Kîam

# Kîam 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûmbwa kwa indo cionthe

**1** Kîambîrîriarî Ngai nîwaûmbire îgûrû na nthî.

**2** Nayo nthî ndîarî ûrîa yekariî, na ndîarî na kîndû. Manjî meengî maakunîkîrîte kûndû kuonthe, nayo nduma yarî kûndû kuonthe. Vinya wa Ngai nîguo warî îgûrû rîa manjî mau.

**3** Nake Ngai nîwaugire atîrî, “Nî kûgîe ûtheri;” nakuo nîkwagîre na ûtheri.

**4** Ngai nîwonire atî ûtheri nî mwaro; na akîgaania ûtheri na nduma.

**5** Ngai nîwetire ûtheri “Mûthenya” nayo nduma akîmîta “Ûtukû.” Nakuo nîgwatukire na gûgîcoka gûgîkîa. Ûcio nîguo warî mûthenya wa mbere.

**5**

**6** Ngai nîwacokire akiuga atîrî, “Nî kûgîe mwanya gatagatîrî ka manjî, nîguo wamûranie manjî maita maîrî.”

**7** Nake Ngai nîwekîrire mwanya naguo ûkîamûrania manjî marîa maarî îgûrû rîaguo na marîa maarî rungu rwaguo. Na gûgîtuîka guo.

**8** Ngai nîwetire mwanya ûcio “Îgûrû.” Nakuo gûgîtuka na gûgîcoka gûgîkîa. Ûcio nîguo warî mûthenya wa kaîrî.

**8**

**9** Nake Ngai nîwaugire atîrî, “Manjî marîa marî rungu rwa matu nîmacokanîrîre vamwe nîguo nthî nyûmû yumîre.” Na gûgîtuîka guo.

**10** Ngai nîwetire nthî nyûmû “Nthî” namo manjî mau maacokanîrîrîte vamwe akîmeta “Îria.” Nake Ngai nîwonire ûndû ûcio ûrî mwaro.

**11** Ngai nîwacokire akiuga atîrî, “Nthî nîîrute mîmera ya mîthemba yonthe; mîmera îrîa îciaraga mvîndî na mîmera îrîa îciaraga matunda marî na mvîndî, na mîthemba yonthe ya mîmera.” Na gûgîtuîka wa guo.

**12** Nthî nîyarutire mîmera ya mîthemba yonthe. Nake Ngai nîwonire ûcio ûrî ûndû mwaro.

**13** Nakuo nîgwatukire na gûgîcoka gûgîkîa. Ûcio nîguo warî mûthenya wa kathatû.

**13**

**14** Ngai nîwacokire akiuga atîrî, “Nîkûgîe motheri matuurî îgûrû ma kwamûranagia mûthenya na ûtukû na monanagie mavinda, mîthenya, na mîaka.

**15** Motheri mau magaakengaga marî matuurî îgûrû, na magaatûmaga nthî kûgîe na ûtheri.” Na gûgîtuîka guo.

**16** Kwoguo Ngai nîwathondekire motheri maîrî manene. Riûa rîathage mûthenya na mweri wathage ûtukû. Nîwacokire akîthondeka njata.

**17** Ngai nîwaigire motheri mau kûu îgûrû nîguo matûmage nthî kûgîe na ûtheri,

**18** mathage mûthenya na ûtukû na mamûranie ûtheri na nduma. Nake Ngai nîwonire atî ûndû ûcio warî mwaro.

**19** Nakuo nîgwatukire na gûgîkîa. Ûcio nîguo warî mûthenya wa kana.

**19**

**20** Nake Ngai nîwaugire atîrî, “Manjîrî nî gwîcûre ciûmbe irîa irî mwoyo cia mîthemba mîîngî, nakuo rîerarî gwîcûre iconi.”

**21** Kwoguo Ngai nîwaûmbire nyamû irîa nene mûno cia îriarî, nyamû cionthe irîa ciîkaraga manjîrî, na mîthemba yonthe ya iconi. Nake Ngai nîwonire atî ûndû ûcio warî mwaro.

**22** Ngai nîwarathimire ciûmbe icio na agîciîra atîrî, “Ciaranani na mwîngîve na mwîcûre îriarî, nacio iconi ciîngîve gûkû nthî.”

**23** Nakuo nîgwatukire na gûgîcoka gûgîkîa. Ûcio nîguo warî mûthenya wa gatano.

**23**

**24** Ngai nîwacokire akiuga atîrî, “Nthî nîkûgîe ciûmbe cia mîthemba yonthe; nîkûgîe nyamû irîa tûrîthagia mîciî; na nyamû cia kîthaka nene na nini. Na gûgîtuîka guo.”

**25** Kwoguo Ngai nîwaûmbire indo icio cionthe na agîkenua nî ûguo.

**25**

**26** Ngai nîwacokire akiuga atîrî, “Nîtûmbeni mûndû ûvanene natue na wîkariî tatue. Nake akaathaga nthamaki, iconi, na nyamû cionthe irîa ciîkaraga mîciî na cia kîthaka nini na nene.”

**27** Kwoguo Ngai nîwaûmbire andû mavana take. Aamaûmbire marî mûndû mûrûme na mûndû mûka.

**28** Ngai nîwamarathimire na akîmera atîrî, “Ciaranani mwîcûre nthî nthî yonthe na mûmîtoorie; mwathage nthamaki, iconi na nyamû cionthe.

**29** Nînamûva mîtî ya mîthemba yonthe îrîa îciaraga mvîndî, na matunda ma mîthemba yonthe irî irio cienyu cia kûrîa.

**30** Nwatî nînava nyamû cionthe cia kîthaka, na iconi cionthe nyaki na mîtî îrîa îrî mathangû irîcage.” Na gûgîtuîka guo.

**31** Ngai nîwaroririe indo cionthe irîa aaûmbire na akîona irî mbaro. Nakuo nîgwatukire na gûgîcoka gûgîkîa. Ûcio nîguo warî mûthenya wa gatandatû.

# Kîam 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûgûnda wa Edeni

**1** Ngai nîwarîkirie kûmba nthî na indo cionthe irîa irî kuo.

**2** Naguo mûthenya wa mûgwanja Ngai aarî mûrîkiu wîra ûrîa aarutaga, na akînogoka.

**3** Ngai nîwarathimire mûthenya ûcio wa mûgwanja na akîwamûra, nîûndû mûthenya ûcio nîguo aanogokire arîkia wîra wake wa ûmbi.

**4** Ûguo nîguo îgûrû na nthî ciaûmbirwe.

**4** Vîndî îrîa Ngai-Mûnene, Ngai aûmbire nthî na îgûrû,

**5** gûtiarî mûmera na gûtiarî mvîndî ciamerete nthî nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai ndaarî murithiu mbura, na gûtiarî mûndû wa kûrîma.

**6** Nwatî manjî nîmaaumaga nthî na magatûma îgîe na wigû.

**6**

**7** Nake Ngai-Mûnene, Ngai nîwocire mûthetu na akîûmba mûndû naguo. Nîwacokire akîmûveverera mîruke ya mwoyo maniûrûrî, na mûndû ûcio agîtuîka kîûmbe kîrî mwoyo.

**7**

**8** Ngai-Mûnene, Ngai nîwavandire mûgûnda Edeni, mwena wa îrathîro. Kûu nîkuo aaigire mûndû ûcio aaûmbire.

**9** Ngai-Mûnene, Ngai nîwatûmire mîtî mîaro na ya mîthemba yonthe îkûre, na îciarage matunda maro. Naguo mûtî wa mwoyo warî gatagatî ka mûgûnda ûcio na mûtî wa gûtûma mûndû amenya ûndû mwaro na mûcûku.

**9**

**10** Kûu Edeni kwarî na rûnjî rwavîtûkagîrîra mûgûndarî ûcio, na rwauma nja ya Edeni nîrwamûkanaga rûgatuîka nyûnjî inya.

**11** Rûnjî rwa mbere rwîtagwa Pishoni; na rwavîtûkagîrîra vûrûrirî wa Havila.

**12** (Kûu vûrûrirî ûcio kûrî thaavu mbaro mûno, maguta manungaga waro na matonekaga narua, na tûthiga twa goro.)

**13** Rûnjî rwa kaîrî rwîtagwa Gihoni na rûnyûrûrûkaga rûthiûrûrûkîrîtie Ethiopia.

**14** Naruo rûnjî rwa kathatû rwîtagwa Tigiri na rûnyûrûrûkaga rûthiîte mwena wa îrathîro wa Asîria. Rûnjî rwa kana rwîtagwa Farati.

**14**

**15** Ngai-Mûnene, Ngai nîwaigire mûndû ûcio mûgûndarî wa Edeni nîguo aûrîmage na aûmenyagîrîre.

**16** Ngai-Mûnene, Ngai nîwerire mûndû atîrî, “Nwa ûrîe matunda ma mîtî yonthe îrîa îrî mûgûndarî ûyû,

**17** tiga matunda ma mûtî ûrîa ûmenyithanagia maûndû maro na macûku. Ndûkanarîe matunda ma mûtî ûcio nîûndû vîndî îrîa ûkaamarîa, nwanginya ûgaakua.”

**17**

**18** Nake Ngai-Mûnene, Ngai nîwaugire atîrî, “Tî waro mûndû ûyû ekare arî wenga. Nîngûmûmbîra mûmûtethia ûrîa maganîrîrue nake.”

**19** Kwoguo nîwocire mûthetu kuuma nthî na akîûmba nyamû cionthe na iconi cionthe. Nîwacokire akîivira kûrî mûndû nîguo mûndû oone ûrîa agûituîra marîîtwa. Na wa ûrîa mûndû eetaga kîûmbe wa kîonthe kîrî mwoyo, rîu nîrîo rîatuîkaga rîîtwa rîakîo.

**20** Kwoguo mûndû nîwatuîrîre nyamû cia mîthemba yonthe na iconi cia rîerarî marîîtwa. Nwatî mûndû ûcio ndona mûndû maganîrîrwe nake wa kûmûtethia.

**20**

**21** Ngai-Mûnene, Ngai nîwatûmire mûndû mûrûme ûcio amame toro nene mûno, na wa amamiî Ngai-Mûnene, Ngai nîwarutire rûvaru rûmwe kuuma kûrî mûndû ûcio na agîtumania nyama ciake.

**22** Ngai-Mûnene, Ngai nîwaûmbire mûndûmûka kuuma rûvarurî rûu na akîmûvira kûrî mûndû mûrûme.

**23** Nake mûndû mûrûme ûcio nîwaugire atîrî,

**23** “Rîu rîîrî nî îvîndî riumîte mavîndîrî makwa

**23** na nyama ciumîte nyamarî ciakwa.

**23** Agetagwa mûndûmûka nîûndû arutîtwe kûrî mûndûmûrûme.”

**23**

**24** Kwoguo mûndûmûrûme agaatigaga îthe na ng'ina, akanyitana na mûka na oîrî magatuîka ûmwe.

**24**

**25** Mûndûmûrûme ûcio na mûka maarî njaga nwatî matiegucaga nthoni.

# Kîam 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûremi wa Mûndû

## Ngai nîwamatuîrîre

## Adamu na Awa nîmeengatirwe Mûgûndarî

**1** Njoka yarî na wara gûkîra nyamû irîa ciîngî cionthe cia kîthaka irîa Ngai-Mûnene, Ngai aaûmbîte. Njoka nîyaûririe Mûndûmûka atîrî, “Nîkwa Ngai aamwîrire mûtikaarîe matunda ma mûtî wana ûrîkû mûgûndarî ûyû?”

**1**

**2** Mûndûmûka nîwacokerie njoka atîrî, “Nîtwîtîkîrîtue kûrîa matunda ma mûtî wa wonthe ûrîa ûrî Mûgûndarî ûyû,

**3** nwatî mûtî ûrîa ûrî mûgûndarî gatagatî, Ngai aatwîrire tûtikarîe îtunda rîaguo wana kana tûrîvutie; nîguo tûtigakue.”

**3**

**4** Nwatî njoka nîyerire mûndûmûka atîrî, “Mau nî maveeni, mûtingîkua.

**5** Ngai aamwîrire ûguo nîûndû nîwecî atî rîrîa mûkaarîa îtunda rîa mûtî ûcio, metho menyu nîmakaavingûka na nîmûgaatuîka ta Ngai mûmenyage maûndû maro na marîa macûku.”

**5**

**6** Nake mûndûmûka nîwonire ûrîa mûtî ûcio warî mûthaka na ûrîa matunda maguo maarî maro ma kûrîwa, na atî warî wa kwîrirîrua nîûndû wa kûva mûndû ûgî. Kwoguo nîwatuire matunda ma mûtî ûcio akîrîa. Nîwacokire akîva mûthuuriwe mamwe, wa nake akîrîa.

**7** Na maarîa, metho mao oîrî nîmaavingûkire. Nao nîmaamenyire atî maarî njaga. Nao nîmaatumanirie mathangû ma mîkûyû magîîkunîkîra namo.

**7**

**8** Kîvwaî gîakinya, nîmeguire Ngai-Mûnene, Ngai agîcera kûu mûgûndarî, na makîîthitha kûu gatagatîrî ka mîtî nîguo ndakamoone.

**9** Nwatî Ngai-Mûnene, Ngai nîwetire mûndûmûrûme ûcio na akîmûria atîrî, “Wî kû?”

**9**

**10** Mûndûmûrûme ûcio nîwamûcokerie atîrî “Mbîgwire ûgîcera mûgûndarî; negua guoya na nethitha nîûndû nîraarî njaga.”

**10**

**11** Ngai nîwamûririe atîrî, “Nû ûkwîrire atî ûrî njaga? Nîkwa ûrîîre îtunda rîa mûtî ûrîa naagûkanirie?”

**11**

**12** Mûndûmûrûme ûcio nîwacokirie atîrî, “Mûndûmûka ûrîa wamvere twîkaranagie nake, nîke ûmvere îtunda rîa mûtî ûcio narîrîa.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene, Ngai nîwaûririe mûndûmûka ûcio atîrî, “Wîkire ûguo nîkî?” Nake Mûndûmûka nîwamûcokerie atîrî, “Nî njoka îmvenererie narîrîa.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene, Ngai nîwerire njoka atîrî, “Nîûndû wa ûguo wîkîte, gatagatîrî ka nyamû cionthe, we nîûkûnyitwa nî kîrumi. Kuuma rîu we nîûtûûra ûthiîcaga ûkurumîte na ûkaarîcaga mûthetu mîthenya yonthe ya ûtûûro waku.

**15** Nîngûtûma we na mûndûmûka mûmenane, na mbîkîre ûthû gatagatî ka mbeû yaku na ya mûndûmûka. Mbeû ya mûndûmûka îgaakûringaga kîongo nawe ûkamîrûmaga ndiira ya kûgûrû.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene, Ngai nîwacokire akîra mûndûmûka atîrî, “Nîngaakwongerera mathîna vîndî îrîa yonthe ûkethagîrwa ûrî îvu, na ngwongagîrîre ûrûrû vîndî ya gûciara. Wana kûnekariî ûguo, we ûkeriragîria mûthuuriguo, nake agaakwathaga.”

**16**

**17** Nake Ngai-Mûnene, Ngai nîwerire Adamu atîrî, “Nîûndû wa kûthikîrîria mûkaguo, na warîa matunda ma mûtî ûrîa nagûkaanirie ndûkarîe, nthî nîîkûnyitwa nî kîrumi nîûndû waku. We ûkonaga irio cia kûrîa kuuma nthî na njîra ya mînoga.

**18** Nthî îkaameraga ria na mîgua nîûndû waku. Nawe ûkaarîcaga mîmera ya nthî.

**19** We ûkonaga irio ciaku cia kûrîa ûithithinîrîte nginya vîndî îrîa ûgaacoka mûtheturî, nîûndû kûu nîkuo warutirwe. Waûmbirwe kuuma mûtheturî, na ûgaacoka ûtuîke mûthetu.”

**19**

**20** Adamu eetire mûka Awa nîûndû nîke warî ng'ina wa andû onthe arîa marî mwoyo.

**21** Nake Ngai-Mûnene, Ngai nîwarûthîre Adamu na mûka nguo ya rûûo na akîmekîra.

**21**

**22** Nake Ngai-Mûnene, Ngai nîwaugire atîrî, “Andû nîmatuîkîte tatue, na nîmagîte na ûmenyo wa maûndû maro na macûku. O matiagîrîrwe nî gwîtîkîrua marîa matunda ma mûtî ûrîa ûvecanaga mwoyo nîguo matûûre tene na tene.”

**23** Kwoguo Ngai-Mûnene, Ngai nîwamengatire mûgûndarî wa Edeni, nîguo mathiî makarîme nthî kûrîa maaumire.

**24** Ngai-Mûnene nîwengatire mûndû na akiga ciûmbe irî mwoyo cietagwa Akerubi mwena wa îrathîro wa mûgûnda wa Edeni, na rûviû rwarîrîmbûkaga mwaki na rwathiûrûrûkaga mîena yonthe. Eekire ûguo nîguo njîra îrîa îthiîte mûtîrî wa mwoyo ndîkathiîrîrwe.

# Kîam 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kaini na Abili

## Njiarwa cia Kaini

## Sethi na Enoshi

**1** Adamu nîwamenyanire kîîmwîrî na mûka. Mûka nîwagîre îvu na agîciara Kaini. Nake nîwaugire atîrî, “Nie nîrîmûgîu na mûndûmûrûme nîûndû wa gûtethua nî Ngai-Mûnene.”

**2** Awa nîwacokire agîciara Abili mûrwang'ina wa Kaini. Abili aarî mûrîthi nake Kaini aarî mûrîmi.

**3** Mûthenya ûmwe Kaini nîwavirîre Ngai-Mûnene gîcunjî Kîam maketha kuuma mûgûndarî wake.

**4** Abili nîwavirîre Ngai îrikithathi rîmwe rîa ndîthia yake. Nîwarîthînjire na agîtegera Ngai-Mûnene nyama irîa noru. Ngai-Mûnene nîwakenirue nî Abili na agîkenua nî matega make,

**5** nwatî nîwaregire Kaini wa vamwe na matega make. Kwoguo Kaini nîwarakarire mûno na agîtukia ûthiû.

**6** Ngai-Mûnene nîwaûririe Kaini atîrî, “Ûrakarîte na ûgatukia ûthiû nîkî?

**7** Ethîrwa nîûrekîte ûndû mwaro, ûngîrî mûkenu; nwatî nîûndû wîkîte ûndû mûcûku, mevia marî mûrangorî makîenda gûkwatha, nwatî nwanginya ûmatorie.”

**7**

**8** Kaini nîwerire mûrwang'ina Abili atîrî, “Tiga tûthiî mûgûndarî.” Na rîrîa maarî mûgûndarî, Kaini nîwarakarîre mûrwang'ina Abili na akîmûraga.

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwaûririe Kaini atîrî, “Mûrwanyûkwe Abili arîkû?”

**9** Kaini nîwacokirie atîrî, “Nie ndiîcî. Nîkwa arî nie menyagîrîra mûrwaiya?”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwamûririe atîrî, “Wîkîte ûguo nîkî? Nthakame ya mûrwanyûkwe nîîrandîrîrîra îrî gûkû mûtheturî.

**11** We nîwanyitwa nî kîrumi na ndûkaarîma mûtheturî ûrîa wathamirie na wanyua nthakame ya mûrwanyûkwe ûrîa we ûragire.

**12** Wana warîma mûtheturî icio, gûtirî kîndû gîgaakûraga kuo. Ndûkaagîa na wîkaro na nîûtûûra ûrûûraga gûkû nthî.”

**12**

**13** Kaini nîwerire Ngai-Mûnene atîrî, “Îvera rîu nî rînene mûno ndingîrîvota.

**14** Nîwamîngata nyume gûkû nthî wana nyume kûrî we. Nie ndikaagîa na wîkaro. Nîndûûra nthiûrûrûkaga na mbûrûraga gûkû nthî. Mûndû wa wonthe ûkaamona nîakaambûraga.”

**14**

**15** Nwatî Ngai-Mûnene nîwerire Kaini atîrî, “Ûguo tîguo. Ûngîkaaûragwa nî mûndû, nîûkaarîvîrîrua maita mûgwanja.” Kwoguo Ngai-Mûnene nîwekîrire Kaini rûûri rwa gûkaania mûndû wa wonthe ûrîa ûgaatûngana nake ndakaamûrage.

**16** Nake Kaini nîwathengutîre Ngai-Mûnene na akîthiî gûtûûra vûrûrirî wetagwa Nodi mwena wa îrathîro wa Edeni.

**16**

**17** Kaini nîmaamenyanire kîîmwîrî na mûka. Mûka nîwagîre îvu na agîciara Enoku. Kaini nîwatumire îtûûra na akîrîtania na mûvîcî Enoku.

**18** Enoku nîwaciarire Iradi, ûrîa warî îthe wa Mehujaeli. Mehujaeli aarî îthe wa Methushaeli, nake Methushaeli aarî îthe wa Lameki.

**19** Lameki aavikirie aka aîrî, ûmwe eetagwa Ada, na ûcio wîngî Zila.

**20** Ada nîke waciarire Jabali. Jabali nîke warî îthe wa andû onthe arîa matûûraga marîthagia na matûûraga magemarî.

**21** Mûrwang'ina eetagwa Jubali na nîke îthe wa andû arîa onthe mainaga na inanda na mîtûrirû.

**22** Zila nîke waciarire Tubali Kaini. Tubali Kaini nîke warî mûturi wa indo cionthe cia gîcango na cia cuuma. Mwarwang'ina na Tubali Kaini eetagwa Naama.

**23** Nake Lameki nîwerire aka ake atîrî,

**23** “Ada na Zila, tanthikîrîriani,

**23** nie nîmbûragire mûndû nîûndû nîaningire.

**23**

**24** Ethîrwa Kaini akaarîvîrîrua maita mûgwanja kûrî mûndû ûrîa ûkaamûraga,

**24** nie ngaarîvîrîrua maita mîrongo mûgwanja na mûgwanja.”

**24**

**25** Adamu nîwamenyanire kîîmwîrî na mûka na akîgîa îvu na agîciara kaana kengî ga kavîcî. Nake Awa nîwaugire atîrî, “Ngai nîmûmveu mwana wîngî wa kavîcî vandûrî va Abili, ûrîa waûragirwe nî Kaini.” Kwoguo nî wagetire Sethi.

**26** Sethi nîwagîre na kamwana na agîgeta Enoshi. Vîndî îo nîrîo andû maambîrîrie kûgwetaga rîîtwa Ngai-Mûnene makîgooca.

# Kîam 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa cia Adamu

## (

## 1Maû 1.1-4

## )

**1** Ûyû nîguo mûtaratara wa rûciaro rwa Adamu. (Rîrîa Ngai aaûmbire andû, aamaûmbire mavana take.

**2** Aamaûmbire mûndûmûrûme na mûndûmûka, agîcoka akîmarathima akîmeta “Andû”.)

**3** Rîrîa Adamu aakinyirie ûkûrû wa mîaka îgana rîa mîrongo îthatû (130), nîwaciarire kavîcî gekariî take viû na agîgatuîra rîîtwa Sethi.

**4** Vuva wa gûciara Sethi, Adamu aatûûrire îvinda rîa mîaka magana manana (800) na akîgîa na ciana ciîngî.

**5** Adamu aatûûrire îvinda rîa mîaka magana kenda ma mîrongo îthatû (930) agîcoka agîkua.

**5**

**6** Rîrîa Sethi aarî na ûkûrû wa mîaka îgana rîmwe rîa îtano (105), nîwaciarire kavîcî getagwa Enoshi.

**7** Sethi aatûûrire mîaka magana manana ma mûgwanja (807) arîkia gûciara Enoshi.

**8** Sethi nîwacokire akîgîa na ciana ciîngî na agîkua arî na ûkûrû wa mîaka magana kenda ma îkûmi na îîrî (912).

**8**

**9** Rîrîa Enoshi aakinyirie ûkûrû wa mîaka mîrongo kenda (90) nîwaciarire kavîcî getagwa Kenani.

**10** Vuva wa kûgîa na Kenani, Enoshi aatûûrire mîaka magana manana ma îkûmi na îtano (815). Enoshi nîwacokire akîgîa na ciana ciîngî,

**11** na agîkua arî na ûkûrû wa mîaka magana kenda ma îtano (905).

**11**

**12** Rîrîa Kenani aakinyirie ûkûrû wa mîaka mîrongo mûgwanja (70), nîwaciarire kavîcî getagwa Mahalaleli.

**13** Vuva wa kûgîa na Mahalaleli, Kenani aatûûrire îvinda rîa mîaka magana manana ma mîrongo îna (840).

**14** Nîwacokire akîgîa na ciana ciîngî agîcoka agîkua arî na ûkûrû wa mîaka magana kenda ma îkûmi (910).

**14**

**15** Rîrîa Mahalaleli aakinyirie ûkûrû wa mîaka mîrongo îtandatû na îtano (65), nîwaciarire kavîcî getagwa Jaredi,

**16** na agîcoka agîtûûra îvinda rîa mîaka magana manana ma mîrongo îthatû (830).

**17** Nîwacokire akîgîa na ciana ciîngî na agîkua arî wa ûkûrû wa mîaka magana manana ma mîrongo kenda na îtano (895.)

**17**

**18** Rîrîa Jaredi aakinyirie ûkûrû wa mîaka îgana rîmwe rîa mîrongo îtandatû na îîrî (162) nîwaciarire Enoku.

**19** Aarîkia gûciara Enoku nîwatûûrire îvinda rîa mîaka magana manana (800).

**20** Jaredi nîwacokire agîciara ciana ciîngî na agîkua arî na ûkûrû wa mîaka magana kenda ma mîrongo îtandatû na îîrî (962).

**20**

**21** Rîrîa Enoku aakinyirie ûkûrû wa mîaka mîrongo îtandatû na îtano (65) nîwaciarire Methusela.

**22** Vuva wa gûciara Methusela Enoku nîwekarire marî ngwatanîro na Ngai îvinda rîa mîaka magana mathatû (300) na agîcoka agîciara ciana ciîngî.

**23** Enoku aatûûrire îvinda rîa mîaka magana mathatû ma mîrongo îtandatû na îtano (365).

**24** Aatûûrire arî na ngwatanîro mbaro na Ngai. Nîwacokire akîûra kuuma methorî ma andû, nîûndû Ngai nîwamwocire.

**24**

**25** Rîrîa Methusela aakinyirie ûkûrû wa mîaka îgana rîa mîrongo înana na mûgwanja (187), nîwaciarire Lameki.

**26** Methusela aciara Lameki nîwatûûrire îvinda rîa mîaka magana mûgwanja ma mîrongo înana na îîrî (782).

**27** Nîwacokire akîgîa ciana ciîngî na agîkua arî na ûkûrû wa mîaka magana kenda ma mîrongo îtandatû na kenda (969).

**27**

**28** Rîrîa Lameki aakinyirie ûkûrû wa mîaka îgana rîmwe rîa mîrongo înana na îîrî (182), nîwaciarire kavîcî,

**29** na agîgatuîra rîîtwa Nuhu. Nîwacokire akiuga atîrî, “Kumana na nthî îrîa Ngai-Mûnene aarumire, mwana ûyû nîagaatûvurûkia kuumana na wîra wonthe mûrito.”

**30** Vuva wa gûciara Nuhu, Lameki atûûrire îvinda rîa mîaka magana matano ma mîrongo kenda na îtano (595). Lameki nîwaciarire ciana ciîngî,

**31** na agîkua arî na ûkûrû wa mîaka magana mûgwanja ma mîrongo mûgwanja na mûgwanja (777).

**31**

**32** Vuva wa Nuhu gûtûûra mîaka magana matano (500), nîwaciarire ciana ithatû; nacio nî Shemu, Hamu na Javethi.

# Kîam 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Waganu wa andû

## Nuhu

**1** Rîrîa andû maambîrîrie kwîngîva nthî, na magîciara erîtu,

**2** ciûmbe cia îgûrû nîcionire erîtu acio a andû marî athaka mûno. Ciûmbe icio nîciethuurîre erîtu amwe matuîke aka ao.

**3** Nake Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Vinya wakwa wa kûvotithia mûndû gûtûûra tî wîkara ndaarî ya mûndû tene na tene; nîûndû mûndû nî kîûmbe gîa gûkua. Kuuma rîu gûtirî mûndû ûgatûûraga makîria ya mîaka îgana rîa mîrongo îrî (120).”

**4** Mavindarî mau na marîa maarûmîrîre, nîkwagîre andû anene mûno arîa maarî njiarwa cia aka a gûkû nthî, na ciûmbe cia îgûrû. Acio nîo maarî andû a tene na maarî njamba.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwonire atî waganu wa andû warî mwîngî mûno gûkû nthî, na atî meciragia maûndû macûku vîndî cionthe.

**6** Ngai-Mûnene nîweririre nîûndû wa kûmba andû na kûmaiga gûkû nthî. Nîweririre mûno ngororî yake na

**7** akiuga atîrî, “Nie nîngûthiria andû aya naûmbire viû, vamwe na nyamû wana iconi, nîûndû nînîrirîte nî kîrîa gîatûmire nîmaûmba.”

**8** Nwatî Ngai-Mûnene aarî mûkenie nî Nuhu.

**8**

**9** Ino nîcio njiarwa cia Nuhu. Nuhu aarî mûndû mûthingu, na nwake wenga tu warî mwaro îvindarî rîu. Nuhu aarî na ngwatanîro na Ngai.

**10** Nuhu aarî na anake athatû: Shemu; Hamu; na Jafethi.

**11** Andû acio engî onthe a nthî maarî aganu methorî ma Ngai, na mbaara yecûrîte kûndû kuonthe.

**12** Nake Ngai nîwaroririe na akîona nthî îrî njûku nîûndû andû onthe maatûûraga mevagia.

**12**

**13** Ngai nîwerire Nuhu atîrî, “Nie nînduîte ciira atî nîngûthiria andû onthe. Nînîmathiria onthe nîûndû nthî îcûrîte mbaara nîûndû wao. Nînîmathiria vamwe na nthî yonthe.

**14** Îîtumîre thabina na mbaû irîa mbaro, na ûmîgaanie kûu ndaarî. Ûcoke ûmîthinge na rami nja na ndaarî.

**15** Thabina îo îkethîrwa îrî na ûraca wa mita îgana rîa mîrongo îthatû na ithatû (133), wariî wa mita mîrongo îîrî na igîrî (22) na kîrûngamo mita îkûmi na ithatû (13).

**16** Imba thabina na ûtige ndirica ya cendimita mîrongo îna na inya (44). Mîtume îrî na ngorova ithatû na ûthondeke mûrango mwenarî wayo.

**17** Nie nîngûtûma nthî yonthe îcûre manjî mathirie indo cionthe irîa itûûraga gûkû nthî.

**18** Nwatî nîngûgîa na kîrîkanîro nawe. Thiî ûtonye thabinarî na mûkaguo na avîcî aku wa vamwe na aka ao.

**19** Na ûtonyie thabinarî îo nyamû cia mîthemba yonthe ya nga na ya njamba nîguo itigakue.

**20** Na ûtonyie iconi cia mîthemba yonthe, nyamû cia mîthemba yonthe, ciûmbe cia mîthemba yonthe irîa ikurumaga, irî igîrî igîrî nîguo itigakue.

**21** Na ûtonyie mîthemba yonthe ya irio ûciige îkûmbîrî irî ciaku na cia nyamû na iconi icio.”

**22** Nake Nuhu nîwekire maûndû monthe marîa aathîtwe nî Ngai eke.

# Kîam 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mwîcûro wa manjî

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Nuhu atîrî, “Tonya thabinarî mûrî na andû aku onthe. Nie nîmonete atî we ûrî mûndû mûthingu gûkû nthî yonthe.

**2** We nîûtonya thabinarî na nyamû irîa itarî mûgiro njamba mûgwanja na nga mûgwanja. Nacio nyamû irîa irî mûgiro ûtonyie njamba îmwe na nga îmwe.

**3** Ûcoke ûtonyie iconi mûgwanja cia njamba na iconi mûgwanja cia nga. Nîwîka ûguo nîguo mbeû ya nyamû cionthe na iconi cionthe ndîkathire na igaaciarana rîngî gûkû nthî.

**4** Mîthenya mûgwanja kuuma rîu nîngurithia mbura gûkû nthî matukû mîrongo îna mûthenya na ûtukû. Ngeeka ûguo nîguo nthirie ciûmbe cionthe irîa naûmbire irî mwoyo.”

**5** Nake Nuhu nîwekire maûndû monthe marîa aathirwe nî Ngai-Mûnene eke.

**6** Nuhu aarî na ûkûrû wa mîaka magana matandatû vîndî îrîa manjî meecûrire nthî.

**6**

**7** Ke na mûka, anake ake na aka ao, nîmaatonyire thabinarî nîguo maûrîre mwîcûro wa manjî.

**8** Nuhu nîwatonyirie thabinarî nyamû cionthe na iconi, irîa ntheru na irîa irî mûgiro na tûnyamû tuonthe tûrîa tûtambaga gûkû nthî,

**9** igîrî igîrî, ya njamba na ya nga wata ûrîa Ngai aamwathîte.

**10** Na mîthenya mûgwanja yavîtûka, mbura ya kîvovoto nîyaurire.

**10**

**11** Mûthenya wa îkûmi na mûgwanja mweri wa kaîrî, Nuhu arî na ûkûrû wa mîaka magana matandatû (600) ithima cia manjî monthe marîa marî rungu rwa nthî nîciavingûkire. Wana cio ivingo cionthe cia manjî ma îgûrû, nîciavingûkire.

**12** Nîkwaurire mbura nthî mîthenya mîrongo îna mûthenya na ûtukû.

**13** Mûthenya wa ûcio Nuhu na mûka, wa vamwe na anake ake Shemu, Hamu na Jafethi na aka ao athatû, nîmaatonyire thabinarî.

**14** Nao nîmaatonyire vamwe na nyamû cia mîthemba yonthe nini na nene, irîa irîthagua mîciî, na cia kîthaka, wana iconi cia mîthemba yonthe.

**15** Nuhu nîwatonyire thabinarî vamwe na nyamû cionthe irîa ciatûûraga mwoyo nga na njamba,

**16** wata ûrîa Ngai aathanîte. Ngai-Mûnene nîwavingire mîrango ya thabina Nuhu atonya.

**16**

**17** Manjî nîmecûrire nthî kavinda ka mîthenya mîrongo îna, manjî nîmengîvire na magîûkîrîria thabina îkîerera.

**18** Manjî nwa maathiîre na mbere gwîcûra nayo thabina îkîerera îgûrû rîamo.

**19** Namo nîmecûrire nthî nginya magîkunîkîra irîma cionthe irîa ciarî ndaca;

**20** nîmaathiîre na mbere na gwîcûra nginya makîthîrwa marî ta mita mûgwanja îgûrû rîa irîma.

**21** Ciûmbe cionthe cia nthî irîa ciarî mwoyo nîciakwire. Nacio ciarî; iconi cionthe, nyamû cionthe na andû onthe.

**22** Kîndû kîonthe Kîamrî nthî na Kîamvevaga nîgîakuire.

**23** Ngai-Mûnene nîwathiririe ciûmbe cionthe irîa ciarî mwoyo gûkû nthî. Nîwathiririe andû, nyamû na iconi. Nuhu, andû arîa maarî nake thabinarî vamwe na nyamû nîo maavonokire.

**24** Manjî meekarire mîthenya îgana rîmwe rîa mîrongo îtano matavûîte.

# Kîam 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Manjî nîmaavûîre

## Nuhu nîwarutire îgongoona

**1** Nake Ngai nîwaririkanire Nuhu, nyamû cia kîthakarî, na ndîthia cionthe irîa aarî nacio thabinarî. Nîwatûmire rûkûngi rûvurutane nginya nyûnjî ikîambîrîria kûvwa.

**2** Nacio ithima cia manjî marîa maarî rungu rwa nthî na ivingo cia manjî ma îgûrû nîciavingirwe, na mbura îgîtiga kuura.

**3** Manjî nîmaathiîre makîvûcaga kavora mûthenya wa mûthenya, na vuva wa mîthenya îgana rîa mîrongo îtano, nîmaanyivîte mûno.

**4** Na mûthenya wa îkûmi na mûgwanja mweri wa mûgwanja, thabina nîyarûngamire îgûrû rîa irîma cia Ararati.

**5** Manjî nîmaathiîre na mbere kûvwa nginya mûthenya wa mbere wa mweri wa îkûmi rîrîa tûcûmbîrî twa irîma twambîrîrie kuumîra.

**5**

**6** Vuva wa mîthenya mîrongo îna, Nuhu nîwavingûrire ndirica ya thabina,

**7** na akîrekereria gîkûngûrû. Gîtiacoka nwatî gîekarire gîkîgûrûkaga kûu îgûrû nginya rîrîa manjî maavwîre viû.

**8** Nuhu nîwacokire agîtûma îcîa rîkone kana manjî nîmavwîu.

**9** Nwatî îcîa rîu rîathiî nîrîaturire vandû wanarî vamwe rîngîrûngama nîûndû manjî nîmaakunîkîte nthî. Kwoguo nîrîacokire thabinarî. Nuhu nîwatambûrûkirie njara akînyita îcîa rîu na akîrîcokia thabinarî.

**10** Vuva wa mîthenya mûgwanja, Nuhu nîwatûmire îcîa rîu rîngî kuuma thabinarî.

**11** Îcîa rîu nîrîacokire kûrî Nuhu kîvwaî rîkuuîte îthangû rîa mûtamaiyû rîtuîtwe warîo. Rîakuuîte îthangû na mûromo. Kwoguo Nuhu nîwamenyire atî manjî maarî mavwîu nthî.

**12** Nuhu nîweterere mîthenya îngî mûgwanja na agîtûma îcîa rîu rîngî. Narîo îcîa rîu rîtiacoka kûrî ke rîngî.

**12**

**13** Nuhu arî na ûkûrû wa mîaka magana matandatû na ûmwe, mûthenya wa mbere mweri wa mbere, manjî maarî mavwîu. Nuhu nîwakunûrire thabina, na aarorereria nîwonire atî nthî nîyanyaraga.

**14** Na mûthenya wa mîrongo îîrî na mûgwanja mweri wa kaîrî, nthî yarî nyaru viû.

**14**

**15** Nake Ngai nîwerire Nuhu atîrî,

**16** “Umani thabinarî, we na mûkaguo, avîcî aku na aka ao.

**17** Ruta thabinarî ciûmbe cionthe cia mîthemba yonthe irîa itûûraga mwoyo na ûtûûraga nacio: iconi, nyamû, na ciûmbe cionthe irîa ikurumaga. Irekererie nîguo igaciarane ciîcûre nthî.”

**18** Nake Nuhu nîwaumire thabinarî marî na avîcî ake vamwe na aka ao.

**19** Nyamû cia kîthaka na ciûmbe irîa ikurumaga cionthe, iconi cionthe na kîndû kîonthe kîthiîcagîrîra nthî, nîciaumire thabinarî wa nyamû kûringana na kîruka Kîamyo.

**19**

**20** Nuhu nîwatumîre Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona. Kuuma kûrî nyamû cionthe cia mîthemba yonthe irîa itarî mûgiro, nîwocire nyamû îmwe îmwe wa vamwe na mûthemba wa iconi, na akîiruta irî îgongoona rîa kûvîvua metharî îo ya kîgongoona.

**21** Ngai-Mûnene nîwegwire mûcingû mwaro ûkiuma îgongoonarî rîu, na akiuga atîrî ngororî yake, “Nie ndikaaruma nthî rîngî nîûndû wa ciîko cia mûndû, nîûndû meciria ma mûndû methagîrwa marî macûku kuuma ûninirî wake. Ndigaacoka kûthiria ciûmbe cionthe irîa itûûraga mwoyo ta ûrîa mbîkîte.

**22** Vîndî îrîa yonthe nthî îkethagîrwa îrî vo, gûkethagîrwa na îvinda rîa mavanda na îvinda rîa maketha, îvinda rîa mvevo na îvinda rîa ûrugarî, îvinda rîa riûa na îvinda rîa mbura, îvinda rîa mûthenya na îvinda rîa ûtukû.”

# Kîam 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwarîkanîre na Nuhu

## Nuhu na avîcî ake

**1** Ngai nîwarathimire Nuhu na avîcî ake na akîmeera atîrî, “Ciaranani, mwîngîve, na mwîcûrie nthî yonthe.

**2** Nyamû cionthe, iconi, nthamaki, nîitûûra imwîtigagîra. Nîmue mûgaciathaga cionthe.

**3** Nie nînamûva nyamû cionthe ituîke irio cienyu, wata ûrîa namûveere mîmera îtuîke irio cienyu.

**4** Kîndû kîrîa tu mûtakaarîcaga nî nyamû îrîa yonthe yûragîtwe îtagwîtûrûra nthakame nîûndû mwoyo wayo ûrî nthakamerî.

**5** Mûndû wa wonthe ûkaaûraganaga, akaaûragagwa. Nyamû wa yonthe îkaaûragaga mûndû, îkaûragagwa.

**6** Mûndû wa wonthe ûkaûraga mûndû ûrîa wîngî, wanake akaûragwa nî mûndû nîûndû Ngai aaûmbire mûndû na mûvano wake.

**6**

**7** “Kwoguo ciaranani mwîngîve na mwîcûrie nthî yonthe.”

**7**

**8** Ngai nîwerire Nuhu na avîcî ake atîrî,

**9** “Rîu nie nîngûrûtha kîrîkanîro wa vamwe na njiarwa cienyu,

**10** wana nginya na ciûmbe cionthe irîa itûûraga mwoyo, irîa irî vamwe namue; ta: iconi, ndîthia cionthe, nyamû cia kîthakarî irîa irî vakuvî namue wana irîa cionthe mwaumire nacio thabinarî.

**11** Kîrîkanîro gîakwa namue nî gîkî: atî gûtirî vîndî ciûmbe irîa irî mwoyo ikathirua na mwîcûro wa manjî na ndigaatûma manjî mecûre mathirie nthî rîngî.

**12** Rûûri rwa kîrîkanîro gîa tene na tene, kîrîa nîrarûtha namue, wa vamwe na ciûmbe irîa irî mwoyo nî rûrû;

**13** nîngwiga mûkûngambura wakwa matuurî na ûkethagîrwa ûrî rûûri rwa kîrîkanîro gîakwa na nthî.

**14** Vîndî îrîa narete matu ma mbura naguo mûkûngambura wonekana matuurî,

**15** vîndî îo ngaririkanaga kîrîkanîro kîrîa naarûthire namue wana nginya ciûmbe cionthe irîa itûûraga mwoyo, atî gûtikethîrwa kûrî na manjî ma kûthiria indo cionthe irîa itûûraga mwoyo rîngî.

**16** Vîndî îrîa mûkûngambura waumîra matuurî, ngawonaga ngaririkana kîrîkanîro gîakwa gîa tene na tene kîrîa naarûthire na ciûmbe cionthe irîa irî mwoyo gûkû nthî.

**17** Rûu nîruo rûûri rwa kîrîkanîro kîrîa narûtha na ciûmbe cionthe irîa irî gûkû nthî.”

**17**

**18** Ariû a Nuhu arîa maaumire thabinarî maarî Shemu, Hamu na Jafethi. (Hamu nîke warî îthe wa Kanaani.)

**19** Ariû acio athatû a Nuhu nîo maatuîkire methe ma andû onthe arîa marî nthî.

**19**

**20** Nuhu aarî mûrîmi, na nîke warî wa mbere kûvanda mûgûnda wa mîthavibu.

**21** Nuhu nîwanyuire ndivei ya mîthavibu îo, akîrîwa na akîruta nguo na akîmama îgemarî rîake arî njaga.

**22** Na rîrîa Hamu, îthe wa Kanaani oonire atî îthe aarî njaga, nîwetire aa mûrwang'ina arîa maarî vau nja.

**23** Nwatî Shemu na Jafethi nîmoocire Nguo, makîmînyitanîra makîmigîrîra iturorî ciao, makîthiî na vuva magîtonya îgemarî na makîmûkunîkîra. Maamûkunîkîre maroretie na kûrîa maaumîte nîguo matikone njaga yake.

**24** Rîrîa Nuhu aaramûkire, na akîmenya ûrîa mûvîcî ûrîa warî mûnini aamwîkîte,

**25** nîwaugire atîrî,

**25** “Kanaani aronyitwa nî kîrumi!

**25** Ke nîatuîka ngombo ya aa mûrwang'ina.

**25**

**26** Ngai-Mûnene, Ngai wa Shemu arokumua,

**26** Kanaani arotuîka ngombo ya Shemu.

**26**

**27** Ngai arotûma njiarwa cia Jafethi ciîngîve!

**27** Njiarwa ciake irotûûranîra na ciana cia Shemu!

**27** Kanaani arotuîka ngombo ya Jafethi.”

**27**

**28** Vuva wa manjî marîa meecûrire nthî, Nuhu eekarire mîaka magana mathatû ma mîrongo îtano (350).

**29** Nuhu agîkua arî na ûkûrû wa mîaka magana kenda na mîrongo îtano (950).

# Kîam 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa cia anake a Nuhu

## (

## 1Maû 1.5-23

## )

**1** Ino nîcio njiarwa cia anake a Nuhu: Shemu, Hamu na Jafethi. Maagîre na anake ao vuva wa manjî gwîcûra nthî.

**1**

**2** Ariû a Jafethi maarî: Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tubali, Mîsheki na Tirasi.

**3** Nao anake a Gomeri maarî: Ashikenazi, Rifathu, na Togarima.

**4** Nao anake a Javani maarî: Elisha, Sipania, Kuporo, na Rodo.

**5** Anake acio a Javani nîo methe ma andû arîa maatûûraga ndeererî cia îria na icîgîrîrarî. Icio nîcio njiarwa cia Jafethi irîa itûûraga wa andû vûrûrirî wao kûringana na mûvîrîga wao wana mwarîrie wao.

**5**

**6** Anake a Hamu maarî: Kushi, Misiri, Lîbia na Kanaani.

**7** Anake a Kushi maarî: Seba Havila, Sabuta, Raama na Sabuteka. Njiarwa cia Raama marî andû a Sheba na Dedani.

**8** Kushi nîwagîre na kaana getagwa Nimurodi. Nimurodi nîke warî mûndû wa mbere kwîthîrwa arî njamba gûkû nthî.

**9** Nimurodi nîwatethirue nî Ngai-Mûnene kwîthîrwa arî mûguîmi mûnene gûkû nthî. Kwoguo nîkwîragwa atîrî, “Ngai-Mûnene arogûtua mûguîmi mûnene ta Nimurodi!”

**10** Ûthamaki wake wambîrîrîtie Babuloni, Ereki, Akadi. Matûûra mau monthe maarî vûrûrirî wa Babuloni.

**11** Kuuma kûu Nimurodi nîwathiîre vûrûrirî wa Asîria agîtuma matûûra ma Nineve, Rehobothi, Iri na Kala.

**12** Nîwacokire agîtuma îtûûra rîa Reseni, rîrîa rîrî gatagatî ka Nineve na îtûûra înene rîa Kala.

**12**

**13** Misiri nîke watuîkire îthe wa andû a Ludi, Anamimu na Lehabi, Nafutuhi,

**14** Pathirusi, Kasuluhi, na Kirete. Afilisiti nî njiarwa cia andû a Kirete.

**15** Ariû a Kanaani maarî Sidoni, ûrîa warî mûkûrû, Hethi,

**16** Jebusi, Aamori Agirigashi,

**17** Ahivi, Arakiti na Asinita.

**18** Arivadi, Azemari, na Ahamathi. Mîvîrîga mîthemba na mîthemba ya Akanaani nîyatambire îgîkinya kûndû kwîngî.

**19** Wana nginya mîvaka yao nîyakinyire Sidoni, mwena wa îveti wa Gerari, nginya îgîkinya Gaza, na mwena wa îrathîro ûthiîte Sodomu, Gomora, Adima na Zeboimu vakuvî na Lasha.

**20** Ino nîcio njiarwa cia Hamu, na meekaraga wa mûndû vûrûrirî wao, kûringana na mûvîrîga wao na mwarîrie wao.

**20**

**21** Shemu, aarî mûrwang'ina ûrîa mûkûrû wa Jafethi. Shemu nîke îthe wa njiarwa cionthe cia Eberi.

**22** Ariû a Shemu maarî; Elamu, Ashuri, Aripakishadi, Ludi na Aramu.

**23** Ariû a Aramu maarî; Uzi, Huli, Getheri na Mesheki.

**24** Nake Aripakishadi aarî îthe wa Shela nake Shela aarî îthe wa Eberi.

**25** Eberi nîwagîre na anake aîrî nao maarî: Pelegi, nîûndû aatûûraga vîndî îrîa andû a nthî maarî agaûkanu. Ûcio wîngî eetagwa Jokitani.

**26** Jokitani aarî îthe wa: Alimodadi na Shelevu na Hazarimavethi Jera,

**27** Hadoramu, Uzali, na Dikila.

**28** Obali Abimaeli na Sheba,

**29** Ofiri, Havila na Jobabu. Acio onthe maarî njiarwa cia Jokitani.

**30** Vûrûri ûrîa maatûûraga waumîte Mesha nginya Sefara mwena wa îrathîro ûrîa ûrî irîma.

**31** Acio nîo maarî anake a Shemu kûringana na mîvîrîga yao, nthiomi ciao na mavûrûri mao.

**31**

**32** Andû acio onthe nî njiarwa cia Nuhu, wa rûrîrî kûringana na njiarwa ciaruo. Vuva wa manjî meengî marîa meecûrîte nthî, ndûrîrî cionthe cia nthî ciaumire kûrî Ariû a Nuhu.

# Kîam 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nyomba ndaca ya Babuloni

## Njiarwa cia Shemu

## (

## 1Maû 1.24-27

## )

## Njiarwa cia Tera

**1** Kîambîrîriarî andû a nthî maaragia rûthiomi rûmwe na ciugo wa imwe.

**2** Nîgwatuîkire atî rîrîa andû mathamaga kuuma mwena wa îrathîro, nîmaakinyire Babuloni kûndû kwaraganu na magîtûûra kuo.

**3** Nao nîmeeranire atîrî, “Tigani tûmbe matuvarî na tûmavîvie maûme waro.” Kwoguo nîmaagîre na matuvarî ma gûtuma na rami ya kûmanyitithania.

**4** Nîmaacokire makîrana atîrî, “Tigani tûtume îtûûra rîrî na nyomba ndaca îrîa gacûmbîrî ka yo gakaavutia matu nîguo tûgîe îgweta, na tûtikanyagarûke nthî yonthe.”

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwaûkire nthî kwona îtûûra na nyomba îo ndaca andû maatumîte,

**6** na akiuga atîrî, “Taroria, andû aya nî andû amwe, na onthe marî na rûthiomi rûmwe, na gîkî nî Kîammbîrîria Kîam ûrîa tu mageka. Gûtirî ûndû makeenda gwîka ûmareme!

**7** Tiga tûnyûrûrûke nthî nîguo tûmavîngîcanîrie rûthiomi rwao, nîguo matikeguithanagie mîariorî.”

**8** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwamanyaganirie nthî yonthe na magîtiga gûtuma îtûûra rîu.

**9** Îtûûra rîu rîetagwa Babeli, nîûndû kûu nîkuo Ngai-Mûnene aavîngîcanithirie nthiomi cia andû onthe, na kuuma vîndî îo Ngai-Mûnene nîwanyaganirie andû nthî yonthe.

**9**

**10** Ino nîcio njiarwa cia Shemu. Rîrîa Shemu aarî wa mîaka îgana rîmwe, nîwagîre na mûvîcî wetagwa Aripakishadi mîaka îîrî vuva wa manjî gwîcûra nthî.

**11** Vuva wa kûgîa na Aripakishadi nîwatûûrire mîaka îngî magana matano (150) na akîgîa na ciana ciîngî cia anake na erîtu.

**11**

**12** Rîrîa Aripakishadi aarî wa mîaka mîrongo îthatû na îtano (35) nîwagîre na mûvîcî wetagwa Shela.

**13** Nîwacokire agîkara mîaka magana mana ma îthatû (403) na kavindarî wa kau nîwagîre na ciana ciîngî cia anake na erîtu.

**13**

**14** Rîrîa Shela aarî na mîaka mîrongo îthatû (30), nîwagîre na mûvîcî wetagwa Eberi.

**15** Vuva wa gûciara Eberi, Shela nîwekarire mîaka magana mana ma îthatû, (403) na kavindarî wa kau nîwagîre na ciana ciîngî cia anake na erîtu.

**15**

**16** Rîrîa Eberi aarî wa mîaka mîrongo îthatû na îna (34), nîwagîre na mûvîcî wetagwa Pelegi.

**17** Vuva wa ûguo Eberi nîwatûûrire mîaka magana mana ma mîrongo îthatû (430) na nîwagîre na ciana ciîngî cia anake na erîtu.

**17**

**18** Rîrîa Pelegi aarî wa mîaka mîrongo îthatû (30), nîwatuîkire îthe wa Reu.

**19** Vuva wa kûgîa na Reu, Pelegi aatûûrire mîaka magana maîrî ma kenda (209), na kavindarî kau nîwagîre na ciana ciîngî cia anake na erîtu.

**19**

**20** Rîrîa Reu aarî na mîaka mîrongo îthatû na îrî (32), nîwatuîkire îthe wa Serugi.

**21** Vuva wa kûgîa na Serugi, Reu aatûûrire mîaka magana maîrî ma mûgwanja (207), na kavindarî kau nîwagîre na ciana ciîngî cia anake na erîtu.

**21**

**22** Rîrîa Serugi aarî wa mîaka mîrongo îthatû (30), nîwagîre na mûvîcî wetagwa Nahoru.

**23** Vuva wa kûgîa na Nahoru Serugi nîwatûûrire mîaka magana maîrî (200); na kavindarî wa kau nîwagîre na ciana ciîngî cia anake na erîtu.

**23**

**24** Rîrîa Nahoru aarî wa mîaka mîrongo îrî na kenda (29), nîwagîre na mûvîcî wetagwa Tera.

**25** Nahoru nîwacokire agîkara mîaka îgana rîa îkûmi na kenda (119) na kavindarî wa kau nîwagîre na ciana ciîngî cia anake na erîtu.

**25**

**26** Rîrîa Tera aarî wa mîaka mîrongo mûgwanja (70), nîwagîre na anake athatû. Nao nî Aburamu, Nahoru na Harani.

**26**

**27** Ino nîcio njiarwa cia Tera ûrîa warî îthe wa Aburamu, Nahoru na Harani. Harani aarî îthe wa Loti. Harani aakwire mbere ya îthe Tera.

**28** Harani aakuîrîre Uri vûrûrirî wao wa Akalidei.

**29** Aburamu nîwavikirie Sarai, nake Nahoru nîwavikirie Milika mwarî wa Harani. Harani nwake warî îthe wa Isika.

**30** Sarai ndaarî na ciana, aarî nthaata.

**30**

**31** Tera nîwocire mûvîcî Aburamu na mûcûkûrûwe Loti ûrîa warî mûvîcî wa Harani. Nîwocire Sarai mûka wa mûvîcî Aburamu, makiuma kûu Uri gwa Akalidei, nîguo mathiî vûrûrirî wa Kanaani. Nwatî rîrîa maakinyire vûrûrirî wa Harani, nîmaatûûrire kuo.

**32** Tera aakuîrîre vûrûrirî wa Harani arî na ûkûrû wa mîaka magana maîrî ma îtano (205).

# Kîam 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai Nîwetire Aburamu

## Aburamu arî Misiri

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Aburamu atîrî, “Uma vûrûri ûyû wenyu, ûtige andû enyu, mûciî wa aguo, na ûthiî vûrûri ûrîa ngaakwonia.

**2** Nanie nîngaakûva njiarwa nyîngî nacio nîigaatuîka rûrîrî rûnene. Nie nîngaakûrathima na ndûme rîîtwa rîaku rîgîe îgweta. Nawe ûtuîke kîrathimo.

**2**

**3** Nie ngaarathimaga andû arîa onthe magaakûrathimaga,

**3** nwatî ngaarumaga arîa onthe magaakûrumaga,

**3** na andû a mavûrûri monthe makaarathimagwa na njîra yaku.”

**3**

**4** Rîrîa Aburamu aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo mûgwanja na îtano (75), nîwaumire Harani wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwîrîte eke, na makîthiî na Loti.

**5** Aburamu nîwocire mûka Sarai na Loti mwana wa mûrwang'ina, ûtonga wao wonthe, ngombo irîa maagîte nacio marî Harani, na makîthiî Kanaani.

**5** Na rîrîa maakinyire vûrûrirî wa Kanaani,

**6** Aburamu nîwavîtûkîrîre gatagatî ka vûrûri ûcio na agîkinya Shekemu vandû vatheru mûtîrî ûrîa mwamûre wa More. Vîndî îo Akanaani nîo maatûûraga vûrûri ûcio.

**7** Nake Ngai-Mûnene nîwaumîrîre Aburamu na akîmwîra atîrî, “Vûrûri ûyû nîngaaûvecana kûrî njiarwa ciaku.” Kwoguo Aburamu nîwatumîre Ngai-Mûnene ûcio wamumîrîrîte metha ya kîgongoona vau.

**8** Vuva wa ûguo Aburamu nîwathiîre irîmarî irîa irî mwena wa îrathîro wa Betheli, na akîamba îgema rîake gatagatî ka Betheli na Ai. Betheli yarî mwena wa îthûîro, nayo Ai mwena wa îrathîro. Nake Aburamu nîwatumîre Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona vau na akîgooca Ngai-Mûnene arî vo.

**9** Nake Aburamu nîwathiîre na mbere na rûgendo rwake erekerete Negebu.

**9**

**10** Nakuo kûu vûrûrirî wa Kanaani nîkwagîre na yûra rînene. Kwoguo Aburamu nîwathiîre Misiri gwîkara kuo.

**11** Na arî vakuvî gûtonya vûrûri wa Misiri, Aburamu nîwerire mûka Sarai atîrî, “Nîmbicî we ûrî mûndûmûka mûthaka.

**12** Na wonwa nî andû a Misiri, makaauga atî we ûrî mûka wakwa; kwoguo makaambûraga nwatî magûtige ûrî mwoyo.

**13** We ûkaamera atî wî mwarwaiya, na nîûndû waku o makaambîka maûndû maro na matikaambûraga.”

**14** Na rîrîa Aburamu aatonyire Misiri, andû a Misiri nîmoonire atî mûka aarî mûthaka mûno.

**15** Nao anjaama a mûthamaki wa Misiri moona Sarai nîmeerire mûthamaki ûrîa Sarai aarî mûthaka. Kwoguo Sarai nîwavirirwe mûciî kwa mûthamaki.

**16** Mûthamaki nîwekire Aburamu maûndû maro nîûndû wa Sarai. Mûthamaki nîwavere Aburamu ndîthia ya ng'ondu, ng'ombe, mbûri mvunda, ngamîîra na ndungata cia arûme na cia aka.

**16**

**17** Nwatî Ngai-Mûnene nîwatûmîre mûthamaki wa Misiri na andû ake mûrimû mûcûku mûno nîûndû wa gwoca Sarai mûka wa Aburamu.

**18** Kwoguo mûthamaki nîwetire Aburamu na akîmûria atîrî, “Ûmbîkîte û nîkî? Waregire kûmbîra atî ûyû aarî mûkaguo nîkî?

**19** Nîndûî gîatûmire uuga atî ûyû nî mwarwanyûkwe, na ûgîtûma nîmwoca atuîka mûka wakwa? Mûkaguo nîke ûcio, mwoce mûthiî!”

**20** Nake mûthamaki nîwathire andû ake akîmeera moce Aburamu na mûka makîmumagarie vamwe na indo cionthe irîa aarî nacio.

# Kîam 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aburamu na Loti nîmaatiganire

## Aburamu nîwathiîre Heburoni

**1** Aburamu nîwaumire Misiri marî na mûka, Loti na indo cionthe irîa aarî nacio. Nîmaathiîre magîkinya Negebu mwena wa îveti wa Kanaani.

**2** Aburamu aarî na ûtonga mwîngî mûno wa ng'ombe, ng'ondu, mbûri, sîlûva na thaavu.

**3** Aburamu nîwaumire Negebu na akîvîtûkîrîra kûndû na kûndû na agîkinya Betheli varîa aambîte îgema rîake mbererî gatagatî ka Betheli na Ai.

**4** Vau nwavo aathondekerete Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona na akîmûgooca.

**4**

**5** Loti wanake aarî na ng'ondu, mbûri, na ng'ombe wa vamwe na andû a mûciî wake na ndungata ciake.

**6** Aburamu na Loti maarî na wa mûndû na ndîthia nene, na matiarî na kûndû gwa kûrîthia kwîganu.

**7** Kwoguo nîkwagîre na ngucanio gatagatî ka arîthi a Aburamu na a Loti. Vîndî îo Akanaani na Aperizi nîo maatûûraga vûrûrirî ûcio.

**7**

**8** Nake Aburamu nîwerire Loti atîrî, “Nie nawe nîtûkonenie, na kwoguo gûtiagîrîrwe nî kwîthîrwa kûrî na mbaara gatagatî ka arîthi aku na akwa.

**9** Kwoguo tiga tûtigane. Thuura mwena wa vûrûri ûrîa ûkwenda kûthiî. Wathiî mwena ûmwe nanie nînthiî ûcio wîngî.”

**9**

**10** Loti nîwaroririe na akîona atî Kîamnda kîonthe Kîam Rûnjî rwa Jorodani, kûthiî nginya Zoari Kîamrî na manjî meengî, wata mûgûnda wa Ngai-Mûnene kana ta vûrûri wa Misiri. Vîndî îno Ngai-Mûnene ndaarî mûcûkangiu matûûra ma Sodomu na Ngomora.

**11** Kwoguo Loti nîwethuurîre Kîamnda Kîam Jorodani, na akîthiî mwena wa îrathîro. Ûguo nîguo andû acio aîrî maatiganire.

**12** Aburamu aatûûrire Kanaani, nake Loti akîthiî agîtûûra matûûrarî marîa maarî Kîamndarî Kîam Jorodani na akîamba îgema vakuvî na Sodomu.

**13** Andû a kûu Sodomu maarî evia na nîmeekaga maûndû macûku mûno marî mbere ya Ngai-Mûnene.

**13**

**14** Vuva wa Loti kûthiî, Ngai-Mûnene nîwerire Aburamu atîrî, “Taroria mîena yonthe waro ûrî vau ûrî.

**15** We vamwe na njiarwa ciaku nîngaamûva vûrûri wonthe ûcio mûrona, nîguo ûtuîke wenyu tene na tene.

**16** Nie nîngaatûma njiarwa ciaku ituîke nyîngî wata mûthetu wa nthî na gûtirî mûndû ûkaavota gûitara!

**17** Rîu ûkîra ûthiî ûkarorie vûrûri ûcio wonthe, nîûndû nîwe ngûva guo.”

**17**

**18** Nake Aburamu nîwathaamirie îgema rîake na akîthiî gûtûûra Heburoni vakuvî na mîtî îrîa mîamûre ya Mamure. Aburamu nîwatumîre Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona vo.

# Kîam 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aburamu nîwatethûrire Loti

## Aburamu nîwarathimirwe nî Melikizedeki

**1** Kwarî na athamaki ana. Amurafeli mûthamaki wa Babuloni, Arioku mûthamaki wa Elasa, Kadorilaomeri mûthamaki wa Elamu, na Tidali mûthamaki wa Goimu.

**2** Athamaki acio nîmaathiîre kûrûa na athamaki engî atano: mûthamaki Bela wa Sodomu, Birisha mûthamaki wa Gomora, Shinabu mûthamaki wa Adima, Shemeberi mûthamaki wa Zeboimu, na mûthamaki wa Bela (kana Zoari).

**3** Athamaki aya atano nîmaatukanîre athigari ao kûu Kîamndarî Kîam Sidimu (Kana Îria rîa cumbî).

**4** Athamaki aya maarî rungu rwa mûthamaki Kedorilaomeri mîaka îkûmi na îîrî, nwatî mwakarî wa îkûmi na îthatû, o nîmaareganire nake.

**5** Mwakarî wa îkûmi na îna, mûthamaki Kedorilaomeri vamwe na athamaki arîa engî maarî vamwe nake nîmaathiîre na makîriva Arefaimu arîa maatûûraga Ashiterothi-karinaimu, na Azuzimu arîa maatûûraga vûrûrirî wa Hamu, Aemimu arîa maatûûraga Shave-kinathaimu

**6** na Ahori arîa maarî kîrîmarî Kîam Edomu, na makîmarûmîrîria nginya Eliparani rûtere rwa werû.

**7** Kedorilaomeri nîmaacokire makîgarûrûka magîcoka Kadeshi (îrîa yetagwa Enimishipati). Nao nîmaavootire vûrûri wonthe wa Amaleki, na wa Amori arîa maatûûraga Hazazonitamaru.

**7**

**8** Nao athamaki a Sodomu, Gomora, Adama, Zeboimu, na wa Bela (kana Zoari) nîmoocire mbûtû ciao cia athigari na makîthiî mbaararî Kîamndarî Kîam Sidimu.

**9** Maathiîre kûrûa na Kedorilaomeri mûthamaki wa Elamu, Tidali mûthamaki wa Goimu, Amurafeli mûthamaki wa Babuloni, Arioku mûthamaki wa Elasa; athamaki ana nîmaarûire na athamaki atano.

**10** Kîanda kîu gîa Sidimu gîecûrîte marima ma rami. Na rîrîa athamaki a Sodomu na Gomora maageragia kûûra maume mbaararî, nîmaagwîre marimarî mau, nwatî athamaki acio engî athatû nîmaaûrîre îrimarî.

**11** Nao athamaki acio engî ana nîmaakuire indo cionthe irîa ciarî Sodomu na Gomora, vamwe na irio ciakuo makînathiî.

**12** Nîmoocire Loti mûvîcî wa mûrwang'ina na Aburamu vamwe na indo ciake cionthe na makîthiî nake. Loti aatûûraga kûu Sodomu.

**12**

**13** Nwatî mûndû ûmwe nîwatorokire na akîthiî akîîra Aburamu ûcio Mûhibirania ûvoro ûcio wonthe. Aburamu aatûûraga vakuvî na mîtî îrîa mîamûre ya Mamure ûrîa Mûamori. Mamure maaciaranîrîtue na Eshikoli na Aneri na meethagîrwa marî ngwatanîro na Aburamu.

**14** Rîrîa Aburamu eegwire atî mwîvwa wake Loti nîmûnyite, nîwatongoririe andû magana mathatû ma îkûmi na anana arîa maaciarîrîtwe gwake na maamenyete kûrûa, na makîvinyûria athamaki acio ana nginya Dani.

**15** Arî kûu, Aburamu nîwagaanirie andû ake a mbaara ikundi, na makîthithûkîra nthû ciao ûtukû. Ke na njamba ciake nîmaavootire andû acio makîmavinyûria makîmakinyia nginya Hoba mwena wa rûgûrû wa Damesiki.

**16** Aburamu nîwavotire gûcokithia indo irîa ciatavîtwe wa vamwe na mwîvwa wake na indo ciake, aka na andû arîa engî onthe maatavîtwe.

**16**

**17** Na rîrîa Aburamu aacokire arîkia kûvoota Kedorilaomeri vamwe na athamaki acio engî, mûthamaki wa Sodomu nîwathiîre kûmûtûnga Kîamndarî gîa Shave. (Na nwa kuo gwetagwa Kîanda gîa Mûthamaki).

**18** Nake Melikizedeki, ûrîa warî mûthamaki wa Salemu na nwake warî mûthînjîri-Ngai wa Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno, nîwavirîre Aburamu mîgate na ndivei.

**19** Nîwamûrathimire na akiuga atîrî, “Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno, ûrîa waûmbire îgûrû na nthî arorathima Aburamu!

**20** Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno ûrîa ûmûvotithîtie kûvoota nthû cienyu arogoocwa.” Nake Aburamu nîwavere Melikizedeki gîcunjî gîa îkûmi Kîam indo cionthe irîa aacokithîtie.

**20**

**21** Mûthamaki wa Sodomu nîwerire Aburamu atîrî, “Îkara na indo icio ciatavîtwe nwatî ûnjokerie andû akwa onthe.”

**21**

**22** Aburamu nîwamûcokerie atîrî, “Nie nîngwîvîta nîrî mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno, na ûrîa waûmbire îgûrû na nthî

**23** atî, gûtirî kîndû wa naarî kîmwe gîaku ngaatigwa nakîo wana nginya rûrigi rwa nguo kana rûrigi rwa kîratû nîguo ndûkauge atî, ‘Nînie naatûmire Aburamu atonge.’

**24** Gûtirî kîndû ngwîtîkîra tiga wa kîrîa andû akwa maatûmîre. Nwatî îtîkîria andû arîa twarî ûûrûmwe nao makuue îgai rîao. Andû acio nî: Aneri, Eshikoli, na Mamure.”

# Kîam 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîrîkanîro kîa Ngai na Aburamu

**1** Vuva wa maûndû mau, Ngai-Mûnene nîwaumîrîre Aburamu na njîra ya kîoneki na akîmwîra atîrî, “Aburamu, tiga kwîgua guoya. Nie nîngaakûgitîra kuuma kûrî mogwati na nîngaakûva kîveo kînene.”

**1**

**2** Nwatî Aburamu nîwacokirie atîrî, “Ûûi Ngai-Mûnene Ngai, kîrîa ûkaamva gîkaang'una nakî nîûndû nie ndirî ciana? Mûndû ûrîa ûkangaa nî Eliezeri wa kuuma Damesiki.

**3** We ndwanamva ciana na ngombo îmwe yakwa nîo îkangaa.”

**3**

**4** Aburamu nîwegwire Ngai-Mûnene akîmwîra rîngî atîrî, “Ngombo îo yaku, îo îtagwa Eliezeri tîo îgaakûgaa. Ûrîa ûkagaa indo akeethîrwa arî mûvîcîguo.”

**5** Ngai-Mûnene nîwaumagaririe Aburamu nja na akîmwîra atîrî, “Taroria kûrîa îgûrû na ûgerie gûtara njata wone kana nîûkûvota. Njiarwa ciaku nîikengîva ta njata icio.”

**5**

**6** Aburamu nîwetîkirie Ngai-Mûnene. Nîûndû wa ûguo Ngai-Mûnene nîwamwîtîkîre arî mûndû mûthingu.

**6**

**7** Nîwacokire akîmwîra atîrî, “Nînie Ngai-Mûnene ûrîa wagûtongoririe kuuma Uri ya Akalidei nîguo mbûke ngûve vûrûri ûyû ûtuîke waku.”

**7**

**8** Nwatî Aburamu nîwaûririe atîrî, “Ngai-Mûnene Ngai, nie nîngîmenya atîa atî vûrûri ûcio ûkeethîrwa ûrî wakwa?”

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “Ndetere mori, mvarika, na ndûrûme, na cionthe ciîthîrwe irî na ûkûrû wa mîaka îthatû. Ûcoke ûndetere îcîa na ndutuura.”

**10** Nake Aburamu nîwavirîre Ngai indo icio. Nîwaitinangirie wa nyamû maita maîrî na agîciga mîvari îîrî îroranîtie. Nwatî ndaatinangia iconi.

**11** Nderi nîciaûkire kûrîa nyama icio nwatî Aburamu nîwaciîngatire.

**11**

**12** Na vîndî îrîa riûa rîathûaga, Aburamu nîwamamire toro mûnene mûno, na akîgîa na guoya na kîmako kînene.

**13** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Aburamu atîrî, “Njiarwa ciaku nîikethîrwa irî ng'eni vûrûrirî mûgeni. Nîigaatuîka ngombo kuo na ivinyîrîrue îvinda rîa mîaka magana mana.

**14** Nwatî nie nîngaaverithia mavûrûri marîa makaamatua ngombo. Makiuma vûrûrirî ûcio mûgeni, nîmagaakuua ûtonga mwîngî.

**15** Nwatî we nîûgaatûûra mîaka mîngî, na nîûgaakua ûrî na thayû na ûthikwe.

**16** Njiarwa ciaku igaacooka gûkû irî rûciarorî rwa kana, na ndikeengata Aamori arîa matûûraga vûrûrirî ûyû nîûndû îvinda rîao rîa kûverithua rîtikethîrwa rîrî rîkinyu.”

**16**

**17** Na rîrîa riûa rîathûire na gûgîtuka, mwaki mûnene watogaga ndogo na kîmûrî gîakanîte nîciavîtûkîrîre gatagatîrî ka nyamû icio.

**18** Mûthenya ûcio Ngai-Mûnene nîwarûthire kîrîkanîro na Aburamu na akiuga atîrî, “Nie nîngaava njiarwa ciaku vûrûri ûyû wonthe, kuuma mûvakarî wa Misiri nginya rûnjîrî rwa Farati.

**19** Mavûrûri mau nîmo matûûragwa nî Akeni, Akenizi, Akadimoni,

**20** Ahiti, Aperizi, Arefaimu,

**21** Aamori, Akanaani, Agirigashi, na Ajebusi.”

# Kîam 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Hagari na Ishumaeli

**1** Sarai mûka wa Aburamu ndaamûciarîrîte ciana. Nwatî Sarai aarî na ndungata yake ya mwîrîtu yetagwa Hagari kuuma Misiri.

**2** Sarai nîwerire Aburamu atîrî, “Rîu nîûrona atî Ngai-Mûnene nîamvingîte nda ndikagîe na ciana. Nîkwa ûtangîmama na ndungata îno yakwa ya mwîrîtu, na yavota kûnjiarîra ciana?” Aburamu nîwetîkîrire ûrîa eerirwe nî Sarai.

**3** Kwoguo Sarai nîwanengere Aburamu ndungata îo yake Hagari kuuma Misiri, nîguo îtuîke mûka. Ûndû ûyû wekîkire vuva wa mîaka îkûmi kuuma Aburamu aatûûra Kanaani.

**4** Nake Aburamu nîwamenyanire kîîmwîrî na Hagari, na Hagari akîgîa îvu. Na rîrîa Hagari aamenyire atî aarî na îvu, nîwetîire na akînyarara Sarai.

**4**

**5** Sarai nîwerire Aburamu atîrî, “We nîwe ûratûma Hagari anyarare. Nînie nakûveere Hagari, na kuuma rîrîa aamenyire atî arî na îvu, nîwambirire. Ngai-Mûnene nîke ûgaatua ciira îno gatagatîrî gakwa nawe!”

**5**

**6** Nwatî Aburamu nîwerire Sarai atîrî, “Îî nwatî ke nî ndungata yaku, îka wa ûrîa ûkwenda nayo.” Sarai nîwacokire akîvinyîrîria Hagari mûno atakûmwîguîra ntha nginya agîtoroka.

**6**

**7** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwacemanirie na Hagari arî vandû rûtererî rwa kîthima werûrî. Kîthima kîu Kîamrî vakuvî na njîra ya kûthiî Shuri.

**8** Mûraika nîwamûûririe atîrî, “Hagari ndungata ya Sarai, umîte kû, na ûthiîte kû?”

**8** Nake Hagari nîwamûcokerie atîrî, “Nîkwa ndorokete kuuma kûrî Sarai mwathi wakwa”.

**8**

**9** Nake mûraika wa Ngai-Mûnene nîwerire Hagari atîrî, “Coka kûrî ke na ûmwathîkagîre.”

**10** Nîwacokire akîra Hagari atîrî, “Nîngaatûma njiarwa ciaku ciîngîve ûndû itangîtarîka.

**11** We nîûkaagîa na kaana ga kavîcî, na ûgatuîre rîîtwa Ishumaeli, nîûndû Ngai-Mûnene nîamenyete mathîna maku.

**12** Mûvîcîguo agaatuîka ta mvunda mbaganu, arûaga na andû onthe, na andû onthe magaatûûra marûaga nake. Nîagaatûûra kûraca na andû ao.”

**12**

**13** Hagari nîweyûririe atîrî, “Nîkwa monete Ngai na ngatûûra mwoyo?” Kwoguo Hagari nîwetire Ngai-Mûnene ûcio wamwarîrie, “Ngai ûrîa wonaga.”

**14** Kîu nîkîo gîtûmaga andû mete kîthima kîu kîrî gatagatî ga Kadeshi na Beredi “Kîthima Kîam Ûrîa Ûrî mwoyo na ûmonaga.”

**14**

**15** Hagari nîwaciarîre Aburamu mwana wa kavîcî nake Aburamu agîgatuîra rîîtwa Ishumaeli.

**16** Aburamu aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo înana na îtandatû vîndî îrîa Hagari aamûciarîre Ishumaeli.

# Kîam 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûrua, rûrî rûûri rwa kîrîkanîro

**1** Rîrîa Aburamu aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo kenda na kenda (99), Ngai-Mûnene nîwamumîrîre na akîmwîra atîrî, “Nînie Ngai mwene vinya wonthe. Mbathîkagîra na wîthagîrwe ûrî mûthingu vîndî cionthe.

**2** Nîngaarûtha kîrîkanîro nawe na ngûve njiarwa nyîngî.”

**3** Aburamu nîwakuamîrîrie na agîturumithia ûthiû wake nthî. Nake Ngai nîwamwîrire atîrî,

**4** “Nîngûrûtha kîrîkanîro nawe atî: we nîûgaatuîka îthe wa ndûrîrî nyîngî.

**5** Ndûgûcoka gwîtagwa Aburamu rîngî. Ûgetagwa Iburahimu nîûndû nîngaagûtua îthe wa ndûrîrî nyîngî.

**6** Nîngaakûva njiarwa nyîngî, na amwe a njiarwa icio nîmagaatuîka athamaki.

**6**

**7** “Nîngavingia kîrîkanîro gîakwa nawe wana kûrî njiarwa ciaku irîa igaaûka. Kîrîkanîro kîu gîgaatûûra tene na tene. Nîngaatuîka Ngai waku na nduîke Ngai wa njiarwa ciaku.

**8** Nîngaakûva vûrûri ûyû mûgeni ûtûûraga ûtuîke waku vamwe na njiarwa ciaku. Vûrûri wonthe wa Kanaani ûgaatuîka wa njiarwa ciaku tene na tene na nîngaatuîka Ngai wao.”

**8**

**9** Nake Ngai nîwerire Iburahimu atîrî, “We na njiarwa ciaku wa vamwe na njiarwa irîa igaûka nwanginya mûvingagie kîrîkanîro gîakwa nginya tene na tene.

**10** Kîrîkanîro kîrîa we na njiarwa ciaku mwagîrîrwe nî kûvingia nî gîkî: nwanginya mûrwithagie mûndûmûrûme wa wonthe gatagatîrî kenyu.

**11** Mûkaaruaga gîkonde Kîam îgûrû gîa ciîga cia ûciari na rûu nîruo rûkethagîrwa rûrî rûûri rwa kîrîkanîro gîakwa namue.

**12** Twana tuonthe twenyu twa tûvîcî tûrî na ûkûrû wa mîthenya înana, wa vamwe na twana twa ngombo kana twa ageni tûrîa tûciarîrîtwe kwenyu tûkaarwithagua.

**13** Tûvîcî tuonthe tûkarwithagua rûrî rûûri rwa kwonania atî kîrîkanîro gîakwa nawe nî gîa tene na tene.

**14** Mûndûmûrûme wa wonthe ûtarî mûruu, ndakethagîrwa arî ûmwe wa andû akwa nîûndû ke tî mûvingiu kîrîkanîro gîakwa.”

**14**

**15** Ngai nîwerire Iburahimu atîrî, “Ndûgetaga mûkaguo Sarai; kuuma rîu agetagwa Sara.

**16** Nîngûmûrathima na ndûme agûciarîre kavîcî, na ndûme atuîke ng'ina wa ndûrîrî nyîngî. Njiarwarî ciake nîgûkaauma athamaki.”

**16**

**17** Iburahimu nîwenamîrîrie ûthiû wake ûkîvutia nthî, na akîambîrîria kûtheka akîîyûragia atîrî, “Mûndûmûrûme wa ûkûrû wa mîaka îgana nwa agîe mwana? Sara nwa agîe mwana arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo kenda?”

**18** Iburahimu nîwaûririe Ngai atîrî, “Nîkwa ûtangîtîkîra Ishumaeli atuîke wa kûngaa?”

**18**

**19** Nwatî Ngai nîwerire Iburahimu atîrî, “Naarî. Mûkaguo Sara nîagaagûciarîra mwana wa kavîcî na ûgaagatuîra rîîtwa Isaka. Nîngaavingia kîrîkanîro gîakwa nake wana njiarwa ciake tene na tene.

**20** Nîmbîguîte mûkîmbûria ûvoro wîgiî Ishumaeli. Kwoguo nîngaamûrathima na nîmûve ciana nyîngî na njiarwa nyîngî. Nîagaatuîka îthe wa athamaki îkûmi na aîrî na nîmûtue rûrîrî rûnene.

**21** Nwatî nîngavingia kîrîkanîro gîakwa na Isaka, ûrîa ûgaaciarwa nî Sara mavinda wata mama mwaka ûcio wîngî.”

**22** Na rîrîa Ngai aarîkirie kwarîria Iburahimu, nîwathiîre.

**22**

**23** Mûthenya wa ûcio Iburahimu nîwaruithirie Ishumaeli, arûme arîa engî onthe maarî gwake mûciî, wa vamwe na ngombo irîa ciaciarîrîtwe gwake mûciî wana irîa ciagûrîtwe. Na njîra îo, Iburahimu nîwathîkîre Ngai.

**24** Iburahimu aaruire arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo kenda na kenda,

**25** nake mûvîcî Ishumaeli aaruithirue arî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na îthatû.

**26** Oîrî maaruithirue mûthenya ûmwe,

**27** wa vamwe na arûme onthe a gwake mûciî, na arîa maaciarîrîtwe gwake mûciî marî ngombo wana arîa maagûrîtwe.

# Kîam 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Iburahimu nîwerîrwe mwana wa kavîcî

## Iburahimu nîwathaithire Ngai ndakathirie Sodomu

**1** Iburahimu arî mîtîrî mîamûre ya Mamure nîwaumîrîrwe nî Ngai-Mûnene. Iburahimu ekarîte mûromorî wa îgema rîake. Îthaarî rîu riûa rîarîte mûno.

**2** Iburahimu nîwaroririe, na wa rîmwe nîwonire arûme athatû marûngamîte mbere yake. Rîrîa aamoonire nîwavinyûrire kûmatûnga, na akînamîrîria agîturumithia ûthiû wake nthî vau mbere yao,

**3** na akiuga atîrî, “Athi akwa nîramûthaitha mûtikathiî mûtavîtûkîrîrîte gwakwa nie ndungata yenyu.

**4** Tigani nîmûretere manjî mwîthambie magûrû na mûvurûke rungu rwa mûtî ûyû.

**5** Wana nîngûmûretere tûirio tûnini, nîguo mwarîa mûgîe na vinya wa kûthiî na mbere na rûgendo rwenyu nîûndû nî mwamva gîtîîo mwaûka gwakwa mûciî, kwoguo tigani nîmûtungatîre.”

**5** Nao nî maamûcokerie atîrî, “Nîwaro nî twetîkîra.”

**5**

**6** Iburahimu nîwavinyûrire îgemarî na akîra Sara atîrî, “Oca narua mûtu waku ûrîa mwaro mûno wa ngano ûûkande ûmarugîre mîgate.”

**7** Iburahimu nîwavinyûrire ndîthiarî yake na agîoca njaû îrîa yarî na nyama ndotu na yarî noru, na akîmînenganîra kûrî ndungata ciake ikamîthînje.

**8** Iburahimu nîwocire maguta ma îriia, na îriia, na nyama, akîvirîra andû acio marîe. Nake nîwarûngamire varî o, nao nî maarîre marî vau rungu rwa mûtî.

**8**

**9** Nao andû acio nîmaaûririe Iburahimu atîrî, “Mûkaguo Sara arî kû?”

**9** Nake nîwamacokerie atîrî, “Arî kûrîa îgemarî.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Vuva wa mîeri kenda kuuma rîu, nîngaacoka, na mûkaguo Sara nîakaagîa na mwana wa kavîcî.”

**10** Sara aarûngamîte mûrangorî wa îgema arî vuva wa Iburahimu athikîrîrîtie.

**11** Iburahimu na Sara maarî akûrû, na Sara nîwavîtûkîtie mavinda make ma mweri.

**12** Kwoguo Sara nîwathekire ke mwene na akiuga atîrî, “Rîu nîrî mûkûrû na mûthuuriwa nî mûkûrû, nwa ngenerere kûmenyana nake kîîmwîrî?”

**12**

**13** Nake Ngai-Mûnene nîwaûririe Iburahimu atîrî, “Nîndûî gîtûmire Sara atheka na auga, ‘Nwa kûvoteke nie ngîe kaana nîrî mûkûrû ûguo?’

**14** Kûrî ûndû Ngai-Mûnene atangîvota gwîka? Wata ûrîa nauga, nî ngaacoka vuva wa mîeri kenda kuuma rîu, na Sara nîakaagîa na kamwana.”

**14**

**15** Sara nîwetigîre, kwoguo nîwakaanire na akiuga atîrî, “Nie ndinatheka.” Nwatî Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “Naarî we nîûthekire.”

**15**

**16** Arûme acio athatû nîmaaumire kûu, na makîthiî merekerete Sodomu, nake Iburahimu nîwamaumagaririe.

**17** Marî wa vau Ngai-Mûnene nîweîrire atîrî, “Ndingîthitha Iburahimu ûrîa nîrenda gwîka,

**18** nîûndû njiarwa ciake nîigaatuîka rûrîrî rûnene na rwa vinya. Nîngaarathima ndûrîrî cionthe cia nthî na njîra yake.

**19** Nie nîmûthuurîte nîguo athe ciana ciake na njiarwa ciake imbathîkagîre, na ciîkage maûndû ma ûthingu na ma kîvooto. Ethîrwa nîmagwîka ûguo nîngaavingia maûndû monthe marîa nerîre Iburahimu.”

**19**

**20** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Iburahimu atîrî, “Nîmbîguîte maûndû macûku megiî andû a Sodomu na Gomora na wîvia wao nî mûnene mûno.

**21** Nîngûnyûrûrûka kuo nîguo ngamenye kana maûndû mau mbîguîte atî nîmekîte nî ma ma.”

**21**

**22** Vuva wa ûguo arûme acio aîrî nîmaathiîre na mbere na rûgendo merekerete Sodomu. Nwatî Ngai-Mûnene nîwatigirwe marî na Iburahimu.

**23** Iburahimu nîwathiîre kûrî Ngai-Mûnene na akîmûria atîrî, “Ûgacûkangia andû arîa acûku wa vamwe na arîa aro?

**24** Ethîrwa kûrî na andû mîrongo îtano aro gûkû îtûûrarî, nîûgûcûkangia îtûûra rîonthe na ûrege kûrîvonokia nîûndû wa andû mîrongo îtano arîa athingu marî kuo?

**25** Nama ndûngîka ûguo. Ndûngîcûkangia andû arîa athingu vamwe na arîa matarî athingu. Ûngîka ûguo, andû arîa aro makaaverithagua vamwe na arîa acûku. We ndûngîka ûguo. Mûndû ûrîa ûtucagîra nthî yonthe ciira nwanginya eke guo na kîvooto.”

**25**

**26** Ngai-Mûnene nîwacokirie atîrî, “Ethîrwa nîngoona andû mîrongo îtano athingu îtûûrarî rîa Sodomu, nîngaavonokia îtûûra rîonthe nîûndû wao.”

**26**

**27** Nake Iburahimu nîwaririe rîngî akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene njovera nîûndû wa kûmîrîria kûthiî na mbere na gûkwarîria. Nie nîrî mûndû tu na ndiagîrîrwe nî gûkwîra wanarî ûndû.

**28** Nwatî ethîrwa kûrî na andû mîrongo îna na atano athingu, nwa ûcûkangie îtûûra rîonthe nîûndû wa andû acio engî atano matarî vo?”

**28** Ngai-Mûnene nîwacokirie atîrî, “Ndigaacûkangia îtûûra rîu ethîrwa kûrî na andû mîrongo îna na atano athingu.”

**28**

**29** Iburahimu nîwaûririe rîngî atîrî, “Narîo ethîrwa kûrî na andû mîrongo îna tu athingu?”

**29** Ngai-Mûnene nîwamûcokerie atîrî, “Ethîrwa kûrî na andû mîrongo îna athingu ndikaarîcûkangia.”

**29**

**30** Iburahimu nîwathiîre na mbere kuga atîrî, “Nakûthaitha Ngai-Mûnene ndûkarakare nîûndû nwanginya mbarie rîngî. Narîo ethîrwa kûrî na andû mîrongo îthatû tu aro?”

**30** Nake Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Ethîrwa nwa mone andû mîrongo îthatû athingu, ndikaarîcûkangia.”

**30**

**31** Iburahimu nîwaugire atîrî, “Nakûthaitha Ngai-Mûnene ûnjovere nîûndû wa kûmîrîria kûthiî na mbere gûkwarîria. Narîo ethîrwa kûrî na andû mîrongo îîrî tu athingu?”

**31** Nake Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Nîngîona andû mîrongo îîrî tu aro, ndikaarîcûkangia.”

**31**

**32** Iburahimu nîwaugire rîngî atîrî, “Nakûthaitha Ngai-Mûnene ndûkarakare, tiga mbarie riita rîmwe tu. Narîo ethîrwa nî andû îkûmi aro atigaru?”

**32** Nake Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Nîngîona andû îkûmi athingu ndikaarîcûkangia.”

**33** Rîrîa Ngai-Mûnene aarîkirie kwaria na Iburahimu nîwathiîre, nake Iburahimu akînûka.

# Kîam 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîvia wa Sodomu

## Loti nîwaumire Sodomu

## Ngai nîwacûkangirie Sodomu na Gomora

## Kiumo kîa Amoabu na Aamoni

**1** Araika acio aîrî nîmaathiîre Sodomu kîvwaî, nake Loti eekarîte kîvingorî gîa Sodomu. Rîrîa Loti oonire araika acio, nîwaûkîrire akîthiî kûmatûnga. Nîwenamîrîrie ûthiû wake mbere yao,

**2** na akiuga atîrî, “Athi akwa, nie nîrî ava nîguo nîmûtungatîre. Nîramûthaitha mûtonye gwakwa nyomba, mwîthambie magûrû na mûrarîrîre. Kîraûko gwakîa nîmûkaaramûka mûthiî.”

**2** Nwatî nîmaacokerie Loti atîrî, “Naarî, tue nîtûrara gûkû nja kîvarorî.”

**2**

**3** Loti nîwathiîre na mbere kûmaringîrîria na mûthiiarî nîmaathiîre nake gwake mûciî. Loti nîwathire ndungata ciake iruge mîgate îno îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia. Mîgate yarîkia kûvîa, ageni nîmaarîre.

**3**

**4** Mbere ya ageni mathiî kûmama, arûme onthe a Sodomu kuuma ûrîa mûkûrû nginya ûrîa mûnini, nîmaathiûrûrûkîrie nyomba ya Loti.

**5** Nao nîmeetire Loti na makîmûria atîrî, “Arûme arîa maûkire gwîkara nawe ûmûnthî ûtukû marî kû? Marute na gûkû nja nîguo tûmenyane nao kîîmwîrî!”

**5**

**6** Nake Loti nîwaumire nja na akîvinga mûrango.

**7** Nîwacokire akîmeera atîrî, “Arata akwa, nîramûthaitha mûtige gwîka ûndû mûcûku ûguo na wa nthoni!

**8** Taroriani, nîrî na erîtu akwa aîrî matarî maamenyana kîîmwîrî na mûndû mûrûme. Tiga nîmûretere o na mwîke nao wa ûrîa mûkwenda. Nwatî mûtigeke arûme aya marî gwakwa mûciî wa naarî ûndû. Nî ageni akwa na nwanginya nîmagitîre.”

**8**

**9** Nwatî arûme acio nîmaaugire atîrî, “Twererekere, we ûrî mûgeni gûkû! We ûrî û wa gûtwîra ûrîa tûgwîka? Twererekere kana tûgwîke naaî kûmakîra.” Nao nîmaatindîkire Loti na vuva na makîîvarîria gûtua mûrango.

**10** Nwatî arûme acio aîrî arîa maarî kûu nyomba nîmaaûkire na makîgucia Loti makîmûcokia nyomba na makîvinga mûrango.

**11** Nîmaacokire magîtûma arûme onthe arîa maarî nja, mûnene na mûnini matuîke ndumumu nîguo matikavote kwona mûrango.

**11**

**12** Andû acio aîrî nî meerire Loti atîrî, “Ethîrwa ûrî na andû engî gûkû, ciana ciaku cia erîtu na anake, andû arîa magûranîte gwaku, kana mûndû wa wonthe wîtanîtue nawe na wîkaraga îtûûrarî rîîrî, mathengutie gûkû,

**13** nîûndû nîtûgûcûkangia îtûûra rîîrî. Ngai-Mûnene nîwîguîte maûndû macûku marîa andû marîtie megiî andû a îtûûra rîîrî rîa Sodomu na nîatûtûmîte tûrîcûkangie.”

**13**

**14** Loti nîwacokire akîthiî kûrî arûme arîa maarî mavikie erîtu ake na akîmeera atîrî, “Îîvarîrieni narua muume îtûûrarî rîîrî, nîûndû Ngai-Mûnene nîwîvarîrîtie kûrîcûkangia.” Nwatî meeciragia nî îtherû aarî narîo.

**14**

**15** Kîraûko tene araika acio nîmeerire Loti atîrî, “Ûkîra narua woce mûka waku na erîtu aku aîrî mûre, nîguo mûtikathiranîrue vamwe na îtûûra rîîrî.”

**16** Loti ndeka ûndû ûcio na îvenya. Nwatî Ngai-Mûnene nîwamwîguîrîre ntha. Kwoguo arûme acio aîrî nîmaanyitire Loti, mûka, na erîtu ake aîrî njara na makîmaruta nja ya îtûûra rîu.

**17** Nîmaacokire makîmeera atîrî, “Vinyûrani mwîvonokie! Mûtikarorie vuva kana mûrûngama wanarî vandû Kîamndarî. Vinyûrani na kûu irîmarî nîguo mûtikaûragwe.”

**17**

**18** Nwatî Loti nîwerire araika acio atîrî, “Naarî athi akwa, mûtigatûme twîka ûguo.

**19** Mue nîmûmonetie ntha nyîngî na mwavonokia mwoyo wakwa. Nwatî irîma irî kûraca mûno na navota gûkuîra njîrarî ndarî mûkinyu kuo.

**20** Taroria gatûûra kaarîa karî vakuvî mûno. Kwoguo tiga nthiî kuo nîûndû wana ethîrwa nî kanini nîngûvonokia mwoyo wakwa.”

**20**

**21** Mûraika nîwacokerie Loti atîrî, “Îka guo nînetîkîra. Tînjûkangia gatûûra kau.

**22** Îka narua! Wîthare ûthiî kuo; nîûndû gûtirî wa naarî ûndû nîngîka ûtakinyîte kuo.”

**22** Gatûûra kau geetirwe Zoari, nîûndû Loti aaugire nî kanini.

**22**

**23** Loti aakinyire Zoari riûa rîkîratha.

**24** Na wa rîmwe Ngai-Mûnene nîwaurithirie mwaki wa ûviriti ta mbura kuuma îgûrû, matûûrarî ma Sodomu na Gomora.

**25** Matûûra mau, Kîamnda kîonthe, andû arîa maatûûraga kuo vamwe na indo cionthe irîa ciamerete kuo nîciacûkangirue.

**26** Nwatî mûka wa Loti, arî vuva wake nîwaroririe vuva na agîtuîka gîtugî gîa cumbî.

**26**

**27** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte kîraûko tene, Iburahimu nîwathiîre varîa maarûngamîte na Ngai-Mûnene.

**28** Nîwaroririe nthî matûûrarî ma Sodomu na Gomora wana Kîamnda kîonthe, na akîona ndogo îkîthiî na îgûrû yumîte nthî. Yekariî ta ndogo îrîa yumaga mwakirî mûnene mûno.

**29** Kwoguo rîrîa Ngai aacûkangagia matûûra marîa maarî Kîamnda kîu kûrîa Loti aatûûraga, nîwaririkanire Iburahimu na agîtûma Loti ethare nîguo ndakaûragwe.

**29**

**30** Loti nîwetigîre gûtûûra Zoari. Kwoguo nîwocire erîtu ake aîrî, makiunûkia irîmarî na magîtûûra ngurungarî.

**31** Mwîrîtu wake ûrîa mûkûrû nîwerire ûrîa warî mûnini atîrî, “Vava nî mûkûrû na gûkû nthî kuonthe gûtirî na arûme a gûtûvikia nîguo tûgîe na ciana.

**32** Tiga tûve vava ndivei arîwe nîguo tûmame nake tûgîe na ciana.”

**33** Ûtukû ûcio nîmaavere îthe ndivei. Mwîrîtu ûrîa mûkûrû nîwamenyanire kîîmwîrî na îthe. Nwatî îthe aarî mûrîe mûno nî ndivei na ndaamenya ûrîa gwekîkire.

**33**

**34** Mûthenya ûcio wîngî mwîrîtu ûcio mûkûrû nîwerire ûrîa mûnini atîrî, “Vwaî nînie nîramenyanire kîîmwîrî na vava. Tiga tûmûve ndivei rîngî ûmûnthî nîguo arîwa nawe ûmenyane nake kîîmwîrî, na tuoîrî nîtûkûgîa ciana na vava.”

**35** Kwoguo ûtukû ûcio erîtu acio nîmaavere îthe ndivei na mwarî ûcio mûnini nîwamenyanire kîîmwîrî na îthe. Wanarîo vîndî îo îthe aarî mûrîe mûno nî ndivei na ndaamenya ûrîa gwekîkire.

**36** Nao erîtu acio oîrî a Loti nîmaagîre mavu na îthe wao.

**37** Mwîrîtu ûcio mûkûrû nîwaciarire kavîcî na agîgeta Moabu . Ûcio nîke îthe wa Amoabu nginya ûmûnthî.

**38** Nake mwîrîtu ûcio mûnini nîwaciarire kaana ga kavîcî na agîgeta Benami . Ûcio nîke îthe wa Aamoni nginya ûmûnthî.

# Kîam 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Iburahimu na Abimeleki

**1** Iburahimu nîwathaamire akiuma Mamure akîthiî mwena wa îveti wa Kanaani na agîtûûra gatagatî ga Kadeshi na Shuri. Vuvarî nîwathiîre Gerari.

**2** Arî kûu nîwaugire atî mûka Sara aarî mwarwang'ina. Kwoguo Abimeleki mûthamaki wa Gerari nîwaugire avirîrwe Sara.

**3** Nwatî na njîra ya kîroto Ngai nîwaumîrîre Abimeleki na akîmwîra atîrî, “We nîûgûkua nîûndû wa gwoca mûndûmûka ûyû. Ke nî mûka wene.”

**3**

**4** Nwatî Abimeleki ndaamenyanîte kîîmwîrî na Sara. Kwoguo nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene, we nwa ûmbûrage wa vamwe na andû akwa na gûtirî ûndû mûcûku mbîkîte?

**5** Kinthî Iburahimu tîke wambîrire atî Sara nî mwarwang'ina, na Sara akîmbîra wa guo? Nie nekire ûndû ûyû ndarî na thamiri ikûnjuka, na kwoguo ndirî na mavîtia.”

**6** Nake Ngai-Mûnene nîwacokerie Abimeleki na njîra ya kîroto akîmwîra atîrî, “Îî, Nîmbicî atî wekire ûndû ûcio na thamiri îtarî na ûcuke, na nînie nagiririe ûmvîtîria na ngîgiria ûkuvîvîria Sara.

**7** Nwatî rîu, cokia mûndûmûka ûyû kûrî mûthuuriwe. Mûthuuri ûcio wake nî mûrathi, na nîagûkûvoera nîguo ndûgaakue. Nwatî ethîrwa tîûmûcokia, nîrakwîra nama atî we nîûgûkua vamwe na andû aku onthe.”

**7**

**8** Mûthenya ûcio wîngî kîraûko tene Abimeleki nîwetire ndungata ciake na agîciîra maûndû mau monthe. Andû acio nîmaamakire mûno.

**9** Abimeleki nîwacokire agîta Iburahimu na akîmûria atîrî, “Nîkwa ûtwîkire atîa? Nî ûndû ûrîkû mûcûku ngwîkire nîguo ûtûme ndeterwe mathîna nie wana andû arîa mbathaga. Nîûmbîkîte ûndû ûrîa ndagîrîrwe nî gwîkwa.

**10** Nake Abimeleki nîwaûririe Iburahimu atîrî, ‘Wekire ûguo nîkî?’ ”

**10**

**11** Iburahimu nîwacokirie atîrî, “Nie nekire ûguo nîûndû neciragia gûkû gûtingîthîrwa kûrî na mûndû wîtigîrîte Ngai, na atî nwambûragwe nîûndû wa mûka wakwa.

**12** Nama ke nî mwarwaiya, nwatî tûtirî a ng'ina ûmwe na nîwatuîkire mûka wakwa.

**13** Vîndî îrîa Ngai aatûmire nthame nyume kwa vava mûciî, nînerire Sara atîrî, ‘Kûndû kûrîa kuonthe tûkathiîcaga, ûkoonanagia atî nîûmbathîkagîra na kuga atî, we ûrî mwarwaiya.’ ”

**13**

**14** Abimeleki nîwocire ng'ondu, ndegwa, ngombo cia arûme na cia aka, akîvirîra Iburahimu na akîmûcokeria mûka Sara.

**15** Abimeleki nîwerire Iburahimu atîrî, “Vûrûri ûyû wonthe nî wakwa na nwa ûtûûre wa varîa ûkwenda.”

**16** Nîwacokire akîra Sara atîrî, “Taroria, nie nînaava mûndû ûrîa mûciaranîrîtue nake mbeca cia sîlûva ngiri îmwe îrî njîra ya kwonia andû onthe arîa mûrî nao atî we ndûrî na ûndû mûcûku wîkîte.”

**16**

**17** Iburahimu nîwavoire Ngai nake akîvonia Abimeleki, mûka wa vamwe na ngombo ciake cia erîtu nîguo magîe na ciana.

**18** Iburahimu eekire ûguo nîûndû Ngai-Mûnene aarî mûvingu nda ya mûka wa Abimeleki na ndungata ciake cia erîtu nîguo matikaagîe ciana.

# Kîam 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûciarwa kwa Isaka

## Iburahimu nîwengatire Hagari na Ishumaeli

## Kîrîkanîro gatagatî ka Iburahimu na Abimeleki

**1** Ngai-Mûnene nîwarathimire Sara wata ûrîa aamwîrîrîte.

**2** Iburahimu aarî mûthuuri mûkûrû vîndî îrîa Sara aagîre îvu na agîciara kavîcî. Kavîcî kau gaaciarirwe kavinda wa karîa Ngai-Mûnene aaugîte nîgagaaciarwa.

**3** Iburahimu nîwatuîrîre mwana ûcio rîîtwa Isaka.

**4** Vîndî îrîa Isaka aakinyirie mîthenya înana, Iburahimu nîwamûruithirie, wata ûrîa Ngai aathanîte.

**5** Iburahimu aarî wa mîaka îgana rîmwe rîrîa Isaka aaciarirwe.

**6** Nake Sara nîwaugire atîrî, “Ngai nîatûmîte ntheke na mûndû wa wonthe ûkeegucaga ûvoro ûyû wa nake akaathekaga.”

**7** Sara nîwacokire akiuga atîrî, “Nî kûrî mûndû ûngîerire Iburahimu atî Sara nwa ongie mwana. Rîu nîrîmûmûciarîru kavîcî arî mûkûrû.”

**7**

**8** Kaana kau nîgaakûrire, na mûthenya ûrîa gatigithirue kwonga, Iburahimu nîwagîre na kîrugo kînene.

**8**

**9** Mûthenya ûmwe Isaka mûvîcî wa Sara nîmaathakanagia na Ishumaeli, mwana ûrîa Iburahimu maagîte na Hagari. Hagari aarî wa kuuma Misiri.

**10** Rîrîa Sara oonire ûguo nîwerire Iburahimu atîrî, “Mûvîcî wa Hagari ndungata yaku, ndakagaa indo ciaku vamwe na Mûvîcîwa. Kwoguo îngata Hagari wana mûvîcî.”

**11** Ûvoro ûcio nîwathînirie Iburahimu mûno, nîûndû wa nake Ishumaeli aarî mûvîcî.

**12** Nwatî Ngai nîwerire Iburahimu atîrî, “Ndûkathînîke nîûndû wa kavîcî kau na ng'ina Hagari ndungata yaku ya mûndûmûka. Îka ûrîa Sara akwîra, nîûndû njiarwa irîa nie naakwîrîre ikaaumana na Isaka.

**13** Wana nîngaava mwana wa mûndûmûka ûrîa ndungata rûrîrî, nîûndû wa nake nî mûvîcîguo.”

**13**

**14** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte kîraûko tene mûno, Iburahimu nîwavere Hagari irio, na mbooro îcûrîte manjî. Nîwacokire agîkuithia Hagari mwana na akîmwîngata. Hagari nîwathiîre akîûrûraga werûrî wa Beerisheba.

**15** Rîrîa manjî marîa aakuîte maathirire, nîwatigire mwana rungu rwa mîtî.

**16** Nîwacokire akîthiî vandû ta va mita îgana rîmwe agîkara nthî. Hagari nîweîrire atîrî, “Nie ndingîûmîrîria kwona mwana wakwa agîkua.” Ekarîte wa vau, kaana nîkaambîrîrie kûrîra kaugîrîrîtie.

**16**

**17** Ngai nîwegwire kamwana kau gakîrîra. Nake mûraika wa Ngai kuuma îgûrû, nîwaririe na Hagari akîmûria atîrî, “Nîndûî kîrakûthînia Hagari? Tiga kûmaka nîûndû Ngai nîwegua kavîcî gaku gakîrîra karî varîa karî.

**18** Ûkîra ûthiî ûnyite kavîcî kau ûkaûmîrîrie, nîûndû nîngaagatua rûrîrî rûnene.”

**19** Ngai nîwamûvingûrire metho na akîona kîthima Kîam manjî. Hagari nîwathiîre agîtavîrîra mbooro yake manjî magîcûra na agîkundia kamwana.

**20** Nako kamwana kau nîgaakûrire gakîmenyagîrîrwa nî Ngai-Mûnene. Nîgaatûûrire werûrî wa Parani na gagîtuîka mûguîmi njamba.

**21** Ng'ina nîwamûcarîrie mûndûmûka kuuma vûrûrirî wa Misiri.

**21**

**22** Vîndî wa îo Abimeleki na Fikoli mûnene wa athigari nîmaathiîre kûrî Iburahimu na makîmwîra atîrî, “Ngai ethagîrwa arî vamwe nawe maûndûrî monthe marîa wîkaga.

**23** Kwoguo îîvîte ûrî ava mbere ya Ngai atî ndûkaamveenia, kana ûveenie ciana ciakwa kana njiarwa ciakwa. Mbîthîrîtwe nîrî mwîvokeku kûrî we, kwoguo mbîra atî wanawe ûkethagîrwa ûrî mwîvokeku kûrî nie na kûrî vûrûri ûyû wathamîre.”

**23**

**24** Nake Iburahimu nîwaugire atîrî, “Nîneranîra guo.”

**24**

**25** Iburahimu nîwavirire mateta kûrî Abimeleki nîûndû wa kîthima kîrîa gîatavîtwe nî ndungata cia Abimeleki.

**26** Abimeleki nîwerire Iburahimu atîrî, “Nie ndiîcî nîûrîkû wekire ûguo; we ndwanambîra, na îno nî vîndî ya mbere kwîgua ûvoro ûyû.”

**27** Iburahimu nîwavirîre Abimeleki ng'ondu na ng'ombe, na marî oîrî, nîmaarûthire kîrîkanîro.

**28** Iburahimu nîwamûrire tûmîatî mûgwanja kuuma ndîthiarî yake.

**29** Nake Abimeleki nîwamûririe atîrî, “Wamûrire tûmîatî tûtû mûgwanja nîkî?”

**29**

**30** Iburahimu nîwerire Abimeleki atîrî, “Amûkîra tûmîatî tûtû mûgwanja nîguo ûtuîke mûira wakwa atî nî nie nenjire kîthima gîkî.”

**31** Kwoguo vandû vau nîveetirwe Beerisheba, nîûndû nîvo Abimeleki na Iburahimu maarûthîre kîrîkanîro.

**31**

**32** Nao marîkia kûrûtha kîrîkanîro, Abimeleki na Fikoli nîmaacokire vûrûrirî wa Afilisiti.

**33** Iburahimu nîwavandire mûtî ûrîa wîtagwa mûkarakaba vau Beerisheba na akîgooca Ngai-Mûnene, Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo arî vo.

**34** Iburahimu nîwatûûrire vûrûrirî wa Afilisiti arî mûgeni îvinda îraca.

# Kîam 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwathire Iburahimu arute Isaka arî îgongoona

## Njiarwa cia Nahoru

**1** Vuva wa maûndû mau Ngai nîwageririe Iburahimu. Nîwamwîrire atîrî, “Iburahimu!” Nake Iburahimu nîwacokirie atîrî, “Îî nîrî ava!”

**1**

**2** Nake Ngai nîwamwîrire atîrî, “Oca Isaka mwana waku wa kîmomwe ûrîa wendete mûno, na mûthiî nake vûrûrirî wa Moria. Thiî kîrîmarî kîrîa ngaakwonia na ûrute Isaka arî îgongoona rîa kûvîvua.”

**2**

**3** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte kîraûko tene Iburahimu nîwaunire ngû cia kûvîvia îgongoona, na agîcigîrîra îgûrû rîa mvunda yake. Nîwocire Isaka na ndungata ciake igîrî na akîthiî kûrîa Ngai aamwîrîte.

**4** Mûthenya wa kathatû Iburahimu nîwaroririe arî varaca na akîona kûndû kûu.

**5** Nîwerire ndungata ciake atîrî, “Mue îkaragani ava vamwe na mvunda, nîguo nie na mûvîcîwa tûthiî kûrîa kîrîmarî tûkavoe tûcoke tûke.”

**5**

**6** Iburahimu nîwaîkire mûvîcî Isaka ngû cia kûvîvia îgongoona, nake nîwakuire kaviû na makara ma mwaki na makîthiî vamwe.

**7** Marî njîrarî Isaka nîwaûririe îthe atîrî, “Vava” Nake îthe nîwetîkirie atîrî, “Mûvîcîwa.” Nake Isaka nîwaûririe atîrî, “Taroria, ino nî ngû na mwaki, nayo ndûrûme ya îgongoona îrî va?”

**7**

**8** Iburahimu nîwacokerie Isaka atîrî, “Mûvîcîwa Ngai ke mwene nîakûvecana ndûrûme ya îgongoona.” Kwoguo wa oîrî nîmaathiîre na mbere na rûgendo rwao.

**8**

**9** Rîrîa maakinyire varîa Ngai aameerîte, Iburahimu nîwarûthire metha ya kîgongoona. Nîwacokire akîara ngû waro, akîovania mûvîcî Isaka, na akîmwigîrîra îgûrû rîa ngû metharî ya kîgongoona.

**10** Nîwacokire agîoca kaviû na agîgaûkîrîria nîguo aûrage mûvîcî.

**11** Nwatî mûraika wa Ngai-Mûnene kuuma îgûrû nîwamwîtire akîmwîra atîrî, “Iburahimu, Iburahimu!”

**11** Nake nîwacokirie atîrî, “Îî nîrî ava.”

**11**

**12** Mûraika nîwerire Iburahimu atîrî, “Ndûkavutie kamwana kau kana ûgeke ûndû; nîûndû nînamenya atî we nîûtîîte Ngai na nîûmwathîkagîra, nîûndû ndûnamûgiria mûvîcîguo wa kîmomwe.”

**12**

**13** Rîrîa Iburahimu eenamûkire, nîwonire ndûrûme înyitîtwe mvîa nî mîrigica. Nîwathiîre akîmîoca na akîmîrutîra Ngai îgongoona rîa kûvîvua îthenya rîa mûvîcî.

**14** Kwoguo Iburahimu nîwetire vandû vau “Ngai-Mûnene nîavecanaga”. Nginya ûmûnthî andû maugaga atîrî, “Kîrîmarî Kîam Ngai-Mûnene, nîavecanaga.”

**14**

**15** Mûraika wa Ngai-Mûnene kuuma îgûrû nîwetire Iburahimu rita rîa kaîrî na akîmwîra atîrî,

**16** “Ngai-Mûnene nîevîtîte akîgwetaga rîîtwa rîake akiugaga, atî nîngaakûrathima nîûndû ndûnangiria mûvîcîguo wa kîmomwe.

**17** Nama nîngaakûrathima na njiarwa nyîngî ta njata cia îgûrû kana ta mûthanga ûrîa ûrî rûtererî rwa îria. Njiarwa ciaku nîikaavoota nthû ciao.

**18** Na njîra ya njiarwa ciaku ndûrîrî cionthe cia nthî nîikaarathimwa nîûndû nîwambathîkîre.”

**19** Iburahimu nîwacokire kûrî ndungata ciake, na onthe nîmaacokire Beerisheba na Iburahimu agîtûûra kuo.

**19**

**20** Vuva wa maûndû mau Iburahimu nîwerirwe atî Milika nîmûciarîru Nahoru, mûrwang'ina ciana inyanya. Nao nî:

**21** Uzi, Buzi, Kemueli îthe wa Aramu,

**22** Kesedi, Hazo Pilidashu, Jidilafu na Bethueli,

**23** îthe wa Rebeka. Ciana icio inyanya nîcio Milika aaciarîre Nahoru, mûrwang'ina wa Iburahimu.

**24** Reuma mûndû mûka ûrîa waigîtwe nî Nahoru nîwamûciarîre Teba, Gahamu, Tahasha na Maaka.

# Kîam 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Sara nîwakwire na Iburahimu akîgûra vandû va kûmûthika

**1** Sara nîwatûûrire mîaka îgana rîa mîrongo îrî na mûgwanja.

**2** Nîwacokire agîkuîra Heburoni vûrûrirî wa Kanaani, na Iburahimu nîwacakaire nîûndû wa gîkuû gîake.

**2**

**3** Iburahimu nîwaumire kûu kimba Kîam mûka Sara Kîamrî, akîthiî kûrî Ahiti na akîmeera atîrî,

**4** “Nie nîrî mûgeni na ndûûraga gûkû kwenyu. Kwoguo menderieni kîthaka nîguo mone vandû nîngîthika Sara mûka wakwa.”

**4**

**5** Nao Ahiti nîmaamûcokerie atîrî,

**6** “Mûthuuri ûyû, ta tûthikîrîrie; tue tûonaga ûrî mûtongoria mûnene. Thika mûkaguo mbîrîrarî yetû îrîa mbaro mûno. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe gatagatîrî getû ûtangîkûva mbîrîra ya kûthika mûkaguo.”

**6**

**7** Nake Iburahimu nîwenamîrîre mbere yao

**8** na akiuga atîrî, “Ethîrwa nîmûrenda nthike mûka wakwa ava, namûthaitha mûrie Efironi mûvîcî wa Zohari,

**9** aamenderie mbîrîra ya Makipela, îrîa îrî vakuvî na rûtere rwa mûgûnda wake. Mwîreni aamenderie guo wa ûrîa ûngîthîrwa ûkiuma, na nîngûûgûra mue mûrî vo nîguo ngîe na vandû va kûthikanaga.”

**9**

**10** Efironi ke mwene meekarîte na Ahiti arîa engî varîa vacemanagîrua kîvingorî Kîam îtûûra rîrîa rînene. Nake nîwacokerie Iburahimu andû acio engî makîgucaga atîrî,

**11** “Mûthuuri ûyû, tanthikîrîria; Nie nîngûkûva mûgûnda wakwa wonthe wana mbîrîra îrîa îrî kuo. Nîngûva yo mbere ya andû akwa, nîguo ûthike mûkaguo vo.”

**11**

**12** Nake Iburahimu nîwenamîrîrie ûthiû wake mbere ya Ahiti

**13** na akîra Efironi andû ake makîgucaga atîrî, “Nakûthaitha ûnthikîrîrie Mûthuuri ûyû; Nie nîngûgûra mûgûnda ûcio wonthe. Rîu amûkîra îrîvi rîakwa nîguo nthiî ngathike mûka wakwa kuo.”

**13**

**14** Efironi nîwerire Iburahimu atîrî,

**15** “Mwathi wakwa, mûgûnda wa sîlûva magana mana nî kîndû kînini mûno gatagatîrî getû nawe? Thika mûkaguo mûgûndarî ûcio.”

**16** Iburahimu nîwetîkîrire na akîthimîra Efironi mbeca irîa ke aagwetete andû onthe marî vo. Nacio ciarî sîlûva magana mana ithimîtwe na kîthimi kîrîa kîegucanîrîtwe nî andû arîa magûraga makîendagia indo.

**16**

**17** Ûguo nîguo mûgûnda ûcio wa Efironi ûrîa warî Makipela, mwena wa îrathîro wa Mamure watuîkire wa Iburahimu. Mûgûnda ûcio warî na ngurunga na warî na mîtî wonthe.

**18** Ahiti onthe arîa maarî kûu mûcemaniorî ûcio nîmaamenyire atî mûgûnda na indo cionthe irîa ciarî kuo nî cia Iburahimu.

**18**

**19** Iburahimu nîwacokire akîthika mûka Sara ngurungarî îo yarî mûgûndarî wa Makipela (Heburoni) mwena wa îrathîro wa Mamure vûrûrirî wa Kanaani.

**20** Kwoguo mûgûnda ûcio wa Ahiti vamwe na ngurunga îrîa yarî kuo, nîwatuîkire wa Iburahimu wa kûthikanaga.

# Kîam 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûka wa Isaka

**1** Vîndî îo Iburahimu nîwatûûrîte mîaka mîîngî na agatuîka mûthuuri mûkûrû mûno na Ngai-Mûnene nîwamûrathimaga maûndûrî monthe marîa eekaga.

**2** Iburahimu nîwetire ndungata yake îrîa yamenyagîrîra indo ciake cionthe na akîmîra atîrî, “Iga njara ciaku gatagatî ga ciaû ciakwa.

**3** Nîrenda wîvîte na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, Ngai wa îgûrû na nthî uuge, atî ndûgaacarîria mûvîcîwa mûndûmûka kuuma kûrî aarî a Kanaani arîa ndûûranagia nao.

**4** Nwanginya ûcoke vûrûrirî ûrîa nie naaciarîrwe nîguo ûgacarîrie mûvîcîwa Isaka mûviki kuuma kûrî andû etû.”

**4**

**5** Nwatî ndungata îo nîyamûririe atîrî, “Narîo ethîrwa mwîrîtu ûcio akarega kûnûmîrîra tûke nake gûkû, nîkwa ngaacokia mûvîcîguo vûrûri ûcio waumire?”

**5**

**6** Nake Iburahimu nîwamûcokerie atîrî, “Menyerera ndûgacokie mûvîcîwa kûu!

**7** Ngai-Mûnene, Ngai wa îgûrû nîwandutire mûciî kwa vava kûrîa naciarîrwe na nîwevîtire na akîmbîra atî nîakaava njiarwa ciakwa vûrûri ûyû. Ngai ûcio nîagaatûma mûraika wake athiî mbere yaku, nîguo wonere mûvîcîwa mûndûmûka kuuma kuo.

**8** Nwatî mwîrîtu angîrega gûkûrûmîrîra mwîvîtwa ûyû ndûgaakûgwata nwatî ndûgacokie mûvîcîwa kûu.”

**9** Kwoguo ndungata îo nîyatonyirie njara ciayo gatagatîrî ga ciaû cia mwathi wayo Iburahimu, na îkîîvîta atî nîîgwîka ûguo Iburahimu aamîrîte.

**9**

**10** Ndungata îo yamenyagîrîra indo cia Iburahimu nîyocire ngamîîra îkûmi kuuma kûrî ngamîîra cia mwathi wayo na indo irîa mbaro mûno, îkîthiî kûrîa Nahoru aatûûraga mwena wa rûgûrû wa Mesopotamia.

**11** Rîrîa aakinyire, nîwatûmire ngamîîra ciake imame rûtere rwa kîthima kîrîa Kîamrî nja ya îtûûra rîu. Vîndî îo kwarî thaa cia kîvwaî rîrîa aka mathiîcaga gûtava manjî.

**12** Ndungata îo nîyavoire atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Mwathi wakwa Iburahimu, onania ûvootani waku ûmûnthî na wonanie wendo ûtathiraga kûrî Mwathi wakwa Iburahimu.

**13** Rîu nie nûngamîte ava rûtere rwa kîthima, na erîtu a îtûûra rîîrî nîmaûkîte gûtava manjî.

**14** Mwîrîtu ûrîa ngeera, ‘Ta înamîrîria kînya gîaku nîguo ngunde manjî’, nake auge, ‘Kunda, na nîngûkundia ngamîîra ciaku manjî wana cio’; tûma ethîrwe nîke ûthuurîrîte ndungata yaku Isaka. Ûndû ûcio wekîka, ûgaatûma menye atî we nîwonanîtie wendo ûtathiraga kûrî mwathi wakwa.”

**14**

**15** Wana atarîkîtie kûvoya, Rebeka nîwakinyire akuîte gîturu gîake Kîam manjî na gîturo. Rebeka aarî mwarî wa Bethueli ûrîa warî mûvîcî wa Milika. Milika aarî mûka wa Nahoru, mûrwang'ina na Iburahimu.

**16** Mwîrîtu ûcio aarî mûthaka mûno akîoneka, na ndamenyanîte kîîmwîrî na mûndû na aarî nthingi. Rebeka nîwanyûrûrûkire kîthimarî, agîtava manjî na akiumîra.

**16**

**17** Nayo ndungata ya Iburahimu nîyavinyûrire na îkîra Rebeka atîrî, “Nakûthaitha ûngundie manjî na gîturu kîu gîaku nyue.”

**18** Nake Rebeka nîwamwîrire atîrî, “Mûthuuri ûyû, nyua.” Rebeka nîwenamîrîrie gîturu gîake narua kuuma gîturo gîake na agîkînyitîrîra nîguo mûthuuri ûcio anyue manjî.

**19** Rîrîa aarîkirie kûnyua, Rebeka nîwamwîrire atîrî, “Nîngûtavîra ngamîîra ciaku manjî wanacio nginya rîrîa îkegania.”

**20** Rebeka nîwekîrire manjî mau aarî namo mûvaratîrî ûrîa ngamîîra cianyunyagîra na akîvinyûra kîthimarî gûtava manjî mengî ma kûva ngamîîra. Rebeka aaveere ngamîîra cionthe manjî nginya ikîgania.

**21** Mûndû ûcio eekarire akirîte kivi na aroretie Rebeka nîguo amenye kana Ngai-Mûnene nîmûrathimu rûgendo rwake kana tîguo.

**21**

**22** Na rîrîa ngamîîra ciarîkirie kûnyua manjî, mûndû ûcio nîwarutire gîcûvî Kîam thaavu Kîam ûrito wa ngiramu ithathatû agîkîra îniûrûrî rîa Rebeka, na agîcoka akîmwîkîra mvang'iri igîrî cia thaavu njara. Wa îmwe ya ûrito wa ngiramu îkûmi.

**23** Mûndû ûcio nîwacokire akîûria Rebeka atîrî, “Tambîra aguo nû? Kwa aguo nwa mone vandû nîngîrarîrîra, vamwe na andû akwa?”

**23**

**24** Nake Rebeka nîwamûcokerie atîrî, “Vava nî Bethueli mûvîcî wa Nahoru na Milika.”

**25** Nîwacokire akîmwîra atîrî, “Gwetû mûciî kûrî na nyaki na irio cia kûrîwa nî ngamîîra, wana vandû mûngîrara.”

**25**

**26** Mûndû ûcio nîwenamîrîre, akîgooca Ngai-Mûnene,

**27** na akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Mwathi wakwa Iburahimu arokumua. Ke arî wendo ûtathiraga na nî mwîvokeku ûvororî wîgiî kîîranîro gîake na mwathi wakwa. Ngai-Mûnene nîandongoretie nginya ngakinya kwa andû a mwathi wakwa.”

**27**

**28** Mwîrîtu ûcio nîwavinyûrire akîthiî mûciî, na akîvecana ûvoro ûcio wonthe kûrî andû ao.

**29** Rebeka aarî na mûrwang'ina wetagwa Labani. Labani nîwaumire na nja avinyûrîte na akîthiî nginya kîthimarî varîa ndungata îo ya Iburahimu yarî.

**30** Labani aarî mwonu mbete na mvang'iri irîa ciarî njararî cia mwarwang'ina, na nîeguîte mwarwang'ina akiuga ûrîa ndungata îo yamwîrîte. Labani nîwathiîre varîa ndungata îo ya Iburahimu yarûngamîte, kîthimarî vakuvî na ngamîîra.

**31** Labani nîwerire ndungata îo atîrî, “Ûka tûthiî mûciî. We wî mûndû mûrathime nî Ngai-Mûnene. Ûrûgamîte ava nja nîkî? Nîrî mûvarîriu nyomba yaku ya kûraara wana vandû va kûraarwa nî ngamîîra ciaku.”

**31**

**32** Kwoguo mûndû ûcio nîwatonyire nyomba, nake Labani nîwaûrire ngamîîra mîrigo, akîiva nyaki na irio ciacio. Nîwacokire akîvirîra ndungata ya Iburahimu vamwe na andû arîa maarî nao manjî ma kwîthamba magûrû.

**33** Rîrîa maavirîrwe irio, mûndû ûcio nîwaugire atîrî, “Nie ndingîrîa irio ndambîte kuga vata ûrîa ûndetire.”

**33** Labani nîwamwîrire atîrî, “Uga.”

**33**

**34** Nake mûndû ûcio nîwaugire atîrî, “Nie nîrî ndungata ya Iburahimu.

**35** Ngai-Mûnene nîarathimîte mwathi wakwa mûno na akamûtongia. Nîamûvete ndîthia ya mbûri na ng'ondu na ng'ombe, sîlûva, thaavu, ndungata cia arûme na cia aka, ngamîîra na mvunda.

**36** Sara, mûka wa mwathi wakwa arî mûkûrû nîwamûciarîre kaana ga kavîcî nake mwathi wakwa nîavete mûvîcî indo ciake cionthe.

**37** Mwathi wakwa nîwanîvîtithirie akîmbîra atîrî, ‘Ndûgacarîrie mûvîcîwa mûndûmûka kuuma kûrî erîtu a Kanaani arîa ndûûranagia nao.

**38** Thiî kûrî andû etû na nîo andû a nyomba ya vava ûgacarîrie mûvîcîwa mûndûmûka kuo.’

**39** Nînaûririe mwathi wakwa atîrî, ‘Narîo mwîrîtu ûcio angîrega tûke nake?’

**40** Nake nîwanjokerie atîrî, ‘Ngai-Mûnene ûrîa ndûûraga mbathîkagîra nîagûtûma mûraika wake athiîcanie nawe na atûme rûgendo rwaku rwîthîrwe rûrî na umithio; wonere mûvîcîwa mûndûmûka kuuma kûrî andû etû, na nîo andû a nyomba ya vava.

**41** Wakinya kûrî andû etû na marege gûkûva mwîrîtu, we ndûkagwatwa nî mwîvîto ûcio.’

**41**

**42** “Rîrîa mbûkire kîthimarî ûmûnthî, nî mvoire atîrî, ‘Ngai-Mûnene, Ngai wa mwathi wakwa Iburahimu, nakûthaitha ûmvotithie nthatûkwe nî ûrîa nîreka.

**43** Nûngamîte ava rûtere rwa kîthima, tûma gûtuîke atî mwîrîtu ûrîa ûgaûka gûtava manjî na nîmwîre; nakûthaitha ûngundie manjî na gîturu kîu gîaku nyue.’

**44** Nake ambîre atîrî, ‘Nyua, wana ngamîîra ciaku nîngûitavîra manjî, ûcio nîke ûkethîrwa arî mûka ûrîa Ngai-Mûnene athuurîrîte mûvîcî wa mwathi wakwa.’

**45** Mbere ya ndîkie kûvoya na ngoro yakwa, Rebeka nîwaûkire akuuîte gîturu gîa gûtava manjî na gîturo, na agîkuamîrîria kîthimarî nîguo atave manjî. Nanie nînaamwîrire atîrî, ‘Nakûthaitha ûngundie manjî.’

**46** Rebeka nîwenamirie gîturu kuuma gîturorî gîake narua na akiuga atîrî, ‘Nyua, wana ngamîîra ciaku nîngûiva manjî.’ Kwoguo nînaanyuire, na agîcoka agîkundia ngamîîra ciakwa manjî.

**47** Nînaamûririe atîrî, ‘Aguo nû?’ Nake nîwambîrire atîrî, ‘Vava nî Bethueli mûvîcî wa Nahoru na Milika.’ Nînacokire ngîmwîkîra gîcûvî îniûrû na mvang'iri njara.

**48** Nînaacokire ngînamia ûthiû ngîgooca na ngîkumia Ngai-Mûnene, Ngai wa Mwathi wakwa Iburahimu, ûcio wandongoririe ngîthiî kwa mûndû ûkonenie na mwathi wakwa. Kûu nîkuo noonire mwîrîtu wa gûtuîka mûka wa mûvîcî wa mwathi wakwa.

**49** Rîu-î, mbîrani kana nîmûkwathîkîra mwathi wakwa na mûmwîke ûrîa kwagîrîrîte. Ethîrwa tî guo mbîrani, na nîngûmenya ûrîa ngwîka.”

**49**

**50** Labani na Bethueli nîmaamûcokerie atîrî, “Ûvoro ûcio umîte kûrî Ngai-Mûnene, tue gûtirî ûndû tûngîtua.

**51** Ûyû Rebeka; mwoce mûthiî nake agatuîke mûka wa mûvîcî wa mwathi waku wata ûrîa Ngai-Mûnene augîte.”

**52** Rîrîa ndungata îo ya Iburahimu yegwire ûguo, nîyenamirie ûthiû îkîgooca Ngai-Mûnene.

**53** Nîyacokire îkîruta mathaga ma sîlûva, thaavu na nguo îkîva Rebeka. Ng'ina wa Rebeka na mûrwang'ina na Rebeka wanao nîmaaveerwe iveo cia goro.

**53**

**54** Nayo ndungata îo ya Iburahimu vamwe na andû arîa maarî nao nîmaarîre irio, makînyua na makîrara kûu. Rîrîa maaramûkire kîraûko ndungata îo nîyaugire atîrî, “Tigani njoke kûrî mwathi wakwa.”

**54**

**55** Nwatî mûrwang'ina na Rebeka, wa vamwe na ng'ina nîmaaugire atîrî, “Tigani mwîrîtu ûyû ekarakare gwetû kavinda ka mîthenya ta îkûmi acoke athiî.”

**55**

**56** Nayo ndungata îo nîyamerire atîrî, “Tîtwîkara namue kavinda karaca, nîûndû Ngai-Mûnene nîmûrathimu rûgendo rwakwa; tigani njoke kûrî mwathi wakwa.”

**56**

**57** Labani na ng'ina wa Rebeka nîmaacokirie atîrî, “Tiga twîte mwîrîtu nîguo twîgue ûrîa akuga.”

**58** Nao nîmeetire Rebeka na makîmûûria atîrî, “Nîûkwenda mûthiî na mûndû ûyû?” Rebeka nîwacokirie atîrî,

**58** “Îî, nîtûkûthiî nake.”

**58**

**59** Kwoguo nîmeetîkîririe Rebeka athiî, vamwe na mwîrîtu ûrîa wamûtungataga, ndungata ya Iburahimu na andû arîa yathiîte nao.

**60** Rebeka nîwarathimirwe nî andû ao na ciugo ino:

**60** “Mwarwaiya, ûrothegea nginya ûtuîke ng'ina wa andû ngiri makûmi meengî!

**60** Njiarwa ciaku irovoota andû a matûûra ma nthû ciao!”

**60**

**61** Rebeka vamwe na ndungata ciake cia erîtu nîmeevarîrie, na magîkarîra ngamîîra nîguo mathiî na ndungata ya Iburahimu. Nîmaacokire makîthiî.

**61**

**62** Isaka nîwarîkîtie kûthama akauma îtûûrarî rîa Beeri-Lahai-roi, na agatûûra vûrûrirî wa Negebu.

**63** Mathaarî ma kîvwaî Isaka nîwaumagarûkire gûceranga mûgûndarî agîîciragia makîria. Nîwatiirire metho make na akîona ngamîîra ciûkîte.

**64** Rîrîa Rebeka oonire Isaka, nîwaumire îgûrû rîa ngamîîra

**65** na akîûria ndungata ya Iburahimu atîrî, “Mûndû ûûrîa wî mûgûndarî aûkîte gûtûtûnga nû?”

**65** Ndungata îo nîyacokirie atîrî, “Nî mwathi wakwa.” Mwîrîtu ûcio nîwocire gîtambaa gîake agîkunîka ûthiû.

**65**

**66** Ndungata îo nîyerire Isaka maûndû monthe marîa eekîte.

**67** Isaka nîwavirire Rebeka îgemarî rîrîa ng'ina Sara aatûûraga na agîtuîka mûka. Isaka nîwendire mûka Rebeka, na akîthirwa nî îvooru rîrîa aarî narîo vuva wa ng'ina gûkua.

# Kîam 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa ciîngî cia Iburahimu

## (

## 1Maû 1.32-33

## )

## Gûkua na kûthikwa kwa Iburahimu

## Njiarwa cia Ishumaeli

## (

## 1Maû 1.28-31

## )

## Gûciarwa kwa Esaû na Jakovu

## Esaû nîwendirie ûrikithathi wake kûrî Jakovu

**1** Iburahimu nîwavikirie mûka wîngî wetagwa Ketura.

**2** Ketura nîwaciarîre Iburahimu Zimurani, Jokishani, Medani, Midiani, Ishibaku na Shua.

**3** Jokishani nîke warî îthe wa Sheba na Dedani. Njiarwa cia Dedani ciarî: Ashurimu, Letushi na Leumimu.

**4** Avîcî a Midiani maarî: Efa, Eferi, Hanoku, Abida na Elida. Acio onthe maarî njiarwa cia Ketura.

**4**

**5** Iburahimu nîwatigîre Isaka indo cionthe irîa aarî nacio.

**6** Nwatî avîcî arîa aagîte na aka ake a kwiga aamaveere iveo. Arî wa mwoyo, Iburahimu nîwengatire anake acio kuuma kûrî Isaka na makîthiî mwena wa îrathîro.

**6**

**7** Iburahimu aakwire arî na ûkûrû wa mîaka îgana rîa mîrongo mûgwanja na îtano (175).

**8** Aakwire arî mûkûrû mûno na akîthikwa.

**9** Ciana ciake Isaka na Ishumaeli, nîciamûthikire ngurungarî ya Makipela, mûgûndarî ûrîa warî mwena wa îrathîro wa Mamure. Mûgûnda ûcio warî wa Efironi mûvîcî wa Zohari ûrîa warî Mûhiti.

**10** Mûgûnda ûcio nî ûrîa Iburahimu aagûrîte kuuma kûrî Ahiti, na nîkuo Iburahimu na mûka Sara maathikirwe.

**11** Vuva wa gîkuû Kîam Iburahimu, Ngai nîwarathimire mûvîcî Isaka. Isaka nîwatûûrire vakuvî na kîthima kîrîa gîtagwa “Kîthima Kîam Ûrîa Ûrî Mwoyo na Ûmonaga”.

**11**

**12** Ino nîcio njiarwa cia Ishumaeli mûvîcî wa Iburahimu. Ishumaeli aaciarirwe nî Hagari ûrîa warî Mûmisiri. Hagari eethîrîtwe arî ndungata ya Sara.

**13** Mama nîmo marîîtwa ma avîcî a Ishumaeli marûmanîrîrîte kûringana na ûrîa maaciarirwe. Nebaiothi nîke warî îrikithathi. Aarûmîrîrîtwe nî Kedari, Adibeli, Mibusamu,

**14** Mishima, Duma, Masa,

**15** Hadadi, Tema, Jeturi, Nafishi na Kedema.

**16** Acio nîo maarî avîcî îkûmi na aîrî a Ishumaeli na nîo methe ma tene marîa metanîtue na athani arîa îkûmi na aîrî. Namo matûûra mao vamwe na kûrîa mambîte magema gwîtanîtue na marîîtwa mao.

**17** Ishumaeli aakwire arî na ûkûrû wa mîaka îgana rîa mîrongo îthatû na mûgwanja (137).

**18** Njiarwa cia Ishumaeli ciatûûraga kuuma Havila nginya Shuru, mwena wa îrathîro wa Misiri, njîrarî îrîa îthiîte Asîria. Maatûûraga matakwîgucana na njiarwa icio ciîngî cia Iburahimu.

**18**

**19** Ino nîcio njiarwa cia Isaka mûvîcî wa Iburahimu. Iburahimu nîke warî îthe wa Isaka.

**20** Isaka aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îna rîrîa aavikirie Rebeka mwarî wa Bethueli. (Mûaramea wa kuuma Mesopotamia) Rebeka aarî mwarwang'ina wa Labani.

**21** Rebeka aarî nthata, na Isaka nîwavoire kûrî Ngai-Mûnene nîûndû wake. Ngai-Mûnene nîwegwire mavoya make na Rebeka akîgîa îvu.

**22** Îvu rîu rîarî rîa mathatha, na mbere ya aciara, ciana icio nîciagianaga. Rebeka nîweyûragia gîtûmi Kîam ûndû ûcio wîkîke. Kwoguo nîwathiîre kûrî Ngai-Mûnene kûmûria gîtûmi Kîam ûndû ûcio.

**22**

**23** Nake Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî,

**23** “Ndaarî yaku kûrî na ndûrîrî igîrî,

**23** we nîûgaaciara andû a mîvîrîga îîrî.

**23** Nao nî magaatûûra marûaga,

**23** ûmwe nîûgakîria ûrîa wîngî vinya.

**23** Ûrîa mûkûrû nîagaatungatîra ûrîa mûnini.”

**23**

**24** Rebeka nîwakinyirie îvinda rîa gûciara, na nîwagîre na twana twa mathatha.

**25** Kaana karîa gaaciarirwe mbere kaarî gatune na mwîrî wako wonthe wakunîkîtwe nî guoya takwa arî guo geekîrîte. Kwoguo nîgaatuîrîrwe rîîtwa Esaû.

**26** Kaana ga kaîrî gaaciarirwe kanyitîte nthûng'wa ya Esaû. Kwoguo nîgaatuîrîrwe rîîtwa Jakovu. Isaka aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îtandatû rîrîa twana tûu twaciarirwe.

**26**

**27** Rîrîa tûvîcî tûu tuoîrî twakûrire, Esaû nîwatuîkire mûguîmi mwaro, kwoguo aatindaga kîthakarî. Nwatî Jakovu aarî mûkiri na kwoguo aatindaga mûciî.

**28** Isaka nîwendete Esaû nîûndû nîwakenaga akîrîa nyama cia nyamû irîa Esaû aaûragaga, nwatî Rebeka eendete Jakovu.

**28**

**29** Mûthenya ûmwe Jakovu nîwarugire gîtwero Kîam ndengû. Nake Esaû nîwaûkire aumîte kîthakarî kûguîma avûtîte mûno,

**30** na akîra Jakovu atîrî, “Tanûmia tûirio tûu twaku tûtune nîûndû nîrî mûvûtu.” (Kîu nîkîo gîatûmire etwa Edomu).

**30**

**31** Nake Jakovu nîwamwîrire atîrî, “Mbere nwa wambire kûmenderie ûrikithathi waku.”

**31**

**32** Esaû nîwaugire atîrî, “Rîu nîrî vakuvî gûkua, ûrikithathi ûcio wakwa nîûng'una na kî?”

**32**

**33** Jakovu nîwamûcokerie atîrî, “Amba wîvîte atî nîûkûmenderia ûrikithathi waku.”

**33** Esaû nîwevîtire, na akîenderia Jakovu ûrikithathi wake.

**34** Jakovu nîwarûmirie Esaû mûgate na gîtwero Kîam ndengû. Nîwarîre na akînyua agîcoka akîthiîra. Ûguo nîguo Esaû aateere ûrikithathi wake.

# Kîam 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Isaka nîwatûûrire Gerari

## Isaka na Abimeleki nîmaarûthire kîrîkanîro

## Esaû nîwavikirie aka aîrî a Ndûrîrî

**1** Vûrûrirî ûcio nîkwagîre na yûra rîngî tiga rîrîa rîarî kuo vîndî ya Iburahimu. Nîûndû wa ûguo, Isaka nîwathiîre Gerari kûrî Abimeleki mûthamaki wa Afilisiti.

**2** Ngai-Mûnene nîwaumîrîre Isaka na akîmwîra atîrî, “Ndûkathiî Misiri; îkara vûrûrirî ûrîa ngûkwîra wîkare.

**3** Tûûra vûrûrirî ûyû na ngethagîrwa nîrî vamwe nawe na nîngaakûrathima. Nîngaakûva vûrûri ûyû wonthe, we na njiarwa ciaku, na nîngaavingia kîîranîro gîakwa kîrîa neerîre Iburahimu na mwîvîtwa.

**4** Nîngaakûva njiarwa nyîngî ta njata irîa irî îgûrû, na njoke nîmave vûrûri ûyû wonthe. Nîigaatuîka kîrathimo kûrî ndûrîrî cionthe cia nthî.

**5** Nîngaakûrathima nîûndû Iburahimu nîwambathîkîre na akîathîkîra mataaro makwa na mawatho makwa monthe.”

**5**

**6** Kwoguo Isaka nîwatûûrire kûu Gerari.

**7** Rîrîa arûme a kûu maamûririe maûndû megiî mûka, Isaka nîwamerire atîrî, “Ûyû nî mwarwaiya.” Aameerire ûguo nîûndû nîwetigagîra kûmeera atî nî mûka wake nîûndû andû a kûu nîmangîamûragire nîguo moce Rebeka, nîûndû wa ûrîa aarî mûthaka.

**8** Isaka ekaranga kûu, Abimeleki mûthamaki wa Afilisiti nîwarorererie na ndirica na akîona Isaka akîarara mûka Rebeka.

**9** Abimeleki nîwetire Isaka na akîmûria atîrî, “Kwoguo ûyû nî mûkaguo! Nîndûî kîratûmire uge atî nî mwarwanyûkwe?”

**9** Nake Isaka nîwacokirie atîrî, “Neciragia atî nauga Rebeka nî mûka wakwa, nîngûragwa.”

**9**

**10** Abimeleki nîwamûûririe atîrî, “Nî atîa ûguo ûtwîkîte, kethîrwa mûndû ûmwe gatagatîrî getû nîaramenyanire kîîmwîrî na mûkaguo, nîûngîratûretere kîrumi.”

**11** Abimeleki nîwarutire watho na akîra andû onthe atîrî, “Mûndû wa wonthe ûgeeka mûndû ûyû, kana mûka ûndû mûcûku, nwanginya akaaûragwa.”

**11**

**12** Mwaka ûcio Isaka nîwavandire mbeû mûgûndarî ûcio, na nîwakethire maita îgana rîa mbeû îrîa aavandîte, nîûndû Ngai-Mûnene nîwamûrathimîte.

**13** Indo cia Isaka nîciathiîre na mbere kwongereka na agîtuîka gîtonga kînene.

**14** Isaka aarî na ndîthia nyîngî cia ng'ondu na ng'ombe, wana ndungata nyîngî. Nao Afilisiti nîmaagîre na wîru nîûndû wake.

**15** Kwoguo nîmaathikire ithima cionthe irîa cienjîtwe nî ndungata cia îthe Iburahimu rîrîa aarî mwoyo.

**15**

**16** Abimeleki nîwerire Isaka atîrî, “Uma gûkû vûrûrirî wetû, nîûndû nîûgîte na vinya gûtûkîra.”

**17** Kwoguo Isaka nîwaumire kûu na akîthiî Kîandarî Kîam Gerari na agîtûûra kuo.

**18** Nîwathikûririe ithima irîa cienjîtwe vîndî ya Iburahimu, na ciathikîtwe nî Afilisiti rîrîa Iburahimu aakwire. Isaka nîwetire ithima icio marîîtwa wa marîa cietîtwe nî îthe.

**18**

**19** Ndungata cia Isaka nîcienjire kîthima kûu Kîamndarî na gîkiuma manjî.

**20** Nwatî arîthi a kûu Gerari nîmaakararanirie na arîthi a Isaka makiugaga atîrî, “Manjî mama nî metû.” Kwoguo Isaka nîwatuîrîre kîthima kîu rîîtwa Ezeku (Ngarari).

**20**

**21** Ndungata cia Isaka nîciacokire ikînja kîthima kîngî, na gûkîgîa ngarari îgûrû rîgiî kîthima kîu wanakîo. Kwoguo Isaka nîwagîtire Sitina, (Ûthû).

**22** Isaka nîwathaamire vandû vau na akîthiî akînja kîthima kîngî, na gîtiagîa na ngarari. Kwoguo Isaka nîwetire kîthima kîu Rehobothi (Wîyathi). Nîwaugire atîrî, “Rîu Ngai-Mûnene nî mûtûveu wîyathi tûtûûre gûkû, na nî tûkûthegeera kuo.”

**22**

**23** Isaka nîwaumire kûu na akîthiî Beerisheba.

**24** Ûtukû ûcio Ngai-Mûnene nîwaumîrîre Isaka akîmwîra atîrî, “Nînie Ngai wa aguo Iburahimu. Ndûgetigîre nîûndû nîrî vamwe nawe. Nîngaakûrathima na ndûme njiarwa ciaku ithegee nîûndû nînarîkanîre na ndungata yakwa Iburahimu.”

**25** Isaka nîwatumire metha ya kîgongoona vau, na akîgooca Ngai-Mûnene. Nîwacokire akîamba îgema rîake vau nacio ndungata ciake ikînja kîthima kîngî.

**25**

**26** Abimeleki, Ahuzathu Mûmûtaari na mûnene wa athigari ake wetagwa Fikoli, nîmaathiîre kûrî Isaka.

**27** Nake Isaka nîwamaûririe atîrî, “Mwaûka kûrî nie nîkî na mwamenire na mûkîmîngata vûrûrirî wenyu?”

**27**

**28** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Rîu tue nîtûmenyete nama atî Ngai-Mûnene arî vamwe nawe, na nîtûrona kwagîrîte tûthondeke mwîvîtwa gatagatîrî getû nawe na tûthondeke kîrîkanîro nawe. Twîrîre

**29** atî ndûgaatûîka ûndû mûcûku nîûndû wanatue tûtiagwîka ûndû mûcûku. Tue twagwîkire maûndû maro na tûkîrekia ûthiî na thayû. Rîu Ngai-Mûnene nîakûrathimîte.”

**30** Isaka nîwamarugîre, makîrîa na makînyua.

**31** Mûthenya ûcio wîngî nîmaaramûkire karaûko tene makîrûtha kîrîkanîro na makîîvîtanîra. Isaka nîwacokire akîmaugîra ûvoro magîtigana na thayû.

**31**

**32** Mûthenya wa ûcio ndungata cia Isaka nîciaûkire na ikîmwîra ûvoro wîgiî kîthima kîrîa meenjîte. Nîmaamwîrire atîrî, “Nîtwona manjî.”

**33** Isaka nîwetire kîthima kîu Shiba (Mwîvîtwa.) Vau nîvo îtûûra rîa Beerisheba rîarutire rîîtwa.

**33**

**34** Rîrîa Esaû aakinyirie mîaka mîrongo îna, nîwavikirie erîtu aîrî Ahiti. Ûmwe eetagwa Judîthi mwarî wa Be-eri, na Basemathi mwarî wa Eloni.

**35** Aka a acio nîmaanyamaririe Isaka na Rebeka mûno.

# Kîam 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Isaka nîwarathimire Jakovu

## Esaû nîwathaithire Isaka amûrathime

## Isaka nîwatûmire Jakovu kûrî Labani

**1** Rîrîa Isaka aakûrire na akîûra metho, nîwetire Esaû, mûvîcî ûrîa mûkûrû na akîmwîra atîrî, “Mûvîcîwa!”

**1** Nake Esaû nîwacokirie atîrî, “Îî nîrî ava.”

**2** Isaka nîwamwîrire atîrî, “Rîu nîngûrire, na nwa ngue vîndî wa yonthe.

**3** Kwoguo oca ûta waku na mîguî, ûthiî kîthakarî na ûmbûragîre nyamû îmwe.

**4** Ûcoke ûke ûndugîre irio mbaro irîa mendete, ûndetere ndîe, nîguo ngûrathime mbere ya ngua.”

**4**

**5** Rebeka nîwathikîrîrîtie ndeto irîa Isaka eeraga mûvîcî Esaû. Kwoguo rîrîa Esaû aaumagarûkire akîthiî kûguîma,

**6** Rebeka nîwerire Jakovu atîrî, “Nie negua aguo akîra mûrwanyûkwe Esaû atîrî,

**7** ‘Ndetere nyamû na ûndugîre irio mbaro ndîe. Narîkia kûrîa nîngûkûrathima nîrî mbere ya Ngai-Mûnene mbere ya ngua.’

**8** Rîu mwana wakwa, thikîrîria ûrîa ngûkwîra na wîke guo.

**9** Thiî ndîthiarî ûnyite twori twîrî tûtû tûnoru, ûndetere nîguo nthondekere aguo irio mbaro irîa endete mûno.

**10** Ûcoke ûmûvirîre arîe nîguo akûrathime mbere ya akua.”

**10**

**11** Nwatî Jakovu nîwerire ng'ina atîrî, “Mûrwaiya ethagîrwa ecûrîte njuîrî mwîrî, nwatî nie mbîthagîrwa nîrî mûtenderû mwîrî.

**12** Vava avota kûvutia mwîrî wakwa na amenye atî nîkwa nîramûveenia. Na njîra îno, nie nîngwîgîrîra kîrumi vandû va kîrathimo.”

**12**

**13** Nake ng'ina nîwamûcokerie atîrî, “Mûvîcîwa, we îka ûrîa nîrakwîra. Thiî ûndetere twori; kîrumi kîrîa kîngîkûnyita nîkînyite nie.”

**14** Kwoguo Jakovu nîwathiîre kûgîra twori na akîretera ng'ina. Nîwarugire irio mbaro irîa îthe endete.

**15** Rebeka nîwacokire agîoca nguo irîa mbaro cia Esaû irîa aaigîte nyomba, na agîkîra Jakovu.

**16** Rebeka nîwacokire agîoca tûrûûo twa twori na agîkîra Jakovu njara wana ngingo kûrîa gûtaarî na njuîrî.

**17** Rebeka nîwanengere Jakovu irio irîa ciarî mbaro mûno vamwe na mûgate ûrîa aarugîte.

**17**

**18** Jakovu nîwathiîre kûrî îthe na akîmwîra atîrî, “Vava!” Nake îthe nîwamûcokerie atîrî, “Îî; we nîwe û mûvîcîwa?”

**18**

**19** Nake Jakovu nîwacokerie îthe atîrî, “Nînie Esaû, mûvîcîguo ûrîa mûkûrû; nîmbîkire ûrîa ûmbîrire. Nakûthaitha ûkîra wîkare nthî ûrîe nyama ino nakûretera nîguo ûndathime.”

**19**

**20** Nake Isaka nîwamûririe atîrî, “Mûvîcîwa, nîkwa wona nyamû ya kûraga na îvenya atîa?”

**20** Jakovu nîwacokerie Isaka atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai waku nîke ûndethirie namîona.”

**20**

**21** Isaka nîwerire Jakovu atîrî, “Nakûthaitha ûkaûke vakuvî nîguo ngûvutie menye nama kana nîwe mûvîcîwa Esaû.”

**22** Jakovu nîwathiîre vakuvî na îthe nake îthe akîmûvutia na akiuga atîrî, “Mûgambo waku ûreguîka ta wa Jakovu, nwatî njara nî cia Esaû viû.”

**23** Isaka ndaamenya Jakovu nîûndû njara ciake ciarî na njuîrî ta cia Esaû. Na arî vakuvî kûrathima Jakovu,

**24** nîwamûririe wa rîngî atîrî, “Nîma atî we nîwe mûvîcîwa Esaû?”

**24** Nake Jakovu nîwamûcokerie atîrî, “Îî nî nie.”

**24**

**25** Nake Isaka nîwaugire atîrî, “Ndetere nyama ndîe nîguo narîkia kûrîa ngûrathime.” Jakovu nîwamûvirîre nyama, na agîcoka akîmûvirîra ndivei nîguo anyue.

**25**

**26** Nake îthe Isaka nîwamwîrire atîrî, “Ûka vakuvî mûvîcîwa nîguo ûmumunye.”

**27** Rîrîa Jakovu aathiîre vakuvî na îthe nîguo amûmumunywe, Isaka nîwanungîre nguo ciake, akîmûrathima na akîmwîra atîrî, “Mûnungo mwaro wa mûvîcîwa nwa ta mûnungo wa mûgûnda ûrîa Ngai-Mûnene arathimîte.

**28** Ngai arokuurîria îme kuuma îgûrû na anorie mîgûnda yaku! Arokûva irio nyîngî na ndivei!

**29** Andû a ndûrîrî marotuîka ndungata ciaku na makwînamagîrîre. Ûrotuîka wa kwathaga aa mûrwanyûkwe, nao onthe marokwînamagîrîra. Arîa onthe magaakûrumaga maronyitwa nî kîrumi na arîa magaakûrathimaga marorathimagwa!”

**29**

**30** Warîo Isaka arîkia kûrathima Jakovu, mwarwang'ina Esaû nîwaumire kûguîma na agîtonya.

**31** Esaû wanake nîwarugire irio mbaro mûno akîvirîra îthe, na akîmwîra atîrî, “Vava nakûthaitha ûkîre ûrîe irio ino nakûrugîra nîguo ûndathime.”

**31**

**32** Isaka nîwaûririe atîrî, “Nî we û?”

**32** Nake nîwamûcokerie atîrî, “Nî nie Esaû mûvîcîguo ûrîa mûkûrû.”

**32**

**33** Isaka nîwambîrîrie gûtetema mwîrî wonthe na akîûria atîrî, “Nîûrîkû ûragire nyamû na andetere? Nînarîa nyamû îo wa rîu ûtarî ûrakinya na nînamûrathima, na nîatûûra arî mûrathime tene na tene.”

**33**

**34** Rîrîra Esaû eegwire ûguo nîwarîrire augîrîrîtie na marakara akiugaga “Ûûi Vava, wa nanie ndathima!”

**35** Nwatî Isaka nîwamwîrire atîrî, “Mûrwanyûkwe aûkire amveenia na oca kîrathimo gîaku.”

**35**

**36** Esaû nîwaugire atîrî, “Rîrî nî rita rîa kaîrî rîake rîa kûmveenia. Nîkîo etagwa Jakovu . Nîwocire ûrikithathi wakwa, na rîu nîwoca kîrathimo gîakwa. Vava, ndûnandigarîria kîrathimo?”

**36**

**37** Isaka nîwacokerie Esaû atîrî, “Nînamûtua mwathi waku, nawe vamwe na andû onthe enyu mûkamûtungatagîra. Nînamûva irio na ndivei. Rîu gûtirî ûndû nîngîgwîka, mûvîcîwa!”

**37**

**38** Esaû nîwathiîre na mbere kûthaitha îthe akîmwîraga atîrî, “Nîkwa ûrî na kîrathimo kîmwe tu, Vava? Wa nanie ndathima!” Esaû nîwatumûkire na kîrîro kînene.

**38**

**39** Nake îthe Isaka nîwamwîrire atîrî,

**39** “Ûgaatûûraga kûraca na ûnoru wa gûkû nthî,

**39** kûndû kûraca na kûrîa kuuraga mbura.

**39**

**40** Nîûtûûra ûrûaga na ûrî ndungata ya mûrwanyûkwe,

**40** nwatî rîrîa ûkaaregana nake nîûkaagîa na wîyathi,

**40** na ndagaakwatha rîngî.”

**40**

**41** Esaû nîwamenire Jakovu nîûndû wa kûrathimwa nî îthe. Esaû nîweîrire atîrî, “Îvinda rîa gûcakaya nîûndû wa vava rîrî vakuvî. Vîndî îo nîrîo ngaaûraga mûrwaiya Jakovu.”

**42** Nwatî rîrîa Rebeka aamenyire mûvango wa Esaû, nîwatûmanîre Jakovu na akîmwîra atîrî, “Mûrwanyûkwe Esaû nîaravanga gûkûûraga nîguo ethirie marakara.

**43** Kwoguo mûvîcîwa, thikîrîria ûrîa ngûkwîra. Ûkîra wa rîu ûthiî Harani kwa mûrwaiya Labani,

**44** mwîkarange nake kuo nginya rîrîa marakara ma mûrwanyûkwe makaathira,

**45** na ariganîrwe nî ûrîa we wamwîkire. Nîngaacoka ngûtûmanîre ume kûu. Ndingîvota kûrwa nî mue muoîrî mûthenya ûmwe.”

**45**

**46** Rebeka nîwerire Isaka atîrî, “Nîrîmûnogu nî gûtûûrania na aka aya a Esaû. O nî a mûvîrîga wa Ahiti, na Jakovu wanake angîvikia mûndûmûka Mûhiti ta aya, nwa ngue.”

# Kîam 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Esaû nîwavikirie mûndûmûka wîngî

## Kîroto kîa Jakovu arî Betheli

**1** Nake Isaka nîwetire Jakovu akîmûrathima na akîmwîra atîrî, “Ndûkaanagûre mwîrîtu Mûkanaani.

**2** Ûkîra ûthiî Mesopotamia kwa ûmaguo Bethueli, na ûgûre mwîrîtu ûmwe wa mamaguo Labani.

**3** Ngai mwene vinya wonthe arokûrathima na akûve njiarwa nyîngî, nîguo ûgaatuîka îthe wa ndûrîrî nyîngî.

**4** Arokûrathima we na njiarwa ciaku wata ûrîa aarathimire Iburahimu. Vûrûri ûyû ûtûûraga, na nîguo Ngai aaveere Iburahimu, ûrotuîka waku!”

**5** Isaka nîwarekererie Jakovu athiî Padani-aramu (Mesopotamia) kwa Labani mûvîcî wa Bethueli, Mûaramea. Bethueli aarî mûrwang'ina wa Rebeka, ng'ina wa Esaû na Jakovu.

**5**

**6** Esaû nîwamenyire atî Isaka nîwarathimîte Jakovu na akamwîra athiî Padani-aramu (Mesopotamia) akagûrane kuo. Esaû nwa wamenyire atî Isaka akîrathima Jakovu, nîwamwîrire atî ndakanagûre mûndûmûka Mûkanaani.

**7** Esaû nwa wonire atî Jakovu nîwathîkîre îthe na ng'ina, na nîwathiîre Padani-aramu.

**8** Kwoguo rîrîa Esaû aamenyire atî aka a Kanaani matiakenagia îthe,

**9** nîwathiîre kwa Ishumaeli mûvîcî wa Iburahimu na akîvikia mwarî wetagwa Mahalathi, ûrîa warî mwarwang'ina na Nebaiothi.

**9**

**10** Jakovu nîwaumire Beerisheba na akîthiî Harani.

**11** Kîvwaî riûa rîathûa, nîwathiîre vandû na agîkara vo. Nîwocire îthiga rîmwe vo agîtiira kîongo narîo na akîmama.

**12** Nîwarotire akîona ngathî yumîte nthî îgakinya îgûrû na araika makaunûkagia na makanyûrûrûkaga nayo.

**13** Nake Ngai-Mûnene nîwarûngamaga vakuvî nake akamwîra atîrî, “Nînie Ngai-Mûnene, Ngai wa Iburahimu na Isaka. We wa vamwe na njiarwa ciaku, nîngaamûva vûrûri ûyû ûmamîte.

**14** Njiarwa ciaku nîikengîva ta mûthetu wa nthî. Nîigaatamba mîena yonthe ya nthî. Na njîra ya njiarwa ciaku, nîngaarathima mavûrûri monthe nthî.

**15** Ririkana atî kûrîa kuonthe ûkaathiî, ngethagîrwa nîrî vamwe nawe na ngaakûgitagîra na ngûcokie vûrûrirî ûyû. Nie ndigaagûtiganîria nginya rîrîa ngaavingia maûndû monthe marîa nakwîrîra.”

**15**

**16** Jakovu nîwaramûkire na akiuga atîrî, “Nama Ngai-Mûnene arî ava, na ndiraicî!”

**17** Jakovu nîwegwire guoya na akiuga atîrî, “Kaî kûndû gûkû nîgwakûmakania-î! Nwanginya îno îthîrwe nî nyomba ya Ngai, na nî kîvingo gîa gûtonya îgûrû.”

**17**

**18** Mûthenya ûcio wîngî kîraûko tene, Jakovu nîwaramûkire, agîoca îthiga rîrîa rîarî rungu rwa kîongo gîake na akîrîvanda rîrî rîa kîririkano, agîcoka akîrîtîrîria maguta akîrîamûrîra Ngai.

**19** Nîwacokire agîtuîrîra vandû vau rîîtwa Betheli . (Nwatî îtûûra rîu mbere rîetagwa Luzi).

**20** Jakovu nîwacokire akîîvîta kûrî Ngai akiuga atîrî, “Ethîrwa ûkethagîrwa ûrî vamwe nanie, na ûngitagîre rûgendorî rwakwa, na ûmvecage irio na nguo,

**21** na ûgaatûma njoke mûciî kwa vava na thayû, we Ngai-Mûnene, nîûgaatuîka Ngai wakwa.

**22** Îthiga rîîrî rîa kîririkano navanda, rîkethagîrwa rîrî nyomba yaku ya kûgoocagîrwa. Ngaakûvecaga gîcunjî gîa îkûmi gîa kîrîa kîonthe ûkaamvecaga.”

# Kîam 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jakovu nîwakinyire kwa Labani mûciî

## Jakovu nîwatungatîre Labani nîguo avewe Rakeli na Lea

## Ciana cia Jakovu

**1** Jakovu nîwathiîre na mbere na rûgendo rwake, nginya agîkinya vûrûrirî wa andû a mwena wa îrathîro.

**2** Rîrîa Jakovu aaroririe na kûu kîthakarî, nîwonire ndîthia ithatû cia ng'ondu imamîte vakuvî na kîthima. Ndîthia icio nîcianyuithagua manjî kuuma kîthimarî kîu. Mûromo wa kîthima kîu wakunîkagwa na îthiga rînene mûno.

**3** Rîrîa ndîthia cionthe ciagomana, arîthi nîmaavingiritagia îthiga kuuma mûromorî na magatavîra ndîthia ciao manjî. Marîkia gwîka ûguo, nîmaacokaga magakunîka mûromo wa kîthima na îthiga rîu rîngî.

**3**

**4** Jakovu nîwaûririe arîthi atîrî, “Mumîte kû arata akwa?”

**4** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tumîte Harani.”

**4**

**5** Jakovu nîwamaûririe rîngî atîrî, “Nîmwîcî, Labani mûrû wa Nahoru?”

**5** Nao nîmaacokirie atîrî, “Îî nîtûmwîcî.”

**5**

**6** Jakovu nîwamaûririe atîrî, “Nî mwaro?”

**6** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Îî nî mwaro. Taroria ûûrîa mwarî ûkîte na ndîthia yake.”

**6**

**7** Nake Jakovu nîwaugire atîrî, “Rîu nî mûthenya na îvinda rîa gûcokanîrîria ndîthia vamwe tî rîkinyu. Nyuithiani ndîthia manjî mûcoke mûkairîthie.”

**7**

**8** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tûtingîka ûguo nginya rîrîa ndîthia cionthe igaûka vamwe, îthiga rîvingiritue na tûcoke tûnyuithie ndîthia manjî.”

**8**

**9** Vîndî wa îo Jakovu aaragia nao, Rakeli nîwakinyire arî na ng'ondu cia îthe, nîûndû nîke wairîthagia.

**10** Rîrîa Jakovu oonire Rakeli arî na ng'ondu cia îthe, nîwathiîre kîthimarî akîvingiritia îthiga na akîinyuithia manjî.

**11** Nîwacokire akîthiî akîmumunya Rakeli na akîrîra nîûndû wa gîkeno.

**12** Jakovu nîwerire Rakeli atîrî, “Nie na aguo nîtûkonenie na nîîmûvîcî wa Rebeka.”

**12** Rakeli nîwavinyûrire na akîra îthe ûvoro ûcio.

**13** Rîrîa Labani eegwire ûvoro ûcio wa Jakovu mwana wa mwarwang'ina, nîwavinyûrire kûmûtûnga. Nîwamûkumbatire akîmûmumunya, na agîcoka akîmûvira mûciî. Nake Jakovu nîwerire Labani maûndû monthe marîa mekîkîte.

**14** Kwoguo Labani nîwerire Jakovu atîrî, “Nama nie nawe twî kîndû kîmwe.” Jakovu nîwekarire kûu mweri ûmwe.

**14**

**15** Labani nîwerire Jakovu atîrî, “Ndwagîrîrwe nî kûruta wîra gwakwa mana atî nîûndû nîtûkonenie. Ûrenda ngûrîve mûcara wîgana atîa?”

**16** Labani aarî na erîtu aîrî. Ûrîa mûkûrû eetagwa Lea nake ûrîa mûnini eetagwa Rakeli.

**17** Lea aarî na metho macivu nwatî Rakeli aarî na mûmbîre mwaro na aarî mûthaka.

**17**

**18** Jakovu nîwendeete Rakeli; kwoguo nîwaugire atîrî, “Nîngûrutîra wîra mîaka mûgwanja nîguo ûmbîtîkîrie mvikie mwarîguo Rakeli.”

**18**

**19** Labani nîwacokirie atîrî, “Nîkava ngûnengere mwarîwa mûtûûre nake gûkîra kûmûnenganîra kûrî mûndû wîngî. Îkara gûkû vamwe na nie.”

**20** Jakovu nîwarutire wîra mîaka mûgwanja nîguo anengerwe Rakeli. Kûrî ke, mîaka îo mûgwanja yonekaga ta mîthenya mînini, nîûndû wa ûrîa eendete Rakeli.

**20**

**21** Jakovu nîwacokire akîra Labani atîrî, “Kavinda nîgakinyu, kwoguo mbîtîkîria mvikie mwarîguo.”

**22** Kwoguo Labani nîwathondekire kîrugo Kîam ûviki na agîta andû onthe.

**23** Nwatî ûtukû ûcio Labani nîwavirîre Jakovu Lea îthenya rîa Rakeli na akîmenyana nake kîîmwîrî.

**24** (Labani nîwavere mwarî Lea ndungata ya mwîrîtu ya kûmûtethagia yetagwa Zilipa.)

**25** Kîraûko gwakîa Jakovu nîwonire atî aanengeretwe Lea. Kwoguo Jakovu nîwaûririe Labani atîrî, “Ûrambîkire û nîkî? Kinthî ndirakûrutîre wîra mîaka mûgwanja nîûndû wa Rakeli? Ûramveenirie nîkî?”

**25**

**26** Labani nîwamûcokerie atîrî, “Naarî, tî mûtugo wetû kûnenganîra mwîrîtu ûrîa mûnini mbere ya ûrîa mûkûrû.

**27** Eterera kiumia gîa gûkûngûîra ûviki kîthire ngûnengere Rakeli, nawe nîûkûndutîra wîra mîaka îngî mûgwanja.”

**27**

**28** Jakovu nîwetîkîrire na kiumia gîa gûkûngûîra ûviki Kîamthira Labani nîwanengere Jakovu mwarî atuîke mûka.

**29** (Labani nîwavere mwarî Rakeli ndungata yake ya mwîrîtu yetagwa Biliha amûtungatage.)

**30** Jakovu nîwamenyanire na Rakeli kîîmwîrî na akîmwenda gûkîra Lea. Nîwacokire akîrutîra Labani wîra wa mîaka îngî mûgwanja.

**30**

**31** Ngai-Mûnene nîwonire atî Rakeli aarî mwende gûkîra Lea, na kwoguo nîwatûmire Lea agîe na ciana nake Rakeli atuîke nthata.

**32** Lea nîwagîre îvu na agîciara kavîcî. Nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene nîwonete mathîna makwa na rîu mûthuuri wakwa nîakûmenda.” Kwoguo Lea nîwatuîrîre kavîcî kau rîîtwa Reubeni.

**33** Lea nîwagîre îvu rîngî na agîciara kavîcî. Nîwaugire atîrî, “Nîûndû Ngai-Mûnene nîwîguîte atî nie nîrî mûmene, ke nîamvete kaana kengî ga kavîcî.” Kwoguo nîwagatuîrîre rîîtwa Simeoni.

**34** Nîwagîre îvu rîngî na agîciara kavîcî kengî. Nîwaugire atîrî, “Rîu nîtûkûgwatana na mûthuuri wakwa na vinya nîûndû nînîmûciarîrîte tûvîcî tûthatû.” Kwoguo nîwagatuîrîre rîîtwa Lawi.

**35** Lea nîwagîre îvu rîngî na agîciara kaana kengî ga kavîcî. Lea nîwaugire atîrî, “Rîu nie nîngûgooca Ngai-Mûnene.” Kwoguo nîwagatuîrîre rîîtwa Juda. Nîwacokire agîtiga gûciara.

# Kîam 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jakovu nîmaarîrîrie îrîvi na Labani

**1** Rakeli ndethîrîtwe aciarîrîte Jakovu mwana. Kwoguo Rakeli nîweguîrîre mwarwang'ina wîru, na akîra Jakovu atîrî, “Mva ciana kana ngue.”

**1**

**2** Jakovu nîwarakarirue nî Rakeli na akîmwîra atîrî, “Ngai nîke ûgirîtie ûgîa ciana; tînie.”

**2**

**3** Rakeli nîwaugire atîrî, “Oca Biliha ndungata îno yakwa ûmenyane nake kîîmwîrî nîguo înjiarîre kaana, nîguo wana nie nduîke ng'ina wa ciana na njîra yake.”

**4** Kwoguo Rakeli nîwanengere Jakovu ndungata yake Biliha nîguo atuîke mûka, na akîmenyana nake kîîmwîrî.

**5** Biliha nîwagîre îvu na agîciarîra Jakovu kavîcî.

**6** Rakeli nîwaugire atîrî, “Ngai nîwatua ciira wakwa waro. Ke nîwîguîte mavoya makwa na amva kavîcî.” Kwoguo Rakeli nîwatuîrîre kaana kau rîîtwa Dani.

**7** Biliha nîwagîre îvu rîngî na agîciara kavîcî ga kaîrî.

**8** Rakeli nîwaugire atîrî, “Nîndûîte mbaara nene na mwarwaiya na navootana.” Kwoguo nîwatuîrîre kaana kau rîîtwa Nafutali.

**8**

**9** Rîrîa Lea oonire atî nîmûtigu kûgîa na ciana, nîwanengere Jakovu ndungata yake Zilipa nîguo atuîke mûka.

**10** Zilipa nîwaciarîre Jakovu kavîcî.

**11** Nake Lea nîwaugire atîrî, “Nînagîa na mûnyaka.” Kwoguo nîwamûtuîrîre rîîtwa Gadi.

**12** Zilipa nîwaciarîre Jakovu kaana kengî ga kavîcî.

**13** Nake Lea nîwaugire atîrî, “Kaî nîrî na gîkeno-î! Rîu aka makambîtaga gûkena.” Kwoguo nîwatuîrîre kaana kau rîîtwa Ashari.

**13**

**14** Vîndî ya maketha ma ngano, Reubeni nîwathiîre mûgûndarî na akîona matunda mekariî ta nathi na akîvirîra ng'ina Lea. Nake Rakeli nîwerire Lea atîrî, “Nakûthaitha ûmve matunda mau mekariî ta nathi ma mûvîcîguo.”

**14**

**15** Nwatî Lea nîwamûûririe atîrî, “Nîtakuga ndûrî mwîganîre nî kûnjuuna mûthuuriwa? Rîu ûrenda gûkuua matunda mau mekariî ta nathi ma mûvîcîwa.”

**15** Rakeli nîwaugire atîrî, “Ethîrwa nîûkûmva matunda mau mekariî ta nathi nîûkûmama na Jakovu ûtukû ûyû wa ûmûnthî.”

**15**

**16** Kîvwaî Jakovu auma mûgûndarî Lea nîwathiîre kûmûtûnga na akîmwîra atîrî, “Ûtukû wa ûmûnthî nîûmama nanie, nîûndû nîngûgûrire na matunda mekariî ta nathi ma mûvîcîwa.” Kwoguo Jakovu nîwamamire na Lea ûtukû ûcio.

**16**

**17** Ngai nîwegwire mavoya ma Lea, kwoguo Lea nîwagîre îvu na agîciarîra Jakovu kavîcî ga gatano.

**18** Lea nîwacokire akiuga atîrî, “Ngai nîwamva kîveo gîakwa, nîûndû nînavere mûthuuri wakwa ngombo yakwa.” Kwoguo nîwagatuîrîre rîîtwa Isakaru.

**19** Lea nîwacokire akîgîa îvu rîngî na agîciarîra Jakovu kavîcî ga gatandatû.

**20** Lea nîwacokire akiuga atîrî, “Ngai nîamvete kîveo Kîamro. Rîu mûthuuri wakwa nîakûmbîtîkîra, nîûndû nînîmûciarîrîte anake atandatû.” Kwoguo nîwamûtuîrîre rîîtwa Zebuluni.

**21** Vuvarî nîwacokire agîciara kerîtu agîgatuîrîra rîîtwa Dina.

**21**

**22** Ngai nîwaririkanire Rakeli, agîcokia mavoya make agîtûma avote kûgîa na ciana.

**23** Nîwagîre îvu na agîciara kavîcî, na akiuga atîrî “Ngai nîanthengutîrîtie gîconoko na njîra ya kûmva kavîcî.

**24** Ngai-Mûnene aromva kavîcî kengî”; kwoguo nîwagatuîrîre rîîtwa Josefu.

**24**

**25** Vuva wa Rakeli gûciara Josefu, Jakovu nîwerire Labani atîrî, “Tiga nthiî nîguo njoke mûciî.

**26** Nengera aka akwa arîa matûmîte ndute wîra mûrito gwaku nîguo ngîe nao; na ûnengere ciana nîguo mînûke. We nîwîcî ûrîa ngûtungatîte waro.”

**26**

**27** Labani nîwacokerie Jakovu atîrî, “Tiga mbuge atî nîmenyete na njîra ya ûragûri atî Ngai-Mûnene nîmûndathimu nîûndû waku.

**28** Gweta mûcara waku na nîngûkûrîva.”

**28**

**29** Jakovu nîwacokirie atîrî, “We mwene nîwîcî ûrîa ngûtungatîrîte na nîwîcî ûrîa ndîthia ciaku irengîvire natuîka mûrîthi wacio.

**30** Nîûndû mbere ya mbûke gwaku ndîthia ciaku itiarî nyîngî, nwatî rîu nîciîngîvîte mûno na Ngai-Mûnene nîarakûrathimaga kûrîa kuonthe nîrathiîcaga. Nwatî rîu nî kavinda ga kûthûkûmîra mûciî wakwa.”

**30**

**31** Labani nîwaûririe Jakovu atîrî, “Ûrenda ngûrîve na ndûî?”

**31** Nake Jakovu nîwacokirie atîrî, “Ndirenda ûndîve wanarî kîndû, nwatî nîngûthiî na mbere na kûmenyerera ndîthia ciaku ethîrwa nîûgwîtîkania na rîciria rîakwa.

**32** Tiga nthiî ndîthiarî ciaku cionthe ûmûnthî mboce ng'ondu cionthe mbirû, irîa irî na maroro kana macûgû, na itarî ngûrû. Ûcio nîguo mûcara wakwa wonthe ûrîa ngwenda.

**33** Vuvarî nîûgaaûka kûroria mûcara wakwa, na nîûkaamenya kana naarî mwîvokeku kana ndiarî mwîvokeku. Ûngîkambîthîra na ng'ondu îtarî mbirû kana îtarî na macûgû kana maroro nîûkaamenya nî ya kwîa.”

**33**

**34** Labani nîwacokirie atîrî, “Nînetîkîra, nîtwîka ûguo wauga.”

**35** Nwatî mûthenya ûcio Labani nîwathengutirie nthenge irîa ciarî na manyaga kana maroro, na mîgoma îrîa yarî na macûgû kana manyaga. Nîwacokire akîthengutia ng'ondu cionthe irîa ciarî mbirû, na akîinengera avîcî ake mairîthagie.

**36** Labani nîwathengutîre Jakovu na akîthiî vamwe na ndîthia ciake rûgendo rwa mîthenya îthatû. Jakovu nîwatigîrwe ndîthia îo îngî ya Labani amîrîthagie.

**36**

**37** Jakovu nîwatuire nthanju cia mîtî ya mûribana, mûrothi, na cia mîcindanûgû, agîciûnûra îkoro nîguo cionekane kûndû kûrîa gûcerû ndaarî.

**38** Nîwaikirie nthanju icio mbere ya ng'ondu, kûrîa ciathiîcagîra ikîthiî kûnyua manjî.

**39** Kwoguo ng'ondu ciegûtanîria thanjurî icio, ciagîcaga twori twa manyaga twa macûgû na twa maroro.

**39**

**40** Jakovu nîwaigire ng'ondu na mbûri mwanya, na akîirorithia na kûrîa kwarî na ng'ondu cia manyaga, cia macûgû na irîa mbirû cia Labani. Na njîra îo Jakovu nîwagîre na ndîthia yake na akîmîamûrania na ya Labani.

**40**

**41** Rîrîa nyamû irîa ciarî na vinya ciegûtanagia, Jakovu nîwaigaga nthanju vau mbere yacio vau cianyunyagîra manjî nîguo ciîgûtanîrie kûu nthanjurî icio.

**42** Jakovu ndaaigaga nthanju icio rîrîa irîa itarî vinya iregûtania. Kwoguo Labani nîwagîre na ndîthia ng'înju, nwatî Jakovu akîgîa na ndîthia noru.

**43** Na njîra îo, Jakovu nîwatongire mûno. Nîwagîre na ng'ondu nyîngî, ndungata, ngamîîra na mvunda.

# Kîam 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jakovu nîwaûrire akiuma kûrî Labani

## Labani nîwarûmîrîrie Jakovu

## Jakovu nîwarûthire kîrîkanîro na Labani

**1** Jakovu nîwegwire atî avîcî a Labani maaugaga atîrî, “Jakovu nîakuuîte indo cionthe irîa ciarî cia vava. Ûtonga ûyû wonthe arî naguo umanîte na indo irîa vava aarî nacio.”

**2** Wana nîwonire atî Labani ndamwendete ta ûrîa aamwendete mbere.

**3** Ngai-Mûnene nîwerire Jakovu atîrî, “Coka vûrûrirî wa methe maku ma tene, na kûrî andû enyu na ngethagîrwa nîrî vamwe nawe.”

**3**

**4** Kwoguo Jakovu nîwatûmanîre Rakeli na Lea kîthakarî kûrîa aarî na ndîthia yake.

**5** Nîwamerire atîrî, “Nînîrona atî aguo ndamendete ta ûrîa aamendete mbere. Nwatî Ngai wa vava ethîrîtwe arî vamwe na nie.

**6** Mue nîmwîcî atî ndungatîrîte aguo na vinya wakwa wonthe.

**7** Kûnarî ûguo, aguo ethîrîtwe akîmveenia, na akagarûra mûcara wakwa maita îkûmi. Nwatî Ngai ndaanamwîtîkîria ambîke ûndû mûcûku.

**8** Rîrîa rîonthe Labani auga atî, ‘Irîa irî macûgû nîcio igatuîka mûcara waku,’ ndîthia yonthe îciaraga twori tûrî na macûgû. Na rîrîa auga, ‘Irîa irî na manyaga nîcio ciaku,’ ndîthia yonthe îciaraga twori twa manyaga.

**9** Kwoguo Ngai nîacunîte aguo ndîthia yake aanengera.

**9**

**10** “Vîndî îmwe rîrîa ciegûtanagia, nînarotire ngîonaga nthenge irîa ciegûtagia mbûri irî na manyaga, macûgû, na maroro.

**11** Nake mûraika wa Ngai nîwambarîrie na njîra ya kîroto akîmbîra atîrî, ‘Jakovu.’ Nanie ngiuga, ‘Îî nîrî ava.’

**12** Nake nîwambîrire atîrî, ‘Taroria wone nthenge irîa iregûtia mîgoma nî irîa irî manyaga, macûgû na maroro. Nie nîreka ûguo nîûndû nîmonete ûrîa Labani ethîrîtwe agîgwîka.

**13** Nie nînie Ngai ûrîa wakumîrîre rîrîa warî Betheli, varîa wamûrire îthiga rîa kîririkano na njîra ya kûrîtîrîria maguta, na nwa vo warûthîre mwîvîto nanie. Rîu îîvarîrie ûthiî vûrûrirî ûrîa waciarîrwe.’ ”

**13**

**14** Rakeli na Lea nîmaacokerie Jakovu atîrî, “Gûtirî kîndû gîtigarîte tûngîgaa kuuma kûrî vava.

**15** Ke atwonaga tûrî ageni gwake, nîûndû nîwatwendirie, na akîrîa rûracio rûrîa aatwendirie rûkîthira.

**16** Ûtonga ûyû wonthe Ngai acunîte vava nî wetû vamwe na ciana cietû. Kwoguo îka ûrîa wonthe Ngai akwîrîte wîke.”

**16**

**17** Kwoguo Jakovu nîwevarîrie kûthiî. Nîwocire ciana ciake, na aka ake na akîmatwîthia îgûrû rîa ngamîîra.

**18** Nîwacokire agîoca ndîthia yake yonthe îrîa aagîte nayo arî Padani-aramu (Mesopotamia) vamwe na indo cionthe irîa aarî nacio, nîguo acoke Kanaani kûrî îthe Isaka.

**19** Vîndî îo, Labani aarî akûthiî kwenja ng'ondu ciake. Nake Rakeli nîwaîire ngai cia mîvuanano irîa îthe aaigîte nyomba.

**20** Jakovu nîwaveenirie Labani na njîra ya kûrega kûmûmenyithia atî nîwendaga kûthiî.

**21** Jakovu nîwocire indo cionthe irîa aarî nacio. Nîwaringire Rûnjî rwa Farati na akîthiî vûrûri ûrîa ûrî irîma wa Gileadi.

**21**

**22** Mûthenya wa kathatû, Labani nîwerirwe atî Jakovu aarî mûmûtiganîriu.

**23** Labani nîwocire andû a gwake, na makîthiî rûgendo rwa mîthenya mûgwanja marûmîrîrîtie Jakovu. Nao nîmaamûkinyîrîre irîmarî cia Gileadi.

**24** Ûtukû ûcio Ngai nîwaumîrîre Labani na njîra ya kîroto na akîmwîra atîrî, “Menyerera ndûkeere Jakovu ûndû, ûrî ûndû mwaro kana mûcûku.”

**25** Labani nîwakinyîrîre Jakovu varîa aambîte îgema rîake irîmarî cia Gileadi. Nake Labani vamwe na andû ake nîmaambire îgema rîao kuo wanao.

**25**

**26** Labani nîwerire Jakovu atîrî, “Wamveenirie nîkî na ûgîoca erîtu akwa na ûkîûra nao ta aka matavîtwe mbaararî?

**27** Wathiîre na nthitho nîkî, ûkîmveenia na ûkîrega kûmbîra na nîngîakumagaririe ngîkwinagîra nyîmbo na tamburini na ngita?

**28** Nîndûî gîatûmire ûrege tuganîre ûvoro na tûcûcû twakwa vamwe na erîtu akwa? We wekire ûndû wa ûrimû!

**29** Nîrî na ûvoti wa gûgwîka ûndû mûcûku, nwatî Ngai nîarambarîrie ûtukû na njîra ya kîroto, ambîra ndigakwîre ûndû mûcûku kana mwaro.

**30** Nîmbicî wathiîre nîûndû nîwegucaga wîrirîrîtie mûno gûcoka kwenyu. Nwatî waîire ngai ciakwa nîkî?”

**30**

**31** Jakovu nîwacokirie atîrî, “Nîkwa neguire guoya, neciragia we wavota kûnjuuna erîtu aku na vinya.

**32** Nwatî ethîrwa andûrî aya onthe nwa wone kûrî na mûndû ûrî na ngai ciaku nîkwa akûragwa. Mbere ya andû aku na akwa gweta kîndû kîrîa nîrî nakîo gîaku na woce.” Nwatî Jakovu ndaaicî atî Rakeli aarî mwîu ngai cia Labani.

**32**

**33** Labani nîwatonyire îgemarî rîa Jakovu na agîtonya îgemarî rîa Lea, na îgemarî rîa ndungata irîa igîrî cia aka agîcaragia ngai ciake kuo nwatî ndaaciona. Nîwacokire akîthiî agîtonya îgemarî rîa Rakeli.

**34** Rakeli nîke wocete ngai cia mûciî cia îthe na agîciga matandîkorî ma ngamîîra na agîciîkarîra. Labani nîwaicaririe îgemarî ndaarî nwatî ndaaciona.

**35** Rakeli nîwerire îthe atîrî, “Mwathi wakwa, ndûkandakarîre nîûndû ndingîvota kûrûgama mbere yaku nîûndû nîrî na mambura makwa ma mweri.” Labani nîwacaririe ngai cia mûciî wake nwatî ndaaciona.

**35**

**36** Jakovu nîwarakarire na agîtetia Labani na akîmûria atîrî, “Mavîtia makwa nî marîkû? Nî mevia marîkû mbîkîte mau matûmîte ûnûmîrîrie na vinya ûguo?

**37** Nîûndû nîwaroria indorî ciakwa cionthe, nîndûî wona kuo gîa kuuma gwaku? Kige ava mbere ya andû akwa na andû aku nîguo matûtuîre ciira.

**38** Mîaka mîrongo îrî îrîa mbîkarîte gwaku mîatî yaku wana mvarika ciaku itirî ciavuna na ndianarîa ndûrûme wanarî îmwe kuuma ndîthiarî ciaku.

**39** Ndianakûretera irîa ciaûragwa nî nyamû, nîguo atî wone tî mavîtia makwa. Kîrîa kîonthe kîngîaîyagwa, mûthenya kana ûtukû, wandîvagia cionthe.

**40** Mavinda meengî nanatinda mvîte nî riûa mûthenya, na ûtukû naraaraga ngîrîwa nî mvevo, na ndakwona toro.

**41** Mbîkarîte gwaku mîaka mîrongo îrî; nagûtungatîre mîaka îkûmi na îna nîguo mvikie erîtu aku oîrî, na ngîrîthia ndîthia yaku mîaka îtandatû. Kûnarî ûguo, we wîthîrîtwe ûgarûrîte mûcara wakwa maita îkûmi.

**42** Tiga nî ûrîa Ngai wa methe makwa ûrîa arî ke Ngai wa Iburahimu na Isaka ethîrîtwe arî vamwe nanie ûngîamîngatire ndarî kîndû. Nwatî Ngai nîwonire mathîna makwa na wîra ûrîa ndutîte na nîkîo kîratûmire agûkaanie ûtukû.”

**42**

**43** Labani nîwacokerie Jakovu atîrî, “Aviki aya nî erîtu akwa, ciana ciao nî ciakwa, na ndîthia îno nî yakwa. Indo ino cionthe ûrona ava nî ciakwa. Nwatî gûtirî ûndû nîngîvota kûvingîria erîtu aya akwa vamwe na ciana ciao.

**44** Tiga tûrûthe kîrîkanîro nawe. Nîtûmbe mathiga vamwe”

**44**

**45** Kwoguo Jakovu nîwocire îthiga na akîrîvanda rîgîtuîka rîa kîririkano.

**46** Jakovu nîwacokire akîra andû ake atîrî, “Îthîraniani mathiga na mûmaûmbe vamwe.” Nao nîmocire mathiga na makîmaûmba vamwe. Nîmaacokire makîrîa irio marî vau kîrûndorî Kîam mathiga.

**47** Labani nîwetire vandû vau Jegari Sahadutha, nake Jakovu akîveeta Galeedi.

**48** Labani nîwaugire atîrî, “Kîrûndo gîkî Kîam mathiga nî kîthîrwa kîrî kîririkania gîetû tuoîrî.” Kwoguo vandû vau nîwavetire Galeedi.

**49** Labani nîwacokire akîra Jakovu atîrî, “Ngai-Mûnene arotwonaga wa tuoîrî rîrîa rîonthe tûkethagîrwa tûtarî vamwe.” Kwoguo vandû vau nîvaacokire vagîtwa rîngî Mizipa.

**50** Labani nîwathiîre na mbere na mîario na akiuga atîrî, “Ûngîkaathînia erîtu aya akwa kana ûvikie erîtu engî wana ethîrwa ndikethîrwa ngîmenya, ririkanaga atî Ngai nîke mûira.

**51** Mama nîmo mathiga marîa nacokanîrîria gatagatîrî getû, na rîrî nîrîo îthiga rîa kîririkano.

**52** Kîrûndo gîkî Kîam mathiga na îthiga rîîrî rîa kîririkano nîciagûtûririkanagia atî ndikaavîtûka kîrûndo gîkî mbûkîte gûkûthithûkîra, nawe ndûkaavîtûka kîrûndo gîkî kana îthiga rîîrî rîa kîririkano ûkîte kûnthithûkîra.

**53** Ngai wa Iburahimu na Ngai wa Nahoru Ngai wa îthe wao nîagaatûtuîra ciira.” Jakovu nîwacokire akîîvîta na rîîtwa rîa Ngai wa îthe Isaka atî nama nîakûvingia mwîvîtwa ûcio.

**54** Jakovu nîwaitire nyamû na akîrutîra Ngai kîgongoona kûu kîrîmarî na agîîta andû ake marîcanîre. Marîkia kûrîa, nîmaararire kûu kîrîmarî.

**55** Mûthenya ûcio wîngî kîraûko, Labani nîwamumunyire aa ûcûwe wa vamwe na erîtu ake na akîmarathima. Nîwacokire akîmatiga akînûka.

# Kîam 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jakovu nîwevaarîrie gûcemania na Esaû

## Jakovu arî Penieli nîwagianire na Ngai

## Jakovu nîwacemanirie na Esaû

**1** Jakovu nîwathiîre na mbere na rûgendo rwake, na arî rûgendorî, nîwatûnganire na araika.

**2** Rîrîa oonire araika acio nîwaugire atîrî, “Îno nî mbûtû ya athigari a Ngai.” Kwoguo nîwetire vandû vau Mahanaimu.

**2**

**3** Jakovu nîwatûmire anjaama kûrî mûrwang'ina Esaû vûrûrirî wa Edomu. Andû acio mathiîre marî mbere yake.

**4** Jakovu nîwerire andû acio mathiî makeere Esaû atî ndungata yake Jakovu yauga atîrî, “Ndûûraga ûgenirî kwa Labani na ndûûrîte kuo nginya ûmûnthî.

**5** Nîrî na ng'ombe, mbûri na mvunda, ng'ondu wana ndungata cia arûme na cia aka. Natûmana kûrî we mwathi wakwa, ngîîrîgagîrîra atî nîngwîtîkîrîka nîwe.”

**5**

**6** Anjaama arîa Jakovu aatûmîte nîmaacokire na makîmwîra atîrî, “Nîtûthiîre kûrî mûrwanyûkwe Esaû, na nîagûka gûgûtûnga arî na andû magana mana.”

**7** Jakovu nîwegwire guoya na agîtangîka mûno. Nîwagaanirie andû arîa aarî nao, mbûri na ng'ondu, ng'ombe na ngamîîra, maita maîrî.

**8** Ekire ûguo agîciragia atî, Esaû angîûka arûe na gîkundi kîmwe, kîu kîngî nîgîkûûra.

**8**

**9** Jakovu nîwavoire atîrî, “Ngai wa methe makwa Iburahimu, na Isaka; we Ngai-Mûnene wambîrire njoke vûrûrirî wetû na kûrî andû etû, na atî nîûgaatûma maûndû makwa matuîke maro.

**10** Ndirî mwagîrîru wanarî vanini wa kwonua wendo ûtathiraga na wîvokeku ûrîa ûmonetie nie ndungata yaku. Naaringire rûnjî rwa Jorodani nîrî na mûragi tu, na rîu naûka na ikundi igîrî.

**11** Nakûthaitha ûmvonokie kuuma kûrî mûrûwaiya Esaû. Nînîretigîra atî avota gûka gûtûûraga tuonthe ciana wana aa ng'ina.

**12** Nwatî we nîwambîrire atî nîûkaanthondekera maûndû makwa monthe, na atî nîûkaamva njiarwa nyîngî itangîtarîka ta mûthanga ûrîa ûrî rûtere rwa îria.”

**12**

**13** Ûtukû ûcio Jakovu nîwararire vandû vau, na akîthuura kîveo gîa kûva mûrwang'ina Esaû kuuma kûrî indo ciake.

**14** Nîwathuurire mvarika magana maîrî na nthenge mîrongo îîrî, mîatî magana maîrî, na ndûrûme mîrongo îîrî,

**15** ngamîîra mîrongo îthatû irîa ciakamagwa vamwe na njaû ciacio. Ng'ombe cia nga mîrongo îna, na ndegwa îkûmi; mvunda mîrongo îîrî cia nga na îkûmi cia nûme.

**16** Jakovu nîwagaanirie nyamû icio kûrî ndungata ciake, na akîva wa ndungata ndîthia nîguo îmenyagîrîre. Jakovu nîwerire ndungata ciake atîrî, “Thiîni mbere yakwa na mûtigatukanie ndîthia, mûtigage mwanya gatagatîrî ka ndîthia na îrîa îngî.”

**17** Jakovu nîwerire ndungata yake îrîa yatongoretie atîrî, “Rîrîa mûgaatûngana na mûrwaiya Esaû, na akûrie wî wa û, na nîkû ûthiîte, na indo ino nî ciaû?

**18** Ûkamûcokeria atîrî, ‘Nî cia ndungata yaku Jakovu. Aitûmîte irî kîveo kûrî mwathi wake Esaû. Jakovu ke mwene arî ava vuva wetû.’ ”

**19** Jakovu nîwerire ndungata îrîa yarî na ndîthia ya kaîrî wa na ya kathatû wana icio ciîngî atîrî, “Mwatûngana na Esaû mûmwîre wa ûguo,

**20** na mûcoke mûmwîre atîrî, ‘Ndungata yaku Jakovu îrî ava vuva wetû.’ Jakovu eeciragia atî nwakûvoteke akavoreria Esaû na iveo irîa ikaathiî mbere yake magîgaakinyia vîndî ya kwonana na monana avota gûkaamwîtîkîra.”

**21** Kwoguo Jakovu nîwatûmanire kîveo kîu kîthiî mbere yake, na ûtukû ûcio ke mwene nîwaraarire kûrîa aambîte îgema.

**21**

**22** Ûtukû wa ûcio, Jakovu nîwaûkîrire, agîoca aka ake oîrî na ndungata irîa cia aka igîrî, ciana ciake îkûmi na ûmwe, na akîringa karûnjî ka Jaboku.

**23** Amaringia, nîwacokire akîringia indo icio ciîngî cionthe aarî nacio,

**24** nwatî ke aatigirwe arî wenga.

**24** Mûndû ûmwe nîwaûkire na akîgiana nake nginya gûgîkîa.

**25** Rîrîa mûndû ûcio oonire atî nîakûvootwa nî Jakovu, nîwamûringire ngunguro, nakuo kûgûrû kwa Jakovu gûkîvenûka.

**26** Nake mûndû ûcio nîwerire Jakovu atîrî, “Tiga nthiî nîûndû kûthiîte gûkîa.”

**26** Nake Jakovu nîwamûcokerie atîrî, “Ndingîkûrekereria ûthiî ûtandathimîte.”

**26**

**27** Mûndû ûcio nîwaûririe Jakovu atîrî, “Wîtagwa atîa?” Nake nîwacokirie atîrî, “Jakovu”.

**27**

**28** Nake mûndû ûcio nîwerire Jakovu atîrî, “We ndûgeetwa Jakovu rîngî nîûndû nîwagiana na Ngai na andû na wavootana, we ûgeetagwa Isiraeli .”

**28**

**29** Jakovu nîwerire mûndû ûcio atîrî, “Nakûthaitha, mbîra wîtagwa atîa?” Mûndû ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Ûrenda kûmenya rîîtwa rîakwa nîkî?” Nîwacokire akîrathima Jakovu.

**29**

**30** Jakovu nîwaugire atîrî, “Nie nîmonanîte na Ngai ûthiû kwa ûthiû, na nîrî wa mwoyo.” Kwoguo Jakovu nîwetire vandû vau Penieli .

**31** Riûa nîrîarathire Jakovu arî njîrarî aumîte Penieli, na nîwathuaga nîûndû ngunguro yake yarî mvenûku.

**32** Nginya ûmûnthî Aisiraeli matirîcaga nyama ya ngunguro ya nyamû wa yonthe nîûndû nîvo Jakovu aaringirwe.

# Kîam 33

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Jakovu nîwatiirire metho na akîona Esaû aûkîte arî na andû magana mana. Kwoguo Jakovu nîwagaanirie ciana ciake kûrî aka ake aîrî: Lea, na Rakeli na ndungata ciake cioîrî.

**2** Nîwaigire ciana irîa ciarî na ndungata ciake vamwe na ndungata icio mbere. Lea na ciana ciake nîmaarûmîrîre nake Rakeli na Josefu makîrigia.

**3** Jakovu nîwathiîre amatongereretie na akînamîrîra nthî maita mûgwanja nginya agîkinya vakuvî na mûrwang'ina Esaû.

**4** Nwatî Esaû nîwavinyûrire kûmûtûnga. Nîwamûkumbatire, akîmûmumunya na oîrî nîmaarîrire.

**5** Rîrîa Esaû aatiirire metho na akîona aka na ciana, nîwaûririe atîrî, “Nî arîkû aya mûrî nao?” Jakovu nîwamûcokerie atîrî,

**5** “Mwathi wakwa! Ino nî ciana irîa Ngai andathimîte nacio.”

**6** Nacio ndungata vamwe na ciana irîa maarî nacio nîmaathiîre vakuvî na makînamîrîra.

**7** Lea na ciana ciake wanao nîmaathiîre vakuvî na makînamîrîra. Mûthiiarî Josefu na ng'ina Rakeli nîmaathiîre vakuvî na makînamîrîra.

**7**

**8** Esaû nîwaûririe Jakovu atîrî, “Ikundi icio nacemania nacio ironania atîa?”

**8** Jakovu nîwamûcokerie atîrî, “Irarî cia gûtûma mbîtîkîrîke nîwe.”

**8**

**9** Nwatî Esaû nîwamûcokerie atîrî, “Mûrwaiya, nie nîrî na indo cia kûmbîgana. Îigîre icio wî nacio.”

**9**

**10** Jakovu nîwamûcokerie atîrî, “Naarî, ethîrwa nîmbîtîkîrîkîte nîwe, nakûthaitha wamûkîre kîveo gîakwa. Nîûndû nama, kwona ûthiû waku nî ta kwona ûthiû wa Ngai. Ûnyamûkîre na wendo mûnene atî, nakwona nona takwa nona ûthiû wa Ngai.

**11** Nakûthaitha wamûkîre kîveo gîkî nakûretere. Ngai nîandathimîte na nîrî na indo cia kwîgana.” Jakovu nîwamûringîrîrie nginya agîciamûkîra.

**11**

**12** Nake Esaû nîwaugire atîrî, “Nîtwîvarîrie tûthiî na nînie ngûtongoria.”

**12**

**13** Jakovu nîwacokirie atîrî, “Mwathi wakwa, nîûramenya ciana ciakwa itirî na vinya, na kûrî na ng'ondu na ng'ombe irongia ndîthiarî yakwa, na nwa nie nîraimenyerera. Ingîvinyûrithua, wana ethîrwa nî mûthenya ûmwe tu cionthe nwa ikue.

**14** Nakûthaitha mwathi wakwa ûthiî mbere yakwa, nanie mbûkage kavora kûringana na mûthiîre wa ndîthia yakwa na ciana ciakwa, nginya ngaakwîthîra Seiru (Edomu.)”

**14**

**15** Esaû nîwacokire akiuga atîrî, “Tiga ngûtigîre arûme amwe aya nîrî nao.”

**15** Nwatî Jakovu nîwacokirie atîrî, “Gûtirî na vata wa kûndigîra o, nîûndû kîrîa ngwenda, nwa gwîtîkîrîka nîwe.”

**16** Kwoguo mûthenya wa ûcio, Esaû nîwambîrîrie rûgendo na agîcoka Seiru (Edomu.)

**17** Nwatî Jakovu nîwathiîre nginya Sukothu agîtuma nyomba yake na agîtumîra ndîthia yake rwaga. Kwoguo vandû vau vetagwa Sukothu.

**17**

**18** Jakovu nîwakinyire îtûûrarî rîa Shekemu vûrûrirî wa Kanaani aumîte Padani-aramu arî na thayû. Nîwacokire akîamba îgema rîake vakuvî na îtûûra rîu.

**19** Nîwacokire akîgûra gîcunjî Kîam mûgûnda, varîa aambîte îgema rîake. Aavagûrire mbeca cia sîlûva îgana rîmwe kuuma kûrî njiarwa cia Hemori ûrîa warî îthe wa Shekemu.

**20** Jakovu nîwatumire metha ya kîgongoona na agîta vandû vau Eli.

# Kîam 34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Dina nîwanyitirwe na vinya na akîmenywa kîîmwîrî

**1** Mûthenya ûmwe Dina mwîrîtu wa Jakovu na Lea; nîwathiîre gûcerera aka amwe a Kanaani.

**2** Rîrîa Shekemu mûvîcî wa Hamori ûrîa Mûhivi oonire Dina, nîwamûnyitire na akîmûmenya kîîmwîrî na vinya. Shekemu nîke warî mûnene wa vûrûri ûcio.

**3** Shekemu nîwendire Dina mwîrîtu wa Jakovu na ngoro. Kwoguo nîwamwaragîria na wendo nîguo Dina wanake amwende.

**4** Shekemu nîwacokire akîra îthe Hamori atîrî, “Nîrenda ûmbocere Dina atuîke mûka wakwa.”

**4**

**5** Jakovu nîwegwire atî mwarî aarî mûmenye kîîmwîrî na vinya. Nwatî nîûndû avîcî ake maarî kîthakarî kûrîthia ndîthia yake, nîwakirîrîrie nginya rîrîa meenûkire.

**6** Hamori îthe wa Shekemu nîwathiîre kwaria na Jakovu.

**7** Vîndî îo avîcî a Jakovu nîmaaumire kûrîthia. Na rîrîa meegwire ûvoro ûcio, nîmaamakire na makîrakara mûno nîûndû wa ûrîa Shekemu eekîte. Na njîra ya gîko kîu gîa kûnyita mwarî wa Jakovu na vinya na kûmûmenya kîîmwîrî, Shekemu nîwaretire gîconoko kûrî andû a Isiraeli. Ûndû ta ûcio ndwagîrîrwe nî gwîkîka.

**8** Nwatî Hamori nîwerire Jakovu vamwe na avîcî ake atîrî, “Mûvîcîwa Shekemu nîaûmbîtwe nî mwarîguo. Nakûthaitha ûreke amûvikie.

**9** Tigani tûrîkanîre atî tûkaavikagia erîtu enyu namue mûkavikia etû.

**10** Mue nwa mwîkare vûrûrirî ûyû wetû na mûtûûre wa varîa mûndû angîenda, na nwa mûrutage wîra wa kûgûra na kwendia mûtagwîtigîra, na mûgîe na indo cienyu.”

**10**

**11** Shekemu nîwacokire akîra îthe wa Dina na aa mûrwang'ina atîrî, “Mbîtîkîrani na kîrîa kîonthe mûkambîtia nîngûmûnengera.

**12** Mbîrani kîrîa kîonthe mûkwenda nîmûnengere, na mwîtie îrîvi înene wata ûrîa mûkwenda, nie nîngûmûnengera ethîrwa nîmûkûmbîtîkîria mvikie Dina.”

**12**

**13** Na nîûndû Shekemu nîwekîte Dina gîko gîa gîconoko, avîcî a Jakovu nîmaamacokerie na njîra ya wara atîrî,

**14** “Tue tûtingîtîkîra mwîrîtu wetû avikue nî mûndû ûtarî mûruu; nîûndû ûcio ûngîthîrwa ûrî ûndû wa gûtûconorithia.

**15** Ûndû ûrîa ûngîtûma twîtîkîre ûvikie Dina nwa arûme onthe enyu marwithirue mekare tatue.

**16** Mweka ûguo, tue nîtûgwîtîkîra mûvikagie erîtu etû, natue tûvikagie erîtu enyu, na twîkare gûkû kwenyu tûtuîke kîndû kîmwe.

**17** Mwarega gwîtîkîra ûguo tûramwîra na mûrue, nîtwoca mwîrîtu wetû tûkînathiî.”

**17**

**18** Maûndû mau nîmaakenirie Hamori na mûvîcî Shekemu.

**19** Shekemu ndaata kavinda atekîte ûguo eerirwe, nîûndû nîwendete Dina mwarî wa Jakovu. Shekemu nîke waveetwe gîtîîo mûno kwao mûciî.

**19**

**20** Kwoguo Hamori na mûvîcî Shekemu nîmaathiîre varîa vaacemanagua vakuvî na kîvingo gîa îtûûra, na makîra andû onthe a îtûûra atîrî,

**21** “Andû aya nî arata etû; tigani matûûre vûrûrirî ûyû wetû, na magûrage na makendia matagwîtigîra. Vûrûri ûyû nî mûnene wa kûmegana wa nao. Tigani tûvikagie erîtu ao nao mavikagie erîtu etû.

**22** Nwatî ûndû ûrîa ûngîtûma andû acio metîkîre gûtûûrania natue na tûtuîke kîndû kîmwe nao nî atî: Arûme onthe etû marue wata ûrîa o marî aruu.

**23** Na kinthî ndîthia yao yonthe na indo irîa ciîngî cionthe marî nacio itigûtuîka cietû twetîkîra ûrîa maakuuga? Kwoguo tigani twîtîkîre matûûranie natue.”

**24** Nao andû onthe a îtûûra rîu nîmetîkanirie na Hamori na mûvîcî Shekemu nao arûme onthe a îtûûra rîu nîmaaruire.

**24**

**25** Mîthenya îthatû kuuma andû acio marua na magîtuuragwa mûno nîûndû wa kwimba, avîcî aîrî a Jakovu Simeoni na Lawi, arîa maaciaranîrîtue na Dina, nîmoocire mviû ciao na makîthiî îtûûrarî rîu na nthitho na makîûraga arûme onthe.

**26** Nîmaaûragire Hamori na mûvîcî Shekemu na magîcoka makîruta Dina gwa Shekemu nyomba na makîthiî nake.

**27** Vuva wa kûragana, avîcî acio engî a Jakovu nîmaathiîre kûu kwaûraganîtwe na magîtava indo îtûûrarî rîu nîguo merîvîrîrie maûndû ma gîconoko marîa mwarwang'ina eekîtwe.

**28** Nîmoocire ng'ondu, ng'ombe, mvunda na kîrîa kîonthe Kîamrî îtûûrarî rîu na mîgûndarî.

**29** Nîmaatavire ûtonga wa andû acio wonthe, twana twao, aka ao, na indo cionthe irîa ciarî nyomba ndaarî.

**29**

**30** Jakovu nîwerire Simeoni na Lawi atîrî, “Mue nîmwandetera thîna. Nîûndû Akanaani, Aperizi na andû onthe a vûrûri ûyû nîmakûmena. Ndirî na arûme eengî, na kwoguo andû a gûkû mangînyitana vamwe na manthithûkîre nwa mambûrage vamwe na andû akwa.”

**30**

**31** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tûtingîtîkîra mwarwaiya ekwe maûndû ta ma mûmaraa.”

# Kîam 35

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jakovu arî Betheli nîwarathimirwe nî Ngai

## Rakeli nîwakwire

## Avîcî a Jakovu

## (

## 1Maû 2.1-2

## )

## Gûkua kwa Isaka

**1** Ngai nîwerire Jakovu atîrî, “Ûkîra ûthiî Betheli ûtûûre kuo; na ûtumîre Ngai metha ya kîgongoona kuo. Ngai ûcio nîke wakumîrîre rîrîa waûraga nî mûrwanyûkwe Esaû.”

**1**

**2** Jakovu nîwerire andû a mûciî wake na arîa onthe maarî nake atîrî, “Tani ngai ng'eni irîa mûrî nacio, mwîtherie, mûrute nguo irîa mûrî nacio mwîkîre ciîngî.

**3** Tigani tûkîre tûthiî Betheli, nîguo ngatumîre Ngai metha ya kîgongoona. Ngai ûcio nîke wandethirie rîrîa naarî thînarî, na nîke wîthîrîtwe arî vamwe nanie kûrîa kwonthe naathiîcaga.”

**4** Kwoguo nîmaanengere Jakovu ngai cionthe ng'eni irîa maarî nacio, na mindo irîa mekîrîte matû. Jakovu nîwaithikire rungu rwa mûtî wa mûvuru vakuvî na Shekemu.

**4**

**5** Rîrîa Jakovu na avîcî ake maambîrîrie rûgendo, andû a matûûra marîa maamathiûrûrûkîrîtie nîmaanyitirwe nî guoya nyîngî kuuma kûrî Ngai. Kwoguo nîmaaremirwe nî kûmarûmîrîria.

**6** Jakovu na andû ake onthe nîmaakinyire Luzi (na nîkuo gwîtagwa Betheli) vûrûrirî wa Kanaani.

**7** Nîwatumire metha ya kîgongoona vau na agîîta vandû vau Eli-betheli , nîûndû kûu nîkuo Ngai aamumîrîre rîrîa aaûraga kuuma kûrî mûrwang'ina Esaû.

**8** Debora ûrîa warerire Rebeka nîwakwire na akîthikwa rungu rwa mûtî wa mûvuru mwena wa îveti wa Betheli. Kwoguo mûtî ûcio nîwetirwe Aloni-bakuthi.

**8**

**9** Rîrîa Jakovu aaumire Padani-aramu (Mesopotamia), Ngai nîwamumîrîre rîngî na akîmûrathima.

**10** Ngai nîwamwîrire atîrî, “We wîtagwa Jakovu, nwatî kuuma rîu ûgetagwa Isiraeli.” Kuuma vîndî îo Jakovu nîwambîrîrie gwîtagwa Isiraeli.

**11** Ngai nîwacokire akîmwîra atîrî, “Nînie Ngai mwene vinya wonthe. Ûrogîa na ciana nyîngî. Ndûrîrî nyîngî nîikauma kûrî njiarwa ciaku, na nîûgatuîka îthe wa athamaki.

**12** Nîngaakûva vûrûri ûrîa naveete Iburahimu na Isaka, na vuvarî nîûvecane kûrî njiarwa ciaku.”

**13** Ngai nîwacokire akiuma vau maaragîria na akîthiî.

**14** Jakovu nîwavandire îthiga rîa kîririkano vandû vau Ngai aamwaragîria arî, na akîrîtîrîria îtega rîa indo cia kûnyuwa na maguta, akîrîrathima.

**15** Nîwacokire agîta vandû vau maragîria na Ngai Betheli.

**15**

**16** Jakovu na andû a mûciî wake nîmaaumire Betheli. Na marî varaca na Efiratha, îvinda rîa Rakeli rîa kûgîa na mwana nîrîakinyire, na aarî na ûrûrû mwîngî mûno wa gûciara.

**17** Rîrîa eegucaga ûrûrû mwîngî wa gûciara, mûndûmûka wa kûmûtethereria gûciara nîwamwîrire atîrî, “Ndûkegue guoya Rakeli, nîûndû nîûkûgîa mwana wîngî wa kavîcî.”

**18** Rakeli nîkwa aakucaga, nwatî mbere ya atigithana, nîwetire kaana kau Benoni , nwatî îthe agîgeta Benjamini .

**18**

**19** Kwoguo Rakeli nîwakwire na akîthikwa mûkîrarî wa njîra ya kûthiî Efiratha na nîyo Bethilehemu.

**20** Nake Jakovu nîwavandire îthiga rîa kîririkano îgûrû rîa mbîrîra yake, na nginya ûmûnthî, îthiga rîu rîtwîre rîonanagia mbîrîra ya Rakeli.

**21** Isiraeli nîwathiîre na mbere na rûgendo na akîamba îgema rîake mwena ûcio wîngî wa nyomba nene ya Ederi.

**21**

**22** Vîndî îrîa Isiraeli aatûûraga vûrûrirî ûcio, Reubeni nîwamenyanire kîîmwîrî na Biliha ûrîa warî mûndûmûka wa kwigwa wa îthe na Isiraeli nîwamenyire ûvoro ûcio.

**22** Jakovu aarî na anake îkûmi na aîrî

**23** Avîcî a Lea maarî: Reubeni (îrikithathi rîa Jakovu), Simeoni, Lawi, Juda, Isakaru, na Zebuluni.

**24** Avîcî a Rakeli maarî: Josefu na Benjamini.

**25** Avîcî a Biliha, ndungata ya Rakeli ya mûndûmûka maarî Dani na Nafutali.

**26** Avîcî a Zilipa ndungata ya Lea ya mûndûmûka maarî Gadi na Asheri. Aya nîo avîcî a Jakovu arîa maaciarîrwe Padani-aramu (Mesopotamia.)

**26**

**27** Jakovu nîwathiîre Mamure kûrî îthe Isaka vakuvî na Kiriathariba (na nîyo Heburoni), kûrîa Iburahimu na Isaka maatûûraga.

**28** Isaka aatûûrire mîaka îgana rîmwe rîa mîrongo înana,

**29** na agîkua arî mûkûrû mûno, nao avîcî ake, Esaû na Jakovu makîmûthika.

# Kîam 36

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa cia Esaû

## (

## 1Maû 1.34-37

## )

## Njiarwa cia Edomu

## (

## 1Maû 1.38-42

## )

## Athamaki a Edomu

## (

## 1Maû 1.43-54

## )

**1** Ino nîcio njiarwa cia Esaû na nîke wîtagwa na rîîtwa rîngî Edomu.

**2** Esaû nîwavikirie aka Akanaani. Nao nî: Ada mwarî wa Eloni ûrîa Mûhiti, Oholibama mwarî wa Ana. Ana aarî mûvîcî wa Zibeoni ûrîa Mûhivi,

**3** Basemathi mwarî wa Ishumaeli na mwarwang'ina wa Nebaiothi.

**4** Ada nîwaciarire Elifazi, Basemathi agîciara Reueli;

**5** nake Oholibama nîwaciarire Jeushi, Jalamu na Kora. Avîcî aya onthe a Esaû maaciarîrwe Kanaani.

**5**

**6** Esaû nîwacokire agîoca aka ake, ciana ciake, andû onthe a gwake mûciî, ndîthia yake yonthe, na indo cionthe ciake irîa aagîte arî Kanaani, na akîthiî vûrûrirî wîngî kûraca na mûrwang'ina Jakovu.

**7** Aaumire kûu nîûndû vûrûri ûrîa ke na Jakovu maatûûraga ndwameganaga. Maarî na ndîthia nyîngî na matingîavotire gwîkarania vamwe.

**8** Kwoguo Esaû (na nwake Edomu) nîwathiîre gûtûûra vûrûri ûrîa ûrî irîma wa Seiru.

**8**

**9** Ino nîcio njiarwa cia Esaû, îthe wa Aedomu.

**10** Elifazi mûvîcî wa Esaû na ng'ina eetagwa Ada; Reueli na ng'ina eetagwa Basemathi.

**11** Avîcî Elifazi maarî: Temani, Omari, Zefo, Gatamu, na Kenazi.

**12** Timuna ûrîa warî mûka wa kwigwa wa Elifazi nîwaciarire Amaleki. Icio nîcio ciarî njiarwa cia Ada mûka wa Esaû.

**12**

**13** Mûka wa Esaû ûrîa wetagwa Basemathi aaciarire mwanake ûmwe tu wîtagwa Reueli. Nake Reueli nîwaciarire Zera, Shama na Mizia. Icio nîcio njiarwa cia Basemathi mûka wa Esaû.

**13**

**14** Mûka wa Esaû ûrîa wetagwa Oholibama, mwarî wa Ana, na mûcûkûrûwe wa Zibeoni nîwaciarîre Esaû anake athatû, nao nî: Jeushi, Jalamu na Kora.

**14**

**15** Îno nîo mîvîrîga îrîa yaumire kûrî avîcî a Esaû. Elifazi, îrikithathi rîa Esaû nîke warî îthe wa tene wa mîvîrîga ya Temani, Omari, Zefo, Kenazi,

**16** Kora, Gatamu na Amaleki. Andû aya maarî njiarwa cia mûka wa Esaû ûrîa wetagwa Ada.

**16**

**17** Mîvîrîga îrîa yaumanire na Reueli yarî: Nahathi, Zera, Shama na Miza. Aya nao maarî njiarwa cia mûka wa Esaû ûrîa wetagwa Basemathi.

**17**

**18** Mîvîrîga ya Esaû îrîa yaumanire na mûka ûrîa wetagwa Oholibama, mwarî wa Ana yarî: Jeushi, Jalamu na Kora.

**19** Mîvîrîga îo yonthe yaumîte kûrî Esaû.

**19**

**20** Andû arîa maatûûraga vûrûrirî wa Edomu tene maarî avîcî a Seiru ûrîa warî Mûhori. Nao maarî: Lotani, Shobali, Zibeoni, Ana,

**21** Dishoni, Ezeri na Dishani.

**21**

**22** Avîcî a Lotani maarî Hori na Hemani. (Nake mûrwang'ina na Lotani etagwa Timuna.)

**22**

**23** Shobali aarî îthe wa tene wa: Aluvani, Manahathi, Ebali, Shefa na Onamu.

**23**

**24** Zibeoni aarî na avîcî aîrî, nao nî: Aia na Ana. (Ûyû nî Ana ûrîa wonire kûndû kûrîa kûtherûkaga manjî mama maviû werûrî akîrîthia mvunda cia îthe Zibeoni.)

**24**

**25** Ciana cia Ana ciarî: Dishoni na mwîrîtu wetagwa Oholibama.

**26** Nao avîcî a Dishoni maarî: Hemudani, Eshibani, Ithirani na Cherani.

**26**

**27** Avîcî a Ezeri maarî: Bilihani, Zaavani na Akani.

**27**

**28** Nao avîcî a Dishoni maarî: Uzi na Arani.

**28**

**29** Aya nîo maarî avîcî a Hori: Lotani, Shobali, Zibeoni, Ana,

**30** Dishoni, Ezeri na Dishani. Wa mûndû aarî mûnene wa mûvîrîga wake vûrûrirî wa Seiru.

**30**

**31** Aya nîo maarî athamaki arîa maathanaga vûrûrirî wa Edomu mbere ya kûgîa na athamaki vûrûrirî wa Isiraeli:

**32** Bela mûvîcî wa Beori aathanaga vûrûrirî wa Edomu na mûciî wake mûnene warî Dinihaba.

**33** Bela akua, Jobabu mûvîcî wa Zera kuuma Bozira nîwathanire vandûrî vake.

**34** Jobabu akua, Hushamu wa kuuma vûrûri wa Atemani nîwathanire vandûrî vake.

**35** Hushamu akua, Hadadi mûvîcî wa Bedadi kuuma Avithi nîwathanire vandûrî vake. Mûciî wake mûnene warî Avithi. Nîwavootire Amidiani mbaararî îrîa maarûagîra vûrûrirî wa Moabu.

**36** Hadadi akua, Samula wa kuuma Masireka nîwathanire vandûrî vake.

**37** Samula akua, Shauli kuuma Rehobothi îrîa îrî vakuvî na rûnjîrî rwa Farati nîwathanire vandûrî vake.

**38** Shauli akua, Baali Hanani mûvîcî wa Akibori nîwathanire vandûrî vake.

**39** Baali Hanani akua, Hadadi nîwathanire vandûrî vake. Mûciî wake mûnene warî Pau. Mûka wa Baali Hanani eetagwa Mehetabeli mwarî wa Matiredi mûcûkûrûwe wa Mezahabu.

**39**

**40** Esaû nîke warî îthe wa tene wa mîvîrîga ya andû a Edomu. Wa kûrîa mûvîrîga watûûraga, gwetanagua na rîîtwa rîaguo. Nayo yarî: Timuna, Aliva, Jafethi,

**41** Oholibama, Ela, Pinoni,

**42** Kenazi, Temani, Mibizari,

**43** Magidieli na Iramu.

# Kîam 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Josefu na aa mûrwang'ina

## Josefu nîwendirwe na akîvirwa Misiri

**1** Jakovu nîwatûûrire Kanaani vûrûrirî ûrîa îthe aatûûraga mbere arî mûgeni.

**2** Rûrû nîruo rûgano rwa andû a Jakovu.

**2** Rîrîa Josefu aarî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na mûgwanja (17), nîwarîthagia mbûri na ng'ondu marî na aa mûrwang'ina. Aamûrûang'ina acio maarî avîcî a Biliha na Zilipa, aka arîa maarî a kwigwa a Jakovu. Josefu nîweraga îthe maûndû macûku marîa mekagwa nî aa mûrwang'ina acio.

**2**

**3** Isiraeli nîwendete mûvîcî Josefu gûkîra anake acio engî onthe ake. Endeete Josefu nîûndû nîko kaana karîa aagîte arî mûkûrû na nîwamûtumîre nguo ndaca yarî na njara ndaca.

**4** Rîrîa aa mûrwang'ina moonire atî Josefu nîwendetwe nî îthe kûmakîra, nîmaamûmenire na magîtiga kûmwonia wendo.

**4**

**5** Vîndî îmwe Josefu nîwarotire, na rîrîa eerire aa mûrwang'ina ûvoro wa kîroto kîu, nîmaamûmenire mûno makîria.

**6** Nîwamerire atîrî, “Tathikîrîriani ûrîa nîrarotire.

**7** Tûrakundîkaga imanja cia ngano tûrî mûgûndarî. Kîmanja gîakwa kîrarûgamire kîevanda, nacio imanja cienyu ciakîthiûrûrûkîria cienamîrîra mbere ya kîmanja gîakwa.”

**7**

**8** Nao aa mûrwang'ina nîmaamûririe atîrî, “Ûreciria nama atî nîûgûtuîka mûnene wetû ûtwathage?” Nao nîmaamûmenire mûno makîria, nîûndû wa iroto ciake na nîûndû wa maûndû marîa aaugaga mamegiî.

**8**

**9** Josefu nîwarotire rîngî na akîra aa mûrwang'ina atîrî, “Nînîrarotire kîroto kîngî, na nona riûa, mweri na njata îkûmi na îmwe ciînamîrîrîte mbere yakwa.”

**9**

**10** Nîwacokire akîra îthe ûvoro wa kîroto kîu. Nwatî îthe nîwamûgûkirie na akîmûria atîrî, “Kîu nî kîroto Kîam mûthemba ûrîkû? Ûreciria nie na nyûkwe wana aa mûrwanyûkwe nwa tûke tûturie maru mbere yaku?”

**11** Aa mûrwang'ina na Josefu nîmaamwîguîrîre wîru, nwatî îthe nîwaigire maûndû mau ngororî yake.

**11**

**12** Vîndî îmwe aa mûrwang'ina na Josefu nîmaathiîre kûrîthia mbûri na ng'ondu cia îthe gûkuvî na Shekemu.

**13** Nake Isiraeli nîwerire Josefu atîrî, “Nîrenda gûgûtûma Shekemu kûrîa aa mûrwanyûkwe mararîthia.”

**13** Nake Josefu nîwacokirie atîrî, “Ndûma vava.”

**13**

**14** Îthe nîwamwîrire atîrî, “Thiî ûkone kana aa mûrwanyûkwe nî aro wa vamwe na mbûri na ng'ondu, ûcoke ûke ûmbîre.” Jakovu nîwatûmire Josefu kuuma Kîamndarî Kîam Heburoni.

**14** Nake Josefu nîwakinyire Shekemu.

**15** Na rîrîa aaûrûraga kûu kîthakarî, mûndû ûmwe nîwamwonire na akîmûria atîrî, “Nî ndûî ûracaria?”

**15**

**16** Josefu nîwamûcokerie atîrî, “Nîracaria aa mûrwaiya arîa mararîthia mbûri na ng'ondu gûkû; nakûthaitha, mbîra kûrîa mararîthia.”

**16**

**17** Mûndû ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Nîmaraumire gûkû mathiî. Nîreguire makiuga atî mathiîte Dothani.” Kwoguo Josefu nîwarûmîrîrie aa mûrwang'ina na akîmethîra Dothani.

**17**

**18** Nao nîmaamwonire arî varaca, na mbere ya akinye varî o, nîmaavangire ûrîa makûmûraga.

**19** Nîmeranîre atîrî, “Mûroti ûrîa nîûkîte.

**20** Ûkani tûmûrage na twikie mwîrî wake îrimarî rîmwe rîa mama. Tûgaacoka tuge atî nîarîrwe nî nyamû ya kîthaka, nîtûkoona ûrîa iroto ciake igaatuîka.”

**20**

**21** Rîrîa Reubeni eegwire ûguo, nîwageririe kûmûvonokia kuuma njararî ciao na akîmeera atîrî, “Nîtûtige kûmûraga.

**22** Mwikieni îrimarî gûkû werûrî na mûtikamûtivie.” Reubeni aaugire ûguo nîûndû nîwendaga kûvonokia Josefu kuuma kûrî aa mûrwang'ina, na amûcokie kûrî îthe.

**23** Na rîrîa Josefu aakinyire kûrî aa mûrwang'ina, nîmaamûrutire nguo yake îrîa ndaca, ya njara ndaca îrîa eekîrîte.

**24** Nîmaacokire makîmwoca makîmwikia îrimarî rîtarî na manjî.

**24**

**25** Rîrîa mekarire nthî kûrîa irio, nîmoonire gîkundi Kîam Aishumaeli marî rûgendorî maumîte Gileadi mathiîte Misiri. Ngamîîra ciao ciakuuîte ûbani, indo irîa ciîkagîra irio mûcamo, na mînyamû mînungi waro kuuma mûtîrî wa mare.

**26** Juda nîwaûririe aa mûrwang'ina atîrî, “Nî umithio ûrîkû tûkûgîa twaûraga mûrwaiya tûkînarega kumbûra?

**27** Tigani tûmwendie kûrî Aishumaeli aya. Tûtikamûrage nîûndû nî mûrwaiya na tûrî a nthakame îmwe.” Nao aa mûrwang'ina nîmetîkanirie nake.

**28** Rîrîa andû arîa marutaga wîra wa kûgûra na kwendia indo kuuma Midiani maavîtûkîrîre vau, nîmaagucirie Josefu kuuma îrimarî na makîmwendia kûrî Aishumaeli acio sîlûva mîrongo îîrî. Aishumaeli acio nîmaakuuire Josefu makîmûvira Misiri.

**28**

**29** Rîrîa Reubeni aacokire îrimarî na akîthîra Josefu atarî kuo, nîwegwire kîeva na agîtembûranga nguo ciake.

**30** Nîwacokire kûrî aa mûrwang'ina na akîmeera atîrî, “Nînthiî kû, na Josefu ndarî îrimarî?”

**30**

**31** Nîmaaûragire mbûri na magîoca nguo ya Josefu makîmîrinda nthakamerî.

**32** Nîmaavirîre îthe nguo îo ndaca ya Josefu îrî na nthakame, na makîmûûria atîrî, “Nguo îno ndaca tûronire, nwa îthîrwe îrî ya mûvîcîguo?”

**32**

**33** Jakovu nîwaroririe nguo îo na akîmîmenya. Nîwaugîrîrie atîrî, “Nguo îno nî îrîa ya mûvîcîwa! Nîararîrwe nî nyamû ya kîthaka. Mûvîcîwa Josefu nîmûtembûrange nî nyamû viû!”

**34** Jakovu nîwatembûrangire nguo ciake na agîkîra nguo ya macakaya kîûnûrî. Nîwacakaîre mûvîcî mîthenya mîngî.

**35** Anake ake onthe vamwe na erîtu nîmaageririe kûmûmîrîria; nwatî Jakovu nîwaregire kûmîrîrua, na akiuga atîrî, “Nî kava ngue na nthiî kûrîa akuû mathiîcaga wa ngîcakaagîra mûvîcîwa.” Kwoguo Jakovu nîwathiîre na mbere gûcakaîra mûvîcî Josefu.

**35**

**36** Vîndî wa îo, Amidiani nîmeendetie Josefu Misiri kûrî mûnene ûmwe wa Mûthamaki wa Misiri wetagwa Potifa. Potifa nîke warûngamagîrîra athigari arîa meekaraga kwa mûnene.

# Kîam 38

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Juda na Tamarû

**1** Îvindarî rîu Juda nîwatiganire na aa mûrwang'ina na akîthiî gûtûûrania na mûndû ûmwe wetagwa Hira, warî wa kuuma îtûûra rîa Adulamu.

**2** Juda arî kûu, nîwacemanirie na mwîrîtu ûmwe Mûkanaani. Nîwamûvikirie na akîmenyana nake kîîmwîrî. Îthe wa mwîrîtu ûcio eetagwa Shua.

**3** Mûka ûcio nîwagîre îvu na agîciara kavîcî. Juda nîwetire kaana kau Eri.

**4** Mûka ûcio nîwagîre îvu rîngî na agîciara kavîcî, na agîgeta Onani.

**5** Nîwacokire agîciara kavîcî na agîgatuîrîra rîîtwa Shela. Kavîcî kau gagîciarwa Juda aarî Akizibu.

**5**

**6** Juda nîwacarîrie Eri mwana wake wa îrikithathi mwîrîtu wetagwa Tamarû atuîke mûka.

**7** Nwatî mîtugo ya Eri yarî mîcûku na ndîakenagia Ngai-Mûnene, kwoguo Ngai-Mûnene nîwamûragire.

**8** Juda nîwerire Onani mûrwang'ina na Eri atîrî, “Thiî ûmenyane kîîmwîrî na Tamarû ûrîa ûratigirwe nî mûrwanyûkwe akua na wîke ûrîa kwagîrîrîte, nîguo ûciarîre mûrwanyûkwe ciana.”

**9** Nwatî Onani nîwamenyire atî ciana icio itîgaatuîka ciake. Kwoguo rîrîa rîonthe amenyana kîîmwîrî na mûka wa mûrwang'ina nîwetûrûraga vinya wa ûciari nthî nîguo ndagaciarîre mûrwang'ina ciana.

**10** Ûndû ûcio Onani eekire nîwarakaririe Ngai-Mûnene, na Ngai-Mûnene akîmûraga wanake.

**11** Juda nîwerire Tamarû mûka wa mûvîcî atîrî, “Coka ûgekare kwa aguo ûrî mûka wa ndigwa, nginya rîrîa Shela mûvîcîwa agaakûra.” Juda aamwîrire ûguo nîûndû nîwetigagîra akîona takwa Shela angîûragwa ta aa mûrwang'ina. Kwoguo Tamarû nîwacokire kwao.

**11**

**12** Vuvarî mûka wa Juda, ûrîa warî mwarî wa Shua nîwakwire. Rîrîa Juda aathiririe mîthenya yake ya gûcakaya, ke na mûrata wake Hira ûrîa Mûadulamu nîmaathiîre Timuna kûrî andû arîa meenjaga ng'ondu ciake guoya.

**13** Tamarû nîwerirwe nî mûndû atî îthe wa mûthuuriwe, nîwathiîte Timuna kwenja ng'ondu ciake guoya.

**14** Kwoguo nîwarutire nguo irîa ciîkagîrwa nî aka a ndigwa, na agîîkunîka ûthiû na gîtambaa. Nîwacokire akîthiî agîkara nthî kîvingorî Kîam îtûûra rîa Enaimu njîrarî ya kûthiî Timuna. Tamarû nîwamenyete atî mwanake ûrîa warî kîvinga nda Kîam Juda wetagwa Shela aarî mûgima na ndaanenganagîrwa kûrî ke nîguo amûvikie.

**14**

**15** Juda amwona eeciririe nî mûmaraa nîûndû Tamarû nîwekunîkîte ûthiû.

**16** Juda nîwathiîre kûrî Tamarû mûkîrarî wa njîra, na akîmwîra atîrî, “Ûka tûmenyane nawe kîîmwîrî.” (Juda akîmwîra ûguo ndaamenyaga kana nî mûka wa mûvîcî aaragîria.)

**16** Nake Tamarû nîwamûririe atîrî, “Nîûmva ndûî nîguo mbûke tûmenyane nawe kîîmwîrî?”

**16**

**17** Juda nîwacokirie atîrî, “Nîngûgûtûmanîra koori kuuma kûrî ndîthia yakwa.”

**17** Tamarû nîwamûririe atîrî, “Kûrî kîndû ûkûndigîra nîguo nîînyitagîre nginya rîrîa ûkaandûmanîra koori?”

**17**

**18** Juda nîwamûcokerie atîrî, “Nîndûî ûkwenda ngûtigîre?”

**18** Tamarû nîwamwîrire atîrî, “Mûvûri waku na mûkathî waguo, na mûragi ûcio ûnyitîte.” Nake Juda Nîwamûvere indo icio eetirie. Nîmaacokire makîmenyana kîîmwîrî, na Tamarû akîgîa îvu.

**19** Nake Tamarû nîwaûkîrire akîthiî mûciî na akîruta gîtambaa kîrîa eekunîkîte ûthiû nakîo na agîkîra nguo îrîa îkagîrwa nî mûka wa ndigwa.

**19**

**20** Juda nîwatûmire Hira, Mûadulamu ûrîa mûrata wake akavire koori kûrî mûndûmûka ûcio nîguo oce indo irîa aamûtigîrîte. Nwatî Hira ndoona mûndûmûka ûcio.

**21** Hira nîwaûririe andû a îtûûra rîu atîrî, “Mûndûmûka mûmaraa ûrîa wekarîte ava rûtere rwa njîra ya Enaimu arî kû?”

**21** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Gûtirî mûmaraa wanethîrwa arî ava.”

**21**

**22** Hira nîwacokire kûrî Juda na akîmwîra atîrî, “Nie ndinamwona. Wana andû a îtûûra rîu mambîrire atî vau vatîanethîrwa na mûmaraa.”

**22**

**23** Juda nîwacokirie atîrî, “Nîekare nacio tûtanecambithia. Ngûtûmire ûmûvirîre koori karîa twarîkanîre nake nwatî ndûnamwona.”

**23**

**24** Vuva wa mîeri îthatû Juda nîwerirwe atîrî, “Tamarû mûka wa mûvîcîguo ethîrîtwe akîvûra ûmaraa, na rîu arî îvu.”

**24** Juda nîwathanire akiuga atîrî, “Mûruteni nja ya îtûûra na mûmûvîvie.”

**24**

**25** Rîrîa aarutagwa nja, nîwatûmire mûndû kûrî îthe wa mûthuuriwe akîmwîra atîrî, “Mwene indo ino nîke ûmbîkîrîte îvu. Taroriani mûvûri ûyû, mûkathî, na mûragi ûyû mwone kana nîmûkûmenya nî cia û.”

**25**

**26** Juda nîwamenyire indo icio na akiuga atîrî, “Tamarû nî mûthingu kûngîra, nîûndû nînie nîraregire kûmûnenganîra kûrî mûvîcîwa Shela.” Juda ndaacoka kûmenyana kîîmwîrî nake rîngî.

**26**

**27** Rîrîa kavinda gake ga gûciara gaakinyire, nîkwamenyekire atî aarî na twana twa mathatha îvurî.

**28** Rîrîa twana tûu twaciaragwa, kamwe ga tuo nîkaarutire njara îmwe. Nake mûndû ûrîa wamûtethagia gûciara nîwocire rûrigi rûtune na akîrwoverera njararî yake, na akiuga atîrî, “Gaka nîko gaciarirwe mbere.”

**29** Nwatî nîgaacokirie njara yako ndaarî wa rîmwe, nako kau kengî gakiuma. Nake mûndû ûrîa wamûtethagia gûciara nîwaugire atîrî, “Nîwavota gwîtûrîra njîra e!” Kwoguo kaana kau nîgaatuîrîrwe rîîtwa Perezi.

**30** Nake mûrwang'ina ûrîa warî na rûrigi rûtune njararî nîwacokire agîciarwa na agîtuîrîrwa rîîtwa Zera.

# Kîam 39

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Josefu na Mûka wa Potifa

**1** Aishumaeli arîa maagûrire Josefu nîmaathiîre nake Misiri, na makîmwendia kûrî Potifa mûnene ûmwe wa arangîri arîa meekaragia mûthamaki wa Misiri.

**2** Ngai-Mûnene aarî vamwe na Josefu, na nîwatûmire ûtûûro wake wagîre. Josefu eekaraga nyomba kwa mwathi wake Mûmisiri.

**3** Mwathi wake nîwonire atî Ngai-Mûnene aarî vamwe na Josefu na nîwatûmaga athatûkwe maûndûrî monthe marîa eekaga.

**4** Kwoguo Potifa nîwakenirue nî Josefu na akîmûtua ndungata yake ke mwene, na mûrûngamîrîri wa indo ciake cionthe.

**5** Kuuma Josefu aatuîka ndungata na mûrûngamîrîri wa indo cia Potifa, Ngai-Mûnene nîwarathimire mûciî wa Mûmisiri ûcio vamwe na indo ciake irîa ciarî mûciî na irîa ciarî mûgûndarî.

**6** Potifa nîwarekerie Josefu indo ciake cionthe nîguo arûmbûyanagie nacio. Potifa nîwatigire kûrûmbûyania na indo ciake cionthe tiga irio irîa aarîcaga cionga.

**6** Josefu aarî na mwîrî mwaro na aarî mûthaka mûno.

**6**

**7** Vuvarî, mûka wa mwathi wake nîwambîrîrie kûmwîrirîria na akîmwîra mamame nake.

**8** Nwatî Josefu nîwaregire na agîcokeria mûka wa mwathi wake atîrî, “Nîwîcî atî mwathi wakwa ndarûmbûyanagia na ûndû wana ûrîkû wa mûciî nîûndû nîrî kuo. Nîanduîte mûmenyereri wa indo ciake cionthe.

**9** Gûtirî mûndû wîngî mûnene kûngîra mûciî ûyû, na gûtirî kîndû angirîtie tiga we, nîûndû wî mûka. Nie ndingîka ûndû wa waganu mûnene ta ûyû nîûndû nî wîvia kûrî Ngai.”

**10** Wana ethîrwa mûndûmûka ûcio nîwekarire akîraga Josefu ûndû ûcio mûthenya wa mûthenya, Josefu ndetîkîra kûmama nake.

**10**

**11** Nwatî mûthenya ûmwe, Josefu nîwathiîre nyomba kûruta wîra wake, na gûtiarî ndungata îngî kûu nyomba tiga ke.

**12** Mûka wa Potifa nîwanyitire nguo ya Josefu na akîmwîra atîrî, “Ûka ûmenyane kîîmwîrî nanie.” Nwatî Josefu nîwetigithirie, akiuma nja avinyûrîte, na agîtiga nguo yake njararî ya mûndûmûka ûcio.

**13** Rîrîa mûndûmûka ûcio oonire atî Josefu nîwaûra na atiga nguo yake,

**14** nîwetire ndungata ciake irîa ciamûtungataga kûu nyomba na agîciîra atîrî, “Taroriani! Tûrareterwe Mûhibirania nî mûthuuri wakwa na nîaratûconorithia. Atonyire gwakwa nyomba ageria kûnyita na vinya nîguo amenyane nanie kîîmwîrî, nwatî nauga mbu na vinya mûno.

**15** Rîrîa egua nauga mbu auma nja avinyûrîte na andiga na nguo yake.”

**15**

**16** Mûndûmûka ûcio nîwaigire nguo îo nginya rîrîa mwathi wa Josefu aaûkire mûciî,

**17** na akîmwîra ûvoro wa ûrîa eerîte ndungata ciake atîrî, “Ndungata îrîa Mûhibirania watûretere yûkire nyomba na yanjonorithia.

**18** Nwatî rîrîa mbugire mbu, nîyumire nja îvinyûrîte yandiga na nguo yayo.”

**18**

**19** Rîrîa mwathi wa Josefu eegwire ûvoro ûrîa mûka aamwîrire, nîwarakarire mûno,

**20** na akîathana Josefu anyitwe na aikue njera kûrîa andû arîa ove a mûnene maaigagwa, na agîkara kuo.

**21** Nwatî Ngai-Mûnene aarî vamwe na Josefu na nîwamwonagia wendo ûtathiraga na agîtûma endwe nî mûrûngamîrîri wa njera.

**22** Mûrûngamîrîri ûcio wa njera nîwatuire Josefu mûmenyereri wa andû onthe arîa moovetwe njera, na mûrûngamîrîri wa maûndû monthe marîa meekagwa kûu njera.

**23** Mûrûngamîrîri wa njera ndaatindanagîra na ûndû wana ûrîkû wa marîa meethagîrwa makîmenyererwa nî Josefu, nîûndû Ngai-Mûnene aarî vamwe na Josefu. Ûndû wa wonthe ûrîa Josefu eekaga Ngai-Mûnene nîwatûmaga ûmûthatûke.

# Kîam 40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Josefu nîwataûrire iroto cia mîgwate

**1** Vuvarî, mûndû ûrîa wamenyagîrîra ndivei ya mûthamaki wa Misiri na mûrugi wake wa mîgate nîmaavîtîrie mûthamaki wa Misiri.

**2** Mûthamaki wa Misiri nîwarakarire nîûndû wa ndungata icio ciake cioîrî.

**3** Kwoguo nîwamaikirie njeera îrîa yarî nyomba kwa mûnene wa arangîri, kûrîa Josefu wanake aarî.

**4** Mûnene wa arangîri nîwatuire Josefu ndungata yao na mûmamenyereri. Nao nîmeekarire njeera îvinda îraca.

**4**

**5** Ûtukû ûmwe marî kûu njeera, mûmenyereri ndivei na mûrugi wa mîgate ya mûthamaki wa Misiri arîa moovetwe njeera, nîmaarotire wa mûndû kîroto gîake. Wa kîroto Kîamrî na ûrîa Kîamugaga.

**6** Rîrîa Josefu aathiîre kûrî o kîraûko, nîwonire marî na ûndû wamathînagia.

**7** Kwoguo nîwamaûririe atîrî, “Nî ndûî kîmûmakîtie ûguo?”

**7**

**8** Nao nîmaamwîrire atîrî, “Tûrarotire na tûtirî na mûndû wa gûtûtaûrîra iroto icio cietû.”

**8** Josefu nîwamerire atîrî, “Ngai tîke ûvecanaga ûvoti wa gûtaûra iroto. Namûthaitha mûmbîre iroto cienyu.”

**8**

**9** Kwoguo mûmenyereri wa ndivei ya mûthamaki nîwerire Josefu atîrî, “Kîrotorî gîakwa nîronire mûthavibu mbere yakwa.

**10** Mûthavibu ûcio ûrarî na mvûa ithatû. Namo mathangû maumîra wa rîo, waruta marao na thavibu ciatunîva.

**11** Nie nîranyitîte gîkombe Kîam mûthamaki wa Misiri na njara. Kwoguo nîrocire thavibu na naivivîra gîkomberî Kîam mûthamaki na namûnengera.”

**11**

**12** Josefu nîwamwîrire atîrî, “Kîroto kîu kîrauga û: Mvûa icio ithatû nî mîthenya îthatû.

**13** Mîthenya îthatû îkîthira, mûthamaki wa Misiri nîagûkûruta njeera, akwovere na agûcokie wîrarî waku. Nawe ûgacoka kûnengagîra mûthamaki gîkombe wata ûrîa watwîre wîkaga rîrîa warî mûmenyereri wa ndivei yake.

**14** Rîrîa maûndû maku makaagîra, nakûthaitha ûkaandirikana ûmbîguîre ntha na ûkaangweta kûrî mûthamaki nîguo ndutwe gûkû njeera.

**15** Nîûndû, ûvoro wa ma nî atî nie nîkwa naîirwe kuuma vûrûrirî wa Ahibirania na gûkû Misiri gûtirî ûndû mbîkîte wa gûtûma mvingîrwe njeera.”

**15**

**16** Rîrîa mûtongoria wa arugi a mîgate eegwire ûrîa ûtaûri ûcio warî mwaro, nîwerire Josefu atîrî, “Wa nanie nînîrarotire. Kîrotorî kîu gîakwa nîronire nguuîte ikavu ithatû cia mîgate na kîongo.

**17** Gîkavu kîrîa kîrarî îgûrû nîkîo kîrarî na mîgate ya mîthemba yonthe îrîa îrugagîrwa mûthamaki. Nacio iconi nîirarîcaga mîgate îo.”

**17**

**18** Josefu nîwamwîrire atîrî, “Kîroto kîu gîaku kîrauga û: Ikavu icio ithatû nî mîthenya îthatû.

**19** Mîthenya îthatû îkîthira, mûthamaki nîagaakûruta njeera na akûrengithie kîongo! Agaacoka agûcurie mûtîrî, nacio iconi nîikaarîa nyama cia mwîrî waku.”

**19**

**20** Mûthenya wa kathatû kuuma vîndî îo, warî wa gûkûngûîra gûciarwa kwa mûthamaki wa Misiri. Kwoguo nîwarûthîre ndungata ciake cionthe kîrugo. Nîwarutire mûnene wa amenyereri ndivei vamwe na mûnene wa arugi mîgate njeera, na akîmavira mbere ya ndungata ciake.

**21** Nîwacokirie mûnene wa amenyereri ndivei wîrarî ûrîa warî wake wa kûmûvirîra ndivei,

**22** na agîcuria mûnene wa arugi mîgate, wata ûrîa Josefu aamataûrîrîte iroto ciao.

**23** Mûnene wa amenyereri ndivei ya mûthamaki ndaacoka kûririkana Josefu rîngî.

# Kîam 41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Josefu nîwataûrire iroto cia Faraû

## Josefu nîwatuîkire mûnene wa vûrûri wa Misiri

**1** Vuva wa mîaka îîrî, mûthamaki wa Misiri nîwarotire akîona arûngamîte rûtere rwa rûnjî rwa Nailo.

**2** Nîwonire ng'ombe mûgwanja ciumîte rûnjîrî rwa Nailo. Nacio ciarî mbaro na noru, na nîciambîrîrie kûrîa mûthanje.

**3** Nîgwacokire gûkiumîra ng'ombe ciîngî mûgwanja itaarî mbaro na ng'înju ciumîte rûnjîrî rwa Nailo. Nacio nîciarûngamire varî icio ciîngî rûtererî rwa rûnjî.

**4** Ng'ombe icio ciarî ng'înju nîciarîre irîa ciarî noru na mbaro. Mûthamaki nîwacokire akîramûka.

**5** Nîwamamire rîngî na akîrota rîngî. Nîwonire igira mûgwanja cia ngano mbaro na ngûrû irî kamûtîrî kamwe ka ngano.

**6** Nacio igira ciîngî mûgwanja njeke na nyûmagaru nîûndû wa rûkûngi rwa werûrî nîciamerire.

**7** Nacio igira icio mûgwanja ng'înju nîciameririe igira irîa ciarî mbaro na ciecûrîtie ngano. Mûthamaki nîwaramûkire na akîmenya atî nîkwa aarotaga.

**8** Kîraûko, mûthamaki aarî mûtangîku mûno ngororî yake. Kwoguo nîwatûmanîre aringi ciama onthe na andû onthe aûgî a vûrûri wa Misiri. Mûthamaki nîwamerire iroto irîa aarotete, nwatî gûtirî mûndû wavotire gûitaûra.

**8**

**9** Mûnene wa amenyereri ndivei nîwerire mûthamaki atîrî, “Ûmûnthî nînaririkana mavîtia makwa.

**10** Rîrîa warakarire nînie vamwe na mûnene wa arîa makûrugagîra mîgate, nîwatûvirithirie njeera nyomba kwa mûnene wa arangîri.

**11** Ûtukû ûmwe wa tuoîrî nîtwarotire, na wa kîroto Kîam mûndû Kîamrî na gîtûmi ngûrani.

**12** Kwarî na mwanake Mûhibirania kûu twarî, na aarî ndungata ya mûnene wa arangîri. Rîrîa twamwîrire iroto cietû nîwatûtaûrîre ûrîa ciaugaga, wa mûndû kûringana na kîroto gîake.

**13** Na wa ûrîa aatûtaûrîre, nwa guo gwatuîkaga. Nînaacokirue wîrarî wakwa, nake mûrugi wa mîgate agîcurua.”

**13**

**14** Mûthamaki nîwacokire agîtûmanîra Josefu, na Josefu nîwarutirwe njeera na îvenya mûno. Josefu arîkia kwenja nderu na gwîkîra nguo ciîngî, nîwathiîre mbere ya mûthamaki.

**15** Nake mûthamaki nîwerire Josefu atîrî, “Nînîrarotire kîroto na gûtirî mûndû ûngîvota gûgîtaûra. Nîmbîguîte ûvoro waku atî ûkerwa kîroto nwa ûgîtaûre.”

**15**

**16** Nake Josefu nîwacokerie mûthamaki wa Misiri atîrî, “Nie ndingîvota gûtaûra, nwatî Ngai nîagûkûva ûtaûri mwagîrîru.”

**16**

**17** Mûthamaki nîwacokire akîra Josefu atîrî, “Nie nîrarotire ngîona nûngamîte rûtere rwa rûnjî rwa Nailo.

**18** Ng'ombe mûgwanja noru na mbaro nîiraumîrire rûnjîrî rwa Nailo na ciambîrîria kûrîa mûthanje.

**19** Vuva wa ûguo ng'ombe ciîngî mûgwanja ng'înju mûno nginya ikaumîra mavîndî nîiracokire ciaumîra. Ndianona ng'ombe ta icio Misiri kuonthe.

**20** Ng'ombe icio ng'înju nî iraarîre irîa irarî noru.

**21** Nwatî wana ciairîa gûtirî mûndû ûngîamenyire atî ciarî ndîu kîndû, nîûndû ciagînjîte wata mbere. Nînacokire ngîramûka.

**22** Ngîcoka ngîrota rîngî ngîona igira mûgwanja cia ngano irî ngûrû na irî mbîcûru. Ngano icio ciarî mûtîrî ûmwe wa ngano.

**23** Nînacokire ngîona igira ciîngî mûgwanja cia ngano ikiuma vuva wa icio. Nacio ciarî njeke na irî njûku nîûndû wa kûvîvua nî rûkûngi rwa werû.

**24** Igira icio mûgwanja ciarî njeke nîciameririe icio mûgwanja ciarî mbaro. Nînîrerire aringi ciama ûvoro ûcio, nwatî gûtirî ûravotire kûndaûrîra iroto icio.”

**24**

**25** Josefu nîwerire mûthamaki atîrî, “Iroto icio cioîrî irauga ûndû ûmwe. Ngai nîakûguûrîrîtie ûrîa agerie gwîka.

**26** Ng'ombe mûgwanja icio mbaro nî mîaka mûgwanja, na igira icio mûgwanja cia ngano mbaro, wana yo nî mîaka mûgwanja. Kwoguo iroto icio irauga ûndû ûmwe.

**27** Ng'ombe icio mûgwanja ng'înju na njûku irîa iraumîte rûnjîrî irûmîrîrîte icio ciîngî, na igira icio mûgwanja njeke na mvîvie nî rûkûngi rwa werû, nî mîaka mûgwanja ya yûra.

**28** Ûguo nwa ta ûrîa ngwîrire atî Ngai nîakûguûrîrîtie ûrîa agerie gwîka.

**29** Gûkethîrwa kûrî na mîaka mûgwanja ya maketha meengî vûrûrirî wonthe wa Misiri.

**30** Nwatî vuva wa ûguo nîgûkethîrwa na mîaka îngî mûgwanja ya yûra. Narîo yûra rîu nîrîkaaneneva mûno vûrûrirî wonthe wa Misiri na andû mariganîrwe nî maketha marîa methîrîtwe namo.

**31** Yûra nî rîkethîrwa rîrî îcûku mûno nginya andû mariganîrwe nî mîaka îrîa yarî ya maketha vûrûrirî ûcio.

**32** Ûvoro ûcio wa gûcokera kîroto maita maîrî nî wa kwonania atî Ngai nîke ûtuîte gwîkare ûguo na agerie kûvingia ûndû ûcio.

**32**

**33** “Kwoguo nwanginya ûthuure mûndû wî na ûûgî na ûmenyo, atuîke mûmenyereri wa vûrûri wa Misiri.

**34** Nwanginya ûthuure atongoria engî vûrûrirî wonthe matuîke a kûngania gîcunjî Kîam ithano Kîam maketha ma îvinda rîu rîa mîaka mûgwanja.

**35** Kwoguo maathe maûnganie irio icio cionthe mîaka îo ya maketha yûkîte na maciige matûûrarî na mairangîre.

**36** Irio icio ikethîrwa irî mûthithû nîguo ikaavûthîrwa vûrûrirî Misiri mîaka îrîa mûgwanja îgaaûka ya yûra. Weka ûguo andû a vûrûri wa Misiri matikaagîa na yûra.”

**36**

**37** Mûthamaki wa Misiri na ndungata ciake nîmoonire ûndû ûcio ûrî mwaro,

**38** na akîra ndungata icio atîrî, “Nwatwone mûndû wîngî mwaro ta ûyû ûrî na Roho wa Ngai ndaarî yake?”

**39** Kwoguo mûthamaki nîwerire Josefu atîrî, “Nîûndû Ngai nîakwonetie maûndû mama monthe, gûtirî mûndû wîngî ûngîthîrwa arî na ûmenyo na ûûgî tawe.

**40** We nîwe ngûtua mûrûngamîrîri wa vûrûri wakwa. Andû onthe akwa magekaga ûrîa wathana. Gûtirî mûndû wîngî ûkethagîrwa arî mûnene gûgûkîra tiga nie.

**41** Nînagûtua mûnene wa vûrûri wa Misiri wonthe.”

**42** Mûthamaki nîwarutire mbete îrîa yarî Kîamrarî gîake na yarî na mûvûri wake, akîmîkîra Kîamrarî Kîam Josefu. Nîwacokire akîmwîkîra nguo mbaro mûno na akîmwîkîra mûkathî wa thaavu ngingo.

**43** Nîwacokire akîmûva ngari ya mbarathi ya kûmûkuua îrîa yarî ya kaîrî. Nîwamûvere andû a kûmûrangagîra nîguo mathiîcage nake makîanagîrîra atîrî, “Thengutani njîrarî! Thengutani njîrarî!” Kwoguo Josefu nîwatuirwe mûrûngamîrîri wa vûrûri wonthe wa Misiri.

**44** Mûthamaki nîwamwîrire atîrî, “Nie nînie mûthamaki wa Misiri, na gûtirî mûndû wana ûrîkû wagîrîrwe nî gwîka ûndû gûkû Misiri kuonthe atarî na rûtha rwaku.”

**45** Mûthamaki nîwatuîrîre Josefu rîîtwa akîmwîta Zafenathi-panea. Nîwacokire akîmûva Asenathi, mwarî wa Potifera, mûthînjîri-Ngai wa Oni (Heliopoli) atuîke mûka.

**45**

**46** Josefu aambîrîrie wîra kwa mûthamaki wa Misiri arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îthatû (30). Nîwaumire kûu kwa mûthamaki na akîthiî akîthiûrûrûka vûrûri wonthe wa Misiri.

**47** Mîakarî îo mûgwanja ya maketha, vûrûri wa Misiri nîwagîre na irio nyîngî.

**48** Nake Josefu nîwaûnganagia irio icio agaciga matûûrarî marîa manene. Wa îtûûrarî nîwaigaga irio cia kuuma mîgûndarî îrîa îrî vakuvî narîo.

**49** Josefu nîwaûnganirie irio nyîngî mûno nginya agîtiga kûithima nîûndû itingîathimîkire, ciengîvîte ta mûthanga ûrîa ûrî rûtere rwa îria.

**49**

**50** Mbere ya îvinda rîa yûra rîkinya, Josefu aarî na tûvîcî twîrî tûrîa mûka Asenathi mwarî wa Potifera mûthînjîri-ngai aaciarîte.

**51** Kaana ka mbere gaciarwa, Josefu nîwaugire atîrî, “Ngai nîatûmîte ndiganîrwe nî mathîna makwa na ndiganîrwe nî andû etû.” Kwoguo nîwatuîrîre kana kau rîîtwa Manase.

**52** Nîwacokire akiuga atîrî, “Ngai nîamvete ciana nîrî vûrûrirî ûyû wa mathîna.” Kwoguo nîwetire kaana ga kaîrî Efiraimu.

**52**

**53** Mîaka mûgwanja ya maketha vûrûrirî wa Misiri nîyathirire.

**54** Nayo mîaka mûgwanja ya yûra nîyambîrîrie wata ûrîa Josefu aaugîte. Nîkwagîre na yûra mavûrûrirî monthe, nwatî Misiri kuonthe kwarî na irio.

**55** Rîrîa andû a Misiri maambîrîrie kûvûta, nîmaakaîre mûthamaki amave irio. Mûthamaki nîwerire andû onthe a Misiri mathiî kûrî Josefu na meke wa ûrîa angîmeera.

**56** Yûra nîrîanenevire na rîgîtamba vûrûrirî wonthe, kwoguo Josefu nîwavingûrire makûmbî monthe na akîenderia andû a Misiri irio.

**57** Andû kuuma nthî yonthe nîmaathiîcaga Misiri kûrî Josefu kûgûra irio nîûndû kwarî na yûra înene nthî yonthe.

# Kîam 42

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aa mûrwang'ina na Josefu nîmaathiîre kûgûra irio Misiri

## Aa mûrwang'ina na Josefu nîmaacokire Kanaani

**1** Rîrîa Jakovu aamenyire atî Misiri kwarî na irio, nîwaûririe avîcî ake atîrî, “Nîndûî kîratûma mwîkare mûroranîtie mûtagwîka ûndû?

**2** Nîregua atî Misiri kûrî na irio; ûkîrani mûthiî kuo mûkagûre irio nîguo tûtigakue nî yûra.”

**3** Kwoguo anake îkûmi arîa maaciaranîrîtue na Josefu nîmaathiîre Misiri kûgûra irio.

**4** Nwatî Jakovu ndetîkîra gûtûma Benjamini mûrwang'ina na Josefu, nîûndû nîwetigagîra avota kwona ûgwati.

**4**

**5** Avîcî a Jakovu, vamwe na andû arîa engî nîmaathiîre kûgûra irio, nîûndû kwarî na yûra vûrûrirî wa Kanaani.

**6** Vîndî îo Josefu nîke warî mûnene wa maûndû monthe vûrûrirî wa Misiri na nîke wendagîria andû onthe a vûrûri ûcio irio. Kwoguo aa mûrwang'ina nîmaathiîre mbere yake na magîturumithia mothiû mao nthî.

**7** Rîrîa Josefu oonire aa mûrwang'ina nîwamamenyire, nwatî nîwamerigithirie na akîmarîria na rûtûrîko na akîmaûria atîrî, “Mumîte kû?”

**7** Nao nîmaacokirie atîrî, “Tumîte vûrûrirî wa Kanaani na tûkîte kûgûra irio.”

**7**

**8** Wana ethîrwa Josefu nîwamenyire aa mûrwang'ina, o matiamûmenyaga.

**9** Nîwaririkanire iroto irîa aarotete imegiî na akîmera atîrî, “Mue mûrî athigani na mûkîte gûtuîria nîguo mwone varîa vûrûri wetû ûtarî na vinya.”

**9**

**10** Nao nîmaacokirie atîrî, “Naarî mwathi wetû. Tûkîte kûgûra irio twîkariî ta ngombo ciaku.

**11** Tuonthe tûrî a îthe ûmwe na tûrî andû evokeku. Mwathi wetû, tûtirî athigani.”

**11**

**12** Nake Josefu nîwamerire atîrî, “Naarî! Mûkîte gûtuîria mwone varîa vûrûri wetû ûtarî na vinya.”

**12**

**13** Nao nîmaamwîrire atîrî, “Mwathi wetû, tue tûrî anake îkûmi na aîrî, tûrî a mûthuuri ûmwe wa vûrûri wa Kanaani. Mûrwaiya ûrîa mûnini matigirwe marî na vava mûciî na ûmwe ndarî vo nîwakwire.”

**13**

**14** Josefu nîwamerire wa rîngî atîrî, “Mue mûrî athigani wata ûrîa nîmwîrire.

**15** Ûndû ûcio nîguo mûkaagerua naguo. Nîngwîvîta na rîîtwa rîa mûthamaki wa Misiri atî mûtingiuma gûkû mûrwanyûkwe ûrîa mûnini atarî gûkû.

**16** Tûmani ûmwe wenyu athiî akamûgîre. Nao acio engî matigwe marangîrîtwe nginya rîrîa ûma wa ûvoro ûcio mûraria ûkaamenyekana waro. Ethîrwa tîguo, nînîvîta na rîîtwa rîa mûthamaki wa Misiri atî mue mûrî athigani.”

**17** Josefu nîwacokire akîmavingîrithia onthe njeera îvinda rîa mîthenya îthatû.

**17**

**18** Mûthenya wa kathatû Josefu nîwamerire atîrî, “Nie nîrî mûndû wîtigîrîte Ngai, kwoguo nîmûgûtûûra mwoyo mweka ûndû ûyû ûmwe.

**19** Ethîrwa mûrî andû evokeku, ûmwe wenyu nîagûtigwa njeera gûkû mûrî, nao acio engî mathiî mavirîre andû enyu arîa marî na yûra irio.

**20** Mûcoke mûndetere mûrwanyûkwe ûrîa mûnini. Ûndû ûcio ûkoonania atî ûvoro ûcio mwarîtie nî wa ma, na tînîmûragithia.”

**20** Nao nîmeetîkîre ûvoro ûcio,

**21** na makîrana atîrî, “Nî ma tûrathînîka nîûndû wa maûndû marîa twekire mûrwaiya. Nîtwonire arî na thîna nyîngî na agîtûthaitha tûmûtethie tûkîrega. Kîu nîkîo gîtûmîte twîthîrwe tûrî na thîna ûyû rîu.”

**21**

**22** Reubeni nîwamerire atîrî, “Na kinthî ndiamûkaanirie mûtigeke mwanake ûcio naaî na mûkîrega kwîgua? Kîu nîkîo kîratûma tûrîvue nthakame yake.”

**23** Josefu nîwataûkîrwe nî ûrîa maaugaga, nwatî o matiamenyaga kana Josefu nîwataûkagîrwa nîûndû makîmwarîria nîkwa maataûragîrwa nî mûndû.

**24** Josefu nîwamatigire na akîambîrîria kûrîra. Na rîrîa eegwire atî nwa avote kwaria rîngî, nîwathiîre agîoca Simeoni kuuma kûrî arîa engî na akîmwovithia acio engî makîonaga.

**24**

**25** Josefu nîwathanire akiuga ngunia cia aa mûrwang'ina ciîcûrue irio, na mbeca cia wa mûndû icokue nguniarî yake na matumwe rîgu. Nao nîmeekirwe guo.

**26** Aa mûrwang'ina na Josefu nîmaaîkire mvunda ciao mîrigo yao ya irio na makîambîrîria rûgendo.

**27** Marî varîa maararire, ûmwe wao nîwatumûrire ngunia yake nîguo arûmie mvunda yake irio. Rîrîra aaroririe, nîwonire mbeca ciake irî vau mûromorî wa ngunia.

**28** Nîwerire aa mûrwang'ina atîrî, “Nînîracokerue mbeca ciakwa. Ino ava mûromorî wa ngunia yakwa!” Nao nîmegwire matuîka nda na makîgua guoya nyîngî na makîûrania atîrî, “Nî atîa Ngai atwîkîte?”

**28**

**29** Rîrîa maakinyire kûrî îthe wao Jakovu, vûrûrirî wa Kanaani, nîmaamwîrire maûndû monthe marîa meekîkîte kûrî o. Maamwîrire atîrî,

**30** “Mûnene wa vûrûri wa Misiri aratwarîrie arî na marakara meengî mûno agîtwîraga atî nîkwa tûrathiîte kûthigana vûrûri wake.

**31** Natue nîtwamwîrire atî tûtirî athigani, tûrî andû aro na evokeku.

**32** Tûrî anake îkûmi na aîrî a îthe ûmwe. Ûmwe wetû nîwakwire, na ûrîa mûnini arî Kanaani marî na vava.

**33** Nake mûtongoria wa vûrûri ûcio wa Misiri nîwatwîrire atîrî, ‘Kîrîa gîgaatûma mbîtîkia atî mûraria ûma nî gîkî; ndigani na mwanake ûmwe wenyu, acio engî makuue irio mavirîre andû enyu arîa marî na yûra.

**34** Mwathiî mûndetere mwanake wenyu ûcio mûnini. Vîndî îo nîrîo ngaamenya atî mûtirî athigani nwatî mûrî andû evokeku, nanie nîngaamûcokeria mûrwanyûkwe na nîmûve rûtha rwa kûgûra indo mûkîendagia gûkû vûrûrirî ûyû.’ ”

**34**

**35** Rîrîa moonoragia irio kuuma nguniarî ciao, wa mûndû nîwonire kîmanja gîake Kîam mbeca nguniarî yake. Rîrîa maacionire nîmaamakire mûno vamwe na îthe Jakovu.

**36** Nake Jakovu îthe wao nîwamaûririe atîrî, “Nîkwa mûrenda kûnthirîria ciana ciakwa cionthe? Josefu ndarî vo, Simeoni ndarî vo! Na rîu mûrenda kûthiî na Benjamini. Maûndû mama monthe nîmaratûma nthînîke!”

**36**

**37** Nake Reubeni nîwacokire akîra îthe atîrî, “Wona narega gûgûcokeria Benjamini, ûkaaûraga anake akwa aîrî. Nengera Benjamini na nînie ngaagûcokeria ke.”

**37**

**38** Nwatî Jakovu nîwaugire atîrî, “Tîmûthiî na mûvîcîwa, nîûndû mûrwang'ina nîwakwire. Benjamini nîke tu ndigîrîtwe. Avota kwona mûtino rûgendorî rûu mûthiîte na nwa ngue nîûndû wa kîeva na nî mûrona nîrî mûkûrû.”

# Kîam 43

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aa mûrwang'ina na Josefu nîmaacokire Misiri marî na Benjamini

**1** Yûra nîrîanenevire mûno vûrûrirî wa Kanaani.

**2** Rîrîa andû a mûciî wa Jakovu maarîre irio irîa maarutîte Misiri makîthiria, Jakovu nîwerire avîcî ake atîrî, “Cokani kuo rîngî mûgatûgûrîre irio.”

**2**

**3** Nwatî Juda nîwamwîrire atîrî, “Mûndû ûcio nîwevîtire agîtwîra atî tûtigeetîkîrua kûmwona twarega kûthiî na mûrwaiya.

**4** Ethîrwa we nîwîtîkîrîte tûthiî na mûrwaiya, nîtûkûthiî gûkûgûrîra irio.

**5** Nwatî ethîrwa tîwîtîkîra, tîtûthiî nîûndû mûndû ûcio aatwîrire tûtigeetîkîrua kûmwona rîngî tûtarî na Benjamini.”

**5**

**6** Isiraeli nîwaugire atîrî, “Nîndûî gîatûmire mûmbîke naaî ûguo? Mwerire mûndû ûcio mûrî na mûrwanyûkwe wîngî nîkî?”

**6**

**7** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Mûndû ûcio nîwatûririe maûndû matwîgiî na megiî mûciî wetû. Aatûragia atîrî, ‘Aguo arî mwoyo nginya rîu? Mûrî na mûrwanyûkwe wîngî?’ Nwanginya nîngîamûcokerie ciûria ciake. Tûngîamenyire na kî atî nîagûtwîra tûthiî na mûrwaiya?”

**7**

**8** Juda nîwerire îthe Isiraeli atîrî, “Tiga nthiî na kamwana na nîtûkûthiî narua nîguo gûtikagîe mûndû wa cietû ûgaakua nî yûra.

**9** Nîmbîthîrwa nîrî nako na narega gûgaacoka nako nînie ûkaaûria.

**10** Kethîrwa tûtinekara mûno, tûngîrî athiîu kuo maita maîrî na tûgacoka.”

**10**

**11** Nake îthe nîwamerire atîrî, “Ethîrwa nwanginya mwîke ûguo, nîmwoca indo imwe cia irîa mbaro cia vûrûri ûyû mwîkîre nguniarî cienyu na mûvirîre mûndû ûcio irî kîveo. Nacio nî mînyamû mînungi waro, maguta ma kwîvaka, ûûkî mûnini, matunda ma mûthemba wa ngandamia, na maguta kuuma kûrî mûtî wa mare.

**12** Kuuani mbeca maita maîrî; mûthiî na mbeca irîa ciacokirue igîkîrwa nguniarî cienyu vîndî îrîa îngî, nîûndû nwa kwîthîrwa nîkwa kwagîîre na mavîtia.

**13** Ocani wana mûrwanyûkwe mûthiî nake rîngî kûrî mûndû ûcio.

**14** Ngai mwene vinya wonthe arotûma mûndû ûcio amwîguîre ntha na amûnengere Benjamini wa vamwe na mûrwanyûkwe ûcio wîngî. Nwatî ethîrwa ciana ciakwa nwanginya ciûre, nîimbûre.”

**14**

**15** Kwoguo anake acio a îthe ûmwe nîmoocire iveo, mbeca maita maîrî, makiumagara mathiîte Misiri marî vamwe na Benjamini na makîthiî kûrî Josefu.

**16** Nake Josefu ona Benjamini marî vamwe nao, nîwerire ndungata îrîa yamenyagîrîra gwake mûciî atîrî, “Oca andû aya ûmavire nyomba gwakwa. Ûcoke ûmathînjîre na ûvarîrie irio nîûndû ngaarîcanîra nao irio thaa thita.”

**17** Nake mûndû ûcio nîwekire wata ûrîa Josefu aaugire. Nîwavirire andû acio kwa Josefu mûciî.

**17**

**18** Andû acio nîmaamakire mûno mavirwa kwa Josefu mûciî. Meeciragia atîrî, “Tûravirwa na gûkû nîûndû wa mbeca irîa ciacokirue nguniarî cietû vîndî ya mbere. Arenda gûtuîria mavîtia metû atûtharîkîre na oce mvunda cietû, acoke atûtue ngombo ciake.”

**19** Kwoguo nîmaathiîre mûromorî kûrî ndungata îrîa yamenyagîrîra mûciî wa Josefu makîmîra atîrî,

**20** “Mwathi wetû, kûrî vîndî twaûkire gûkû rîa mbere kûgûra irio.

**21** Na varîa twararîrîre tûkînûka mûciî nîtwatumûrire ngunia cietû, na wa mûndû akîthîra mbeca ciake irî mûromorî wa ngunia yake. Rîu nîtwarete mbeca icio,

**22** na twacoka twaûka na mbeca ciîngî cia kûgûra irio. Tûtiîcî nî ûrîkû wacokirie mbeca cietû nguniarî cietû.”

**22**

**23** Ndungata îo nîyamerire atîrî, “Tigani gûtangîka kana kwîgua guoya. Ngai wenyu, na nîke Ngai wa îthe wenyu, nwanginya ethîrwe nîke wamwîkîrîre mbeca nguniarî cienyu. Nie nînaamûkîre kîveo kîenyu.” Josefu nîwacokire akîrete Simioni kûrî o.

**23**

**24** Ndungata îo nîyavirire anake acio a îthe ûmwe mûciî kwa Josefu. Nîyamavere manjî nîguo methambe magûrû, na akîva mvunda ciao irio.

**25** Nîmaacokire makîvarîria indo ciao nîguo mave Josefu thaa thita, nîûndû maarî eere atî nîmakûrîcanîra nake.

**26** Rîrîa Josefu aakinyire mûciî, nîmaatonyirie iveo irîa maamûvirîrîte nyomba ndaarî, na magîturumithia mothiû mao nthî vau mbere yake.

**26**

**27** Josefu nîwamaûririe kana nwa aro, na akîmaûria atîrî, “Mûthuuri ûcio mûkûrû, îthe wenyu ûrîa mwambîrire ûvoro wake arî wa vo na nî mwaro?”

**27**

**28** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ndungata yaku na nîke vava arî vo na nî mwaro.” Nao nîmaaturirie ndu na magîturumithia mothiû mao nthî mbere yake.

**28**

**29** Rîrîa Josefu oonire mûrwang'ina Benjamini, nîwaugire atîrî, “Kwoguo ûyû nîke mûrwanyûkwe ûrîa mûnini, ûrîa mwambîrire ûvoro wake? Mûvîcîwa, Ngai arokûrathima.”

**30** Josefu nîwacokire akîthenguta vau wa rîmwe nîûndû ngoro yake nîyecûrîtwe nî gîkeno nîûndû wa mûrwang'ina. Nîwegucaga takwa angîrîra, kwoguo nîwatonyire nyomba kûrîa aararaga na akîrîrîra kuo.

**31** Nîwethambire metho na akiuma nja akîyûmagîrîria na akiuga mavewe irio.

**32** Josefu nîwekîrîrwe irio vandû mwanya, na aa mûrwang'ina vandû mwanya. Noa Amisiri arîa maarîcanagîra nake nîmekîrîrwe irio ciao mwanya, nîûndû nî mûgiro andû a Misiri kûrîcanîra irio na Ahibirania.

**33** Aa mûrwang'ina na Josefu nîmeekarire metharî maroranîtie na Josefu, kuuma ûrîa mûkûrû nginya ûrîa mûnini. Rîrîa maroranirie makîona ûrîa mekarîte nthî, nîmaaroranirie mamakîte.

**34** Nîmaaveerwe irio kuuma metharî ya Josefu, na Benjamini akîvewa irio maita matano ma irîa ciaverwe acio engî. Kwoguo nîmaarîre, makînyua na magîkenanîra na Josefu.

# Kîam 44

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gîkombe kîrîa kîaûrîte

## Juda nîwathaithanîre Benjamini

**1** Josefu nîwacokire akîatha ndungata îrîa yamenyagîrîra gwake mûciî atîrî, “Îcûrîria andû aya irio wa irîa mangîvota gûkuua nguniarî ciao, na mbeca cia wa mûndû ciîkîrwe nguniarî yake.

**2** Îkîra gîkombe gîakwa gîa sîlûva mûromorî wa ngunia ya mûrwang'ina ûrîa mûnini vamwe na mbeca ciake cia kûgûra irio.” Ndungata îo nîyekire ûguo yerirwe nî Josefu.

**3** Kîraûko tene mûthenya ûcio wîngî, nîmarekererue menûke na mvunda ciao.

**4** Matarî marathiî kûraca mûno, Josefu nîwerire ndungata îrîa yamenyagîrîra gwake mûciî atîrî, “Vinyûra narua ûrûmîrîrie andû acio na wamakinyîra ûmaûrie atîrî, ‘Nîndûî gîgûtûma mûrîvia waro na naaî?

**5** Nîndûî gîtûmire mwîe gîkombe gîa sîlûva Kîam mûnene wakwa na nîkîo aragûraga nakîo? Ûguo mwîkire nî naaî mûno!’ ”

**5**

**6** Rîrîa ndungata îo yamakinyîre nîyacokere ciugo wa icio.

**7** Nao nîmaamûririe atîrî, “Mwathi wetû, ûkîaria ûguo ûrenda kuga atîa? Nama tûtirî eku ûndû ta ûcio.

**8** We nîwîcî atî tûkiuma Kanaani, nîtûracokirie mbeca irîa twonire mîromorî ya ngunia cietû. Tûngîîa sîlûva kana thaavu kuuma mûciî kwa mwathi waku nîkî?

**9** Ûrîa ûkethîrwa arî nakîo gatagatîrî getû, nîaûragwe nao acio engî matuîke ngombo cia mwathi wetû.”

**9**

**10** Nake nîwamerire atîrî, “Îî, nînetîkia ûguo mwauga, nwatî ûcio wocete gîkombe nîke tu ûgûtuîka ngombo yakwa, nao acio engî mathiî.”

**11** Kwoguo wa mûndû nîwaigire ngunia yake nthî na akîmîvingûra.

**12** Nayo ndungata îo ya Josefu nîyacaririe gîkombe kîu nguniarî ya wa mûndû kwambîrîria ûrîa mûkûrû nginya ûrîa mûnini. Gîkombe kîu nîkîonekire nguniarî ya Benjamini.

**13** Nao nîmaatembûrangire nguo ciao marî na kîeva, magîkuithia mvunda mîrigo, na magîcoka îtûûrarî.

**13**

**14** Rîrîa Juda na aa mûrwang'ina maacokire kwa Josefu mûciî, nîmaamwîthîrîrie kuo na makînamîrîria mothiû mao marî mbere yake.

**15** Nake Josefu nîwamerire atîrî, “Mweka ûguo nîkî? Nîkwa mûtaicî atî mûndû ta nie nwa aragûrie na akamenya ûrîa mwîkire?”

**15**

**16** Juda nîwacokirie atîrî, “Tue tûngîkwîra atîa mwathi wetû? Tûngîkararia atîa? Tûngîîtigithia atîa? Ngai nîwonanîtie mevia metû tue ndungata ciaku. Kwoguo tue tuonthe tûrî ngombo ciaku vamwe na ûcio wanyitwa arî na gîkombe.”

**16**

**17** Nwatî Josefu nîwamerire atîrî, “Naarî! Nie ndingîka ûguo! Nwa mûndû ûrîa ûraarî na gîkombe ûgûtuîka ngombo yakwa. Nwatî mue cokani kûrî aguo na thayû.”

**17**

**18** Juda nîwathiîre kûrî Josefu na akîmwîra atîrî, “Mwathi wakwa, nakûthaitha ûmbîtîkîrie mbarie nawe nie ndungata yaku, na ndûkarakare nîûndû wakwa. Nîmbicî we ûrî na ûvoti ta wa mûthamaki wa Misiri ke mwene.

**19** Mwathi wetû rîrîa twarî Misiri vîndî ya mbere nîwatûririe atîrî, ‘Aguo arî vo, na mûrî mûrwanyûkwe wîngî?’

**20** Nîtwagûcokerie atîrî, ‘Îî, tûrî na vava na nî mûkûrû na tûrî mûrwaiya wîngî na nîke kîvinga nda kîrîa vava aagîre na ûkûrû. Mûrwang'ina na mwanake ûcio nîwakwire na nîke tu ûtigarîte varî ng'ina mûmûciari. Îthe nîamwendete mûno.’

**21** We nîwatwîrire tûmûrete gûkû nîguo ûmwone,

**22** natue tûgîgûcokeria tûgîkwîra atî kamwana kau gatingîrekua nî îthe nîûndû kangîmûtiga, ke nwa akue.

**23** Nîwacokire ûgîtwîra atîrî, ‘Ethîrwa mûtigaaûka na mwanake ûcio wenyu mûnini, ndigetîkîra kwonana namue rîngî.’

**23**

**24** “Rîrîa twacokire kûrî vava nîtwamwîrire ûrîa waugire.

**25** Vava nîwatwîrire tûcoke rîngî tûgûre irio nini.

**26** Natue nîtwamwîrire atîrî, ‘Tîtûthiî nîûndû tûtingîtîkîrua twonane na Josefu tûtarî na mûrwaiya ûcio mûnini. Tûngîtîkîrua tûmwone ethîrwa nwa tûthiî na mwanake ûcio mûnini.’

**27** Nake vava nîwatwîrire atîrî, ‘Nîmwîcî atî mûka wakwa Rakeli aanjiarîre anake aîrî;

**28** ûmwe nîwandigire, na nwanginya ethîrwe aarîrwe nî nyamû cia kîthaka nîûndû kuuma rîrîa aathiîre, ndianamwona.

**29** Ethîrwa nîmûgwoca ûyû wanake kuuma kûrî nie na acoke one mûtino rûgendorî rûu mûthiîte, nîmûgûtûma ngîe na kîeva kîngîmbûraga nîrî mûthuuri mûkûrû.’

**29**

**30** “Kwoguo mwathi wakwa, wona nathiî kûrî vava ndungata yaku ndarî na mwanake ûyû na aigîtwe mwoyo nî mwanake ûyû,

**31** rîrîa akoona atî tûtirî nake nîkwa agaakua nîûndû wa kîeva nîûndû wa ûrîa amwendete.

**32** Nînevîtire mbere ya vava atî nîngûtuîka mûmenyereri wa mwanake ûcio. Nînaamwîrire atî narega gûcoka na mwanake ûcio, ngaacokererwa nî kîrumi tene na tene.

**33** Kwoguo mwathi wakwa, tiga mbîkare gûkû nîrî ngombo yaku vandûrî va mwanake ûcio. Mwîtîkîrie acoke na aa mûrwang'ina.

**34** Nîngîcoka atîa kûrî vava ethîrwa tîtûthiî na mwanake ûcio? Nie tînyûmîrîria kwona maûndû macûku marîa mangîûka kûrî vava.”

# Kîam 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Josefu nîwemenyithanirie kûrî aa mûrwang'ina

**1** Josefu nîwegwire atî ndangîvota kwîyûmîrîria rîngî arî mbere ya ndungata ciake. Nîwathanire onthe maume nja. Gûtirî mûndû wîngî wanarî ûmwe warî vo Josefu akîîmenyithania kûrî aa mûrwang'ina.

**2** Nake Josefu nîwarîrire augîrîrîtie mûno nginya Amisiri makîgua. Wana andû arîa maarî kwa mûthamaki wa Misiri mûciî nîmegwire.

**3** Josefu nîwerire aa mûrwang'ina atîrî, “Nînie Josefu. Vava arî wa mwoyo?” Nwatî rîrîa aa mûrwang'ina meegwire ûguo, nîmaamakire nginya makîremwa nî kûmûcokeria ûndû.

**4** Josefu nîwacokire akîmera atîrî, “Namûthaitha ûkani vakuvî.” Nao nîmaathiîre vakuvî nake na akîmeera atîrî, “Nînie Josefu, mûrwanyûkwe ûrîa mwendirie Misiri.

**5** Nwatî mûtikegue naaî kana mwîmene nîûndû atî nîmwamendirie gûkû Misiri. Nama nî Ngai wandûmire gûkû mbere yenyu nîguo ngaavonokia mîoyo ya andû.

**6** Nîûndû kavinda ka mîaka îîrî tu kwîthîrîtue kûrî na yûra, na kûrî na mîaka îngî îtano îtigarîte îrîa gûtakethîrwa gûkîrîmwa kana gûgîkethwa.

**7** Ngai aandûmire gûkû mbere yenyu nîguo ngaatûma mue na njiarwa cienyu mûtigare gûkû nthî.

**8** Kwoguo tîmue mwandûmire gûkû, nwatî nî Ngai wandûmire. Ngai nîanduîte mûndû wa gûtaaraga mûthamaki wa Misiri, mûrûngamîrîri wa mûciî wake na mûtongoria wa Misiri kuonthe.

**8**

**9** “Rîu vinyûrani mûcoke kûrî vava mûmwîre mûvîcî Josefu arauga atîrî, ‘Ngai nîwanduire mûtongoria wa Misiri kuonthe. Kwoguo nyûrûrûka narua ûke kûrî nie ûtagûcererwa.

**10** Nîûgaatûûra vûrûrirî wa Gosheni, na wîthagîrwe ûrî vakuvî na nie; we, ciana ciaku, ciana cia ciana ciaku, ng'ondu ciaku, mbûri ciaku, ng'ombe ciaku, vamwe na indo cionthe irîa ûrî nacio.

**11** Ethîrwa ûrî Gosheni ngavota gûkûmenyerera, nîûndû nîgûkwîthîrwa na mîaka îngî îtano ya yûra. Ndirenda we, andû a mûciî waku kana ndîthia yaku mûkua nî yûra.’ ”

**11**

**12** Josefu nîwathiîre na mbere kûmera atîrî, “Rîu mue muonthe, wa nawe Benjamini, nîmwona na mwegua nama atî nînie Josefu.

**13** Îrani vava ûrîa nie nîrî na ûvoti mûnene gûkû Misiri, na mûmwîre maûndû monthe marîa mwîyonerete, na mûcoke mûmûrete gûkû narua.”

**13**

**14** Josefu na mûrwang'ina Benjamini nîmaakumbatanire na oîrî makîrîra.

**15** Josefu wa akîrîraga, nîwamumunyire aa mûrwang'ina acio engî onthe, ûmwe kwa ûmwe. Vuva wa ûguo, aa mûrwang'ina acio nîmaambîrîrie kwaranîria nake.

**15**

**16** Rîrîa ûvoro ûcio wamenyekanire kwa Faraû mûciî, atî aa mûrwang'ina na Josefu nîakinyu kûu Misiri, Mûthamaki wa Misiri na ndungata ciake nîmaakenire mûno.

**17** Mûthamaki wa Misiri nîwerire Josefu atîrî, “Îra aa mûrwanyûkwe maigîrîre nyamû ciao mîrigo na mathiî vûrûri wa Kanaani.

**18** Macoke moce aguo na andû a mûciî wenyu onthe mûke kûrî nie. Nîngaamava kûndû kûrîa kwaro mûno vûrûrirî wa Misiri, na makaarîcaga indo mbaro vûrûrirî ûyû.

**19** Meere makuue ikaari cia mbarathi kuuma Misiri cia gûkuua aka ao, twana tûrîa tûnini na maûke na îthe.

**20** Meere matikamake nîûndû wa indo ciao irîa magûtiga na kûu Kanaani, nîûndû indo irîa mbaro mûno vûrûrirî wa Misiri nîciîthîrwa irî ciao.”

**20**

**21** Nao anake acio a Jakovu nîmeekire ûrîa meerirwe. Josefu nîwamavere ikaari cia mbarathi wata ûrîa mûthamaki wa Misiri aathanîte, na magîtumwa rîgu ya rûgendo.

**22** Nîwamavere wa mûndû nguo cia gûcenjia, nwatî nîwavere Benjamini sîlûva magana mathatû na nguo cia gûcenjia maita matano.

**23** Josefu nîwatûmanîre îthe mvunda îkûmi ikuuîte indo irîa mbaro mûno cia Misiri, na mvunda ciîngî îkûmi ikuuîte irio, mîgate na rîgu ya îthe arî rûgendorî.

**24** Josefu nîwarekererie aa mûrwang'ina makîthiî, akîmerîra atîrî, “Mûtigatetanie mûrî rûgendorî.”

**24**

**25** Kwoguo nîmaaumire Misiri makîthiî kûrî îthe Jakovu vûrûrirî wa Kanaani.

**26** Nao nîmeerire îthe atîrî, “Josefu arî wa mwoyo na nîke ûrathana vûrûri wonthe wa Misiri.” Jakovu nîwatemûkire nîûndû ndeetîkagia.

**26**

**27** Nwatî rîrîa maamûvere ûvoro wonthe ûrîa Josefu aamerîte, na ona ikaari cia mbarathi irîa Josefu aatûmîte cia kûmûkuua, Jakovu nîwegwire agîa na vinya ngoro.

**28** Kwoguo Isiraeli nîwaugire atîrî, “Nî ûguo rîu! Ethîrwa mûvîcîwa arî wa mwoyo, nwanginya nthiî ngamwone mbere ya ngua.”

# Kîam 46

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jakovu na andû a mûciî wake nîmaathiîre Misiri.

## Jakovu na andû a mûciî wake marî Misiri

**1** Isiraeli nîwocire indo ciake cionthe na akîthiî Beerisheba. Rîrîa aakinyire kuo, nîwarutîre Ngai wa îthe Isaka îgongoona.

**2** Ûtukû, Ngai nîwarîrie Jakovu na njîra ya kîoneki na akîmwîra atîrî, “Jakovu, Jakovu!” Nake Jakovu nîwacokirie atîrî, “Îî, nîrî ava.”

**2**

**3** Nake Ngai nîwamwîrire atîrî, “Nînie Ngai wa aguo. Kwoguo ndûgetigîre kûthiî Misiri. Nîngaatûma njiarwa ciaku ituîke rûrîrî rûnene.

**4** Nîngaathiî vamwe nawe Misiri, na nîngaagûcokia gûkû Kanaani vamwe na njiarwa ciaku. Josefu nîakethîrwa arî vamwe nawe ûgîkua.”

**4**

**5** Jakovu nîwacokire akiuma Beerisheba. Avîcî a Jakovu nîmoocire îthe, twana twao, aka ao, makîmatwîthia ikaarirî cia mbarathi irîa mûthamaki wa Misiri aanenganîrîte.

**6** Nîmaakuuire ndîthia yao wana indo cionthe irîa maagîte nacio marî kûu vûrûrirî wa Kanaani na makîthiî Misiri. Jakovu nîwathiîre na njiarwa ciake cionthe kûu vûrûrirî wa Misiri.

**7** Nacio ciarî: avîcî ake, ciana cia erîtu na anake cia avîcî ake, na erîtu ake.

**7**

**8** Andû a Jakovu arîa maathiîre nake vûrûrirî wa Misiri maarî: Reubeni mûvîcî wake wa îrikithathi

**9** na avîcî a Reubeni maarî: Hanoku, Palu, Hezironi na Karîmi.

**10** Avîcî a Simeoni maarî: Jemueli, Jamini, Ohadi, Jakini, Zohari, na Shauli ûrîa ng'ina aarî Mûkanaani.

**11** Avîcî a Lawi maarî: Gerishoni, Kohathu na Merari.

**12** Avîcî a Juda maarî: Eri, Onani, Shela, Perezi na Zera, (nwatî Eri na Onani nîmakuîrîrîte Kanaani). Avîcî a Perezi maarî: Hezironi na Hamuli.

**13** Avîcî a Isakaru maarî; Tola, Puva, Lobu na Shimuroni.

**14** Avîcî a Zebuloni maarî: Seredi, Eloni na Jahileeli.

**15** Acio nîo avîcî a Jakovu arîa mûka Lea aamûciarîrîte marî vûrûrirî wa Padaniaramu (Mesopotamia.) Maarî na mwîrîtu ûmwe wetagwa Dina. Ciana cionthe cia Jakovu marî na Lea, ciarî mîrongo îthatû na ithatû (33).

**15**

**16** Avîcî a Gadi maarî: Zifioni, Hagi, Shuni, Eziboni, Eri, Arodi, na Areli.

**17** Avîcî a Asheri maarî: Imuna, Ishiva, Ishivi, Beria, na mwarwang'ina Sera. Avîcî a Beria maarî: Heberi na Malikieli.

**18** Acio nîo avîcî a Jakovu arîa mûka Zilipa aamûciarîrîte. Zilipa nî ndungata îrîa Labani aaveete mwarî Lea.

**18**

**19** Avîcî a Jakovu arîa mûka Rakeli aamûciarîre maarî: Josefu na Benjamini.

**20** Josefu arî Misiri, nîwagîre na avîcî aîrî; Manase na Efiraimu. Josefu maaciarîte ciana ino marî na Asenathi mwarî wa Potifera mûthînjîri-ngai wa Oni.

**20**

**21** Avîcî a Benjamini maarî: Bela, Bekeri, Ashibeli, Gera, Naamani, Ehi, Roshi, Mupimu, Hupimu na Aradi.

**22** Acio nîo avîcî a Jakovu îkûmi na ana arîa Rakeli aamûciarîrîte.

**22**

**23** Dani aarî na mûvîcî wetagwa Hushimu.

**24** Avîcî a Nafutali maarî: Jahizeeli, Guni, Jezeri na Shilemu.

**25** Acio nîo avîcî mûgwanja a Biliha ndungata ya mwîrîtu îrîa Labani aaveete mwarî Rakeli.

**25**

**26** Andû onthe a Jakovu arîa maarî njiarwa ciake wenga arîa maathiîre Misiri matataranîrîtue na aka a avîcî ake, maarî mîrongo îtandatû na atandatû (66).

**27** Josefu aarî na avîcî aîrî arîa aagîte nao arî Misiri. Kwoguo andû onthe a Jakovu arîa maathiîre Misiri maarî mîrongo mûgwanja (70).

**27**

**28** Jakovu nîwatûmire Juda mbere nîguo akeere Josefu amatûnge Gosheni. Na rîrîa maakinyire Gosheni,

**29** Josefu nîwocire gîkaari gîake Kîam mbarathi na akîthiî Gosheni gûtûnga îthe. Rîrîa maatûnganire, Josefu nîwakumbatîrie îthe, akîmûmumunya na akîrîra gwa kavinda.

**30** Isiraeli nîwerire Josefu atîrî, “Rîu nîûndû nînakwona na namenya ûrî mwoyo, wana nîngîkua.”

**30**

**31** Josefu nîwerire aa mûrwang'ina vamwe na andû onthe a nyomba ya îthe atîrî, “Nie nîngûthiî kûrî mûthamaki wa Misiri ngamwîre atî aa mûrwaiya onthe vamwe na andû onthe a nyomba ya vava arîa maatûûraga Kanaani nîmaûkîte kûrî nie.

**32** Nîngûmwîra atî mûrî arîthi, nîûndû mwîthagîrwa na ng'ombe na mûkîte na ndîthia ya mbûri, ng'ondu vamwe na indo cienyu cionthe.

**33** Mwona mûthamaki wa Misiri amwîta amûrie mûrutaga wîra ûrîkû,

**34** mûmwîre atî, ‘ûtûûrorî wenyu wonthe mwîthîrîtwe mûrî arîthi, wata ûrîa methe menyu maarî.’ Mwauga ûguo, nîmûgetîkîrua mûtûûre vûrûrirî ûcio wa Gosheni.” Josefu aamerire ûguo nîûndû ûrîthi wa ng'ondu nî mûgiro kûrî andû a Misiri.

# Kîam 47

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Yûra

## Jakovu nîwaugire kûrîa akathikwa

**1** Kwoguo Josefu nîwocire avîcî ake atano, akîthiî kûrî mûthamaki wa Misiri na akîmwîra atîrî, “Vava na aa mûrwaiya nîmauma Kanaani maûka marî na ndîthia ciao, na indo ciao cionthe. Rîu marî vûrûrirî wa Gosheni.”

**2** Josefu nîwacokire akîvira aa mûrwang'ina atano kûrî mûthamaki wa Misiri.

**3** Mûthamaki wa Misiri nîwaûririe anake acio atîrî, “Mûrutaga wîra ûrîkû?”

**3** Nao nîmaacokerie mûthamaki wa Misiri atîrî, “Mwathi wetû, tue twîthagîrwa tûrî arîthi, wata ûrîa methe metû ma tene maarî.

**4** Tûthamîrîte vûrûrirî ûyû nîûndû vûrûrirî wetû wa Kanaani kûrî na yûra înene mûno, na gûtirî na gîa kûrîthia ndîthia cietû. Kwoguo tue ndungata ciaku, twakûthaitha ûtwîtîkîrie tûtûûre vûrûrirî wa Gosheni.”

**5** Mûthamaki wa Misiri nîwerire Josefu atîrî, “Rîu nîûndû aguo na aa mûrwanyûkwe nîmaûkire kûrî we,

**6** vûrûri wonthe wa Misiri nî wao. Kwoguo tiga mekare vûrûrirî wa Gosheni. Na ethîrwa nîwicî andû arîa maicî kûruta wîra mûno gatagatîrî kao, ûmatue amenyereri a ng'ombe ciakwa.”

**7** Josefu nîwacokire akîvira îthe Jakovu kûrî mûthamaki wa Misiri, na Jakovu akîrathima mûthamaki wa Misiri.

**8** Mûthamaki wa Misiri nîwaûririe Jakovu atîrî, “Ûrî na ûkûrû wa mîaka îîgana?”

**8**

**9** Nake Jakovu nîwacokerie mûthamaki wa Misiri atîrî, “Kavinda ka mîaka îgana rîa mîrongo îthatû ndûûrîte mbûrûraga. Mîakarî îo mbîthîrîtwe nîrî na thîna na mînyamaaro. Mîaka yakwa ya kûrûra îthîrîtwe îrî mînini gûkîra mîaka îrîa methe makwa ma tene maatûûrîte makîûrûraga.”

**10** Jakovu nîwarathimire mûthamaki wa Misiri agîcoka akîthiî.

**11** Josefu nîwacokire akîva îthe na aa mûrwang'ina kûndû kwa gûtûûra. Nîwamavere vûrûri wa Misiri kûndû kûrîa kwarî kwaro mûno vakuvî na îtûûra rîa Ramesesi, wata ûrîa mûthamaki wa Misiri aaugîte.

**12** Josefu nîwavere îthe irio, aa mûrwang'ina na andû onthe a nyomba ya îthe kûringana na mwîgana wao.

**12**

**13** Narîo yûra nîrîanenevire, na kûndû kuonthe gûgîtura irio. Andû a vûrûri wa Misiri na wa Kanaani nîwanyamarîkire nîûndû wa yûra rîu.

**14** Kwoguo Josefu nîwaûnganirie mbeca cionthe cia vûrûri wa Misiri na Kanaani na njîra ya kwenderia andû irio akîviraga mbeca kûrî mûthamaki wa Misiri mûciî.

**15** Rîrîa mbeca cionthe cia vûrûri wa Misiri na vûrûri wa Kanaani ciathirire, andû onthe a Misiri nîmaathiîre kûrî Josefu na makîmwîra atîrî, “Mbeca cietû nî nthiru. Tûve irio! Tûngîkuîra gûkû atîa ûtûroretie?”

**16** Josefu nîwamerire atîrî, “Ethîrwa mbeca cienyu nî nthiru, reteni ng'ombe cienyu nîmûkûrananîrie na irio.”

**17** Nao nîmaaretere Josefu ndîthia yao. Nîmaakûrananirie irio na mbarathi, ng'ondu, mbûri, ng'ombe na mvunda. Mwaka ûcio wonthe Josefu nîwamakûrananîrie irio na ndîthia ciao cionthe.

**17**

**18** Mwaka ûcio warûmîrîrîte nîmaathiîre kûrî Josefu na makîmwîra atîrî, “Mwathi wetû; tue gûtirî ûndû tûgûkûthitha. Mbeca cietû nî nthiru, na indo cietû cionthe nî ciaku. Gûtirî kîndû tûtigarîtie tiga mîîrî yetû na mîgûnda yetû.

**19** Tue wana mîgûnda yetû tûngîkua atîa ûroretie? Tûgûre vamwe na mîgûnda yetû nawe ûtûvecage irio. Nîtûgûtuîka ngombo cia mûthamaki wana mîgûnda yetû îtuîke yake. Tûve irio cia kûrîa na ûtûve mbeû ya kûvanda mîgûndarî yetû nîguo tûtigakue vûrûri ûtigwa ûrî mûtheri.”

**19**

**20** Kwoguo Josefu nîwagûrîre mûthamaki wa Misiri mîgûnda yonthe ya andû a Misiri, nîûndû yûra nîrîanenevire mûno, rîgîtûma mamîendie. Vûrûri wonthe nîwatuîkire wa mûthamaki.

**21** Nao andû onthe arîa maarî vûrûrirî wa Misiri kuuma mwena ûmwe nginya ûcio wîngî nîmaatuîkire ngombo cia mûthamaki wa Misiri.

**22** Mîgûnda îrîa mûthamaki ataagûra nwa ya athînjîri-Ngai onga, nîûndû o nîmaavecagwa mûcara nî mûthamaki na nîguo maarîcaga. Kwoguo matingîendirie mîgûnda yao.

**23** Josefu nîwerire andû atîrî, “Rîu nînîmûgûrîte vamwe na mîgûnda yenyu mûgatuîka a mûthamaki. Kwoguo ocani mbeû îno mûkavande mîgûndarî yenyu.

**24** Vîndî ya maketha, mûkaarutaga gîcunjî Kîam ithano Kîam maketha menyu mûkava mûthamaki. Nacio icunjî icio ciîngî inya, nîvo mûkaarutaga mbeû ya kûvanda na irio cia kûrîwa mîciîrî yenyu.”

**24**

**25** Andû acio nîmaaugire atîrî, “Mwathi wetû, we nîwatûvonokia; nîwatûîka maûndû maro na nîtûgûtuîka ngombo cia mûthamaki wa Misiri.”

**26** Kwoguo Josefu nîwavîtûkirie watho atî irio cionthe ciakethwa, gîcunjî kîmwe Kîam ithano gîkethagîrwa kîrî Kîam mûthamaki wa Misiri. Watho ûcio ûtûûraga kuo nginya ûmûnthî. Nwatî mîgûnda ya athînjîri-Ngai ndîatuîka ya mûthamaki wa Misiri.

**26**

**27** Andû a Isiraeli nîmaatûûrire Gosheni vûrûrirî wa Misiri. Nîmaagîrire indo nyîngî kuo na nîmaaciaranire na makîngîva mûno.

**28** Jakovu aatûûrire vûrûri wa Misiri mîaka îkûmi na mûgwanja. Kwoguo Jakovu aatûûrire mwoyo mîaka îgana rîmwe rîa mîrongo îna na mûgwanja (147).

**29** Kavinda ka Jakovu gûkua gakûvîvîria, nîwetire mûvîcî Josefu na akîmwîra atîrî, “Ethîrwa nie nîmbîtîkîrîkîte nîwe, tonyia njara ciaku gatagatî ga ciaû ciakwa na wîranîre nama atî ndûkanthika Misiri.

**30** Nîrenda ngaathikwa kûrîa aa vava marî. Ûkaanguua ûndute gûkû Misiri, ûkanthike kûrîa maathikirwe.”

**30** Nake Josefu nîwacokirie atîrî, “Nîngeka wata ûrîa wambûria.”

**30**

**31** Jakovu nîwerire Josefu atîrî, “Îîvîte.” Josefu nîwevîtire, nake Jakovu agîcokia ngatho arî wa vau ûrîrîrî wake.

# Kîam 48

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jakovu nîwarathimire Efiraimu na Manase

**1** Josefu ekaranga, nîwerirwe atî îthe nî mûrwaru. Kwoguo nîwocire avîcî ake aîrî Manase na Efiraimu na akîthiî kwona Jakovu.

**2** Rîrîa Jakovu eerirwe atî mûvîcî Josefu nîwaûka kûmwona, nîweyûmîrîrie na agîkara nthî ûrîrî.

**3** Jakovu nîwerire Josefu atîrî, “Ngai mwene vinya wonthe nîwanyumîrîre nîrî Luzi vûrûrirî wa Kanaani na akîndathima.

**4** Aambîrire atîrî, ‘Nîngaakûva ciana nyîngî, na njiarwa ciaku nîigaatuîka ndûrîrî nyîngî. Vûrûri ûyû nîngaûva njiarwa ciaku ûtuîke wao tene na tene.’

**4**

**5** “Rîu avîcî aku aîrî Efiraimu na Manase, arîa wagîre nao ûrî vûrûrirî wa Misiri mbere ya mbûka nî akwa. Nîmataragwe marî akwa wata ûrîa Reubeni na Simeoni marî akwa.

**6** Nwatî ethîrwa nîûkaagîa na ciana ciîngî vuva wa Efiraimu na Manase, matigaatuîka akwa. Makaagîa na îgai rîao na njîra ya Efiraimu na Manase.

**7** Nîreka ûguo nîûndû vîndî îrîa naacokaga nyumîte Padani (Mesopotamia), Rakeli nîwakuîrîre vûrûrirî wa Kanaani vakuvî na Efiratha, na nîkîo nîrî na kîeva kîngî ûguo. Nînaamûthikire mûkîrarî wa njîra ya kûthiî Efiratha (na nîyo Bethilehemu.)”

**7**

**8** Rîrîa Jakovu oonire avîcî a Josefu nîwaûririe atîrî, “Nî arîkû aya?”

**9** Nake Josefu nîwerire îthe atîrî, “Aya nî avîcî akwa arîa Ngai amvete nîrî gûkû Misiri.”

**9** Jakovu nîwerire Josefu atîrî, “Marete ava nîrî nîguo nîmarathime.”

**10** Metho ma Jakovu nîmaambîrîrîtie kûûra nîûndû wa gûkûra, kwoguo ndoonaga. Josefu nîwavirire tûvîcî tûu varî Jakovu na nîwamamumunyire na akîmarathima.

**11** Jakovu nîwerire Josefu atîrî, “Ndieciragia atî nîngaakwona rîngî, nwatî Ngai nîatûmîte mona nginya ciana ciaku.”

**12** Josefu nîwathengutirie ciana icio kuuma ciaûrî cia Jakovu na akînamîrîria agîturumithia ûthiû wake vau mbere yake.

**12**

**13** Josefu nîwanyitire Efiraimu na njara yake ya ûrîo na akîmwiga mwena wa ûmotho wa Jakovu, agîcoka akînyita Manase na njara ya ûmotho na akîmwiga mwena wa ûrîo wa Jakovu na akîmavira vakuvî na Jakovu.

**14** Jakovu nîwakîranirie njara ciake na akigîrîra njara yake ya ûrîo îgûrû rîa kîongo Kîam Efiraimu na agîcoka akigîrîra njara yake ya ûmotho îgûrû rîa kîongo Kîam Manase ûrîa warî îrikithathi.

**15** Nîwacokire akîrathima Josefu na akiuga atîrî,

**15** “Ngai ûrîa methe makwa Iburahimu na Isaka maatungatagîra,

**15** na nîke Ngai ûrîa ûtwîre andongoretie nginya ûmûnthî

**15** arorathima twana tûtû!

**15**

**16** Mûraika ûrîa wamvonokirie kuuma mîtinorî yonthe arotûrathima!

**16** Rîîtwa rîakwa na marîîtwa ma methe makwa Iburahimu na Isaka marotûûrua na njîra ya twana tûtû!

**16** Twana tûtû tûrogîa na ciana nyîngî na njiarwa nyîngî!”

**16**

**17** Rîrîa Josefu oonire îthe aigîrîra njara yake ya ûrîo îgûrû rîa kîongo Kîam Efiraimu nîwarakarire. Nake Josefu nîwanyitire njara ya Jakovu akîenda kûmîruta kîongorî Kîam Efiraimu amigîrîre kîongorî Kîam Manase.

**18** Josefu nîwerire îthe atîrî, “Ndûngîeka ûguo Vava, nîûndû kamwana gaka nîko gakûrû. Igîrîra nja yaku ya ûrîo kîongorî gîa ko.”

**18**

**19** Nwatî îthe Jakovu nîwaregire na akiuga atîrî, “Mûvîcîwa, nîmbicî ûrîa nîreka. Njiarwa cia Manase wana cio nîigaatuîka rûrîrî rûnene. Nwatî mûrwang'ina ûcio mûnini nîagaatuîka mûnene kûmûkîra na njiarwa ciake nîigaatuîka ndûrîrî nyîngî.”

**19**

**20** Kwoguo mûthenya ûcio Jakovu nîwamarathimire na akiuga atîrî, “Aisiraeli makarathimanaga na marîîtwa menyu makiugaga atîrî, ‘Ngai arotûma wîkara ta Efiraimu na Manase.’ ” Ûguo nîguo Jakovu aaigire Efiraimu mbere ya Manase.

**20**

**21** Jakovu nîwerire Josefu atîrî, “Tathikîrîria, nîrî vakuvî gûkua, nwatî Ngai akethagîrwa arî vamwe nawe na nîakaamûcokia vûrûrirî wa methe menyu.

**22** Wana nîngûkûva gîcunjî gîa Shekemu îthenya rîa kûva aa mûrwanyûkwe. Vûrûri ûyû nî ûrîa naacunire Aamori nîrî na rûviû rwa njûra na ûta.”

# Kîam 49

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciugo cia Jakovu cia mûthiia

## Gûkua na kûthikwa kwa Jakovu

**1** Jakovu nîwetire anake ake na akîmera atîrî, “Tacokanîrîrani vamwe nîmwîre maûndû marîa mageekîka kûrî mue vuvarî.

**1**

**2** “Avîcî a Jakovu, cokanîrîrani vamwe mûthikîrîrie.

**2** Thikîrîriani aguo Isiraeli.

**2**

**3** “Reubeni, îrikithathi rîakwa,

**3** we nîwe vinya wakwa

**3** we nîwe îrikithathi rîakwa,

**3** wî mwagîrîru na wî vinya gûkîra avîcî akwa onthe.

**3**

**4** We wîkariî ta manjî mecûrîte makauna,

**4** nwatî ndûgaatuîka mwagîrîru gûkîra aa mûrwanyûkwe,

**4** nîûndû nîwamenyanire kîîmwîrî na mûndûmûka wakwa wa kwiga,

**4** na ûkîgwatia ûrîrî wa aguo gîko.

**4**

**5** “Simeoni na Lawi nî a ng'ina ûmwe

**5** indo ciao cia mbaara nî cia kûreta ngûî.

**5**

**6** Ngoro yakwa, menyerera ndûkanyitanîre mîariorî yao ya nthitho

**6** wana ndûkathiî mîcemaniorî yao,

**6** nîûndû wa marakara mao nîmaaûragire andû,

**6** nîûndû wa ûmaramaru wao nîmaatwire ndegwa ithua.

**6**

**7** Marakara mao maronyitwa nî kîrumi nîûndû nî macûku mûno,

**7** na mang'ûrîka mao maronyitwa nîkîo nîûndû matirî ntha.

**7** Nîngaamagaanîria Jakovu na nîmanyaganie Isiraeli kuonthe.

**7**

**8** “We Juda, aa mûrwanyûkwe nîmagaagûkumia,

**8** nîûkaanyita nthû ciaku ngingo.

**8** Aa mûrwanyûkwe nîmagaakwînamîrîra.

**8**

**9** Juda nî ta mûnyambû mwîthî,

**9** ûûragaga gîa kûrîa na ûgacoka kîmamorî Kîamguo,

**9** wîtambûrûkagia na ûkamama,

**9** gûtirî mûndû ûgeragia gûûkîria.

**9**

**10** Mûragi wa ûtongoria ndûkaauma Juda,

**10** njiarwa ciake nîcio igûtûûra ciathanaga.

**10** Mavûrûri monthe nîmakaamwathîkîra,

**10** na menamagîrîre mbere yake.

**10**

**11** Nîathaîkaga njaû ya mvunda yake mûthaviburî,

**11** amîthaîkagîrîra mûthaviburî ûrîa mwaro mûno.

**11** Athambagia nguo ciake na ndivei îrîa ndune ta nthakame.

**11**

**12** Metho make nîmatune nîûndû wa kûnyua ndivei,

**12** magego make nîmacerû nîûndû wa kûnyua îria.

**12**

**13** “Zebuluni agaatûûraga ndere cia îria,

**13** ndereerî ciake nîcio igaatuîka irûngamo cia meri.

**13** Mûvaka wake ûkethîrwa ûkinyîte Sidoni.

**13**

**14** “Isakaru nî ta mvunda îrî vinya,

**14** îmamaga îîtambarûkîtie gatagatî ka mîrigo yayo.

**14**

**15** Ke oonire atî varîa aanogokete varî varo,

**15** na akîona vûrûri ûcio ûrî mûthaka.

**15** Kwoguo nîwakuamîrîrie nîguo akuue mîrigo,

**15** na nîwarutithagua wîra na vinya ta ngombo.

**15**

**16** “Dani nîakaathaga andû ake,

**16** makethîrwa mekariî ta mîvîrîga îo îngî ya Isiraeli.

**16**

**17** Dani akethîrwa ekariî ta njoka îrî varavararî,

**17** ta njoka ya gîîko îrî rûtere rwa njîra,

**17** îrîa îrûmaga mbarathi ndiraarî,

**17** nîguo ûrîa wîthagîrwa akuuîtwe nî mbarathi îo agwe nthî na vuva.

**17**

**18** “Mbetererete ûvonokio waku we Ngai-Mûnene.

**18**

**19** “Gadi akaatharîkîrwa nî gîkundi gîa acunani,

**19** nwatî nîakaavinyûrania nao na amatharîkîre.

**19**

**20** “Mûgûnda wa Asheri nîûkaaumaga irio mbaro,

**20** akethagîrwa arî na irio ta irîa irîcagwa kwa anene.

**20**

**21** “Nafutali ekariî ta mûgoma wa ngûrûngû,

**21** ûrîa ûvinyûraga wa kûrîa ûngîenda,

**21** ûrîa ûciaraga twori tûthaka mûno.

**21**

**22** “Josefu ekariî ta mûtî ûrîa ûciaraga mûno,

**22** ûciaraga mûno ûrî vakuvî na kîthima,

**22** mvûa ciaguo itambaga îgûrû rîa rûthingo.

**22**

**23** Nthû ciake nîciamûtharîkîre na vinya,

**23** nîciamûtharîkîre irî na ûta na mîguî.

**23**

**24** Nwatî ûta wake ndwainainaga,

**24** njara ciake nîciîkagîrwa vinya,

**24** nî Ngai mwene vinya wonthe Ngai wa Jakovu,

**24** rîîtwarî rîa Mûrîthi Mûgitîri wa Isiraeli.

**24**

**25** Ngai wa aguo nîke ûgagûtethagia,

**25** Ngai mwene vinya wonthe arokûrathima,

**25** akûrathimage na mbura kuuma îgûrû,

**25** akûrathimage na manjî kuuma rungu rwa nthî,

**25** akûrathime na ciana nyîngî na ûrîthi waku ûkûthatûke.

**25**

**26** Irathimo cia aguo irî vinya gûkîra cia irîma cia tene na tene,

**26** ciîthîrwe irî mbaro gûkîra tûrîma twa tene.

**26** Irathimo icio iroîkara kîongorî Kîam Josefu,

**26** ciîkare kîthithirî Kîam ûrîa wamûranîtue na aa mûrwang'ina.

**26**

**27** “Benjamini ekariî ta Kîamthi Kîamganu mûno.

**27** Kîraûko kîûragaga nyamû gîkarîa,

**27** na kîvwaî gîkagaania kîrîa kîûragîte.”

**27**

**28** Îno nîyo mîvîrîga îkûmi na îîrî ya Isiraeli na maûndû mau nîmo îthe aamerire rîrîa aamarathimaga. Aamarathimire wa mûndû na kîrathimo kîrîa Kîammwagîrîrîte.

**28**

**29** Jakovu nîwacokire akîatha andû ake akîmera atîrî, “Rîu nîrî vakuvî gûkua ngatûûranie na andû etû arîa maakuire. Nakua mûkaanthika vamwe na methe makwa ngurungarî îrîa îrî mûgûndarî wa Efironi ûrîa Mûhiti.

**30** Mûgûnda ûcio ûrî Makipela, mwena wa îrathîro wa Mamure vûrûrirî wa Kanaani. Iburahimu aagûrire ngurunga îo na mûgûnda kuuma kûrî Efironi ûrîa Mûhiti ûrî wa kûthikanagwa.

**31** Kûu nîkuo maathikire Iburahimu na mûka Sara na nwa vo Isaka na mûka Rebeka maathikirwe na nwa kuo naathikire Lea.

**32** Mûgûnda ûcio na ngurunga îo ciagûrirwe kûrî Ahiti.”

**33** Rîrîa Jakovu aarîkirie kwarîria avîcî ake, nîwamamire rîngî akînakua.

# Kîam 50

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Josefu nîwaûmîrîrie aa mûrwang'ina

## Gûkua kwa Josefu

**1** Josefu nîwenamîrîre varî îthe, akîmûkumbatîria na akîmûmumunya akîrîraga.

**2** Nîwacokire akîatha ndungata ciake ciûmithie mwîrî wa îthe. Nao nîmeekire guo.

**3** Mwîrî wa Jakovu îthe wa Josefu waûmithirue îvinda rîrîa rîagîrîrîte rîa mîthenya mîrongo îna (40). Andû a Misiri nîmaacakaire nîûndû wa gîkuû Kîam Jakovu mîthenya mîrongo mûgwanja (70).

**3**

**4** Mîthenya ya gûcakaîra Jakovu yathira, Josefu nîwerire anene a thirikari ya mûthamaki wa Misiri atîrî, “Ethîrwa nîmbîtîkîrîkîte nî mue, nîngûmûthaitha mûthiî mwîre mûthamaki atîrî,

**5** ‘Rîrîa vava aarî vakuvî gûkua, nîwambîrire nîmwîrîre atî nîngaamûthika mbîrîrarî îrîa aathondekete vûrûrirî wa Kanaani. Kwoguo nakûthaitha ûmbîtîkîrie nthiî ngathike vava ngînacoka.’ ”

**5**

**6** Nake mûthamaki wa Misiri nîwacokirie atîrî, “Thiî ûkathike aguo wata ûrîa wamwîrîre.”

**6**

**7** Kwoguo Josefu nîwathiîre kûthika îthe. Nacio ndungata cionthe cia mûthamaki wa Misiri, atongoria onthe na athuuri onthe a Misiri nîmaathiîre vamwe na Josefu.

**8** Andû a mûciî wa Josefu, aa mûrwang'ina na andû onthe a nyomba ya îthe nîmaathiîre vamwe na Josefu. Ciana, ng'ondu, mbûri na ng'ombe nîcio tu ciatigirwe vûrûrirî wa Gosheni.

**9** Nîmaathiîre marî gîkundi kînene mûno. Amwe maakuuîtwe nî ikaari cia mbarathi na engî mekarîrîte mbarathi.

**9**

**10** Rîrîa maakinyire îtîrirî rîa Atadi, varîa ngano ciavûragîrwa mwena wa îveti wa Jorodani, nîmaacakaire kavinda karaca maugîrîrîtie. Josefu nîwacakaîre îthe mîthenya mûgwanja.

**11** Rîrîa andû a Kanaani moonire andû acio magîcakaya marî îtîrirî rîa Atadi nîmaaugire atîrî, “Andû a Misiri marî na kîeva kînene mûno!” Kîu nîkîo gîatûmire vandû vau vetwe Abeli-miziraimu.

**11**

**12** Kwoguo avîcî a Jakovu nîmeekire wata ûrîa amaathîte.

**13** Nîmaakuuire mwîrî wake makîûvira Kanaani na makîûthika ngurungarî îrîa yarî mûgûndarî wa Makipela mwena wa îrathîro wa Mamure. Ngurunga îo nî îrîa Iburahimu aagûrire wa vamwe na mûgûnda kuuma kûrî Efironi ûrîa Mûhiti nîguo agîe na vandû va kûthikanaga.

**14** Vuva wa kûthika îthe, Josefu nîwacokire Misiri marî vamwe na aa mûrwang'ina na andû onthe arîa maathiîte nake kûthika îthe.

**14**

**15** Rîrîa aa mûrwang'ina na Josefu moonire atî îthe nîwakua, nîmeyûririe atîrî, “Twa kwîthîrwa Josefu atûûraga atûmenete na rîu nîakwîrîvîrîria maûndû macûku marîa twamwîkire?”

**16** Kwoguo nîmaatûmire andû kûrî Josefu makamwîre atîrî “Mbere ya vava akua,

**17** aatwîrire tûkwîre atî ‘Ûrekere aa mûrwanyûkwe mavîtia marîa maagwîkire.’ Rîu tue ndungata cia Ngai wa aguo twakûthaitha ûtûrekere mavîtia marîa twakûvîtîrie.” Josefu nîwarîrire egua ndûmîrîri îo.

**17**

**18** Aa mûrwang'ina na Josefu nîmaacokire magîûka o ene na makînamîrîra mbere ya Josefu makîmwîra atîrî, “Tue tûrî ndungata ciaku.”

**18**

**19** Nwatî Josefu nîwamerire atîrî, “Nie ndingîvota gwîka ûrîa Ngai angîka? Tigani kûmaka.

**20** Mweciragia mwambîkaga ûndû mûcûku, nwatî Ngai nîwatûmire ûndû ûcio ûtuîke mwaro nîguo andû engî matigakue wata ûrîa mûrona gwîkariî ûmûnthî.

**21** Kwoguo mûtiagîrîrwe nî gwîtigîra. Nîngûthiî na mbere kûmûmenyerera wa vamwe na ciana cienyu.” Kwoguo Josefu nîwamaûmîrîrie wa rîngî na akîmarîria waro mûno.

**21**

**22** Josefu nîwathiîre na mbere gûtûûra Misiri vamwe na andû a nyomba ya îthe. Nîwatûûrire mîaka îgana rîmwe rîa îkûmi (110).

**23** Josefu nîwakûrire nginya akîona ciana cia Efiraimu, wana ciana cia ciana cia Efiraimu. Josefu nîwatûûrire nginya akîgwata ciana cia Makiru mûvîcî wa Manase.

**24** Josefu nîwerire aa mûrwang'ina atîrî, “Nîrî vakuvî gûkua. Nwatî gûtirî nganja Ngai nîakaamûtongoria amûrute vûrûrirî ûyû amûvire vûrûrirî ûrîa erîre Iburahimu, Isaka na Jakovu.”

**25** Josefu nîwacokire akîra andû ake mevîte atîrî, “Rîrîa Ngai akaamûtongoria amûvire vûrûrirî ûcio, nîmûgaakuua mavîndî ma mwîrî wakwa mûthiî namo.”

**26** Kwoguo Josefu nîwakuuire arî Misiri arî na ûkûrû wa mîaka îgana rîa îkûmi (110). Nîmaaûmithirie mwîrî wake na magîwîkîra îthandûkûrî rîa kûûthika.

Ntha

# Ntha 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli nîmaavinyîrîrue marî Misiri

**1** Anake a Jakovu arîa maathiîcanirie nake Misiri, marî wa mûndû na andû a mûciî wake, maarî:

**2** Reubeni, Simioni, Lawi, Juda,

**3** Isakaru, Zebuluni, Benjamini,

**4** Dani, Nafutali, Gadi na Asheri.

**5** Andû acio onthe arîa maarî njiarwa cia Jakovu maarî andû mîrongo mûgwanja. Vîndî îo Josefu mûvîcî wa Jakovu aarî Misiri.

**6** Vuvarî Josefu na a mûrwang'ina na andû arîa onthe maaumire nao Misiri nîmaakuire.

**7** Nwatî njiarwa ciao, nîciaciaranire nao Aisiraeli magîtuîka eengî na makîgîa na vinya magîcûra vûrûrirî wa Misiri.

**7**

**8** Nakuo nîgwacokire gûkîgîa na mûthamaki wîngî wa kwathana Misiri. Mûthamaki ûcio ndaicî Josefu.

**9** Nake mûthamaki nîwerire andû ake atîrî, “Andû aya a Isiraeli nî eengî mûno na marî na vinya kûrî tue.

**10** Mbaara îngiumîra, andû aya nwa manyitanîre na nthû cietû magatûvoota, na nwamaûre makauma gûkû vûrûrirî. Nîtûcarie njîra îrîa îngîgiria mongerereke makîria.”

**11** Kwoguo andû a Misiri nîmaaigire anene a ngombo nîguo mavinyîrîrie andû a Isiraeli na njîra ya kûmarutithia wîra mûmû. Nao andû a Isiraeli nîmaatumire matûûra manene metagwa Pithomu na Ramesesi ma kwigagwa indo nî mûthamaki.

**12** Nwatî wa ûrîa andû a Isiraeli maathiîcaga na mbere kûvinyîrîrua nî andû a Misiri, nwaguo andû a Isiraeli moongererekaga makîria na makîthiî na mbere gwîcûra vûrûrirî ûcio. Nao andû a Misiri nîmeetigîre andû a Isiraeli,

**13** na andû a Misiri makîrutithia andû a Isiraeli wîra mûrito.

**14** Nîmaatûmire mûtûûrîre wao ûtuîka mûmû na njîra ya kûmarutithia wîra wa mîako na wa mîgûnda matekûmeguîra ntha.

**14**

**15** Mûthamaki wa Misiri nîwacokire akîarîria Sifira na Pua, aka arîa maatethagîrîria aka Ahibirania gûciara.

**16** Nîwamerire atîrî, “Vîndî îrîa mûgûtethia aka Ahibirania gûciara ûragagani kaana ethîrwa nî kavîcî, nwatî ethîrwa nî kerîtu mûkareka gatûûre.”

**17** Nwatî Sifira na Pua nîmeetigîrîte Ngai na kwoguo nîmaaregire kwathîkîra mûthamaki. Vandû va ûguo nîmaarekire tûvîcî tûtûûre mwoyo.

**18** Nake mûthamaki wa Misiri nîwetire aka acio Sifira na Pua arîa maatethagîrîria aka Ahibirania gûciara, akîmaûria atîrî “Mûreka ûû nîkî? Mûrareka twana twa tûvîcî tûtûûra mwoyo nîkî?”

**18**

**19** Nao aka acio nîmaacokerie mûthamaki atîrî, “Aka a Ahibirania matiîkariî ta aka a andû a Misiri. O marî vinya na nîmagîcaga twana na îvenya wana mbere ya ûmwe wa cietû akinya.”

**20** Kwoguo Ngai nîwekire aka acio mateethagîrîria arîa engî gûciara maûndû maro, nao andû a Isiraeli nîmaathiîre na mbere kwongereraka na kûgîa vinya.

**21** Nîûndû aka acio nîmeetigîrîte Ngai, Ngai nîwamarathimire na akîmava mîciî yao o ene.

**22** Mûthiiarî mûthamaki nîwavecanire watho kûrî andû ake onthe akiuga atîrî, “Kaana wa konthe ga kavîcî gagaciaragwa nî aka a Ahibirania mûgagaikagia rûnjîrî rwa Nailo, nwatî twana tuonthe twa twîrîtu mûkareka tûtûûre.”

# Ntha 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûciarwa kwa Musa

## Musa nîwaûrire akîthiî Midiani

**1** Îvindarî rîu mûndû ûmwe kuuma mûvîrîgarî wa Lawi nîwavikirie mûndûmûka kuuma mûvîrîgarî ûcio wao.

**2** Mûndûmûka ûcio nîwaciarire kaana ga kavîcî. Rîrîa oonire ûrîa kaana kau kaarî kathaka, nîwakathithire kavinda ka mîeri îthatû.

**3** Nwatî rîrîa aaremirwe nî gûkathitha makîria nîwocire gîkavu agîkîthinga na rami nîguo gîtigatonyie manjî. Nîwacokire agîoca kaana kau getagwa Musa agîgatonyia gîkavurî, agîkiiga mûthanjerî rûtererî rwa rûnjî.

**4** Mwarwang'ina na kaana kau nîwarûngamire varaca nîguo one ûrîa kûngîtuîkîka kûrî kaana kau.

**4**

**5** Vîndî îmwe mwarî wa mûthamaki nîwanyûrûrûkire akîthiî rûnjîrî kwîthamba, nao erîtu arîa maamûtungataga nîmaathiîrîre rûtererî rwa rûnjî. Wa rîmwe mwarî ûcio wa mûthamaki nîwonire gîkavu na agîtûma ndungata îmwe ya mûndûmûka îgooce gîkavu kîu.

**6** Mwarî wa mûthamaki nîwavingûrire gîkavu na akîona kaana ga kavîcî. Kaana kau nîkaarîraga, nake nîwakeguîrîre ntha, na akiuga atîrî, “Gaka nî kamwe ga twana twa Ahibirania.”

**6**

**7** Mwarwang'ina na Musa nîwaûririe mwarî wa mûthamaki atîrî, “Nî ûkwenda nthiî ngagwîtîre mûndûmûka Mûhibirania amenyagîrîre kaana gaka vandûrî vaku?”

**7**

**8** Nake mwarî wa mûthamaki nîwamwîrire atîrî, “Ii nîngwenda.” Mwarwang'ina na Musa nîwathiîre na akîreta mûndûmûka ûrîa mwene kaana.

**9** Mwarî wa mûthamaki nîwerire mûndûmûka ûcio atîrî, “Oca kana gaka ûkamenyerere vandûrî vakwa, na nîngaakûrîva.” Kwoguo mûndûmûka ûcio nîwocire kaana na akîthiî gûkamenyera.

**10** Rîrîa kaana gaakûrire, mûndûmûka ûcio wakamenyagîrîra nîwakavirire kûrî mwarî wa mûthamaki. Nake mwarî wa mûthamaki nîwagocire agîgatua kaana gake. Nîwagatuîrîre rîîtwa “Musa nîûndû aakarutire manjîrî.”

**10**

**11** Musa nîwakûrire agîtuîka mûndû mûgima. Mûthenya ûmwe nîwaumagarire akîthiî gûcerera andû ake, Ahibirania. Musa nîwonire ûrîa maarutithagua wîra mûrito. Wana nîwonire Mûmisiri akîriva Mûhibirania ûmwe wa andû ao.

**12** Musa nîwaroririe na mîena yonthe one kana kûrî na mûndû wamwonaga. Na rîrîa oonire atî gûtirî na mûndû wamwonaga, ke mwene nîwaûragire Mûmisiri, na akîthithania mwîrî wake na mûthanga.

**13** Mûthenya ûcio wîngî, Musa nîwonire rîngî andû aîrî Ahibirania makîrûa. Nîwerire ûrîa warî na mavîtia atîrî, “Ûraringa mûndû ûyû nîkî na mûrî Ahibirania muonthe?”

**13**

**14** Nake mûndû ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Nî ûrîkû wagûtwire wa gûtwathaga na gûtûtucagîra? Ûrenda kûmbûraga ta ûrîa ûraûragire Mûmisiri?” Musa nîwetigîrire na akîîra na ngoro atîrî, “Andû nîamenyu ûrîa mbîkîte.”

**15** Na rîrîa mûthamaki eegwire ûrîa gwekîkîte, nîwageririe kûragithia Musa. Nwatî Musa nîwaûrire na akîthiî gwîkara vûrûrirî wa Midiani.

**15** Mûthenya ûmwe, Musa ekarîte nthî vakuvî na kîthima,

**16** erîtu mûgwanja a Jethiro nîmaaûkire kîthimarî gûtava manjî nîguo manyuithie ndîthia ya îthe. Jethiro aarî mûthînjîri-Ngai wa Midiani.

**17** Nwatî arîthi amwe nîmeengatire erîtu acio a Jethiro. Musa nîwathiîre kûmatethûra na akîmatethia kûnyuithia ndîthia.

**18** Vîndî îrîa maacokire kûrî îthe, nîwamaûririe atîrî, “Nîkwa ûmûnthî mwacoka na îvenya atîa?”

**18**

**19** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Nî Mûmisiri ûtûtethûrire kuuma kûrî arîthi na atûtavîra manjî twanyuithia ndîthia.”

**19**

**20** Jethiro nîwaûririe erîtu ake atîrî, “Mûndû ûcio arî va. Mûmûtigire na kûu nîkî? Thiîni mûkamwîte aûke tûrîcanîre vamwe nake.”

**20**

**21** Musa nîwetîkîrire gûtûûra kwa Jethiro. Jethiro nîwacokire akîva Musa mwîrîtu wake wetagwa Zipora atuîke mûka,

**22** na mûka wa Musa agîciara kaana ga kavîcî. Musa nîweîrire na ngoro atîrî, “Nie nîrî mûgeni vûrûrirî ûyû, kwoguo kaana gaka nînîgeta Gerishomu.”

**22**

**23** Mîaka mîîngî yathira mûthamaki wa Misiri nîwakuire. Nwatî andû a Isiraeli nwa macaaga nî ûndû wa kwîthîrwa marî ûkomborî na makarîraga matethue. Ngai egua kîrîro Kîamo na

**24** ûrîa macaaga nîwaririkanire kîrîkanîro gîake na Iburahimu, Isaka, na Jakovu.

**25** Ngai nîwonire ûrîa andû a Isiraeli maavinyîrîrîtue, kwoguo nîwamatethirie.

# Ntha 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwetire Musa

**1** Mûthenya ûmwe Musa akîrîthia ndîthia ya mûthoniwe Jethiro, mûthînjîri-Ngai wa Midiani, nîwavirire mbûri ikîranîrîtie werûrî na igîkinya kîrîmarî gîa Sinai. Kîrîma gîa Sinai Kîamrî kîrîma kîtheru.

**2** Nake mûraika wa Ngai-Mûnene nîwaumîrîre Musa. Mûraika ûcio aarî rûrîrîmbîrî rwa mwaki waumaga kîthakarî. Nake Musa nîwaroririe na akîona kîthaka gîgîakana mwaki, nwatî gîtiavîcaga.

**3** Musa nîwaugire atîrî, “Ûyû nî ûndû mûgeni. Kîthaka kîrarega kûvîa nîkî? Nîngûthiî vakuvî ngone.”

**3**

**4** Rîrîa Ngai-Mûnene oonire Musa nîwakuvîvîria, arî gatagatî ga kîthaka nîwamwîtire atîrî, “Musa! Musa!” Musa nîwacokirie atîrî, “Îî nîrî ava.”

**4**

**5** Nake Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “Ndûgaûke vakuvî makîria. Ruta iratû nîûndû ûrûngamîte vandû vatheru.

**6** Nie nînie Ngai wa methe menyu ma tene, Ngai wa Iburahimu, Isaka na Jakovu.” Nake Musa nîwakunîkire ûthiû wake nîûndû nîwetigagîra kûroria Ngai.

**6**

**7** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Nîmonete mathîna ma andû akwa arîa marî Misiri. Nîmbîguîte makîrîra nîguo matethue kuuma kûrî anene ao na nîmenyete ûrîa marathînîka.

**8** Kwoguo nie nyûrûrûkîte mbûke nîmatethûre kuuma kûrî andû a Misiri, nîmarute Misiri nîmavire vûrûri mwaro na mûnene. Vûrûri ûcio wîcûrîte îria na ûûkî, na nîkuo gûtûûragwa nî Akanaani, Ahiti, Amori, Aperizi, Ahivi na Ajebusi.

**9** Nî ma nîmbîguîte kîrîro Kîam andû akwa na nîmonete ûrîa andû a Misiri maramavinyîrîria.

**10** Rîu nîngûgûtûma ûthiî kûrî mûthamaki wa Misiri nîguo ûgatongorie andû akwa a Isiraeli kuuma vûrûri wake.”

**10**

**11** Nwatî Musa nîwerire Ngai atîrî; “Nie nîrî û atî nîguo nthiî kûrî mûthamaki ngarute andû a Isiraeli maume Misiri?”

**11**

**12** Ngai nîwacokerie Musa atîrî; “Ngethagîrwa nîrî nawe, na waruta andû a Isiraeli kuuma Misiri nîmûkaangooca mûrî kîrîmarî gîkî. Kîu nîkîo gîgaatuîka kîmenyithia atî nie nîngûtûmîte.”

**12**

**13** Nake Musa nîwerire Ngai atîrî; “Nîngîthiî kûrî andû a Isiraeli nîmere, ‘Ngai wa methe menyu ma tene nîke ûndûmîte kûrî mue’, na mambûrie, ‘Ke etagwa atîa?’ Ngaameera atîa?”

**13**

**14** Ngai nîwerire Musa atîrî, “NÎNIE ÛRÎA NIE. Kwoguo wagîrîrwe nîkûmera atîrî, ‘Ûrîa wîtagwa NIE nîke ûndûmîte kûrî mue.’ ”

**15** Ngai nîwacokire akîra Musa ere andû a Isiraeli atî Ngai-Mûnene Ngai wa methe menyu, Ngai wa Iburahimu, Isaka, na Jakovu nîwandûma kûrî mue. Rîrî nîrîo rîîtwa rîakwa tene na tene na ûguo nîguo njiarwa cionthe ciagîrîrwe nî kûndirikanaga.

**16** Thiî ûnganie atongoria onthe a andû a Isiraeli vamwe na ûmere atî, Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu, Ngai wa Iburahimu, Isaka na Jakovu nî arakuumîrîre. Meere nîmonete ûrîa andû a Misiri marameka,

**17** na nînduîte atî nîngûmaruta vûrûri wa Misiri kûu matûûraga na mathîna nîmavire vûrûri wîcûrîte ûûkî na îria. Vûrûri ûcio nîguo ûtûûragwa nî andû Akanaani, Ahiti, Amori, Aperizi, Ahivi na Ajebusi.

**17**

**18** “Andû akwa nîmakaathikîrîria ûrîa ûkaamera. Nawe, vamwe na atongoria a andû a Isiraeli nîmûkaathiî kûrî mûthamaki wa Misiri mûmwîre atîrî, ‘Ngai-Mûnene, Ngai wa Ahibirania nîatumîrîrîte. Rîu, twîtîkîrie tûthiî rûgendo rwa mîthenya îthatû werûrî nîguo tûkarutîre Ngai-Mûnene, Ngai wetû magongoona.’

**19** Nîmbîcî atî mûthamaki wa Misiri ndageetîkîra mûthiî tiga nwa aringîrîrîtue gwîka guo.

**20** Nwatî nîngaavûthîra vinya wakwa nîguo mverithie Misiri na njîra ya gwîka maûndû ma kûmakania. Vuva wa gwîka ûguo nîmakaamûrekereria mûthiî.

**20**

**21** “Nîngaatûma andû a Misiri mamûve gîtîîo nîguo rîrîa andû akwa makaauma Misiri, matikaaume kuo njara ntheri.

**22** Mûndûmûka wa wonthe Mûisiraeli nîakaathiî kûrî Mûmisiri ûrîa mariganîtie nake na kûrî mûndûmûka Mûmisiri ûrîa ûtûûraga gwake nyomba na amwîtie nguo na indo cia thaavu na sîlûva. Andû a Isiraeli nîmagekîra anake na erîtu ao indo icio na nîmagaakuua ûtonga wa andû a Misiri.”

# Ntha 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwavere Musa vinya wa kûringa ciama

## Musa nîwacokire Misiri

**1** Musa nîwacokerie Ngai-Mûnene atîrî, “Ethîrwa andû a Isiraeli tîmambîtîkia na tîmathikîrîria ûrîa ngûmera na mauge ndûnanyumîrîra, nie ngeka atîa?”

**1**

**2** Nake Ngai-Mûnene nîwaûririe Musa atîrî, “Nî ndûî ûnyitîte?”

**2** Nake Musa nîwacokirie atîrî, “Nî karûthanju.”

**2**

**3** Nake Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “Gaikie nthî.” Rîrîa Musa aagaikirie nthî, nîkaagarûrûkire na gagîtuîka njoka. Nake Musa nîwaûrire akiuma varî njoka îo.

**4** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Înamîrîria na ûmîoce ûmînyitîte mûkiia.” Kwoguo Musa nîwenamîrîre, akîmîoca na îgîtuîka karûthanju rîngî.

**5** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Thiî wîke ûguo kûrî andû a Isiraeli nîguo mamenye atî Ngai-Mûnene na nîke Ngai wa methe mao ma tene, Ngai wa Iburahimu, Isaka na Jakovu nîakumîrîrîte.”

**5**

**6** Ngai-Mûnene nîwerire Musa rîngî atîrî, “Igîrîra njara yaku kîthûrirî gîaku.” Nake nîwamigîrîre. Na vîndî îrîa aamîrutire, njara îo yacerûvîte ta îra ta mûndû ûrwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi.

**7** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa rîngî atîrî, “igîrîra njara yaku rîngî kîthûrirî gîaku.” Nake nîwekire guo. Na rîrîa aamîrutire vîndî îo njara îo yarî na vinya na nîyonekaga îkariî ta mwîrî ûcio wîngî.

**8** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Ethîrwa matigagwîtîkia wana kana metîkîre Kîamma kîrîa ûringire mbere, magetîkia gîkî gîa kaîrî.

**9** Na ethîrwa matigagwîtîkia na njîra ya ciama icio igîrî na marege gûkûthikîrîria, nîûgaatava manjî kuuma rûnjîrî rwa Nailo na ûcoke ûmetûrûre nthî. Manjî mau nîmakaagarûrûka matuîke nthakame.”

**9**

**10** Nwatî Musa nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene, we Mwathani wakwa, ndûkandûme nie. Ndicî kwaria waro kuuma tene, wana kuuma vîndî îrîa wambîrîrie kûmbarîria na nînyenyaga.”

**10**

**11** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Nî ûrîkû ûvecaga mûndû ûvoti wa kwaria. Nî ûrîkû ûtûmaga mûndû aremwe nî kwaria na kwîgua. Nî ûrîkû ûtûmaga avote kwona kana atuîka mûtumumu? Anga tî nie, Ngai-Mûnene?

**12** Thiî rîu! Nîngaagûtethia kwaria na nîngaakwîra ûrîa ûkaauga.”

**12**

**13** Nwatî Musa nîwacokirie atîrî, “We Mwathani wakwa, nîngûkûthaitha ûtûme mûndû wîngî.”

**13**

**14** Nake Ngai-Mûnene nîwarakarire nî Musa akîmûria atîrî, “Na kinthî mûrwanyûkwe Aroni ûrîa Mûlawi ndarî vo? Nîmbicî atî nwa amenye kwaria waro. Ke nî aûkîte gûgûtûnga na akwona nî agûkena.

**15** Aria nake na ûmwîre ûrîa akauga. Nîngaamûtethia muorî kwaria na nîngaamwîra ûrîa mûgeeka.

**16** Aroni nîke ûkaarîria andû vandûrî vaku. Nawe ûgaatuîka ta Ngai na ûmwîrage ûrîa akuga.

**17** Oca mûragi ûyû ûthiî naguo, nîûndû nîguo ûkaaringa ciama naguo.”

**17**

**18** Nake Musa nîwacokire kûrî mûthoniwe Jethiro na akîmwîra atîrî, “Nîngûkûria ûreke nthiî Misiri kûrî andû etû ngone kana marî wa mwoyo.” Nake Jethiro nîwetîkîre na akîmugîra ûvoro.

**18**

**19** Musa arî wa kûu Midiani nîwarîrue nî Ngai-Mûnene akîrwa atîrî, “Coka Misiri nîûndû andû arîa maagûcaragia makûrage nîmakuîte.”

**20** Kwoguo Musa nîwocire mûka na ciana ciao cia anake na akîmatwîthia mvundarî makîthiî vûrûrirî wa Misiri. Nake Musa nîwakuuire mûragi ûrîa eerîtwe nî Ngai agaakuua.

**20**

**21** Ngai-Mûnene nîwerire Musa rîngî atîrî, “Wona wacoka Misiri, ûkaaringa ciama cionthe irîa nie ngûvete vinya ûringe mbere ya mûthamaki. Nwatî Nîngaaûmia ngoro ya mûthamaki na ndageetîkîra andû a Isiraeli mathiî.

**22** Nawe nwanginya wîre mûthamaki, Ngai-Mûnene augîte atî, ‘Isiraeli nî îrikithathi rîakwa rîa mwanake.

**23** Nie naakwîrire ûreke andû akwa mathiî nîguo makangooce, nwatî nîwaregire. Rîu nîngûraga mwanake waku wa îrikithathi.’ ”

**23**

**24** Marî vandû varîa maararîrîrîte njîrarî ya kûthiî Misiri, Ngai-Mûnene nîwathiîre kûrî Musa na akîgeria kûmûraga arî varîa aamamîte.

**25** Nake Zipora mûka wa Musa nîwavinyûrire na agîoca kathiga kaavana ta kîenji na akîruithia mûvîcî, agîcoka akîvutia magûrû ma Musa na nyama îo aatinirie aruithia mûvîcî. Nîûndû wa mîtugo ya kîndûîre ya kûrua, Zipora nîwerire Musa atîrî, “Na ma we wî mûthuuri wakwa na njîra ya nthakame.”

**26** Kwoguo Ngai-Mûnene ndaaûraga Musa, nîwatiganire nake nîûndû Zipora nîwaugîte, mûthuuri wakwa na njîra ya nthakame nîûndû wa kûrua.

**26**

**27** Vîndî wa îo Ngai-Mûnene nîwerîte Aroni atîrî, “Thiî werûrî mûgatûngane na Musa.” Kwoguo Aroni nîwathiîre na nîmaatûnganire nake kîrîmarî kîrîa kîtheru. Matûngana, Aroni nîwakethirie Musa na ngethi cia kûmumunyana.

**28** Nake Musa nîwerire Aroni maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aamwîrîte vîndî îrîa aamwîrire acoke Misiri. Nîwacokire akîra Aroni ûvoro wîgiî ciama irîa Ngai-Mûnene amwathire aringe.

**29** Nao Musa na Aroni nîmaathiîre Misiri na makîûngania atongoria a Isiraeli vamwe.

**30** Aroni nîwamerire maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene eerîte Musa. Nake Musa nîwaringire ciama cionthe irîa eerîtwe andû makîonaga.

**31** Nao atongoria acio nîmeetîkirie. Na vîndî îrîa maamenyire atî Ngai-Mûnene nîamenyete ûrîa maarî na mathîna, nîmaaturumithirie ciongo ciao nthî na makîgooca Ngai-Mûnene.

# Ntha 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Musa na Aroni marî varî mûthamaki wa Misiri

## Musa nîwatetire kûrî Ngai-Mûnene

**1** Musa na Aroni nîmaathiîre kûrî mûthamaki wa Misiri na makîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli augîte atî, ‘Tiga andû akwa mathiî werûrî nîguo makathondeke îruga nîguo mangûngûîre.’ ”

**1**

**2** Nake mûthamaki nîwaûririe atîrî, “Ngai-Mûnene nîke ûû, na nînîmûthikîrîria nîkî na mbîtîkîrie andû a Isiraeli mathiî? Nie ndiîcî Ngai-Mûnene ûcio na ndingîtîkîria andû a Isiraeli mathiî.”

**2**

**3** Nake Musa na Aroni nîmaacokerie mûthamaki wa Misiri atîrî, “Ngai wa Ahibirania nî atumîrîrîte. Twîtîkîrie tûthiî rûgendo rwa mîthenya îthatû werûrî tûkarutîre Ngai-Mûnene, Ngai wetû îgongoona. Ethîrwa tî twîka ûguo, Ngai-Mûnene agaatûverithia na mûrimû kana mbaara.”

**3**

**4** Nwatî mûthamaki nîwerire Musa na Aroni atîrî, “Mue mûrenda kûgiria andû marute wîra wao nîkî? Nîmacoke onthe wîrarî wao!

**5** Mue andû a Isiraeli nîmwîngîvîte mûno gûkîra andû a Misiri na rîu mûrenda gûtiga kûruta wîra!”

**5**

**6** Mûthenya wa ûcio mûthamaki wa Misiri nîwathire anene a ngombo a Misiri na arûngamîrîri a Isiraeli na akîmeera atîrî,

**7** “Mûtigacoke kûvecaga andû rûûa rwa kûmba matuvarî, tiga andû mathiîcage gwîcarîria o ene.

**8** Na mwîgana wa matuvarî wa marîa mûndû araûmbaga nwa mo akûthiî na mbere kûmba, matikanyivanyivue. Matirî na wîra wa kwîgana na kîu nîkîo kîratûma mekara makîvoyaga rûtha rwa kûthiî kûrutîra Ngai wao îgongoona!

**9** Nîmavewe wîra mûnene makîria na matikarekwe magûtara nîguo matikathikagîrîrie maûndû ma maveeni.”

**9**

**10** Kwoguo anene a ngombo na arûngamîrîri nîmaathiîre na makîra Aisiraeli atîrî, “Mûthamaki wa Misiri auga ndagûcoka kûmûva rûûa rîngî.

**11** Ke auga atî mûthiîcage gwîcarîria rûûa mue ene wa kûrîa mûkarwona. Nwatî nwanginya mûmbe matuvarî megana wa ûrîa maraûmbaga mûkîvecagwa rûûa.”

**12** Kwoguo andû a Isiraeli nîmaathiûrûrûkire Misiri kuonthe magîcaragia rûûa.

**13** Nao anene a ngombo nîmeekaraga makîmaringagîrîria maûmbe matuvarî meengî wa mûthenya wata ûrîa maaûmbaga makîvecagwa rûûa.

**14** Anene a ngombo a Misiri nîmaarivaga arûngamîrîri a Isiraeli makîmaûragia atîrî, “Andû enyu mararega kûruta wîra wa kûmba matuvarî ta mbere nîkî?”

**14**

**15** Nao arûngamîrîri a Isiraeli nîmaavirire mateta mao kûrî mûthamaki wa Misiri makîmûria atîrî, “Nîkwa ûgûtwîka ûû nîkî tue ndungata ciaku?

**16** Tûtiravewa rûûa na nîtûrerwa tûmbe matuvarî. Nao andû aku marî na mavîtia na nîmaratûriva.”

**16**

**17** Nwatî mûthamaki nîwamacokerie atîrî, “Mue mûrî igûta na mûtirenda kûruta wîra na kîu nîkîo kîratûma mûmbûria mbîtîkîre mûthiî mûkarutîre Ngai-Mûnene kîgongoona.

**18** Cokani mûkarute wîra na gûtirî rûûa mûkaavewa. Nwatî nwanginya mûmbe matuvarî megana wata marîa mwaûmbaga mûkîvecagwa rûûa.”

**19** Nao arûngamîrîri a andû a Isiraeli nîmoonire atî maarî thînarî rîrîa meerirwe atî nwanginya maûmbe matuvarî wa mûthenya megana ta ûrîa maaûmbaga mbere.

**19**

**20** Na rîrîa maaumaga kwa mûthamaki nîmaacemanirie na Musa na Aroni. Musa na Aroni meetererete arûngamîrîri maume kwa mûthamaki.

**21** Nao nîmeerire Musa na Aroni atîrî, “Ngai-Mûnene nîonete ûrîa mwîkîte na nîakûmûtuîra nîûndû nîmûtûmîte mûthamaki na atongoria ake matûthûra. Nîmûmavete kîîgwatio gîa gûtûraga.”

**21**

**22** Nake Musa nîwacokire rîngî kûrî Ngai-Mûnene na akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene, nîkwa ûravinyîrîria andû aku nîkî? Wandûmire gûkû nîkî?

**23** Nîûndû kuuma nathiî kûrî mûthamaki wa Misiri kwaria na rîîtwa rîaku, ke nwa kûvinyîrîria avinyagîrîria andû aya. Nawe Ngai-Mûnene gûtirî ûndû wîkîte wa kûmavonokia!”

# Ntha 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwetire Musa

## Mûtaratara wa andû a nyomba ya Musa na Aroni

## Ngai-Mûnene nîwathire Musa na Aroni

**1** Nwatî Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Rîu nîûkwona ûrîa ngwîka mûthamaki wa Misiri. Nîûndû wa ûvoti wakwa nîakûrekereria andû akwa mathiî. Nîngûtûma amarutûrûre vûrûrirî wake na vinya.”

**1**

**2** Nake Ngai nîwerire Musa atîrî, “Nie nî nie Ngai-Mûnene.

**3** Nînaumîrîre Iburahimu, Isaka na ngiumîrîra Jakovu ta Ngai Mwene Vinya Wonthe, nwatî ndiemenyithania kûrî o na njîra ya rîîtwa rîakwa rîrîa rîtheru, Ngai-Mûnene.

**4** Wana nînarûthire kîrîkanîro nao ngiuga nîngaamava vûrûri wa Kanaani, vûrûri ûrîa maatûûraga ta ageni.

**5** Rîu nîmbîguîte mûcayo wa andû a Isiraeli arîa matuîtwe ngombo nî andû a Misiri. Nîndirikanîte kîrîkanîro gîakwa.

**6** Kwoguo îra andû a Isiraeli nie nîramera atî, ‘Nie nî Nie Ngai-Mûnene. Nie nîngûmûvonokia na nîmûrekererie muume ûkomborî wa andû a Misiri. Nîngeka ûndû mûnene na vinya wakwa nîguo ndetere andû a Misiri îvera, na nîngaamûvonokia.

**7** Nîngaamûtua andû akwa, nanie nduîke Ngai wenyu. Mue nîmûkaamenya atî nie nî nie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu vîndî îrîa ngaamûruta ûkomborî vûrûrirî wa Misiri.

**8** Nanie nîngaamûvira vûrûrirî ûrîa nerîîre Iburahimu, Isaka na Jakovu atî nîngaamava na nîngaamûva guo ûtuîke wenyu. Nie nî Nie Ngai-Mûnene.’ ”

**9** Nake Musa nîwerire andû a Isiraeli maûndû mau monthe, nwatî matiamûthikîrîria, nîûndû nîmaathirîtue vinya nî ûkombo mûcûku ûrîa maarî naguo.

**9**

**10** Nake Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî,

**10**

**11** “Thiî wîre mûthamaki wa Misiri atî nwanginya arekererie andû a Isiraeli mathiî maume vûrûrirî wake.”

**11**

**12** Nwatî Musa nîwacokirie atîrî, “Ethîrwa andû a Isiraeli tîmanthikîrîria, nake mûthamaki angînthikîrîria atîa? Nie ndiîcî kwaria waro.”

**12**

**13** Nwatî Ngai-Mûnene nîwathire Musa na Aroni akîmera atîrî, “Îrani andû a Isiraeli na mûthamaki wa Misiri atî nie nînîmwathîte mûtongorie andû a Isiraeli maume Misiri.”

**13**

**14** Mama nîmo marîîtwa ma atongoria a nyomba cia Aisiraeli.

**14** Reubeni nîke warî îrikithathi rîa Jakovu. Reubeni aarî na anake ana. Nao nî: Hanoku, Palu, Hezoroni, na Karîmi. Acio nîo marî methe ma tene ma mîvîrîga îrîa îtanîtue na marîîtwa mao.

**15** Simeoni aarî na anake atandatû. Nao nî: Jemueli, Jamini, Ohadi, Jakini, Zohari na Shauli. Shauli aarî mwanake wa mûndûmûka ûrîa warî Mûkanaani, nao nîo maarî methe ma tene ma mîvîrîga îrîa îtanîtue na marîîtwa mao.

**16** Lawi aarî na anake athatû. Nao maarî: Gerishoni, Kohathu, na Merari. Acio nîo maarî methe ma tene ma mîvîrîga îrîa îtanîtue na marîîtwa mao. Lawi atûûrire mwoyo mîaka îgana rîmwe rîa mîrongo îthatû na mûgwanja (137).

**17** Gerishoni aarî na anake aîrî. Nao nî: Libuni, na Shimei, kûringana na mîvîrîga yao.

**18** Kohathu aarî na anake ana. Nao nî: Amuramu, Iziharu, Heburoni, na Uzieli. Kohathu atûûrire mwoyo mîaka îgana rîmwe rîa mîrongo îthatû na îthatû (133).

**19** Merari aarî na anake aîrî. Nao maarî Mahili na Mushi. Îno nîyo mîvîrîga ya Lawi kûringana na njiarwa ciao.

**19**

**20** Amuramu nîwavikirie Jokibedi mwarwang'ina na îthe, na nîwaciarire Aroni na Musa. Amuramu atûûrire mwoyo mîaka îgana rîmwe rîa mîrongo îthatû na mûgwanja (137).

**21** Iziharu aarî na anake athatû. Nao maarî: Kora, Nefegi, na Zikiri.

**22** Uzieli nake aarî na anake athatû. Nao nî: Mishaeli, Elizafani, na Sithiri.

**22**

**23** Aroni nîwavikirie Elisheba, mwarî wa Aminadabu na aarî mwarwang'ina na Nahashoni. Nake nîwaciarire Nadabu, Abihu, Eliazaru, na Ithamaru.

**24** Kora aarî na anake athatû. Nao maarî: Asiru, Elikana, na Abiasafu. Aya nîo methe ma tene ma mwîrîga wa Kora.

**25** Eliazaru, ûmwe wa anake a Aroni nîwavikirie mwîrîtu ûmwe wa erîtu a Putieli. Mwîrîtu ûcio nîwaciarire Finehasi. Aya nîo maarî atongoria a nyomba na mîvîrîga ya mbarî ya Lawi.

**25**

**26** Aroni na Musa nîo Ngai-Mûnene eerire atîrî, “Tongoriani andû a Isiraeli maume vûrûri wa Misiri.”

**26**

**27** Nwa o meerire mûthamaki wa Misiri arekererie andû a Isiraeli.

**27**

**28** Rîrîa Ngai-Mûnene aarîrie Musa arî vûrûrirî wa Misiri,

**29** nîwamwîrire atîrî, “Nie nî Nie Ngai-Mûnene. Îra mûthamaki wa Misiri maûndû monthe marîa ngûkwîra.”

**29**

**30** Nwatî Musa nîwacokerie Ngai-Mûnene atîrî, “We nîwicî atî nie ndicî kwaria waro na mûthamaki tîanthikîrîria.”

# Ntha 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûragi wa Aroni

## Misiri nîkwagîre mathîna

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Nie nîngûtua ta ûrî Ngai varî mûthamaki. Nake Aroni mûrwanyûkwe nîakaarîria mûthamaki ta arî mûrathi waku.

**2** Îra Aroni maûndû monthe marîa ngûkwatha, nake nîakeera mûthamaki wa Misiri areke andû a Isiraeli maume vûrûrirî wake.

**3** Nwatî nîngûtûma ngoro ya mûthamaki yûme na wana nîngîringa ciama na monanie morirû meengî atîa kûu vûrûrirî wa Misiri.

**4** Mûthamaki wa Misiri ndakaamûthikîrîria. Nanie nîngûretera andû a Misiri îvera rînene na ndongorie andû akwa ciana cia Isiraeli ciume vûrûri wa Misiri. Nîngeka maûndû manene nîguo nduîre vûrûri wa Misiri.

**5** Rîrîa ngaakûnjûra njara yakwa îmaûkîrîre na ndute andû a Isiraeli vûrûrirî wao, nîrîo andû a Misiri makaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

**6** Nao Musa na Aroni nîmeekire ûrîa Ngai-Mûnene amaathîte meke.

**7** Kavinda kau maaragia na mûthamaki wa Misiri Musa aarî na mîaka mîrongo înana nake Aroni aarî na mîaka mîrongo înana na îthatû.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni atîrî,

**9** “Ethîrwa mûthamaki nwa ende mwîmenyithanie kûrî ke na njîra ya kûringa Kîamma, thiî ûkera Aroni oce mûragi wake na awikie vau nthî mbere ya mûthamaki. Mûragi ûcio nîûgaatuîka njoka.”

**10** Kwoguo Musa na Aroni nîmaathiîre kûrî mûthamaki na magîka wata ûrîa Ngai-Mûnene amaathîte. Aroni nîwaikirie mûragi wake nthî vau mbere ya mûthamaki na anene ake. Naguo nîwagarûrûkire ûgîtuîka njoka.

**11** Nake mûthamaki nîwetire andû ake arîa aûgî na aringi ciama. Nao nîmaaringire ciama wata Aroni.

**12** Nîmaaikirie mîragi yao nthî vau mbere ya mûthamaki, nayo îkîgarûrûka îgîtuîka njoka. Nwatî mûragi wa Aroni nîwameririe mîragi yao.

**13** Nwatî mûthamaki, eekarire aûmîtie ngoro na ndaathikîrîria Musa na Aroni wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Mûthamaki wa Misiri nîaûmîtie ngoro mûno na nîararega kûrekereria andû a Isiraeli mathiî.

**15** Kwoguo rûyû kîraûko, ûgooca mûragi waku ûrîa wagarûrûkire ûgîtuîka njoka ûthiî naguo rûtererî rwa rûnjî rwa Nailo. Thiî ûgeeterera mûthamaki wa Misiri vau nîûndû nîakaathiî rûnjîrî rwa Nailo kîraûko.

**16** Ûkeera mûthamaki atîrî, ‘Ngai-Mûnene, Ngai wa Ahibirania nîke ûndûmîte kûrî we nîguo ûrekererie andû ake mathiî, nîguo makamûgooce marî werûrî. Nwatî nginya rîu we ndûrî ûrathîka.

**17** Ngai-Mûnene auga atî nîûkûmenya ke nîke ûû na njîra ya ûndû ûrîa agwîka. Nie nîngûringa manjî ma rûnjî rwa Nailo na mûragi ûyû na nîmakûgarûrûka matuîke nthakame.

**18** Nthamaki irîa irî rûnjîrî rwa Nailo nîigûkua na rûnjî rwa Nailo rûnunge mûno, nao andû a Misiri matikaavota kûnyua manjî ma ruo.’ ”

**18**

**19** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Îra Aroni oce mûragi wake na akûnjûre njara yake îgûrû rîa nyûnjî cionthe cia Misiri, mîtaro ya manjî, maria monthe nîguo matuîke nthakame. Nakuo nîgûkaagîa nthakame vûrûri wonthe wa Misiri, indorî irîa ciîkagîrwa manjî cia mbaû wana cia mathiga.”

**19**

**20** Musa na Aroni nîmeekire wata ûrîa Ngai-Mûnene amaathire. Methorî ma mûthamaki na anene ake, Aroni nîwaûkîrîrie mûragi wake na akîringa manjî ma rûnjî rwa Nailo na manjî monthe nîmaagarûrûkire magîtuîka nthakame.

**21** Nthamaki irîa ciarî rûnjîrî rwa Nailo nîciakwire, na manjî makînunga naaî mûno. Nao andû a Misiri nîmaaremirwe nî kûnyua manjî kuuma rûnjîrî rwa Nailo. Kûndû kuonthe vûrûrirî wa Misiri gwecûrîte nthakame.

**22** Nao andû arîa maarî na ûûgî wa kûringa ciama a mûthamaki nîmaaringire ciama wanao. Nake mûthamaki nîwaûmirie ngoro wata mbere. Mûthamaki nîwaregire kûthikîrîria Musa na Aroni.

**23** Vandû va ûguo, mûthamaki nîwagarûrûkire na akîthiî gwake nyomba atagwîciria ûvoro ûcio.

**24** Nao andû onthe a Misiri nîmeenjire ithima ndeererî cia rûnjî rwa Nailo nîûndû manjî kuuma rûnjîrî rwa Nailo matingîanyuîkire.

**24**

**25** Na mîthenya mûgwanja nîyathirire kuuma Ngai-Mûnene aringa rûnjî rwa Nailo.

# Ntha 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciûra

## Rwagî

## Ngi

**1** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Thiî kûrî mûthamaki na ûmwîre Ngai-Mûnene augîte atîrî, ‘Tiga andû akwa mathiî nîguo makangooce.

**2** Ethîrwa nîûkûrega, nîngûverithia vûrûri waku na njîra ya gûtûma wîcûrwe nî ciûra.

**3** Ciûra nîigeecûra rûnjîrî rwa Nailo na imwe ciume kuo ithiî gwaku nyomba. Nyomba yaku ya kûmama, ûrîrî waku, nyomba cia anene aku na cia andû aku, wana nginya kûrîa kûrugagîrwa irio na indorî irîa ikimagîrwa mûtu nîigeecûrwa nî ciûra.

**4** We andû aku, anene onthe aku nîmûkaarûgagîrwa nî ciûra ikamûtamba.’ ”

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Îra Aroni oce mûragi wake na aûkîrîrie îgûrû rîa nyûnjî, mîtaro ya manjî na maria ma manjî atûme ciûra ciume rûnjîrî ithiî ciîcûre vûrûri wonthe wa Misiri.”

**6** Kwoguo Aroni nîwakûnjûrire njara agîûkîrîria mûragi wake îgûrû rîa manjî monthe ma Misiri, nacio ciûra nîciaumire igîcûra vûrûri wonthe wa Misiri.

**7** Nwatî andû arîa maringaga ciama nîmaaringire ciama wa nao na magîtûma ciûra igîe kûu vûrûrirî wa Misiri.

**7**

**8** Nake mûthamaki nîwacokire agîta Musa na Aroni na akîmera atîrî, “Thaithani Ngai-Mûnene arute ciûra ino kuuma kûrî nie na kûrî andû akwa, nanie nî ngûrekereria andû a Isiraeli mathiî makarutîre Ngai-Mûnene kîgongoona.”

**8**

**9** Musa nîwacokerie mûthamaki atîrî, “Nie nîngûkena ngîvoya nîûndû waku. Uga nî vîndî îrîkû ûkwenda ngaamûthaitha nîûndû waku, anene aku na andû aku. Nacio ciûra cionthe nîikaathengutua kûrî mue itigare rûnjîrî rwa Nailo tu.”

**9**

**10** Mûthamaki nîwacokirie atîrî, “Ûkaamvoera rûyû.”

**10** Musa nîwacokire akiuga atîrî, “Nîngeka ûrîa waûria na nîûkaamenya atî gûtirî Ngai wîngî tiga Ngai-Mûnene, Ngai wetû.

**11** We, anene aku wana andû aku, ciûra cionthe nîikauma kûrî mue, nwatî nîigaatigara rûnjîrî rwa Nailo.”

**12** Kwoguo Musa na Aroni nîmaathiîre makiuma kûrî mûthamaki na Musa akîvoya Ngai-Mûnene athengutie ciûra irîa aaretithîrîtie mûthamaki.

**13** Nake Ngai-Mûnene nîwekire ûrîa Musa aamûvoire. Ciûra cionthe irîa ciarî nyomba na irîa ciarî nja na mîgûndarî igîkua.

**14** Nao andû a Misiri nîmaaicokanîrîrie vamwe irûndo nene, na vûrûri wonthe ûkînunga nîûndû wacio.

**15** Nwatî rîrîa mûthamaki oonire atî ciûra nîikuîte, nîwaûmire ngoro rîngî wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte na akîrega kûthikîrîria Musa na Aroni.

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Îra Aroni aringe nthî na mûragi wake, nîguo rûkûngû ruonthe rwa vûrûri wa Misiri rûtuîke rwagî.”

**17** Kwoguo Aroni nîwaringire nthî na mûragi wake. Naruo rûkûngû ruonthe rwa vûrûri wa Misiri rûkîgarûrûka rûgîtuîka rwagî na rûkîûmbîrîra andû na nyamû.

**18** Nao andû arîa maarî na ûûgî wa kûringa ciama a Misiri, nîmaageririe ciama ciao nîguo kûgîe rwagî nwatî makîremwa. Rwagî rwecûrîte kûndû kuonthe.

**19** Nao andû acio maaringaga ciama a Misiri nîmeerire mûthamaki atîrî, “Nî Ngai wîkîte ûndû ûyû.” Na wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte, mûthamaki nîwatuîkire mûmû ngoro na akîrega kûthikîrîria Musa na Aroni.

**19**

**20** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Rûyû kîraûko tene ûgaaûkîra ûthiî weterere mûthamaki wa Misiri akîthiî rûnjîrî na ûmwîre atîrî, ‘Tiga andû akwa mathiî nîguo makangooce.

**21** Na ethîrwa tîwîtîkîra, nîngûkûretithîria ngi nyîngî mûno. Nacio ngi icio ikûmbîrîre na ciûmbîrîre anene aku wana andû aku na icoke itonye nyombarî ciaku na nyombarî cia andû a Misiri na vûrûri wonthe wîcûrwe nî ngi.

**22** Nwatî Gosheni kûrîa andû akwa matûûraga, gûtikethîrwa kûrî na ngi. Ûndû ûcio nîguo ûgaatûma ûmenye atî Nie Ngai-Mûnene nînie nîraruta wîra vûrûrirî ûyû.

**23** Rûyû nîrîo ngeekîra ngûrani îno kûrî andû a Misiri na andû akwa.’ ”

**24** Nake Ngai-Mûnene nîwatûmire mîrumbî mînene ya ngi nyomba kwa mûthamaki na nyombarî cia anene ake na cia andû ake. Naguo vûrûri wonthe wa Misiri nîwacûkangire nîûndû wa ngi.

**24**

**25** Mûthamaki wa Misiri nîwacokire agîtûmana Musa na Aroni metwe. Nake nîwamerire atîrî, “Thiî mûkarutîre Ngai wenyu kîgongoona mûrî gûkû vûrûrirî ûyû.”

**25**

**26** Nake Musa nîwacokerie mûthamaki atîrî, “Gûtiagîrîrîte kûrutîra Ngai-Mûnene, Ngai îgongoona andû a Misiri makîonaga nîûndû nwa marakare. Andû a Misiri mangîrakara nî îgongoona rîu nwa matûrive na mathiga tûgakua.

**27** Tue nwanginya tûthiî rûgendo rwa mîthenya îthatû werûrî nîguo tûkarutîre Ngai-Mûnene, Ngai wetû îgongoona ta ûrîa ke aatwathire.”

**27**

**28** Kwoguo mûthamaki wa Misiri nîwamerire atîrî, “Nîngûmwîtîkîria mûthiî mûkarutîre Ngai-Mûnene, Ngai wenyu îgongoona werûrî ethîrwa tîmûthiî kûraca. Mvoerani.”

**28**

**29** Nake Musa nîwaugire atîrî, “Nathiî nîngûvoya Ngai-Mûnene atî rûyû ngi ikaauma kûrî we, kûrî anene aku na ciume kûrî andû aku. Nwatî ndûgatûvenie rîngî na ndûkaagirie andû a Isiraeli mathiî kûrutîra Ngai-Mûnene îgongoona.”

**29**

**30** Kwoguo Musa nîwaumire kwa mûthamaki, akîthiî na akîvoya Ngai-Mûnene.

**31** Nake Ngai-Mûnene nîwekire wata ûrîa Musa aamûvoire. Nacio ngi nîciaumire kûrî mûthamaki, kûrî anene ake na kûrî andû ake. Gûtirî ngi wana îmwe yatigarire.

**32** Nwatî mûthamaki wa Misiri nîwaûmirie ngoro. Îvinda rîu wa narîo nîwaregire gwîtîkîria andû a Isiraeli mathiî.

# Ntha 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gîkuû kîa nyamû irîa irîthagua mîciî

## Mavûva

## Mbura ya mbembe

**1** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Thiî kûrî mûthamaki wa Misiri na ûmwîre atî, Ngai-Mûnene, Ngai wa Ahibirania auga ‘Reka andû akwa mathiî, nîguo makangooce.

**2** Ethîrwa nîûkûrega rîngî mathiî,

**3** nie ngaakûverithia na gûgûtûmîra mûrimû mûcûku mûno kûrî nyamû ciaku cionthe irîa irîthagua, mbarathi ciaku, mvunda, ngamîîra, ng'ombe, ng'ondu na mbûri.

**4** Nie nîngekîra ngûrani gatagatî ka nyamû cia andû a Isiraeli na nyamû cia andû a Misiri irîa irîthagua mîciî. Nyamû irîa irîthagua mîciî cia andû a Isiraeli itigaakua.

**5** Nie, Ngai-Mûnene nînauga atî rûyû nîrîo ngeeka ûguo.’ ”

**5**

**6** Mûthenya ûcio wîngî Ngai-Mûnene nîwekire ûrîa aaugîte nî ageeka. Nyamû irîa irîthagua mîciî cia andû a Misiri cionthe nîciakuire. Nwatî cia andû a Isiraeli itiakua.

**7** Nake mûthamaki wa Misiri nîwatûmire andû magatuîrie. Nao matuîria nîmaamenyire atî gûtirî nyamû wana îmwe ya andû a Isiraeli yakuîte. Mûthamaki wa Misiri nîwaûmirie ngoro na akîrega gwîtîkîria andû a Isiraeli mathiî.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa na Aroni atîrî, “Vakûrani ngundi ciîgana ûna cia mûu kuuma riiko na Musa agaaikia mûu ûcio na îgûrû mbere ya mûthamaki.

**9** Mûu ûcio îûkaanyagania ta rûkûngû rûvinyu vûrûri wonthe wa Misiri. Naruo nîrûgaatûma ironda cia mavûva itûrîke mîîrîrî ya andû na nyamû vûrûrirî wonthe wa Misiri.”

**10** Kwoguo nîmaavakûrire mûu na makîthiî naguo kûrî mûthamaki wa Misiri, makîrûngama mbere yake. Musa nîwaikirie mûu îgûrû rîerarî na ûgîtûma mîîrî ya andû na nyamû îgîe mavûva marîa maatûrîkire magîtuîka ironda.

**11** Nao andû arîa maarî na ûûgî wa kûringa ciama a Misiri matianavota kûrûngama mbere ya Musa nîûndû maarî na mavûva, wata andû acio engî a Misiri.

**12** Nwatî Ngai-Mûnene nîwatûmire ngoro ya mûthamaki wa Misiri îtuîke nyûmû na mûthamaki akîrega kûthikîrîria Musa na Aroni.

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Rûyû kîraûko tene ûkaarûngama mbere ya mûthamaki wa Misiri ûmwîre Ngai-Mûnene, Ngai wa Ahibirania auga atîrî, ‘Tiga andû akwa mathiî nîguo makangooce.

**14** Vîndî îno ngaakûverithia, ndûme îvera kûrî anene aku na kûrî andû aku. Nawe nîûkaamenya atî gûtirî wîngî wîkariî tanie nthî yonthe.

**15** Nîûndû kethîrwa nînatambûrûkirie njara nîguo ngûverithie vamwe na andû aku, nîngîamûcûkangirie na mûrimû mûkîthira viû.

**16** Nwatî nie nîndûmîte ûtûûre nîguo wone ûvoti wakwa nayo ngumo yakwa îtambe nthî yonthe.

**17** Nawe nwakwa ûretûgîria na ûkarega andû akwa mathiî.

**18** Rûyû thaa ta ino nîngaatûma kuure mbura ya mbembe îtarî yanonwa Misiri kuuma tene.

**19** Rîu athana uge nyamû ciaku cia kûrîthia irîa irî mîgûndarî na kîrîa kîonthe kîrî nja yaku gîtonyue nyomba. Mbura ya mbembe nî îkura, yurîre andû na nyamû cia kûrîthia irîa itarî nyomba na nîigûkua.’ ”

**20** Anene amwe a mûthamaki nîmeetigîrire ûrîa Ngai-Mûnene aaugire. Nao nîmaatonyirie ndîthia ciao nyomba vamwe na ngombo ciao.

**21** Nwatî arîa mataathikîrîria ûrîa Ngai-Mûnene aakananagia nîmaatigire ndîthia ciao wana ngombo nja.

**21**

**22** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Ûkîrîria njara yaku ûmîerekeretie na îgûrû matuurî na mbura ya mbembe nîkuura vûrûrirî wonthe wa Misiri. Nîkuurîra andû, nyamû cionthe wana mîmera yonthe îrîa îrî mîgûndarî.”

**23** Kwoguo Musa nîwaûkîrîrie njara yake amîerekeretie na îgûrû matuurî. Nake Ngai-Mûnene nîwaretithirie ngwa na mbura ya mbembe, nacio mveni ikîvenia nginya gûkû nthî. Ngai-Mûnene nîwatûmire

**24** kuure mbura ya mbembe na mveni ciavenagia itagûtigithîrîria. Îo nîyo yarî mbura nene mûno gûtarî kwanonwa îngî ta yo kuuma rîrîa vûrûri wa Misiri wambîrîrie.

**25** Mbura îo ya mbembe nîyaurire vûrûri wonthe wa Misiri na îgîcûkangia kîndû wa kîonthe gîtaarî kîgitîre, vamwe na andû na nyamû cionthe. Nîyacûkangirie mîmera yonthe îrîa yarî mîgûndarî na îkiunaga mîtî yonthe.

**26** Gosheni gîcunjî kîrîa andû a Isiraeli maatûûraga nwakuo gûtaaura mbura îo ya mbembe.

**26**

**27** Nake mûthamaki nîwatûmanîre Musa na Aroni na akîmera atîrî, “Kavinda gaka nie nînjîvîtie, Ngai-Mûnene ekîte ûrîa kwagîrîrîte. Nwatî nie na andû akwa tûrî avîtiu.

**28** Thaitha Ngai-Mûnene, nîûndû mbura îno ya mbembe na ngwa nî mbîganu. Nîngwîranîra atî nîngûmûrekia mûthiî mûtigekare gûkû makîria.”

**28**

**29** Musa nîwerire mûthamaki atîrî, “Wona narîkia kuuma nja ya îtûûra rîîrî rînene, ngaaûkîrîria njara ciakwa ngîvoya Ngai-Mûnene. Ngwa îgakira, na mbura ya mbembe îtige kuura, nîguo ûmenye atî nthî nî ya Ngai-Mûnene.

**30** Nwatî nîmbicî atî we vamwe na anene aku mûtiîtigîrîte Ngai-Mûnene, Ngai.”

**30**

**31** Mîtî ya ndigi cia kûthondeka nguo na cairi nîciacûkangirue, nîûndû ngano ya cairi yarî ngûrû, nayo mîtî ya ndigi cia kûthondeka nguo yarî na marao.

**32** Nwatî ngano itîacûkangua nîûndû ikûraga vuva.

**32**

**33** Musa nîwaumire varî mûthamaki wa Misiri na akîthiî nja ya îtûûra rînene. Na rîrîa aaûkîrîrie njara ciake na îgûrû akîvoya Ngai-Mûnene, ngwa na mbura ya mbembe nîyatigire kuura gûkû nthî.

**34** Nwatî vîndî îrîa mûthamaki wa Misiri oonire atî ngwa na mbura ya mbembe nîyatiga kuura, nîwevirie rîngî. Ke mwene wana anene ake nîmaaûmirie ngoro.

**35** Kwoguo ngoro ya mûthamaki wa Misiri nîyaûmire, na akîrega gwîtîkîra andû a Isiraeli mathiî wata ûrîa Ngai-Mûnene aarîtie na njîra ya Musa.

# Ntha 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngige

## Nduma

**1** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Thiî ûkone mûthamaki wa Misiri. Nie nîndûmîte ngoro yake na ngoro cia anene ake ciûme, nîguo ngaavota kûringa ciama ciakwa gatagatî kao.

**2** Mue nîmûkaavota kwîra ciana cienyu wana ciana ciao maûndû ma vinya marîa nekire na ciama irîa naringîre andû a Misiri. Na mue muonthe nîmûkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

**2**

**3** Kwoguo Musa na Aroni nîmaathiîre kûrî mûthamaki wa Misiri na makîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Ahibirania augîte ‘Nî îvinda rîgana atîa ûgwîkara ûregete kûmwathîkîra? Tiga andû akwa mathiî nîguo makangooce.

**4** Na ethîrwa nîûkûrega mathiî, rûyû nîngaatûma ngige ciûke gûkû vûrûrirî ûyû waku.

**5** Nacio ngige icio ikeethîrwa irî nyîngî mûno. Nîigaakunîkîra nthî yonthe na nîikaarîa kîrîa kîonthe gîatigarire gîtacûkîtue nî mbura ya mbembe na irîe mîtî yaku yonthe îrîa îrî mîgûndarî.

**6** Nîigaatonya ciîcûre nyomba ciaku, nyomba cia anene aku na cia andû aku onthe a Misiri. Ûndû ûcio wa ngige icio ûkethîrwa ûrî mûcûku mûno atî wana methe menyu ma tene matirî moona ûndû ta ûcio.’ ” Nake Musa nîwavuvatîre mûthamaki wa Misiri na akîthiî.

**6**

**7** Nao anene a mûthamaki nîmaamûririe atîrî, “Mûndû ûyû nî athiî na mbere gûtûthînia nginya rî? Tiga andû a Isiraeli mathiî, nîguo makagooce Ngai-Mûnene, Ngai wao. Anga ndûrona ûrîa Misiri îcûkangîtue?”

**7**

**8** Kwoguo Musa na Aroni nîmaacokirue kûrî mûthamaki wa Misiri. Nake mûthamaki nîwamerire atîrî, “Mue nwa mûthiî mûkagooce Ngai-Mûnene, Ngai wenyu. Nwatî arîa makûthiî nî a?”

**8**

**9** Nake Musa nîwamûcokerie atîrî, “Tue tuonthe nîtûkûthiî, tûrî na ciana cietû na andû etû arîa akûrû. Nîtûkûthiî na anake etû na erîtu etû, wa vamwe na ng'ondu, mbûri na ng'ombe cietû, nîûndû nwanginya tûkaagîa na kîrugo nîguo tûkumie Ngai-Mûnene.”

**9**

**10** Nake mûthamaki wa Misiri nîwaugire atîrî, “Nîngwîvîta na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene atî ndingîtîkîra mûthiî na aka na ciana cienyu. Nîkûronania waro atî mue mûrenda kûgîa na mûgomo.

**11** Naarî! Arûme arîa marî gatagatîrî kenyu nîo makûthiî makagooce Ngai-Mûnene ethîrwa ûguo nîguo mûkwenda.” Nao Musa na Aroni nîmaacokire makîvinyûrua kuuma varî mûthamaki wa Misiri.

**11**

**12** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Ûkîrîria njara yaku îgûrû rîa vûrûri wa Misiri nîguo ûtûme ngige ciûke kuo. Nacio nîikûrîa kîrîa kîonthe gîkûraga, kîrîa gîatigarire vîndî ya mbura ya mbembe.”

**13** Kwoguo Musa nîwaûkîrîrie mûragi wake, na Ngai-Mûnene agîtûma rûkûngi rumîte mwena wa îrathîro rûvurutane kûu vûrûrirî wa Misiri mûthenya na ûtukû wonthe. Na gûgîkîa kîraûko rûvuvo rûu kuuma mwena wa îrathîro rwarî rûretu ngige.

**14** Ngige icio ciaûkire irî gîtutu na igîcûra vûrûri wonthe wa Misiri. Ciarî gîtutu kînene mûno kîrîa gîtarî kîonekana, kana gîkoonekana rîngî.

**15** Nacio nîciakunîkire nthî nginya îkîgîa rangi mwirû nîûndû wacio. Nacio nîciarîre kîndû kîonthe kîrîa gîatigarîte gîgîkûra vîndî ya mbura ya mbembe, na ikîrîa wa na matunda monthe marîa maarî mîtîrî. Gûtirî îthangû rîatigarire rîgîkûraga mîtîrî kana mîmerarî yonthe kûu vûrûrirî wa Misiri.

**15**

**16** Mûthamaki wa Misiri nîwacokire agîîta Musa na Aroni na îvenya na akîmera atîrî, “Nie nînjîvîtie mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na ngevia mbere yenyu.

**17** Rîu njoverani wa rîngî na mûvoe Ngai-Mûnene, Ngai wenyu athengutie îverithia rîîrî rîa gîkuû kuuma kûrî nie.”

**18** Musa nîwaumire varî mûthamaki wa Misiri na akîvoya Ngai-Mûnene.

**19** Nake Ngai-Mûnene nîwagarûrire rûvuvo rûrîa rwavurutanaga rumîte mwena wa îrathîro, rûkîambîrîria kûvurutana rumîte mwena wa îthûîro. Naruo nîrwavurutanire na rûgîkuua ngige cionthe rûgîcikia Îria Îtune. Gûtirî ngige wanarî îmwe yatigirwe Misiri.

**20** Nwatî Ngai-Mûnene nîwatûmire ngoro ya mûthamaki îtuîke nyûmû na mûthamaki akîrega gwîtîkîra andû a Isiraeli mathiî.

**20**

**21** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Ûkîrîria njara yaku îroretie na îgûrû maturî. Na nîgûkûgîa nduma nene mûno îngîvota kûnyitîka na îîgûkunîka vûrûri wonthe wa Misiri.”

**22** Na Musa nîwaûkîrîrie njara yake îroretie na îgûrû maturî. Nakuo nîkwagîre nduma nene mûno vûrûri wa Misiri îvinda rîa mîthenya îthatû.

**23** Gûtirî mûndû ûngîavotire kwona ûrîa wîngî na gûtirî mûndû waumire gwake nyomba kavinda kau. Nwatî kûu andû a Isiraeli maatûûraga kwarî na ûtheri.

**23**

**24** Mûthamaki wa Misiri nîwacokire agîta Musa akîmwîra atîrî, “Thiîni mûkagooce Ngai-Mûnene. Nwa mûthiî na aka enyu na ciana cienyu. Nwatî ng'ondu, mbûri, na ng'ombe cienyu nî itigwe gûkû.”

**24**

**25** Nake Musa nîwamûcokerie atîrî, “Nwanginya ûtwîtîkîrie tûthiî na nyamû cia kûrutîra Ngai-Mûnene Ngai wetû magongoona na cia magongoona ma kûvîvua.

**26** Tue nîtûkûthiî na ndîthia cietû, gûtirî wanarî îmwe îgûtigwa. Imwe ciacio nîcio tûkaarutîra Ngai-Mûnene magongoona na tûtiîcî nî irîkû. Tûkaamenya twakinya kuo irîa tûkaaruta nîguo tûgooce Ngai-Mûnene, Ngai wetû.”

**26**

**27** Ngai-Mûnene nîwatûmire ngoro ya mûthamaki wa Misiri îtuîka nyûmû na mûthamaki akîrega gwîtîkîria andû a Isiraeli mathiî.

**28** Nîwacokire akîra Musa atîrî, “Uma varî nie! Menyerera ndigakwone rîngî. Nîngîgaakwona, mûthenya ûcio we nîûgaakua!”

**28**

**29** Musa nîwacokire akîmwîra atîrî, “Wata ûguo wauga, ndûkaamona rîngî.”

# Ntha 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Marikithathi ma Misiri nîmaaûragirwe

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Nie nîngûtûma îvera rîngî rîmwe kûrî mûthamaki wa Misiri na andû ake. Vuva wa ûguo nîakaamûrekereria mûthiî. Rîrîa akaamwîra mûthiî nî akaamûvinyûria muonthe muume kuo viû.

**2** Rîu arîria andû a Isiraeli onthe na ûmeere metie andû arîa mariganîtie nao indo cia thaavu na sîlûva.”

**3** Nake Ngai-Mûnene agîtûma andû a Misiri mave andû a Isiraeli gîtîîo. Anene na andû onthe a Misiri nîmoonaga Musa arî mûndû mûnene.

**3**

**4** Nake Musa nîwerire mûthamaki wa Misiri atîrî, “Ngai-Mûnene augîte atîrî, ‘Ûtukû gatagatî ngaavîtûkîrîra gatagatî ka vûrûri wa Misiri,

**5** na marikithathi monthe ma arûme magaakua kwambîrîria mûvîcî wa mûthamaki ûrîa ûgaatigîrwa ûthamaki nginya mûvîcî wa ndungata îrîa îthîaga mûtu. Wana marikithathi ma ndîthia cia ng'ombe nî magaakua.

**6** Nakuo Misiri kuonthe gûkethîrwa na kîrîro kînene mûno gîtarî kîeguîka na gîtakeguîka rîngî.

**7** Nwatî gûtirî ngui îgaakûmîra andû a Isiraeli kana nyamû ciao. Namue nîmûkaamenya atî nie Ngai-Mûnene nîmbîkagîra ngûrani gatagatî ka andû a Misiri na andû a Isiraeli.’ ”

**8** Musa aarîkîrîrie na kûmera atîrî, “Anene aku onthe nîmagaaûka kûrî nie na menamîrîre mbere yakwa. Nao nîmakaanthaitha mboce andû akwa onthe nthiî nao. Na vuva wa ûguo nie nîngaathiî.” Nake Musa ecûrîtwe nî marakara meengî, nîwaumire kwa mûthamaki wa Misiri na akîthiî.

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Mûthamaki wa Misiri tîakûthikîrîria, nîguo nie nthiî na mbere kûringa ciama nyîngî Misiri.”

**10** Musa na Aroni maaringire ciama ino cionthe mbere ya metho ma mûthamaki. Nwatî Ngai-Mûnene nîwatûmîte ngoro ya mûthamaki yûme nîguo ndakarekererie andû a Isiraeli maume vûrûrirî wake mathiî.

# Ntha 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Pasaka

## Kîrugo kîa mîgate îrîa îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia

## Pasaka ya mbere

## Gûkua kwa marikithathi

## Andû a Isiraeli nîmaaumire Misiri

## Mawatho ma pasaka

**1** Ngai-Mûnene nîwarîrie Musa na Aroni marî Misiri na akîmeera atîrî,

**2** “Mweri ûyû nîguo ûgaatuîka mweri wa mbere wa mwaka wenyu.

**3** Îra andû onthe a Isiraeli atîrî: ‘Mûthenya wa îkûmi wa mweri ûyû, wa mûndû ageecarîria gatûrûme kana kathenge kûringana na ûrîa mûciî wake wîgana.

**4** Angîthîrwa mûciî wake nî mûnini mûno wa kûrîa ûkathiria gatûrûme karî konthe, nwa magwatanîre na mûciî ûcio wîngî mariganîtie naguo nîguo marîcanîre kagondu kau kûringana na mwîgana wa andû na kûringana na ûrîa mûndû angîvota kûrîa.

**5** Mûndû nwanginya acarie kagondu kana kathenge karî na ûkûrû wa mwaka ûmwe na gatarî wonje kana maroro.

**6** Naguo mûthenya wa îkûmi na kana wa mweri, nîrîo andû onthe a Isiraeli makaathînja tûtûrûme tûu kîvwaî.

**7** Nao andû nîmagooca nthakame îmwe ya tûtûrûme mamîvake itugîrî cia mîrango na îgûrû rîa mîrango ya nyomba irîa tûtûrûme tûu tûkaarîrwa.

**8** Ûtukû ûcio andû a Isiraeli makaarîa nyama cia tûtûrûme ivîvîtue, na irîcanîrue na manyenyi marûrû na mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia.

**9** Mûtikarîe nyama mbîthî kana itherûkîtue na manjî, nwatî tûtûrûme tûu tûkaarîwa tuonthe tûvîvîtue wana ciongo ciatuo, magûrû wa na nyama cia nda.

**10** Na mûtikareke imwe itigara ikinyia kîraûko. Kîndû kîngîgaatigara na gîkinyie kîraûko gîkaavîvua.

**11** Mûkaairîa na îvenya na mwîkîrîte nguo ta andû mathiîte rûgendo. Mûkeethîrwa mwîkîrîte iratû magûrû na mûrî na mîragi yenyu njara. Gîkethîrwa kîrî kîrugo Kîam pasaka ya Ngai-Mûnene.

**11**

**12** “Ûtukû ûcio nie nîngaavîtûkîrîra vûrûri wa Misiri na mbûrage marikithathi monthe ma njamba, ma andû wana ma nyamû, na mverithie ngai cionthe cia Misiri. Nie nî nie Ngai-Mûnene.

**13** Nthakame îrîa mûkaavaka itugîrî cia mîrango nîyo îkeethîrwa îrî rûûri rwa kwonania nyomba irîa mûtûûraga. Nona nthakame nîngaavîtûka mîciî yenyu na mûtikoona ûndû mûcûku ngîverithia andû a Misiri.

**14** Ririkanagani mûthenya ûyû na mûgîcage na kîrugo gîa gûkûngûîra ûrîa, Nie Ngai-Mûnene nîmwîkîte. Nwanginya mûririkanage ûndû ûcio mîaka yonthe.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene nîwacokire akiuga atîrî, “Vandû va mîthenya mûgwanja mue nwanginya mûrîcage mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia. Mûthenya wa mbere mûkaathengutia ndawa ya kwimbia mîgate kwenyu mîciî, nîûndû mîthenyarî îo mûgwanja mûndû wa wonthe angîrîa mîgate îrî mîkîre ndawa ya kwimbia, ndagaataranîrua na andû acio engî a Isiraeli.

**16** Mûthenya wa mbere na wa mûgwanja nîmûgaacemanagia nîûndû wa kûgooca. Gûtirî wîra wagîrîrwe kûrutwa mîthenya îo, nwatî irio nwa irugwe mîthenya îo.

**17** Kûngûagîrani kîrugo Kîam mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia, nîûndû mûthenya ûyû nîguo naarutire mîvîrîga yenyu vûrûri wa Misiri. Kwoguo njiarwa cienyu igaakûngûagîra kîrugo gîkî mûthenyarî ûyû.

**18** Mwerirî wa mbere, kwambîrîria kîvwaî Kîam mûthenya wa îkûmi na kana nginya kîvwaî Kîam mûthenya wa mîrongo îîrî na ûmwe wa mweri ûcio wa mbere, mûtikaarîcage mîgate îkîrîtwe ndawa ya kwimbia.

**19** Mîthenyarî îo mûgwanja gûtiagîrîrwe nîkwîthîrwa kûrî na ndawa ya kwimbia mîgate nyombarî cienyu. Nîûndû mûndû wa wonthe ûkaarîa mîgate îkîrîtwe ndawa ya kwimbia wana ethîrwa nî mûgeni kana aciarîrîtwe vûrûrirî ûcio nî akaavinyûrua aume kûrî andû a Isiraeli.

**20** Mûtikarîe kîndû gîkîrîtwe ndawa ya kwimbia mûrî kûrîa kuonthe mûtûûraga. Mûkaarîcaga mîgate îtekîrîtwe ndawa ya kwimbia.”

**20**

**21** Musa nîwacokire agîta atongoria onthe a Isiraeli na akîmeera atîrî, “Îîthuurîreni tûgondu kûringana na mîciî yenyu, mûtûthînje nîguo mûkûngûîre pasaka.

**22** Na mwoce hisofu yovetwe kîmanja na mûmîvutukie mbakûrirî îrîa îkîrîtwe nthakame ya tûtûrûme. Nthakame îo îvakwe itugîrî cia mîrango na mîkîgo îgûrû rîa mîrango ya nyomba cienyu. Mûndû wana ûrîkû ndakaume nyomba nginyagia rûyû kîraûko.

**23** Vîndî îrîa Ngai-Mûnene akaavîtûkîrîra vûrûrirî wa Misiri kûraga andû a kuo, nîakoona nthakame itugîrî cia mîrango yenyu. Nake nî akaagiria mûraika ûrîa ûkethîrwa akîûraga andû a Misiri atonya kwenyu nyomba amûûrage.

**24** Mue vamwe na ciana cienyu nwanginya mûkaarûmîrîra mawatho mama vîndî cionthe.

**25** Vîndî îrîa mûgaatonya vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene amwîrîte atî nî akamûva, nwanginya mûkaathiî na mbere gûkûngûîra îgongoona rîîrî.

**26** Na vîndî îrîa ciana cienyu ikaamûria ‘Îgongoona rîrî nî rîakuga atîa?’,

**27** mue nîmûkaamera atîrî, ‘Nî îgongoona rîa pasaka rîa gûkumia Ngai-Mûnene, nîûndû nîwagararire nyomba cia andû a Isiraeli vûrûrirî wa Misiri. Vîndî îo Ngai-Mûnene nîwaûragire andû a Misiri, nwatî tue nîwatwîguîrîre ntha.’ ”

**27** Nao andû a Isiraeli nîmaaturirie ndu na makîgooca.

**28** Nao andû acio nîmaathiîre na magîka wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa na Aroni.

**28**

**29** Ûtukû gatagatî Ngai-Mûnene nîwaûragire arûme onthe arîa maarî marikithathi ma andû a vûrûri wa Misiri. Maakuire mambîrîrîtue nî mûvîcî wa mûthamaki wa Misiri ûrîa warî agaatigîrwa ûthamaki nginya îrikithathi rîa andû arîa maarî ove njeera. Marikithathi ma nyamû wa namo nîmaaûragirwe.

**30** Ûtukû ûcio, mûthamaki wa Misiri, anene ake, na andû onthe a Misiri nîmaaramûkire. Na mîciî yonthe nîyecûrîtwe nî kîrîro nîûndû gûtirî mûciî wa naarî ûmwe gûtaarî gûkuû mwana wa mwanake.

**31** Ûtukû wa ûcio mûthamaki wa Misiri nîwatûmanire Musa na Aroni metwe. Na rîrîa maaûkire nîwamerire atîrî, “Umani mûthiî, mue wana andû enyu a Isiraeli! Umani vûrûrirî wakwa, mûthiî mûkagooce Ngai-Mûnene ta ûrîa mwaûririe.

**32** Ocani ng'ondu, mbûri na ng'ombe cienyu na mûthiî. Nanie mûmvoere kîrathimo.”

**32**

**33** Nao andû a Misiri nîmaathaithire andû a Isiraeli maume vûrûrirî wao na îvenya makîmeeraga atîrî, “Ethîrwa tîmûthiî tuonthe nîtûgûkua.”

**34** Kwoguo andû a Isiraeli nîmoocire mbakûri ciao na magîciîcûria mûtu ûkimîtwe ûtarî na ndawa ya kwimbia, magîciova na nguo na magîikuua na ciande.

**35** Andû a Isiraeli nîmeekîte ûrîa Musa aamerîte. O nîmaavoete indo cia thaavu, sîlûva na nguo kuuma kûrî andû a Misiri.

**36** Ngai-Mûnene nîwatûmîte andû a Isiraeli mendwe nî andû a Misiri, na andû a Misiri makîva andû a Isiraeli kîndû kîonthe kîrîa maamavoire. Ûguo nîguo andû a Isiraeli maakuire ûtonga wa andû a Misiri makiuma vûrûri ûcio.

**36**

**37** Andû a Isiraeli nîmaaumire Ramesesi na magûrû mathiîte Sukothu. Andû acio maarî ta arûme ngiri magana matandatû aka na ciana matarî atare.

**38** Na andû engî eengî nîmaathiîcanirie vamwe nao na mbûri ng'ondu, na ng'ombe.

**39** Maaumire Misiri na îvenya matarugîte mîgate. Nwatî nîmaakuire mûtu ûtarî mwîkîre ndawa ya kwimbia. Mûtu ûcio nîmaaûrugire mîgate.

**39**

**40** Andû a Isiraeli maatûûrîte Misiri mîaka magana mana na mîrongo îthatû.

**41** Na mûthenya ûcio mîaka magana mana na mîrongo îthatû yakinyire andû a Isiraeli nîmaaumire vûrûri wa Misiri.

**42** Ûtukû ûcio Ngai-Mûnene aararire arangîrîte andû a Isiraeli makiuma Misiri. Kwoguo mwaka wa mwaka andû a Isiraeli nîmamûrîte ûtukû ûcio nîûndû wa gûkumia Ngai-Mûnene. Na njiarwa cionthe cia andû a Isiraeli nîitûûra ciîkaga ûguo tene na tene.

**42**

**43** Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni atîrî, “Mama nîmo mawatho ma pasaka: Gûtirî mûgeni ûkaarîa irio cia pasaka,

**44** nwatî ngombo irîa mwîgûrîrîte nwa irîe mwamba kûiruithia.

**45** Gûtirî mûrarîrîri kana mûndû wa kûrîvwa wagîrîrwe nî kûrîa pasaka.

**46** Irio cionthe cia pasaka ciagîrîrwe nî kûrîrwa nyombarî irîa irugîrîtwe, itiagîrîrwe gûkuuwa irutwe nja ya nyomba. Mavîndî monthe ma nyamû irîa ithînjîtwe nîûndû wa pasaka matikaunangwe.

**47** Andû onthe a Isiraeli nwanginya makûngûîre kîrugo gîkî.

**48** Mûgeni ûrîa ûkethîrwa atûûrîte gatagatîrî kenyu na ende gûkûngûîra pasaka akumie Ngai-Mûnene, mue nîmûkaamba kûruithia arûme onthe a mûciî ûcio. Mûndû ûcio nîagaacoka atuwe ta mûndû ûciarîrîtwe kwa andû a Isiraeli na nwa mûkûngûîre pasaka mûrî vamwe nake.

**49** Mawatho mama makaarûmagîrîrwa nî mûndû ûrîa ûciarîrîtwe kwa andû a Isiraeli na mûgeni ûrîa ûtûûranîtie namue.”

**50** Na andû a Isiraeli nîmaathîkire na nîmeekire wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa na Aroni.

**51** Na mûthenya ûcio Ngai-Mûnene nîwarutire andû a mîvîrîga ya Isiraeli vûrûri wa Misiri.

# Ntha 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Marikithathi nîmaamûrirwe

## Kîrugo kîa mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia

## Marikithathi

## Gîtugî gîa îtu na gîtugî kîa mwaki

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Nyamûrîra marikithathi monthe ma arûme. Marithikithathi monthe ma arûme a Isiraeli nî akwa, na marikithathi monthe ma nyamû cia ûrîthi wenyu nî makwa.”

**2**

**3** Nake Musa nîwerire andû a Isiraeli atîrî, “Ririkanagani mûthenya ûyû. Ûyû nî mûthenya ûrîa Ngai-Mûnene aamûrutire Misiri na njîra ya vinya wake kûrîa mwatûûraga mûrî ngombo. Mûthenya ûyû mûtikaarîe mîgate îkîrîtwe ndawa ya kwimbia.

**4** Ûmûnthî mweri wa mbere ûrîa wîtagwa Abibu nîguo mûrauma Misiri.

**5** Ngai-Mûnene nîwerîre methe menyu ma tene na akîîvîta atî nîakaamûva vûrûri wa Akanaani, na wa Ahiti na wa Amori, na wa Ahivi, na wa Ajebusi. Vûrûri ûcio wîcûrîte ûkî na îria. Mwakinya kuo, mweri wa mbere wa Abibu wa mwaka wa mwaka nwanginya mûgakûngûagîra kîrugo gîkî.

**6** Mîthenya mûgwanja nîmûkaarîcaga mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia. Naguo mûthenya wa mûgwanja nîguo mûkeethagîrwa na kîrugo gîa gûkumia Ngai-Mûnene.

**7** Mîthenyarî îo mûgwanja mûkaarîcaga mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia. Na kûrîa kuonthe mûkeethagîrwa mûrî gûtikaanoneke ndawa ya kwimbia mîgate vûrûrirî wenyu.

**8** Na mûthenya ûcio nîmûkera ciana cienyu atî mûreka ûguo nîûndû wa ûrîa Ngai-Mûnene aamwîkire vîndî îrîa mwaumire Misiri.

**9** Ûndû ûyû nûkeethagîrwa ûrî kîririkania ta kîndû kîovereretwe njararî cienyu kana mothiûrî menyu atî vîndî cionthe mûthomage watho wa Ngai-Mûnene. Nîûndû Ngai-Mûnene aamûrutire Misiri na vinya wake mûnene.

**10** Kwoguo kûngûagîrani kîrugo gîkî rîrîa îvinda rîrîa rîakîo rîakinya mwaka wa mwaka.

**10**

**11** “Ngai-Mûnene nîakaamûkinyia vûrûri wa Kanaani ûrîa aamwîrîîre mue wana methe menyu ma tene atî nî akaamûva, mwakinya kuo,

**12** mûkaamwamûrîra marikithathi monthe. Marikithathi monthe ma ûrîthi wenyu, nî ma Ngai-Mûnene.

**13** Marikithathi ma mvunda nîmûkaamakûûra na tûtûrûme. Nwatî ethîrwa mûtikwenda kûmakûûra mûkaamaunangaga ngingo. Marikithathi monthe ma anake enyu nwanginya mûkaamakûûra.

**14** Ethîrwa kavinda nîgagaakinya anake enyu mamûrie ûndû ûyû mûreka wa gûkûngûîra ugîte atîa, nîmûkaamera atî, ‘Ngai-Mûnene nîwatûmîre vinya wake mûnene agîtûruta Misiri kûrîa twatûûraga tûrî ngombo.

**15** Nîûndû vîndî îrîa mûthamaki wa Misiri aaûmirie ngoro na akîrega gûtûrekereria tûthiî, Ngai-Mûnene nîwaûragire marikithathi monthe ma Misiri, ma andû wana ma nyamû. Kîu nîkîo gîtûmaga tûrutîra Ngai-Mûnene magongoona ma marikithathi monthe ma nyamû nwatî tûgakûûra ma anake etû.

**16** Ûndû ûyû ûkethagîrwa wîkariî ta kîndû kîovereretwe njara kana rûûri rwîkîrîtwe mothiûrî metû wa gûtûririkania atî Ngai-Mûnene aatûrutire vûrûri wa Misiri na njîra ya vinya wake mûnene.’ ”

**16**

**17** Vîndî îrîa mûthamaki wa Misiri etîkîîre andû a Isiraeli mathiî, Ngai ndaamatongoria kûvîtûkîra vûrûrirî wa Afilisiti wana gwatuîka njîra îo nîyo yarî nguvî. Ngai aaugire atîrî, “Ndikwenda andû aya magarûrûka mecirie gûcoka Misiri matûngana na mbaara.”

**18** Vandû va ûguo Ngai aamatongoririe na njîra îrîa îthiûrûrûkîte werû îthiîte îriarî îtune. Nao andû a Isiraeli maaumire vûrûri wa Misiri mevarîrîtie na indo cia mbaara.

**18**

**19** Musa nîwakuire mavîndî ma Josefu, nîûndû Josefu nîwevîtithîtie andû a Isiraeli akîmeera atîrî, “Rîrîa Ngai akaamûvonokia, mue nwanginya mûgaakua mavîndî makwa kuuma gûkû.”

**19**

**20** Nao andû a Isiraeli nîmaaumire Sukothu na makîthiî makîamba magema mao Ethamu rûtererî rwa werû.

**21** Mavinda ma mûthenya Ngai-Mûnene aathiîcaga mbere yao amatongoreretie arî gîtugîrî Kîam îtu. Útukû aamatongoragia arî gîtugîrî Kîam mwaki wa kûmonia ûtheri nîguo mathiîcage ûtukû na mûthenya.

**22** Gîtugî Kîam îtu kîethagîrwa kîrî mbere yao vîndî cionthe mûthenya, na Kîam mwaki kîethagîrwa kîrî mbere yao vîndî ya ûtukû.

# Ntha 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aisiraeli nîmaaringire Îria Îtune

**1** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli magarûrûke macoke vuva makambe magema mao mbere ya Pi Hahirothu gatagatî ka Migidoli na Îria Îtune vakuvî na Baali-zefoni.

**3** Nîûndû mûthamaki wa Misiri ageciria atî andû a Isiraeli maraûrûra vûrûrirî mavingîrîrîtue nî werû.

**4** Nie nîngaatûma ngoro yake yûme na nîakamûrûmîrîra. Naguo ûvootani wakwa varî mûthamaki wa Misiri na athigari ake a mbaara ûgatûma ngîa gîtîîo. Nao andû a Misiri nîmagaacoka mamenye atî Nie nînie Ngai-Mûnene.” Na andû a Isiraeli nîmeekire wata ûrîa meerirwe.

**4**

**5** Rîrîa mûthamaki wa Misiri eerirwe atî andû a Isiraeli nîmaûrîte, ke vamwe na anene ake nîmeericûkirwe na makiuga atîrî, “Tweka atîa? Twareka andû a Isiraeli maûra na nîtwaûrwa nî ûtungata wao!”

**6** Mûthamaki wa Misiri nîwavarîrie ngari yake ya mbarathi vamwe na mbûtû yake ya mbaara.

**7** Nîwathiîre na ngari cia mbarathi irîa mbaro magana matandatû, wa vamwe na ngari icio ciîngî cia mbarathi cia Misiri na anene a cio.

**8** Nake Ngai-Mûnene nîwatûmire ngoro ya mûthamaki wa Misiri yûma, na akîrûmîrîra andû a Isiraeli arîa maathiîre marî na ûmîrîru.

**9** Na athigari onthe a mbaara a Misiri, na mbarathi cionthe, na ngari cia mbarathi, na atwari a cio nîmarûmîrîre andû a Isiraeli. Nao nîmaamethîre mambîte magema mao rûtererî rwa Îria Îtune vakuvî na Pi Hahirothu mbere ya Baali Zefoni.

**9**

**10** Vîndî îrîa andû a Isiraeli moonire mûthamaki wa Misiri na mbûtû yake ya mbaara mathiîte kûrî o, nîmetigîre na makîrîrîra Ngai-Mûnene amatethie.

**11** Nao nîmeerire Musa atîrî, “Nîkwa gûtaarî mbîrîra kûu Misiri nîguo ûtûrute kuo tûke tûkuîre gûkû werûrî? Taroria ûrîa wîkîte nîûndû wa gûtûruta Misiri!

**12** Anga tûtiakwîrire mbere ya tuume kuo atî ûndû ûyû ûgekîka? Tue twakwîrire ûtigane natue tûthiî na mbere gûtuîka ngombo cia andû a Misiri. Kûngîrî waro tûgîtungata andû a Misiri tûrî ngombo gûkîra gûkuîra gûkû werûrî.”

**12**

**13** Nake Musa nîwamacokerie atîrî, “Mûtigetigîre, mwîyûmîrîrie na nîmûkwona ûrîa Ngai-Mûnene agwîka nîguo amûvonokie ûmûnthî. Mue mûtigaacoka kwona andû aya a Misiri rîngî.

**14** Ngai-Mûnene nîakûmûrûîrîra na gûtirî na vata wa mwîke ûndû wana ûrîkû.”

**14**

**15** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Ûrangaîra ngûtethie nîkî? Îra andû a Isiraeli mathiî na mbere.

**16** Ûkîrîria mûragi waku îgûrû na wambararie njara yaku îgûrû rîa îria. Manjî ma îria nîmakûgaûkana, na andû a Isiraeli nîmakûvota kûvîtûkîra nthî nyûmû.

**17** Nanie nîngûmia ngoro cia andû a Misiri nîguo mamûrûmîrîrie, na nîngûgîa na gîtîîo nîûndû wa kûvoota mûthamaki wa Misiri, athigari a mbaara, ngari ciake cia mbarathi, na andû ake arîa mathiîcaga matwîte mbarathi.

**18** Na vîndî îrîa ngaamavoota, andû a Misiri nîmakaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

**18**

**19** Nake mûraika wa Ngai, ûrîa watongoragîria athigari a mbaara a andû a Isiraeli nîwaumire mbere agîcoka vuva. Gîtugî Kîam îtu kîrîa Kîammatongoragia nakîo nîkîaumire mbere yao gîgîcoka vuva,

**20** gîkîrûngama gatagatî ka athigari a mbaara a Isiraeli na athigari a mbaara a andû a Misiri. Narîo îtu rîu nîrîatûmire kûgîe nduma kûrî andû a Misiri, nwatî nîrîavere andû a Isiraeli ûtheri. Kwoguo athigari a mbaara a Misiri matingîavotire gûkuvîvîria athigari a mbaara a Isiraeli ûtukû ûcio wonthe.

**20**

**21** Musa nîwacokire akîambararia njara yake îgûrû rîa Îria. Nake Ngai-Mûnene nîwatûmire manjî ma îria macokue na vuva nî rûkûngi rûnene rûrîa rûvurutanaga rumîte mwena wa îrathîro. Naruo rûkûngi rûu rwavurutanire ûtukû wonthe na rûgîtûma îria rîtuîke nthî nyûmû. Manjî nîmaagaûkanire.

**22** Nao andû a Isiraeli nîmaavîtûkîrîre nthî nyûmû îriarî, na manjî mavana ta nthingo igîrî, rûmwe mwena wao wa ûrîo na rûu rwîngî mwena wao wa ûmotho.

**23** Nao andû a Misiri nîmaamarûmîrîrie îriarî marî na mbarathi ciao cionthe, na ngari cia mbarathi cia mbaara na atwari a cio.

**24** Mbere ya kûthamburûkana Ngai-Mûnene nîwaroririe nthî kûrî athigari a mbaara a Misiri arî gîtugîrî Kîam mwaki na Kîam îtu, na agîtûma magwatwe nî guoya.

**25** Nîwatûmire magûrû ma ngari ciao cia mbarathi maremera, na kwoguo nîmaagîre na thîna wa kûthiî mbere. Nao andû a Misiri nîmaaugire atîrî, “Ngai-Mûnene ararûa natue akîrûîrîra andû a Isiraeli. Nîtûre tuume varî o!”

**25**

**26** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Tambûrûkia njara yaku îgûrû rîa Îria, nîguo manjî macokanîrîre makunîkîre andû a Misiri, na ngari ciao cia mbarathi na atwari a cio.”

**27** Kwoguo Musa nîwatambûrûkirie njara yake îgûrû rîa Îria. Na gwakîa manjî magîcoka ûrîa meekariî mbere. Nao andû a Misiri nîmaageragia kûûra maume manjîrî, nwatî Ngai-Mûnene nîwamaikirie îriarî.

**28** Manjî nî maacokire magîkunîkîra ngari cia mbarathi, atwari a cio, na athigari a mbaara onthe arîa marûmîrîrîtie andû a Isiraeli îriarî. Gûtirî wana ûmwe watigarire.

**29** Nwatî andû a Isiraeli maavîtûkîrîre îriarî kûrî nthî nyûmû, na nthingo cia manjî irî mîena yoîrî.

**29**

**30** Mûthenya ûcio Ngai-Mûnene nîwavonokirie andû a Isiraeli kuuma kûrî andû a Misiri. Nao andû a Isiraeli nîmoonire andû a Misiri mamamîte rûtere rwa îria marî akuû.

**31** Vîndî îrîa andû a Isiraeli moonire vinya mûnene ûrîa Ngai-Mûnene aavootire andû a Misiri naguo, nîmeetigîre Ngai-Mûnene, makîmwîtîkia na magîtîkia ndungata yake Musa.

# Ntha 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa Musa

## Rwîmbo rwa Miriamu

## Manjî marûrû

**1** Musa na andû a Isiraeli nîmaainîre Ngai-Mûnene rwîmbo rûrû makiugaga atîrî,

**1** Nie nîngwinîra Ngai-Mûnene,

**1** nîûndû ke nî agîîte na ûvootani ûrî na riiri,

**1** nîwikîtie mbarathi na atwari a cio îriarî.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîke mûngitîri ûrîa ûrî vinya,

**2** nîke ûmvonoketie.

**2** Nîke Ngai wakwa, na ngaamûkumagia,

**2** Ngai wa vava, na ngaainaga ngîgwetaga ûnene wake.

**2**

**3** Ngai-Mûnene nî njamba ya mbaara,

**3** rîîtwa rîake nî Ngai-Mûnene.

**3**

**4** “Ke nîwaikirie athigari a mbaara a Misiri na ngari ciao cia mbarathi îriarî;

**4** anene arîa aro mûno a mbaara maaûrîîre manjîrî ma Îria Îtune.

**4**

**5** Maakunîkîrwe nî manjî ma îria îriku,

**5** maavorokeere nginya gîtina Kîam îria ta îthiga.

**5**

**6** Njara yaku ya ûrîo we Ngai-Mûnene îrî riiri na îrî vinya;

**6** njara yaku ya ûrîo we Ngai-Mûnene yunangaga nthû tûcunjî tûcunjî.

**6**

**7** Nîûndû wa ûnene waku we nîûng'aûranagia nthû ciaku;

**7** marakara maku makanaga makamavîvia ta rûûa.

**7**

**8** Na njîra ya mîvevû yaku manjî nîmeyûmbanîrîre makîrûngama ta rûthingo;

**8** kûrîa kûrikîru kwa îria gûgîtuîka kûndû kûnyaru.

**8**

**9** Nthû yaugire atîrî,

**9** ‘Nie nîngûmarûmîrîria na nîmanyite,

**9** nîngûgaania ûtonga wao na nthiî na ûrîa wonthe ngwenda,

**9** nîngûcomora rûviû rwa njûra nîmathirie na njara yakwa.’

**9**

**10** Nwatî rîrîa rûkûngi rwaku rwavurutanire we Ngai-Mûnene,

**10** andû a Misiri maakunîkirwe nî îria.

**10** Maaûrîre manjîrî meengî ta ûrîa cuuma yûragîra.

**10**

**11** Ngai-Mûnene, nî ngai îrîkû gatagatî ka ngai îkariî tawe?

**11** Nî ûrîkû wîkariî tawe, we ûrî ûthingu wa magegania?

**11** Nî ûrîkû ûngîringa ciama na ciîko cia vinya ta ciaku?

**11**

**12** We watambûrûkirie njara yaku ya ûrîo,

**12** nayo nthî îkîmerie nthû cietû.

**12**

**13** Na ûndû wa wendo waku ûtathiraga,

**13** nîwatongoririe andû arîa we wakûûrîte;

**13** na njîra ya vinya waku

**13** nîwamonererie kûrîa we wamûrîte.

**13**

**14** Ndûrîrî nîciîguîte, nacio nîcinainaga irî na guoya;

**14** Afilisiti nîmagwatîtwe nî kîmako kînene.

**14**

**15** Atongoria a Edomu nî amaku;

**15** nao andû arîa marî vinya a Moabu nîmarainaina nîûndû wa guoya;

**15** andû a Kanaani nîmathirîtwe nî ûmîrîru.

**15**

**16** Nîmaagwatirwe nî guoya na kîmako.

**16** O monaga vinya waku we Ngai-Mûnene,

**16** makarûngama makirîte ki nginya rîrîa andû aku makaavîtûka,

**16** andû arîa wavonokirie kuuma ûkomborî.

**16**

**17** We nîûkaamarete na ûmavande kîrîmarî gîaku,

**17** vandû varîa we Ngai-Mûnene ûthuurîte vatuîke mûciî waku,

**17** hekarûrî îrîa we mwene ûtumîte.

**17**

**18** We Ngai-Mûnene nîûtûûra ûrî mûthamaki tene na tene.”

**18**

**19** Vîndî îrîa ngari cia mbarathi cia andû a Misiri, mbarathi ciacio na arîa maitwaraga ciakinyire îriarî, Ngai-Mûnene nîwatûmire manjî macokanîrîre magîkunîkîrwa nîmo. Nwatî andû a Isiraeli maavîtûkîrîre nthî nyûmû gatagatî ka îria.

**19**

**20** Nake mûndûmûka ûmwe mûrathi wetagwa Miriamu, na aarî mwarwang'ina na Aroni, nîwocire tamburini yake, nao aka acio engî nîmaamumire vuva na tamburini ciao makîinagia.

**21** Nake Miriamu nîwamainîre atîrî:

**21** “Inîrani Ngai-Mûnene, nîûndû ke nîagîte na ûvootani ûrî na riiri.

**21** Ke nîaikîtie mbarathi na atwari a cio îriarî.”

**21**

**22** Musa nîwacokire agîtongoria andû a Isiraeli kuuma îria îtune makîthiî werûrî wa Shuru. Nao nîmaathiîre rûgendo rwa mîthenya îthatû marî werûrî na matakwona manjî.

**23** Nîmaacokire magîkinya vandû vetagwa Mara, nwatî manjî ma vau Mara matingîanyuîkire nîûndû maarî marûrû. Kîu nîkîo gîatûmire vandû vau vetwe Mara.

**24** Nao andû a Isiraeli nîmaatetirie Musa na makîmûria atîrî, “Nîtûnyua ndûî?”

**25** Nake Musa nîwavoire Ngai-Mûnene, na Ngai-Mûnene akîonia Musa mûtî akîmwîra awikie manjîrî. Namo manjî nîmaatuîkire maro ma kûnyua.

**25** Vau Mara nîvo Ngai-Mûnene aamaveerere mawatho ma kûrûmagîrîra na nwavo aamagererie.

**26** Nîwacokire akîmeera atîrî, “Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na nînie nîmûvonagia. Ethîrwa mue mûkambathîkagîra na kinyi na mwîkage ûrîa kwagîrîrîte methorî makwa, nie ndikaamûtûmîra mîrimû ta îrîa naatûmîre andû a Misiri.”

**26**

**27** Vuvarî andû a Isiraeli nîmaakinyire vandû vetagwa Elimu. Vandû vau vaarî na ithima cia manjî îkûmi na mîtî ya mîkîndû mîrongo mûgwanja. Nao nîmaambire magema mao vau vakuvî na manjî.

# Ntha 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maana kuuma îgûrû

**1** Andû onthe a Isiraeli nîmaaumire Elimu. Na mûthenya wa îkûmi na îtano wa mweri wa kaîrî kuuma mauma Misiri, nîmaakinyire werûrî wa Sini ûrîa ûrî gatagatî ka Elimu na Sinai.

**2** Na andû onthe a Isiraeli marî kûu werûrî nîmaatetirie Musa na Aroni

**3** na makîmeera atîrî, “Nî kava Ngai-Mûnene angîatûûragîre Misiri, nîûndû kûu nîtwekaraga nthî tûkarîa nyama na irio cionthe irîa twendaga. Nwatî mwatûretire gûkû werûrî nîguo tuonthe tûkuîre kuo nî yûra.”

**3**

**4** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Nie nîngûmûnyûrûrûkîria mîgate kuuma îgûrû yure ta mbura. Na wa mûthenya mûndû akathiîcaga akaûngania irîa ikûmwîgana mûthenya ûcio. Ûguo nîguo ûgaatûma menya kana makaambathîkagîra.

**5** Nwatî mûthenya wa gatandatû, wa mûndû akaaûnganagia maita maîrî ma irîa aûnganagia wa mûthenya na aivaarîrie.”

**5**

**6** Kwoguo Musa na Aroni nîmeerire andû onthe a Isiraeli atîrî, “Ûmûnthî kîvwaî nîrîo mûkaamenya atî Ngai-Mûnene nîke wamûrutire vûrûri wa Misiri.

**7** Na kîraûko nîmûkoona riiri wa Ngai-Mûnene nîûndû ke nîeguîte mûkîmûtetia. Tue tûrî a, atî nîguo mûtûtetie?”

**8** Musa nîwacokire akîmera atîrî “Ngai-Mûnene nîke ûkaamûva nyama cia kûrîa kîvwaî na amûve mîgate ya kwîgana kîraûko. Ke nîwîguîte mateta menyu, nîûndû rîrîa mûratûtetia nî Ngai-Mûnene mûratetia.”

**8**

**9** Musa nîwerire Aroni atîrî, “Îra andû onthe a Isiraeli maûke vakuvî na Ngai-Mûnene nîûndû ke nîwîguîte mateta mao.”

**10** Na rîrîa Aroni aaragîria andû onthe a Isiraeli, nîmaagarûrûkire onthe makîroria werûrî, na wa rîmwe riiri wa Ngai-Mûnene nîwaumîrire ûrî îtuurî.

**11** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**12** “Nîmbîguîte mateta ma andû a Isiraeli. Meere atî, kîvwaî makaarîcaga nyama na kîraûko makarîa mîgate wa îrîa makwenda. Nao nîmakaamenya atî nînie Ngai-Mûnene Ngai wao.”

**12**

**13** Na kîvwaî Kîam mûthenya ûcio nîgwaûkire gîkundi kînene gîa tûconi twîtagwa tûthirimûkû na tûgîcûra vau maambîte magema mao. Na kîraûko kwarî na îme rîrigicîrîtie vau maambîte magema.

**14** Vîndî îrîa îme rîanyaarire, kûu werûrî nîgwatigirwe kûrî na kîndû Kîamrî gîceke ta karatathi na gîekariî ta mbaa.

**15** Rîrîa andû a Isiraeli maakîonire nîmaaûranirie o ene atîrî, “Nîndûî gîkî?”

**15** Musa nîwamacokerie atîrî, “Ino nî irio îrîa Ngai-Mûnene amûveete mûrîe.

**16** Ngai-Mûnene augîte atî wa mûndû nîaûnganagie ciîgana wata ûrîa angîvatara kûringana na ûrîa wa mûciî ûrî na andû megana. Wa mûndû akaarîcaga kilo igîrî.”

**16**

**17** Nao andû a Isiraeli nîmeekire wata ûrîa meerirwe. Amwe nîmaaûnganirie nyîngî, nao engî makîûngania nini.

**18** Nwatî rîrîa ciathimirwe, arîa maaûnganîtie nyîngî matiarî na nyîngî makîria, nao arîa maûnganîtie nini matiarî na nini makîria. Wa mûndû aaûnganîtie kûringana na ûrîa aavataraga.

**19** Musa nîwacokire akîmeera atîrî, “Mûndû wana ûrîkû ndagatigarie maana nîûndû wa rûyû.”

**20** Nwatî andû amwe matiathikîrîria ûrîa Musa aameerire, kwoguo nîmaatigaririe. Nacio ciakinyia kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî ciethîrirwe irî na igunyû na irî na mûnungo mûcûku, na Musa nîwarakarire nîo.

**21** Vîndî cionthe kîraûko wa mûndû aaûnganagia kûringana na ûrîa aavataraga kûrîa. Vîndî îrîa riûa rîara na gûkîgîa ûrugarî nîciararûkaga.

**21**

**22** Mûthenya wa gatandatû wa mûndû wa mûndû aaûnganagia maita maîrî ma irio cia kîthimo Kîam wa mûthenya. Nao atongoria onthe a andû a Isiraeli nîmaathiîre kûrî Musa na makîmwîra ûvoro ûcio.

**23** Nake Musa nîwamerire atîrî, “Ngai-Mûnene athanîte atî rûyû nî mûthenya mûtheru wa kûvurûka nîûndû wa gûkumia Ngai-Mûnene. Rugani kîrîa mûvatarîtue nîkîo ûmûnthî na kîrîa gîgûtigara nîkigwe nîûndû wa rûyû.”

**24** Kwoguo nîmeekire wata ûrîa Musa aamerire. Nacio irîa maaigire nginya mûthenya ûcio wîngî itianacûka kana igîa igunyû.

**25** Musa nîwerire andû atîrî, “Rîani maana ûmûnthî nîûndû ûyû nî mûthenya wa thavatû, mûthenya wa kûvurûka na wamûrîrîtwe Ngai-Mûnene. Ûmûnthî gûtirî maana mangîoneka na kûu nja ya kûrîa mwambîte magema.

**26** Mue mûkaaûnganagia maana mîthenya îtandatû. Nwatî mûthenya wa mûgwanja nî mûthenya wa kûvurûka na maana matikethagîrwa kuo.”

**26**

**27** Mûthenya wa mûgwanja andû amwe nîmaathiîre kûngania maana, nwatî matiamoona.

**28** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Nîmûtûûra mûregete kwathîkîra maathani na mawatho makwa nginya rî?

**29** Menyani atî nie nînie Ngai-Mûnene, na nînîmûvete mûthenya wa kûvurûka. Kîu nîkîo gîtûmaga wa mûthenya wa gatandatû nîmûva irio mbîganu cia mîthenya îîrî. Mûthenya wa mûgwanja wa mûndû nîekarage gwake na ndakaumagare athiî kûndû.”

**30** Kwoguo andû nîmaavurûkire mûthenya wa mûgwanja.

**30**

**31** Nao andû a Isiraeli nîmaavere irio icio rîîtwa magîciîta maana . Nacio ciekariî ta kavîndî kanini ka rangi mûcerû, na mûcamo wacio warî ta tûmîgate tûrugîtwe na ûûkî.

**32** Nake Musa nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene nîwathanîte twige maana mamwe nîguo njiarwa cietû cionage irio irîa aatûveere tûrîcage tûrî werûrî rîrîa aatûrutire vûrûri wa Misiri.”

**33** Kwoguo Musa nîwerire Aroni atîrî, “Oca nyûngû wîkîre maana kuo na ûmige varîa Ngai-Mûnene agoocagîrwa nîguo njiarwa cietû ikoonaga.”

**34** Wata ûrîa Musa aathîtwe nî Ngai-Mûnene, Aroni nîwaigire maana mau mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro nîguo maigwe.

**35** Nao andû a Isiraeli nîmaarîre maana îvinda rîa mîaka mîrongo îna nginya rîrîa maakinyire vûrûri wa Kanaani kûrîa maatûûrire.

**36** (Kîthimi kîrîa maathimaga nakîo kîndû kîûmû vîndî îo Kîamrî ta lita mîrongo îîrî.)

# Ntha 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Manjî kuuma îthigarî

## (

## Nda 20.1-13

## )

## Mbaara ya andû a Isiraeli na Amaleki

**1** Andû onthe a Isiraeli nîmaaumire werûrî wa Sini. Nîmaathiîcaga vandû na makauma vo kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene aamaathaga. Nao nîmaambire magema mao Refidimu, nwatî kûu gûtiarî manjî ma kûnyua.

**2** Andû nîmaambîrîrie gûtetia Musa makîmwîraga atîrî, “Tûve manjî ma kûnyua.”

**2** Nake Musa nîwamacokerie atîrî, “Mûrateta nîkî? Nîndûî kîratûma mûgerie Ngai-Mûnene?”

**2**

**3** Nwatî andû maarî anyondu mûno, na nîmaathiîre na mbere gûteta makîûragia Musa atîrî, “Nîndûî gîatûmire ûtûruta Misiri? Wendaga tûke ûtûragîre gûkû werûrî na nyonda tûrî vamwe na ciana cietû na ng'ombe cietû?”

**3**

**4** Kwoguo Musa nîwathaithire Ngai-Mûnene akîmwîra atîrî, “Nîmbîka andû aya atîa? Rîu marî vakuvî kûndiva na mathiga.”

**4**

**5** Nwatî Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Oca atongoria amwe a andû a Isiraeli ûthiî nao mbere ya andû. Kuua mûragi ûrîa waringire manjî ma rûnjî rwa Nailo naguo.

**6** Nîngaarûngama mbere yenyu îgûrû rîa îthiga kîrîmarî gîa Sinai. Thiî ûkaaringa îthiga rîu na mûragi waku na nîrîkaauma manjî ma kûnyuwa nî andû.” Ûguo nîguo Musa eekire akîonagwa nî atongoria onthe a Isiraeli.

**6**

**7** Navo vandû vau nîwavatuîrîre rîîtwa akîveeta Masa na Meriba. Aveetire ûguo nîûndû vau nîvo andû maateteere na makîgeria Ngai-Mûnene makîûragia atîrî, “Ngai-Mûnene arî natue kana ndarî natue?”

**7**

**8** Nao Amaleki nîmaaûkire na makîambîrîria kûrûa na andû a Isiraeli marî Refidimu.

**9** Nake Musa nîwerire Joshua atîrî, “Tûthuurîre arûme a gûkaathiî kûrûa na Amaleki rûyû. Nanie nîngaarûngama kîrîmarî îgûrû nyitîte mûragi ûrîa Ngai aambîrire nguue.”

**10** Kwoguo Joshua nîwekire ûrîa Musa aamwathire eke. Aisiraeli nîmaathiîre kûrûa na Amaleki, nao Musa, Aroni na Huri makîthiî kîrîmarî îgûrû.

**11** Vîndî îrîa yonthe Musa eethagîrwa aûkîrîrîtie njara ciake, andû a Isiraeli nîmaavootanaga. Na rîrîa agwîthia njara ciake Amaleki makambîrîria kûvootana.

**12** Nwatî njara cia Musa nîcianogire. Kwoguo Aroni na Huri nîmaaretire îthiga nîguo Musa arîkarîre. Nao nîmaarûngamire mîena na makînyitîrîra njara ciake ciûkîrîrîtue nginya riûa rîkîthûa.

**13** Ûguo nîguo Joshua aavootire Amaleki.

**13**

**14** Nake Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Andîka ûvoro wîgiî ûvootani ûyû nîguo ûtuîke wa kûririkanagwa. Na wîre Joshua atî nîngûthiria Amaleki viû na ndûme mariganîre gûkû nthî.”

**15** Musa nîwatumire metha ya kîgongoona na akîmîtuîra rîîtwa “Ngai-Mûnene nîke vendera yakwa.”

**16** Na nîwaugire atîrî, “Ûkîrîria na îgûrû vendera ya Ngai-Mûnene! Ke nîatûûra arûaga na Amaleki tene na tene!”

# Ntha 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jethiro nîwacerere Musa

## Gûtua andû atongoria

## (

## Gûco 1.9-18

## )

**1** Jethiro mûthînjîri-ngai wa Midiani aarî îthe wa mûka wa Musa. Ke nîwegwire ûrîa wonthe Ngai eekîte Musa na andû a Isiraeli rîrîa aamarutire vûrûri wa Misiri.

**2** Kavindarî kau mûka wa Musa eekaraga mûciî kwa îthe Jethiro. Kwoguo Jethiro nîwathiîre kûrî Musa kûmûvirîra mûka Zipora,

**3** na tûmwanake twake twîrî, Gerishomu ûrîa mûkûrû na Eliezeri ûrîa warî wa kaîrî. (Musa aaugîte atî nîûndû aatûûraga vûrûrirî mûgeni ûcio wa mbere aamûtuîrîre rîîtwa Gerishomu .

**4** Nîwacokete akiuga rîngî atîrî “Ngai wa vava nîwandethirie na akîmvonokia ndikaûragwe nî mûthamaki wa Misiri.” Kwoguo nîwagatuîrîte rîîtwa Eliezeri.)

**5** Jethiro nîwathiîre werûrî arî na mûka wa Musa na anake a Musa aîrî kûrîa aambîte îgema kîrîmarî Kîam Ngai.

**6** Jethiro nîwatûmanîte kûrî Musa athiî akeerwe atî nîmaûkîte marî na mûka wa Musa na ciana.

**7** Kwoguo Musa nîwaumagarire akîthiî gûtûnga mûthoniwe, na matûngana akîmûmumunya. Oîrî wa mûndû nîwaûririe ûrîa wîngî ûvoro wa wagîrîru wake na magîcoka magîtonya îgemarî rîa Musa.

**8** Musa nîwacokire akîîra Jethiro maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene eekire mûthamaki wa Misiri na andû ake. Maûndû mau meekirwe nîguo Ngai-Mûnene avonokie andû a Isiraeli. Musa nîwerire mûthoniwe mathîna marîa moonire marî njîrarî na ûrîa Ngai-Mûnene aamavonoketie kuuma kûrî mathîna mau.

**9** Vîndî îrîa Jethiro eegwire ûrîa Ngai-Mûnene eekîte maûndû maro kûrî andû a Isiraeli akîmavonokia kuuma kûrî andû a Misiri nîwakenire.

**10** Nake nîwaugire atîrî, “Nîtûkumie Ngai-Mûnene ûcio wamûvonokirie kuuma kûrî mûthamaki wa Misiri na andû ake!

**11** Rîu nîmenyete atî Ngai-Mûnene nîke mûnene gûkîra ngai cionthe. Nîûndû nîwavonokirie andû ake kuuma kûrî andû aganu a Misiri.”

**12** Nake Jethiro, mûthoniwe wa Musa nîwarutire indo cia matega ma kûvîvua na magongoona mengî ma kûrutîra Ngai. Aroni na atongoria onthe a Isiraeli nîmaathiîre kûrîa irio vamwe na Jethiro marî mbere ya Ngai-Mûnene.

**12**

**13** Mûthenya ûcio wîngî Musa nîwekarire nthî kûthikîrîria mateta ma andû na kûmatuithania. Wîra ûcio Musa aaûrutire kuuma kîraûko nginya kîvwaî.

**14** Jethiro ûrîa mûthoniwe wa Musa, nîwonire maûndû marîa monthe Musa eekaga nîûndû wa andû, na akîra Musa atîrî, “Nî maûndû marîkû mama monthe ûrekîra andû? Maûndû mama monthe ûreka ûrî wenga nao andû matinde makûthiûrûrûkîrîtie kuuma kîraûko nginya kîvwaî nîkî?”

**14**

**15** Musa nîwacokerie mûthoniwe atîrî, “Nwanginya mbîke ûguo nîûndû andû maûkaga kûrî nie nîguo mamenye wendi wa Ngai.

**16** Vîndî îrîa andû aîrî mavîtanîtie maûkaga kûrî nie, nanie ngamatuithania gatagatî ka mûndû na ûrîa wîngî, na nîmamenyithagia Maathani na mawatho ma Ngai.”

**16**

**17** Nake Jethiro nîwerire Musa atîrî, “Maûndû mama ndûrameka na njîra îrîa yagîrîrîte.

**18** We nûkwinogia we mwene wana ûnogie andû aya, nîûndû ûyû nî ûndû mûrito mûno na ndûngîûvota ûrî wenga.

**19** Rîu ka ngûtaare na Ngai ethîrwe arî vamwe nawe. Nîkwagîrîrîte ûtuîke mûtongoria wa andû aya na ûvirage mateta mao mbere ya Ngai.

**20** Mathomithagie maathani na mawatho ma Ngai na ûmataaragîrie ûrîa magîrîrwe nî gûtûûra wana gwîka.

**21** Nwatî îgûrû rîa maûndû mau monthe thuura andû gatagatî ka andû aya onthe. Ûthuure arûme arîa marî na ûvoti, na metigîrîte Ngai, evokeku na andû mathûrîte mavaki. Andû acio matue atongoria a andû. Amwe matongoragie ikundi cia andû ngiri, engî magana, na engî ikundi cia andû mîrongo îtano na engî makûmi.

**22** Nîmatuithanagie maciira vîndî cionthe. Maûndû marîa mavûthû nîmatucage ciira arî o. Nwatî nîmakûretagîre maûndû marîa manene. Kwoguo wetîkîra andû magûtethie ûkaavûthîrwa nî wîra.

**23** Ethîrwa ûgeka ûguo ta ûrîa Ngai athanîte, ûkavotaga kûmîrîria na andû menûkage makenete.”

**23**

**24** Kwoguo Musa nîwegwire mataaro ma mûthoniwe,

**25** na nîwathuurire andû maarî na ûvoti kuuma gatagatî ka andû onthe a Isiraeli. Ke nîwamatwire atongoria, mathage ikundi cia andû ngiri, îgana, mîrongo îtano na engî makûmi.

**26** Nao nîmaatucagîra andû mavinda monthe. Maciira monthe mavûthû o ene nîo maatucaga. Nwatî maciira marîa manene maatwaragîrwa Musa.

**26**

**27** Nake Musa nîwaugîre mûthoniwe ûvoro na Jethiro akînûka gwake mûciî.

# Ntha 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli marî Kîrîmarî gîa Sinai

**1** Mûthenya wa mbere wa mweri wa kathatû kuuma mauma Misiri andû a Isiraeli nîmaakinyire werûrî wa Sinai.

**2** Andû a Isiraeli nîmaaumire Refidimu magîkinya werûrî wa Sinai na makîamba magema mao vakuvî na kîrîma gîa Sinai.

**3** Nake Musa nîwaunûkirie kîrîmarî gîa Sinai nîguo agatûngane na Ngai.

**3** Nake Ngai-Mûnene nîwetire Musa arî kîrîmarî na akîmwîra ere andû a Isiraeli, njiarwa cia Jakovu atîrî,

**4** “Mue nîmwonire ûrîa nie Ngai-Mûnene nekire andû a Misiri na ngîmûkuua ta ûrîa nderi îkuuaga tûcui twayo na mathagu na ngîmûrete varî nie.

**5** Kwoguo ethîrwa mûkaambathîkagîra na mwathîkagîre kîrîkanîro gîakwa nîmûgaatuîka andû akwa. Nthî yonthe nî yakwa, nwatî mue mûgaatuîka andû akwa arîa nthuurîte,

**6** andû nyamûrîrîtwe na mûndungatagîre mûrî athînjîri-Ngai.”

**7** Kwoguo Musa nîwanyûrûrûkire akîthiî agîîta atongoria a andû vamwe na akîmeera maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aamwathîte.

**8** Nao andû onthe nîmaacokirie marî vamwe makiuga atîrî, “Tûgekaga maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene augîte.” Nake Musa akîthiî akîra Ngai-Mûnene ûrîa andû maaugire.

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Taroria! Nîngûka kûrî we nîrî îtuurî rînene mûno. Na vîndî îrîa ngakwarîria andû nîmakaaîgua ngîkwarîria nao nîmagaatûûra magwîtîkîtie nginya tene na tene.”

**9** Musa nîwerire Ngai-Mûnene rîngî ûrîa andû maaugîte,

**10** nake Ngai-Mûnene akîmwîra atîrî, “Thiî kûrî andû na ûmeere metherie ûmûnthî na rûyû, na ûmeere atî nwanginya mathambie nguo ciao,

**11** na mevarîrie mbere ya mûthenya wa kathatû. Mûthenya ûcio wa kathatû nîngaanyûrûrûka nthiî kîrîmarî gîa Sinai îgûrû varîa nîngîonwa nî andû onthe.

**12** Nawe ûgeekîra mîvaka kûthiûrûrûkîria kîrîma nîguo andû matigakîre. Îra andû memenyerere gûtikagîe mûndû ûkunûkia kîrîmarî kana agîkuvîvîrie. Mûndû wa wonthe ûgaakuvîvîria kîrîma nîakaaûragwa.

**13** Mûndû ûcio akaaûragwa na njîra ya kûrivwa na mathiga kana kûrathwa na mîguî na gûtirî mûndû ûkaamûnyita na njara. Wana ethîrwa nî andû kana nyamû nwanginya ikaaûragwa, nwatî vîndî îrîa karumbeta gakaavuvwa andû nîmakaaunûkia kîrîmarî.”

**13**

**14** Kwoguo Musa nîwanyûrûrûkire kuuma kîrîmarî akîthiî kûrî andû, akîmera metherie na makîthambia nguo ciao.

**15** Musa nîwamerire atîrî, “Îîvarîrieni mbere ya mûthenya wa kathatû na andû matikamenyane kîîmwîrî.”

**15**

**16** Naguo mûthenya wa kathatû kîraûko nîkwagîre ngwa nyîngî na mveni. Na kîrîmarî gûkiumîra îtu înene na gûkîguwa mûgambo mûnene wa karumbeta. Nao andû onthe arîa marî kûrîa maambîte magema nîmaatetemire nî guoya.

**17** Musa nîwatongoririe andû makiuma varîa maambîte magema makîthiî gûcemania na Ngai. Nao nîmaarûngamire nthî ya kîrîma.

**18** Nakîo kîrîma kîonthe gîa Sinai nîgîakunîkîtwe nî ndogo nîûndû Ngai-Mûnene aanyûrûrûkîte arî mwakirî agîûka îgûrû rîa kîrîma. Nayo ndogo yaunûkagia ta ndogo ya îtogi rînene, na andû nîmaatetemaga nî guoya.

**19** Naguo mûgambo wa karumbeta nîwathiîre na mbere wa ûkînenevaga. Musa nîwaririe, na Ngai akîmûcokeria na mûgambo ta wa ngwa.

**20** Ngai-Mûnene nîwanyûrûrûkire akîthiî kîrîmarî gîa Sinai îgûrû na agîîta Musa athiî vo. Musa nîwaunûkirie,

**21** na Ngai-Mûnene akîmwîra atîrî, “Nyûrûrûka ûthiî ûgakaanie andû matigakîre mûvaka maûka kûnjûthîrîria, nîûndû mangîka ûguo eengî ao nîmagaakua.

**22** Wana athînjîri-Ngai arîa maûkaga vakuvî nanie nwanginya metherie, na ethîrwa tîmeka guo nîngaamaverithia.”

**22**

**23** Musa nîwerire Ngai-Mûnene atîrî, “Andû matingîvota kunûkia gûkû kîrîmarî nîûndû nîwatwîrire tûtucage kîrîma gîkî gîa Sinai kîtheru na tûrûthe mûvaka ûkîthiûrûrûkîrîtie.”

**23**

**24** Ngai-Mûnene nîwacokerie Musa atîrî, “Nyûrûrûka ûthiî mûcoke mûke mûrî na Aroni. Nwatî athînjîri-Ngai na andû matiagîrîrwe nî kûvîtûka mûvaka maûkîte kûrî Nie. Mangîvîtûka mûvaka nîngaamaverithia.”

**25** Kwoguo Musa nîwanyûrûrûkire kûrî andû na akîmera ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte.

# Ntha 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maathani Îkûmi

## (

## Gûco 5.1-21

## )

## Andû nîmegwire guoya

## (

## Gûco 5.22-33

## )

## Mawatho megiî metha ya kîgongoona

**1** Ngai nîwaririe ciugo ino cionthe akiuga atîrî,

**2** “Nînie Ngai-Mûnene, Ngai waku ûrîa wakûrutire vûrûri wa Misiri kûrîa warî ûkomborî.

**2**

**3** “Ndûkagooce ngai îngî tiga Nie.

**3**

**4** “Ndûkanethondekere mûvuanano, kana mûvuanîre wa kîndû wa kîonthe kîrî îgûrû maturî, kana wa kîndû kîrî gûkû nthî, kana wa kîndû kîrî manjîrî marîa marî rungu rwa nthî.

**5** Ndûkenamîrîre mûvuanano wa wonthe kana ûûtungatîre, nîûndû nie Ngai-Mûnene, Ngai waku nî Ngai ûrî wîru. Nîmverithagia ciana cia andû arîa mamenete nginya rûciaro rwao rwa kathatû na rwa kana.

**6** Nîmonanagia wendo ûtathiraga kûrî andû ngiri nyîngî arîa mamendete na megucaga maathani makwa.

**6**

**7** “Ndûkagwete rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, Ngai waku na îtherû, nîûndû nie Ngai-Mûnene ndikaauga atî mûndû ndevîtie ûrîa ûngwetaga rîîtwa na îtherû.

**7**

**8** “Menyagîrîra mûthenya wa thavatû na ûwamûrage.

**9** Rutaga wîra mîthenya îtandatû na ûgeka maûndû maku monthe.

**10** Nwatî mûthenya wa mûgwanja nî thavatû yakwa nie, Ngai-Mûnene, Ngai waku. Mûthenya ûcio we ndûkarute wîra wanarî ûrîkû, we mwene, kana mûvîcîguo, kana mwarîguo. Wana ndungata ya mûndû mûrûme kana ya mûndûmûka itikarute wîra, kana ndîthia yaku, kana mûgeni ûrîa ûrî gwaku mûciî.

**11** Nîûndû Nie Ngai-Mûnene naaûmbire îgûrû, nthî, na îria wana indo cionthe irîa irî kuo na mîthenya îtandatû, na mûthenya wa mûgwanja ngîvurûka. Kwoguo Nie Ngai-Mûnene nînaarathimire mûthenya wa thavatû na ngîûtua mûtheru.

**11**

**12** “Tîîa aguo na nyûkwe, nîguo ûtûûre mîaka mîîngî vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai waku agûkûva.

**12**

**13** “Ndûkaûragane.

**13**

**14** “Ndûgeke ûndû wa ûtharia.

**14**

**15** “Ndûkaîe.

**15**

**16** “Ndûkarie ûira wa maveeni îgûrû rîgiî mûndû ûrîa wîngî.

**16**

**17** “Ndûkerirîrie nyomba ya mûndû wîngî, wana kana wîrirîrie mûka. Ndûkerirîrie ndungata ya mûndû wîngî, ya mûndûmûrûme kana ya mûndûmûka, kana ndegwa yake kana mvunda yake kana kîndû gîake kîonthe.”

**17**

**18** Vîndî îrîa andû meegwire ngwa, na makîona mveni, makîgua mûgambo wa karumbeta na makîona kîrîma gîgîtoga ndogo nîmaatetemire nî guoya. Nîmaarûngamire varaca

**19** na makîra Musa atîrî “Aria natue na nîtûkwîgua, nwatî ndûkareke Ngai aria natue nîguo tûtigakue.”

**19**

**20** Nake Musa nîwerire andû a Isiraeli atîrî, “Tigani kwîgua guoya, nîûndû Ngai aûkîte kûmûgeria na atûme mûmwathîkagîre nîguo mûtikevie.”

**21** Andû nîmaarûngamire varaca, nwatî Musa arî wenga nîwathiîre vakuvî na îtu înene varîa Ngai aarî.

**21**

**22** Ngai-Mûnene nîwathire Musa akeere andû a Isiraeli atîrî, “Mue ene nîmweîguîra ngîaria namue kuuma îgûrû.

**23** Mûtikanerûthîre ngai cia mîvuanano cia sîlûva, kana cia thaavu cia kûgoocanagîrua nanie.

**24** Ndumîrani metha ya kîgongoona na mûthetu. Na îgûrû rîayo mûrutîre matega ma kûvîvua na ma thayû, ma ng'ondu na ndegwa cienyu. Vandû vonthe varîa ngaamûra mûngoocagîre vo, nîngaaûkaga kûrî mue na nîmûrathime.

**25** Na mûngîndumîra metha ya kîgongoona ya mathiga, ndîgaatumwe na mathiga marî maumie. Nîûndû mwaumia mathiga na ngeca mûkaamagwatia mûgiro.

**26** Na mûtigaatume metha ya kîgongoona îrî na ngathî îthiîte kûrî yo. Ethîrwa nwa mwîke guo nîmûgaaturamîra metha ya kîgongoona.

# Ntha 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa ngombo ciagîrîrwe nî gwîkwa

## (

## Gûco 15.12-18

## )

## Mawatho megiî ciîko cia waganu

## Wîra wa ene indo

**1** “Mama nîmo mawatho marîa ûkûva andû a Isiraeli:

**2** Ûngîgûra ngombo ya Mûhibirania, ke nîakaagûtungatîra îvinda rîa mîaka îtandatû. Nwatî mwaka wa mûgwanja îrekererue îthiî îtakûrîva kîndû.

**3** Ethîrwa ngombo ndîavikanîtie vîndî îrîa yatuîkire ngombo yaku, ndîagîrîrwe nî kûthiî na mûka îkiuma gwaku. Nwatî ethîrwa îgîtuîka ngombo yaku nîyavikanîtie, nwa îthiî na mûka.

**4** Ethîrwa mwathi wa ngombo îo nwa amîve mûndûmûka nake mûndûmûka ûcio aciare anake kana erîtu, mûndûmûka ûcio wana ciana igaatuîka cia mwathi wa ngombo îo. Nayo ngombo nî îkaathiî îrî yonga.

**5** Nwatî ngombo îo îngiuga atî nîyendete mwathi wayo na nîyendete mûka ûrîa yaverwe wana ciana na ndîkwenda kûrekererua,

**6** mwathi wa ngombo îo nîakaamîvira varîa vagoocagîrwa Ngai. Mwathi wayo nîakamîîra îrûngame mûrangorî kana gîtugîrî Kîam mûrango na amîtûre îrima gûtû na mûkuva, nayo ngombo îo îgaatûûra îtungatagîra mwathi wayo.

**6**

**7** “Ethîrwa mûndû nwa endie mwarî atuîke ngombo, mwîrîtu ûcio ndakaarekererua ta ûrîa ngombo ya mûndûmûrûme îrekagîrîrua.

**8** Narîo ethîrwa yendetue kûrî mûndû arî na wendi wa kûmîvikia na arege gûkenua nîyo, mûndû ûcio nîagaacoka amîenderie îthe. Mwathi wa ngombo îo ndangîmîenderia mûndû wa kûndû kwîngî nîûndû nîaregete kûmîka waro.

**9** Mûndûmûrûme angîgûra ngombo ya mûndûmûka nîguo amîvecane kûrî mûvîcî, mûndû ûcio agîrîrwe nî gwîka ngombo îo ta ûrîa angîka mwarî.

**10** Mûndûmûrûme angîvikia mûka wa kaîrî, ndagîrîrwe nî kûnyivanyivîria ûrîa wa mbere irio ciake, kana nguo, kana arege kûmenyana nake kîîmwîrî ta ûrîa eekaga mbere.

**11** Angîrega kûvingîria mûka ûcio maûndû mau mathatû, mûka ûcio agîrîrwe nî kûrekererua athiî na ndakarîve kîndû.

**11**

**12** “Mûndû angîringa mûndû wîngî na amûrage, wanake nîkaûragwa.

**13** Nwatî angîmûraga atakwenda, mûndû ûcio ûraganîte nwa athiî aûrîre kûndû kûrîa ngaamûthuurîra gûtarî na ûgwati.

**14** Nwatî mûndû angîrakara na aûrage mûndû wîngî, ke nî akaaûragwa wana angîthîrwa nî aûrîte akathiî metharî yakwa ya kîgongoona nîguo ndakaûragwe.

**14**

**15** “Mûndû angîringa îthe kana ng'ina nwanginya akaaûragwa.

**15**

**16** “Mûndû ûrîa ûngîîa mûndû ûrîa wîngî nîguo akamwendie kana amûige arî ngombo, nwanginya akaaûragwa.

**16**

**17** “Mûndû angîruma îthe kana ng'ina nwanginya akaaûragwa.

**17**

**18** “Andû aîrî mangîrûa na ûmwe wao aringe ûcio wîngî na îthiga kana ngundi na mûndû ûcio waringwa arege gûkua nwatî amame ûrîrî,

**19** mûndû ûcio ûraringîtwe angîcoka aûkîre na athiî na mûtiriî, mûndû ûcio ûramûringîte ndangîverithua nwatî nwanginya arîve mûndû ûcio athara ya mîthenya îo atete na amûtumbîrie nginya avone.

**19**

**20** “Mûndû angîringa ngombo yake ya mûndûmûrûme kana mûndûmûka na mûragi na îkue wa rîo, mûndû ûcio nwanginya akaaverithua.

**21** Nwatî ngombo îrîa îringîtwe îngîkara mûthenya ûmwe kana îîrî na îcoke îkue, mwene yo ndangîverithua nîûndû nîaûrîtwe nî indo ciake.

**21**

**22** “Arûme makîrûa mangîringa mûndûmûka arî îvu, îvu rîu riume, ethîrwa mûndûmûka ûcio ndaanagîa na mathîna mengî nî akaarîvwa nî mûndû ûcio wamûringire. Narîo îrîvi rîrîa akaaruta rîkethîrwa rîrî rîrîa mûthuuri wa mûndûmûka ûcio akaauga na rîtîkîrwe nî acirithania.

**23** Nwatî mûndûmûka ûcio angîthîrwa arî mûgurarie, mwoyo nîûrîvagwe na mwoyo,

**24** riitho rîrîvagwe na riitho, îgego rîrîvagwe na îgego. Njara nîîrîvagwe na njara, na kûgûrû kûrîvagwe na kûgûrû,

**25** îvîa rîrîvagwe na îvîa, kîronda kîrîvagwe na kîronda, na îtivia rîrîvagwe na îtivia.

**25**

**26** “Mûndû angîringa ngombo yake ya mûndûmûrûme kana mûndûmûka riitho na arîcûkie, nîakaarekereria ngombo îo îthiî. Rîu nîrîo rîgaatuîka îrîvi nîûndû wa riitho rîu.

**27** Narîo angîmîkûûra îgego, nîakaarekereria ngombo îo îthiî. Naguo ûguo ûtuîke îrîvi rîa îgego rîu.

**27**

**28** “Ndegwa îngîkaamunda mûndûmûrûme kana mûndûmûka na mvîa na akue, ndegwa îo nîkaarivwa na mathiga îkue. Nacio nyama ciayo itikaarîwa, na mwene yo ndakaaverithua.

**29** Nwatî ethîrwa ndegwa îo nîkwa îrî na mûtugo wa kûmundaga andû na mvîa na mwene yo nîwakaanirue na akîrega kûmîthaîka na îcoke yûrage mûndûmûrûme kana mûndûmûka, nîkaarivwa na mathiga îkue. Na mwene yo wanake nîakaaûragwa.

**30** Nwatî mwene ndegwa angîtîkîrua arute îrîvi nîguo avonokie mwoyo wake, nwanginya akaaruta kîrîa kîonthe etîtue.

**31** Watho ûyû nwaguo ûkarûmagîrîrwa ethîrwa ndegwa nwa îmunde kamwana kana kerîtu na mvîa îkaûrage.

**32** Narîo ndegwa îngîkaamunda ngombo ya mûndûmûrûme kana ya mûndûmûka na mvîa na îmûrage, mwene ndegwa îo nwanginya akaarîva mwene ngombo sîlûva mîrongo îthatû. Na ndegwa îo nîgaacoka îrivwe na mathiga îkue.

**32**

**33** “Ethîrwa mûndû nwa akunûre îrima kana enje îrima na arîtige rîtarî îkunîke nayo ndegwa kana mvuda ya mûndû îgwe kuo,

**34** akaarîva mwene ndegwa kana mvunda mbeca na acoke oce nyamû îo nguû îtuîke yake.

**35** Ndegwa ya mûndû îngîkaaûraga ndegwa ya mûndû wîngî, ndegwa îo yûragîte îngî nîîkendua, na mwene yo magaane mbeca na mwene ndegwa îrîa yûragîtwe. Nayo îrîa yûragîtwe nîmakaamîthînja na magaane nyama ciayo ciîganene.

**36** Narîo kûngîmenyekana atî ndegwa ya mûndû ûcio îthîrîtwe îrî na mûtugo wa kûmundaga irîa ciîngî na mvîa igakua, nwatî mwene nîwaregire kûmîthaîka, mwene ndegwa îo nwanginya akaarîva ûcio ûragîrîtwe na ndegwa îngî îrî mwoyo na oce îo nguû îtuîke yake.

# Ntha 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî kûrîvana

## Mawatho megiî ndini na mîtûûrîre mîaro

**1** “Mûndû angîîa ndegwa kana ng'ondu na amîûrage kana amîendie, nîakaarîva ndegwa ithano îthenya rîa ndegwa îo kana ng'ondu inya îthenya rîa ng'ondu îo.

**1**

**2** “Mwîi angînyitwa akîvunja nyomba yene ûtukû na aûragwe, mûndû ûcio wamûraga ndagaatuîrwa atî nîûraganîte.

**3** Nwatî angîmûraga mûthenya, nîagaatuîrwa atî nîaûraganîte. Mwîi nwanginya akaarîva kîrîa aaîire. Nwatî angîthîrwa ndarî na kîndû kîngîendua, ke nîke ûkendua nîguo kîrîa aîîte kîrîvîke.

**4** Narîo ndegwa, mvunda kana ng'ondu îrîa aîîte îngînyitîkana arî nayo na îrî mwoyo, akaamîrîva maita maîrî.

**4**

**5** “Mûndû akîrîthia angîrekereria nyamû ciake irîe mûgûnda wene, kana irîe mûgûnda wa mîthavibu, nwanginya akaarîva na irio irîa mbaro mûno kuuma mûgûndarî wake na kuuma mûgûndarî wake wa mîthavibu.

**5**

**6** “Mûndû angîakia mwaki naguo mwaki ûcio ûtambe na ûvîvie rûgiri rwa mîgua rwa mûgûnda wa mûndû wîngî na ûcoke ûvîvie ngano îrîa îrakûra kana îrîa îtemetwe îkovwa vamwe, mûndû ûrîa wakirie mwaki nwanginya akaarîva yonthe.

**6**

**7** “Mûndû angîthithia mbeca kana indo kûrî mûndû wîngî nake mwîi aûke na aîe indo icio, mwîi angînyitwa nîakaarîva maita maîrî ma indo irîa aîîte.

**8** Nwatî mwîi ûcio angîrega kûnyitîkana, mwene nyomba ûrîa ûrathithîtue indo nîakaathiî varîa vagoocagîrwa Ngai na nîakaanyua muma nîguo onanie atî ke tîmwîu indo cia mûndû ûcio wîngî.

**8**

**9** “Andû mangîgîa na ngarari nîûndû wa kîndû, wana angîthîrwa nî îgûrû rîgiî ndegwa, mvunda, ng'ondu, nguo kana kîndû wa kîonthe kîrîa kîûrîte, andû acio nwanginya makaavirwa varîa vagoocagîrwa Ngai. Ûrîa Ngai akoonania atî nîke ûrî na mavîtia nî akaarîva ûcio wîngî maita maîrî ma kîrîa magûkararanagîria.

**9**

**10** “Mûndû angîtîkîra kûthithua nî mûndû wîngî mvunda, ndegwa, ng'ondu, kana nyamû îngî wa yonthe na îkue kana îgurarue kana yocwe îtavwe nî andû a kûndû kwîngî na gûture mûndû wa wonthe wonete,

**11** andû acio aîrî nîmakaathiî varîa vagoocagîrwa Ngai-Mûnene na mûndû ûcio wathithirue kîndû anyue muma onanie atî ke ndaîîte nyamû îo. Mwene nyamû îo nîagetîkania na ûira ûcio, na nyamû îo ndîkaarîvwa.

**12** Nwatî ethîrwa nyamû îo nîkwa îîtwe, mûndû ûcio ûthithîtue nyamû îo nwanginya amîrîve.

**13** Narîo ethîrwa nyamû îrîa aathithirue yaûragirwe nî nyamû cia kîthaka, nwanginya arete matigari nîguo matuîke ûira. Onania matigari mau ke ndakaarîva nyamû îrîa îrîtwe nî nyamû cia kîthaka.

**13**

**14** “Mûndû angîvoya nyamû kuuma kûrî mûndû ûrîa wîngî na îtivue kana îkue mwene yo atarî vo, mûndû ûcio ûramîvoete nwanginya amîrîve.

**15** Nwatî îngîkua mwene yo arî vo, mûndû ûcio ûramîvoete ndangîrwa amîrîve. Nwatî ethîrwa nîkwa îrarî ngombore, mbeca irîa iramîkomborete nîcio igaatuîka îrîvi.

**15**

**16** “Mûndûmûrûme angîveenereria mwîrîtu nthingi ûtarî na mûrata wa kûmûvikia, na amenyane nake kîîmwîrî, nwanginya amûracîrie na amûvikie atuîke mûka.

**17** Nwatî îthe wa mwîrîtu angîrega gwîtîkîra mûndû ûcio amûvikie, mûndû ûcio nîakaarîva îthe wa mwîrîtu mbeca ciîganîte rûracio rûrîa rûrutagwa nîûndû wa mwîrîtu nthingi.

**17**

**18** “Mûtikareke mûndûmûka mûrogi atûûra mwoyo.

**18**

**19** “Mûndû wa wonthe angîka maûndû ma ûûra nthoni na nyamû nwanginya akaaûragwa.

**19**

**20** “Mûndû wa wonthe angîrutîra ngai ya mûvuanano îgongoona tiga nie, Ngai-Mûnene, nîakaaûragwa.

**20**

**21** “Mûtikaanavinyîrîrie mûgeni kana mûmûvîtîria, ririkanani atî wanamue mwarî ageni vûrûrirî wa Misiri.

**22** Mûtikaanavîtîrie mûndûmûka wa ndigwa kana mwana wa ndigwa,

**23** nîûndû mûngîmavîtîria nao mandîrîre, nama nîngegua kîrîro Kîamo makîndîrîra nîmatethie,

**24** nanie nîngaarakara na nîmûragithîrie mbaararî. Nao aka enyu nîmagaatuîka a ndigwa nacio ciana cienyu itigwe itarî na methe.

**24**

**25** “Mûndû ûgaakombithia ûmwe wa andû akwa arîa athîni mbeca, ndagatuîke ta mûndû ûrîa ûkombithanagia mbeca agîa na maciaro.

**26** Ûngîoca nguo ya mûndû atî nîguo akaamîkûûra, nwanginya ûmûcokerie riûa rîtarî rîthûu,

**27** nîûndû îo nwayo nguo îrîa arî nayo ya gwîkunîkîra nayo. Mûndû ûcio angîîguîkire ndûî kîngî? Angîngaîra nîngaamwîgua nîûndû nîrî ntha.

**27**

**28** “Ndûkarie ûndû mûcûku wîgiî Ngai, na ndûkarume mûtongoria wa andû enyu.

**28**

**29** “Ndutagîra matega maku ma ngano, ndivei, na maguta ma ndamaiyû vîndî ya cio yakinya.

**29** “Mvecaga îrikithathi rîaku rîa anake.

**30** Ûkaamvecaga îrikithathi rîaku rîa ng'ombe, na rîa ng'ondu. Ûkaarekaga marikithathi ma njamba mekare na ng'ina mîthenya mûgwanja na mûthenya wa kanana ûkîndutîra mo.

**30**

**31** “Mue mûrî andû akwa arîa nthuurîte. Kwoguo mûtikarîe nyama cia nyamû yûragîtwe nî nyamû cia kîthaka. Vandû va ûguo, cikagîrieni ngui.

# Ntha 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî Kîvooto

## Mawatho megiî Mwaka wa mûgwanja na thavatû

## Irugo ithatû irîa nene

## (

## Ntha 34.18-26

## ;

## Gûco 16.1-17

## )

## Ciîranîro na mataaro

**1** “Ndûkanatambie ndeto itarî cia ma, na ndûkanavecane wira wa maveeni nîguo ûtethie mûndû mwaganu.

**2** Ndûkanarûmîrîre mwîngî gwîka maûndû mûcûku, kana ûtongorue nî mwîngî rîrîa ûkûruta ûira wa maveeni îgootirî.

**3** Ndûkonanie mûthutûkanio ciirarî wa mûthîni.

**3**

**4** “Ûngîona ndegwa kana mvunda ya nthû yaku yûrîte, mûcokerie.

**5** Ûngîona mvunda ya nthû yaku îgwîte nîûndû wa kûremererwa nî mûrigo, mûtethie kûmîûkîria; tiga kûmûvîtûka wa ûguo.

**5**

**6** “Ndûkarege kûrûmîrîra kîvooto rîrîa mûthîni agûcirithua.

**7** Ndûkanarie ûira wa maveeni ciirarî, na ndûkanaûragithie mûndû ûtarî na mavîtia, nîûndû nîngaatuîra mûndû wa wonthe wîkaga waganu ta ûcio.

**8** Ndûkamûkîre îvaki, nîûndû îvaki nîrîvingaga acirithania metho na makarega kwona kîvooto na rîgacûkia ciira wa arîa matevîtie.

**8**

**9** “Ndûkanavinyîrîrie mûndû mûgeni. Mue nîmwicî ûrîa mûndû mûgeni egucaga nîûndû mwarî ageni vûrûrirî wa Misiri.

**9**

**10** “Vandaga mûgûnda waku na ûgaketha maciaro ma guo îvinda rîa mîaka îtandatû.

**11** Nwatî mwaka wa mûgwanja rekaga ûvurûke. Kîndû kîrîa kîonthe kîngîkûra kuo ndûgakethe nîguo andû enyu arîa athîni moonage gîa kûrîa. Nakîo kîrîa matigaria nyamû cia kîthaka ikarîcaga. Mûgekaga wa ûguo mîgûndarî yenyu ya mîthavibu na ya mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda.

**11**

**12** “Rutaga wîra waku mîthenya îtandatû, nwatî mûthenya wa mûgwanja vurûkaga, nîguo ngombo ciaku, na ageni arîa makûrutagîra wîra mavurûkage, wana ndegwa na mvunda ciaku ivurûkage.

**12**

**13** “Rûmagîrîra maûndû marîa monthe nie Ngai-Mûnene nakwîra. Ndûkavoe ngai ciîngî kana ûgwete marîîtwa ma cio na kanyua gaku.

**13**

**14** “Kûngûagîrani irugo ithatû wa mwaka nîguo mûmvecage gîtîîo.

**15** Vîndî ya mweri wa Abibu, mweri ûrîa mwaumire Misiri, mûgaakenagîrîra kîrugo Kîam mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia wata ûrîa namwathire. Îvinda rîa mîthenya mûgwanja mûkarîcaga mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia vîndî ya kîrugo gîkî. Mûndû wana ûrîkû ndagaûke kûngooca atarî na kîndû gîa kûndutîra.

**15**

**16** “Kûngûagîrani kîrugo Kîam maketha menyu ma mbere ma indo irîa mûvandîte kwenyu mîgûndarî.

**16** “Kûngûagîrani kîrugo Kîam ithûnû wa mwaka ûkîthiî kûthira vîndî îrîa mwaketha maciaro kuuma mîgûndarî yenyu ya mîtunda.

**17** Arûme onthe nwanginya maûkage kûngooca maita mathatû mwaka wa mwaka nie, Ngai-Mûnene wenyu Ngai wenyu.

**17**

**18** “Mûtikandutîre matega ma mîgate mîkîre ndawa ya kwimbia rîrîa mûkûndutîra îgongoona rîa nyamû. Maguta ma nyamû irîa ndutîrîtwe îgongoona matikaarare nginya kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî.

**18**

**19** “Retageni nyombarî ya Ngai-Mûnene, Ngai wenyu maketha marîa maro ma mbere ma irio cia mîgûnda yenyu.

**19** “Ndûkaruge koori ka mbûri kana ka ng'ondu na îriia rîa ng'ina.

**19**

**20** “Atîrî, nîngûtûma mûraika athiî mbere yenyu, amûgitagîre rûgendorî na amûkinyie kûrîa nîmûvarîrîtie.

**21** Mûthikagîrîrieni na mûmwathîkagîre na mûtikamûkararie. Mwaregana nake ndakaamûrekera nîûndû nînie nîmûtûmîte.

**22** Nwatî mûngîmwathîkîra na mwîkage maûndû monthe marîa ngûmwatha ngaarûaga na nthû cienyu cionthe.

**23** Mûraika wakwa nîakaamûtongoria amûkinyie mavûrûrirî ma Amori, Ahiti, Aperizi, Akanaani, Ahivi, na Ajebusi nanie nîngaamathiria.

**24** Na mwakinya kuo mûtikanavoe ngai ciao kana mûigooce, na mûtikarûmîrîre mîtugo ya ndini ciao. Nîmûgaacûkangia ngai icio ciao na munange itugî ciao cia mathiga varîa magoocagîra.

**25** Ethîrwa nîmûkaangooca nie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, nîngaamûrathima na irio na manjî, na nîmûthengutîria mîrimû gatagatîrî kenyu.

**26** Vûrûrirî wenyu gûtirî mûndûmûka ûkaavuna kana athate. Nîngaatûma mûtûûre mîaka mîngî.

**26**

**27** “Nîngaatûma andû arîa makaareganaga namue megue guoya nîûndû wakwa. Nao andû arîa mûkethagîrwa mûkîrûa nao nîngaatûma magîe na kîvîngîcî na ndûme mamûvuvatîre maûre nîmue.

**28** Nîngaatûma nthû cienyu igwatwe nî guoya, na mîngate Ahivi, Akanaani, na Ahiti maume mbere yenyu.

**29** Ndikaamengata maume kûrî mue mwakarî ûmwe, nîûndû nîngîka ûguo vûrûri ûcio nîûgatigwa ûrî mûtheri nacio nyamû cia kîthaka ciîngîve kûrî mue.

**30** Vandû va ûguo nîngaamengata vanini wa vanini, nginya rîrîa mûkeengîva mwîgwatîre vûrûri ûcio.

**31** Nîngekîra mîvaka ya vûrûri wenyu kuuma îriarî rîrîa Îtune nginyagia îria rîa Mediterania, na kuuma werûrî nginyagia rûnjîrî rwa Farati. Nîngaatûma mûvoote andû arîa matûûraga vûrûrirî ûcio, na nîmûkaamengata maume kuo.

**32** Mûtikaarûthe kîrîkanîro wana kîrîkû na andû acio kana na ngai ciao.

**33** Mûtikanareke andû acio matûûre vûrûrirî wenyu, nîguo matigatûme mwîvie. Mûngîkaagooca ngai ciao, ûcio ûkethîrwa ûrî mûtego mûcûku mûno varî mue.”

# Ntha 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîrîkanîro nîgîetîkanîrue

## Musa arî Kîrîmarî gîa Sinai

**1** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Unûkia ûke kîrîmarî varî nie, we na Aroni na Nadabu na Abihu, na atongoria mîrongo mûgwanja a Isiraeli. Na mûrî wa varaca mwînamîrîre na mûngooce.

**2** We Musa ûrî wenga nîwe ûgaaûka vakuvî nanie, nwatî andû acio engî matikaunûkie kîrîmarî.”

**2**

**3** Musa nîwacokire akînyûrûrûka na akîthiî akîra andû maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aamwîrire na maathani monthe. Nao andû onthe nîmaacokirie marî vamwe atîrî, “Nîtûgeka ûrîa wonthe Ngai-Mûnene augîte.”

**4** Nake Musa nîwandîkire maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aamwathîte. Mûthenya ûcio wîngî kîraûko tene Musa nîwaramûkire na agîtuma metha ya kîgongoona nthî ya kîrîma na akînjîra itugî îkûmi na igîrî kûringana na mîvîrîga îrîa îkûmi na îîrî ya andû a Isiraeli.

**5** Musa nîwacokire agîtûma anake a Isiraeli, na makîrutîra Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua na ng'ombe îmwe nîûndû wa magongoona ma thayû.

**6** Musa nîwocire nuthu ya nthakame ya nyamû icio na akîmîkîra mbakûrirî, nayo nuthu îo îngî akîminjaminja metharî ya kîgongoona.

**7** Nîwacokire agîoca îvuku rîa kîrîkanîro, na akîthomera andû onthe augîrîrîtie. Nao nîmaaugire atîrî, “Nîtûgwîka ûrîa wonthe Ngai-Mûnene augîte na tûmwathîkîre.”

**7**

**8** Musa nîwocire nthakame îrîa yarî mbakûrirî na akîmîminjîria andû na akiuga atîrî, “Îno nîyo nthakame ya kîrîkanîro kîrîa Ngai-Mûnene aarîkanîre namue kîgiî maûndû mama monthe.”

**8**

**9** Nao Musa, Aroni, Nadabu, Abihu, na atongoria mîrongo mûgwanja a Isiraeli nîmaaunûkirie kîrîmarî

**10** na nîmoonire Ngai wa Isiraeli. Varîa aakinyîte vekariî ta vaarûthîtwe na mathiga ma goro ma rangi wa vururu ta wa matu.

**11** Nao atongoria acio a Isiraeli nîmoonire Ngai na ndaameka ûndû mûcûku. Nîmaarîre na makînyua marî vamwe.

**11**

**12** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Unûkia ûke kîrîmarî varî nie na weterere vo. Nanie ngaakûnengera ivengere igîrî cia mathiga ciandîkîtwe mawatho na maathani ma gûtaara andû.”

**13** Kwoguo Musa na Joshua ûrîa wamûtethagîrîria nîmeevarîrie, na Musa akiunûkia kîrîmarî kîu kîtheru.

**14** Musa nîwerire atongoria a Isiraeli atîrî, “Etererani ava nginya rîrîa tûgaacoka kûrî mue rîngî. Aroni na Huri mûrî nao. Kûngîgîa na ngarari gatagatîrî kenyu thiîni kûrî o.”

**14**

**15** Nake Musa nîwaunûkirie kîrîmarî gîa Sinai na îtu rîgîgîkunîkîra.

**16** Naguo riiri wa Ngai-Mûnene nîwanyûrûrûkire ûgîûka kîrîmarî kîu. Narîo îtu nîrîekarire rîkunîkîrîte kîrîma mîthenya îtandatû. Na mûthenya wa mûgwanja Ngai-Mûnene arî îtuurî rîu nîwetire Musa.

**17** Naguo riiri wa Ngai-Mûnene wonagwa nî andû a Isiraeli wîkariî ta mwaki wakanîte ûrî gacûmbîrî ga kîrîma.

**18** Musa nîwaunûkirie kîrîmarî na agîtonya ndaarî ya îtu, na agîkara kuo mîthenya mîrongo îna ûtukû na mûthenya.

# Ntha 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega ma Îgema rîtheru

## (

## Ntha 35.4-9

## )

## Îthandûkû rîa Kîrîkanîro

## (

## Ntha 37.1-9

## )

## Metha ya mîgate îrîa mîamûre

## (

## Ntha 37.10-26

## )

## Vandû va kwigîrîrwa taa

## (

## Ntha 37.17-24

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli mandutîre matega. Amûkîra matega wa monthe marîa mûndû akwîgua na ngoro yake akîenda kûndutîra.

**3** Namo matega marîa ûkamûkîra kuuma kûrî o nî: thaavu, sîlûva, na gîcango.

**4** Cuka mwaro wa bamba, na ndigi cia rangi wa vururu, na njambarawe, na cia rangi ndune. Na nguo itumîtwe na guoya wa mbûri,

**5** na njûo cia ng'ondu ivakîtwe rangi ndune, na njûo irîa mbaro, na mîtî ya mîgaa.

**6** Na mandutîre maguta ma gwakia taa, na mînyamû mînungi waro ya gwîkîrwa magutarî ma kwamûrana na ma gwîkîrwa ûbanirî,

**7** tûthiga twa goro twa rangi ndune, na tûthiga twa goro twa kûmundîrîrwa efodirî ya Mûthînjîri-Ngai Mûnene na nguorî yake ya kîthûri.

**8** Andû nwanginya mandumîre îgema îtheru rîa gwîkaraga nîguo ndûûrage gatagatîrî kao.

**9** Ûrîtume wa vamwe na indo cia gwîkîrwa kuo kûringana na ûrîa ngûkwonia.

**9**

**10** “Tuma îthandûkû rîa mîtî ya mîgaa, rîa ûraca wa cendimita îgana rîa îkûmi (110), na wariî wa cendimita mîrongo îtandatû na ithathatû (66), na ûraca na îgûrû wîganene na wariî.

**11** Na ûrîvake thaavu ntheri, nja na ndaarî na ûrîthiûrûrûkîrie mîena yonthe na mûcivi wa thaavu.

**12** Rîtumîre icûvî inya cia thaavu cia kûrîkuua, na ûciîkîre magûrûrî mana ma rîo, igîrî mwena ûmwe na igîrî mwena ûcio wîngî.

**13** Varîria mîtî ya mîgaa ya kûrîkuua na ûmîvake thaavu.

**14** Tonyia mîtî îo icûvîrî îrîa îrî mîenarî ya îthandûkû rîu.

**15** Mîtî îo îtigwe icûvîrî cia îthandûkû rîa kîrîkanîro na ndîkarutwe.

**16** Nacio ivengere cia mathiga igîrî irîa ngûkûnengera ciandîkîtwe mawatho cigwe îthandûkûrî ndaarî.

**16**

**17** “Tuma gîkunîko Kîam thaavu ntheri na kîthîrwe kîrî Kîam ûraca wa cendimita îgana rîa îkûmi (110) na wariî wa cendimita mîrongo îtandatû na ithathatû (66).

**18** Tura akerubi aîrî a thaavu.

**19** Wa kerubi ethîrwe arî mwena ûmwe wa gîkunîko na marûthwe manyitanîte na gîkunîko.

**20** Akerubi acio methîrwe maroranîtie o ene. Namo mathagu mao methîrwe mambararîte na magakunîkîra gîkunîko Kîam îthandûkû.

**21** Ivengere irîa igîrî cia mathiga ciîkîre îthandûkûrî na ûcoke ûkunîke îthandûkû.

**22** Vau nîvo ngaatûngana nawe. Na îgûrû rîa gîkunîko Kîam îthandûkû, gatagatî ka akerubi acio aîrî marî îgûrû gîkunîkorî Kîam îthandûkû, nîvo ngaakwarîria ngûnengere maathani ma andû a Isiraeli.

**22**

**23** “Tuma metha ya mîtî ya mûgaa ya ûraca wa cendimita mîrongo înana na inyanya (88) na wariî wa cendimita mîrongo îna na inya (44) na ûraca na îgûrû wa cendimita mîrongo îtandatû na ithathatû (66).

**24** Mîvake thaavu ntheri îgûrû na ûmîrigicîrie mîena na kamûcivi ka thaavu.

**25** Rûtha karûvaû ka wariî ta wa rûvî kamîrigicîrie mîena yonthe. Ûcoke wîkîre karûvaû kau kamûcivi ka thaavu.

**26** Rûtha icûvi inya cia thaavu. Ûcoke wîkîre icûvî icio mîenarî îna magûrûrî ma metha îo.

**27** Icûvî icio inya ciîthîrwe irî vakuvî na karûvaû karîa karî na wariî ta wa rûvî, na ituîke cia gûtonyagua mîtî ya gûkuuaga metha.

**28** Rûtha mîtî ya mûgaa na ûmîvake thaavu. Mîtî îo nîyo îgaatûmagîrwa gûkuua metha îo.

**29** Ûcoke ûrûthe thaani, na mbakûri cia gwîkîrwa ûbani, na ûrûthe mbakûri na njagi cia gwîkîra ndivei vîndî ya matega ma ndivei. Indo icio cionthe irûthwe na thaavu ntheri.

**30** Nayo metha igwe mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro. Na îgûrû rîayo vethagîrwe vîndî cionthe varî na mûgate ûrîa nyamûrîrîtwe.”

**30**

**31** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Rûtha vandû va kwigîrîrwa taa na ûvarûthe na thaavu ntheri. Gîtina Kîam vandû vau va kwigîrîrwa taa na gîtugî gîa kûvanyitîrîra ciîthîrwe irî cia gûturwa na thaavu. Maûa marîa magemetie vandû vau va kwigîrîrwa taa methîrwe manyitanîte vamwe na tûmîrûri na makoni.

**32** Nîkûgîe na mvûa ithathatû ciumîte vandû va kwigîrîrwa taa. Mvûa ithatû ciume mwena ûmwe wa vandû vau na ithatû ciume mwena ûcio wîngî.

**33** Wa rûvûa nîrûgîe na ikombe ithatû irûthîtwe ta maûa ma mûtî wa mûrothi, na rîthîrwe rîrî na îkoni rîa îûa na kamûrûri.

**34** Gîtugî Kîam vandû vau va kwigîrîrwa taa nî gîkîrwe maûa mana ma kûgemia na methîrwe mekariî ta maûa ma mûrothi marî na makoni mamo na mîrûri.

**35** Mvûarî irîa ciumîte vandû vau va kwigîrîrwa taa vagîe na îkoni rîmwe rînyitithanîtie mvûa igîrî igîrî.

**36** Makoni, mvûa, na vandû vau va kwigîrîrwa taa ciîthîrwe iturîtwe na thaavu ntheri.

**37** Na ûcoke ûrûthîre vandû vau taa mûgwanja cia kwigîrîrwa îgûrû rîa vo. Taa icio ûcigîrîre îgûrû rîa vandû vau nîguo ûtheri wa cio ware vau mbere ya vo.

**38** Nacio icûvî cia kûnyitîrîra ndambi na rûgîo rwa ndambi irûthwe na thaavu ntheri.

**39** Vandû vau va kwigîrîrwa taa na indo icio cionthe cia vo irûthwe na thaavu ntheri. Naguo ûrito wa thaavu îo yonthe wîthîrwe nî wa kilo mîrongo îthatû na ithano (35).

**40** Menyerera ûrûthe indo icio cionthe kûringana na ûrîa naakwonirie ciîkariî rîrîa warî kîrîmarî.”

# Ntha 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îgema rîa Gûcemanîrua

## (

## Ntha 36.8-38

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Ûgaatuma îgema rîa gûcemanîrua na itambaa îkûmi cia nguo ya vamba itumîtwe na ndigi cia rangi ya vururu, njambarawe, na rangi îno ndune. Gîtambaa kîu kîgemue na wara na mîvuanano ya akerubi.

**2** Itambaa icio cionthe, wa gîtambaa kîthîrwe kîrî Kîam ûraca wa mita îkûmi na igîrî na wariî wa mita igîrî.

**3** Itambaa ithano itumithanue vamwe, na icio ciîngî ithano nacio itumithanie vamwe.

**4** Ûkaarûtha ivûrûrîro cia tûtamî twa rangi wa vururu ûirûthe na mwena wa nja wa gîtambaa Kîam mûthiia Kîam irîa itumithanîtue vamwe.

**5** Itambaa cia mbere irîa itumithanîtue vamwe, wîkîre ivûrûrîro mîrongo îtano gîtambaarî Kîam mbere. Nakîo gîtambaa Kîam mûthiia Kîam irîa itumithanîtue vamwe gîkundi gîa kaîrî, wîkîre ivûrûrîro mîrongo îtano. Ivûrûrîro cia mbere ciîthîrwe ithimanîte na ivûrûrîro cia kaîrî.

**6** Ûcoke ûrûthe icûvî mîrongo îtano cia thaavu cia kûnyitithania itambaa irîa itumithanîtue vamwe cia mbere na cia kaîrî nîguo îgema rîa Ngai-Mûnene rîthîrwe rîrî kîndû kîgima.

**6**

**7** “Ûgaatuma kîndû gîa gûkunîka îgema. Ûgîtume ûgîtûmagîra itambaa îkûmi na kîmwe itumîtwe na guoya wa mbûri.

**8** Ûgaatuma cionthe ciîganene, irî na wariî wa mita igîrî na ûraca wa mita îkûmi na ithatû.

**9** Ûgaatumithania itambaa ithano vamwe ituîke gîcunjî kîmwe, ûcoke ûtumithanie icio ciîngî ithathatû vamwe irî gîcunjî gîa kaîrî. Gîtambaa gîa gatandatû ûgaakûnja maita maîrî mwena wa mbere wa îgema.

**10** Gîcunjîrî Kîam mbere ûkaarûtha ivûrûrîro mîrongo îtano mwenarî wa gîtambaa Kîam mûthiia. Na ûgeeka wata guo gîtambaarî Kîam mûthiia Kîam gîcunjî gîa kaîrî.

**11** Ûkaarûtha icûvî mîrongo îtano cia gîcango, ûitonyie ivûrûrîrorî inyitithanie icunjî icio igîrî vamwe nîguo irûthe gîkunîki kîmwe.

**12** Nayo nuthu ya gîcunjî kîu kîngî gîgûtigara gîgaacuura mwena wa vuva wa îgema.

**13** Gîcunjî kîrîa gîgaatigara Kîam cendimita mîrongo îtano (50) gîcunjurîte mîena îrîa mîraca yoîrî gîkunîkîre îgema rîa Ngai-Mûnene mîena yonthe.

**13**

**14** “Ûkaarûtha ikunîkîri ciîngî igîrî. Kîmwe Kîam rûûo rwa ndûrûme rûrî rûrinde rangirî ndune. Kîu kîngî nakîo ûkîrûthe na rûûo rûrî rûtanduke gîtuîke gîa gûkunîkîra mwena wa nja.

**14**

**15** “Ûkaarûtha mbaû cia kûrûngamia îgema cia mûtî wa mûgaa.

**16** Wa rûvaû rwîthîrwe na ûraca wa mita inya na wariî wa cendimita mîrongo îtandatû na ithathatû (66).

**17** Na wa rûvaû rwîthîrwe na tûcunjî twîrî tumîrîte. Tûcunjî tûu nîtuo tûngîvotithia rûvaû kûnyitithanua na rûu rwîngî. Mbaû cionthe ciîthîrwe ciîkariî ûguo.

**18** Ûkaarûtha mbaû mîrongo îîrî cia mwena wa îveti wa îgema,

**19** na wa rûvaû ûrûrûthîre itina igîrî cia sîlûva. Itina icio cia sîlûva ciîkîrwe rungu rwa rûvaû, natuo tûcunjî tûrîa twîrî tumîrîte tûnyitîrîrwe nî itina icio.

**20** Mwena wa rûgûrû wa îgema ûrûthe mbaû mîrongo îrî (20),

**21** na ûrûthe itina mîrongo îna (40) cia sîlûva. Wa rûvaû rwigîrîrwe îgûrû rîa itina igîrî.

**22** Naguo mwena wa îthûîro wa îgema ûrûthe mbaû ithathatû,

**23** na mbaû igîrî cia mîthiia ya mwena wa vuva.

**24** Mbaû icio cia mîthiia inyitithanue vamwe kuuma nthî nginya îgûrû. Nthî ciîthîrwe irekanîtie na îgûrû inyitanithue na gîcûvî. Mîthiia yoîrî îkethîrwa irûthîtwe ûguo.

**25** Kwoguo gûkethîrwa na mbaû cia kûrûngama inyanya na itina ciacio cia sîlûva îkûmi na ithathatû (16), wa itina igîrî nthî ya rûvaû rûmwe.

**25**

**26** “Ûkaarûtha mîkîgo îkûmi na îtano ya mbaû cia mûgaa. Ithano cia mwena ûmwe wa mbaû cia kûrûngamia îgema,

**27** na mîkîgo îtano ya mbaû cia mwena ûcio wîngî wa kûrûngamia îgema, na mîkîgo îtano ya mbaû cia kûrûngamia îgema cia vuva na mwena wa îthûîro.

**28** Mûkîgo wa gatagatî ûrî nuthu ya îgema kûthiî na îgûrû ûvîtûkîrîre gatagatî kuuma mûthiia ûmwe wa îgema nginya mûthiia ûcio wîngî.

**29** Ûkaavaka mbaû cia kûrûngamia îgema thaavu, na ûrûthe icûvî cia thaavu cia kûnyitîrîra mîkîgo, na ûcoke ûvake mîkîgo îo thaavu wanayo.

**30** Ûgaatuma îgema kûringana na ûrîa wataarîrue ûvoro warîo ûrî kîrîmarî.

**30**

**31** “Ûkaarûtha gîtambaa Kîam nguo îrîa mbaro gîtumîtwe na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na rangi mûtune. Gîtambaa kîu nîkîgemue na mîvuano ya Akerubi.

**32** Gîtambaa kîu ûgaagîcuria itugîrî inya cia mîtî ya mûgaa ivakîtwe thaavu. Itugî icio nacio ciîthîrwe irî na icûvî cia thaavu na itonyetue itinarî cia sîlûva.

**33** Curia gîtambaa kîu mbatharî irîa irî îgemarî îgûrû, na vuva wa gîtambaa wige îthandûkû rîa kîrîkanîro rîrîa rîrî na ivengere igîrî cia mathiga. Gîtambaa gîkaagaania îgema maita maîrî: vandû varîa vatheru na vandû varîa vatheru Mûno.

**34** Nîûkaaigîrîra gîkunîko îgûrû rîa îthandûkû rîa kîrîkanîro rîrî vandû varîa vatheru Mûno.

**35** Nja ya vandû varîa vatheru Mûno, ûkaaiga metha vakuvî na rûthingo rwa mwena wa rûgûrû rwa îgema. Naguo mwena wa îveti wa îgema wige vandû va kwigîrîrwa taa.

**35**

**36** “Nîûgaaûtuma gîtambaa Kîam nguo Kîam mûromo wa îgema na nguo mbaro îtumîtwe na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na rangi îno ndune na gîtumîtwe waro.

**37** Ûkaarûthîra gîtambaa kîu itugî ithano cia mûtî wa mûgaa na ivakwe thaavu. Nacio icûvî ciacio ciîthîrwe irî cia thaavu na ûcoke ûrûthîre itugî icio itina cia gîcango.

# Ntha 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Metha ya kîgongoona

## (

## Ntha 38.1-7

## )

## Kîvaro kîrîa kîrî nja ya îgema rîa Ngai-Mûnene

## (

## Ntha 38.9-20

## )

## Kûmenyerera Taa

## (

## Ala 24.1-4

## )

**1** “Ûgaatuma metha ya kîgongoona ya mûtî wa mûgaa. Metha îo ya kîgongoona îthîrwe îganene mîena yonthe; wariî wa mita igîrî na inji igîrî, na ûraca wa mita igîrî na inji igîrî. Naguo ûraca na îgûrû îthîrwe îrî ya mita îmwe na inji ithatû.

**2** Îgûrû rîa metha ya kîgongoona ûkaarûtha mîtî yumîrîte ta mvîa mîthiiarî yayo îna, na metha îo yonthe ûkaamîvaka gîcango.

**3** Na ûkaarûtha nyûngû cia gwîkîra mûu ûrîa ûrî na mathuma, indo cia kûng'ara, mbakûri, mînyoge na rûgîo rwa mwaki. Indo icio cionthe irûthwe na gîcango.

**4** Ûkaarûtha gîcungi Kîam gîcango na ûrûthe icûvî inya irî mîenarî îna yakîo.

**5** Nakîo gîcungi kîu ûgaagîkîra rungu rwa rûrengerero rwa metha ya kîgongoona, nîguo gîcungi kîthîrwe kîrikîte na nthî nuthu ya metha ya kîgongoona.

**6** Ûkaarûtha mîtî mîraca ya kûmîkuua. Mîtî îo îthîrwe îrî ya mûtî wa mûgaa na îvakwe gîcango.

**7** Ûcoke ûmîkîre îtonyerere marimarî ma icûvi nîguo îthîrwe îrî mîenarî îîrî ya metha ya kîgongoona rîrîa metha îo îkuuîtwe.

**8** Ûkaarûtha metha ya kîgongoona na mbaû ta îthandûkû rîtarî îkunîke. Ûkaamîrûtha kûringana na ûrîa naagûtarîrie ûrî kîrîmarî.

**8**

**9** “Ûkaarûtha kîvaro nja ya îgema rîa Ngai-Mûnene. Ûgaakirigîra na itambaa itumîtwe na ndigi mbaro. Mwena wa îveti itambaa ikethîrwa irî cia ûraca wa mita mîrongo îna na inya.

**10** Itambaa icio ikaanyitîrîrwa nî itugî mîrongo îîrî cia gîcango irûngamîtue nî itina mîrongo îîrî cia gîcango wanacio. Nwatî tûvatha twa itugî na tûmîtî twa kûnyitanithia twîthîrwe tûrî twa sîlûva.

**11** Mwena wa rûgûrû wanaguo ûûrûthe wata mwena wa îveti.

**12** Mwena wa îthûîro gûkethîrwa na itambaa cia ûraca wa mita mîrongo îîrî na igîrî, na itugî îkûmi cia mwena wa îthûîro irî na itina îkûmi.

**13** Mwena wa îrathîro ûrîa ûrî na mûromo ûkaairigwa na itambaa cia mita mîrongo îîrî na igîrî.

**14** Itambaa cia mwena ûmwe wa kîvingo ikethîrwa irî cia mita ithathatû na nuthu, irî na itugî ithatû na itina ithatû.

**15** Mwena ûcio wîngî wa kîvingo wanaguo ûkethîrwa ûrî na itambaa cia mita ithathatû na nuthu na irî na itugî ithatû na itina ithatû.

**16** Kîvingo gîa gûtonya kîvarorî gîkethîrwa na gîtambaa Kîam nguo mbaro îtumîtwe na ndigi cia rangi wa vururu na wa njambarawe na rangi ndune. Gîtambaa kîu gîkethîrwa kîrî na ûraca wa mita kenda na kîgemetue na wara. Nîgîkethîrwa kîrî na itugî inya na itina inya cia gûkînyitîrîra.

**17** Itugî cionthe irîa ithiûrûrûkîrîtie kîvaro ikethîrwa inyitithanîtue na tûmîtî twa sîlûva îgûrû rîa itugî. Tûvatha twacio tûrûthîtwe twa sîlûva na itina cia gîcango.

**18** Ûraca wa rwago rwa kîvaro ûkethîrwa ûrî mita mîrongo îna na inya, wariî wa mita mîrongo îîrî na igîrî, na ûraca na îgûrû wa mita igîrî na inji igîrî rwa itambaa itumîtwe na nguo mbaro na itina cia gîcango.

**19** Indo cionthe cia gûtûmîrwa îgemarî rîa Ngai-Mûnene na nthugî cia kûrînyitîrîra na cia kûnyitîrîra rwago rwa kîvaro ikaarûthwa na gîcango.

**19**

**20** “Nîûkaatha andû a Isiraeli makûretere maguta maro ma mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda ma gwîkîra taarî, nîguo îthagîrwe yakanîte vîndî cionthe.

**21** Taa nîigagwe îgemarî rîa Ngai-Mûnene nja ya gîtambaa kîrîa kîgaanîtie varîa îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene rîrî. Nake Aroni na avîcî ake mamîmenyagîrîre îkarage îgîakanaga îrî mbere ya Ngai-Mûnene kuuma kîvwaî nginya kîraûko. Watho ûyû nîwakûrûmagîrîrwa nî njiarwa cia andû a Isiraeli nginya tene na tene.

# Ntha 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nguo cia Athînjîri-Ngai

## (

## Ntha 39.1-7

## )

## Nguo ya kîthûri ya Mûthînjîri-Ngai Mûnene

## (

## Ntha 39.8-21

## )

## Nguo ciîngî cia ûthînjîri-Ngai

## (

## Ntha 39.22-31

## )

**1** “Îra mûrwanyûkwe Aroni na avîcî ake, Nadabu, Abihu, Eleazaru, na Ithamaru maûke varî we. Mamûre ûmarute kûrî andû a Isiraeli, nîguo mandungatagîre marî athînjîri-Ngai.

**2** Ûgaatumîra mûrwanyûkwe Aroni nguo ntheru nîguo onekanage arî na riiri na arî mûthaka.

**3** Îra mavundi arîa marî wara arîa naveere ûûgî matumîre Aroni nguo, nîguo amûrwe andungatagîre arî mûthînjîri-Ngai.

**4** Meere matume nguo ya gûkunîkîra kîthûri, efodi, nguo ndaca, kavuti karaca gakinyîte nthûng'warî na kagemetue na ndigi cia marangi ngûrani, kîremba na mûcivi mûraca ûtumîtwe na gîtambaa. Nîmatume nguo icio ntheru cia mûrwanyûkwe Aroni na avîcî, nîguo mandungatagîre marî athînjîri-Ngai.

**5** Mavundi mau magaatûmîra ndigi cia thaavu, vururu, njambarawe na cia rangi ndune cia gûtuma gîtambaa Kîamro.

**5**

**6** “Nîmagaatuma efodi ya gîtambaa kîrîa Kîamro Kîam ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe na ndune na cia thaavu îgemetue waro

**7** Efodi îo îthîrwe îrî na tûmîcivi twîrî twa ituro twa kûmînyitithania tûtumîrîrîtwe mîenarî yayo.

**8** Nîmagaatuma mûcivi mwaro wa ndigi wata icio na ûtumîrîrwe efodirî na mwena wa mbere. Efodi na mûcivi ûcio igaatuîka kîndû kîmwe.

**9** Na ûgooca mathiga maîrî ma goro ma marangi meengî metagwa Karineli na wandîke mathigarî mau marîîtwa ma avîcî arîa îkûmi na aîrî a Jakovu.

**10** Ûkaamandîka marîîtwa mau marûmanîrîrîte wata ûrîa maarûmanîrîrîte magîciarwa. Wandîke marîîtwa matandatû îthigarî rîmwe, ûcoke wandîke marîîtwa matandatû îthigarî rîu rîngî.

**11** Ûgaacaria mûndû ûrî na wara wa kûrûtha indo na mathiga ma goro andîke marîîtwa ma avîcî a Isiraeli mathigarî mau maîrî. Mekîre vandû varûthîtwe na thaavu nîguo methîrwe marî vandû vamwe.

**12** Ûnyitithanie mathiga mau ma goro na tûmîcivi twa gûcuria ituro twa efodi nîguo methagîrwe marûngamîrîrîte mîvîrîga îrîa îkûmi na îîrî ya Isiraeli. Aroni agaakuuaga marîîtwa mau na ituro ciake arî mbere ya Ngai-Mûnene nîguo Ngai-Mûnene amaririkanage.

**13** Na ûkaarûtha tûnyamû twîrî twa thaavu twa kûnyitîrîra mathiga marîa ma goro,

**14** na ûrûthe mîkathî îîrî yokothetwe na thaavu ntheri. Ûkaanyitithania mîkathî îo na tûnyamû tûu twîrî twa thaavu.

**14**

**15** “Ûgaatuma nguo ya kîthûri ya Mûthînjîri-Ngai Mûnene ya gûtûmagîra rîrîa akwenda kûmenya wendi wa Ngai. Îtumwe waro nî mûndû ûrî na wara wata ûrîa efodi yatumîtwe. Na îgaatumwa na thaavu, na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na cia rangi ndune na îtumwe ya gîtambaa Kîamro.

**16** Nguo îo îkethîrwa îkûnjîtwe maita maîrî, naguo ûraca wayo ûkethîrwa ûrî na inji kenda na wariî wayo wa inji kenda.

**17** Ûkaagemia na mîvari îna ya mathiga ma goro. Mûvari wa mbere wîthîrwe ûrî wa mathiga ma wakiki îrîa ndune, yakuti, na mbaregathu.

**18** Naguo mûvari wa kaîrî wîthîrwe ûrî wa mathiga ma thumarati, na yakuti ya vururu, na alimathi.

**19** Mûvari wa kathatû, wîkîrwe mathiga ma wakiki ya vururu, yacimu, na amethuthito.

**20** Mûvari wa kana ûkaawîkîra îthiga rîa mûthemba wa thumarati îrîa ntheru, na onigithi, na Jathiti. Mathiga mau ma goro ûmamundîrîre tûnyamûrî twa thaavu twa kûmanyitîrîra.

**21** Mathiga mau ma goro makethîrwa marî îkûmi na maîrî. Na wa îthiga rîkethîrwa rîandîkîtwe rîîtwa rîmwe rîa mîvîrîga îrîa îkûmi na îîrî ya Isiraeli.

**22** Ûkaarûtha mîkathî îîrî ya thaavu ntheri yokothetwe ta mîkanda ya gûtumîrîrwa nguorî ya kîthûri,

**23** na ûrûthe icûvî cia thaavu igîrî na ûitumîrîre mîthiiarî îîrî ya mwena wa îgûrû wa nguo ya kîthûri.

**24** Ûgeekîra mîkathî îo îîrî ya thaavu icûvîrî icio cia thaavu irî mîthiiarî ya nguo ya kîthûri.

**25** Mîthiia îo îngî îîrî ya mîkathî ya thaavu ûkaamîoverera tûnyamûrî tûrîa twa thaavu twa kûnyitîrîra mathiga ma goro. Na njîra wata îo ûmînyitithanie na tûmîcivi twa ituro twa efodi mwenarî wa mbere.

**26** Ûcoke ûrûthe icûvî igîrî cia thaavu na ûciîkîre mîthiiarî yoîrî ya ngurumo ya nguo ya kîthûri. Icûvî icio ciîthîrwe irî mwena wa ndaarî iriganîtie na efodi.

**27** Ûcoke ûrûthe icûvî cia thaavu ciîngî igîrî na ûinyitithanie mwena wa ngurumo wa mbere wa tûmîcivi twa ituro twa efodi vakuvî na varîa inyitithanîrîtue na mûcivi ûrîa mwaro wa efodi.

**28** Ûkaanyitithania icûvî cia nguo ya kîthûri na icûvî cia efodi na mûkumbû wa rangi ya vururu, nîguo nguo ya kîthûri îmamîre mûcivi wa efodi ndîkaaregere.

**28**

**29** “Vîndî îrîa Aroni agaatonya vandû varîa vatheru, nîakethîrwa ekîrîte nguo ya kîthûri yandîkîtwe marîîtwa ma avîcî a Isiraeli, nîguo Nie, Ngai-Mûnene ndirikanage andû akwa vîndî cionthe.

**30** Ûgeekîra Urimu na Thumimu nguorî ya kîthûri, nîguo Aroni athiîcage nacio rîrîa akûthiî mbere ya Ngai-Mûnene. Vîndî îrîa ekîrîte nguo ya kîthûri akaavotaga kûmenya ûrîa Ngai-Mûnene akwenda nîûndû wa andû a Isiraeli.

**30**

**31** “Rungu rwa efodi Mûthînjîri-Ngai ekagîre nguo ndaca îtumîtwe ya ndigi cia rangi ya vururu.

**32** Nguo îo ndaca îthagîrwe îrî na îrima rîa gûtonyia kîongo. Kûthiûrûrûkîria îrima rîa kîongo îtumîrîrwe muno wa kûrigîrîria ndîgatembûke.

**33** Munorî wa ngurumo wa nguo îo îkaagemua na mbica cia ngûngûmanga itumîtwe na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na cia rangi ndune.

**34** Wa gatagatî ka ngûngûmanga igîrî ûgeekîra ngengere ya thaavu.

**35** Vîndî îrîa Aroni agûtungata ageekagîra nguo îo ndaca. Vîndî îrîa akûthiî vandû varîa vatheru mbere ya Ngai-Mûnene, na rîrîa akuuma vo mûgambo wa ngengere ûkegucagwa nîguo ndagakue.

**35**

**36** “Ûkaarûtha kavengere ka thaavu ntheri na kandîkwe, ‘Yamûrîrîtwe Ngai-Mûnene’.

**37** Ûkooverera kavengere kau mwena wa mbere wa kîremba na kamûkumbû ka rangi wa vururu.

**38** Aroni agagekagîra kîthithirî gîake vîndî cionthe, nîguo nie, Ngai-Mûnene mbîtîkagîre matega marîa andû a Isiraeli makandutagîra wana ethîrwa mekîte mavîtia vîndî îrîa makûndutîra matega.

**38**

**39** “Ûgaatumîra Aroni nguo ndaca ya gîtambaa Kîamro Kîam rangi îno njerû, na ûmûtumîre kîremba na mûcivi ûgemetue waro.

**39**

**40** “Ûgaatumîra avîcî a Aroni nguo mbaro ndaca, mîcivi, na iremba. Nacio nîigaatûma monekane marî athaka na marî na riiri.

**41** Ûgeekîra mûrwanyûkwe Aroni na avîcî ake nguo icio. Ûcoke ûmetîrîrie maguta na ûmamûre nîguo mandungatagîre marî athînjîri-Ngai.

**42** Ûmatumîre thuruvarî cia gîtambaa Kîamro. Thuruvarî icio ciîthîrwe ciumîte kîûnûrî nginya cierorî nîguo matigekare marî njaga.

**43** Aroni na avîcî nwanginya mekagîre nguo icio vîndî cionthe rîrîa magûtonya îgemarî rîa Ngai-Mûnene, kana rîrîa magûkuvîvîria metha ya kîgongoona gûtungata vandû varîa vatheru nîguo matigaakue. Ûyû nîûtuîka watho kûrî Aroni na njiarwa ciake irîa igaaûka vuva wake.

# Ntha 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwamûrwa kwa Aroni na avîcî ake matuîke Athînjîri-Ngai

## (

## Ala 8.1-36

## )

## Matega ma wa mûthenya wa mûthenya

## (

## Nda 28.1-8

## )

**1** “Ûkîamûra Aroni na avîcî ake nîguo mandungatagîre marî athînjîri-Ngai ûgeeka atîrî: ûgooca karegwa gatarî gakûrû na ndûrûme igîrî itarî na maroro.

**2** Ûcoke woce mûtu ûrîa mwaro wa ngano na ûtarî mwîkîre ndawa ya kwimbia ûrûthe mîgate na maguta ma ndamaiyû, na tûmîgate twîngî tûceke tûrugîtwe tûkînavakwa maguta ma ndamaiyû.

**3** Ûgeekîra mîgate îo gîkavurî na ûkaareta îrî matega vîndî îrîa ûkaaruta îgongoona rîa karegwa na ndûrûme icio igîrî.

**3**

**4** “Ûcoke ûrete Aroni na avîcî ake mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene na ûmeere methambie na manjî.

**5** Îkîra Aroni nguo cia ûthînjîri-Ngai. Ûmwîkîre nguo îrîa ndaca, na kanjû îrîa îngî ndaca îkagîrwa rungu rwa efodi, na ûmwîkîre efodi, nguo ya kîthûri na mûcivi.

**6** Ûmwîkîre kîremba kîongo na ûmwîkîre kavengere karîa karî na rûûri kandîkîtwe ‘Amûrîrîtwe Ngai-Mûnene’.

**7** Ûcoke woce maguta ma kwamûrana na ûmwîtîrîrie mo kîongorî gîake na ûmwamûre.

**7**

**8** “Ûgaacoka ûrete avîcî a Aroni na ûmekîre nguo ndaca,

**9** na ûmove mîcivi ciûnorî na ûmekîre ngovia ciongo. Ûguo nîguo ûkaamûra Aroni na avîcî ake matuîke athînjîri-Ngai. Nao vamwe na njiarwa ciao nîmakaandungatagîra marî athînjîri-Ngai tene na tene.

**9**

**10** “Ûkaareta ndegwa mbere ya îgema rîa Ngai-Mûnene. Nake Aroni na avîcî ake nîmakaaigîrîra njara ciao îgûrû rîa kîongo Kîamyo.

**11** Ûkaathînja ndegwa îo mûrî mbere yakwa mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**12** Ûgaatûmîra Kîamra gîaku kûvaka nthakame ya ndegwa îo mîthiiarî îrîa îna yumîrîte ta mvîa ya metha ya kîgongoona. Nayo nthakame îrîa îgaatigara ûkaamîtûrûra gîtinarî Kîam metha ya kîgongoona.

**13** Ûgaacoka woce maguta marîa makunîkîrîte nyama cia îvu, na gîcunjî kîrîa Kîamro Kîam îtema, mbigo cioîrî na maguta marîa mairigicîrîtie na ûivîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona irî matega makwa.

**14** Nwatî ûkaavîvîria nyama cia ndegwa, rûo rwayo, na tatha na kûu nja ya kûrîa andû matûûraga. Rîu nî îtega rîa kûtheria mevia ma athînjîri-Ngai.

**14**

**15** “Ûgooca îmwe ya ndûrûme na wîre Aroni na avîcî ake maigîrîre njara ciao kîongorî Kîamyo.

**16** Ûkaamîûraga na wîtûrûre nthakame yayo mîena yonthe îna ya metha ya kîgongoona.

**17** Ûgaatinangia ndûrûme îo icunjî, na ûkaathambia nyama cia îvu na mathagiro ma yo, na ûcigîrîre îgûrû rîa kîongo Kîam ndûrûme îo.

**18** Ûcoke ûvîvîrie ndûrûme îo yonthe îgûrû rîa metha ya kîgongoona rîrî îtega rîa kûvîvua rîa Ngai-Mûnene. Naguo mûtararûko wa îtega rîu nîûngenagia nie, Ngai-Mûnene.

**18**

**19** “Ûgaacoka woce ndûrûme îo îngî, nake Aroni na avîcî ake maigîrîre njara ciao kîongorî Kîamyo.

**20** Ûkaamîûraga, na woce nthakame îmwe yayo na ûmîvake rûrengorî rwa gûtû kwa ûrîo kwa Aroni, Kîamra kîrîa kînene Kîam njara yake ya ûrîo, na Kîamra kîrîa kînene gîa kûgûrû gwake kwa ûrîo. Ûgeka wa ûguo kûrî avîcî a Aroni. Nthakame îrîa îgaatigara ûkaamîtûrûra mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona.

**21** Ûgaacoka woce nthakame îmwe kuuma metharî ya kîgongoona, na maguta ma kwamûrana na ûminjaminjîrie Aroni wana nguo ciake na ûcoke wîke wa guo kûrî avîcî ake na nguorî ciao. Ûguo nîguo Aroni, avîcî ake vamwe na nguo ciao makaamûrwa.

**21**

**22** “Ûgaacoka ûtinie maguta ma ndûrûme, na maguta ma kînyanya, na maguta marîa marî nyamarî cia îvu, na gîcunjî kîrîa Kîamro Kîam îtema, na mbigo cioîrî na maguta marîa mairigicîrîtie, na Kîamû Kîam mwena wa ûrîo (nîûndû nî ndûrûme ya îgongoona rîa kwamûrana).

**23** Ûcoke woce wa mûthemba ûmwe wa mîgate îrî na maguta na wîngî ûtarî na maguta îrîa îtegeretwe Ngai-Mûnene kuuma gîkavurî.

**24** Wîkîre mîgate îo na nyama icio cionthe njararî cia Aroni na avîcî ake nîguo manyamûrîre cio irî kîveo Kîam mwanya.

**25** Ûgaacoka ûcioce kuuma njararî ciao na ûcigîrîre metharî ya kîgongoona vamwe na ndûrûme ya îtega rîa kûvîvua na ûivîvîrie vo. Mûtararûko wa îtega rîîrî nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**25**

**26** “Nîûgacoka woce nyama ya kîthûri ya ndûrûme îrîa ya îgongoona rîa kwamûra Aroni na ûndutîre yo îrî kîveo Kîam mwanya. Gîcunjî gîkî Kîam nyama nîkîo gîaku.

**26**

**27** “Rîrîa mûthînjîri-Ngai akwamûrwa, ngarutagîrwa nyama ya kîthûri na ya Kîamû kuuma kûrî ndûrûme ya îgongoona irî kîveo Kîam mwanya. Nyama icio nî cia Aroni na avîcî ake.

**28** Vîndî cionthe rîrîa andû a Isiraeli makûruta matega ma ngwatanîro, nyama ya kîthûri na ya Kîamû ikaarîcagwa nî Aroni na avîcî ake. Nyama icio nî iveo ciao kûrî Ngai-Mûnene.

**28**

**29** “Aroni akua, nguo ciake irîa ntheru nîikaanengerwa avîcî ake. Nao nîmagaaciîkîra makîamûrwa.

**30** Mûvîcî wa Aroni ûrîa ûgaatuîka mûthînjîri-Ngai vandûrî vake nîagekîra nguo icio îvinda rîa mîthenya mûgwanja rîrîa akethîrwa akîthiî gûtungata arî vandû varîa vatheru îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**30**

**31** “Nîûgoca nyama cia ndûrûme ya kwamûrana, na ûitherûkîrie vandû varîa vatheru.

**32** Nake Aroni na avîcî ake nîmakaarîa nyama cia ndûrûme wa vamwe na mîgate îrîa îrî gîkavurî marî mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**33** Makaarîa indo irîa ciavûthîrirwe mamburarî ma kwoverwa mevia vîndî îrîa maamûragwa. Athînjîri-Ngai onga nîo magîrîrwe nî kûrîa indo icio nîûndû nî ntheru.

**34** Ethîrwa kûrî nyama kana mîgate îgaatigara îkinyie kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî, ndîkarîwe. Kîrîa kîonthe gîgaatigara nîgîkaavîvua nîûndû nî kîtheru.

**34**

**35** “Ûkaamûra Aroni na avîcî ake îvinda rîa mîthenya mûgwanja, na wa mûthenya ûcokagîre wa ûguo nakwatha.

**36** Wa mûthenya nîûkaaruta ndegwa ya matega ma kûtheria mevia. Wana nîûkaaruta ndegwa ya kûtheria metha ya kîgongoona na ûmîtîrîrie maguta ûmîamûre nîguo îtuîke ntheru.

**37** Ûgeekaga ûguo mûthenya wa mûthenya îvinda rîa mîthenya mûgwanja. Nayo metha ya kîgongoona nîkaathera viû na mûndû wa wonthe kana kîndû wa kîonthe gîkaamîvutia nîgîgaatuîka kîtheru .

**37**

**38** “Ino nîcio indo irîa ûkaarutaga metharî ya kîgongoona mûthenya wa mûthenya: ndûrûme igîrî cia ûkûrû wa mwaka ûmwe.

**39** Ûkaarutaga ndûrûme îmwe kîraûko na îo îngî kîvwaî.

**40** Rutaga ndûrûme ya mbere vamwe na kilo îmwe ya mûtu ûrîa mûvinyu wa ngano ûtukanîtue na lita îmwe ya maguta maro ma ndamaiyû, na lita îmwe ya ndivei ya gwîtûrûrwa.

**41** Rutaga ndûrûme ya kaîrî kîvwaî vamwe na kilo îmwe ya mûtu ûrîa mûvinyu wa ngano, na lita îmwe ya maguta, na lita îmwe ya ndivei wata îrîa ya kîraûko. Mûtararûko wa matega mama nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**42** Njiarwa ciaku cionthe ikaandutagîra matega mama ma kûvîvua mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene. Vau nîvo ngaatûngana na andû akwa na mbarie nawe.

**43** Nîngaatûngana na andû akwa a Isiraeli vau, na vinya wa riiri wakwa nîûgaatûma vandû vau vatuîke vatheru.

**44** Nîngaatûma îgema rîa Ngai-Mûnene rîtuîke îtheru wana metha ya kîgongoona îtuîke ntheru. Nîngaamûra Aroni na avîcî ake nîguo mandungatagîre marî athînjîri-Ngai.

**45** Nîngaatûûra gatagatîrî ka andû a Isiraeli na nduîke Ngai wao.

**46** Nao nîmakaamenya atî nînie Ngai-Mûnene, Ngai wao, ûrîa wamarutire vûrûri wa Misiri nîguo ngaatûûra gatagatîrî kao. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wao.”

# Ntha 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Metha ya Kîgongoona ya Kûvîvîria Ûbani

## (

## Ntha 37.25-28

## )

## Gooti ya îgema rîa Ngai-Mûnene

## Kîraî kîa gîcango

## Maguta ma kwamûrana

## Ûbani

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Ndumîra metha ya kîgongoona ya mûtî wa mûgaa ya kûvîvîria ûbani.

**2** Metha ya kîgongoona îthîrwe îgananîte mîena yonthe. Ûraca wayo wîthîrwe ûrî wa cendimita mîrongo îna na ithano na wariî wa cendimita mîrongo îna na ithano. Ûraca wayo na îgûrû wîthîrwe ûrî wa cendimita mîrongo kenda. Îgûrû rîayo yumue mîtî yumîrîte ta mvîa mîthiiarî. Mîtî îo îthîrwe înyitanîte na metha ya kîgongoona.

**3** Ûkaamîvaka thaavu ntheri îgûrû rîayo, mîenarî îna yayo, vamwe na mîtî îo yumîrîte na wîkîre mûcivi wa thaavu ûmîthiûrûrûkîrîtie.

**4** Ûmîrûthîre icûvî igîrî cia thaavu cia kûmîkuua na ûimundîrîre mîenarî îîrî ya metha ya kîgongoona ngurumo ya mûcivi ûrîa wa thaavu. Icûvî icio nî cia gûtonyia mîtî îrîa îgaakuua metha ya kîgongoona.

**5** Rûtha mîtî îo ya gûkuua metha ya kîgongoona na mîtî ya mûgaa na ûmîvake thaavu.

**6** Wige metha îo ya kîgongoona nja ya gîtambaa kîrîa gîcûrîte mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro. Vau nîvo ngaakwarîria nîrî.

**7** Aroni akaavîvagîria ûbani mûnungi waro îgûrû rîa metha ya kîgongoona iraûko cionthe rîrîa agûka gwakia taa.

**8** Na vîndî îrîa agûka gwakia taa kîvwaî nwanginya avîvie ûbani. Matega mama ma kûvîvia ûbani nîmatûûra marutagwa nî njiarwa ciaku cionthe.

**9** Ndûkarutîre îgûrû rîa metha îno ya kîgongoona ûbani ûtarî mûtheru, kana nyamû, irio kana wîtûrûra ndivei ya îtega îgûrû rîayo.

**10** Aroni akaarûthaga mambura ma kûtheria metha ya kîgongoona riita rîmwe wa mwaka. Akaamîtheragia na njîra ya gwîkîra mîtî îrîa yumîrîte ya metha ya kîgongoona nthakame ya nyamû îrîa îrutîtwe nîûndû wa îgongoona rîa kûtheria mevia. Îgongoona rîu nîrîtûûra rîrutagwa riita rîmwe wa mwaka nî njiarwa ciaku cionthe. Metha îno ya kîgongoona nî ntheru viû na nî nyamûrîre Ngai-Mûnene.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**12** “Rîrîa ûgaatara andû a Isiraeli, wa mûndû nîakaarîva kîndû gîa kûtheria mwoyo wake kûrî Ngai-Mûnene nîguo rîrîa ûkethîrwa ûkîmatara matikanyitwe nî mûthiro.

**13** Mûndû wa wonthe ûgaatarwa nwanginya akaarîva mwîgana wa mbeca irîa ikendekana ithimîtwe na kîthimi kîrîa kîtheru gîtîkanîrie. Mûndû wonthe nwanginya akaarîva îrîvi rîu rîrî îtega kûrî nie, Ngai-Mûnene.

**14** Mûndû wa wonthe ûgaatarwa na arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere, nîakaarutîra Ngai-Mûnene matega.

**15** Andû arîa atongu matikaaruta nyîngî makîria nao arîa athîni matikaaruta nini makîria ya kîthimi kîrîa gîtîkanîrîtue kîrî îtega rîa kûtheria mwoyo wake kûrî Ngai-Mûnene.

**16** Ûkaaûngania mbeca icio kuuma kûrî andû a Isiraeli na ûivûthîre na wîra wa kûmenyerera îgema rîa Ngai-Mûnene. Îrîvi rîu nî rîa kûtheria mîoyo ya andû a Isiraeli nanie nîngaaririkana kûmagitîra.”

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**18** “Ûkaarûtha kîraî Kîam gîcango gîa kwîthambîria na kîrî na gîtina Kîam gîcango. Ûkaaiga kîraî kîu gatagatî ka îgema rîa Ngai-Mûnene na metha ya kîgongoona na wîkîre manjî kuo.

**19** Aroni na avîcî ake nîmakaavûthîra manjî mau kwîthambia njara na magûrû.

**20** Vîndî cionthe rîrîa magûtonya îgemarî rîa Ngai-Mûnene, kana rîrîa makûthiî metharî ya kîgongoona kûrutîra Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua, nîmethambagie na manjî mau nîguo matigakue.

**21** Makethambagia njara na magûrû nîguo matigakue. Ûyû nîguo watho ûrîa ûgûtûûra ûrûmagîrîrwa nî Aroni, avîcî ake, vamwe na njiarwa ciake.”

**21**

**22** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî,

**23** “Oca mînyamû mînungi waro: kilo ithathatû cia manjî ma mûtî wa mare, kilo ithatû cia mûtî mûnungi waro wîtagwa cinamoni, kilo ithatû cia mûthanje mûnungi waro,

**24** na kilo ithathatû cia mûtî mûnungi waro wîtagwa Kasia, (ûithimîte cionthe na kîthimi kîrîa gîtîkanîrie), ûcoke ûitukanie na lita inya cia maguta ma mîtî ya mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda.

**25** Watukania indo icio cionthe igaatuîka maguta matheru ma kwamûrana.

**26** Ûkaavaka maguta mau îgema rîa Ngai-Mûnene, îthandûkû rîa kîrîkanîro,

**27** metha na indo cionthe ciayo, vandû va kwigîrîrwa taa na indo cia vo, metha ya kîgongoona ya kûvîvîria ûbani,

**28** na metha ya kîgongoona ya matega ma kûvîvua na indo ciayo cionthe, kîraî gîa kwîthambîria na vandû va gûkigîrîra.

**29** Ûguo nîguo ûkaamûra indo icio, nacio nîikaathera viû. Na mûndû wa wonthe kana kîndû wa kîonthe gîkaaivutia nîgîgaatuîka kîtheru.

**30** Ûcoke wîtîrîrie Aroni na avîcî ake maguta ûmamûre nîguo mandungatagîre marî athînjîri-Ngai.

**31** Na wîre andû a Isiraeli atî, ‘Maguta mama makwa nî matheru na nîmo magaatûûra matûmagîrwa nî njiarwarî ciaku cionthe vîndî ya kwamûrana.

**32** Maguta mama matiagîrîrwe nî gwîtîrîrua andû matarî athînjîri-Ngai, na ndwagîrîrwe nî kûrûtha mengî ta mo matarî ma kwamûrana, nîûndû nî matheru na mwagîrîrwe nî kûmatua matheru.

**33** Mûndû wa wonthe ûkaarûtha maguta ta mama kana mavakwe mûndû ûtarî mûthînjîri-Ngai ndagaacoka gûtuîka ta ûmwe wa andû akwa.’ ”

**33**

**34** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Oca ithimo ciîganene cia mînyamû mînungi waro cia sitakiti, onîka na galibanumu na maguta manungi waro.

**35** Tûmîra indo icio kûrûtha ûbani, ûtukanîtue ta maguta marîa manungi waro. Ûcoke wongerere cumbî nîguo ûtuîke mûtheru na mwamûre.

**36** Kimakima ûmwe ûtuîke mûtutu, na ûkaûminjaminje mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro îgemarî rîa Ngai-Mûnene varîa ngaacemania namue. Nîmwagîrîrwe nî gûûtua mûtheru mûno.

**37** Mûtigatûmîre njîra ta îo kûrûtha ûbani ta ûcio wenyu mue ene. Ûndû ûcio mûûtue mûtheru na mwamûrîre Ngai-Mûnene.

**38** Ethîrwa kûrî mûndû ûkaarûtha wîkariî ta guo wa gûtûmîra ûrî maguta manungi waro, ndagaacoka gûtuîka ûmwe wa andû akwa.”

# Ntha 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene

## (

## Ntha 35.30—36.1

## )

## Thavatû, mûthenya wa kûvurûka

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Nînthurîte Bezaleli, mûvîcî wa Uri kuuma mûvîrîgarî wa Juda. Uri aarî mûvîcî wa Huri.

**3** Nîndûmîte ecûrwe nî roho wakwa, na agîe na ûvoti, ûmenyo na wara wa kûrûtha indo cia mîthemba yonthe

**4** nîguo avote kûgîa na ûgî wa gûcora na kûrûtha indo na thaavu, sîlûva, na gîcango,

**5** na nînîmwîcûrîtie roho wakwa nîguo agîe na ûgî wa kûrûtha tûthiga twa kûmundîrîrwa, ûgî wa kumia indo cia mîtî, na wara wa kûrûtha indo cia mîthemba yonthe.

**6** Nînthurîte Oholiabu mûvîcî wa Ahisamaki wanake nîguo marutithanie wîra nake. Oholiabu nî wa kuuma mûvîrîgarî wa Dani. Nîmvete ûvoti mwîngî andû arîa engî onthe marî na wara wa kûruta wîra nîguo mavote kûrûtha indo cionthe irîa naakwathire.

**7** Indo icio nî îgema rîa Ngai-Mûnene, îthandûkû rîa kîrîkanîro na gîkunîko Kîam rîo, na indo cionthe cia gwîkîra kûu îgemarî,

**8** metha na indo ciayo, vandû va kwigîrîrwa taa varûthîtwe na thaavu ntheri na indo ciavo cionthe, metha ya kîgongoona ya kûvîvîria ûbani,

**9** metha ya kîgongoona ya matega ma kûvîvua na indo cionthe ciayo. Na marûthe kîraî gîa kwîthambîria Kîam gîcango na vandû va gûkigîrîra,

**10** nguo cia ûthînjîri Ngai cia Aroni irîa itumîtwe waro, nguo cia avîcî ake cia gwîkagîra rîrîa magûtungata marî athînjîri-Ngai.

**11** Macoke marûthe maguta ma kwamûrana, na ûbani ûrîa ûrî mûtararûko mwaro nîûndû wa vandû varîa vatheru. Makîrûtha indo icio cionthe, mageeka wata ûrîa naakwathire.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene nîwerire Musa

**13** ere andû a Isiraeli atîrî, “Menyagîrîrani mûthenya wakwa wa thavatû, nîûndû rûu nîruo rûûri gatagatî gakwa namue vamwe na njiarwa cienyu cionthe. Rûûri rûu nî rwa kûmûmenyithia atî Nie, Ngai-Mûnene nînîmûtuîte andû akwa.

**14** Kwoguo nî mwagîrîrwe nî kûmenyagîrîra mûthenya wa thavatû, nîûndû nî mwamûre. Mûndû wa wonthe ûkaarega gûtîîa mûthenya wa thavatû nîakaaûragwa, mûndû wa wonthe ûkaaruta wîra mûthenya wa thavatû nîakaamûranua na andû akwa.

**15** Mûkaarutaga wîra mîthenya îtandatû, nwatî mûthenya wa mûgwanja nî thavatû ya kûvurûka na wamûrîrîtwe Ngai-Mûnene. Mûndû wa wonthe ûkaaruta wîra wana ûrîkû mûthenya wa thavatû nî akaaûragwa.

**16** Kwoguo njiarwa cionthe cia andû a Isiraeli nîmatûûra mamenyagîrîra mûthenya wa thavatû rûrî rûûri rwa kîrîkanîro.

**17** Mûthenya wa thavatû nî rûûri rwa gûtûûra tene na tene gatagatî gakwa na andû a Isiraeli, nîûndû Nie, Ngai-Mûnene naaûmbire îgûrû na nthî mîthenya îtandatû. Mûthenya wa mûgwanja nînatigire kûruta wîra na ngîvurûka.”

**17**

**18** Rîrîa Ngai aarîkirie kwarîria Musa kîrîmarî Kîam Sinai îgûrû, nîwanengerire Musa ivengere igîrî cia mathiga irî na maathani. Maathani mau nî Ngai ke mwene wamandîkîte.

# Ntha 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûvuanano wa ndegwa ya thaavu

## (

## Gûco 9.6-29

## )

**1** Rîrîa andû a Isiraeli moonire atî Musa nîwekara mûno atacokete kuuma kîrîmarî, nîmaagomanire varî Aroni na makîmwîra atîrî, “Ûkîra ûtûrûthîre ngai îrîa îgaatûtongoragia nîûndû tûtiîcî ûrîa gwîkîkîte kûrî Musa ûrîa watûrutire vûrûri wa Misiri.”

**1**

**2** Nake Aroni nîwamerire atîrî, “Rutani mindo cia thaavu irîa aka enyu, avîcî enyu, na erîtu enyu mekîrîte matû na mûmindîre cio.”

**3** Kwoguo andû onthe nîmaarutire mindo cia thaavu irîa maarî nacio matû na makîvirîra Aroni.

**4** Aroni nîwocire mindo icio kuuma kûrî o, akîirarûra na mwaki na akîrûtha mûvuanano wa ndegwa ya thaavu nacio.

**4** Nao nîmaaugire atîrî, “Andû a Isiraeli îno nîyo ngai yenyu îrîa yamûrutire vûrûri wa Misiri!”

**4**

**5** Aroni nîwacokire agîtuma metha ya kîgongoona vau mbere ya mûvuanano wa ndegwa îo ya thaavu na akîmeera atîrî, “Rûyû nî gûkaagîa na kîrugo nîguo tûkumie Ngai-Mûnene.”

**6** Kîraûko tene mûthenya ûcio wîngî andû nîmaarutire matega ma kûvîvua, na matega ma thayû. Nîmaacokire magîkara nthî makîrîa na makînyua. Nîmaarûngamire na makîambîrîria kwîinia makinaga nyîmbo cia waga nthoni.

**6**

**7** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Nyûrûrûka narua nîûndû andû aku arîa warutire vûrûri wa Misiri nîmevîtie na makaregana nanie.

**8** Nîmagarûrûkîte na magatiga njîra îrîa namaathire marûmagîrîre. Nîmeerûthîrîte o ene mûvuanano wa njaû ya ndegwa ya thaavu ya kûrarûrwa na nîmaramîgooca makîmîrutagîra îgongoona, makiugaga atî îo nî ngai îrîa yamarutire vûrûri wa Misiri.

**9** Nîmbîcî ûrîa andû aya maûmîtie ciongo.

**10** Kwoguo rîu tigana nanie. Nîrî mûrakaru nîo, na nîngûmathiria. Nwatî we vamwe na njiarwa ciaku nîngaamûtua rûrîrî rûnene.”

**10**

**11** Nwatî Musa nîwathaithire Ngai-Mûnene, Ngai wake na akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene, ûrarakara ûguo nîkî nî andû aku arîa warutire vûrûri wa Misiri na vinya na ûvoti mwîngî?

**12** Ndûkareke andû a Misiri mauga atî warutire andû a Isiraeli kuuma Misiri nîguo ûke ûmaûragîre gûkû irîmarî na ûmathirie viû. Tiga kûrakara, na ûgarûre meciria maku na ndûkarete mûthiro kûrî andû aku.

**13** Ririkana ndungata ciaku Iburahimu, Isaka, na Jakovu arîa werîre we mwene na mwîvîtwa atî nîûkengîvia njiarwa ciao ta njata cia îgûrû, na ûve njiarwa cio vûrûri ûrîa wamerîre atî nîûgaatuîka wao tene na tene.”

**14** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwagarûrire meciria make na ndaaretera andû ake mûthiro ûrîa endeete kûmaretera.

**14**

**15** Musa nîwanyûrûrûkire kuuma kîrîmarî akuîte ivengere cia mathiga ciandîkîtwe Maathani mîena yoîrî.

**16** Ngai nîke warûthîte na nîke wandîkîte maathani mau ivengererî icio.

**16**

**17** Rîrîa Joshua egwire înegene rîa andû makiugîrîria, nîwerire Musa atîrî, “Nînîregua înegene rîa mbaara varîa andû mambîte magema.”

**17**

**18** Nwatî Musa nîwacokirie atîrî, “Înegene rîu tî ta rîa ûvootani kana rîa kûvootwa, nwatî nîregua makina.”

**18**

**19** Rîrîa Musa aakuvîvîrie varîa maambîte magema na akîona njaû ya ndegwa na andû makîinagia nîwarakarire na agikia ivengere irîa aakuîte vau nthî ya kîrîma na ikîenyûkanga.

**20** Nîwocire njaû ya ndegwa îo maarûthîte akîmîvîvia na mwaki akîmîthîa îgîtuîka mûtutu. Nîwatukanirie mûtutu ûcio na manjî na agîtûma andû a Isiraeli maûnyue.

**21** Musa nîwaûririe Aroni atîrî, “Andû aya maragwîkire atîa atî nîguo ûmarekererie meke wîvia mûnene ûguo?”

**21**

**22** Aroni nîwamûcokerie atîrî, “Tiga kûrakara nînie mwathi wakwa. Nîwicî we mwene ûrîa andû aya mendete gwîka naaî.

**23** Maambîrire atîrî, ‘Tûticî ûrîa gwîkîkîte kûrî Musa ûrîa watûrutire kuuma vûrûri wa Misiri. Kwoguo tûrûthîre ngai cia gûtûtongoria.’

**24** Nînaamerire atî mûndû ûngîthîrwa arî na mindo cia thaavu arute anengere. Kwoguo arîa maarî nacio nîmaangerire cio nanie ngîcikia mwakirî na gûkiuma njaû îno ya ndegwa!”

**24**

**25** Musa nîwonire atî Aroni nîwatûmire andû matuîka aremi na magîtuîka irimû mbere nthû ciao.

**26** Kwoguo Musa nîwarûngamire kîvingorî Kîam varîa maambîte magema na akîugîrîria atîrî, “Mûndû ûrîa ûrî mwena wa Ngai-Mûnene nî aûke varî nie!” Nao Alawi onthe nîmaaûnganire varî Musa.

**27** Nake nîwamerire atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli augîte mûndû wonthe wa cienyu oce rûviû rwake na mûthiî kûndû kuonthe gûkû mwambîte magema na mûthiî mîîrîgarî yonthe. Mûndû nîaûrage mûrwang'ina, mûrata wake, na mûndû ûrîa mariganîtie nake.”

**28** Nao Alawi nîmeekire wata ûrîa meerirwe nî Musa na mûthenya ûcio nîmaaûragire andû ta ngiri ithatû (3,000).

**29** Musa nîwacokire akîra avîcî a Lawi atîrî, “Ûmûnthî nîmweyamûra mue ene nîguo mûtungatagîre Ngai-Mûnene. Wa mûndû eyamûra na njîra ya kûûraga mûvîcî kana mûrwang'ina, kwoguo Ngai-Mûnene nîwamûrathima ûmûnthî.”

**29**

**30** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte Musa nîwerire andû atîrî, “Mue nîmwîkîte mevia macûku mûno. Nwatî rîu nîngunûkia kîrîmarî kûrî Ngai-Mûnene ngone kana Ngai-Mûnene nwa amwovere mevia menyu.”

**31** Nake Musa nîwacokire kîrîmarî kûrî Ngai-Mûnene na akîmwîra atîrî, “Andû aya nîmekîte mevia manene mûno. Nîmerûthîrîte ngai ya thaavu na nîmamîgoocete.

**32** Nakûthaitha ûmovere mevia mao. Narîo ethîrwa tî ûmovera, nîngîkûvoya ûvute rîîtwa rîakwa kuuma îvukuurî rîrîa wandîkîte marîîtwa ma andû aku.”

**32**

**33** Ngai-Mûnene nîwacokerie Musa atîrî, “Andû arîa meevirie nîo ngaavuta marîîtwa mao îvukuurî rîakwa.

**34** Rîu thiî ûgatongorie andû mathiî kûrîa naakwîrire. Ririkana, mûraika wakwa nîakaamûtongoria, nwatî kavinda nîgagaakinya rîrîa ngaaûka kûverithia andû aya nîûndû wa mevia mao.”

**34**

**35** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwatûmire kûgîe na mûthiro kûrî andû nîûndû nîmaatûmire Aroni arûtha njaû ya ndegwa ya thaavu.

# Ntha 33

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwathire andû a Isiraeli maume kîrîmarî gîa Sinai

## Îgema rîa Ngai-Mûnene

## Ngai-Mûnene nîweranîre atî akethagîrwa na andû ake

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Uma gûkû, we vamwe na andû arîa warutire vûrûri wa Misiri na mûthiî vûrûrirî ûrîa nerîîre Iburahimu, Isaka, na Jakovu vamwe na njiarwa ciao atî nîngaamava.

**2** Nîngûtûma mûraika amûtongorie na nîngwîngata Akanaani, Amori, Ahiti, Aperizi, Ahivi, na Ajebusi.

**3** Nîmûthiî vûrûri ûrî na îriia na ûkî. Nwatî nie tîtûthiîcania namue, nîûndû mûrî andû aremi na navota kûmûthiria mûrî njîrarî.”

**3**

**4** Rîrîa andû meegwire maûndû mau macûku nîmaambîrîrie kûrîra na makîrega gwîkîra mathaga ma kwîgemia,

**5** nîûndû Ngai-Mûnene nîwathîte Musa ameere atîrî, “Mue mûrî andû aremi. Nîngîthiîcania namue wanarî vanini nîngîmûthiria viû. Kwoguo rutani mathaga menyu, nîguo menye ûrîa ngwîka namue.”

**6** Kwoguo andû a Isiraeli mauma kîrîmarî Kîam Horebu matiacoka gwîkîra mathaga rîngî.

**6**

**7** Vandû vonthe varîa andû a Isiraeli maambaga magema, Musa nîwathiîcaga akamba îgema rîa Ngai-Mûnene varaca na kûrîa andû maatûûraga. Îgema rîu rîetagwa Îgema rîa Ngai-Mûnene na mûndû wa wonthe ûngîendire kwaria na Ngai-Mûnene, nîwaumaga na akathiî îgemarî rîu.

**8** Rîrîa rîonthe Musa aumagara athiî îgemarî rîu, andû onthe nîmaarûngamaga mîromorî ya magema mao, na makarorereria Musa nginya rîrîa agaatonya îgemarî.

**9** Rîrîa Musa atonya îgemarî, gîtugî gîa îtu nîkîanyûrûrûkaga gîkarûngama mûromorî wa îgema na Ngai-Mûnene akarîria Musa arî îtuurî rîu.

**10** Rîrîa andû onthe moona gîtugî gîa îtu Kîamrûngama mûromorî wa îgema, nîmaarûngamaga na makagooca Ngai-Mûnene wa mûndû arî mûromorî wa îgema rîake.

**11** Ngai-Mûnene aaragia na Musa makîonanaga ta ûrîa mûndû aragia na mûrata wake. Musa acoka kûrîa andû maambîte magema, Joshua mûvîcî wa Nuni ûrîa wamûtethagia aatigagwa kûu îgemarî. Joshua aarî mwanake.

**11**

**12** Musa nîwerire Ngai-Mûnene atîrî, “Nî ma nîwambîra ndongorie andû mathiî vûrûri ûcio, nwatî ndûnamonia mûndû ûrîa watûma nîguo tûthiî nake. Nîwauga atî nîûmbicî waro na ûrî mûkenu nînie.

**13** Rîu, ethîrwa ûrî mûkenie nînie, nakûthaitha ûmenyethie ûrîa mîvango yaku îkariî nîguo ngûmenye na ngûkenie makîria. Ririkana atî ûthuurîte rûrîrî rûrû rûtuîke andû aku.”

**13**

**14** Nake Ngai-Mûnene nîwamûcokerie atîrî, “Nîmbîthîrwa nawe, na ngaatûma ûgîe na thayû.”

**14**

**15** Musa nîwacokerie Ngai-Mûnene atîrî, “Ethîrwa tîûthiîcania natue, ndûgatûme tuuma gûkû.

**16** Ethîrwa tîûthiîcania natue, andû mangîmenya atîa atî ûrîmûkenie nînie wana andû aku? Kûthiîcania natue nîkuo gûgatûma tûgîe na ngûrani gatagatî getû na andû acio engî onthe a nthî.”

**16**

**17** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Ûguo wambûria nîguo ngwîka, nîûndû nîrî mûkenie nîwe na nîngwicî waro.”

**17**

**18** Musa nîwacokire akîmwîra atîrî, “Nakûthaitha wîtîkîre kûmonia riiri waku.”

**18**

**19** Ngai-Mûnene nîwacokirie atîrî, “Nie, nîngaatûma riiri wakwa ûvîtûkîrîre mbere yaku na nîngaagweta rîîtwa rîakwa ‘Ngai-Mûnene’ mbere yaku. Ngonanagia wendo kûrî mûndû ûrîa ngwenda kwonia wendo na ngegucagîra ntha mûndû ûrîa ngwenda kwîguîra ntha.

**20** Nwatî ndigeetîkîra wone ûthiû wakwa, nîûndû gûtirî mûndû ûngîmona na atûûre mwoyo.

**21** Nwatî taroria ava mwenarî wakwa varî na îthiga na nîûkaarûngama îgûrû rîa rîo.

**22** Rîrîa riiri wakwa ûkeethîrwa ûkîvîtûka nîngaagûtonyia mwanyarî wa îthiga rîu na ngûkunîkîre na njara yakwa nginya mvîtûke.

**23** Narîkia kûvîtûka nîngaathengutia njara yakwa mwanyarî wa îthiga, nawe nîûkoona mûrukuthu wakwa nwatî ndûkoona ûthiû wakwa.”

# Ntha 34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ivengere cia mathiga cia kaîrî

## (

## Gûco 10.1-5

## )

## Musa nîwandîkire Maathani marîa îkûmi rîngî

## (

## Ntha 23.14-19

## ;

## Gûco 7.1-5

## ;

## 16.1-17

## )

## Musa nîwanyûrûrûkire kuuma kîrîmarî gîa Sinai

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Rûtha ivengere cia mathiga igîrî wata irîa cia mbere na nîngwandîka ivengererî icio ciugo irîa ciarî ivengererî cia mbere irîa wenyûrangire.

**2** Rûciû kîraûko ûkeevarîria, na unûkie kîrîmarî gîa Sinai tûgacemanie nawe vau îgûrû.

**3** Gûtirî mûndû mûkaaunûkia nake, na gûtirî mûndû wagîrîrwe nî kwonekana kîrîmarî kîu kîonthe; na ndûgetîkîrie ng'ondu kana ng'ombe irîthua nthî ya kîrîma.”

**4** Kwoguo Musa nîwarûthire ivengere ciîngî igîrî cia mathiga wata irîa cia mbere. Na kîraûko tene nîwaunûkirie kîrîmarî gîa Sinai akuuîte ivengere icio wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwanyûrûrûkire arî îtuurî, akîrûngama vakuvî na Musa vau kîrîmarî îgûrû na akîgweta rîîtwa rîake, Ngai-Mûnene.

**6** Ngai-Mûnene nîwavîtûkîrîre vau mbere ya Musa na akiuga atîrî, “Nie, Ngai-Mûnene nîrî Ngai ûrî wega mwîngî na ntha. Ndîrakaraga na îvenya na nîmonanagia wendo ûtathiraga na wîvokeku.

**7** Nînginyagîria wendo wakwa ûtathiraga njiarwa ngiri nyîngî na ngarekera arîa mekaga naaî na mareganaga nanie na makevia. Nwatî nîngaaverithia ciana wana ciana cia ciana ciao nginya njiarwa ya kathatû na ya kana nîûndû wa mevia ma aciari ao.”

**7**

**8** Musa nîwenamîrîrie ûthiû wake nthî na îvenya na akîgooca Ngai-Mûnene.

**9** Nîwaugire atîrî, “We Mwathani wakwa, ethîrwa ûrî mûkenie nî nie, nînakûthaitha wîtîkîre tûthiîcanie nawe. Andû aya nî aremi, nwatî tûkirîrîrie mavîtia metû, ûtwovere mevia metû na ûtwîtîkîre tûrî andû aku.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Rîu nîngûrûtha kîrîkanîro na andû a Isiraeli. Nîngeka maûndû ma magegania methorî mao, maûndû matarî manonwa nthî yonthe vûrûrirî wana ûrîkû. Andû onthe nîmakoona maûndû manene marîa nie, Ngai-Mûnene nîngîvota gwîka, nîûndû nîngeka maûndû ma gwîtigîrwa nîûndû waku.

**11** Athîkagîra watho ûrîa ngûkûnengera ûmûnthî. Na rîrî, wa ûrîa mûkethagîrwa mûkîthiî na mbere nwaguo ngengataga Amori, Akanaani, Ahiti, Aperizi, Ahivi na Ajebusi.

**12** Menyerera mûtikarûthe kîrîkanîro na andû a vûrûri ûrîa mûkûthiî gûtonya, nîûndû mûngîrûtha kîrîkanîro nao ûndû ûcio wavota gûtuîka mûtego gatagatî kenyu.

**13** Îthenya rîa ûguo, nîmûkaatharia metha ciao cia magongoona na munange itugî na mîvuano Ashera, ngai yao ya mûndûmûka.

**13**

**14** “Mûtikaagooce Ngai wîngî, nîûndû Ngai-Mûnene ûrîa rîîtwa rîake arî ‘Wîru’, nî Ngai ûrî wîru.

**15** Mûtikaarûthe kîrîkanîro na andû a vûrûri ûcio, nîûndû vîndî îrîa makûgooca ngai ciao na makîirutagîra magongoona nwa mamwîte mûthiî mûkagwatanîre nao na mwavota kûgwa mageriorî wa kûrîa irio irîa itegeretwe ngai ciao.

**16** Anake enyu mangîkaavikia erîtu a andû acio ageni, erîtu acio makîgooca ngai ciao nîmagaatûma anake enyu matuîka tî evokeku na nîmakaagooca ngai cia erîtu acio.

**16**

**17** “Mûtikaarûthe ngai cia gûtwekua na mwaki.

**17**

**18** “Ririkanaga kîrugo Kîam mîgate îrîa îtekîrîtwe ndawa ya kwimbia. Wata ûrîa nakwatha, ûkaarîcaga mîgate îtekîrîtwe ndawa ya kwimbia mîthenya mûgwanja mwerirî wa Abibu. Nîûndû mwerirî wa Abibu nîguo mwaumire Misiri.

**18**

**19** “Marikithathi monthe ma ciana cienyu cia anake na ma ng'ombe na ng'ondu nî ciakwa.

**20** Nwatî îrikithathi rîa mvunda mûkaarîkûûraga na njîra ya gûtega ndûrûme vandûrî va mvunda îo. Ethîrwa mûtikaamakûûra nîmûgaaciuna ngingo. Marikithathi menyu monthe ma anake nîmûkaamakûûra.

**20** “Gûtirî mûndû ûgaaûka mbere yakwa atarî na kîndû Kîam matega.

**20**

**21** “Mûkaarutaga wîra mîthenya îtandatû, nwatî mûthenya wa mûgwanja mûkîvurûka wana ethîrwa nî vîndî ya marîma kana ya maketha.

**21**

**22** “Ririkanaga kîrugo Kîam maketha vîndî îrîa mwambîrîria maketha ma ngano, na kîrugo gîa tûnyomba mwaka ûkîthira.

**22**

**23** “Arûme onthe enyu nwanginya mathiîcage kûgooca Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli maita mathatû wa mwaka.

**24** Narîkia kwîngata ndûrîrî irîa ciîngî nîngaanenevia vûrûri wenyu. Na vîndî ya irugo icio ithatû rîrîa mûkethagîrwa mûthiîte mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai wenyu kûmûgooca, gûtirî mûndû ûkeerirîria vûrûri wenyu.

**24**

**25** “Mûtikaarute matega ma mîgate îkîrîtwe ndawa ya kwimbia vîndî îrîa mûkûndutîra magongoona ma nyamû. Vîndî ya kîrugo Kîam pasaka mûtikaaige gîcunjî Kîam nyamû îrîa îthînjîtwe nginya kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî.

**25**

**26** “Mwaka wa mwaka mûretage nyombarî ya Ngai-Mûnene irio cia mbere cia maketha ma mîgûnda.

**26** “Mûtikaaruge koori ka mbûri kana kagondu na îria rîa ng'ina.”

**26**

**27** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Andîka ciugo ino, nîûndû nîndûthîte kîrîkanîro nawe na andû a Isiraeli na njîra ya ciugo ino.”

**28** Musa nîwekarire vau varî Ngai-Mûnene mîthenya mîrongo îna ûtukû na mûthenya, na ndaanyua kana arîa kîndû kavinda kau konthe. Nake nîwandîkire ciugo cia kîrîkanîro na nîcio Maathani îkûmi ivengererî cia mathiga.

**28**

**29** Rîrîa Musa aanyûrûrûkire kuuma kîrîmarî gîa Sinai akuuîte Maathani îkûmi, ûthiû wake nîwakengaga nîûndû ethîrîtwe akîaria na Ngai-Mûnene, nwatî ndaamenyaga.

**30** Aroni na andû onthe nîmaaroririe Musa na nîmoonire atî ûthiû wake nîwakengaga, nao nîmeetigîrire kûthiî vakuvî nake.

**31** Nwatî Musa nîwametire. Nake Aroni na atongoria onthe a gîkundi nîmaathiîre kûrî ke, na Musa nîwamaarîrie.

**32** Vuva wa ûguo andû onthe a Isiraeli nîmaakuvîvîrie Musa, nake nîwamavere Maathani monthe marîa Ngai-Mûnene aamûnengere arî kîrîmarî gîa Sinai.

**33** Rîrîa Musa aarîkirie kwaria nao, nîwakunîkire ûthiû wake na gîtambaa.

**34** Nwatî rîrîa rîonthe aatonyaga îgemarî rîa Ngai-Mûnene kwaria nake, nîwarutaga gîtambaa kîu nginya rîrîa akauma nja. Na auma nja nîweraga andû a Isiraeli ûrîa aathîtwe ameere,

**35** nao nîmoonaga atî ûthiû wake nîwakengaga. Musa nîwacokaga agekunîkîra na gîtambaa rîngî nginya rîrîa akaathiî kwaria na Ngai-Mûnene.

# Ntha 35

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho ma thavatû

## Matega ma îgema rîtheru

## (

## Ntha 25.1-9

## )

## Indo cia îgema rîa Ngai-Mûnene

## (

## Ntha 39.32-43

## )

## Andû nîmaaretire matega mao

## Andû a gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene

## (

## Ntha 31.1-11

## )

**1** Musa nîwerire andû onthe a Isiraeli magomane vamwe na akîmera atîrî, “Mama nîmo maûndû marîa Ngai-Mûnene amwathîte mwîkage.

**2** Mûrî na mîthenya îtandatû ya kûruta wîra wenyu wonthe, nwatî mûthenya wa mûgwanja ûkethagîrwa ûrî mûthenya mûtheru wa thavatû na wa kûvurûka wamûrîrîtwe Ngai-Mûnene. Mûndû wa wonthe ûkaaruta wîra wana ûrîkû mûthenya ûcio nî akaaûragwa.

**3** Mûtigaakie mwaki kwenyu mîciî mûthenya wa thavatû.”

**3**

**4** Musa nîwerire andû a Isiraeli onthe atîrî, “Mama nîmo maûndû marîa Ngai-Mûnene atwathîte.

**5** Rutagîrani Ngai-Mûnene matega. Mûndû wa wonthe ûrî na wendi wa gwîka ûguo nîaretagîre Ngai-Mûnene matega ma thaavu, sîlûva, na gîcango,

**6** itambaa mbaro, na ndigi cia rangi wa vururu, na wa njambarawe, na cia rangi ndune, na itambaa itumîtwe na guoya wa mbûri,

**7** njûo cia ng'ondu ivakîtwe rangi ndune, njûo irîa mbaro, na mbaû cia mîtî ya mîgaa.

**8** Na mûrutage maguta ma gwakia taa, na mînyamû mînungi waro ya gwîkîra magutarî ma kwamûrana na ya gwîkîra ûbanirî mûnungi waro,

**9** mathiga ma goro ma rangi ndune na mathiga mengî ma goro ma gwîkîra efodirî ya Mûthînjîri-Ngai mûnene na nguorî yake ya kîthûri.

**9**

**10** “Andû onthe gatagatîrî kenyu arîa marî na ûvoti nîmaûke matume indo cionthe irîa Ngai-Mûnene atwathîte:

**11** îgema na gîkunîko Kîam rîo, icûvî cia kûrînyitîrîra na mbaû ciarîo cia kûrînyitîrîra, mîkîgo, itugî na itina ciacio,

**12** îthandûkû rîa kîrîkanîro na mîtî yarîo, na gîkunîko Kîam rîo na gîtambaa gîa kûrîkunîkîra.

**13** Na matume metha na mîtî yayo, na indo cionthe cia metha, na marûthe mîgate îrîa yamûrîrîtwe Ngai,

**14** na matume vandû va kwigîrîrwa taa nîûndû wa ûtheri na indo ciayo, taa na maguta ma cio,

**15** na metha ya kîgongoona ya kûvîvîria ûbani na mîtî yayo, maguta ma kwamûrana, na ûbani ûrîa mûnungi waro, na gîtambaa Kîam mûrangorî wa îgema.

**16** Nî matume metha ya kîgongoona ya kûvîvîrua matega na gîcungi gîa gîcango kînyitanîtue nayo, mîtî ya metha ya kîgongoona, indo cionthe ciayo, na karaî ga gîcango ga kwîthambîria na vandû va gûkaigîrîra,

**17** itambaa cia kûrigicîria kîvaro, itugî na itina ciacio, na gîtambaa Kîam mûromo wa kîvaro.

**18** Na marûthe nthugî cia îgema na cia rwago rûrîa rûthiûrûrûkîrîtie kîvaro vamwe na mîkanda ya nthugî icio,

**19** na matume nguo mbaro mûno cia gwîkagîrwa nî athînjîri-Ngai rîrîa magûtungata marî vandû varîa vatheru. Nguo icio nî irîa ntheru cia Aroni na cia avîcî ake cia gwîkagîra rîrîa magûtungata.”

**19**

**20** Andû onthe a Isiraeli nîmaacokire makiuma varî Musa.

**21** Na mûndû wonthe ûrîa wegucaga arî na wendi wa gwîka ûguo nîwaretire matega ma gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene. Nao nîmaaretire indo cionthe irîa ciendekaga cia gûtûmîrwa vîndî ya kûgooca na cia gûtuma nguo cia ûthînjîri-Ngai.

**22** Kwoguo andû onthe arîa maarî na ngoro irî na wendi arûme na aka nîmaaretire indo cia mîthemba mîîngî cia thaavu ta mindo, mbete, mîkathî na mathaga ma mîthemba yonthe ma thaavu na magîciamûrîra Ngai-Mûnene.

**23** Mûndû wonthe warî na itambaa mbaro, na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe kana cia rangi ndune, na itambaa cia guoya wa mbûri, kana njûo cia ng'ondu ivakîtwe rangi ndune wana kana njûo mbaro nîwairetire.

**24** Nao arîa onthe maavotire kûrutîra Ngai-Mûnene sîlûva kana gîcango nîmaaretire. Na arîa onthe maarî na mîtî ya mîgaa îrîa ingîatûmîrirwe nîûndû wa wîra wa wonthe nîmaamîretire.

**25** Aka onthe arîa maarî na ûûgî wa gûtuma nîmaaretire ndigi cia gûtuma gîtambaa Kîamro na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe na cia rangi ndune irîa maarûthîte.

**26** Wana nîmaarûthire ndigi cia guoya wa mbûri.

**27** Nao atongoria a andû a Isiraeli nîmaaretire mathiga ma goro ma rangi ndune na mathiga mengî ma goro ma gwîkîrwa efodirî na nguorî ya kîthûri,

**28** mînyamû mînungi waro, maguta ma taa, maguta ma kwamûrana na ma gûtukania na ûbani mûnungi waro.

**29** Andû onthe a Isiraeli arîa maarî na wendi wa kûvecana nîmaarutire matega ma Ngai-Mûnene nîûndû wa wîra wonthe ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte na njîra ya Musa ûrutwe.

**29**

**30** Musa nîwerire andû a Isiraeli atîrî, “Ngai-Mûnene nî athuurîte Bezaleli mûvîcî wa Uri. Uri aarî mûvîcî wa Huri wa mûvîrîga wa Juda.

**31** Ngai-Mûnene nîwecûririe Bezaleli vinya wake, akûmûva ûvoti, ûûgî na wara wa mawîra monthe.

**32** Aarî na ûvoti wa gûcora na njîra mbaro, na kûrûtha indo na thaavu, sîlûva na gîcango,

**33** na gûtema mathiga ma goro ma kûmundîrîrwa vandû, na kumia mîtî, na kûruta wîra wonthe wa ûvundi.

**34** Ngai-Mûnene nîwavere Bezaleli na Oholiabu mûvîcî wa Ahisamaki wa kuuma mûvîrîgarî wa Dani ûvoti wa kûthomithia andû arîa engî wara ûcio.

**35** Ngai-Mûnene nî amavete wara wa mawîra monthe marîa marutagwa nî andû arîa marûthaga indo, na gûcora, na marî na ûvoti wa gûtuma itambaa mbaro na kûrûtha ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na cia rangi ndune, na itambaa ciîngî. Marî na wara wa kûruta mawîra ma mîthemba yonthe na marî na ûgî wa gûcora.

# Ntha 36

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû nîmaarutire indo nyîngî

## Gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene

## (

## Ntha 26.1-37

## )

**1** “Bezaleli, Oholiabu na aruti wîra acio engî onthe arîa Ngai-Mûnene aaveete wara, ûûgî wa kûmenya kûruta mawîra monthe ma gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene, makaaruta wîra ûcio kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte.”

**1**

**2** Musa nîwetire Bezaleli, Oholiabu na andû onthe arîa maarî na wara na maavotithîtue nî Ngai-Mûnene, na maarî na wendi wa gûtethia na akîmeera mambîrîrie kûruta wîra.

**3** Musa nîwamanengerire indo cionthe irîa ciarutîtwe nî andû a Isiraeli nîûndû wa gûtuma îgema rîtheru. Nwatî andû a Isiraeli nîmaathiîre na mbere kûvirîra Musa indo kîraûko wa kîraûko.

**4** Nao andû arîa maarî wara na maatumaga îgema nîmaathiîre kûrî

**5** Musa na makîmwîra atîrî, “Andû nîmarareta indo nyîngî gûkîra irîa îvataranîtie nîûndû wa wîra ûrîa Ngai-Mûnene aathanire ûrutwe.”

**5**

**6** Kwoguo Musa nîwathanire na akiuga atî andû onthe arîa maarî kûu maambîte magema merwe matikarete indo ciîngî nîûndû wa gûtuma îgema îtheru. Kwoguo andû nîmaatigire kûreta indo ciîngî.

**7** Indo irîa ciaretetwe ciarî mbîganu cia kûruta wîra na igatigara.

**7**

**8** Andû arîa maarî na wara mwîngî gûkîra arîa engî nîo maarutaga wîra wa gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene. Maarîtumire na itambaa îkûmi cia nguo mbaro itumîtwe na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na cia rangi ndune na igemetue na akerubi.

**9** Itambaa cionthe nîcieganene. Wa gîtambaa Kîamrî na ûraca wa mita îkûmi na igîrî na wariî wa mita igîrî.

**10** Nîmaatumithanirie itambaa ithano vamwe na magîtumithania icio ciîngî ithano vamwe.

**11** Nîmaarûthire ivûrûrîro cia tûtamî twa rangi wa vururu mwena wa nja wa mîthiia ya gîtambaa Kîam nja Kîam irîa itumithanîtue vamwe na magîka wa guo itambaarî irîa ciîngî itumithanîtue vamwe.

**12** Nîmeekîrire ivûrûrîro mîrongo îtano itambaarî cia mbere irîa ciatumithanîtue vamwe na magîkîra ivûrûrîro mîrongo îtano ciîngî gîtambaarî Kîam mûthiia Kîam irîa ciatumithanîtue vamwe cia kaîrî. Ivûrûrîro icio nîciathimanîte.

**13** Nîmaacokire makîrûtha icûvî mîrongo îtano cia thaavu cia kûnyitithania icunjî icio cioîrî nîguo ituîke kîndû kîmwe.

**13**

**14** Nîmaacokire makîrûtha gîkunîko Kîam îgema na icunjî îkûmi na kîmwe cia itambaa. Icunjî icio îkûmi na kîmwe ciatumîtwe na guoya wa mbûri.

**15** Icunjî icio cionthe cia itambaa nî cieganene, na ciarî na ûraca wa mita îkûmi na ithano na wariî wa mita igîrî.

**16** Nîmaatumithanirie itambaa ithano vamwe na magîtumithania itambaa icio ciîngî ithathatû vamwe.

**17** Nîmeekîrire ivûrûrîro mîrongo îtano mûthiiarî wa gîtambaa Kîam gîcunjî kîmwe na ivûrûrîro mîrongo îtano mûthiiarî wa gîtambaa gîa gîcunjî kîu kîngî.

**18** Nîmaarûthire icûvî mîrongo îtano cia gîcango cia kûnyitithania icunjî icio igîrî nîguo ithondeke gîkunîko kîmwe.

**19** Nîmaacokire makîrûtha ikunîko ciîngî igîrî, kîmwe Kîam rûûo rwa ng'ondu rûrindîtwe rangirî ndune na kîu kîngî Kîam rûûo rûtanduke kîrî Kîam gûkunîkîra mwena wa nja.

**19**

**20** Nîmaarûthire mbaû cia kûrûngamia îgema cia mûtî mûgaa.

**21** Wa rûvaû rwarî na ûraca na îgûrû wa mita inya na wariî wa cendimita mîrongo îtandatû na ithathatû.

**22** Wa rûvaû rwîthîrwe na tûcunjî twîrî twîganene tumîrîte, nîguo mbaû icio cia kûrûngamia îgema inyitithanue natuo. Mbaû cionthe cia kûrûngama ciarî na tûcunjî tûu.

**23** Nîmaarûthire mbaû mîrongo îîrî cia kûrûngamia îgema cia mwena wa îveti

**24** na itina mîrongo îna cia sîlûva cia gwîkîrwa rungu rwa mbaû icio. Itina igîrî igekagîrwa rungu rwa mbaû îmwe nîguo inyitîrîre mîthiia îrîa îîrî yumîrîte.

**25** Nîmaarûthire mbaû mîrongo îîrî cia kûrûngamia îgema cia mwena wa rûgûrû,

**26** na itina mîrongo îna cia sîlûva cia gwîkîrwa rungu rwa mbaû icio. Itina igîrî igeekîrwa rungu rwa rûvaû rûmwe nacio icio ciîngî igîrî rungu rwa rûvaû rûu rwîngî.

**27** Vuva wa îgema na mwena wa îthûîro nîmaarûthire mbaû cia kûrûngamia îgema ithathatû,

**28** na mbaû igîrî cia konarî.

**29** Mbaû icio cia gwîkîrwa konarî cianyitithanîtue vamwe cioîrî kuuma nthî nginya îgûrû na ikanyitithanîrua îgûrû na gîcûvî gîa cuuma. Ûguo nîguo mbaû igîrî cia kûrûngamia îgema irîa ciarî cia kona ciarûthîtwe.

**30** Kwoguo kwarî na mbaû cia kûrûngamia îgema inyanya na itina îkûmi na ithathatû cia sîlûva. Wa rûvaû rwarî na itina igîrî rungu rîa ruo.

**30**

**31** Nîmaarûthire mîkîgo îkûmi na îtano ya mîtî ya mîgaa: îtano ya kûnyitîrîra mbaû cia kûrûngamia îgema mwena ûmwe,

**32** îtano ya mwena ûcio wîngî, na îtano ya mbaû cia kûrûngamia îgema mwena wa vuva mwenarî wa îthûîro.

**33** Nîmaarûthire mûkîgo wa gatagatî ûkîranîtie îgema kuuma mwena ûmwe kûthiî ûcio wîngî ûrî nuthu ya mbaû cia kûrûngamia îgema.

**34** Nîmaavakire mbaû cia kûrûngamia îgema thaavu na makîinyitithania vamwe na mîkîgo na icûvî cia thaavu. Mîkîgo îo wa nayo nîyavakirwe thaavu.

**34**

**35** Nîmaarûthire gîtambaa Kîam nguo mbaro gîatumîtwe na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na rangi ndune na gîkagemua waro na akerubi.

**36** Nîmaarûthire itugî inya cia mûtî wa mûgaa cia kûnyitîrîra gîtambaa, na nîmaaivakire thaavu na magîciîkîra icûvî cia thaavu. Nîmaacokire makîrûtha itina inya cia sîlûva cia kûnyitîrîra itugî.

**37** Nîmaatumire gîtambaa Kîam mûromo wa îgema na nguo mbaro îtumîtwe na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe na cia rangi ndune na gîkagemua waro,

**38** na magîkîrûthîra itugî ithano na magîciîkîra icûvî. Nacio ciongo cia itugî icio na tûmîtî twa kûinyitîrîra tûkîvakwa thaavu, na nîmaarûthire itina ithano cia gîcango nîûndû wa itugî.

# Ntha 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtuma îthandûkû rîa kîrîkanîro

## (

## Ntha 25.10-22

## )

## Metha ya mûgate wa kûrutîra Ngai

## (

## Ntha 25.23-30

## )

## Vandû va kwigîrîrwa taa

## (

## Ntha 25.31-40

## )

## Metha ya kîgongoona ya kûvîvîrua ûbani

## (

## Ntha 30.1-5

## )

## Maguta ma kwamûrana na ûbani

## (

## Ntha 30.22-38

## )

**1** Bezaleli nîwatumire îthandûkû rîa kîrîkanîro na mîtî ya mîgaa. Îthandûkû rîu rîa kîrîkanîro rîarî rîa ûraca wa inji mîrongo îna na ithano (45), wariî wa inji mîrongo îîrî na mûgwanja (27), na ûraca kûthiî na îgûrû inji mîrongo îîrî na mûgwanja (27).

**2** Nîwacokire akîrîvaka thaavu ntheri, ndaarî wana nja na akîrûtha mûvîcî wa thaavu ûrîthiûrûrûkîrîtie.

**3** Nîwarûthire icûvî inya cia thaavu na akîinyitithania na îthandûkû rîu mîenarî îna yarîo. Icûvî igîrî ciarî mwena ûmwe na igîrî mwena ûcio wîngî.

**4** Nîwarûthire mîtî ya mîgaa ya gûkuua îthandûkû, akîmîvaka thaavu,

**5** na akîmîtonyia icûvîrî irîa cia thaavu ciarî mîenarî ya îthandûkû.

**6** Nîwarîrûthire gîkunîko Kîam îthandûkû rîu rîa kîrîkanîro Kîam thaavu ntheri Kîam ûraca wa cendimita îgana rîa îkûmi (110), na wariî wa cendimita mîrongo îtandatû na ithathatû (66).

**7** Nîwacokire akîrûtha akerubi aîrî na thaavu ya gûturwa.

**8** Kerubi ûmwe nîwekîrirwe mwena ûmwe wa îthandûkû, na ûcio wîngî mwena ûcio wîngî. Aamarûthire manyitanîte na gîkunîko Kîam îthandûkû rîa kîrîkanîro.

**9** Akerubi nîmaacûthanîrîrîtie marî mîenarî yoîrî ya îthandûkû rîa kîrîkanîro. Namo mathagu mao nîmakûnjûkîte magakunîkîra gîkunîko Kîam îthandûkû.

**9**

**10** Bezaleli nîwacokire agîtuma metha ya mîtî ya mîgaa. Ûraca wa metha îo warî cendimita mîrongo înana na inyanya (88), na wariî wa cendimita mîrongo îna na inya (44).

**11** Nîwamîvakire thaavu ntheri na akîmirigicîria mwena na mûcivi wa thaavu.

**12** Nîwarûthire karûvaû ka wariî ta wa rûvî na kathiûrûrûkîrîtie metha na agîgekîra kamûcivi ka thaavu kathiûrûrûkîrîtie karûvaû kau.

**13** Nîwarûthire icûvî inya cia thaavu cia gûkuua metha na agîciîkîra mîenarî îna magûrûrî ma metha.

**14** Icûvî cia kûnyitagîrîra mîtî ya gûkuua nîciekîrîrwe vakuvî na kamûcivi.

**15** Nîwarûthire mîtî ya mîgaa ya gûkuua metha na akîmîvaka thaavu.

**16** Nîwarûthire indo cia thaavu ntheri cia kwigîrîrwa metharî. Indo icio ciarî thaani, mbakûri cia gwîkîrwa ûbani, mbakûri, na njagi cia gwîkîra ndivei. Indo icio cionthe nî cia kûvûthagîrwa vîndî ya matega ma ndivei.

**16**

**17** Bezaleli nîwarûthire vandû va kwigagîrîra taa na thaavu ntheri. Aarûthire gîtina na gîtugî gîa kûnyitîrîra vandû vau na thaavu ya gûturwa. Maûa marîa maavagemetie maanyitanîte vamwe na gîtugî Kîam vandû vau va kwigîrîrwa taa.

**17**

**18** Kwarî na mvûa ithathatû ciaumîte mîenarî ya vandû vau. Mvûa ithatû ikauma mwena ûmwe, na ithatû ikauma mwena ûcio wîngî.

**19** Mvûa icio ithathatû, wa rûvûa rwarî na maûa mathatû maarûgemetie mekariî ta ikombe cia mûtî wa mûrothi na marî na tûmîrûri na makoni.

**20** Gîtugî Kîam vandû vau va kwigîrîrwa taa vaarî na maûa mana mekariî ta ma mûtî wa mûrothi ûthundîtie na marî na mîrûri.

**21** Ngurumo ya wa rûvûa kwarî na kamûrûri kamwe.

**22** Tûmîrûri, mvûa, na vandû va kwigîrîrwa taa cianyitanîte vamwe irûthîtwe na thaavu ntheri ya gûturwa.

**23** Nîwarûthire taa mûgwanja, tûnyamû twa kûnyita ndambi na ngîo cia taa na thaavu ntheri.

**24** Bezaleli aavûthîrire thaavu ntheri ya ûrito wa kilo mîrongo îthatû na ithano (35) kûrûtha vandû va kwigîrîrwa taa vamwe na indo cionthe ciavo.

**24**

**25** Bezaleli nîwatumire metha ya kîgongoona ya kûvîvîrua ûbani ya mîtî ya mîgaa. Metha îo ya kîgongoona nîyeganene mîena yonthe. Wariî wayo warî cendimita mîrongo îna na ithano (45), na ûraca wayo wa cendimita mîrongo îna na ithano (45). Ûraca na îgûrû wayo warî wa cendimita mîrongo kenda (90). Mîenarî yayo îna îrîa yumîrîte na îgûrû ta mvîa yanyitanîte vamwe na metha îo ya kîgongoona.

**26** Nîwamîvakire thaavu ntheri îgûrû na mîenarî yayo îna na mvîa, na akîrûtha mûcivi wa thaavu ûmîthiûrûrûkîrîtie.

**27** Nîwarûthire icûvî igîrî cia thaavu na agîciîkîra rungu rwa mûcivi wa thaavu mîenarî îîrî. Icûvî icio nî cia kûnyitîrîra mîtî ya gûkuua metha îo ya kîgongoona.

**28** Nîwarûthire mîtî ya mûgaa ya gûkuua metha ya kîgongoona na akîmîvaka thaavu.

**28**

**29** Nîwacokire akîrûtha maguta ma kwamûrana na akîrûtha ûbani mûnungi waro ûtukanîtue ta maguta manungi waro.

# Ntha 38

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Metha ya kîgongoona ya kûvîvîrua matega

## (

## Ntha 27.1-8

## )

## Kîraî kîa gîcango

## (

## Ntha 30.18

## )

## Kîvaro kîrîa kîrî nja ya îgema rîa Ngai-Mûnene

## (

## Ntha 27.9-19

## )

## Cuuma irîa ciatûmîrwe gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene

**1** Bezaleli nîwatumire metha ya kîgongoona ya matega ma kûvîvua ya mûtî ya mûgaa. Metha îo ya kîgongoona yeganene mîena yonthe. Ûraca wayo warî wa mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî na îthano (2.25), na wariî wa mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî na ithano (2.25). Naguo ûraca na îgûrû warî mita îmwe na cendimita mîrongo îthatû (1.30).

**2** Nîwacokire akîmîrûthîra mîtî yumîrîte ta mvîa mîenarî yonthe îna ya metha ya kîgongoona. Mîtî îo yaumîrîte yanyitanîte vamwe na metha, na nîwamîvakire gîcango.

**3** Nîwarûthire indo cionthe cia metha ya kîgongoona na indo icio ciarî: nyûngû, indo cia kûng'ara, mbakûri, mînyoge, na ngîo cia mwaki. Indo icio cionthe ciarûthîtwe na gîcango.

**4** Nîwarumîre metha ya kîgongoona gîcungi Kîam gîcango na nîwagîkîrire rungu rwa rûrengo rwa metha, na gîkîthîrwa gîtonyete nthî nuthu ya metha ya kîgongoona.

**5** Nîwarûthire icûvî inya cia gûkuua gîcungi na agîciîkîra mîenarî îna yakîo.

**6** Nîwacokire akîrûtha mîtî ya gûkuua metha ya kîgongoona na mîtî ya mûgaa, na akîmîvaka gîcango.

**7** Nîwatonyirie mîtî îo icûvîrî mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona îrîa aarûthîte na mbaû îkariî ta îthandûkû rîtarî îkunîke mwena wa nthî na wa îgûrû.

**7**

**8** Bezaleli nîwarûthire kîraî na vandû va gûkigîrîra. Cionthe ciarûthirwe na gîcango îrîa yarî ya aka arîa maatungataga mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**8**

**9** Bezaleli aairigîre kîvaro Kîam îgema rîa Ngai-Mûnene na itambaa itumîtwe na ndigi mbaro. Mwena wa îveti itambaa ciarî na ûraca wa mita mîrongo îna na inya (44),

**10** inyitîrîrîtwe na itugî cia gîcango mîrongo îîrî (20) na ikinyithîtue itinarî cia gîcango mîrongo îîrî (20). Nwatî icûvî cia itugî na tûmîtî twa kûinyitithania twarî twa sîlûva.

**11** Mwena wa rûgûrû wana guo warî na itambaa cia ûraca wa mita mîrongo îna na inya (44) na inyitîrîrîtwe na itugî cia gîcango mîrongo îîrî (20) na irî na itina mîrongo îîrî (20). Icûvî na tûmîtî twa kûinyitithania twarî twa sîlûva.

**12** Mwena wa îthûîro warî na itambaa cia ûraca wa mita mîrongo îîrî na igîrî (22), inyitîrîrîtwe nî itugî îkûmi (10) na itina îkûmi (10). Icûvî na tûmîtî twacio twa kûinyitithania twarî twa sîlûva.

**13** Mwena wa îrathîro ûrîa warî na mûromo warî na ûraca wa mita mîrongo îîrî na igîrî (22).

**14** Itambaa cia mwena ûmwe wa mûromo ciarî cia ûraca wa mita ithathatû na nuthu (6.5), inyitîrîrîtwe nî itugî ithatû (3) na itina ithatû (3).

**15** Mwena ûcio wîngî wa mûromo wanaguo warî na itambaa cia ûraca wa mita ithathatû na nuthu (6.5) inyitîrîrîtwe nî itugî ithatû (3) na itina ithatû (3).

**16** Itambaa cionthe irîa ciathiûrûrûkîrîtie kîvaro Kîam îgema rîa Ngai-Mûnene ciatumîtwe na itambaa mbaro.

**17** Itina cia itugî ciarûthîtwe na gîcango. Icûvî, tûmîtî twa kûnyitithania, na ciongo cia itugî ciarûthîtwe na sîlûva. Itugî cionthe irîa ciathiûrûrûkîrîtie kîvaro cianyitithanîtue na tûmîtî twa sîlûva.

**18** Gîtambaa Kîam mûromo wa kîvaro gîatumîtwe waro na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe na cia rangi ndune na gîtumithanîtue waro.

**19** Gîtambaa kîu Kîam mûromo Kîamnyitîrîrîtwe nî itugî inya (4) irî na itina inya (4) cia gîcango. Icûvî cia itugî icio, ciongo cia itugî, na tûmîtî twacio ciarûthîtwe na sîlûva.

**20** Nthugî cionthe cia îgema rîa Ngai-Mûnene na irîa ciathiûrûrûkîrîtie kîvaro ciarûthîtwe na gîcango.

**20**

**21** Ûyû nîguo mûtaratara wa cuuma irîa ciatûmîkire gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene kûringana na ûrîa Musa aathanire itarwe. Îgemarî rîu nîkuo kwaigagwa ivengere igîrî irîa ciandîkîtwe maathani îkûmi. Cuuma icio ciatarirwe nî Alawi arîa maarutaga wîra marûngamîrîrîtwe nî Ithamaru mûvîcî wa Aroni, mûthînjîri-Ngai.

**21**

**22** Bezaleli mûvîcî wa Uri, wa mûvîrîga wa Juda nîwarûthire indo cionthe irîa Ngai-Mûnene aathîte Musa irûthwe. Huri aarî ûma wa Bezaleli.

**23** Oholiabu mûvîcî wa Ahisamaki wa kuuma mûvîrîgarî wa Dani nîke wamûtethagia. Oholiabu aarî na wara wa gûcora, wa kumia indo cia cuuma, na wa gûtuma itambaa mbaro na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na cia rangi ndune.

**23**

**24** Thaavu yonthe îrîa yatûmîkire na wîra wa gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene na yarutîtwe îrî matega, yarî na ûrito wa kilo ngiri îmwe (1,000) kûringana na kîthimi Kîam vîndî îo.

**25** Sîlûva îrîa yaumire kûrî andû arîa maatarirwe yarî na ûrito wa kilo ngiri ithatû na magana mana ma mîrongo îthatû (3,430) kûringana na kîthimi Kîam vîndî îo.

**26** M ûndû wa wonthe watarirwe akinyîtie ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî (20) nîwarutire sîlûva kûringana na kîthimi kîu. Andû acio matarirwe magîkinya andû ngiri magana matandatû ma ithatû na magana matano ma mîrongo îtano (603, 550).

**27** Itina îgana rîmwe (100) cia itugî cia îgema rîa Ngai-Mûnene na cia kûnyitîrîra itambaa nîciatûmîre sîlûva kilo ngiri ithatû na magana mana (3,400). Wa gîtina gîatûmagîra sîlûva kilo mîrongo îthatû na inya (34).

**28** Bezaleli nîwatûmîre sîlûva îrîa yatigarîte ya kilo mîrongo îthatû (30), na kûrûtha icûvî cia itugî, na tûmîtî twa kûinyitithania, na ikunîko cia ciongo cia itugî.

**29** Gîcango îrîa yamûrîrîtwe Ngai-Mûnene îrî matega yarî na ûrito wa kilo ngiri igîrî, magana mana na mîrongo îîrî na ithano (2,425).

**30** Bezaleli aatûmîre gîcango îo na kûrûtha itina cia mûromo wa îgema rîa Ngai-Mûnene, metha ya kîgongoona na gîcungi Kîamyo, na indo cionthe cia metha ya kîgongoona.

**31** Gîcango îo nwayo yarûthire itina cia itugî cia kîvaro na cia mûromo wakîo, na nthugî cionthe cia îgema na cia kîvaro Kîam rîo.

# Ntha 39

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtuma Nguo cia Athînjîri-Ngai

## (

## Ntha 28.1-14

## )

## Gûtuma nguo ya kîthûri

## (

## Ntha 28.15-30

## )

## Gûtuma nguo ciîngî cia Athînjîri-Ngai

## (

## Ntha 28.31-43

## )

## Kûrîkia wîra

## (

## Ntha 35.10-19

## )

**1** Bezaleli na Oholiabu nîmaatûmîre ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na rangi ndune gûtuma nguo mbaro mûno cia gwîkîragwa nî athînjîri-Ngai vîndî îrîa megûtungata marî vandû varîa vatheru. Maatumire nguo cia Mûthînjîri-Ngai Aroni wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**1**

**2** Nîmaatumire efodi ya gîtambaa Kîamro Kîam ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, ndune, na ndigi cia thaavu.

**3** Nîmaaturire mavati ma thaavu na makîmatinangia tûmîcivi tûceke twa gûtumîrîrwa nguorî îrîa mbaro na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe na ndune.

**4** Nîmaacokire magîtuma mîcivi ya gûcuria efodi ituro na makîmîtumîrîra mîenarî îîrî ya efodi.

**5** Naguo mûcivi mwaro ûrîa watumîtwe waro na ndigi cia thaavu, vururu, njambarawe na ndune nîwatumîrîrwe efodirî wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**6** Nîmoocire mathiga ma goro mûthemba wa karineli makîmamundîrîra vandû vamwe vaarûthîtwe na thaavu. Mathigarî mau maaumirue nî mûndû warî na wara na makîandîkwa marîîtwa îkûmi na maîrî ma avîcî a Isiraeli.

**7** Nao nîmaamatumîrîre mîcivirî ya efodi ya ituro nîguo methagîrwe marûngamîrîrîte mîvîrîga îrîa îkûmi na îîrî ya avîcî a Isiraeli wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**7**

**8** Mavundi nîmaatumire nguo ya kîthûri mbaro na indo ta irîa ciatumire efodi.

**9** Ûraca wayo na wariî nîcieganene. Îrî ngûnje yarî na ûraca wa cendimita mîrongo îîrî na igîrî (22), na wariî wa cendimita mîrongo îîrî na igîrî (22).

**10** Nîmaamîtumîrîre mîvari îna ya mathiga ma goro. Mûvari wa mbere warî wa mathiga ma wakiki îrîa ndune, yakuti, na mbaregathu.

**11** Mûvari wa kaîrî warî wa mathiga ma thumarati, yakuti ya vururu, na alimathi.

**12** Mûvari wa kathatû warî wa mathiga ma wakiki ya vururu, yacimu, na amethuthito.

**13** Mûvari wa kana warî wa mathiga ma thumarati îrîa ntheru, onigithi, na Jathibi. Mathiga mau ma goro maamundîrîrwe tûnyamûrî twa kûmanyitîrîra twa thaavu.

**14** Mathiga mau ma goro monthe maarî îkûmi na maîrî. Na wa îthiga rîandîkîtwe rîîtwa ta mûvûûri kûringana na avîcî îkûmi na aîrî a Isiraeli.

**15** Nîmaarûthire mûkathî wa nguo ya kîthûri wa thaavu ntheri wokothetwe ta mîkanda.

**16** Nîmacokire makîrûtha tûnyamû twîrî twa kûnyitîrîra twa thaavu na icûvî igîrî cia thaavu, na magîtumîrîra icûvî icio mîthiiarî îîrî ya îgûrû ya nguo ya kîthûri.

**17** Nîmaacokire makîoverera mîkathî ya thaavu icûvîrî irîa igîrî irî mîthiarî ya nguo ya kîthûri.

**18** Nayo mîthiia îrîa îngî îîrî ya mîkathî ya thaavu nîmaamîoverere tûnyamûrî tûrîa twîrî twa thaavu twa kûnyitîrîra mathiga ma goro. Ûguo nîguo maatwoverere mîcivirî ya ituro ya efodi mwena wa mbere.

**19** Nîmaarûthire icûvî igîrî cia thaavu na magîitumîrîra mîthiiarî ya ngurumo ya nguo ya kîthûri na mwena wa ndaarî vakuvî na efodi.

**20** Nîmaacokire makîrûtha icûvî ciîngî igîrî cia thaavu. Nîmacioverere mwena wa mbere wa mîcivi ya ituro, mwena wa ngurumo vakuvî na varîa mîcivi îrîa mîtume waro înyitithanîrîtue na efodi.

**21** Nîmaanyitithanirie icûvî cia nguo ya kîthûri na icûvî cia efodi na mûkumbû wa vururu wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa. Kwoguo nguo ya kîthûri nîyamamîre mûcivi ûrîa mûtume waro wa efodi nîguo ndîkaaregere.

**21**

**22** Nîmaacokire magîtuma nguo îngî ya rangi wa vururu ya gwîkagîrwa rungu rwa efodi.

**23** Nîmaatumire îrima rîa gûtonyia kîongo rîrî na muno wa kûrigîrîria ndîgatembûke.

**24** Munorî wa nguo wa ngurumo nîmaarûthire ngûngûmanga cia gîtambaa Kîamro gîatumîtwe na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na ndune.

**25** Nîmaatumîrîre ngengere cia thaavu ntheri gatagatî ka ngûngûmanga icio munorî wa nguo.

**26** Ciatumagîrîrwa irûmanîrîrîte, wa ngengere îkarûmîrîrwa nî ngûngûmanga, îgacoka îkarûmîrîrwa nî ngengere îngî kûthiûrûrûkîria nguo yonthe munorî wa ngurumo wa nguo ya ûtungata, wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**26**

**27** Nîmaacokire magîtuma nguo ndaca cia gîtambaa Kîamro cia Aroni na avîcî ake,

**28** na magîtuma kîremba, ngovia, na thuruvarî cia gwîkagîra rungu rwa nguo icio ndaca cia gîtambaa Kîamro,

**29** na mûcivi wa gîtambaa Kîamro ûtumîtwe na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na ndune, wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**30** Nîmaacokire makîrûtha kîvengere Kîam thaavu ntheri na makîandîka kîvengererî kîu, “Kîamûrîrîtwe Ngai-Mûnene”.

**31** Nîmooverere kamûkumbû ka rangi wa vururu îgûrû rîa kîremba kîu nîûndû wa gûkînyinyagia, wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**31**

**32** Wîra wonthe wa gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene nîwathirire. Andû a Isiraeli nîmeekire wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**33** Nîmaaretire îgema rîa Ngai-Mûnene kûrî Musa na indo cionthe ciarîo. Indo icio ciarî: icûvî, mbaû cia kûnyitîrîra, mîkîgo, itugî, na itina ciacio,

**34** gîkunîko Kîam rûûo rwa ndûrûme rûrindîtwe rangirî ndune, gîkunîko Kîam rûûo rûtanduke. Nîmaacokire makîreta gîtambaa gîa gûkunîkîra îthandûkû,

**35** îthandûkû rîa kîrîkanîro rîrî na ivengere cia maathani mîtî yarîo, gîkunîko Kîam rîo,

**36** metha na indo cionthe ciayo, na mûgate ûrîa mwamûrîre Ngai.

**37** Nîmaaretire vandû va kwigîrîrwa taa varûthîtwe na thaavu ntheri, taa, indo cionthe ciavo, na maguta ma gwakia taa icio.

**38** Nîmaaretire metha ya kîgongoona ya thaavu, maguta ma kwamûrana, ûbani mûnungi waro, gîtambaa Kîam mûromo wa îgema,

**39** metha ya kîgongoona ya gîcango na gîcungi Kîam gîcango Kîamyo, mîtî yayo na indo cionthe ciayo, karaî ga kwîthambîria na vandû va gûkaigîrîra,

**40** itambaa cia kûrigicîria kîvaro Kîam îgema, itugî na itina ciacio, gîtambaa Kîam mûromo wa gûtonya kîvarorî na mîkanda yakîo, nthugî cia îgema, indo cionthe cia gûtûmîra îgemarî rîa Ngai-Mûnene,

**41** nguo itumîtwe waro cia gwîkîrwa nî athînjîri-Ngai marî vandû varîa vatheru, nguo ntheru cia Aroni, mûthînjîri-Ngai na cia avîcî ake.

**42** Kwoguo andû a Isiraeli nîmaarutire wîra wonthe wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîtwe Musa.

**43** Musa nîwaroririe wîra wonthe na akîona atî nîwarutîtwe wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte. Kwoguo Musa nîwamarathimire.

# Ntha 40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûrûngamia îgema rîa Ngai-Mûnene na kûrîamûra

## Îtu nîrîakunîkîre îgema rîa Ngai-Mûnene

## (

## Nda 9.15-23

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Mûthenya wa mbere wa mweri wa mbere ûkaarûngamia îgema rîa Ngai-Mûnene.

**3** Îgemarî rîu ûkaaiga îthandûkû rîa kîrîkanîro na ûcurie gîtambaa mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro.

**4** Ûkaareta metha na ûvange indo ciayo waro îgûrû rîayo, na ûkaareta vandû va kwigîrîrwa taa na wigîrîre taa icio îgûrû rîa vo.

**5** Ûkaaiga metha ya thaavu ya kîgongoona ya kûvîvîrua ûbani mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro, na ûcurie gîtambaa gîa kûvinga mûromo wa gûtonya îgemarî.

**6** Nayo metha ya kîgongoona ya kûvîvîrua matega ûkaamiga mbere ya mûromo wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**7** Gatagatî ka îgema rîa Ngai-Mûnene na metha ya kîgongoona ûkaaiga kîraî gîa kwîthambîria na wîkîre manjî kuo.

**8** Ûkaairiga kûthiûrûrûkîria îgema na ûgaacuria gîtambaa mûromorî wa gûtonya kîvarorî.

**8**

**9** “Ûgaacoka woce maguta ma kwamûrana na wamûre îgema wa vamwe na indo cia rîo cionthe. Îgema rîu nîrîgaatuîka rîtheru.

**10** Ûcoke wamûrîre Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona ya kûvîvîrua matega wa vamwe na indo ciayo cionthe. Metha îo nîgaatuîka ntheru mûno.

**11** Ûtherie kîraî gîa kwîthambîria wanakîo na vandû va gûkigîrîra wata guo.

**11**

**12** “Ûcoke wîre Aroni na avîcî ake maûke mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene na methambie na manjî,

**13** na wîkîre Aroni nguo cia ûthînjîri-Ngai ûmwamûre na ûmûtherie nîguo andungatagîre arî mûthînjîri-Ngai.

**14** Ûkaareta avîcî ake wa nao na ûmekîre nguo ndaca.

**15** Ûcoke ûmamûre wata ûrîa wamûrire îthe, nîguo mandungatagîre marî athînjîri-Ngai. Wamamûra magatûûraga mandungatagîra marî athînjîri-Ngai nginya njiarwa ciao cionthe.”

**15**

**16** Musa nîwekire maûndû monthe wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte.

**17** Kwoguo mûthenya wa mbere wa mweri wa mbere mwakarî wa kaîrî, îgema rîa Ngai-Mûnene nîrîarûngamirue.

**18** Musa nîwarûngamîrîre wîra wa kûrûngamia îgema rîa Ngai-Mûnene, agîkîra itina na agîkîra mîtî yarîo ya kûnyitîrîra, agîkîra mîkîgo na akîrîrûngamia na itugî ciarîo.

**19** Nîwakunîkire îgema rîa Ngai-Mûnene wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte.

**20** Nîwacokire agîoca ivengere irîa igîrî cia mathiga na agîciîkîra îthandûkûrî rîa kîrîkanîro. Agîkîra mîtî ya gûkuua îthandûkû icûvîrî ciarîo na akigîrîra gîkunîko îgûrû rîarîo.

**21** Nîwatonyirie îthandûkû rîa kîrîkanîro îgemarî rîa Ngai-Mûnene agîcuria gîtambaa akîgaania varîa rîarî wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**21**

**22** Nîwaigire metha îgemarî rîa Ngai-Mûnene mwena wa rûgûrû nja ya gîtambaa.

**23** Nîwacokire akiga mûgate ûrîa wategeretwe Ngai-Mûnene îgûrû rîa metha ya kîgongoona, wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**24** Nîwaigire vandû va kwigîrîrwa taa îgemarî rîa Ngai-Mûnene mwena wa îveti, cierekanîrîte na metha ya kîgongoona,

**25** na akîmundia taa arî mbere ya Ngai-Mûnene wata ûrîa aamwathîte.

**26** Nîwaigire metha ya kîgongoona ya thaavu ndaarî ya îgema rîa Ngai-Mûnene mbere ya gîtambaa

**27** na akîvîvîria ûbani mûnungi waro vau metharî ya kîgongoona wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**28** Nîwacokire agîcuria gîtambaa mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**29** Nîwaigire metha ya kîgongoona ya kûvîvîrua matega vau mbere ya mûromo wa îgema rîa Ngai-Mûnene. Nîwacokire akîrutîra matega ma kûvîvua metharî îo na matega ma irio cia mûgûnda wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte.

**30** Nîwaigire kîraî gîa kwîthambîria gatagatî ka îgema rîa Ngai-Mûnene na metha ya kîgongoona na agîkîra manjî kuo.

**31** Musa, Aroni, na avîcî ake nîmeethambagîria njara na magûrû kîraîrî kîu

**32** rîrîa rîonthe meethagîrwa magîtonya îgemarî rîa Ngai-Mûnene, kana makîthiî metharî ya kîgongoona, wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte.

**33** Musa nîwairigîre kîvaro kîrîa Kîamthiûrûrûkîrîtie îgema rîa Ngai-Mûnene vamwe na metha ya kîgongoona na agîcuria gîtambaa mûromorî wa gûtonya kîvarorî, kwoguo akîrîkia wîra wonthe.

**33**

**34** Îtu nîrîacokire rîgîkunîkîra îgema rîa Ngai-Mûnene, naguo riiri wa Ngai-Mûnene ûgîcûra kuo.

**35** Nake Musa nîwaremirwe nî gûtonya îgemarî rîu rîa Ngai-Mûnene nîûndû wa riiri ûcio wa Ngai-Mûnene.

**36** Rîrîa rîonthe îtu rîathengutua îgemarî rîa Ngai-Mûnene nîrîo andû a Isiraeli meethagîrwa makîthiî mbere na rûgendo rwao ng'endorî ciao cionthe.

**37** Nwatî îtu rîarega kûthengutua vo matiathiîcaga mbere na rûgendo rwao nginya rîrîa rîkaathengutua.

**38** Kwoguo ng'endorî cionthe ciao, andû a Isiraeli îtu rîa Ngai-Mûnene rîrî îgûrû rîa îgema rîa Ngai-Mûnene mûthenya, na ûtukû nîmoonaga mwaki ûrî îgûrû rîarîo.

Ala

# Ala 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Magongoona ma kûvîvua

**1** Ngai-Mûnene arî îgemarî nîwetire Musa na akîmwîra atîrî,

**2** “Aria na andû a Isiraeli ûmere atî;

**2** “Rîrîa mûndû wa wonthe akûrutîra Ngai-Mûnene matega, akaarutaga ng'ombe, ng'ondu, kana mbûri kuuma ndîthiarî yake.

**3** Ethîrwa akîruta ng'ombe kuuma ndîthiarî yake îrî îtega rîa kûvîvua, akaaruta ndegwa îtarî na wonje wanarî ûrîkû. Akaamîruta arî mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene nîguo Ngai-Mûnene amwîtîkîre.

**4** Mûndû ûcio nî akaaigîrîra njara yake kîongorî Kîam nyamû îo îkûrutwa îrî îtega rîa kûvîvua, nayo nîgetîkîrîka nîûndû wake nîguo rîmûtherie mevia.

**5** Nî akaaûragîra ndegwa îo vau mbere ya Ngai-Mûnene nao athînjîri-Ngai a nyomba ya Aroni, nîmagaategera Ngai-Mûnene nthakame, macoke mamîminjaminje mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona îo îrî vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**6** Mûndû ûcio nîagaacoka athînje nyamû îo ya îtega rîa kûvîvua na amîtinangie icunjî.

**7** Athînjîri-Ngai acio nîmakaavanga ngû îgûrû rîa metha ya kîgongoona na makie mwaki.

**8** Athînjîri-Ngai acio a nyomba ya Aroni nî makaavanga kîongo na mathunya vamwe na icunjî icio ciîngî cia nyamû îo mwakirî îgûrû rîa metha ya kîgongoona.

**9** Nwatî nîakaathambia mara ma ndegwa îo vamwe na mathagiro, nake mûthînjîri-Ngai aivîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona rîrî îtega rîa kûvîvua. Mûtararûko wa îtega rîu nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**9**

**10** “Ethîrwa mûndû nîaruta ng'ondu kana mbûri kuuma ndîthiarî yake îrî îtega rîa kûvîvua, nwanginya îkethîrwa îrî ndûrûme kana nthenge îtarî na wonje.

**11** Nî akaamîûragîra mwena wa rûgûrû wa metha ya kîgongoona mbere ya Ngai-Mûnene, nao athînjîri-Ngai a nyomba ya Aroni nîmakaaminjaminja nthakame yayo mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona.

**12** Mûndû ûcio nîagaacoka atinangie nyamû îo icunjî, nake mûthînjîri-Ngai avange icunjî icio vamwe na kîongo na mathunya mwakirî îgûrû rîa metha ya kîgongoona.

**13** Mûndû ûcio nîakaathambia mara vamwe na mathagiro, nake mûthînjîri-Ngai aivîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona rîrî îtega rîa kûvîvua. Mûtararûko wa îtega rîu nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**13**

**14** “Ethîrwa mûndû nîaruta iconi rîrî îtega rîa kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene, nîakaaruta ndutuura îtarî ngûrû kana îcîa rîtarî rîkûrû.

**15** Mûthînjîri-Ngai nîakaathiî nayo metharî ya kîgongoona amîthiore ngingo îtuîkane, acoke avîvîrie kîongo Kîamyo îgûrû rîa metha ya kîgongoona; nayo nthakame yayo îtûrûrwe mwenarî wa metha ya kîgongoona.

**16** Nî akaaruta ndûndî ya gîconi kîu vamwe na tatha yayo na acikie varîa mûu wikagua mwena wa îrathîro varaca na metha ya kîgongoona.

**17** Nîagaacoka amînyite mathagu na amîtarûranie, nwatî ndakaamîtucanie, na amîvîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona rîrî îtega rîa kûvîvua. Mûtararûko wa îtega rîu nîûkenagia Ngai-Mûnene.”

# Ala 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega ma irio cia mûgûnda

**1** Rîrîa mûndû wa wonthe akûrutîra Ngai-Mûnene matega ma irio cia mûgûnda, nwanginya wîthîrwe ûrî mûtu mûvinyu na awîkîre maguta na ûbani,

**2** na aûvire kûrî athînjîri-Ngai a nyomba ya Aroni. Mûthînjîri-Ngai nîagaakumbata mûtu ûcio ûrî na maguta na ûbani ngundi îmwe, na aûvîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona kîrî kîririkania atî matega mau ma kûvîvua marutîrîtwe Ngai-Mûnene. Mûtararûko wa matega mau nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**3** Matega ma irio marîa magaatigara nî ma athînjîri-Ngai; nî matheru mûno nîûndû nî mamwe ma irio irîa irutîrîtwe Ngai-Mûnene.

**3**

**4** Rîrîa ûkûruta îtega rîa mîgate îrugîtwe na ovena, nwanginya îthîrwe îtarî na ndawa ya kwimbia îtukanîtue na maguta kana tûmîgate tûnini tûvakîtwe maguta.

**4**

**5** Ethîrwa îtega rîaku nî mûgate ûrugîtwe na karaî, nwanginya ûkandwe na mûtu mûvinyu mûno ûtukanîtue na maguta ûtarî na ndawa ya kwimbia.

**6** Nîûkenyûranga mûgate ûcio na ûwîtîrîrie maguta. Rîu nî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**6**

**7** Ethîrwa îtega rîaku nî mûgate ûrugîtwe na rûgîo, nwanginya wîthîrwe ûrî wa mûtu mûvinyu ûtukanîtue na maguta.

**8** Nîûkaavira îtega rîu kûrî Ngai-Mûnene na ûrînenganîre kûrî mûthînjîri-Ngai, nake arîvire metharî ya kîgongoona.

**9** Mûthînjîri-Ngai nîagooca gacunjî kamwe ka îtega rîu karî kîririkania atî îtega rîu rîonthe rîa irio cia mûgûnda rîrutîrîtwe Ngai-Mûnene. Nîagaacoka avîvîrie gacunjî kau îgûrû rîa metha ya kîgongoona rîrî îtega rîa kûvîvua. Mûtararûko wa îtega rîu nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**10** Matega mau mengî magaatigara nî ma athînjîri-Ngai; nî matheru mûno nîûndû nî mamwe ma matega ma kûvîvua marîa marutîrîtwe Ngai-Mûnene.

**10**

**11** Gûtirî îtega rîa irio cia mûgûnda rîa kûrutîra Ngai-Mûnene rîkaarûthwa rîrî na ndawa ya kwimbia, nîûndû ndwagîrîrwe nî kûvîvia ndawa ya kwimbia kana ûûkî irî îtega rîa kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene.

**12** Nwa ûrutîre Ngai-Mûnene indo icio irî îtega rîa maketha maku ma mbere, nwatî itîkaavîvîrua îgûrû rîa metha ya kîgongoona.

**13** Wîkagîre cumbî iriorî cionthe cia mûgûnda irîa ûkûrutîra Ngai-Mûnene, nîûndû cumbî îgaakûririkanagia kîrîkanîro gîaku na Ngai.

**14** Rîrîa ûkûrutîra Ngai-Mûnene îtega rîa maketha maku ma mbere, ûrutage irio cia mûgûnda irî mbokie, kana mûtu ûthîîtwe wa ngano.

**15** Ûcoke wîkîre maguta na ûbani îtegarî rîu. Rîu nî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**16** Mûthînjîri-Ngai nîagaacoka avîvie gacunjî ka mûtu, gacunjî ka maguta vamwe na ûbani wonthe. Rîu nî îtega rîa kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene.

# Ala 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega ma ngwatanîro ya mûndû na Ngai

**1** Rîrîa mûndû akûrutîra Ngai-Mûnene nyamû kuuma ndîthiarî yake îrî îgongoona rîa ngwatanîro, nwanginya îthagîrwe îrî ndegwa kana mori îtarî na wonje.

**2** Mûndû ûcio nîakaaigîrîra njara yake kîongorî Kîam nyamû îo na amîûragîre mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene. Nao athînjîri-Ngai a nyomba ya Aroni maminjaminje nthakame mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona.

**3** Mûndû ûcio nîakaarutîra Ngai-Mûnene îtega rîa kûvîvua rîa mathunya monthe marîa marî mararî na,

**4** mbigo cioîrî vamwe na mathunya marîa mairigicîrîtie, na gacunjî karîa karo mûno ga îtema.

**5** Athînjîri-Ngai a nyomba ya Aroni nîmakaavîvîria indo icio cionthe îgûrû rîa metha ya kîgongoona vamwe na matega mau mengî ma kûvîvua. Mûtararûko wa îtega rîu nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**5**

**6** Ethîrwa mûndû arenda kûrutîra Ngai-Mûnene mbûri kana ng'ondu ya nûme kana ya nga îrî îgongoona rîa ngwatanîro, akaaruta îtarî na wonje wanarî ûrîkû.

**7** Ethîrwa mûndû ûcio nîaruta ng'ondu, akaamîvira mbere ya Ngai-Mûnene.

**8** Nîakaaigîrîra njara yake kîongorî Kîam nyamû îo na amîûragîre mbere ya îgema rîa Ngai-Mûnene. Athînjîri-Ngai a nyomba ya Aroni nîmakaaminjaminja nthakame ya nyamû îo mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona.

**9** Mûndû ûcio nîagaacoka oce mathunya ma ng'ondu îo, kînyanya Kîamyo kîonthe Kîam mathunya gîtinîrîtue vakuvî na mûrukuthu, mathunya monthe marîa marigicîrîtie mara na airutîre Ngai-Mûnene rîrî îtega rîa kûvîvua. Agooca vamwe na

**10** mbigo cioîrî na mathunya marîa mairigicîrîtie, na gacunjî karîa karo mûno ga îtema.

**11** Ûmwe wa athînjîri-Ngai nî akaavîvîria indo icio cionthe îgûrû rîa metha ya kîgongoona irî îtega rîa kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene.

**11**

**12** Ethîrwa mûndû nîaruta mbûri, nîakaamîvira mbere ya Ngai-Mûnene.

**13** Nî akaaigîrîra njara yake kîongorî Kîamyo na amîûragîre mbere ya îgema rîa Ngai-Mûnene. Athînjîri-Ngai nî makaaminjaminja nthakame ya yo mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona.

**14** Mûndû ûcio nîakaarutîra Ngai-Mûnene mathunya monthe marîa marigicîrîtie mara rîrî îtega rîa kûvîvua. Nîagooca vamwe na

**15** mbigo cioîrî na mathunya marîa mairigicîrîtie, na gacunjî karîa karo mûno ga îtema.

**16** Mûthînjîri-Ngai nî akaavîvîria indo icio cionthe îgûrû rîa metha ya kîgongoona irî irio irutîrîtwe Ngai-Mûnene irî îtega rîa kûvîvua rîrî na mûtararûko wa kûmûkenia. Mathunya monthe ma nyamû irîa itegagîrwa Ngai-Mûnene nî ma Ngai-Mûnene.

**17** Watho ûyû nî ûtûûra ûrûmagîrîrwa nî njiarwa cia Isiraeli, atî gûtirî Mûisiraeli ûkaarîa mathunya kana anyue nthakame kûrîa kuonthe magaatûûra.

# Ala 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega ma kûtheria mevia mekîtwe nî mûndû atakûmenya

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli atî, mûndû wa wonthe angîvia na atakûmenya aune rîathani wanarî rîmwe rîa mama Ngai-Mûnene athanîte, nwanginya arûmîrîre mawatho mama marûmîrîrîte.

**3** Ethîrwa nî Mûthînjîri-Ngai wîvîtie, na atûme andû arîa engî manyitwe nî wîvia ûcio, nîakaarutîra Ngai-Mûnene ndegwa îtarî ngûrû na îtarî na wonje îrî îtega rîa kûtheria wîvia wake.

**4** Akaarete ndegwa îo mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene, aigîrîre njara yake kîongorî Kîamyo na amîûrage Ngai-Mûnene akîonaga.

**5** Nake Mûthînjîri-Ngai Mûnene nîagooca nthakame îmwe ya ndegwa îo na amîtonyie îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**6** Nî agaacoka atovokie Kîamra gîake nthakamerî na amîminjaminje maita mûgwanja vau mbere ya gîtambaa kîrîa kîvakanîtie vandû varîa vatheru.

**7** Mûthînjîri-Ngai nîagooca nthakame îmwe na amîvake mîenarî ya metha ya kîgongoona îrîa yumîrîte ta mvîa, ya kûvîvîria ûbani îrîa îrî îgemarî rîa Ngai-Mûnene. Nî agaacoka etûrûre nthakame îo îngî ya ndegwa vau nthî ya metha ya kîgongoona îrîa îvîvagîrua matega îrîa îrî vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**8** Nî agooca mathunya monthe marîa marî nyamarî cia nda ma ndegwa îo,

**9** mbigo cioîrî vamwe na mathunya marîa mairigicîrîtie, na gacunjî karîa karo mûno ga îtema.

**10** Mûthînjîri-Ngai Mûnene nîagooca indo icio na aivîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona ya matega ma kûvîvua, wata ûrîa eekire na indo cia ndegwa îrîa yaûragirwe îrî ya îtega rîa thayû.

**11** Nwatî nîagooca rûûo rwayo, nyama ciayo cionthe, kîongo Kîamyo, magûrû mayo, nyama cia nda vamwe na tatha,

**12** na aikuue cionthe aivire na kûu nja ya kûrîa matûûraga vandû varîa vatheru varîa mûu wîtûrûragwa na auge ivîvîrue vo.

**12**

**13** “Ethîrwa nî andû onthe a Isiraeli mevîtie na njîra ya kuna rîathani rîmwe rîa maathani ma Ngai-Mûnene matakûmenya,

**14** rîrîa wîvia ûcio ûkaamenyekana, andû onthe nîmakaaruta ndegwa îtarî ngûrû îrî îtega rîa kûtheria mevia. Makaamîvira îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**15** Atongoria a andû nî makaaigîrîra njara ciao kîongorî Kîam ndegwa îo, na nîkaaûragwa Ngai-Mûnene akîonaga.

**16** Mûthînjîri-Ngai Mûnene nîagooca nthakame îmwe ya ndegwa na amîvire îgemarî rîa Ngai-Mûnene,

**17** atovokie Kîamra gîake nthakamerî îo na amîminjaminje maita mûgwanja vau mbere ya gîtambaa kîrîa kîvakanîtie vandû varîa vatheru Mûno Ngai-Mûnene akîonaga.

**18** Nî ageekîra nthakame îmwe mîenarî ya metha ya kîgongoona îrîa yumîrîte ta mvîa, îrîa îrî ndaarî ya îgema rîa Ngai-Mûnene. Nayo nthakame îo îngî amîtûrûre nthî ya metha ya kîgongoona îrîa îvîvagîrua matega, îrîa îrî vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**19** Nî agaacoka oce mathunya mayo monthe na amavîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona.

**20** Ageeka na ndegwa îo wata ûrîa eekire na ndegwa ya îtega rîa kûtheria mevia. Nî akaaruta îgongoona nîûndû wa kûtheria wîvia wa andû wata ûguo, na nî makooverwa.

**21** Vuva wa ûguo, mûthînjîri-Ngai Mûnene nî agooca ndegwa îo na amîvire na kûu nja ya kûrîa matûûraga na amîvîvîrie kuo, wata ûrîa aavîvirie ndegwa îrîa yarutîtwe nîûndû wa kûtheria wîvia wake ke mwene. Rîrî nî îtega rîa kûtheria wîvia wa andû onthe.

**21**

**22** “Ethîrwa nî mûtongoria wîvîtie atakûmenya na njîra ya kuna rîmwe rîa maathani ma Ngai-Mûnene,

**23** na acoke amenyithue wîvia ûcio, nîakaaruta nthenge îtarî na wonje rîrî îtega rîake.

**24** Nî akaaigîrîra njara yake kîongorî Kîamyo na amîûragîre varîa nyamû ya matega ma kûvîvua yûragagîrwa Ngai-Mûnene akîonaga. Rîîrî nî îtega rîa kûtheria wîvia.

**25** Mûthînjîri-Ngai nî agaacoka atovokie Kîamra gîake nthakamerî ya nyamû îo na amîkîre mîenarî ya metha ya kîgongoona îrîa yumîrîte ta mvîa, îrîa îvîvagîrua matega, acoke etûrûre îo îngî nthî ya metha ya kîgongoona.

**26** Nî agaacoka avîvîrie mathunya mayo monthe îgûrû rîa metha ya kîgongoona wata ûrîa avîvagia mathunya ma nyamû irîa ciûragagwa nîûndû wa matega ma ngwatanîro. Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaaruta îgongoona nîûndû wa kûtheria wîvia wa mûtongoria na mûtongoria ûcio nî akooverwa.

**26**

**27** “Ethîrwa nî mûndû ûtarî mûthînjîri-Ngai na ûtarî mûtongoria wîvîtie na njîra ya kuna rîmwe rîa maathani ma Ngai-Mûnene atakûmenya,

**28** na acoke amenyithue wîvia ûcio, nî akaaruta mvarika îtarî na wonje îrî îtega rîa kûtheria wîvia ûcio ekîte.

**29** Mûndû ûcio nî akaaigîrîra njara yake kîongorî Kîamyo na amîûragîre varîa matega ma kûvîvua marutagîrwa.

**30** Mûthînjîri-Ngai nî agaatovokia Kîamra gîake nthakamerî ya nyamû îo na amîkîre mîenarî ya metha ya kîgongoona îrîa yumîrîte ta mvîa, acoke etûrûre îo îngî nthî ya metha ya kîgongoona.

**31** Mûndû ûcio wîvîtie nî akaaruta mathunya ma nyamû îo monthe wata ûrîa mathunya ma nyamû irîa ciûragagwa nîûndû wa matega ma ngwatanîro marutagwa. Mûthînjîri-Ngai nîakaavîvîria mathunya mau îgûrû rîa metha ya kîgongoona naguo mûtararûko wamo nîûgaakenia Ngai-Mûnene. Mûthînjîri-Ngai nî agaacoka arute îgongoona rîa kûtheria wîvia wa mûndû ûcio na nî akooverwa.

**31**

**32** “Ethîrwa mûndû nî akaaruta ng'ondu îrî îtega rîa kûtheria wîvia, nwanginya îkethîrwa îrî ya nga îtarî na wonje.

**33** Akaaigîrîra njara yake kîongorî Kîamyo na amîûragîre varîa matega ma kûvîvua marutagîrwa rîrî îtega rîa kûtheria mevia.

**34** Mûthînjîri-Ngai nî agaatovokia Kîamra gîake nthakamerî ya nyamû îo, amîkîre mîenarî ya metha ya kîgongoona îrîa yumîrîte ta mvîa, acoke etûrûre îo îngî nthî ya metha ya kîgongoona.

**35** Nî agaacoka arute mathunya monthe mayo, wata ûrîa mathunya ma ng'ondu îrîa îrutagwa nîûndû wa matega ma ngwatanîro marutagwa. Nî akaavîvîria mathunya mau vamwe na irio irîa irutîrîtwe Ngai-Mûnene îgûrû rîa metha ya kîgongoona. Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaaruta îgongoona rîa kûtheria wîvia wa mûndû ûcio na nî akooverwa.”

# Ala 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû arîa magîrîrwe nî kûruta matega ma kûtheria mevia

## Matega ma kûthiria wîvia

**1** Ethîrwa mûndû wa wonthe nîetîtwe akavecane ûira îgootirî na arege kûvecana ûvoro wîgiî ûndû ûrîa onete kana eguîte, nwanginya akaaverithua nîûndû wa mavîtia make.

**1**

**2** Ethîrwa mûndû wa wonthe nwa avutie kîndû wa kîonthe kîrî mûgiro, ta kimba Kîam nyamû ya kîthaka kana ya kûrîthua kana kîgunyû atakûmenya, akeethîrwa arî na mûgiro na arî na mavîtia.

**2**

**3** Ethîrwa mûndû nwa anyite kîndû wa kîonthe kîrî mûgiro kiumanîte na mûndû atakûmenya, wana ethîrwa kîrî ndûî, akeethîrwa arî na mavîtia vîndî îrîa akaamenya ûrîa ekîte.

**3**

**4** Ethîrwa mûndû wa wonthe nîevîtîte atî nîagwîka ûndû mwaro kana ûndû mûcûku ta ûrîa andû mekaga matambîte gwîciiria, rîrîa akaamenya ûndû ûcio akeethîrwa arî na mavîtia.

**4**

**5** Rîrîa mûndû arî mûvîtiu na njîra ya gwîka ûmwe wa mau, nwanginya akaaumbûra wîvia ûrîa ekîte.

**6** Nîakaarutîra Ngai-Mûnene îtega rîa kûtheria wîvia ûrîa ekîte, narîo îtega rîu rîkeethîrwa rîrî rîa mwatî kana nthenge. Nake mûthînjîri-Ngai nîakaaruta îgongoona nîûndû wa kûtheria wîvia wa mûndû ûcio na nîakooverwa.

**6**

**7** Nwatî ethîrwa mûndû ndangîona ng'ondu kana mbûri, nîakaarutîra Ngai-Mûnene ndutuura igîrî kana macîa maîrî, îmwe îrî îtega rîa kûtheria wîvia, nayo îo îngî îrî îtega rîa kûvîvua.

**8** Nîakaavirîra mûthînjîri-Ngai iconi icio, nake mûthînjîri-Ngai ambe arute gîconi Kîam mbere nîûndû wa kûtheria wîvia. Nîagaagîtinia ngingo atagûtigithania kîongo na mwîrî ûcio wîngî

**9** na aminjaminje nthakame îmwe yakîo mîenarî ya metha ya kîgongoona. Nayo nthakame îo îngî îtûrûrwe nî mûthînjîri-Ngai vau nthî ya metha ya kîgongoona. Rîu nîrîo îtega rîa kûtheria wîvia ûtarî wa kwîyendera.

**10** Nîagaacoka arute gîconi kîu kîngî rîrî îtega rîa kûvîvua kûringana na ûrîa watho ugîte. Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaaruta îtega rîa kûtheria wîvia wa mûndû ûcio na nîakooverwa.

**10**

**11** Ethîrwa mûndû ndarî na ndutuura igîrî kana macîa maîrî, nîakaaruta kilo îmwe ya mûtu rîrî îtega rîa kûtheria wîvia wake. Ndakaavira vamwe na maguta kana ûbani nîûndû nî îtega rîa kûtheria wîvia nwatî, tî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**12** Nîakaavirîra mûthînjîri-Ngai mûtu ûcio nake mûthînjîri-Ngai nîagaatava mûtu ûcio ngundi îmwe kîrî kîririkania atî mûtu wonthe nîûrutîrîtwe Ngai-Mûnene na aûvîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona. Rîu nîrîo îtega rîa kûtheria wîvia.

**13** Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaaruta îgongoona rîa kûtheria wîvia wa mûndû ûcio na mûndû ûcio nî akoverwa. Mûtu ûcio wîngî nî wa mûthînjîri-Ngai, wata ûrîa gwîkagwa na matega ma irio cia mûgûnda.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**15** “Mûndû wa wonthe angîvia atakûmenya na njîra ya kûrega kûruta indo nyamûre irîa irutagîrwa Ngai-Mûnene, nî akaarutîra Ngai-Mûnene mwatî ûtarî na wonje kuuma ndîthiarî yake. Naguo wîthîrwe ûrî na thogora ûrîa ûgaatua wa sîlûva kûringana na kîthimi kîrîa gîtîkîrîku Kîam vandû varîa vatheru.

**16** Nwanginya akaarîva kîrîa ataarîvîte na nwanginya ongerere tûcunjî mîrongo îîrî îgûrû rîa îgana. Nîakaavirîra mûthînjîri-Ngai, nake mûthînjîri-Ngai arute nyamû îo îrî îgongoona rîa kûtheria wîvia wa mûndû ûcio, na mûndû ûcio nîakooverwa.

**16**

**17** “Ethîrwa mûndû wa wonthe nwa evie atakwenda na njîra ya kuna rîmwe rîa maathani ma Ngai-Mûnene, mûndû ûcio arî na mavîtia na nwanginya akaaverithua.

**18** Nwanginya akaavirîra mûthînjîri-Ngai ndûrûme îtarî na wonje kuuma ndîthiarî yake îrî îtega rîa kûthiria wîvia. Naguo thogora wayo wîthîrwe ûrî mwîgana wa kîthimi kîrîa gîtîkîrîku. Mûthînjîri-Ngai nîakaaruta îgongoona rîa kûthiria wîvia ûrîa mûndû ûcio ekîte atakûmenya, na mûndû ûcio nîakooverwa.

**19** Rîu nîrîo îtega rîa kûthiria wîvia ûrîa mûndû ûcio evîrîtie Ngai-Mûnene naguo.”

# Ala 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega ma kûvîvua

## Matega ma irio cia mûgûnda

## Matega mengî ma kûtheria mevia matarî ma kwîyendera

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Mûndû wa wonthe angîvîtîria Ngai-Mûnene na njîra ya kûveenia mûndû ûrîa wîngî na arege kûmûcokeria kîndû kîrîa amwigîrîte, kana kîndû kîrîa amûnengerete nîguo kîrûngamîrîre ûndû, kana aîe kîndû na vinya, kana avinyîrîrie mûndû ûrîa wîngî,

**3** kana oce kîndû kîrîa kîraûrîte na evîte atî ke tî mûkîonu, na arute ûira wa maveeni îgûrû rîgiî ûndû wa wonthe wa maûndû marîa andû mekaga makevia,

**4** mûndû angîka wîvia ûmwe wa mau na amenye atî nîevîtie, nîagaacokia kîrîa aaîîte na njîra ya kûvinyanîrîria, kana kîrîa acunanîte, kana kîndû kîrîa aigîrîte mûndû kana kîndû kîrîa kîûru na agîkîona

**5** kana kîndû wa kîonthe evîtîrîte na njîra ya maveeni, nwanginya akaagîcokia kîonthe na akîongerere tûcunjî mîrongo îîrî îgûrû rîa îgana.

**6** Nîakaavirîra mûthînjîri-Ngai ndûrûme îtarî na wonje îrî îtega rîa kûthiria mavîtia make kûrî Ngai-Mûnene. Naguo mwîgana wa thogora wayo wîthîrwe ûrî wa kîthimi kîrîa gîtîkîrîku.

**7** Mûthînjîri-Ngai nîakaaruta îgongoona rîa kûtheria wîvia wa mûndû ûcio, na mûndû ûcio nîakooverwa.”

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwathire Musa atîrî,

**9** “Îra Aroni na avîcî ake mawatho megiî matega ma kûvîvua. Namo nî atî: îtega rîa kûvîvua rîgaatigagwa îgûrû rîa metha ya kîgongoona rîkîvîvagua nî mwaki ûtukû wonthe.

**10** Mûthînjîri-Ngai nîagekîra nguo yake ndaca na thuruvarî acoke oce mûu ûrîa ûgaatigara îgûrû rîa metha ya kîgongoona matega ma kûvîvua marîkia kûvîa na awige mwenarî wa metha ya kîgongoona.

**11** Nî agaacoka arute nguo icio ekîre ciîngî na akuue mûu ûcio na aûvire vandû varîa vatherie na kûu nja ya kûrîa matûûraga.

**12** Mwaki ûcio wa kûvîvia matega îgûrû rîa metha ya kîgongoona nwanginya wîkarage ûgîakanaga na ndûkarekwe ûvora. Mûthînjîri-Ngai nwanginya ongagîrîre ngû mwakirî ûcio iraûko cionthe, akavanga waro matega ma kûvîvua îgûrû rîacio na akavîvîria mathunya ma îtega rîa thayû vo.

**13** Mwaki ûcio nwanginya wîkarage ûgîakanaga vîndî cionthe îgûrû rîa metha ya kîgongoona na ndûkarekwe ûvora.

**13**

**14** “Mama nîmo mawatho megiî matega ma irio cia mûgûnda. Ûmwe wa athînjîri-Ngai a mbarî ya Aroni nîakaarutîra Ngai-Mûnene matega ma irio cia mûgûnda vau mbere ya metha ya kîgongoona.

**15** Mûthînjîri-Ngai ûcio nî agaakumbata ngundi ya mûtu ûrîa mwaro mûno, oce maguta na ûbani na aivîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona kîrî kîririkania, atî matega mau monthe marutîrîtwe Ngai-Mûnene. Mûtararûko wa îtega rîu nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**16** Mûtu ûcio wîngî ûkaarîwa nî Aroni na avîcî ake. Ûkaarîrwa vandûrî varîa vatheru, na nîvo nja ya îgema rîa Ngai-Mûnene, ûtekîrîtwe ndawa ya kwimbia.

**17** Ndûkaarugwa wîkîrîtwe ndawa ya kwimbia. Nîmavete guo ûrî gacunjî gakwa ka matega makwa ma kûvîvua. Nî katheru mûno ta îtega rîa kûtheria wîvia na ta îtega rîa kûthiria mavîtia.

**18** Mûndûmûrûme wa wonthe wa rûciaro rwa Aroni nwa arîe mûtu ûcio ûrî gîcunjî kîrîa magîrîrwe nî kûvecagwa kuuma kûrî irio irîa itegeretwe Ngai-Mûnene. Mûndû wîngî wa wonthe ûrîa ûkaavutia matega mau nîagaatuîka mûtheru.”

**18**

**19** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**20** “Îtega rîrîa Aroni na avîcî ake makaandutagîra vîndî îrîa makwamûrwa nî: kilo îmwe ya mûtu (mwîgana wa matega ma irio cia mûgûnda ma wa mûthenya). Akaaruta nuthu kilo ya mûtu ûcio kîraûko, nayo nuthu kilo îo îngî amîrute kîvwaî.

**21** Mûtu ûcio nî ûgaatukanua na maguta, ûrugwe na karaî, wenyûrangwe ûcoke ûrutîrwe Ngai-Mûnene rîrî îtega rîa irio cia mûgûnda. Mûtararûko wa îtega rîu nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**22** Vîndî cionthe mwanake wa wonthe ûrîa ûgaatungata arî Mûthînjîri-Ngai Mûnene kuuma rûciarorî rwa Aroni nî akaaruta îtega rîu na nî rîkaavîvua rîonthe. Rîu nî rîathani rîa tene na tene.

**23** Îtega rîonthe rîa irio cia mûgûnda rîrîa mûthînjîri-Ngai akaarutaga rîkaavîvagua rîonthe; rîtikaarîwa.”

**23**

**24** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**25** “Îra Aroni na avîcî ake mawatho megiî matega ma kûtheria mevia. Namo nî atî: nyamû ya îtega rîa kûtheria mevia îkaaûragagîrwa îgemarî rîa Ngai-Mûnene varîa nyamû cia matega ma kûvîvua ciûragagîrwa. Rîu nî îtega rîtheru mûno.

**26** Mûthînjîri-Ngai ûrîa ûkaaruta nyamû îo akaamîrîra vandûrî varîa vatheru, na vau nja ya îgema rîa Ngai-Mûnene.

**27** Mûndû wa wonthe kana kîndû wa kîonthe kîngîvutia nyama cia nyamû îo nîgîgaatuîka kîtheru. Nguo ciao ingîminjûkîrwa nî nthakame ya nyamû îo, nwanginya ikaathambîrua vandûrî varîa vatheru.

**28** Nyûngû ya yûmba îrîa îkaaruga nyama icio nwanginya îkaaûragwa, na ethîrwa nî nyûngû ya cuuma ya gîcango îkaaruga, nwanginya îkaathûwa na îkamûrûe na manjî.

**29** Mûndûmûrûme wa wonthe wa mbarî ya athînjîri-Ngai nwa arîe nyama icio. Nî ntheru mûno.

**30** Nwatî ethîrwa kûrî nthakame wa yonthe îkaavirwa îgemarî rîa Ngai-Mûnene îrî ya gûtûmîrwa kûtheria mevia, nyamû îrîa yumîte nthakame îo ndîagîrîrwe nî kûrîwa, nwanginya îkaavîvua.”

# Ala 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega mengî ma kûthiria wîvia

## Matega ma ngwatanîro

**1** Mawatho mama marûmîrîrîte nîmo megiî îtega rîa kûthiria wîvia. Îtega rîu nî rîtheru mûno.

**2** Nyamû ya îtega rîîrî îkaaûragagîrwa varîa nyamû cia matega ma kûvîvua ciûragagîrwa, nayo nthakame yayo nîkaaminyaminjwa mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona.

**3** Mathunya ma nyamû îo monthe nî makaarutîrwa Ngai-Mûnene îgûrû rîa metha ya kîgongoona. Namo nî: kînyanya, maguta marîa marigicîrîtie mara,

**4** mbigo cioîrî na maguta marîa mairigicîrîtie vamwe na gacunjî karîa karo mûno ga îtema.

**5** Mûthînjîri-Ngai nî akaavîvîria maguta monthe îgûrû rîa metha ya kîgongoona rîrî îtega rîa kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene. Rîu nîrîo îtega rîa kûthiria wîvia.

**6** Mûndûmûrûme wa wonthe wa nyomba ya mûthînjîri-Ngai nwa arîe nyama icio ciîngî cia nyamû îo, nwatî nwanginya îkaarîrwa vandûrî varîa vatheru, nîûndû icio nî ntheru mûno.

**6**

**7** Kûrî na watho ûmwe ûrîa ûnyitîte îtega rîa kûtheria wîvia na îtega rîa kûthiria wîvia. Naguo nî atî, mûthînjîri-Ngai ûrîa ûkûruta îgongoona rîu nîke ûrîcaga nyama icio.

**8** Rûûo rwa nyamû îrîa îkûrutwa îrî îtega rîa kûvîvua rûthiîcaga na mûthînjîri-Ngai ûrîa ûkûruta îgongoona rîu.

**9** Îtega rîonthe rîa irio cia mûgûnda rîrîa rîrugîtwe na oveni, kana karaî ikeethîrwa irî cia mûthînjîri-Ngai ûrîa ûkaarutîra Ngai îtega rîu vandûrî va mûndû wîngî.

**10** Namo matega monthe ma irio cia mûgûnda, marî matukanie na maguta kana matarî matukanie nî ma athînjîri-Ngai onthe a mbarî ya Aroni, na nwanginya magaanage matega mau meganene.

**10**

**11** Mawatho mama marûmîrîrîte nîmo megiî matega ma ngwatanîro, marîa mûndû angîrutîra Ngai-Mûnene.

**12** Ethîrwa mûndû akîruta îtega nîûndû wa gûcokia ngatho, nîakaarutanîria îtega rîu vamwe na geki itarî mbîkîre ndawa ya kwimbia îtukanîtue na maguta, tûmîgate tûceke tûvakîtwe maguta vamwe na geki îrugîtwe na mûtu mûvinyu ûtukanîtue na maguta.

**13** Vamwe na îtega rîu rîake rîa ngwatanîro nîûndû wa gûcokia ngatho, mûndû ûcio nîakaaruta mîgate îrî mîkîre ndawa ya kwimbia.

**14** Kuuma îtegarî rîu, mûndû ûcio nîakaaruta gacunjî kamwe kuuma kûrî wa mûthemba wa îo îthatû ya mîgate rîrî îtega rîa mwanya kûrî Ngai-Mûnene. Tûcunjî tûu tûkethîrwa tûrî twa mûthînjîri-Ngai ûrîa ûkaaminjaminja nthakame ya nyamû ya îtega rîa thayû îgûrû rîa metha ya kîgongoona.

**15** Mûndû ûrîa ûkûruta îgongoona rîa thayû nîakaarîa nyama icio ciîngî mûthenya wa ûcio, na gûtirî wanarî îmwe yacio agîrîrwe nî gûtigaria îkinyia kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî.

**15**

**16** Ethîrwa mûndû nîaruta îgongoona rîa thayû nîguo avingie mwîvîtwa kana rîrî îtega rîake nîûndû wa kwîyendera, kîndû kîu akaaruta nîgîkaarîwa mûthenya wa ûcio, nakîo kîrîa gîgaatigara nwa kîrîwe mûthenya ûcio wîngî.

**17** Nwatî nyama cia îtega rîu ingîgaakinyia mûthenya wa kathatû itarî ndîe, nwanginya ikaavîvua.

**18** Ethîrwa imwe cia nyama icio nwa irîwe mûthenyarî wa kathatû Ngai ndageetîkîra mûndû ûcio ûkethîrwa akîruta îtega rîu. Narîo îtega rîake rîtigeetîkîrîka na rîkethîrwa rîrî mûgiro, nake mûndû wa wonthe ûkaarîa nyama icio nîakaaverithua.

**19** Nyama irîa ingîvutania na kîndû wa kîonthe kîrî na mûgiro itiagîrîrwe nî kûrîwa, nwatî ciagîrîrwe nî kûvîvua.

**19** Andû onthe arîa matarî na mûgiro nwa marîe nyama icio,

**20** nwatî mûndû ûrîa ûrî na mûgiro angîrîa nyama icio, mûndû ûcio nîakaamûranua na andû a Ngai-Mûnene.

**21** Mûndû wa wonthe angîvutia kîndû kîrî mûgiro kuuma kûrî mûndû kana nyamû acoke arîe nyama icio, mûndû ûcio nîakaamûranua na andû a Ngai-Mûnene.

**21**

**22** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**23** “Îra andû a Isiraeli atî, matikaarîa mathunya ma ndegwa, ng'ondu kana ma mbûri.

**24** Nwa matûmîre mathunya ma nyamû îrîa îkuîte kana ma nyamû îrîa yûragîtwe nî nyamû ya kîthaka na wîra wîngî wa wonthe mûngîenda, nwatî matikarîe mathunya ma nyamû îo.

**25** Mûndû wa wonthe ûkaarîa mathunya ma nyamû îrîa îrutîrîtwe Ngai-Mûnene îrî îtega rîa kûvîvua nîakaamûranua na a andû ake.

**26** Kûrîa kuonthe mûtûûraga, mûtiagîrîrwe nî kûnyua nthakame wa yonthe îrî ya gîconi kana ya nyamû.

**27** Mûndû wa wonthe ûkaauna watho ûyû wanake nîakaamûranua na andû ake.”

**27**

**28** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**29** “Îra andû a Isiraeli atî, mûndû ûrîa ûkûruta îtega rîa thayû nwanginya akaruta gacunjî kamwe ga îtega rîu karî kîveo mwanya kûrî Ngai-Mûnene.

**30** Akaavira îtega rîa kûvîvua na njara ciake ke mwene. Nîakaavira mathunya ma nyamû vamwe na kîthûri Kîamyo kûrî Ngai-Mûnene rîrî îtega rîa mwanya.

**31** Mûthînjîri-Ngai nîakaavîvîria mathunya mau îgûrû rîa metha ya kîgongoona, nwatî kîthûri nî Kîam Aroni na avîcî ake.

**32** Nîmûkaanenganîra nyama ya Kîamû gîa kûgûrû kwa ûrîo kwa vuva wanayo kûrî mûthînjîri-Ngai kuuma kûrî nyamû ya îtega rîenyu rîa thayû.

**33** Mûvîcî wa Aroni ûrîa ûkaaruta nthakame ya îtega rîa thayû na mathunya nîke ûkaathiî na nyama ya Kîamû gîa kûgûrû kwa ûrîo kwa vuva kwa nyamû îo.

**34** Kîthûri Kîam nyamû ya îtega rîa thayû vamwe na Kîamû Kîamyo gîa kûgûrû kwa vuva kwa ûrîo Ngai-Mûnene ke mwene nîairutîte kuuma kûrî andû a Isiraeli na akaivecana kûrîa Aroni, mûthînjîri-Ngai na avîcî ake. Icunjî icio nîcio andû a Isiraeli magîrîrwe nî gûtûûra mamanengagîra.

**35** Icunjî icio ciumîte mategarî ma kûvîvua marîa marutîrîtwe Ngai-Mûnene, nîcio ciamûrirwe inengagîrwe Aroni na avîcî ake mûthenya ûrîa maamûrirwe magîtuîka athînjîri-Ngai.

**36** Mûthenya ûcio nîrîo Ngai-Mûnene aathire andû a Isiraeli manengagîre athînjîri-Ngai icunjî icio cia matega. Mau nîmo maathani marîa andû a Isiraeli na njiarwa ciao magîrîrwe nî gûtûûra marûmagîrîra.”

**36**

**37** Mau nîmo mawatho megiî matega ma kûvîvua, matega ma irio cia mûgûnda, matega ma kûtheria mevia, matega ma kûthiria wîvia, matega ma kwamûrwa kwa andû, na matega ma ngwatanîro.

**38** Ngai-Mûnene aavereere Musa maathani mau îgûrû rîa kîrîma gîa Sinai kûu werûrî mûthenya ûrîa eerire andû a Isiraeli marutagîre Ngai-Mûnene matega mao.

# Ala 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwamûrwa kwa Aroni na avîcî ake

## (

## Ntha 29.1-37

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Oca Aroni na avîcî ake mûthiî nao mûromorî wa îgema rîakwa na ûthiî na nguo cia ûthînjîri-Ngai, maguta ma kwamûrana, ndegwa ya îtega rîa kûtheria wîvia, ndûrûme ciîrî, na gîkavu kîrî na mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia.

**3** Ûcoke wîre andû onthe maûngane vamwe vau mûromorî wa îgema rîakwa.”

**3**

**4** Musa nîwekire wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte, na andû onthe nîmaaûnganire vamwe vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**5** Musa nîwerire andû atîrî, “Maûndû mama nîrenda gwîka nî marîa Ngai-Mûnene athanîte mekwe.”

**5**

**6** Nîwacokire akîra Aroni na avîcî ake mathiî vau mbere ya andû na akîmeera methambie.

**7** Musa nîwekîrire Aroni nguo ndaca na akîmûova mûcivi kiunorî na akîmwîkîra kîthiri. Nîwamwîkîrire efodi na akîmûova kîûnûrî na mûcivi wa efodi îo.

**8** Nîwamwîkîrire nguo ya kîthûri na agîkîra Urimu na Thumimu ndaarî yayo.

**9** Nîwamwovire kîremba kîongorî na mwena wa mbere wakîo agîgîkîra kavengere ka thaavu katheru, rûrî rûûri rwa kwonania atî nîwamûrwa, wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte.

**9**

**10** Musa nîwocire maguta ma kwamûrana na akîvaka îgema rîa Ngai-Mûnene vamwe na indo cionthe irîa ciarî ndaarî. Ûguo nîguo aamûrîîre Ngai-Mûnene indo icio cionthe.

**11** Nîwocire maguta mamwe na akîmaminjaminja maita mûgwanja îgûrû rîa metha ya kîgongoona vamwe na karaî na varîa kaaigagîrîrwa, nîguo aciamûrîre Ngai-Mûnene.

**12** Nîwetîrîrie Aroni maguta kîongorî gîake na akîmwamûra.

**13** Musa nîwacokire akîra avîcî a Aroni maumîre vau mbere na akîmekîra nguo, akîmova mîcivi ciûnorî ciao, na akîmova itambaa ciongorî ciao, wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte.

**13**

**14** Nîwacokire akîvira ndegwa ya îtega rîa kûtheria wîvia, na Aroni vamwe na avîcî ake nîmaaigîrîre njara ciao kîongorî Kîamyo.

**15** Musa nîwaûragire ndegwa îo agîcoka agîoca nthakame îmwe yayo agîtovokia Kîamra gîake kuo na akîmîvaka mîenarî ya metha ya kîgongoona îrîa yaumîrîte ta mvîa. Nîwacokire agîtûrûra nthakame îo îngî vau nthî ya metha ya kîgongoona. Ûguo nîguo aatheririe metha îo ya kîgongoona na akîmîamûra.

**16** Vuva wa ûguo, Musa nîwocire mathunya monthe marîa maarî nyamarî cia nda, gacunjî karîa karo mûno ga îtema, mbigo cioîrî vamwe na mathunya marîa maairigicîrîtie na akîivîvîria îgûrû rîa metha ya kîgongoona cionthe.

**17** Nîwocire nyama icio ciîngî cia ndegwa îo, rûûo rwayo vamwe na mara na akîivîvîria nja ya kûu maatûûraga, wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte.

**17**

**18** Musa nîwacokire akîvira ndûrûme ya îtega rîa kûvîvua, nake Aroni na avîcî ake makigîrîra njara ciao kîongorî Kîamyo.

**19** Musa nîwamîûragire na akîminjaminja nthakame yayo mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona.

**20** Nîwatinangirie ndûrûme îo icunjî, na akîvîvia kîongo, icunjî icio na mathunya.

**21** Nîwacokire akîthambia nyama cia nda vamwe na magûrû ma vuva, na akîvîvîria nyama cionthe îgûrû rîa metha ya kîgongoona rîrî îtega rîa kûvîvua, wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte. Naguo mûtararûko wa rîo nîwakenirie Ngai-Mûnene.

**21**

**22** Musa nîwacokire akîvira ndûrûme îo îngî ya îtega nîûndû wa kwamûrwa kwa athînjîri-Ngai. Nake Aroni na avîcî ake nîmaaigîrîre njara ciao kîongorî Kîamyo.

**23** Musa nîwamîûragire na agîoca nthakame îmwe yayo na akîmîvaka mûthiiarî wa gûtû kwa ûrîo kwa Aroni mwena wa nthî, na mûthiiarî wa Kîamra kîrîa kînene Kîam njara yake ya ûrîo na mûthiiarî wa Kîamra kîrîa kînene gîa kûgûrû gwake kwa ûrîo.

**24** Vuva wa ûguo, Musa nîwerire avîcî a Aroni maumîre vau mbere na nîwamavakire nthakame îmwe mîthiiarî ya matû mao ma ûrîo na mîthiiarî ya ciara irîa nene cia njara ciao cia ûrîo wana mîthiiarî ya ciara irîa nene cia magûrû mao ma ûrîo. Musa nîwacokire akîminjaminja nthakame îo îngî mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona.

**25** Nîwocire mathunya, kînyanya, maguta monthe marîa maarigicîrîtie mara, gacunjî karîa karo mûno ga îtema, mbigo cioîrî na mathunya marîa maairigicîrîtie, vamwe na Kîamû Kîam ûrîo gîa kûgûrû kwa vuva.

**26** Nîwacokire agîoca mûgate ûmwe kuuma gîkavurî kîrîa gîekîrîtwe mîgate îrîa yamûrîrîtwe Ngai-Mûnene îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia, mûgate ûmwe ûrî na maguta, na kamûgate kamwe gaceke na agîcigîrîra îgûrû rîa mathunya mau na Kîamû kîu Kîam ûrîo gîa kûgûrû kwa vuva.

**27** Nîwanenganîre indo icio cionthe kûrî Aroni na avîcî ake, nao nîmaairutîre Ngai-Mûnene kîrî kîveo Kîam mwanya.

**28** Musa nîwacokire agîoca indo icio kuuma kûrî Aroni na avîcî ake na akîivîvîria îgûrû rîa metha ya kîgongoona vamwe na îtega rîa kûvîvua. Rîu nîrîo rîarî îtega rîa kwamûrana, na mûtararûko warîo nîûkenagia Ngai-Mûnene; nî îtega rîa kûvîvua na mwaki.

**29** Nîwacokire agîoca kîthûri na agîkîrutîra Ngai-Mûnene kîrî kîveo Kîam mwanya. Kau nîko kaarî gacunjî ka Musa ka ndûrûme îo ya îtega rîa kwamûrwa kwa andû. Musa eekire wa ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte eke.

**29**

**30** Vuva wa ûguo, Musa nîwocire maguta mamwe marîa matheru na nthakame îmwe îrîa yarî îgûrû rîa metha ya kîgongoona na akîminjaminjîria Aroni na avîcî ake wa vamwe na nguo ciao. Ûguo nîguo aamûrire andû acio vamwe na nguo ciao.

**30**

**31** Musa nîwacokire akîra Aroni na avîcî ake atîrî, “Ocani nyama icio mûthiî nacio mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene, mûirugîre vo na mûirîre vo vamwe na mûgate ûrîa ûrî gîkavurî Kîam matega ma kwamûrana wata ûrîa Ngai-Mûnene athanîte.

**32** Nacio nyama na mîgate îrîa îgaatigara mûkaavîvia.

**33** Nwanginya mûgeekara vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene îvinda rîa mîthenya mûgwanja, nginya rîrîa mambura ma kwamûrwa kwenyu makaathira, nîûndû kwamûrwa kwenyu gûkaathiria mîthenya mûgwanja.

**34** Ngai-Mûnene aambathire mbîke ûguo neka ûmûnthî nîguo mûtherue mevia.

**35** Nwanginya mwîkare mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene ûtukû na mûthenya îvinda rîa mîthenya mûgwanja mûgîkaga ûrîa Ngai-Mûnene amwathîte nîguo mûtigakue. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene ambathîte.”

**36** Kwoguo Aroni na avîcî ake nîmeekire maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene amaathîte kûvîtûkîrîra kûrî Musa.

# Ala 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Athînjîri-Ngai nîmaambîrîrie wîra wao

**1** Mûthenya wa kanana Musa nîwetire Aroni na avîcî ake vamwe na athuuri a Isiraeli,

**2** na akîra Aroni atîrî, “Oca ndegwa îtarî ngûrû ya îtega rîa kûtheria mevia na ndûrûme ya îtega rîa kûvîvua; cioîrî ciîthîrwe itarî na wonje na ûirutîre Ngai-Mûnene.

**3** Ûcoke wîre andû a Isiraeli moce nthenge ya îtega rîa kûtheria mevia, njaû na ng'ondu itarî na wonje cia îtega rîa kûvîvua; wa îmwe îthîrwe îrî na ûkûrû wa mwaka ûmwe,

**4** ndegwa na ndûrûme cia îtega rîa thayû. Marutîre Ngai-Mûnene indo icio vamwe na matega ma irio cia mûgûnda itukanîtue na maguta nîûndû Ngai-Mûnene nîakûmaumîrîra ûmûnthî.”

**4**

**5** Andû nîmaavirire mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene nyamû irîa Musa aathanîte, nao andû onthe a Isiraeli nîmaaûnganire vo nîguo magooce Ngai-Mûnene.

**6** Musa nîwerire andû atîrî, “Ngai-Mûnene amwathîte mûvingie maûndû mau monthe nîguo riiri wake ûmumîrîre.”

**7** Nîwacokire akîra Aroni atîrî, “Thiî metharî ya kîgongoona na ûrute îtega rîa kûvîvua na rîa kûtheria mevia maku na ma andû a nyomba yaku. Ûcoke ûrute îtega rîa kûtheria mevia ma andû onthe wata ûrîa Ngai-Mûnene athanîte.”

**7**

**8** Kwoguo Aroni nîwathiîre metharî ya kîgongoona na akîûraga ndegwa îtaarî ngûrû ya kûtheria mevia make ke mwene.

**9** Avîcî ake nîmaamûvirîre nthakame na agîtovokia Kîamra gîake nthakamerî îo. Nîwekîrire nthakame îmwe mîenarî ya metha ya kîgongoona îrîa yaumîrîte ta mvîa, agîcoka agîtûrûra îo îngî vau nthî ya metha ya kîgongoona.

**10** Nwatî mathunya ma îtega rîa kûtheria mevia, mbigo cioîrî na gacunjî karîa karo mûno ga îtema nîwaivîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**11** Nacio nyama na rûûo rwayo nîwaivîvîrie na kûu nja ya kûrîa maatûûraga.

**11**

**12** Aroni nîwaûragire nyamû yake ya îtega rîa kûvîvua, nao avîcî ake nîmaamûnengerire nthakame nake akîmîminjaminja mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona.

**13** Nîmaamûnengerire kîongo vamwe na tûcunjî tûu twîngî na akîivîvîria îgûrû rîa metha ya kîgongoona.

**14** Nîwacokire akîthambia nyama cia nda na magûrû ma vuva na akîivîvîria îgûrû rîa metha ya kîgongoona vamwe na matega mau mengî ma kûvîvua.

**14**

**15** Vuva wa ûguo Aroni nîwarutire îtega rîa andû. Nîwocire mbûri îrîa yarî ya îtega rîa kûtheria mevia ma andû, akîmîûraga na akîmîruta wata ûrîa eekîte na îtega rîa mbere rîa kûtheria mevia make ke mwene.

**16** Nîwacokire akîvira ndegwa na ndûrûme ya îtega rîa kûvîvua na akîiruta wata ûrîa watho ugîte.

**17** Nîwacokire akîvira îtega rîa irio cia mûgûnda, agîkumbata ngundi îmwe îcûrîte na akîivîvîria îgûrû rîa metha ya kîgongoona vamwe na matega marîa maarutagwa iraûko cionthe.

**18** Aroni nîwaûragire ndegwa na ndûrûme cia îtega rîa thayû rîa andû. Avîcî ake nîmaamûvirîre nthakame yacio na akîmîminjaminja mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona.

**19** Aroni nîwocire mathunya ma ndegwa na ma ndûrûme: kînyanya, mathunya marîa marigicîrîtie nyama cia nda, mbigo cioîrî, na gacunjî karîa karo mûno ga îtema,

**20** agîcigîrîra ithûrirî cia nyamû icio na akîivîvîria îgûrû rîa metha ya kîgongoona.

**21** Nwatî Aroni nîwarutîre Ngai-Mûnene ithûri vamwe na magûrû ma ûrîo ma vuva kîrî kîveo Kîam mwanya kûrî athînjîri-Ngai, wata ûrîa Musa aathanîte.

**21**

**22** Rîrîa Aroni aarîkirie kûruta magongoona monthe, nîwaûkîrîrie njara ciake erekerete andû na akîmarathima. Nîwacokire akiuma varîa metha ya kîgongoona yarî.

**23** Musa na Aroni nîmaatonyire îgemarî rîa Ngai-Mûnene, na rîrîa maaumire kuo, nîmaarathimire andû naguo riiri wa Ngai-Mûnene nîwaumîrîre andû onthe.

**24** Wa rîmwe mwaki nîwaumire kûrî Ngai-Mûnene na ûkîvîvia îtega rîa kûvîvua vamwe na mathunya marîa maarî îgûrû rîa metha ya kîgongoona. Rîrîa andû onthe a Isiraeli moonire ûguo, nîmaaugîrîrie marî na gîkeno na makînamîrîria mothiû mao nthî.

# Ala 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîvia wa Nadabu na Abihu

## Mawatho megiî Athînjîri-Ngai

**1** Avîcî aîrî a Aroni, Nadabu na Abihu nîmoocire wa mûndû kanyûngû ga kûvîvîrua ûbani, magîkîra makara marî na mwaki kuo, magîkîra ûbani na makîrutîra Ngai-Mûnene. Nwatî mwaki ûcio ndwarî mwîtîkîrie nîûndû Ngai-Mûnene ndaathanîte arutîrwa guo.

**2** Wa rîmwe, mwaki nîwaumire kûrî Ngai-Mûnene, ûkîmavîvia na magîkua Ngai-Mûnene akîonaga.

**3** Musa nîwacokire akîra Aroni atîrî, “Ûguo nîguo Ngai-Mûnene aaugire atî, ‘Andû onthe arîa mandungataga marî athînjîri-Ngai nwanginya mandîîage nîûndû wa ûtheru wakwa, na nîngoonania riiri wakwa kûrî andû onthe a Isiraeli.’ ” Nwatî Aroni ndaagamba.

**3**

**4** Musa nîwetire Mishaeli na Elizafani, avîcî a Uzieli ûrîa warî mûrwang'ina na îthe wa Aroni na akîmeera atîrî, “Ûkani mûkuue mîîrî ya aa mûrwanyûkwe mûmîrute îgemarî rîa Ngai-Mûnene na mûmîvire na kûu nja ya gûkû tûtûûraga.”

**5** Kwoguo Mishaeli na Elizafani nîmaathiîre na makînyita ciimba icio na nguo ciacio na makîivira nja ya kûu maatûûraga, wata ûrîa Musa aathanîte.

**5**

**6** Musa nîwacokire akîra Aroni na avîcî ake, Eliazaru na Ithamaru atîrî, “Mûtikarege gûcanûra njuîrî cienyu kana mûtembûrange nguo cienyu atî nîguo mwonanie mûrî na kîeva. Mweka ûguo mûgaakua, na Ngai-Mûnene akaarakara nî andû onthe. Nwatî andû enyu a Isiraeli nwa macakae nîûndû wa ikuû ino ciumanîte na mwaki ûrîa umire kûrî Ngai-Mûnene.

**7** Mûtikaume nja ya mûromo wa îgema rîa Ngai-Mûnene, mweka ûguo mûgaakua nîûndû mûrî amûrîre Ngai-Mûnene na njîra ya gwîtîrîrua maguta make.” Nao nîmeekire wata ûrîa Musa aameerire.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwerire Aroni atîrî,

**9** “We kana avîcî aku mûtikanyue ndivei kana njovi rîrîa mûgûtonya îgemarî rîa Ngai-Mûnene. Mweka ûguo nî mûgaakua. Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa nî njiarwa ciaku cionthe tene na tene.

**10** Nwanginya mwîkîre ngûrani gatagatî ga kîndû kîrîa Kîammûrîre Ngai na kîrîa gîtarî Kîammûrîre Ngai, kîndû kîrîa kîrî mûgiro na kîrîa gîtarî mûgiro.

**11** Nwanginya mûthomithie andû a Isiraeli mawatho monthe marîa nîmwîrîte kûvîtûkîrîra kûrî Musa.”

**11**

**12** Nake Musa nîwerire Aroni na avîcî ake Eliazaru na Ithamaru arîa maatigarîte marî mwoyo atîrî, “Ocani îtega rîa irio cia mûgûnda irîa itigarîte kuuma kûrî irio irîa irutîrîtwe Ngai-Mûnene, mûrûthe mûgate ûtarî mwîkîre ndawa ya kwimbia na mûûrîre vakuvî na metha ya kîgongoona, nîûndû îtega rîîrî nî rîtheru mûno.

**13** Mûûrîre vandûrî varîa vatheru, nîûndû nî gacunjî gaku mûrî na avîcî aku karîa mwagîrîrwe nî kûrîa kuuma kûrî matega ma kûvîvua marîa marutîrîtwe Ngai-Mûnene. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene ambathîte.

**14** Nwatî we mûrî na andû a nyomba yaku nwa mûrîe kîthûri vamwe na Kîamû gîa kûgûrû kwa vuva irîa irutîtwe irî kîveo Kîam mwanya na rîrî îtega rîa mwanya kûrî Ngai-Mûnene nîûndû wa athînjîri-Ngai. Nwa mûirîre vandû wa vonthe vatheru nîûndû matega mama manenganîrîtwe kûrî we mûrî na ciana ciaku karî gacunjî gaku kuuma kûrî matega ma ngwatanîro ma andû a Isiraeli.

**15** Magaaûka na Kîamû gîa kûgûrû kwa vuva vamwe na kîthûri vîndî îrîa mathunya makethîrwa makîrutîrwa Ngai-Mûnene rîrî îtega rîa kûvîvua. Tûcunjî tûu tûkethagîrwa tûrî twaku mûrî na ciana ciaku vîndî cionthe, wata ûrîa Ngai-Mûnene athanîte.”

**15**

**16** Musa nîwacokire agîtuîria waro ûvoro wîgiî mbûri îrîa yarutirwe îrî îtega rîa kûtheria mevia na akîmenya atî yarî mvîvie. Ûndû ûcio nîwatûmire arakarîre Eliazaru na Ithamaru, na nîwamaûririe atîrî,

**17** “Mwaregire kûrîa îtega rîa kûtheria mevia mûrî vandû varîa vamûre nîkî? Îtega rîu nî rîtheru mûno na Ngai-Mûnene amûvete rîo rîrî rîa kûtheria wîvia wa andû.

**18** Nthakame ya nyamû îo yarutîtwe ndîarî mvire îgemarî rîa Ngai-Mûnene. Kwoguo mwagîrîrwe nî kûrîa nyama ciayo mûrî vandû varîa vamûre, wata ûrîa naathanîte.”

**18**

**19** Aroni nîwacokerie Musa atîrî, “Taroria, andû maarutire îtega rîa kûtheria mevia na maruta îtega rîa kûvîvua ûmûnthî kûrî Ngai-Mûnene, nwatî ciana ciakwa ciîrî nîikwire. Nîngîrarîte îtega rîa kûtheria mevia ûmûnthî, Ngai-Mûnene nîangîkenire?”

**20** Rîrîa Musa eegwire ûguo, nîweganîre.

# Ala 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nyamû irîa ciagîrîrwe nî kûrîwa

## (

## Gûco 14.3-12

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli atî: Gatagatîrî ka nyamû irîa itûûraga nthî, nwa mûrîe

**3** nyamû irîa irî mavûngû matûkanu irîa icokagîra.

**4** Nwatî mûtikarîe ngamîîra, nîûndû nîîcokagîra, nwatî itirî mavûngû matûkanu. Nyamû îo îrî mûgiro kûrî mue.

**5** Mûtikarîe îthiiî, nîûndû nîrîcokagîra, nwatî îvûngû rîarîo tî rîatûkanu; Rîrî mûgiro kûrî mue.

**6** Mûtikarîe mbûkû, nîûndû nîcokagîra, nwatî mavûngû mayo tî matûkanu; îrî mûgiro kûrî mue.

**7** Mûtikarîe ngûrwe, nîûndû mavûngû mayo nîmatûkanu, nwatî ndîcokagîra îrî mûgiro.

**8** Mûtikarîe nyamû icio kana mûvûrûria ciimba ciacio, nîûndû irî mûgiro kûrî mue.

**8**

**9** “Nwa mûrîe nyamû cionthe irîa itûûraga manjîrî na irî tûnyamû tûrîa tûtûmaga ithiî twîkariî ta mathagu na irî tûkoro;

**10** nwatî mûtikarîe nyamû wa cionthe itûûraga manjîrî itarî na tûnyamû tûrîa tûtûmaga ithiî twîkariî ta mathagu na itirî tûkoro nî mûgiro kûrî mue.

**11** Ciûmbe ta icio irî mûgiro, na mûtikaarîa kana mûvûrûria ciimba ciacio.

**12** Kîndû kîonthe gîtûûraga manjîrî na gîtirî na tûnyamû tûrîa tûtûmaga kîthiî twîkariî ta mathagu na gîtirî tûkoro, kîrî mûgiro kûrî mue.

**12**

**13** “Iconi ino irûmîrîrîte irî mûgiro; kwoguo mûtikairîe: mvûngû, nderi, ndiiû,

**14** kîgî, ngoru;

**15** ikûngûrû cia mîthemba yonthe,

**16** nyaga, kîvangariûki, ithumambûri,

**17** ndundu, cûcû wa njoka, mwang'au,

**18** ngune, njûmbaine,

**19** mûndûndûkwa, nthiûriû, kîroro kana mvuvu.

**19**

**20** “Tûgunyû tuonthe tûrî mathagu na tûthiîcaga na magûrû mana nî mûgiro kûrî mue.

**21** Nwatî nwa mûrîe tûnyamû tûrîa tûrî mathagu na tûrî magûrû na tûthiîcaga tûkîrûgarûgaga.

**22** Nwa mûrîe ngige cia mîthemba yonthe, ngiria kana mvaranyû.

**23** Nwatî tûnyamû tûu twîngî tuonthe tûrîa tûrî mathagu na tûrî magûrû mana nî mûgiro kûrî mue.

**23**

**24** “Mûndû wa wonthe ûkaavûrûria ciimba cia nyamû ino akethîrwa arî na mûgiro nginya kîvwaî.

**25** Mûndû wa wonthe ûgaakuua gîcunjî gîa ciimba cia nyamû icio akeethîrwa arî na mûgiro nginya kîvwaî, na nguo ciake nwanginya ithambue.

**26** Nyamû wa yonthe îrî mavûngû matarî matûkanu na îtacokagîra, mûndû wa wonthe ûkaamîvutia nîakaanyitwa nî mûgiro.

**27** Nyamû cionthe irî ithu na ithiîcaga na magûrû mana irî mûgiro kûrî mue. Mûndû wa wonthe ûkaavutia ciimba cia cio nîakaagwatwa nî mûgiro nginya kîvwaî.

**28** Mûndû wa wonthe ûgaakuua ciimba ciacio nwanginya akaathambia nguo ciake nîûndû akethîrwa arî na mûgiro nginya kîvwaî.

**28**

**29** “Nyamû ino irûmîrîrîte nî mûgiro kûrî mue; Mbuko, mbîa, ngaara,

**30** mîthemba yonthe ya ndikathi, na mîriû.

**31** Nyamû icio cionthe ikurumaga irî mûgiro kûrî mue. Mûndû wa wonthe ûkaavûrûria ciimba ciacio akethîrwa arî na mûgiro nginya kîvwaî.

**32** Ciimba ciacio ingîkaagwîra kîndû wa kîonthe wana ethîrwa kîrî ta kanuku ka mûtî, gîtambaa, rûûo rwa nyamû, kana nguo ya vamba wana ciethîrwa itûmagîrwa atîa, ikethîrwa irî mûgiro nginya kîvwaî. Nwanginya ikaathambua nîguo ithere.

**33** Ciimba cia tûnyamû tûu ingîkaagwîra nyûngû ya yûmba, indo cionthe ikethîrwa ndaarî ya nyûngû îo ikethîrwa irî mûgiro na nwanginya mûkaaûraga nyûngû îo.

**34** Irio wa cionthe mbîtîkîrie kûrîwa, nwatî ciîthîrwe ciîtîkîrîtwe nî manjî maumîte nyûngûrî îo ikethîrwa irî mûgiro, na kîndû wa kîonthe kîngînyuwa kiumîte nyûngûrî îo gîkethîrwa kîrî mûgiro.

**35** Kîndû wa kîonthe kîngîgwîrwa nî ciimba gîkethîrwa kîrî mûgiro, wana ethîrwa nî riiko rîa kûrugîra irio nîrîgaacûkangua.

**36** Kûnarî ûguo, kîthima Kîam manjî kana kîriko kîrî na manjî na kimba gîcoke kîgwe kuo, manjî mau makethîrwa marî matheru. Nwatî mûndû wa wonthe ûkaaruta kimba kîu kuo akethîrwa arî mûgiro.

**37** Kimba kîngîkaagwîra mbegû cia kûvanda, mbegû icio ikethîrwa itarî mûgiro.

**38** Nwatî ethîrwa mbegû irî ninde manjîrî nakîo kimba kîigwîre, mbegû icio ikethîrwa irî mûgiro.

**38**

**39** “Ethîrwa nyamû wa yonthe mbîtîkîrie kûrîwa nwa îkue, mûndû ûrîa ûkaavûrûria kimba Kîamyo akethîrwa arî mûgiro nginya kîvwaî.

**40** Nake mûndû ûrîa ûkaarîa nyama cia kimba kîu, nwanginya akaathambia nguo ciake, nwatî akethîrwa arî mûgiro nginya kîvwaî; mûndû wa wonthe ûgaakuua kimba nwanginya akaathambia nguo ciake, nwatî akethîrwa arî mûgiro nginya kîvwaî.

**40**

**41** “Nyamû cionthe irîa ikurumaga gûkû nthî irî mûgiro kûrî mue, mûtikairîe.

**42** Kîndû wa kîonthe gîkurumaga na îvu, kîndû wa kîonthe kîthiîcaga na magûrû mana, kana kîrî magûrû meengî. Nyamû icio irî mûgiro.

**43** Mûtikegwatie mûgiro na njîra ya kûrîa wanarî kamwe ga tûnyamû tûu.

**44** Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na nwanginya mwîkare mûrî atheru nîûndû nîrî mûtheru.

**45** Nînie Ngai-Mûnene ûrîa wamûrutire vûrûrirî wa Misiri nîguo nduîke Ngai wenyu. Kwoguo nwanginya mwîthîrwe mûrî atheru nîûndû Nie nîrî mûtheru.”

**45**

**46** Mau nîmo mawatho megiî nyamû cionthe na iconi, indo cionthe irîa itûûraga manjîrî na indo cionthe irîa ikurumaga gûkû nthî.

**47** Nwanginya mwîkîre ngûrani gatagatî ka indo irîa irî mûgiro na irîa itarî, gatagatî ka nyamû irîa ingîrîwa na irîa itangîrîwa.

# Ala 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwîtheria kwa mûndûmûka arîkia gûciara

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli atî: Mûndûmûka angîkaagîa îvu na aciare kaana ga kavîcî, nîakethîrwa arî na gîko îvinda rîa mîthenya mûgwanja wata ûrîa ethagîrwa ekariî vîndî îrîa arî îvindarî rîake rîa mweri.

**3** Mûthenya wa kanana kavîcî kau nîgakaaruithwa.

**4** Mûndûmûka ûcio nîagekara mîthenya îngî mîrongo îthatû na îthatû atarî mûtheru nîûndû wa nthakame îrîa îkaaura arîkia gûciara. Ndagîrîrwe nî kûvûrûria wanarî kîndû kîmwe kîrîa kîtheru, kana atonya îgemarî rîa Ngai-Mûnene îvinda rîake rîa kwîtheria rîtarî rîthiru.

**5** Nwatî mûndûmûka angîkaagîa îvu na aciare kaana ga kamwîrîtu nîakethîrwa arî na gîko îvinda rîa mîthenya îkûmi na îna, wata ûrîa ethagîrwa ekariî vîndî îrîa arî îvindarî rîake rîa mweri. Mûndûmûka ûcio nîagekara mîthenya îngî mîrongo îtandatû na îtandatû atarî mûtheru kuuma arîkia gûciara.

**5**

**6** “Mîthenya ya kwîtheria yathira kuuma arîkia gûciara kaana ga kavîcî kana ga kamwîrîtu, mûndûmûka ûcio nîakaaruta ng'ondu ya ûkûrû wa mwaka ûmwe îrî ya îtega rîa kûvîvua vamwe na îcîa kana ndutuura îrî ya îtega rîa kûtheria wîvia. Akaavirîra mûthînjîri-Ngai vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**7** Mûthînjîri-Ngai nîakaaruta îtega rîa mûndûmûka ûcio kûrî Ngai-Mûnene na amûrûthîre mambura ma kûmûtheria na nîakaathera. Ûguo nîguo mûndûmûka agîrîrwe nî gwîka arîkia gûciara.

**7**

**8** “Ethîrwa mûndûmûka ndangîona ng'ondu, nîakaanenganîra ndutuura igîrî kana macîa maîrî. Îmwe ya îtega rîa kûvîvua nayo îo îngî ya îtega rîa kûtheria wîvia. Mûthînjîri-Ngai nîakaarûthîra mûndûmûka ûcio mambura ma kûmûtheria na nîakaathera.”

# Ala 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî mîrimû ya ngothi

## Mawatho megiî nguo îrî na gîko kîa mûrimû mûcûku wa ngothi

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni atîrî,

**2** “Ethîrwa mûndû wa wonthe nîakaagîa na îtoo kana nyimba kana ûvere ngothirî yake na wonekane ta ûngîtuîka mûrimû mûcûku wa ngothi, mûndû ûcio nîakaavirwa kûrî mûthînjîri-Ngai Aroni kana kûrî ûmwe wa athînjîri-Ngai.

**3** Mûthînjîri-Ngai nîakaaroria îtoo rîu, na ethîrwa njuîrî irîa irî îtoorî rîu nî ngarûrûku igatuîka cia rangi njerû na îtoo rîu rîthîrwe rîrî rîrikîru ndaarî ya ngothi, ûcio nî mûrimû mûcûku wa ngothi na mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio tî mûtheru.

**4** Nwatî ethîrwa îtoo nî rîîrî rîcerû na rîtakwoneka rîrî rîrikîru ndaarî ya ngothi nacio njuîrî ciîthîrwe itarî ngarûrûku ituîka cia rangi mûcerû, mûthînjîri-Ngai nîakaaiga mûndû ûcio vandû arî wenga îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**5** Mûthînjîri-Ngai nîakaaroria mûndû ûcio riita rîa kaîrî mûthenyarî wa mûgwanja na angîona îtoo rîtarî rîrendu, nîakaaiga mûndû ûcio vandû rîngî arî wenga îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**6** Mûthînjîri-Ngai nîakaaroria mûndû ûcio rîngî mûthenyarî wa mûgwanja na ona, atî îtoo rîu nîrîravona na mûrimû wîthîrwe ûtarî mûrendu nîakaauga atî mûndû ûcio nî mûtheru; na atî nî îtoo tu rîtigaru. Mûndû ûcio nîakaathambia nguo ciake na nîagaatuîka mûtheru.

**7** Nwatî ethîrwa îtoo nwa rîrende vuva wa mûthînjîri-Ngai kûmûroria na kuga atî nî mûtheru, nwanginya akeeyonania rîngî kûrî mûthînjîri-Ngai.

**8** Mûthînjîri-Ngai nîakaamûroria rîngî, na ethîrwa mûrimû ûrî mûrendu, mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio tî mûtheru; ûcio nî mûrimû mûcûku wa ngothi.

**8**

**9** “Mûndû wa wonthe angîkaanyitwa nî mûrimû mûcûku wa ngothi, nîakaavirwa kûrî mûthînjîri-Ngai

**10** Mûthînjîri-Ngai nîakaamûroria. Ethîrwa mûndû ûcio arî na îtoo rîîrî rîcerû ngothirî yake na rîgatûma njuîrî icerûve na rîrî na mavira,

**11** ûcio nî mûrimû ûtangîvora wa ngothi. Mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio tî mûtheru. Gûtirî vata wa kwiga mûndû ûcio arî wenga nîûndû tî mûtheru.

**12** Nwatî ethîrwa mûrimû ûcio wa ngothi ûtambîte mwîrî wonthe kuuma kîongo nginya magûrû,

**13** mûthînjîri-Ngai nîakaaroria mûndû ûcio rîngî, na ethîrwa nîakaamenya nama atî mûrimû ûcio nîûtambîte mwîrî wonthe, nîakaauga atî mûndû ûcio nî mûtheru. Ethîrwa ngothi ya mûndû ûcio îrî ngarûrûku îgatuîka îno njerû, mûndû ûcio nî mûtheru.

**14** Nwatî ethîrwa arî na îtoo rîtûrîkîte ngothirî, mûndû ûcio tî mûtheru.

**15** Mûthînjîri-Ngai nîakaaroria îtoo rîu, na nîakaauga atî mûndû ûcio tî mûtheru. Îtoo rîonanagia mûrimû mûcûku wa ngothi.

**16** Nwatî rîrîa îtoo rîkaavora na rîcerûve rîngî, mûndû ûcio nîakaathiî kûrî mûthînjîri-Ngai,

**17** nake mûthînjîri-Ngai nîakaamûroria rîngî. Na ethîrwa îtoo rîrî rîgarûrûku rîgacerûva mûndû ûcio nî mûtheru, nake mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio nî mûtheru.

**17**

**18** “Mûndû angîthîrwa arî na îvûva rîrî îvoru

**19** na vuvarî vandû vau vagîe na îtoo rîîrî rîcerû kana rîthîrwe rîtukanîtie rangi ndune na njerû, mûndû ûcio nîakaathiî kûrî mûthînjîri-Ngai na amwonie vandû vau.

**20** Mûthînjîri-Ngai nîakaaroria vandû vau, na ona varî varikîru ndaarî ya ngothi na njuîrî ciavo igatuîka ino njerû, mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio tî mûtheru. Ûcio nî mûrimû mûcûku wa ngothi umîrîte îvûvarî.

**21** Nwatî mûthînjîri-Ngai angîroria îvûva rîu na one atî njuîrî ciarîo tî njerû na vethîrwe vatarî varikîru ngothirî na vatarî varendu, mûthînjîri-Ngai nîakaamûrania mûndû ûcio na andû acio engî îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**22** Vuvarî îvûva rîu rîngîtamba, mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio tî mûtheru; vandû vau nî vanyite nî mûrimû.

**23** Nwatî rîngîrega gûtamba, kau nî karema ka îvûva na mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio nî mûtheru.

**23**

**24** “Ûvororî wîgiî mûndû avîte nî mwaki, narîo îvîîra rîu rîcerûve kana rîthîrwe rîtukanîtie rangi ndune na njerû,

**25** mûthînjîri-Ngai nîakaarîroria. Ethîrwa njuîrî irîa irî îvîrarî rîu igarûrûkîte igatuîka njerû na rîrî rîrikîru rûûorî, ûcio nî mûrimû mûcûku wa ngothi wambîrîrîtie kuuma îvîraarî, nake mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio tî mûtheru.

**26** Nwatî mûthînjîri-Ngai angîroria îvîraa rîu na one atî njuîrî ciarîo tî njerû na rîthîrwe rîtarî rîrikîru rûûorî na rîtarî rîrendu, mûthînjîri-Ngai nîakaamûrania mûndû ûcio na andû acio engî îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**27** Mûthînjîri-Ngai nîakaamûroria mûthenya wa mûgwanja, na angîkoona atî nîûratamba ngothirî, mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio tî mûtheru. Ûcio nî mûrimû mûcûku wa ngothi.

**28** Nwatî îvîîra rîu rîngîrega kûgarûrûka na rîrege kûrenda, kîu nî kîrema Kîam îvîîra; nake mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio nî mûtheru.

**28**

**29** “Mûndûmûrûme kana mûndûmûka angîthîrwa arî na îtoo kîongorî kana kîrerurî gîake,

**30** mûthînjîri-Ngai nîakaaroria îtoo rîu. Ethîrwa rîkîoneka rîrî rîrikîru rûûorî, na njuîrî ciarîo ciîthîrwe irî cia erûû na irî njeke, ûcio nî mûrimû mûcûku wa ngothi. Mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio tî mûtheru.

**31** Nwatî mûthînjîri-Ngai angîkaaroria îtoo rîu na one rîtarî rîrikîru rûûorî, na rîthîrwe rîtarî na njuîrî ino mbirû, mûthînjîri-Ngai nîakaamûrania mûndû ûcio na andû acio engî îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**32** Mûthînjîri-Ngai nîakaaroria îtoo rîu rîngî mûthenya wa mûgwanja na ethîrwa rîtarî rîtambu na rîtarî na njuîrî cia erûû na rîthîrwe rîtarî rîrikîru ngothirî,

**33** mûndû ûcio nîakeenja njuîrî ciake tiga cia vandû varîa varigicîrîtie îtoo. Mûthînjîri-Ngai nîakaamûrania mûndû ûcio na andû acio engî îvinda rîngî rîa mîthenya mûgwanja.

**34** Mûthenya wa mûgwanja mûthînjîri-Ngai nîakaaroria rîngî îtoo rîu na ethîrwa rîtarî rîrendu na rîoneke rîtarî rîrikîru rûûorî, mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio nî mûtheru. Nake mûndû ûcio nîakaathambia nguo ciake, na nîagaatuîka mûtheru.

**35** Nwatî îtoo rîngîgaatamba vuva wa mûthînjîri-Ngai kuga atî mûndû ûcio nî mûtheru,

**36** mûthînjîri-Ngai nîakaaroria mûndû ûcio rîngî. Îtoo rîngîthîrwa rîrî rîtambu, gûtirî vata wa mûthînjîri-Ngai gûcaria njuîrî cia erûû, nîûndû mûndû ûcio nama tî mûtheru.

**37** Nwatî mûthînjîri-Ngai angîtua atî îtoo tî rîtambu na njuîrî ino mbirû nîirauma, îtoo rîu nî rîvoru na mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio nî mûtheru.

**37**

**38** “Rîrîa mûndûmûrûme kana mûndûmûka agîa na kûndû kûthererûku ngothirî,

**39** mûthînjîri-Ngai nîakaaroria mûndû ûcio. Angîona kûndû kûu kûrî na rangi njerû îrî nthitu, ûcio tî mûrimû mûcûku wa ngothi, mûndû ûcio nî mûtheru.

**39**

**40** “Mûndûmûrûme angîthira njuîrî kîongo agîe na kîvara, ethagîrwa arî mûtheru.

**41** Na ethîrwa kîvara kiumîte vuva nginya mwena wa mbere, kîu nî kîvara arî nakîo, nî mûtheru.

**42** Nwatî mûndû angîgîa na îtoo kîvararî gîake rîrî na nthakame îtukanîte na mavira, ûcio nî mûrimû mûcûku wa ngothi.

**43** Mûthînjîri-Ngai nîakaamûroria, na ethîrwa kîvara kîrî na îtoo rîrî na mavira matukanîte na nthakame ta mûndû ûrî na mûrimû mûcûku wa ngothi,

**44** mûthînjîri-Ngai nîakaauga atî mûndû ûcio tî mûtheru nîûndû wa mûrimû mûcûku wa ngothi ûcio ûrî kîongorî gîake.

**44**

**45** “Mûndû ûrwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi agekagîra nguo ino ndembûkangu, ndagaacanûra njuîrî na agekunîkaga mwena wa ngurumo wa ûthiû wake na njara na akanîrîra atî, ‘Ndirî mûtheru, Ndirî mûtheru!’

**46** Mûndû ûcio akethagîrwa atarî mûtheru rîrîa rîonthe akethagîrwa arûarîte mûrimû ûcio, kwoguo agaatûûraga nja ya kûrîa andû acio engî matûûraga.

**46**

**47** “Rîrîa nguo îrî na gîko kiumanîte na mûrimû mûcûku wa ngothi wana yethîrwa îrî ya guoya, nguo ndaca,

**48** nguo ya gîtambaa Kîam guoya, rûûo kana kîndû wa kîonthe gîtumîtwe na rûûo;

**49** ethîrwa gîko kîu gîkîonania rangi ya mathangû kana îno ndune, kîu nî gîko kiumanîte na mûrimû mûcûku wa ngothi na nwanginya îkoonanua kûrî mûthînjîri-Ngai.

**50** Mûthînjîri-Ngai nîakaaroria kîndû kîu kîgwatîtwe nî gîko kîu na akige kîrî kîonga îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**51** Nîagaacoka arorie kîndû kîu mûthenya wa mûgwanja, na ethîrwa gîko kîu kîrî kîongerereku, kîu nî gîko kiumanîte na mûrimû mûcûku wa ngothi, na nguo îo tî ntheru.

**52** Mûthînjîri-Ngai nîakaavîvia nguo îo nîûndû kîu nî gîko kiumanîte na mûrimû mûcûku wa ngothi na gîtingîthira nwa kîthirirue na mwaki.

**52**

**53** “Nwatî rîrîa mûthînjîri-Ngai akaaroria nguo îo na one atî gîko kîu tî gîtambu

**54** nîakaathana nguo îo îthambue na igwe rîngî îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**55** Nguo îo yarîkia kûthambua, mûthînjîri-Ngai nîakaamîroria, na ethîrwa varîa gîko kîrî vatagarûrûkîte rangi wana ethîrwa vatarî vatambu, nguo îo îrî na gîko. Mwene nguo îo nîakaamîvîvia wana ethîrwa gîko kîu kîrî mwena wa ndaarî kana wa nja wa nguo îo.

**56** Nwatî mûthînjîri-Ngai angîmîroria rîngî na one varîa gîko kîu kîrarî varî vathararu, nîagaatembûra gacunjî kau karî na gîko kuuma nguorî îo kana rûûorî rûu.

**57** Gîko kîu kîngîcoka kîoneke rîngî, ûguo nî kwonania atî nîkwa kîratamba, nake mwene nguo îo nîakaamîvîvia.

**58** Nwatî angîthambia nguo îo na gîko kîu kîrege kwoneka rîngî, nîakaamîthambia riita rîa kaîrî na nîkaathera.”

**59** Mau nîmo mawatho megiî gîko kiumanîte na mûrimû mûcûku wa ngothi ûrî nguorî, îthîrwe îrî ya vamba, nguo ndaca, gîtambaa Kîam guoya, kana kîndû wa kîonthe gîtumîtwe na rûûo. Mawatho mau nîmo makaamûvotithagia gûtua kana nguo îo nî kîtheru kana tî kîtheru.

# Ala 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa andû marwarîte mîrimû mîcûku ya ngothi maatheragua

## Mûrimû mûcûku Nyombarî

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Mama nîmo mawatho megiî mambura ma kûtheria mûndû avonetue mûrimû mûcûku wa ngothi. Rîrîa mûthînjîri-Ngai akeerwa ûvoro wa mûndû ûcio ûrarwarîte,

**3** Mûthînjîri-Ngai nîakaathiî kûrî mûndû ûcio na amûrorie waro. Ethîrwa mûndû ûcio arî mûvonu mûrimû ûcio mûcûku wa ngothi,

**4** Mûthînjîri-Ngai nîakaathana iconi igîrî ntheru ikaavirwa, vamwe na kamûtî ka mûtarakwe, mûkumbû mûtune na karûvûa ka hisofu, nîûndû wa mûndû ûcio ûkûtherua.

**5** Mûthînjîri-Ngai nîagaacoka athane atî gîconi kîmwe gîa cio kîûragîrwe mbakûrirî ya yûmba îrî na manjî matheru matavîtwe vandû varîa matherûkaga.

**6** Nîagaacoka oce gîconi kîu kîngî, kamûtî ka mûtarakwe, mûkumbû ûcio mûtune vamwe na karûvûa ka hisofu, na aitovokie nthakamerî ya gîconi kîu kîûragîrîtwe mbakûrirî îrî na manjî matheru matavîtwe vandû varîa matherûkaga.

**7** Mûthînjîri-Ngai nîakaaminjîria mûndû ûrîa ûkûtherua kuumana na mûrimû mûcûku wa ngothi nthakame îo maita mûgwanja, na arîkia gwîka ûguo auge atî mûndû ûcio nî mûtheru. Nîagaacoka arekererie gîconi kîu kîrî mwoyo kîgûrûke.

**8** Mûndû ûcio nîakaathambia nguo ciake cionthe, enje njuîrî ciake cionthe na nîakaathera. Vuva wa ûguo nîagaacoka kûrî andû acio engî, nwatî nîagekara nja ya îgema rîake îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**9** Mûthenya wa mûgwanja mûndû ûcio nîakeenja njuîrî cia kîongo gîake rîngî, nderu ciake, njuîrî ciake cia metho, na njuîrî icio ciîngî cionthe cia mwîrî wake. Nîagaacoka athambie nguo ciake, ethambie na nîakaathera.

**9**

**10** “Mûthenya wa kanana nîakaaruta tûtûrûme twîrî na kamwatî, irî na ûkûrû wa mwaka ûmwe na itarî na wonje, kilo ithatû cia mûtu mûvinyu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû, na mililita magana mathatû ma mîrongo îthatû (330 ml) cia maguta ma ndamaiyû.

**11** Mûthînjîri-Ngai nîakaathiî na mûndû ûcio vamwe na matega mau vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**12** Mûthînjîri-Ngai nîagooca gatûrûme kamwe vamwe na mililita magana mathatû ma mîrongo îthatû (330 ml) cia maguta na airute irî îtega rîa kûtheria mevia. Akaairuta irî kîveo Kîam mwanya kûrî Ngai-Mûnene.

**13** Nîakaaûragîra gatûrûme vandû varîa vatheru, varîa nyamû cia matega ma kûtheria mevia na cia matega ma kûvîvua ciûragagîrwa. Nwanginya ageeka ûguo nîûndû îtega rîa wîvia na îtega rîa kûtheria mevia nî ma mûthînjîri-Ngai na nî matheru mûno.

**14** Mûthînjîri-Ngai nîagooca nthakame îmwe ya îtega rîa kûthiria mevia na amîvake gûtûûrî kwa ûrîo, Kîamrarî kîrîa kînene Kîam njara ya ûrîo, na Kîamrarî kîrîa kînene gîa kûgûrû kwa ûrîo kwa mûndû ûrîa ûkûtherua.

**15** Mûthînjîri-Ngai nîagooca maguta mamwe ma ndamaiyû na ametûrûre rûvîrî rwake rwa njara ya ûmotho.

**16** Nîagaatovokia Kîamra kîmwe gîake Kîam njara ya ûrîo magutarî mau na aminjaminje mamwe mamo vau mbere ya Ngai-Mûnene maita mûgwanja.

**17** Nîagooca maguta mamwe marîa makethîrwa matigarîte rûvîrî rwake na amavake îgûrû rîa nthakame ya îtega rîa kûthiria mevia îrîa îvakîtwe gûtûûrî kwa ûrîo kwa mûndû ûrîa ûkûtherua, Kîamrarî kîrîa kînene Kîam njara ya ûrîo, wana Kîamrarî kîrîa kînene gîa kûgûrû kwa ûrîo gwake.

**18** Nîagetîrîria maguta marîa makethîrwa matigarîte rûvîrî rwake kîongorî Kîam mûndû ûcio ûkûtherua. Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaarûtha mambura ma kûtheria mûndû ûcio.

**18**

**19** “Mûthînjîri-Ngai nîagaacoka arute îtega rîa kûtheria mevia na arûthe mambura ma kûtheria mûndû ûrîa ûkûtherua. Vuva wa ûguo mûthînjîri-Ngai nîakaaûraga nyamû ya îtega rîa kûvîvua,

**20** na amîrutîre metharî ya kîgongoona vamwe na îtega rîa irio cia mûgûnda. Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaarûtha mambura ma kûtheria mûndû ûcio, na mûndû ûcio nîakaathera.

**21** Nwatî ethîrwa mûndû nî mûthîni na ndangîona indo icio, nîakaaruta gatûrûme kamwe tu karî ga kûmûtheria mevia. Nîgakaanengerwa mûthînjîri-Ngai karî kîveo Kîam mwanya kûrî Ngai-Mûnene. Mûndû ûcio nîakaaruta kilo îmwe tu ya mûtu mûvinyu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû rîrî îtega rîa irio cia mûgûnda, vamwe na mililita magana mathatû ma mîrongo îthatû ma maguta ma ndamaiyû.

**22** Wana nîakaaruta ndutuura igîrî kana macîa maîrî; wa kîrîa akaavota. Gîconi kîmwe gîkethîrwa kîrî Kîam îtega rîa kûtheria mevia nakîo kîu kîngî kîrî Kîam îtega rîa kûvîvua.

**23** Mûthenya wa kanana wa mambura ma kûtherua gwake, nîakaaivira kûrî mûthînjîri-Ngai vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**24** Mûthînjîri-Ngai nîagooca gatûrûme ka îtega rîa kûtheria mevia, vamwe na mililita magana mathatû ma mîrongo îthatû ma maguta ma ndamaiyû na airute irî îtega rîa mwanya kûrî Ngai-Mûnene.

**25** Nîakaaûraga gatûrûme ka îtega rîa kûtheria mevia na oce nthakame îmwe yako na amîvake gûtûûrî kwa ûrîo, Kîamrarî kîrîa kînene Kîam njara ya ûrîo, na Kîamrarî kîrîa kînene gîa kûgûrû kwa ûrîo kwa mûndû ûrîa ûkûtherua.

**25**

**26** “Mûthînjîri-Ngai nîagekîra maguta mamwe rûvîrî rwake rwa njara ya ûmotho,

**27** na atovokie Kîamra gîake kîmwe Kîam njara ya ûrîo magutarî mau na aminjaminje mamwe ma mo vau mbere ya Ngai-Mûnene maita mûgwanja.

**28** Nî agaacoka avake maguta mamwe îgûrû rîa nthakame ya îtega rîa kûtheria mevia îrîa îvakîtwe gûtûûrî kwa ûrîo kwa mûndû ûcio ûkûtherua, Kîamrarî kîrîa kînene Kîam njara yake ya ûrîo, na Kîamrarî kîrîa kînene gîa kûgûrû gwake kwa ûrîo.

**29** Nî agetîrîria maguta marîa makethîrwa matigarîte rûvîrî rwake kîongorî Kîam mûndû ûcio ûkûtherua. Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaarûtha mambura ma kûtheria mûndû ûcio.

**30** Mûndû ûcio nî agaacoka arute ndutuura îmwe kana îcîa rîmwe, wa kîrîa angîona

**31** rîrî îtega rîa kûtheria mevia, nayo ndutuura îo îngî kana îcîa rîu rîngî arute vamwe na irio cia mûgûnda rîrî îtega rîa kûvîvua. Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaarûtha mambura ma kûtheria mûndû ûcio.

**32** Mau nîmo mawatho megiî mûndû arwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi na ethîrwe atangîvota kwona matega ma kûmûtheria ta andû arîa engî.”

**32**

**33** Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni atîrî,

**34** “Rîrîa mûgaakinya vûrûrirî wa Kanaani ûrîa ngaamûva mwîgwatîre, na mûndû one atî nie nîndûmîte nyomba yake înyitwe nî Milideu,

**35** mwene nyomba îo nîakaathiî kwîra mûthînjîri-Ngai ûvoro ûcio.

**36** Nake mûthînjîri-Ngai nîakaathana indo cionthe irutwe nyombarî îo mbere ya athiî kûroria gîko kîu, nîguo indo irîa irî nyombarî îo itikerwe atî, tî ntheru. Vuvarî mûthînjîri-Ngai nîagaatonya nyombarî îo

**37** na arorie gîko kîu. Ethîrwa nthingorî cia nyomba îo kûrî na tûrima tûrî na rangi wa mathangû kana tûtengo twa rangi ndune,

**38** mûthînjîri-Ngai nîakaauma nyombarî îo na amîvinge na îkare îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**39** Mûthenya wa mûgwanja mûthînjîri-Ngai nî agaacoka rîngî kûroria nyomba îo. Ethîrwa gîko kîu kîrî gîtambu nthingorî cia nyomba,

**40** nî akaathana atî mathiga marîa magwatîtwe nî gîko marutwe na maikue vandû varîa vatarî vatheru na kûu nja ya îtûûra.

**41** Vuva wa ûguo, nî akaauga atî mwena wa ndarî wa nthingo cionthe ûng'arwe na mûthetu ûcio ûkang'arwa wikue vandû varîa vatarî vatheru na kûu nja ya îtûûra.

**42** Andû nî magaacoka moce mathiga mengî na mamekîre varîa mau mengî mararî na moce ndaka îngî na mathinge nyomba nayo.”

**42**

**43** Nyomba îngînyitwa nî gîko kîu rîngî vuva wa mathiga kûrutwa na nthingo kûng'arwa na kûthingwa rîngî,

**44** mûthînjîri-Ngai nî akaathiî na arorie rîngî. Ethîrwa gîko kîu kîrî gîtambu, kîu nî gîko gîtangîthira; nyomba îo tî ntheru.

**45** Nyomba îo nwanginya îkomomorwa na mathiga mayo, mbaû ciayo na ndaka yonthe îrîa îmîthingîte ivirwe vandû varîa vatarî vatheru na kûu nja ya îtûûra.

**46** Makîria ya ûguo, mûndû wa wonthe ûgaatonya nyomba îrî mvinge akethîrwa atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**47** Ûndû wîngî nî atî, mûndû wa wonthe ûkamama kana arîîre irio nyombarî îo nwanginya akaathambia nguo ciake.

**47**

**48** Nwatî rîrîa mûthînjîri-Ngai angîthiî kûroria na one atî nyomba tî nyite nî gîko kîu rîngî vuva wa kûthingwa, nî akaauga atî nyomba îo nî ntheru, nîûndû gîko nî kîthiru.

**49** Nîûndû wa kûtheria nyomba, mûthînjîri-Ngai nî agooca iconi igîrî, kamûtî ka mûtarakwe, mûkumbû mûtune na karûvûa ka hisofu.

**50** Nî akaaûragîra gîconi kîmwe mbakûrirî ya yûmba îrî na manjî matheru matavîtwe vandû varîa matherûkaga.

**51** Nî agaacoka oce kamûtî ka mûtarakwe, karûvûa ka hisofu, mûkumbû mûtune vamwe na gîconi kîu kîrî mwoyo na aitovokie nthakamerî ya gîconi kîrîa kîûragîtwe îtukanîte na manjî matheru matavîtwe vandû varîa matherûkaga, na amîminje nyomba îo maita mûgwanja.

**52** Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaatheria nyomba na nthakame ya gîconi, manjî matheru matavîtwe vandû varîa matherûkaga, gîconi kîrî mwoyo, kamûtî ka mûtarakwe, karûvûa ka hisofu na mûkumbû mûtune.

**53** Nî agaacoka arekererie gîconi kîu kîrî mwoyo kîgûrûke. Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaarûtha mambura ma kûtheria nyomba, na nîîkathera.

**53**

**54** Mama nîmo mawatho megiî mîrimû mîcûku ya ngothi,

**55** gîko nguorî kana nyombarî kiumanîte na milideu,

**56** nyimba, matoo kana irema.

**57** Mawatho mama nîmo monanagia rîrîa kîndû kîrî kîtheru na rîrîa gîtarî kîtheru.

# Ala 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gîko kuuma mwîrîrî wa mûndûmûrûme

## Gîko kuuma mwîrîrî wa mûndûmûka

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni meere

**2** andû a Isiraeli atîrî, “Vîndî îrîa mûndûmûrûme arwarîte ciîga ciake cia ûciari na mavira makethîrwa makiuma ciîgarî icio, mavira mau tî matheru,

**3** wana ethîrwa mavira makîthiî na mbere kuuma kana marî matigu kuuma, mûndû ûcio tî mûtheru.

**4** Kîndû wa kîonthe mûndûmûrûme ûcio akaamamîra kana ekarîre gîkethîrwa gîtarî kîtheru.

**5** Mûndû wa wonthe ûkaavutia ûrîrî wa mûndûmûrûme ûcio nwanginya akaathambia nguo ciake na ethambie, na agekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**6** Mûndû ûrîa ûgekarîra kîndû wa kîonthe mûndûmûrûme ûcio ekarîrîte, nwanginya akaathambia nguo ciake na ethambie na agekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**7** Mûndû ûrîa ûkaavutia mûndûmûrûme arwarîte ciîga ciake cia ûciari na mavira makiumaga ciîgarî icio, nwanginya akathambia nguo ciake na ethambie na agekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**8** Mûndûmûrûme ûcio ûrauma mavira angîtuîra mûndû wa wonthe mûtheru mata, mûndû ûcio watuîrwa mata nwanginya akathambia nguo ciake na ethambie na agekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**9** Kîndû wa kîonthe mûndûmûrûme ûcio ûrauma mavira agekarîra atûîte gîkaarirî kana mbarathi gîkethîrwa gîtarî kîtheru.

**10** Mûndû wa wonthe ûkaavutia kîndû wa kîonthe kîrekarîrîtwe nî mûndûmûrûme akiumaga mavira ciîgarî ciake cia ûciari, akethîrwa atarî mûtheru nginya kîvwaî. Mûndû wa wonthe ûgaakuua kîndû wa kîonthe kîrekarîrîtwe nî mûndûmûrûme akiumaga mavira, nwanginya akaathambia nguo ciake na ethambie, na agekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**11** Mûndûmûrûme akiumaga mavira angîrega kwîthambia njara na avutie mûndû wîngî wa wonthe, mûndû ûcio wavutua nwanginya athambie nguo ciake na ethambie, na agekara atarî mûtheru nginya kîvwaî,

**12** Nyûngû wa yonthe ya yûmba mûndûmûrûme ûcio akaavutia nwanginya îkaaûragwa. Mûndûmûrûme ûcio angîkaavutia kîndû wa kîonthe gîtumîtwe na mîtî nwanginya kîndû kîu gîkaathambua.

**12**

**13** “Rîrîa mûndûmûrûme ûcio akaatherua, nwanginya ageekara îvinda rîa mîthenya mûgwanja ya kûtherua, acoke athambie nguo ciake na ethambie na manjî matheru matavîtwe vandû varîa matherûkaga, na nîakaathera.

**14** Mûthenya wa kanana mûndûmûrûme ûcio nîagooca ndutuura igîrî kana macîa maîrî na athiî nacio mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene na ainenganîre kûrî mûthînjîri-Ngai.

**15** Mûthînjîri-Ngai nîakaaruta îmwe yacio îrî îtega rîa kûtheria mevia nayo îo îngî arute îrî îtega rîa kûvîvua. Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaarûtha mambura ma kûtheria mûndûmûrûme arwarîte mûrimû wa kuuma mavira ciîgarî ciake cia ûciari.

**15**

**16** “Vîndî îrîa mûndûmûrûme etûrûra vinya wake wa ûciari, nwanginya akethambia mwîrî wake wonthe, na nîagekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**17** Vinya ûcio wa ûciari ûngîkaavutia nguo wa yonthe kana ngothi, nguo îo kana ngothi îo nwanginya ikaathambua, na igekara itarî ntheru nginya kîvwaî.

**18** Mûndûmûrûme angîmenyana kîîmwîrî na mûndûmûka na arute vinya wake wa ûciari, andû acio oîrî nwanginya makethambia, na magekara matarî atheru nginya kîvwaî.

**18**

**19** “Rîrîa mûndûmûka arî îvindarî rîake rîa mweri, akethagîrwa atarî mûtheru îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**20** Kîndû wa kîonthe akaamamîra kana ekarîre arî îvindarî rîake rîa mweri gîkethîrwa gîtarî kîtheru.

**21** Mûndû ûrîa ûkaavutia ûrîrî wake nwanginya akaathambia nguo ciake na ethambie, na nîagekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**22** Mûndû ûrîa ûkaavutia kîndû wa kîonthe kîrîa mûndûmûka ûcio agekarîra nwanginya akaathambia nguo ciake na ethambie, na nîagekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**23** Mûndû ûrîa ûkaavutia ûrîrî kana kîndû wa kîonthe kîrîa mûndûmûka ûcio agekarîra, agekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**24** Mûndûmûrûme angîmenyana kîîmwîrî na mûndûmûka vîndî îrîa mûndûmûka ûcio arî îvindarî rîake rîa mweri, mûndûmûrûme ûcio nîakaanyitwa nî gîko, na nîagekara atarî mûtheru îvinda rîa mîthenya mûgwanja, naguo ûrîrî wa wonthe akaamamîra nîûkethîrwa ûtarî mûtheru.

**24**

**25** “Mûndûmûka angiura nthakame mîthenya mîîngî mbere ya îvinda rîake rîa mweri rîkinya, kana îthiî na mbere kuura vuva wa îvinda rîake rîa mweri, akethîrwa atarî mûtheru mavinda marîa monthe nthakame îkethîrwa îkiura, wata ûrîa ethagîrwa atarî mûtheru îvindarî rîake rîa mweri.

**26** Ûrîrî wa wonthe akaamamîra na kîndû wa kîonthe agekarîra vîndî îo, gîkethîrwa gîtarî kîtheru.

**27** Mûndû wa wonthe ûkaavutia indo icio ivutîtue nî mûndûmûka ûcio, nwanginya akaathambia nguo ciake na ethambie, na nîagekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**28** Nthakame yatiga kuura, nwanginya ageekara îvinda rîa mîthenya mûgwanja, na vuva wa ûguo nîakaathera.

**29** Mûthenya wa kanana mûndûmûka ûcio nîagooca ndutuura igîrî kana macîa maîrî na avirîre mûthînjîri-Ngai vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**30** Nake mûthînjîri-Ngai nîakaaruta ndutuura îmwe kana îcîa rîmwe rîrî îtega rîa kûtheria mevia, narîo rîu rîngî arute rîrî îtega rîa kûvîvua. Ûguo nîguo mûthînjîri-Ngai akaarûtha mambura ma kûtheria mûndûmûka arauraga nthakame îrî na gîko.

**30**

**31** “Ngai-Mûnene nîwerire Musa akaanie andû a Isiraeli gûkuvîvîria îgema rîa Ngai-Mûnene rîrîa rîarî gatagatîrî kao vîndî îrîa matarî atheru, nîûndû meka ûguo nîmagaakua nîûndû wa kûgwatia îgema rîa Ngai-Mûnene gîko.”

**32** Mama nîmo mawatho megiî mûndûmûrûme ûrîa ûrwarîte ciîga ciake cia ûciari na mavira makiumaga ciîgarî icio, kana ûrîa wîtûrûrîte vinya wake wa ûciari,

**33** na ma mûndûmûka arî îvindarî rîake rîa mweri, kana mûndûmûrûme ûmenyanîte kîîmwîrî na mûndûmûka atarî mûtheru.

# Ala 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthenya wa kûtherua mevia

## Mbûri îrîa îthengutagia mevia

## Kûririkana mûthenya wa kûtherua mevia

**1** Ngai-Mûnene nîwarîrie Musa vuva wa avîcî aîrî a Aroni gûkua makuvîvîria Ngai-Mûnene.

**2** Nîwamwîrire atîrî, “Îra mûrwanyûkwe Aroni ndagaûkage vandû varîa vatheru Mûno vuva wa gîtambaa wa rîrîa akwenda, nwatî aûkage vîndî îrîa mbagîrîru, nîûndû vau nîvo mbîthagîrwa nîrî îgûrû rîa gîkunîko Kîam îthandûkû rîa kîrîkanîro. Arega kûmbathîkîra nîagaakua.

**3** Agîtonya vandû varîa vatheru Mûno, nwanginya ambage kûruta ndegwa îtarî ngûrû îrî îtega rîa kûtheria mevia na ndûrûme îrî îtega rîa kûvîvua.

**3**

**4** “Ngai-Mûnene nîwacokire akîvecana mawatho mama marûmîrîrîte. Mbere ya Aroni atonya vandû varîa vatheru Mûno, nwanginya ambage kwîthambia na agekîra nguo cia ûthînjîri-Ngai. Nacio nî: nguo ndaca, thuruvarî, mûcivi, na kîremba.

**4**

**5** “Nao andû a Isiraeli nîmakaanengera Aroni nthenge igîrî cia îtega rîa kûtheria mevia na ndûrûme ya îtega rîa kûvîvua.

**6** Nake Aroni nîakaaruta ndegwa îrî îtega rîa kûtheria mevia make ke mwene na ma andû a mûciî wake.

**7** Nîagaacoka oce nthenge irîa igîrî na aivirîre Ngai-Mûnene vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**8** Arî vau, nîagaaikia mîtî agîtûmagîra tûthiga twîrî, kathiga kamwe kandîkîtwe ‘Ngai-Mûnene’ nako kau kengî kandîkîtwe ‘Azazeli’ .

**9** Aroni nîagooca mbûri îrîa îkaagwîrwa nî mûtî îrî ya Ngai-Mûnene na amîrute îrî îtega rîa kûtheria mevia.

**10** Nayo mbûri îrîa îkaagwîrwa nî mûtî îrî ya Azazeli, nîkaavirîrwa Ngai-Mûnene îrî mwoyo nîguo îtherie mevia ma andû, îcoke îrekererue îthiî na kûu werûrî kûrî Azazeli.

**10**

**11** “Aroni akîruta ndegwa îrî îtega rîa kûtheria mevia make ke mwene na ma andû a mûciî wake,

**12** nîagooca kanyûngû ga kûvîvîrua ûbani gecûrîte makara marî na mwaki na ngundi igîrî ciîcûrîte ûbani mûnungi waro na aivire vandû varîa vatheru Mûno.

**13** Aroni arî vau mbere ya Ngai-Mûnene nîagekîra ûbani mwakirî, nîguo ndogo ya ûbani îkaamika gîkunîko Kîam îthandûkû rîa kîrîkanîro nîguo ndagakîone akua.

**14** Nîagooca nthakame îmwe ya ndegwa na amîminjaminje na Kîamra gîake vau mbere ya gîkunîko, acoke aminjaminje îmwe maita mûgwanja vau mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro.

**14**

**15** “Vuva wa ûguo, nîakaaûraga mbûri ya îtega rîa kûtheria mevia ma andû, avire nthakame yayo vandû varîa vatheru Mûno na amîminjaminje îgûrû rîa gîkunîko wana vau mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro, wata ûrîa eekire na nthakame ya ndegwa.

**16** Ûguo nîguo Aroni akaarûtha mambura ma kûtheria vandû varîa vatheru Mûno kuumana na gîko Kîam andû a Isiraeli vamwe na mevia mao monthe. Nwanginya ekage îgema rîa Ngai-Mûnene ûguo, nîûndû rîtûûraga gatagatîrî ka andû arîa matarî atheru.

**17** Kuuma vîndî îrîa Aroni agaatonya vandû varîa vatheru Mûno kûrûtha mambura ma kûtheria nginya rîrîa akaauma, gûtirî mûndû wagîrîrwe nî kwîthîrwa arî îgemarî rîa Ngai-Mûnene vîndî îo. Athiria kûrûtha mambura make ke mwene, ma andû a mûciî wake na ma andû onthe a Isiraeli,

**18** nwanginya akaauma na athiî metharî ya kîgongoona ya matega ma kûvîvua na amîtherie. Nwanginya agooca nthakame îmwe ya mbûri na amîvake mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona îrîa yumîrîte ta mvîa.

**19** Nwanginya akaaminjaminja nthakame îmwe îgûrû rîa metha ya kîgongoona maita mûgwanja na Kîamra gîake. Ûguo nîguo Aroni akaatheria metha ya kîgongoona kuumana na mevia ma andû a Isiraeli na amîamûre.

**19**

**20** “Rîrîa Aroni akaathiria kûrûtha mambura ma kûtheria vandû varîa vatheru Mûno, îgema rîa Ngai-Mûnene na metha ya kîgongoona, nîakaavirîra Ngai-Mûnene mbûri îrî mwoyo îrîa îthuurîtwe îrî ya Azazeli.

**21** Aroni nîakambararia njara ciake cioîrî îgûrû rîa kîongo Kîam mbûri na agwete maûndû monthe macûku ma andû a Isiraeli, mevia mao monthe, na ûremi wao, na amatonyie mbûrirî îo. Mbûri îo nîgaacoka îrekererue îthiî na kûu werûrî nî mûndû ûrîa ûvetwe wîra ûcio.

**22** Mbûri îo nîkaathiî na mevia monthe ma andû a Isiraeli na kûu werûrî kûndû gûtatûûraga andû.

**22**

**23** “Aroni nîagaacoka atonye îgemarî rîa Ngai-Mûnene, arute nguo cia ûthînjîri-Ngai irîa arekîrîte mbere ya atonye vandû varîa vatheru Mûno, na aitige kuo.

**24** Nwanginya akeethambîria vandûrî varîa vatheru na ekîre nguo ciake. Vuva wa ûguo, nîakaauma na arute îtega rîa kûvîvua nîûndû wa kûtheria mevia make ke mwene na arute îtega rîa kûvîvua nîûndû wa kûtheria mevia ma andû.

**25** Nîakaavîvîria maguta ma nyamû cia îtega rîa kûtheria mevia îgûrû rîa metha ya kîgongoona.

**26** Mûndû ûrîa warekererie mbûri îkîthiî na kûu werûrî kûrî Azazeli nî akaathambia nguo ciake na ethambie mbere ya acoka kûrî andû acio engî.

**27** Ndegwa na mbûri irîa ciarutirwe irî îtega rîa kûtheria mevia, irîa nthakame yacio yavirirwe vandû varîa vatheru Mûno nîûndû wa kûtheria mevia, nîkaavirwa na kûu nja ya kûrîa andû matûûraga. Nacio njûo cia nyamû icio, nyama, na mara vamwe na tatha nî ikaavîvua.

**28** Nake mûndû ûrîa ûkaaivîvia nîagaacoka athambie nguo ciake na ethambie mbere ya acoka kûrî andû acio engî.

**28**

**29** “Mawatho mama marûmîrîrîte nîmatûûra marûmagîrîrwa nî mue: Mûthenya wa îkûmi mwerirî wa mûgwanja andû a Isiraeli vamwe na ageni arîa matûûranagia nao nwanginya menyerekagie na matikarutage wîra wanarî ûrîkû.

**30** Mûthenya ûcio nîguo wa mambura ma kûtheria mevia mao monthe, nîguo methîrwe marî atheru.

**31** Ûcio nî mûthenya mwamûre, ûrîa andû magîrîrwe nî kwînyerekia na matikarute wîra wanarî ûrîkû. Mawatho mama nî matûûra marûmagîrîrwa.

**32** Mûthînjîri-Ngai Mûnene ûrîa wamûrîtwe nîguo atuîke Mûthînjîri-Ngai Mûnene vuva wa îthe, nîke ûkaarûtha mambura ma kûtheria mevia ekîrîte nguo cia ûthînjîri-Ngai.

**33** Nîakaarûtha mambura ma kûtheria vandû varîa vatheru Mûno, îgema rîa Ngai-Mûnene, metha ya kîgongoona, athînjîri-Ngai, na andû onthe a Isiraeli.

**34** Mawatho mama nîmatûûra marûmagîrîrwa. Mambura mama nwanginya marûthagwe riita rîmwe wa mwaka nî mûthînjîri-Ngai nîûndû wa kûtheria mevia monthe ma andû a Isiraeli.”

**34** Kwoguo Musa nîwekire wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte.

# Ala 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî nthakame ya magongoona

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra athînjîri-Ngai na andû onthe a Isiraeli mawatho mama marûmîrîrîte.

**3** Mûisiraeli ûrîa ûkaaûragîra ndegwa, ng'ondu kana mbûri vandû vengî,

**4** tiga mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene irî îtega kûrî Ngai-Mûnene, nî aunîte watho. Mûndû ûcio nî wîtûrûrîte nthakame, na nî akaamûranua na andû acio engî.

**5** Watho ûyû ûrî vo nîguo andû a Isiraeli maretagîre Ngai-Mûnene nyamû irîa matwîre maûragagîra na kûu nja ya mûromo wa îgema rîa Ngai-Mûnene. Makaairetagîra mûthînjîri-Ngai vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene na magaciûragîra vo irî matega ma thayû.

**6** Mûthînjîri-Ngai nî akaaminjaminja nthakame mîenarî ya metha ya kîgongoona vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene na avîvie mathunya nîguo maume mûtararûko wa gûkenia Ngai-Mûnene.

**7** Andû a Isiraeli matikethîrwa matarî evokeku kûrî Ngai-Mûnene rîngî na njîra ya kûragîra nyamû na kûu nja ya mûromo wa îgema marî magongoona ma ngoma ciîkariî ta mbûri. Andû a Isiraeli na njiarwa ciao nîmatûûra marûmagîrîra watho ûyû.

**7**

**8** “Mûisiraeli wa wonthe kana mûgeni wa wonthe ûtûûranagia nao, ûrîa ûkaarutîra Ngai-Mûnene îtega rîa kûvîvua kana îgongoona

**9** vandûrî vengî tiga mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene nîakaamûranua na andû a Ngai.

**9**

**10** “Mûisiraeli wa wonthe kana mûgeni wa wonthe ûtûûranagia nao angîrîa nyamû îrî na nthakame, Ngai-Mûnene nîakaamûverithia na amwamûranie na andû ake.

**11** Mwoyo wa indo cionthe irîa ivevaga ûrî nthakamerî, kwoguo mbathanîte atî nthakame yonthe îtûrûragwe îgûrû rîa metha ya kîgongoona nîguo îtheragie mevia ma andû onthe. Nthakame îthagîrwa îrî mwoyo, na kîu nîkîo gîtûmaga Ngai amîvûthîre gûtûtheria mevia.

**12** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwathîte andû a Isiraeli atî gûtirî wanarî mûndû ûmwe wa ciao kana mûgeni ûtûûranagia nao ûkaarîa nyama irî na nthakame.

**12**

**13** “Mûisiraeli wa wonthe kana mûgeni wa wonthe ûtûûranagia nao angîkaavîta na anyite nyamû kana gîconi gîtarî na gîko, nwanginya ageetûrûra nthakame yakîo nthî na amîmike na mûthetu.

**14** Mwoyo wa indo cionthe irîa ivevaga ûrî nthakamerî, kwoguo mbathîte andû a Isiraeli matikarîe nyama wa yonthe îrî na nthakame, na mûndû wa wonthe ûgeka ûguo nîakaamûranua na andû acio engî.

**14**

**15** “Mûndû wa wonthe, wana ethîrwa arî Mûisiraeli kana mûgeni, ûrîa ûkaarîa nyama ya nyamû îkuîte mûvûvû kana yûragîtwe nî nyamû cia kîthaka, nwanginya akaathambia nguo ciake, ethambie, na ekare atarî mûtheru nginya kîvwaî. Vuva wa ûguo, nîakaathera.

**16** Angîkaarega kûthambia nguo ciake, kana arege kwîthambia, nîakaaverithua.”

# Ala 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gîtîîo kîa ûviki

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa

**2** ere andû a Isiraeli atîrî, “Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**3** Mûtigekage ta ûrîa andû a Misiri, kûrîa mwatûûraga meekaga, kana mwîka ta andû a vûrûri wa Kanaani, kûrîa ngûmûvira. Mûtikarûmîrîre mawatho mao.

**4** Menyagîrîrani mawatho makwa na mwîkage ûrîa maugîte. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**5** Rûmagîrîrani maûndû na mawatho marîa ngûmûva; mûndû ûrîa ûgeeka ûguo nîakaavonokia mwoyo wake. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**5**

**6** “Gûtirî mûndû wa cienyu ûkaamenyana kîîmwîrî na mûndû wa wonthe ûrîa metanîtue nake. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**7** Mûtigaconorithie aguo na njîra ya kûmenyana kîîmwîrî na nyûkwe. Mûtigaconorithie nyûkwe.

**8** Mûtigaconorithie aguo na njîra ya kûmenyana kîîmwîrî wanarî na ûmwe wa aka ake.

**9** Mûtikamenyane kîîmwîrî na mwarwanyûkwe kana mwarwanyûkwe ûrîa mûtarî a ng'ina ûmwe nake, wana ethîrwa akûrîrîte mûciî kana akûrîrîte nja ya mûciî.

**10** Mûtikamenyane kîîmwîrî na mwîrîtu wa mûvîcîguo kana mwîrîtu wa mwarîguo; kûu nî gwîconorithia.

**11** Mûtikamenyane kîîmwîrî na mwîrîtu wa mûka wa aguo; wanake nî mwarwanyûkwe.

**12** Mûtikamenyane kîîmwîrî na mwarwang'ina na aguo; ûcio nî tataguo.

**13** Mûtikamenyane kîîmwîrî na mwarwang'ina na nyûkwe; ûcio nî tataguo.

**14** Mûtikamenyane kîîmwîrî na mûka wa mûrwang'ina na aguo; wanake nî tataguo.

**15** Mûtikamenyane kîîmwîrî na mwîrîtu wa kanyanyaguo; nî mûka wa mûvîcîguo.

**16** Mûtikamenyane kîîmwîrî na mûka wa mûrwanyûkwe.

**17** Ethîrwa mwanamenyana kîîmwîrî na mûndûmûka wa wonthe, mûtikamenyane kîîmwîrî na mwîrîtu wake kana mwana wa mwîrîtu wake; acio nî andû a mûciî wenyu, na ûcio nî mûtugo mûcûku.

**18** Mûtikavikie aa mwarwang'ina na aka enyu îvinda rîrîa rîonthe aka enyu marî mwoyo.

**18**

**19** “Mûtikamenyane kîîmwîrî na mûndûmûka vîndî îrîa arî îvindarî rîake rîa mweri, nîûndû vîndî îo ndethagîrwa arî mûtheru.

**20** Mûtikamenyane kîîmwîrî na mûka wa mûndû wîngî; ûndû ûcio nwa ûtûme we wîthîrwe ûtarî mûtheru.

**21** Mûtikanenganîre ciana cienyu ciamûrîrwe ngai îrîa îtagwa Moleku, na mwaki, nîûndû kûu nî gûconorithia rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, Ngai.

**22** Gûtirî mûndûmûrûme ûkaamenyana kîîmwîrî na mûndûmûrûme ûrîa wîngî ta ûrîa amenyanaga kîîmwîrî na mûndûmûka, nîûndû ûcio nî ûndû mûcûku.

**23** Gûtirî mûndûmûrûme kana mûndûmûka ûkaamenya na nyamû kîîmwîrî. Ûcio nî ûndû ûtaringanîte na mûtûûrîre na nîûtûmaga mûndû ethîrwe atarî mûtheru.

**23**

**24** “Mûtigecûkangie na ûndû wanarî ûmwe wa mama, nîûndû andû a ndûrîrî, na nîo nîrengata nîguo mûthiî mûgatûûre kuo, meecûkangirie na maûndû mama.

**25** Ciîko ciao nîciatûmire vûrûri wao ûnyitwe nî gîko, kwoguo nîmverithia vûrûri ûcio na ndûme vûrûri ûcio ûtavîke andû arîa matûûraga kuo.

**26** Mue andû a Isiraeli muonthe vamwe na ageni arîa mûtûûranagia nao, nwanginya mûrûmagîrîre mawatho ma Ngai-Mûnene na mwîkage ûrîa maugîte.

**27** Andû arîa maatûûraga vûrûrirî ûcio mbere nîmeekire maûndû macûku na magîtûma vûrûri ûcio ûgîe gîko, nwatî mue mûtigeke maûndû mau.

**28** Mweka ûguo vûrûri ûcio nîûkaamûtavîka ta ûrîa watavîkire andû a ndûrîrî arîa maatûûraga kuo mbere yenyu.

**29** Mûndû wa wonthe ûgeeka ûndû ûmwe wa mama macûku nîakaamûranua na andû a Ngai.

**29**

**30** “Kwoguo rûmagîrîrani mawatho marîa nîmûvete na mûtikagîe na mîtugo mîcûku ta îrîa yarî na andû arîa maatûûraga vûrûrirî ûcio mbere yenyu, kana mwîvaka gîko mûkîmîka. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.”

# Ala 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî ûthingu na waragania

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra andû onthe a Isiraeli atî methîrwe marî atheru nîûndû Nie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîrî mûtheru.

**3** Mue muonthe, nwanginya wa mûndû atîîage îthe na ng'ina na nwanginya mûririkanageni mîthenya yakwa ya thavatû, wata ûrîa mbathanîte. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**3**

**4** “Mûtikandiganîrie na mûgooce mîvuanano, kana mwîrûthîre ngai cia gûtwekua na mwaki. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**4**

**5** “Rîrîa mûkûndutîra îtega rîa thayû, rûmagîrîrani mawatho marîa nîmûvete, na îtega rîenyu rîgetîkîrîkaga.

**6** Nyama cia nyamû ya îtega rîa thayû nwanginya irîcagwe mûthenya wa ûcio kana mûthenya ûcio wîngî. Nwatî nyama irîa ingîtigara na ikinyie mûthenya wa kathatû, nwanginya ikaavîvua.

**7** Nyama icio ingîkaarîwa mûthenya wa kathatû, ikeethîrwa itarî ntheru na îtega rîu rîtigeetîkîrîka.

**8** Mûndû ûrîa ûkaairîa akethîrwa arî na wîvia nîûndû wa kûgwatia kîndû kîrîa nyamûrîrîtwe mûgiro, na mûndû ûcio nîakaamûranua na andû akwa.

**8**

**9** “Rîrîa mûgûketha maketha ma mîgûnda yenyu, mûtigakethage irio irîa irî mîthiiarî ya mîgûnda, na mûtigacokage kûngania irio irîa îgaatigara mîgûndarî.

**10** Mûtigacokage mîgûndarî yenyu ya mîthavibu kûngania thavibu irîa ikethîrwa itigarîte, na mûtikaûnganagie thavibu irîa igûcaga, mûgaaitigaga nîguo andû arîa matarî na irio cia kwîgana vamwe na ageni arîa mûtûûranagia nao maûnganagie. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**10**

**11** “Mûtikanaîe kana mûveenia mûndû ûrîa wîngî.

**12** Mûtikanevîte na rîîtwa rîakwa rîrîa mûkûvenania, nîûndû kûu nî kûnyararithia rîîtwa rîakwa. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**12**

**13** “Mûtikanavinyîrîrie mûndû ûrîa wîngî kana mwîe kîndû gîake. Ethîrwa mûndû arîkanîrîte na mûndû ûrîa wîngî amûrutîre wîra nîguo amûrîve, mûndû ûcio ndagîrîrwe nî gûkinyia mûthenya ûcio wîngî atarî mûrîvu mûndû wake wa wîra.

**14** Mûtikanarume gîtegua kana mwiga kîndû mbere ya ndumumu atî nîguo îvîngwe nîkîo. Mbathîkagîrani. Nie, nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**14**

**15** “Tuithanagiani maciira na kîvooto; mûtikonanie kîmenyano kûrî athîni kana mwîtigagîre itonga, nwatî tucagîrani andû arîa engî ciira na kîvooto.

**16** Mûtikathiî mûkîguutanaga kûrî andû enyu, na mûtikarute ûira ûngîtûma mûndû ûrîa wîngî atuîrîrwe kûûragwa. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**16**

**17** “Mûtikamenane na andû arîa engî, nwatî îgucanagani nîguo mûtikevie.

**18** Mûtikerîvîrîrie kûrî mûndû ûrîa wîngî kana mûmûmena, nwatî endagani andû arîa engî wata ûrîa mwîyendete. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**18**

**19** “Athîkagîrani mawatho makwa. Mûtigatûme nyamû irîa mûrîthagia iciarane itarî cia kîruka kîmwe. Mûtikavande mîthemba îîrî ya mbeû mûgûndarî ûmwe. Mûtigekîre nguo îtumîtwe na itambaa cia mîthemba îîrî.

**19**

**20** “Mûndûmûka ngombo angîthîrwa arî mwige nî mûndûmûrûme, nake mûndûmûrûme wîngî amenyane nake kîîmwîrî atarî mûmûkûûru nîguo atuîke mûka, arûme acio oîrî nîmakaaverithua, nwatî matikaaûragwa nîûndû mûndûmûka ûcio nî ngombo.

**21** Mûndûmûrûme ûrîa ûmenyanîte kîîmwîrî na ngombo îo ya mûndûmûka nîakaarete ndûrûme vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene îrî îtega rîake rîa kûtheria mevia.

**22** Nake mûthînjîri-Ngai nîakaarûtha mambura ma kûtheria mevia ma mûndûmûrûme ûcio na ndûrûme îo, na Ngai-Mûnene nîakaamwovera.

**22**

**23** “Rîrîa mûgaakinya vûrûrirî wa Kanaani na mûvande mîtî îrîa îciaraga matunda ma kûrîwa, matunda mau nî makananie kûrîwa kwa îvinda rîa mîaka îthatû kuuma mambîrîria gûciara. Kwoguo mûtiagîrîrwe nî kûrîa matunda mau nîûndû nî makananie.

**24** Mwakarî wa kana mûkaanyamûrîra matunda monthe ma mîtî îo rîrî îtega rîa kûnjokeria ngatho.

**25** Nwatî mwakarî wa gatano, nwa mûrîe matunda marîa magaaciarwa. Mweka maûndû mau monthe, mîtî yenyu nîgaaciara matunda meengî makîria. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**25**

**26** “Mûtikarîe nyama irî na nthakame na mûtikaragûrie kana mûragûrîrwe.

**27** Mûtikenje njuîrî cia mîthiia ya ciongo cienyu kana mûtinatinia nderu cienyu,

**28** kana mwîtemange mîîrî yenyu mûgîcakaîra mûndû arî mûkuû. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**28**

**29** “Mûtigaconorithie erîtu enyu na njîra ya kûmatua maraa ma hekarû. Mûngîka ûguo, nî mûkaambîrîria kûgooca ngai ciîngî na vûrûri wîcûrwe nî mîtugo mîcûku.

**30** Menyagîrîrani mîthenya yakwa ya thavatû, na mûtîîage vandû varîa ngoocagîrwa. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**30**

**31** “Mûtikathiî kûria ûtethio kûrî ago kana oni maûndû. Mweka ûguo, nî mûkaagwatua mîgiro nî o. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**31**

**32** “Vecagani andû arîa akûrû gîtîîo, na mûmbathîkagîre; Nie nînie Ngai-Mûnene.

**32**

**33** “Mûtikavinyagîrîrie ageni arîa mûtûûranagia nao vûrûrirî wenyu.

**34** Îkagani ageni arîa mûtûûranagia nao wata ûrîa mwîkaga Aisiraeli arîa engî na mûmendage wata ûrîa mwîyendete. Ririkanani vîndî îmwe mwarî ageni vûrûrirî wa Misiri. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**35** “Mûtikaveenanie na njîra ya gûtûmîra ithimi irîa itagîrîrîte rîrîa mûkûthima ûraca, ûrito, kana wîngî.

**36** Tûmagîrani ithimi cia ma. Nie nînie Ngai-Mûnene Ngai wenyu, ûrîa wamûrutire vûrûrirî wa Misiri.

**37** Menyagîrîrani mawatho makwa monthe na irîra ciakwa cionthe. Nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Ala 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mavera nîûndû wa Mevia

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli, atî mûndû wa wonthe wa Isiraeli kana mûgeni wa wonthe mûtûûranagia nake angîkaavecana wanarî ûmwe wa ciana ciake kûrî Moleku, ngai ya mûvuanano, nîakaaûragwa na mathiga nî andû onthe.

**3** Mûndû ûrîa ûkaavaka îgema rîakwa rîtheru mûgiro na aconorithie rîîtwa rîakwa rîtheru na njîra ya kûvecana wanarî ûmwe wa ciana ciake kûrî Moleku, nîngaamûverithia na nîmwamûranie na andû akwa.

**4** Nwatî andû mangîkaarega kûraga mûndû ûcio nîûndû wa kûvecana ûmwe wa ciana ciake kûrî Moleku, ngai ya mûvuanano,

**5** nie mwene nîngaaverithia mûndû ûcio vamwe na andû a mûciî wake wana andû onthe arîa matarî evokeku kûrî nie na magoocaga Moleku, ngai ya mûvuanano. Nîngaamûrania andû acio na andû akwa.

**5**

**6** “Mûndû angîkaathiî kûria ûtethio kûrî ago na oni maûndû na arege kwîthîrwa arî mwîvokeku kûrî nie, nî ngaamûverithia na nîmwamûranie na andû akwa.

**7** Kwoguo îkaragani mûrî atheru, nîûndû Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**8** Vingagiani mawatho makwa, nîûndû Nie nînie Ngai-Mûnene ûrîa ûmûtheragia.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwaugire atî, mûndû wa wonthe ûkaaruma îthe kana ng'ina nîakaaûragwa. Gîkuû Kîam mûndû ûcio gîkaaumana na gîîko gîake ke mwene.

**9**

**10** Mûndûmûrûme angîkaamenyana kîîmwîrî na mûka wa mûndû ûrîa wîngî, mûndûmûrûme ûcio wana mûndûmûka ûcio nîmakaaûragwa.

**11** Mûndûmûrûme ûrîa ûkaamenyana kîîmwîrî na ûmwe wa aka a îthe, nîagaaconorithia îthe. Mûndûmûrûme ûcio na mûndûmûka ûcio nîmakaaûragwa. Ikuû cia andû acio oîrî ikaaumana na gîîko Kîamo o ene.

**12** Mûndûmûrûme angîkaamenyana kîîmwîrî na mûka wa mûvîcî, andû acio wa oîrî nîmakaaûragwa. Andû acio nîmamenyanîte kîîmwîrî marî a nthakame îmwe, na ikuû ciao ikaaumana na gîîko Kîamo o ene.

**13** Mûndûmûrûme angîkaamenyana kîîmwîrî na mûndûmûrûme wîngî, andû acio oîrî makethîrwa mekîte ûndû mûcûku, nao oîrî nîmakaaûragwa. Ikuû ciao ikaaumana na gîîko Kîamo o ene.

**14** Mûndûmûrûme angîkaavikia mwîrîtu na avikie ng'ina wa mwîrîtu ûcio, andû acio wa o athatû nîmakaavîvua makue, nîûndû wa ûndû ûcio mûcûku makethîrwa mekîte. Ûndû ta ûcio ndwagîrîrwe nî gwîkîka gatagatîrî kenyu.

**15** Mûndûmûrûme angîkaamenya nyamû kîîmwîrî, mûndû ûcio nî akaaûragwa, wana nyamû îo nîkaaûragwa.

**16** Mûndûmûka angîkaamenya nyamû kîîmwîrî, mûndûmûka ûcio nî akaaûragwa, wana nyamû îo nîkaaûragwa. Gîkuû Kîam mûndûmûka ûcio wana Kîam nyamû îo gîkaaumana na ciîko icio.

**16**

**17** Mûndûmûrûme ûkaavikia mwarwang'ina, marî a ng'ina ûmwe kana matarî a ng'ina ûmwe, kîu nî gîîko Kîam ûûra nthoni na andû acio nî makaamûranua na andû acio engî. Mûndûmûrûme akethîrwa aconorithîtie mwarwang'ina na nî akaaverithua nîûndû wa wîvia wake ke mwene.

**18** Mûndûmûrûme angîkaamenyana kîîmwîrî na mûndûmûka vîndî îrîa mûndûmûka ûcio arî îvindarî rîake rîa mweri, andû acio wa oîrî nîmakaamûranua na andû acio engî nîûndû nîmaunîte watho wa ûtheru.

**18**

**19** Mûndûmûrûme angîkaamenyana kîîmwîrî na tatawe, kûu nî gûconorithia mûndû wa nthakame yake. Andû acio wa oîrî nîmakaaverithua nîûndû wa mevia mao o ene.

**20** Mûndûmûrûme angîkaamenyana kîîmwîrî na mûka wa mamawe, kûu nî gûconorithia mamawe. Andû acio wa oîrî nîmakaaverithua nîûndû wa mevia mao, na gûtirî wanarî ûmwe wa ciao ûkaagîa na njiarwa.

**21** Mûndûmûrûme angîkaamenyana kîîmwîrî na mûndûmûka wa mûrwang'ina vîndî îrîa mûrwang'ina ûcio arî mwoyo, mûndûmûrûme ûcio nîaconorithîtie mûrwang'ina na andû acio wa oîrî matikaagîa na njiarwa.

**21**

**22** “Kwoguo vingagiani mawatho makwa monthe na maathani makwa nîguo mûtigatavîkwe nî vûrûri ûrîa ngûmûvira mûgatûûre.

**23** Mûtikarûmîrîre mîtugo ya andû arîa matûûraga vûrûrirî ûcio. Nînîmengata nîguo mûthiî mûgatûûre kuo. Nîmandakarîtie nîûndû wa maûndû monthe macûku marîa mekaga.

**24** Nwatî nînîmwîrîrîte atî, nîngaamûva vûrûri wao mûûgae ûtuîke wenyu, vûrûri ûrî îriia na ûûkî. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na nîmûthuurîte kuuma gatagatî ka ndûrîrî irîa ciîngî.

**25** Kwoguo nwanginya mwîkagîre ngûrani gatagatî ka nyamû irîa itarî mûgiro na irîa irî mûgiro, na gatagatî ka iconi irîa itarî mûgiro na irîa irî mûgiro. Mûtikegwatie mûgiro na njîra ya kûrîa nyamû kana iconi irîa mbugîte atî irî mûgiro.

**26** Mue mûrî akwa na mûkethagîrwa mûrî atheru nîûndû Nie, Ngai-Mûnene nîrî mûtheru. Nîmûthuurîte kuuma gatagatî ka ndûrîrî irîa ciîngî nîguo mûtuîke akwa kîûmbe.

**26**

**27** “Mûndûmûrûme kana mûndûmûka wa wonthe mûndûmûgo kana mûrogi nîakaaûragwa na mathiga. Ikuû cia andû acio ikaaumana na ciîko ciao o ene.”

# Ala 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûtheru wa ûthînjîri-Ngai

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Îra avîcî a Aroni arîa matungataga marî athînjîri-Ngai, atî gûtirî mûndû wanarî ûmwe wa ciao ûkeegwatia gîko na njîra ya kûnyita kimba vîndî îrîa marî na magongoona ma mathiko,

**2** tiga nwa ethîrirwe arî kimba Kîam ûmwe wa mûciî wao: ng'ina, îthe, mwarî, mûvîcî, mûrwang'ina,

**3** kana mwarwang'ina ûtarî mûviku.

**4** Mûthînjîri-Ngai ndakegwatia gîko akîthiî îgongoonarî rîa mathiko ma athoni ake.

**4**

**5** “Gûtirî mûthînjîri-Ngai ûkenja njuîrî wanarî mwena ûmwe wa kîongo gîake ithira kana enja nderu ciake kana etemange mwîrî.

**6** Nwanginya methagîrwe marî atheru na nwanginya matîîage rîîtwa rîakwa, nîûndû nîo mandutagîra matega ma kûvîvua, kwoguo na nwanginya methagîrwe marî atheru.

**7** Gûtirî mûthînjîri-Ngai ûkaavikia mûndûmûka mûmaraa kana mûndûmûka ûtarî nthingi kana mûndûmûka matiganîte na mûrûme, nîûndû mûthînjîri-Ngai nî mûndû mûtheru.

**8** Tucagani mûthînjîri-Ngai mûndû mwamûre nîûndû nîarutagîra Ngai matega ma irio. Nie Ngai-Mûnene nîrî mûtheru na nînie nîmûtheragia.

**9** Mwîrîtu wa mûthînjîri-Ngai angîtuîka îraa, nîaconorithagia îthe; kwoguo mwîrîtu ûcio nî akaavîvua na mwaki nginya akue.

**9**

**10** “Mûthînjîri-Ngai Mûnene ûrîa mwîtîrîrie maguta ma kwamûrana kîongorî gîake nîguo ekagîre nguo cia ûthînjîri-Ngai ndagîrîrwe nî gwîkara atacanûrîte njuîrî ciake kana atembûrange nguo ciake.

**11** Ndagîrîrwe nî kwîgwatia gîko agîtonya nyombarî îrîa îrî na kimba Kîam mûndû, wana ethîrwa kîrî Kîam îthe kana Kîam ng'ina.

**12** Ndagîrîrwe nî kuuma vandû varîa vatheru, kana agwatie gîko varîa Ngai amûrîte, nîûndû nîwetîrîrue maguta ma kûmwamûra nî Ngai. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**13** Mûthînjîri-Ngai Mûnene nîakaavikia mûndûmûka nthingi.

**14** Ndakaavikia mûndûmûka wa ndigwa kana mûndûmûka matiganîte na mûrûme kana mûndûmûka îraa. Akaavikia mwîrîtu nthingi kuuma kûrî andû a mbarî yao,

**15** nîguo ndakagwatie ciana ciake gîko gatagatîrî ka andû ao. Nie nînie Ngai-Mûnene na nînie nîmwamûrîte arî Mûthînjîri-Ngai Mûnene.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**17** “Îra Aroni atî, gûtirî mûndû wanarî ûmwe wa njiarwa ciake ûrî na wonje ûkaandutîra matega ma irio. Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa nginya tene.

**18** Gûtirî mûndû kîonje ûkaandutîra îtega: ndumumu, kîthua, mûndû ûtemangîtwe ûthiû kana kîonje,

**19** kana mûndû ûrî na njara îno monju kana kûgûrû gûkû kwonju,

**20** kana mûndû ûrî na îguku mûrukuthu kana mûndû mûkuvî mûno, mûndû mûrwaru metho kana ûrî na mûrimû wa ngothi, kana mûndû mûkarambe.

**21** Gûtirî mûthînjîri-Ngai wa mbarî ya Aroni arî kîonje ûkaandutîra îtega rîa kûvîvua, nîûndû nî kîrema.

**22** Mûndû ta ûcio nwa arîe irio irîa ndutîrîtwe, îtega rîa irio irîa ntheru kana rîa irio irîa ntheru mûno.

**23** Nwatî nîûndû mûthînjîri-Ngai ûcio arî na wonje, ndagîrîrwe nî gûkuvîvîria gîtambaa kîrîa kîtheru kana akuvîvîria metha ya kîgongoona. Ndagîrîrwe nî kûgwatia indo icio ntheru gîko, nîûndû Nie nînie Ngai-Mûnene na nînie nîitheragia.”

**23**

**24** Kwoguo mau nîmo maûndû marîa Musa eerire Aroni na njiarwa ciake na andû onthe a Isiraeli.

# Ala 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega marîa Ngai amûkagîra

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra Aroni na avîcî ake, atî nwanginya matîîage matega matheru marîa andû a Isiraeli manyamûrîrîte, nîguo athînjîri-Ngai acio matigaconorithie rîîtwa rîakwa rîtheru. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**3** Mûndû wa wonthe kuuma njiarwarî ciaku ûrîa ûgaakuvîrîria matega matheru marîa andû a Isiraeli manyamûrîrîte atarî mûtheru, mûndû ûcio ndakaandungatîra arî mûthînjîri-Ngai rîngî. Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**3**

**4** “Gûtirî mûndû wa njiarwa cia Aroni ûrî na mûrimû mûcûku wa ngothi kana arwarîte ciîga ciake cia ûciari na mavira makethîrwa makiuma ciîgarî icio, wagîrîrwe nî kûrîa matega matheru nginya vîndî îrîa akaathera. Mûthînjîri-Ngai wa wonthe ûkaavûrûria kîndû wa kîonthe kîvûrûrîtie kimba kana mûndûmûrûme etûrûrîte vinya wake wa ûciari,

**5** kana avûrûrie nyamû îrî na gîko kana mûndû arî na gîko, akethîrwa atarî mûtheru.

**6** Mûthînjîri-Ngai wa wonthe ûngîvûrûria kîndû wanarî kîmwe gîa icio nîakethîrwa atarî mûtheru nginya kîvwaî na ndagîrîrwe nî kûrîa matega marîa matheru atambîte kwîthambia.

**7** Riûa rîarîkia kûthûa, nîakethîrwa arî mûtheru, na vîndî îo nwa arîe matega marîa matheru nîûndû icio nî irio cia athînjîri-Ngai.

**8** Mûthînjîri-Ngai ndagîrîrwe nî kwîgwatia gîko na njîra ya kûrîa nyama cia nyamû wa yonthe îkuîte mûvûvû kana yûragîtwe nî nyamû cia kîthaka. Nyamû ta icio nwa imûgwatie gîko. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**8**

**9** “Athînjîri-Ngai onthe nwanginya mamenyerere mawatho marîa nîmavete. Nwatî mangîrega gwîka guo makethîrwa marî na mevia na nîmagaakua, nîûndû wa kûrega kwathîkîra mawatho makwa. Nie nînie Ngai-Mûnene na nînie ntheragia athînjîri-Ngai.

**9**

**10** “Mûndû wa mbarî ya athînjîri-Ngai tu nîke wagîrîrwe nî kûrîa matega marîa matheru; gûtirî mûndû wîngî wagîrîrwe nî kûmarîa, wana angîthîrwa arî mûgeni wa mûthînjîri-Ngai kana arî mûndû andîkîtwe nî mûthînjîri-Ngai kûmûrutîra wîra.

**11** Nwatî ngombo ya mûthînjîri-Ngai, amîgûrîte na mbeca kana îciarîrîtwe gwake mûciî nwa îrîe irio irîa mûthînjîri-Ngai arîcaga.

**12** Mwarî wa mûthînjîri-Ngai ûrîa ûkaavikua nî mûndû wîngî ûtarî wa mbarî ya athînjîri-Ngai ndagîrîrwe nî kûrîa matega marîa matheru.

**13** Nwatî ethîrwa mwarî wa mûthînjîri-Ngai nî mûka wa ndigwa kana nî matiganîte na mûrûme, na ethîrwa atarî na ciana nwa arîe irio irîa îthe arîcaga. Gûtirî mûndû wîngî ûtarî wa mbarî ya athînjîri-Ngai wagîrîrwe nî kûrîa irio icio.

**13**

**14** “Nake mûndû ûtarî wa mbarî ya athînjîri-Ngai angîrîa irio irîa ntheru atakûmenya nwanginya akaarîva mûthînjîri-Ngai irio icio na ongerere tûcunjî mîrongo îîrî îgûrû rîa îgana.

**15** Athînjîri-Ngai matiagîrîrwe nî kûgwatia matega matheru gîko, marîa andû a Isiraeli mategagîra Ngai-Mûnene

**16** na njîra ya gwîtîkîria mûndû ûtarî mwîtîkîrie kûrîa irio icio. Mûndû ta ûcio angîrîa irio icio nwa ethîrwe arî na wîvia na nwa averithue.” Nie nînie Ngai-Mûnene na nînie ntheragia matega.

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**18** “Îra Aroni, avîcî ake vamwe na andû onthe a Isiraeli mawatho mama. Vîndî îrîa Mûisiraeli wa wonthe kana mûgeni ûrîa ûtûûraga kûu Isiraeli akûrutîra Ngai-Mûnene îtega rîa kûvîvua, rîrî rîa kûvingia mwîvîtwa kana rîrî îtega rîa kwîyendera,

**19** nyamû ya îtega rîu yagîrîrwe nî kwîthîrwa îrî ndegwa, ndûrûme kana nthenge îtarî na wonje, nîguo îtîkîrîke.

**20** Nwatî mûngîruta nyamû îrî na wonje, Ngai-Mûnene ndakaamîtîkîra.

**21** Vîndî îrîa mûndû wa wonthe akûruta îtega rîa thayû kûrî Ngai-Mûnene, rîrî rîa kûvingia mwîvîtwa kana rîrî îtega rîa kwîyendera kuuma ndîthiarî yake, nyamû ya îtega rîu nwanginya îthîrwe îtarî na wonje nîguo îtîkîrîke.

**22** Mûtiagîrîrwe nî kûrutîra Ngai-Mûnene nyamû ndumumu, kîonje, îtarî na kîga kîmwe, îrî na ironda ikiumaga mavira, ûvere, kana mûtûndûko. Mûtikarutîre Ngai-Mûnene nyamû îkariî ûguo metharî ya kîgongoona îrî îtega rîa kûvîvua.

**23** Nwa mûrute ndegwa kana ndûrûme îciarîtwe îrî kîthua rîrî îtega rîa kwîyendera, nwatî nyamû ta îo ndîngîamûkîrîka rîrî îtega rîa kûvingia mwîvîtwa.

**24** Mûtiagîrîrwe nî kûrutîra Ngai-Mûnene nyamû wa yonthe îrî ngarambe. Ûndû ûyû tî mwîtîkîrie vûrûrirî wenyu.

**24**

**25** “Mûtikarutîre Ngai-Mûnene nyamû yumîte kûrî andû arîa matûûraga Kanaani. Nyamû icio tî mbaro cia kûrutwa magongoona nîûndû ene cio nîmaikarambaga.”

**25**

**26** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**27** “Vîndî îrîa gacaû ga karegwa kana gatûrûme kana kathenge gaciarwa, nwanginya gekaranagie na ng'ina îvinda rîa mîthenya mûgwanja, nwatî vuva wa mîthenya îo, Ngai-Mûnene nîagaagetîkîra karî îtega rîa kûvîvua.

**28** Mûtikarute ng'ombe îgongoona vamwe na gacaû ka yo kana ng'ondu vamwe na kaana ka yo kana mbûri vamwe na koori ka yo mûthenya ûmwe.

**29** Vîndî îrîa mûkûrutîra Ngai-Mûnene îgongoona rîa gûcokia ngatho, rûmagîrîrani mawatho nîguo îgongoona rîenyu rîtîkîrîke nî Ngai.

**30** Nwanginya mûkaarîa nyama icio mûthenya wa ûcio na mûtigatigarie ciîngî ikinyia kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî itarî ndîe. Nie nînie Ngai-Mûnene.”

**30**

**31** Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Menyagîrîrani Maathani makwa. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**32** Mûtigaconorithie rîîtwa rîakwa rîtheru. Andû onthe a Isiraeli nwanginya mandîîage nîûndû nîrî mûtheru. Nie nînie Ngai-Mûnene, ûrîa ûmûtheragia,

**33** na nînie naamûrutire vûrûri wa Misiri nîguo nduîke Ngai wenyu. Nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Ala 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî irugo cia Ndini

## Kîrugo kîa pasaka na mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia

## (

## Nda 28.16-25

## )

## Kîrugo kîa Maketha

## (

## Nda 28.26-31

## )

## Kîrugo kîa mwaka mûcerû

## (

## Nda 29.1-6

## )

## Mûthenya wa kûtherua mevia

## (

## Nda 29.7-11

## )

## Kîrugo gîa tûnyomba

## (

## Nda 29.12-40

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli, atî ino nîcio irugo cia Ngai-Mûnene irîa ciamûrîtwe ikûngûagîrwe rîrîa magomanîte vamwe nîûndû wa kûgooca.

**3** Mûrî na mîthenya îtandatû îrîa mûkaarutaga wîra, nwatî mûthenya wa mûgwanja, mûthenya wa thavatû, nî mûthenya wa kûvurûka. Mûtiagîrîrwe nî kûruta wîra mûthenya ûcio, nwatî mûgomanage vamwe nîûndû wa kûgooca. Thavatû nî yakwa, na mûkaamîmenyagîrîra mûrî wa kûrîa mûkethagîrwa mûrî.

**4** Kûngûagîrani irugo ino irûmîrîrîte cia Ngai-Mûnene vîndî yacio yakinya.

**4**

**5** “Pasaka ya Ngai-Mûnene yambagîrîria gûkûngûîrwa kîvwaî Kîam mûthenya wa îkûmi na îna mweri wa mbere.

**6** Mûthenya wa îkûmi na îtano nîguo mûthenya wa pasaka ya Ngai-Mûnene. Mûtiagîrîrwe nî kûrîa mîgate îrî na ndawa ya kwimbia îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**7** Mûthenya wa mbere wa gûkûngûîra pasaka, nîmûkaagomana vamwe nîûndû wa kûgooca na mûtikarutage wîra ûrîa mûrutaga wa mûthenya.

**8** Mûkaandutagîra matega ma kûvîvua îvinda rîa mîthenya mûgwanja. Mûthenya wa mûgwanja nîguo mûkaagomanaga vamwe nîûndû wa kûgooca, nwatî mûtikarutage wîra mûthenya ûcio.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**10** “Vîndî îrîa mûgaakinya vûrûrirî ûrîa Nie Ngai-Mûnene ngûmûva na mûkethe maketha ma kuo, mûkaavirîra mûthînjîri-Ngai gîkûmbwa kîmwe kuuma kûrî maketha menyu ma mbere.

**11** Mûthînjîri-Ngai nîakaarutîra Ngai-Mûnene gîkûmbwa kîu rîrî îtega rîa mwanya, mûthenya ûrîa ûrûmîrîrîte thavatû nîguo mwîtîkîrîke nî Ngai-Mûnene.

**12** Mûthenya wa ûcio mûkaaruta gîkûmbwa Kîam irio, nîmûkaaruta gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe gatarî na wonje.

**13** Mûgaakarutanîria vamwe na kilo igîrî cia mûtu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû rîrî îtega rîa kûvîvua. Mûtararûko wa îtega rîu nîûkenagia Ngai-Mûnene. Mûkaaruta îtega rîu vamwe na îtega rîa lita îmwe ya ndivei.

**14** Mûtiagîrîrwe nî kûrîa ngano irî mbîthî kana irî mvîvie, wana kana irugîtwe mîgate, nginya rîrîa mûkaaruta îtega rîu kûrî Ngai-Mûnene. Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa tene na tene nî njiarwa cienyu cionthe kûrîa mûtûûraga.

**14**

**15** “Mûgaatara ciumia mûgwanja vuva wa thavatû rîrîa mûkaavira gîkûmbwa Kîam irio kûrî Ngai-Mûnene rîrî îtega rîa mwanya.

**16** Mûthenya wa mîrongo îtano, vuva wa thavatû ya mûgwanja, nîrîo mûkaarutîra Ngai-Mûnene îtega rîa irio ciîngî.

**17** Wa andû a nyomba îmwe nîmakaavira mîgate îîrî kuuma kûrîa matûûraga nîguo mûthînjîri-Ngai amîrutîre Ngai-Mûnene îrî kîveo Kîam mwanya. Wa mûgate ûkethîrwa ûrugîtwe na mûtu mûvinyu wa ûrito wa kilo igîrî ûrugîtwe na ûrî na ndawa ya kwimbia. Mûkaaûrutagîra Ngai-Mûnene rîrî îtega rîa maketha ma mbere.

**18** Mûkaarutanîria mûgate ûcio na tûtûrûme mûgwanja tûrî na ûkûrû wa mwaka ûmwe, ndegwa îtarî ngûrû, na ndûrûme igîrî. Gûtirî wanarî îmwe ya nyamû icio yagîrîrwe nî kwîthîrwa îrî na wonje. Indo icio vamwe na îtega rîa irio na îtega rîa ndivei ikaarutîrwa Ngai-Mûnene irî îtega rîa kûvîvua. Mûtararûko wa îtega rîu nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**19** Mûgaacoka mûrute nthenge îmwe îrî îtega rîa kûtheria mevia na tûtûrûme twîrî twa ûkûrû wa mwaka ûmwe rîrî îtega rîa thayû.

**20** Mûthînjîri-Ngai nîakaarutîra Ngai-Mûnene indo icio vamwe na mûgate wa maketha ma mbere ma mwaka na tûtûrûme tûu twîrî irî kîveo Kîam mwanya Kîam athînjîri-Ngai. Matega mau nî matheru.

**21** Mûthenya ûcio nî gûkaaugîrîrua andû maûngane vamwe nîguo magooce. Mûtikaarute wîra mûrito mûthenya ûcio. Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa nî njiarwa cienyu tene na tene kûrîa kuonthe mûtûûraga.

**21**

**22** “Vîndî îrîa mûgûketha maketha ma mîgûnda yenyu, mûtigakethage irio irîa irî rûtere rwa mîgûnda na mûtigacokage kûngania irio irîa itigaraga mîgûndarî. Mûgaaitigaga nîguo andû arîa matarî na irio cia kwîgana vamwe na ageni arîa mûtûûranagia nao maûnganagie. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.”

**22**

**23** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**24** “Îra andû a Isiraeli atî, mûthenya wa mbere mwerirî wa mûgwanja rîrîa tûrumbeta tûkaavuvwa, nî mûkaavurûka na mûgomane vamwe nîguo mûgooce.

**25** Mûkaarutîra Ngai-Mûnene îtega rîa kûvîvua na mûtikarute wîra ûrîa mûrutaga wa mûthenya.”

**25**

**26** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**27** “Mûthenya wa îkûmi mwerirî wa mûgwanja wa mwaka wa mwaka nîrîo mambura ma kûtheria mevia ma andû a Isiraeli makaarûthagwa. Mûkenyerekagia mûthenya ûcio, na mûkagomana vamwe mûgooce na mûndutîre Nie, Ngai-Mûnene îtega rîa kûvîvua.

**28** Mûtikarute wîra mûthenya ûcio, nîûndû nî mûthenya wa mambura ma kûtheria mevia menyu Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akîonaga.

**29** Mûndû wa wonthe ûtakeenyerekia mûthenya ûcio nîakaamûranua na andû a Ngai.

**30** Nake mûndû wa wonthe ûkaaruta wîra mûthenya ûcio, Nie, Ngai-Mûnene nîngaatûma akue.

**31** Gûtirî wîra mwîtîkîrie kûrutwa mûthenya ûcio. Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa tene na tene nî njiarwa cienyu cionthe kûrîa kuonthe mûtûûraga.

**32** Mûkaamenyerera thavatû na mwînyerekagie kuuma kîvwaî Kîam mûthenya wa kenda nginya kîvwaî Kîam mûthenya wa îkûmi wa mweri wa mweri.”

**32**

**33** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**34** “Kîrugo gîa tûnyomba gîkambagîrîria mûthenya wa îkûmi na îtano wa mweri wa mûgwanja na gîkathiî na mbere îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**35** Mûthenya wa mbere wa mîthenya îo mûgwanja, nîrîo mûkaagomanaga vamwe nîguo mûngooce na mûtikarutage wîra ûrîa mûrutaga wa mûthenya.

**36** Mûkaarutaga matega ma kûvîvua wa mûthenya îvinda rîa mîthenya mûgwanja. Mûthenya wa kanana mûcoke mûgomane rîngî vamwe nîguo mûgooce na mûndutîre matega ma kûvîvua. Mûthenya ûcio mûtikarutage wîra ûrîa mûrutaga wa mûthenya.”

**36**

**37** (Ino nî irugo cia Ngai-Mûnene irîa mûkaarûmagîrîra na njîra ya kûgomana vamwe nîguo mûmûgooce na mûmûrutîre matega ma irio, matega ma kûvîvua, magongoona, na matega ma ndivei, wa mûthenya wa mûthenya ta ûrîa Ngai-Mûnene augîte.

**38** Ino nî irugo ciîngî kwongerera kîrîa Kîam thavatû, namo mama nî matega mengî kwongerera iveo irîa mûrutagîra Ngai-Mûnene, matega marîa mûrutaga nîûndû wa kûvingia mîvîtwa, na matega marîa mûrutaga na njîra ya kwîyendera.)

**38**

**39** Mûkaambîrîria gûkûngûîra kîrugo gîkî mûthenya wa îkûmi na îtano mweri wa mûgwanja mwarîkia gûketha irio. Mûgaakûngûîra kîrugo gîkî îvinda rîa mîthenya mûgwanja, nwatî mûthenya wa mbere na wa kanana nî mîthenya ya kûvurûka.

**40** Mûthenya wa mbere, nîmûgooca matunda marîa maro mûno kuuma mîtîrî yenyu ya matunda, mvûa cia mîtî ya mîkîndû, mvûa cia mîtî îrîa îrî mathangû meengî, na cia tûmîtî tûrîa tûrî maûa tûmeraga tûrûnjîrî na mûgaakumia Ngai-Mûnene, Ngai wenyu îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**41** Mûgaakûngûagîra kîrugo gîkî îvinda rîa mîthenya mûgwanja, mwerirî wa mûgwanja wa mwaka. Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa nî njiarwa cienyu.

**42** Mue andû onthe a Isiraeli mûgaatûûra tûnyombarî îvinda rîa mîthenya mûgwanja,

**43** nîguo njiarwa cienyu imenye atî Nie Ngai-Mûnene nînie naatûmire andû a Isiraeli matûûre tûnyombarî rîrîa naamarutire vûrûri wa Misiri. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**43**

**44** Ûguo nîguo Musa aaveere andû a Isiraeli mawatho ma kûrûmîrîrwa vîndî îrîa makûrûtha irugo magîkumia Ngai-Mûnene.

# Ala 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûmenyerera Taa

## (

## Ntha 27.20-21

## )

## Mûgate ûrîa mwamûrîre Ngai

## Îvera rîa mûndû arumîte Ngai

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli marete maguta ma ndamaiyû marîa maro mûno ma gwîkîra taarî nîguo ciakanage vîndî cionthe.

**3** Aroni akaamundagia taa icio kîvwaî na aimenyagîrîre ciakanage nginya kîraûko irî îgemarî rîa Ngai-Mûnene vau nja ya gîtambaa mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro. Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa nî njiarwa cienyu cionthe.

**4** Akaathiîcaga mbere kûmenyerera taa nîguo itikaavore irî mbere ya Ngai-Mûnene. Taa icio ikethagîrwa irî îgûrû rîa vandû va gûcigîrîra varûthîtwe na thaavu ntheri.”

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa rîngî atîrî, “Oca mûtu mûvinyu wa kilo îkûmi na igîrî na ûruge mîgate îkûmi na îîrî.

**6** Vanga mîgate îo mîvari îîrî îgûrû rîa metha îtumîtwe na thaavu ntheri. Wa mûvari wîthîrwe ûrî wa mîgate îtandatû.

**7** Wîkîre ûbani mûtheri wa mûvarirî kwongerera mîgaterî îo kîrî kîririkania, atî îtega rîu rîa kûvîvua rîamûrîrîtwe Ngai-Mûnene.

**8** Nwanginya Aroni aigage mîgate îo waro mbere ya Ngai-Mûnene mîthenya yonthe ya thavatû. Ûguo nîguo andû a Isiraeli magîrîrwe nî gûtûûra mekaga.

**9** Mîgate îo nî ya Aroni na njiarwa ciake, na makaamîrîcagîra vandû varîa vatheru vîndî cionthe, nîûndû kau nî gacunjî katheru mûno ka îtega rîa kûvîvua rîa athînjîri-Ngai rîrîa rîtegeretwe Ngai-Mûnene.”

**9**

**10** Vîndî îmwe kwarî na mwanake ûmwe. Îthe aarî Mûmisiri nake ng'ina aarî Mûisiraeli wetagwa Shelomithi. Mûthenya ûmwe mwanake wa mûndûmûka ûcio Mûisiraeli nîmaanegenanirie marî kûu maambîte magema na mûndûmûrûme ûmwe Mûisiraeli.

**11** Shelomithi aarî mwarî wa Debiri wa mûvîrîgarî wa Dani. Mwanake ûcio nîwarumire Ngai. Andû arîa meegwire akîruma Ngai nî maamûnyitire na makîmûvira kûrî Musa.

**12** Nîmeekarire mamûrangîrîte na andû onthe magîeterera nîguo mamenye ûrîa Ngai-Mûnene eendaga mamwîke.

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî,

**14** “Ruta mûndû ûcio ûrumanire na kûu nja ya kûu mwambîte magema na andû onthe arîa megwire akîrumana maigîrîre njara ciao îgûrû rîa kîongo gîake nao andû onthe mamûûrage na mathiga.

**15** Ûcoke wîre andû a Isiraeli atî mûndû wa wonthe ûkaaruma Ngai nwanginya akaaverithua nîûndû wa mevia make

**16** na aûragwe. Mûisiraeli wa wonthe kana mûgeni ûrîa ûtûûraga kûu Isiraeli angîkaaruma Ngai-Mûnene nwanginya akaaûragwa na mathiga nî andû onthe.

**16**

**17** “Mûndû wa wonthe ûkaaûragana nwanginya akaaûragwa,

**18** na mûndû wa wonthe ûkaaûraga nyamû ya mûndû ûrîa wîngî nwanginya akaamîrîva na îngî. Nyamû îrî mwoyo îkaarîvagwa na îngî.

**18**

**19** “Mûndû angîtivia mûndû ûrîa wîngî, wanake nwanginya agaativua ta mûndû ûcio.

**20** Angîmuna îvîndî, îvîndî rîmwe rîake nwanginya riunwe. Angîmûkûûra ritho, ritho rîmwe rîake nwanginya rîkûûrwe, angîmûkûûra îgego, îgego rîmwe rîake nwanginya rîkûûrwe. Wa ûrîa mûndû ageka mûndû ûrîa wîngî, nwaguo wanake agekwa.

**21** Mûndû ûrîa ûkaaûraga nyamû nwanginya akaamîrîva na îngî, nwatî mûndû ûrîa ûkaaûraga mûndû ûrîa wîngî nwanginya akaaûragwa.

**22** Watho ûyû nî wenyu muonthe, Aisiraeli wana ageni arîa mûtûûranagia nao, nîûndû Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.”

**22**

**23** Rîrîa Musa aarîkirie kwîra andû a Isiraeli ûguo, nîmaavirire mwanake ûcio warumîte Ngai na kûu nja ya kûrîa maambîte magema na makîmûûraga na mathiga. Ûguo nîguo andû a Isiraeli meekire wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

# Ala 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mwaka wa mûgwanja

## (

## Gûco 15.1-11

## )

## Mwaka wa gûcokia indo irîa icunanîtwe

## Ngai nîakaavecana irio cia kûrîwa mwaka wa thavatû

## Gûcokia mîgûnda îrîa yendetue

## Gûtethia athîni

## Mawatho megiî ûkombo

**1** Rîrîa Musa aarî kîrîmarî gîa Sinai Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli atî mwathiî vûrûrirî ûrîa ngûmûva, mûkaavurûkaga mwaka wa mûgwanja, nîguo magooce Ngai-Mûnene.

**3** Mûkaavandaga irio mîgûndarî yenyu, mûmenyagîrîre mîgûnda yenyu ya mîthavibu, na mûnganagie maketha ma mîgûnda îo îvindarî rîa mîaka îtandatû.

**4** Nwatî mwaka wa mûgwanja mûtikarîme mîgûnda. Mwaka ûcio nî thavatû ya Ngai-Mûnene. Mûtikavandage irio mîgûndarî yenyu kana mûmenyerera mîgûnda yenyu ya mîthavibu.

**5** Wana mûtigakethage makûra, na mûtikaûnganagie thavibu kuuma mîthaviburî îrîa îtarî mîmenyerere. Ûcio nî mwaka ûrîa mîgûnda îkaavurûkaga.

**6** Wana ethîrwa mîgûnda îo ndîkaarîmwa mwaka ûcio, nîgûkaauma irio cienyu, cia ngombo cienyu, cia andû arîa mwandîkîte, cia ageni arîa mûtûûranagia nao,

**7** cia nyamû cienyu irîa mûrîthagia na cia nyamû cia kîthaka irîa ciîthagîrwa irî mîgûndarî yenyu. Nwa mûrîe indo cionthe irîa ciumaga mîgûndarî îo.

**7**

**8** “Mûgaatara mîaka mûgwanja maita mûgwanja, na yonthe îkethîrwa îrî mîaka mîrongo îna na kenda.

**9** Nîmûgaacoka mûvuve tûrumbeta vûrûrirî wonthe mûthenya wa îkûmi mwerirî wa mûgwanja. Ûcio nîguo mûthenya wa mambura ma kûtheria mevia.

**10** Ûguo nîguo mûkaamûra mwaka wa mîrongo îtano na mwanîrîre wîyathi kûrî andû onthe arîa matûûraga vûrûrirî ûcio. Indo cionthe irîa ikethîrwa ciendetue nîigaacokerua ene kana njiarwa ciao, nake mûndû wa wonthe wendetue arî ngombo nîagaacoka kwa andû ao.

**11** Mûtikaavanda irio mîgûndarî yenyu kana mûketha makûra, kana mûngania thavibu kuuma mîthaviburî yenyu îrîa îtarî mîmenyerere.

**12** Nîmûkaamûrîra Ngai mwaka ûcio wonthe. Mûkaarîcaga makûra tu kuuma mîgûndarî îo.

**12**

**13** “Indo cionthe irîa ciendetue igaacokerua ene mwakarî ûcio wa mîrongo îtano.

**14** Kwoguo ûkîenderia Mûisiraeli ûrîa wîngî mûgûnda kana ûkîgûra kuuma kûrî ke, mûkeegucanîra ûrîa kwagîrîrîte.

**15** Vîndî îrîa mûkûgûra kana mûkwendia mîgûnda, îrîvi rîa mîgûnda îo rîkaaringanaga na irio irîa ingîkethwa mîgûndarî îo mbere ya mwaka ûcio wa gûkûngûîra.

**16** Ethîrwa mîaka îrî mîîngî, îrîvi rîkethîrwa rîrî înene, nwatî ethîrwa mîaka îtarî mîîngî, îrîvi rîkethîrwa rîrî înini nîûndû kîrîa gîkwendua nî irio irîa ingîvota gûkethwa mûgûndarî ûcio.

**17** Mûtikaveenie Aisiraeli arîa engî, nwatî mwîtigagîre Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**17**

**18** “Vingagiani Maathani makwa na irîra ciakwa, nîguo mûtûûre vûrûrirî mûrî na thayû.

**19** Nîgûgaakûra irio vûrûrirî ûcio na nî mûkaagîa irio cia kwîgana na mûtûûre mûrî na thayû.

**19**

**20** “Nwatî nwa mwîyûrie kîrîa mûkaarîa mwakarî wa mûgwanja mwarega kûvanda kana mûketha irio.

**21** Nie, Ngai-Mûnene nî ngaarathima mîgûnda mwakarî wa gatandatû na nî gûkaauma irio irîa mûkaarîa îvinda rîa mîaka îîrî.

**22** Mwavanda irio mîgûndarî yenyu mwakarî wa kanana, mûkethîrwa mûkîrîcaga irio irîa mûkethîrwa mûkethete mwakarî wa gatandatû na mûkethîrwa mûrî na irio cia kwîgana nginya rîrîa irio irîa mûkaavanda igaakethwa.

**22**

**23** “Mûtiagîrîrwe nî kwendia mûgûnda wenyu viû, nîûndû tî wenyu. Nî wakwa, na mue mûrî ageni evîtûkîri arîa etîkîrie gûûtûmîra.

**23**

**24** “Vîndî îrîa mûgûnda ûkwendua, mûndû ûrîa warî mwene guo mbere nwanginya avewe kamweke ga kûûgûra arî wa mbere.

**25** Mûisiraeli angîkaathîna na endie mûgûnda wake, mûrwang'ina ûrîa maciaranîrîtue nake nwanginya akaagûra mûgûnda ûcio rîngî.

**26** Ethîrwa mûndûmûrûme atarî na mûrwang'ina ûrîa maciaranîrîtue nake ûngîgûra mûgûnda ûcio rîngî, na vuvarî mûndû ûcio ke mwene agîe na mbeca nyîngî ingîûgûra,

**27** nîagaatara mbeca cia mwîgana wa irio irîa irî mûgûndarî ûcio na airute kuuma kûrî mbeca irîa endeetie mûgûnda, acoke oce mûgûnda wake.

**28** Nwatî ethîrwa atarî na mbeca mbîganu cia kûgûra mûgûnda wake rîngî, mûgûnda ûcio ûkethîrwa ûrî wa mûndû ûrîa waûgûrire nginya mwakarî wa mîrongo îtano rîrîa agaacokerua guo. Mwakarî ûcio nîrîo mwene mûgûnda ûcio agîrîrîwe nî gûcokerua guo.

**28**

**29** “Mûndû angîendia nyomba îrîa ekaraga îtûûrarî rîrî ririgîre na rûthingo, mûndû ûcio arî na kîvooto gîa gûkûûra nyomba îo rîngî mwakarî wa mbere wonthe kuuma mûthenya ûrîa aamîendirie.

**30** Nwatî angîrega kûmîkûûra rîngî mwakarî wa ûcio, ndagîrîrwe nî kûmîgûra rîngî, na nyomba îo îgaatûûra îrî ya mûndû ûcio ûmîgûrîte viû na njiarwa ciake. Ndîgaacokerua mwene mwakarî wa mîrongo îtano.

**31** Nwatî nyomba irîa irî icagirî irîa itarî mbirigîre na rûthingo igeekagwa ta mîgûnda. Ene cio nwa maikûûre rîngî na ciagîrîrwe nî gûgaacokua mwakarî wa mîrongo îtano.

**32** Kûnarî ûguo, Alawi nwa magûre rîngî nyomba ciao irîa irî matûûrarî mao kûrîa matwîre wa rîrîa mangîenda.

**33** Ethîrwa nyomba wa yonthe îrî îtûûrarî rîmwe rîa mama nwa yendue nî Mûlawi na arege kûmîgûra rîngî, nwanginya îgaacokua mwakarî wa gûcokerua indo, nîûndû nyomba cia Alawi irîa irî matûûrarî mao nî itûûra irî ciao gatagatîrî ka andû arîa engî a Isiraeli.

**34** Nwatî gûtirî mûndû wagîrîrwe nî kwendia mîgûnda îrîa îthiûrûrûkîrîtie matûûra ma Alawi, îgaatûûra îrî yao.

**34**

**35** “Ethîrwa Mûisiraeli ûrîa wîngî mûtûûranîrîte nake nîwatuîka mûthîni na eremwa, nwanginya mûmûtethagie na kîrîa angîvatara, nîguo mûvotage gûtûûrania nake wata ûrîa mûtethagia ageni arîa mûtûûranagia nao.

**36** Mûtikamwîtie maciaro ma kîrîa mûmûkombithîtie, nwatî athîkagîrani Ngai na mûtûûranie na Mûisiraeli ûrîa wîngî.

**37** Mûtikamûkombithie mbeca atî nîguo akaarîva na maciaro, na mûtikamûnengere irio atî nîguo akaamûrîva irî nyîngaîngî.

**38** Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, ûrîa wamûrutire vûrûri wa Misiri nîguo nîmûve vûrûri wa Kanaani nîguo nduîke Ngai wenyu.

**38**

**39** “Ethîrwa Mûisiraeli ûrîa mûtûûranîrîte nake nîwatuîka mûthîni na eyendia kûrî we arî ngombo ndûkamûrutithie wîra ta ngombo.

**40** Ke agekaranagia nawe arî ta mûndû mwandîke na ta mûgeni na agûtungatagîre nginya mwaka wa mîrongo îtano.

**41** Vîndî îo nîrîo ke na ciana ciake makaauma gwaku na macoke vûrûrirî wa methe mao.

**42** Andû a Isiraeli nî ngombo ciakwa, na nînie naamarutire vûrûri wa Misiri. Matiagîrîrwe nî kwendua marî ngombo.

**43** Ndûkamwathe ûmûvinyîrîrîtie, nwatî wathîkagîre Ngai waku.

**44** Mûngîvatara ngombo, nwa mûigûre kuuma mavûrûrirî marîa mamûthiûrûrûkîrîtie.

**45** Wana nwa mûgûre ciana cia ageni arîa mûtûûranagia nao. Ciana ta icio iciarîrîtwe vûrûrirî wenyu nwa ituîke indo cienyu.

**46** Nwa mûnenganîre ciana icio kûrî avîcî enyu marî îgai rîao, nîguo imatungatagîre ûtûûrorî wao. Nwatî mûtikathe Aisiraeli arîa engî mûmavinyîrîrîtie.

**46**

**47** “Mûgeni ûrîa mûtûûranagia nake angîtonga, nake Mûisiraeli wenyu athîne na eyendie arî ngombo kûrî mûgeni ûcio kana kûrî mûndû wa mûciî wao,

**48** Vuva wa kwendua, Mûisiraeli ûcio nwa akûûrwe rîngî nî ûmwe wa aa mûrwang'ina,

**49** kana mamawe kana mûvîcî wa mûrwang'ina na îthe kana mûndû wîngî wa nyomba yao; kana ke mwene angîtonga nwa ekûûre.

**50** Mûisiraeli ûcio ngombo nwanginya makaaranîria na mûndû ûcio wamûgûrire na nwanginya magaatara mîaka kuuma rîrîa eeyendirie nginya mwaka ûcio wîngî wa mîrongo îtano. Îvinda rîrîa akethîrwa ekarîte kwa mûgeni ûcio rîgaatarwa kûringana na mûcara wa mûndû arî mwandîke.

**51** Ethîrwa mîaka îrîa îtigarîte nginya mwaka wa gûcokia indo nî mîngî, agaacokia mbeca nyîngî ta irîa ciarîvirwe akîgûrwa.

**52** Ethîrwa nî mîaka mînini nginya mwaka wa gûcokerua indo mwaka wa mîrongo îtano, nwanginya agaatara mbeca mwîgana ta wa mbeca cia mîaka îrîa îtigarîte mûndû arî mwandîke nginya mwaka ûcio wa gûcokerua indo.

**53** Mûgeni ûcio ageekaraga na Mûisiraeli ûcio ta mûndû andîkîtwe mwaka wa mwaka. Kwoguo ndagîrîrwe nî kûmwatha amûvinyîrîrîtie Aisiraeli acio engî makîonaga.

**54** Ethîrwa tîakûûrwa na njîra îmwe ya icio, ke vamwe na ciana ciake nwanginya makaarekererua mwakarî ûcio wîngî wa mîrongo îtano.

**55** Kwoguo andû a Isiraeli nî akwa, nî ndungata ciakwa irîa naarutire vûrûri wa Misiri. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.”

# Ala 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Irathimo nîûndû wa kwathîkîra Ngai

## (

## Gûco 7.12-24

## ;

## 28.1-14

## )

## Îvera nîûndû wa kûrega kwathîkîra Ngai

## (

## Gûco 28.15-68

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwerire andû a Isiraeli atîrî, “Mûtikerûthîre ngai cia mîvuanano kana mûvuanano wa îthiga rîrî riumie atî nîguo mûigoocage. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**2** Menyagîrîrani mîthenya yakwa ya thavatû na mûtîîage vandû varîa ngoocagîrwa. Nie nînie Ngai-Mûnene.

**2**

**3** “Ethîrwa mûkaamenyagîrîra maathani makwa na mwathîkagîre irîra ciakwa,

**4** nî ngaamurithîria mbura kavinda karîa kagîrîru, nîguo mîgûnda yenyu îgîcage na irio nyîngî na mîtî îciare matunda.

**5** Irio cienyu nîikengîva na mûikethage nginya vîndî ya gûketha thavibu, na mûkethîrwa mûgîketha thavibu nginya vîndî ya kûvanda ngano. Mûkethagîrwa mûrî na irio nyîngî irîa mûvatarîte na mûtûûre vûrûrirî wenyu mûrî agitîre.

**5**

**6** “Nî ngaamûva thayû vûrûrirî wenyu, na mûkaamamaga mûtagwîtigîra wanarî mûndû. Nî ngaathiria nyamû cionthe njûku vûrûrirî na mûtikaarûa na nthû cienyu rîngî.

**7** Nî mûkaarûa na nthû cienyu na mûivoote.

**8** Andû atano enyu nî makaavoota andû îgana, nao andû îgana enyu nîmakaavoota andû ngiri îkûmi na nî mûkaavoota nthû cienyu.

**9** Nîngaamûrathima na ndûme mwongerereke na nîngaavingia kîrîkanîro kîrîa naarûthire namue.

**10** Irio cienyu nîikeengîva mûno, na vîndî ya maketha nîkwa mûgaata irîa ngûrû nîguo irîa ikethîrwa igîkethwa cione gwa kwigwa.

**11** Ngaatûûra gatagatîrî kenyu nîrî îgemarî rîakwa rîtheru na ndikaamûtiganîria.

**12** Ngethagîrwa nîrî namue na ngethîrwa nîrî Ngai wenyu, namue mwîthagîrwe mûrî andû akwa.

**13** Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, ûrîa wamûrutire vûrûri wa Misiri nîguo mûtigatuîke ngombo ciao rîngî. Nînaamwovorire mînyororo îrîa mwovetwe nayo na ngîtûma mûthiîcage mûrî na wîyathi.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîwerire andû a Isiraeli atîrî, “Mwarega kûnthikîrîria na mwathîkîre Maathani makwa,

**15** mwarega kûvingia maathani makwa na irîra ciakwa na mûrege kûvingia kîrîkanîro kîrîa naarûthire namue,

**16** nî ngaamûverithia. Nî ngaamûretere mîrimû îtakaavora na mîrimû ya kûviûva mwîrî îrîa îgaatûma mûtuîke ndumumu na mûthirwe nî vinya. Mûkaavandaga irio, nwatî mûtikaairîa, nîûndû nthû cienyu nîcio igaaketha irio icio na iirîe.

**17** Nîngaamûtiganîria nîguo mûkaavootwa nî nthû cienyu, nao andû arîa mamûmenete nî makaamwatha. Mûkaamaka nginya mûrage wana gûtarî mûndû ûmûvinyûrithîtie.

**17**

**18** “Ethîrwa wana neka maûndû mau monthe mûtikaavingia Maathani makwa, nî ngaamûverithia makîria nîûndû wa mevia menyu.

**19** Nî ngaathiria vinya ûcio ûtûmaga mwîtîîe. Gûtikethîrwa na mbura na gûtirî irio igaakûra vûrûrirî wenyu.

**20** Wana mwaruta wîra na kîîo kînene atîa, wîra wenyu ndûkaamûtethia, nîûndû gûtirî irio igaakûra vûrûrirî wenyu na mîtî ya kuo ndîgaaciara maciaro.

**20**

**21** “Ethîrwa nî mûkaathiî na mbere kûregana nanie na mûrege kûmbathîkîra nî ngaamûverithia maita mûgwanja makîria ya mevia menyu.

**22** Nîngaarekereria nyamû njûku ciûke kûrî mue nîguo ciûrage ciana cienyu, ciûrage nyamû irîa mûrîthagia na mûtigare andû anini mûno, na njîra cienyu iture andû a kûthiîra.

**22**

**23** “Na ethîrwa vuva wa îvera rîîrî nwa mûkaathiî mbere na kûregana nanie na mûrege kûmbathîkîra,

**24** Nie mwene nî ngaaregana namue na nîmûverithie maita mûgwanja nîûndû wa mevia menyu.

**25** Nîngaarekereria nthû cienyu irûe namue nîguo nîmûverithie nîûndû wa kûrega kûvingia kîrîkanîro gîetû. Na wana mwaûngana vamwe matûûrarî menyu nîguo mûgitîrwe, nî ngaamûtûmîra mûrimû mûcûku mûno wa kûûraga andû eengî mûno gatagatîrî kenyu na nî ngaamûrekereria kûrî nthû cienyu.

**26** Nîngaatûma mûgîe na yûra rînene, na aka îkûmi makaarugagîra rikorî rîmwe. Nîmakagaanaga wa mûndû kîthimo gîake, na wana maarîa matikavaa.

**26**

**27** “Ethîrwa vuva wa maûndû mama monthe nwa mûkaathiî mbere kûregana nanie na mûrege kûmbathîkîra,

**28** nîngaaregana namue nîrî na marakara, na nîmûverithie maita mûgwanja nîûndû wa mevia menyu.

**29** Yûra nî rîkaaneneva mûno nginya rîtûme mûrîcage ciana cienyu.

**30** Nîngoomomora kûndû kûrîa mûgoocagîra mûrî îgûrû rîa irîma, nyomomore metha cienyu cia magongoona cia kûvîvîria ûbani na mbikie ciimba cienyu îgûrû rîa mîvuanano yenyu îno mîkuû, na nîmûnyarare.

**31** Nîngaacûkangia matûûra menyu viû, njûkangie viû kûndû kûrîa mûgoocagîra na ndikaamûkîra magongoona menyu.

**32** Ngaacûkangia vûrûri wenyu viû, nacio nthû cienyu irîa îgaatûûra kuo nî ikaamakua nî ûrîa vûrûri ûcio ûkethîrwa ûcûkangîtue.

**33** Nîngaatûma mûrûe mbaara na nîmûnyaganie mavûrûrirî marîa mengî. Vûrûri wenyu nîûgaatiganîrua, na matûûra menyu matigwe marî momokangu.

**33**

**34** “Rîrîa mûkethîrwa mûrî mavûrûrirî ma nthû cienyu, mîgûnda yenyu nîkaavurûka na îkûngûîre thavatû irîa mûtaakûngûagîra.

**35** Rîrîa rîonthe vûrûri wenyu ûka ethîrwa ûrî îganjo nîûkaavurûka, nîûndû ndwavurûkaga kavinda karîa mwatûûraga kuo.

**36** Nîngaatûma andû enyu arîa marî îthamîriorî mecûrwe nî guoya nginya mamakague nî mûgambo wa îthangû rîkinainua nî rûkûngi. Mûkaaûraga takwa mûvinyûrîtue mûkîûrîra mbaara, na mûkaagûcaga wana gûtarî nthû imûvinyûrîtie.

**37** Mûkaavîngîcanaga mue ene takwa mûrîte mûtikaûragwe vîndî îrîa gûtarî mûndû ûmûvinyûrîtie, na mûtikaavota kûrûa na nthû cienyu.

**38** Mûthiiarî mûgaakuîra îthamîriorî na mûthikwe kûu vûrûrirî wa nthû cienyu.

**39** Andû enyu anini arîa magaatigara nî makoorera mavûrûrirî ma nthû cienyu nîûndû wa mevia mao na mevia ma methe mao.

**39**

**40** “Nwatî njiarwa cienyu nî ikaaumbûra mevia mao na mevia ma methe mao ma tene, arîa maareganire nanie na makîrega kûmbathîkîra.

**41** Nînaareganire nao na ngîmavira îthamîriorî vûrûrirî wa nthû ciao. Mûthiiarî ethîrwa njiarwa cienyu nîikenyivia na ciîrire itige kwîvia,

**42** nîngaavingia kîrîkanîro kîrîa naarûthire na Iburahimu, Isaka na Jakovu, na ndirikane vûrûri ûrîa naamwîrîre atî nîngaamûva.

**43** Nwatî mbere, andû nî makaauma vûrûrirî ûcio, naguo nîûkaavurûka na ûkûngûîre thavatû cia guo, na nwanginya makaaverithua nîûndû wa mevia mao ma kûregana na mawatho na irîra ciakwa.

**44** Nwatî kûnarî ûguo, ndikaamatiganîria viû kana nîmacûkangia viû vîndî îrîa makethîrwa marî vûrûrirî wa nthû ciao, atî nîguo wîthîrwe ûrî mûthiia wa kîrîkanîro gîetû nao, nîûndû Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wao.

**45** Nwatî nîngaavingia kîrîkanîro kîrîa naarûthire na methe mao ma tene rîrîa nonanirie vinya wakwa mavûrûrirî monthe na njîra ya kûruta andû akwa vûrûri wa Misiri, nîguo Nie Ngai-Mûnene nduîke Ngai wao.”

**45**

**46** Mama nî mawatho, irîra na maathani marîa Ngai-Mûnene aaveere andû a Isiraeli kûvîtûkîrîra kûrî Musa kîrîmarî gîa Sinai.

# Ala 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî iveo cia kûrutîra Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli, atî rîrîa mûndû eranîrîte atî nîekûrutîra Ngai-Mûnene mûndû arî îtega nîûndû wa kûvingia mwîvîtwa wa mwanya, mûndû ûcio nwa akûûrwe na njîra ya kûrîva mbeca iringanîte na kîthimi kîrîa gîtîkanîrie.

**3** Mûndûmûrûme arî na ûkûrû wa kuuma mîaka mîrongo îîrî kûthiî mîaka mîrongo îtandatû: tûcunjî mîrongo îtano (50) twa sîlûva.

**4** Mûndûmûka tûcunjî mîrongo îthatû (30) twa sîlûva.

**5** Mûndû arî na ûkûrû wa kuuma mîaka îtano kûthiî mîaka mîrongo îîrî: arî mwanake, tûcunjî mîrongo îîrî (20) twa sîlûva, na arî mwîrîtu, tûcunjî îkûmi (10) twa sîlûva.

**6** Kaana karî na ûkûrû wa nthî ya mîaka îtano: karî kamwanake, tûcunjî tûtano (5) twa sîlûva, karî kerîtu, tûcunjî tûthatû (3) twa sîlûva.

**7** Mûndû arî na ûkûrû wa makîria ya mîaka mîrongo îtandatû: arî mûndûmûrûme, tûcunjî îkûmi na tûtano (15) twa sîlûva, na arî mûndûmûka, tûcunjî îkûmi (10) twa sîlûva.

**7**

**8** “Ethîrwa mûndû ûrîa wîvîtîte arî mûthîni mûno na ndangîvota kûrîva kîthimi kîrîa gîtîkanîrie, nîakaavirîra mûthînjîri-Ngai mûndû ûcio amûrîrîte Ngai, nake mûthînjîri-Ngai nîagaatua kîthimi kûringana na ûrîa mûndû ûrîa wîvîtîte angîvota kûrîva.

**8**

**9** “Ethîrwa mwîvîtwa nî wa nyamû îrî îtega kûrî Ngai-Mûnene, matega monthe ma nyamû ta îo nî matheru.

**10** Mûndû ûrîa wîvîtîte kûruta nyamû kuuma ndîthiarî yake ndagîrîrwe nî gûkûrarania nyamû îo na îngî. Angîka ûguo, nyamû icio wa cioîrî ikethîrwa irî cia Ngai-Mûnene.

**11** Ethîrwa mwîvîtwa nî wa nyamû îtarî ntheru, îrîa îtangîtîkîrwa nî Ngai-Mûnene îrî îtega, mûndû ûcio nîakaavira nyamû îo kûrî mûthînjîri-Ngai.

**12** Mûthînjîri-Ngai nî agaatua îrîvi rîa nyamû îo kûringana na wagîrîru wayo, na mbeca irîa mûthînjîri-Ngai agaatua nîcio nyamû îo îkaagûrwa.

**13** Nwatî mûndû ûcio angîenda kûgûra nyamû îo rîngî, nwanginya akaamîrîva na ongerere tûcunjî mîrongo îîrî îgûrû rîa îgana.

**13**

**14** “Vîndî îrîa mûndû akwamûrîra Ngai-Mûnene nyomba, mûthînjîri-Ngai nîagaatua îrîvi rîa nyomba îo kûringana na wagîrîru wayo, na mbeca irîa mûthînjîri-Ngai agaatua nîcio nyomba îo îkaagûrwa.

**15** Ethîrwa mwene nyomba îo nwa ende kûmîgûra rîngî, nwanginya akaamîrîva na ongerere tûcunjî mîrongo îîrî îgûrû rîa îgana.

**15**

**16** “Mûndû angîamûrîra Ngai-Mûnene gacunjî ka mûgûnda wake, îrîvi rîa gacunjî kau ka mûgûnda rîgaatuwa kûringana na maketha marîa maumaga kuo. Wa kilo mîrongo îîrî cia cairi ikaarîvagwa tûcunjî îkûmi twa sîlûva.

**17** Ethîrwa akaamûra gacunjî kau ka mûgûnda mwaka wa mîrongo îtano wathira, gakaarîvwa îrîvi rîrîa rîkagîrîrîte.

**18** Nwatî angîamûra gacunjî kau ka mûgûnda vuva wa mîaka mîrongo îtano, mûthînjîri-Ngai nîagaatua îrîvi rîa mûgûnda rîringanîte na mîaka îrîa îkethîrwa îtigarîte nginya mwaka ûcio wîngî wa gûkûngûîra mîaka mîrongo îtano, na îrîvi rîu rînyivanyivue.

**19** Ethîrwa mwene mûgûnda ûcio nwa ende kûûgûra rîngî ûtuîke wake, nwanginya akaaûrîva na ongerere tûcunjî mîrongo îîrî îgûrû rîa îgana.

**20** Nwatî mûndû ûcio wamûrîrîte Ngai-Mûnene mûgûnda angîwendia kûrî mûndû wa kaîrî atambîte kûûgûra, ndangîvota gûûkûûra rîngî.

**21** Nwatî mwaka ûcio wîngî wa gûkûngûîra mîaka mîrongo îtano, mûgûnda ûcio nîûkaanenganîrwa kûrî Ngai-Mûnene ûtuîke wake viû, na ûkethîrwa ûrî wa athînjîri-Ngai.

**21**

**22** “Mûndû angîgûra mûgûnda acoke awamûrîre Ngai-Mûnene,

**23** Mûthînjîri-Ngai nîagaatua îrîvi rîa mûgûnda ûcio rîringanîte na mîaka îrîa îkethîrwa îtigarîte nginya mwaka wîngî wa gûkûngûîra mîaka mîrongo îtano, na mûndû ûcio nwanginya akaarîva mbeca icio mûthenya ûcio. Mbeca icio nî cia Ngai-Mûnene.

**24** Mwakarî wa gûkûngûîra mîaka mîrongo îtano, mûgûnda ûcio nîûgaacokerua mwene ûrîa wawendetie kana ûcokerue njiarwa ciake.

**24**

**25** “Marîvi monthe magaatuwa kûringana na kîthimi kîrîa gîtîkanîrie.

**25**

**26** “Marikithathi ma ndîthia cienyu marî ma ng'ombe kana ma ng'ondu nî ma Ngai-Mûnene. Kwoguo gûtirî mûndû ûngîmwamûrîra mo.

**27** Nwatî îrikithathi rîa nyamû îtarî ntheru, mwene yo nîakaamîgûra rîngî na mbeca irîa mbîtîkanîrie na irî nyongerere tûcunjî mîrongo îîrî îgûrû rîa îgana twa sîlûva. Yarega gûkûûrwa, nwa yenderue mûndû wîngî na mbeca irîa mbîtîkanîrie.

**27**

**28** “Gûtirî mûndû ûngîendia kana akûre kîndû kîrîa kînenganîrîtwe kûrî Ngai-Mûnene gîtuîke gîake, wana ethîrwa nî mûndû, nyamû kana mûgûnda. Kîndû kîrîa kînenganîrîtwe kûrî Ngai-Mûnene gîtuîke gîake, nî gîake viû.

**29** Gûtirî mûndû ûngîgûrwa rîngî ararî mûnenganîre kûrî Ngai-Mûnene agatuîka wake viû. Mûndû ûcio nwanginya akaaûragwa.

**29**

**30** “Gîcunjî kîmwe îgûrû rîa îkûmi Kîam maciaro monthe ma mûgûnda nî ma Ngai-Mûnene, wana ethîrwa marî ma irio kana matunda.

**31** Ethîrwa mûndû nwa ende kûgûra rîngî irio kana matunda irîa arutîrîtwe Ngai-Mûnene, nwanginya akaarîva mbeca irîa mbîtîkanîrie na ongerere tûcunjî mîrongo îîrî îgûrû rîa îgana.

**32** Nyamû îmwe gatagatîrî ka nyamû îkûmi nî ya Ngai-Mûnene. Rîrîa nyamû igûtarwa, nyamû yonthe ya îkûmi nî ya Ngai-Mûnene.

**33** Mwene nyamû ndagîrîrwe nî kûvanga nyamû icio atî nîguo nyamû irîa itarî mbaro ithuurwe, na ndagîrîrwe nî gûkûranania nyamû îrîa amûrîrîte Ngai-Mûnene na îngî. Angîkûûrarania nyamû na îngî, nyamû icio wa cioîrî igaatuîka cia Ngai-Mûnene na mwene cio ndangîikûûra rîngî.”

**33**

**34** Mama nîmo maathani marîa Ngai-Mûnene aaveere andû a Isiraeli kûvîtûkîrîra kûrî Musa kîrîmarî gîa Sinai.

Nda

# Nda 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtarwa kwa mbere kwa andû a Isiraeli

**1** Mûthenya wa mbere wa mweri wa kaîrî mwaka wa kaîrî kuuma andû a Isiraeli mauma Misiri, Ngai arî îgemarî rîa Ngai-Mûnene kûu werûrî wa Sinai nîwarîrie Musa akîmwîra atîrî,

**2** “We na Aroni tarani andû a Isiraeli, wa mûndû kûringana na mûvîrîga wake na nyomba yake. Andîkani marîîtwa ma arûme onthe

**3** arîa marî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na makîria na mangîtuîka athigari a mbaara na mûmagaanie ikundi ikundi.

**4** Mûtongoria ûmwe kuuma kûrî wa mûvîrîga wa Isiraeli nîakaamûtethereria gûtara andû.”

**4**

**5** Mama nîmo marîîtwa ma andû arîa makaamûtethagîrîria, wa mûndû na mûvîrîga wake. Kuuma mûvîrîgarî wa Reubeni mûgaatethagîrîrua nî Elizuri mûvîcî wa Shedeuri.

**6** Kuuma mûvîrîgarî wa Simeoni mûgaatethagîrîrua nî Shelumieli mûvîcî wa Zurishadai.

**7** Kuuma mûvîrîgarî wa Juda mûgaatethagîrîrua nî Nahashoni mûvîcî wa Aminadabu.

**8** Kuuma mûvîrîgarî wa Isakaru mûgaatethagîrîrua nî Nethanieli mûvîcî wa Zuari.

**9** Kuuma mûvîrîgarî wa Zebuluni mûgaatethagîrîrua nî Eliabu mûvîcî wa Heloni.

**9**

**10** Kuuma kûrî njiarwa cia Josefu, mûgaatethagîrîrua nî Elishama mûvîcî wa Amihudi wa kuuma mûvîrîgarî wa Efiraimu; Gamalieli mûvîcî wa Pedasuri wa kuuma mûvîrîgarî wa Manase;

**11** Abidani mûvîcî wa Gideoni wa kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini;

**12** Ahiezeri mûvîcî wa Amishadai wa kuuma mûvîrîgarî wa Dani;

**13** Pagieli mûvîcî wa Okirani wa kuuma mûvîrîgarî wa Asheri;

**14** Eliasafu mûvîcî wa Deueli wa kuuma mûvîrîgarî wa Gadi;

**15** Ahira mûvîcî wa Enani wa kuuma mûvîrîgarî wa Nafutali.

**15**

**16** Acio nîo atongoria arîa maathuurîtwe kuuma kûrî mwîngî, na kûrî mîvîrîga ya tene ya Isiraeli na kuuma kûrî atongoria a icunjî irîa ciagaanîtue cia Isiraeli.

**17** Arûme aya îkûmi na aîrî nîo maatethereerie Musa na Aroni gûtarana.

**18** Mûthenya wa mbere wa mweri wa kaîrî, nîmeetire andû onthe vamwe na makîmandîka onthe wa mûndû kûringana na mûvîrîga wake na nyomba yake. Arûme arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere nîmaatarirwe na makîandîkwa mûtaratara wao onthe,

**19** wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa. Musa aandîkîthirie andû acio arî werûrî wa Sinai.

**19**

**20** Mûtaratara wa arûme arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara maandîkîtwe mavangîtwe wa mûndû na mûvîrîga wake, nyomba yake, na maambîrîrîtie na andû a mûvîrîga wa Reubeni mûvîcî wa Jakovu ûrîa warî mûkûrû. Mwîgana wa andû acio kuuma kûrî wa mûvîrîga wekariî ta û:

**21** Mûvîrîga wa Reubeni warî na arûme ngiri mîrongo îna na ithathatû na magana matandatû (46,600).

**22** Mûvîrîga wa Simeoni nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa kuuma mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**23** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo îtano na kenda na magana mathatû (59,300.)

**24** Mûvîrîga wa Gadi nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**25** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo îna na ithano na magana matandatû ma mîrongo îtano (45,650).

**26** Mûvîrîga wa Juda nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**27** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo mûgwanja na inya na magana matandatû (74,600).

**28** Mûvîrîga wa Isakaru nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**29** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo îtano na inya na magana mana (54,400).

**30** Mûvîrîga wa Zebuluni nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**31** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo îtano na mûgwanja na magana mana (57,400).

**32** Mûvîrîga wa Efiraimu nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**33** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo îna na magana matano (40,500).

**34** Mûvîrîga wa Manase nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**35** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo îthatû na igîrî na magana maîrî (32,200).

**36** Mûvîrîga wa Benjamini nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**37** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo îthatû na ithano na magana mana (35,400).

**38** Mûvîrîga wa Dani nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**39** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo îtandatû na igîrî na magana mûgwanja (62,700).

**40** Mûvîrîga wa Asheri nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**41** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo îna na îmwe na magana matano (41,500).

**42** Mûvîrîga wa Nafutali nîwatarirwe na arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara nîmaandîkirwe marîîtwa mao wa mûndû kûringana na mbarî yake, nyomba yake, na mûciî wake.

**43** Naguo warî na arûme ngiri mîrongo îtano na ithatû na magana mana (53,400).

**44** Acio nîo andû arîa Musa na Aroni maatarire magîtethagîrîrua nî atongoria îkûmi na aîrî a kuuma Isiraeli, wa mûndû arûngamîrîrîte nyomba ya îthe.

**45** Kwoguo arûme onthe a Isiraeli arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere na mangîatuîkire athigari a mbaara,

**46** maarî ngiri magana matandatû ma ithatû na magana matano ma mîrongo îtano (603,550).

**46**

**47** Andû a mûvîrîga wa Lawi matiataranîrua na andû a mîvîrîga îo îngî,

**48** nîûndû Ngai-Mûnene nîwerîte Musa atîrî,

**49** “Ûkîandîka mûtaratara wa andû arîa mangîtuîka athigari a mbaara, ndûgatare andû a mûvîrîga wa Lawi.

**50** Vandû va ûguo, tua andû a mûvîrîga wa Lawi a gûkuuaga îthandûkû rîa kîrîkanîro vamwe na indo ciarîo cionthe. Nwanginya mamenyagîrîre îthandûkû rîu na matume magema mao marîthiûrûrûkîrîtie.

**51** Vîndî îrîa îgema rîgûkuuwa, Alawi nîo makaarîambûranagia, na vîndî îrîa rîkûrûngamua, nwao makaarîambaga. Mûgeni wa wonthe ûkarîkuvagîrîria nîakaaûragwa.

**52** Aisiraeli acio engî makaambaga magema wa mûndû gîkundirî gîake vakuvî na vendera yao.

**53** Nwatî Alawi makaambaga magema mao mathiûrûrûkîrîtie îgema rîa gûcemanîrua marîrangîrîte nîguo gûtikethîrwe kûrî na ûndû ûngîtûma marakara ma Ngai-Mûnene makinyîrîre andû a Isiraeli.”

**54** Kwoguo andû a Isiraeli nîmeekire maûndû monthe marîa Musa aathîtwe nî Ngai-Mûnene eke.

# Nda 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa mîvîrîga yavangîtwe kûrîa maambîte magema

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni atîrî,

**2** “Andû a Isiraeli makambaga magema wa mûndû vakuvî na vendera yao. Nao makambaga magema mao mathiûrûrûkîrîtie îgema rîa Ngai-Mûnene.

**2**

**3** “Andû a Juda makaamba magema mao mwena wa îrathîro vakuvî na vendera yao. Mûtongoria wao akeethîrwa arî Nahashoni mûvîcî wa Aminadabu.

**4** Onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo mûgwanja na inya na magana matandatû (74,600).

**5** Arîa makaarigania nao, nî andû a mûvîrîga wa Isakaru. Mûtongoria wao akeethîrwa arî Nethanieli mûvîcî wa Zuari.

**6** Onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo îtano na inya na magana mana (54,400).

**7** Nîmagaacoka marûmîrîrwe nî andû a mûvîrîga wa Zebuluni. Mûtongoria wao akeethîrwa arî Eliabu mûvîcî wa Heloni.

**8** Onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo îtano na mûgwanja na magana mana (57,400).

**9** Andû onthe a Juda, kûringana na ikundi ciao makeethîrwa marî ngiri îgana rîa mîrongo înana na ithathatû na magana mana (186,400). Andû acio nîo makaambîrîria rûgendo marî a mbere.

**9**

**10** “Andû a Reubeni makaamba magema mao mwena wa îveti vakuvî na vendera yao. Mûtongoria wao akeethîrwa arî Elizuri mûvîcî wa Shedeuri.

**11** Onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo îna na ithathatû na magana matano (46,500).

**12** Nîmagaacoka marûmîrîrwe nî andû a mûvîrîga wa Simeon. Mûtongoria wao akeethîrwa arî Shelumieli mûvîcî wa Zurishadai.

**13** Nao onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo îtano na kenda na magana mathatû (59,300).

**14** Nîmagaacoka marûmîrîrwe nî andû a mûvîrîga wa Gadi matongoretue nî Eliasafu mûvîcî wa Reueli.

**15** Onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo îna na ithano na magana matandatû ma mîrongo îtano (45,650).

**16** Andû onthe a Reubeni, kûringana na ikundi ciao makeethîrwa marî ngiri îgana rîa mîrongo îtano na îmwe na magana mana ma mîrongo îtano (151,450). Acio nîo makaarûmîrîra andû a mûvîrîga wa Juda.

**16**

**17** “Andû a Lawi nîo makaathiî makuuîte îgema rîa Ngai-Mûnene marî gatagatî ga ikundi cia mbere igîrî na cia mûthiia igîrî. Wa gîkundi gîkaathiî kîrûmîrîrîte vendera yakîo wata ûrîa andû mambîte magema mao.

**17**

**18** “Andû a Efiraimu makaamba magema mwena wa îthûîro vakuvî na vendera yao. Mûtongoria wao akeethîrwa arî Elishama, mûvîcî wa Amihudi.

**19** Onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo îna na magana matano (40,500).

**20** Arîa makaarigania nao nî andû a mûvîrîga wa Manase. Mûtongoria wao akeethîrwa arî Gamalieli mûvîcî wa Pedazuru.

**21** Onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo îthatû na igîrî na magana maîrî (32,200).

**22** Nîmagaacoka marûmîrwe nî andû a mûvîrîga wa Benjamini matongoretue nî Abidani wa Gideoni.

**23** Onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo îthatû na ithano na magana mana (35,400).

**24** Andû onthe a Efiraimu, kûringana na ikundi ciao makeethîrwa marî ngiri îgana rîa inyanya na îgana rîmwe (108,100).

**24** “Andû a Efiraimu nîo makaathiî marî gîkundi gîa kathatû.

**24**

**25** “Andû a Dani makaamba magema mao mwena wa rûgûrû vakuvî na vendera yao. Mûtongoria wao akeethîrwa arî Ahiezeri mûvîcî wa Amishadai.

**26** Andû acio makeethîrwa marî ngiri mîrongo îtandatû na igîrî na magana mûgwanja (62,700).

**27** Nîmagaacoka marûmîrîrwa nî andû a mûvîrîga wa Asheri matongoretue nî Pagieli mûvîcî wa Okirani.

**28** Onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo îna na îmwe na magana matano (41,500).

**29** Nîmagaacoka marûmîrîrwe nî andû a Nafutali matongoretue nî Ahira mûvîcî wa Enani.

**30** Onthe makeethîrwa marî ngiri mîrongo îtano na ithatû na magana mana (53,400).

**31** Andû onthe a Dani, kûringana na ikundi ciao makeethîrwa marî ngiri îgana rîa mîrongo îtano na mûgwanja na magana matandatû (157,600).

**31** “Andû a Dani nîo makaathiî marî a mûthiia.”

**31**

**32** Andû onthe a Isiraeli arîa maandîkirwe wa andû kûringana na mûvîrîga wao, gîkundi wa gîkundi maarî ngiri magana matandatû ma ithano na magana matano ma mîrongo îtano (605,550).

**33** Nwatî wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa, Alawi matiataranîrua na andû a Isiraeli.

**33**

**34** Kwoguo Aisiraeli nîmeekire maûndû monthe wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa. Nîmeekarire vakuvî na vendera ciao na makîthiî wa andû kûringana na mûvîrîga wao.

# Nda 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Avîcî a Aroni

## Wîra wa Alawi

## Gûtara Alawi

## Alawi nîmoocire vandû va marikithathi ma anake

**1** Ino nîcio njiarwa cia Aroni na Musa îvindarî rîrîa Ngai-Mûnene aarîrie Musa arî Kîrîmarî gîa Sinai.

**2** Avîcî a Aroni maarî: Nadabu ûrîa warî îrikithathi, Abihu, Eliazaru, na Ithamaru.

**3** Nao nîmeetîrîrue maguta na makîamûrwa nîguo matungatage marî athînjîri-Ngai.

**4** Nwatî Nadabu na Abihu nîmaakwire nîûndû wa gûtegera Ngai-Mûnene mwaki ûtarî mûtheru kûu werûrî wa Sinai. Nadabu na Abihu matiarî na ciana. Kwoguo Eliazaru na Ithamaru nîmaatungatire marî athînjîri-Ngai ûtûûrorî wonthe wa îthe Aroni.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**6** “Virani andû a mûvîrîga wa Lawi kûrî mûthînjîri-Ngai Aroni nîguo makamûtethagîrîrie.

**7** Andû acio makaarutaga wîra vandûrî va Aroni na va andû onthe marî îgemarî rîa Ngai-Mûnene na marî vandû varîa vatheru Mûno.

**8** Nîo makaamenyagîrîra indo cionthe cia îgema rîa Ngai-Mûnene na marutage mawîra vandûrî va andû a Isiraeli rîrîa magûtungata marî vandû varîa vatheru Mûno.

**9** Alawi mathuurîtwe kuuma kûrî andû a Isiraeli nîguo matethagîrîrie Aroni na avîcî ake gûtungataga.

**10** Nî ûkathuura Aroni na avîcî ake matuîke athînjîri-Ngai, nwatî mûndû wîngî wa wonthe ûkaageria kûruta wîra ûcio, nîakaaûragwa.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**12** “Nînyamûrîte Alawi kuuma kûrî andû a Isiraeli îthenya rîa marikithathi monthe ma andû a Isiraeli methagîrwe marî akwa. Anake onthe marikithathi ma Alawi nî akwa,

**13** nîûndû marikithathi monthe nî makwa. Vîndî îrîa naaûragire marikithathi monthe ma Misiri, nînaamûrire marikithathi monthe ma andû na ma nyamû ma andû a Isiraeli matuîke makwa. Nie nînie Ngai-Mûnene.”

**13**

**14** Musa arî werûrî wa Sinai nîwathirwe nî Ngai-Mûnene

**15** atare Alawi na amandîke wa mûndû kûringana na mûvîrîga wake na nyomba yake, kwambîrîria kaana ga kavîcî ga ûkûrû wa mweri ûmwe kûthiî na mbere.

**16** Kwoguo Musa nîwatarire andû wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathire.

**17** Avîcî a Lawi maarî: Gerishoni, Kohathu na Merari.

**18** Avîcî a Gerishoni maarî Libuni na Shimei.

**19** Avîcî a Kohathu maarî Amuramu, Iziharu, Heburoni na Uzieli.

**20** Nao avîcî a Merari maarî Mahili na Mushi. Icio nîcio mbarî cia Alawi kûringana na mûvîrîga wao.

**20**

**21** Mbarî ya Gerishoni yarûthîtwe nî nyomba ya Libuni na ya Shimei.

**22** Arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa kwambîrîria mweri ûmwe na makîria maarî ngiri mûgwanja na magana matano (7,500).

**23** Mbarî ya Gerishoni yagîrîrwe nî kwamba magema mao mwena wa îthûîro vuva wa îgema rîa gûcemanîrua.

**24** Eliasafu mûvîcî wa Laeli nîke warî mûtongoria wa mbarî îo.

**25** Avîcî a Gerishoni nîo maamenyagîrîra îgema rîa gûcemanîrua, vandû varîa vatheru mûno na gîtambaa gîa kûvakunîkîra, na gîtambaa Kîam mûromo wa îgema rîa Ngai-Mûnene,

**26** kûmenyerera itambaa cia kîvaro kîrîa kîthiûrûrûkîrîtie îgema rîa gûcemanîrua na metha ya kîgongoona, na gîtambaa Kîam mûromo wa kîvaro. Acio nîo moonaga atî indo icio nîciaruta wîra wonthe wacio.

**26**

**27** Mbarî ya Kohathu yarûthîtwe nî nyomba ya Amuramu, Iziharu, Heburoni, na nyomba ya Uzieli.

**28** Arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa kuuma mweri ûmwe na kûthiî na mbere maarî ngiri inyanya na magana matandatû (8,600).

**29** Andû a mbarî ya Kohathu maambire magema mao mwena wa îveti wa îgema rîa gûcemanîrua.

**30** Elizafani mûvîcî wa Uzieli nîke warî mûtongoria wa andû a mbarî ya Kohathu.

**31** Wîra wao warî wa kûmenyerera îthandûkû rîa kîrîkanîro, metha, vandû va kwigîrîrwa taa, metha cia magongoona, indo cia vandû varîa vamûre irîa itûmagîrwa nî athînjîri-Ngai magîtungata, na gîtambaa gîa kûgaania vandû varîa vatheru Mûno. Acio nîo moonaga atî indo icio nîciaruta wîra wonthe wacio.

**32** Eliazaru mûvîcî wa mûthînjîri-Ngai Aroni nîke warî mûnene wa atongoria a Alawi, na mûrûngamîrîri andû arîa maarutaga wîra Vandû varîa Vatheru.

**32**

**33** Mbarî ya Merari yarûthîtwe nî nyomba ya Mahali na Mushi.

**34** Arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa kuuma mweri ûmwe kûthiî na mbere maarî ngiri mîrongo kenda na ithathatû na magana maîrî (96,200).

**35** Andû a mbarî ya Merari maambire magema mao mwena wa rûgûrû wa îgema rîa gûcemanîrua. Mûtongoria wao aarî Zurieli mûvîcî wa Abihaili.

**36** Wîra wao warî wa kûmenyerera mbaû cia îgema rîa gûcemanîrua, mîgamba, itugî, itina cia îgema na indo cionthe cia kûnyitithania îgema. Acio nîo moonaga atî indo icio nîciaruta wîra wonthe wacio.

**37** Andû acio nwao maamenyagîrîra itugî irîa ciathiûrûrûkîrîtie kîvaro, itina ciacio, nthugî cia îgema na mîkanda yacio.

**37**

**38** Musa, Aroni na avîcî ake maambire magema mao mwena wa îrathîro wa îgema rîa Ngai-Mûnene. Wîra wao warî wa gûtungata Vandû varîa Vatheru vandûrî va andû a Isiraeli, na mûndû wîngî wa wonthe ûngîageririe kûruta wîra ûcio nîkwa angîaûragirwe.

**39** Kwoguo Musa na Aroni nîmeekire ûrîa maathîtwe nî Ngai-Mûnene. Arûme onthe Alawi arîa maatarirwe marî na ûkûrû wa kuuma mweri ûmwe kûthiî na mbere maarî ngiri mîrongo îîrî na igîrî (22,000).

**39**

**40** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Ndarîra na ûmandîkîre marîîtwa ma marikithathi monthe ma anake a Isiraeli arîa marî na ûkûrû wa mweri ûmwe na makîria.

**41** Îthenya rîa marikithathi mau monthe ma andû a Isiraeli, amûra Alawi matuîke akwa! Nie nînie Ngai-Mûnene! Wanayo ndîthia ya Alawi, mîamûre îthenya rîa marikithathi monthe ma ndîthia ya andû a Isiraeli.”

**42** Kwoguo Musa nîwatarire marikithathi monthe ma arûme ma andû a Isiraeli wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathire.

**43** Namo marikithathi monthe ma arûme arîa maarî na ûkûrû wa mweri ûmwe kûthiî na mbere maarî ngiri mîrongo îîrî na igîrî na magana maîrî ma mîrongo mûgwanja na ithatû (22,273).

**43**

**44** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**45** “Îthenya rîa marikithathi monthe ma arûme a Isiraeli nyamûrîra Alawi matuîke akwa. Na îthenya rîa marikithathi ma ndîthia ya andû a Isiraeli nyamûrîra marikithathi ma ndîthia ya Alawi.

**46** Nîûndû marikithathi ma andû a Isiraeli nî eengî kûrî Alawi na makîria ya andû magana maîrî ma mîrongo mûgwanja na athatû (273), nwanginya ûkûûre andû acio marî îgûrû.

**47** Ûgaakûûra wa mûndû na tûcunjî tûtano twa sîlûva kûringana na kîthimi kîrîa gîtîkîrîku,

**48** na ûnengere Aroni na avîcî ake sîlûva icio.”

**49** Kwoguo Musa nîwathîkire na akîûngania sîlûva icio cia gûkûûra andû acio kuuma kûrî arîa maarî makîria ya arîa maakûûrirwe nî Alawi.

**50** Nîwaûnganirie kuuma kûrî marikithathi ma andû a Isiraeli sîlûva ngiri îmwe na magana mathatû ma mîrongo îtandatû na ithano (1,365) kûringana na kîthimi kîrîa gîtîkîrîku,

**51** na akîinenganîra kûrî Aroni na avîcî ake wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathire.

# Nda 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawîra ma mbarî ya Kohathu ya mûvîrîga wa Lawi

## Mawîra ma Alawi a mûvîrîga wa Gerishoni

## Mawîra ma mbarî ya Merari

## Alawi nîmaatarirwe

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Tara avîcî a Kohathu kuuma kûrî mûvîrîga wa Lawi wa mûndû kûringana na nyomba yake na mûciî wake.

**3** Tara andû arîa marî na ûkûrû wa gatagatî ka mîaka mîrongo îthatû na mîaka mîrongo îtano, arîa agîrîru a gûtungata îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**4** Ûtungata wa andû acio ûkethagîrwa ûrî wa indo irîa ntheru mûno îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**4**

**5** “Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, mûkiumagara kuuma îgemarî, Aroni na avîcî ake magaatonyaga îgemarî na magooca gîtambaa kîrîa kîrî mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro makînakunîkîra îthandûkû rîu na kîo.

**6** Nîmakaarîkunîkîra na rûûo rwa mbûri rûrî rûtanduke na matandîke gîtambaa Kîam rangi wa vururu îgûrû rîa kîo, macoke macinîke mîtî ya kûrîkuua.

**6**

**7** “Nîmagaatandîka itambaa cia rangi wa vururu îgûrû rîa metha ya mûgate ûrîa ûtegagîrwa Ngai-Mûnene. Nîmakaaigîrîra îgûrû rîa metha îo thaani, iciko, na mbakûri irîa ciîkagîrwa ûbani na irîa ivothagîrwa na mîtûngi ya matega ma indo cia kûnyuwa. Mûgate ûkethagîrwa îgûrû rîa metha vîndî cionthe.

**8** Nîmagaacoka maigagîrîre gîtambaa gîtuune îgûrû rîa indo icio cionthe na maikunîkîre na rûûo rwa mbûri rûrî rûtanduke, macoke macinîke mîtî ya gûkua metha îo.

**8**

**9** “Nîmagooca gîtambaa Kîam rangi wa vururu makunîkîre vandû va kwigîrîrwa taa, taa, tûnyamû twa kûnyitîrîra ndambi, itararû, na indo irîa ciîngî itûmagîrwa gwîkîra taa maguta.

**10** Nîmagaacoka movanie vandû vau va kwigîrîrwa taa na indo ciavo cionthe na rûo rwa mbûri rûrî rûtanduke na maigîrîre indo icio cionthe îgûrû rîa rûvaû rwa gûikuua.

**10**

**11** “Nîmagacoka mare gîtambaa Kîam rangi wa vururu îgûrû rîa metha ya kîgongoona ya thaavu na mamîkunîkîre na rûûo rwa mbûri, na macinîke mîtî ya gûkuua metha îo.

**12** Nîmagooca indo cionthe irîa itûmagîrwa vandû varîa vatheru Mûno na mairigice na gîtambaa Kîam rangi wa vururu na maikunîkîre na rûûo rwa mbûri na macinîke mbaû cia gûikuua.

**13** Vuva wa ûguo nîmakaaruta mûu metharî ya kîgongoona na maare gîtambaa Kîam rangi wa njambarawe îgûrû rîayo.

**14** Nîmakaaiga indo cionthe cia metha ya kîgongoona vau metharî îo. Nacio indo icio nî: tûraî twa mwaki, mînyoge, iciko cia kûvura mûu na mbakûri, na maikunîkîre na rûûo rwa mbûri rûrî rûtanduke na macoke macokie mîtî îrîa îmîkuuaga.

**15** Vîndî îrîa andû acio makethîrwa makiumagara, andû a mûvîrîga wa Kohathu nîmagaaûka makuue indo irîa ntheru cia kîgongoona, ciarîkia gûkunîkîrwa nî andû a mûvîrîga wa Aroni. Andû a mûvîrîga wa Kohathu matigakuua indo irîa ntheru nîguo matigakue.

**15** “Mawîra mau nîmo makaarutagwa nî andû a mûvîrîga wa Kohathu îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**15**

**16** “Eliazaru mûvîcî wa mûthînjîri-Ngai Aroni nîke ûkaamenyagîrîra îgema rîa gûcemanîrua rîonthe, maguta ma taa, ûbani, matega ma irio cia mîgûnda, maguta ma kûrathimana na kîndû kîngî wa kîonthe Kîam îgema rîa gûcemanîrua kîrîa Kîammûrîrîtwe Ngai-Mûnene.”

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni atîrî,

**18** “Ndûgetîkîrie andû a mbarî ya Kohathu,

**19** makinya vakuvî na indo irîa nyamûre, nîguo matigaakue. Nîguo ûndû ûcio ndûgekîke, Aroni na ciana ciake nîmakaagaîra wa mûndû wîra na eere mûndû kîrîa agûkuua.

**20** Nwatî andû a mûvîrîga wa Kohathu mangîgaatonya îgemarî rîa gûcemanîrua na mone mûthînjîri-Ngai akîvarîrîria indo irîa nyamûre nîmagaakua.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**22** “Tara Alawi a mbarî ya Gerishoni wa andû kûringana na nyomba yao na mûciî wao.

**23** Ûthuure arûme arîa marî na ûkûrû wa gatagatî ka mîaka mîrongo îthatû na mîaka mîrongo îtano, arîa mangîruta wîra îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**24** Andû a mbarî ya Gerishoni nîmagaatungata na makuue,

**25** mbathia ya mûromo wa îthandûkû rîa kîrîkanîro, îgema rîa Ngai-Mûnene vamwe na gîtambaa kîrîa kîrîkunîkagîra na rûûo rwa mbûri rûrîa rûkunîkaga îgûrû rîa kîo.

**26** Nîmagaakuua mbathia na mîkanda îrîa îcuragia indo icio na marute wîra wonthe ûrîa indo icio ciagîrîrwe nî kûrutîrwa.

**27** Aroni na avîcî ake nîo makaarûngamagîrîra andû a mbarî ya Gerishoni mawîrarî monthe, ûrî wa gûkuua mîrigo kana wîra wa mûthemba wa wonthe.

**28** Mama nîmo mawîra ma andû a mbarî ya Gerishoni kûu îgemarî rîa Ngai-Mûnene. Makaarutaga wîra ûcio marî rungu rwa watho wa Ithamaru mûvîcî wa mûthînjîri-Ngai Aroni.

**28**

**29** “Ngai-Mûnene nîwerire Musa atare Alawi a mbarî ya Merari, kûringana na mîciî yao na nyomba ciao;

**30** ûgaatara wa mûndû wa ûkûrû wa kuuma mîaka mîrongo îthatû nginya mîaka mîrongo îtano, wa mûndû ûngîtungata îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**31** We nîûtara arûme arîa marî na ûkûrû wa gatagatî ka mîaka mîrongo îthatû na mîaka mîrongo îtano. Aya nîo magatungataga îgemarî rîa Ngai-Mûnene. Wîra wao nî gûkuua mbaû cia mîgamba, itugî vamwe na itina ciacio.

**32** Magaakuuaga itugî irîa cirigîte nja yakîo, vamwe na itina ciacio na nthugî irigicîrîtie nja ya îgema.

**33** Mawîra mau nîmo makaarutagwa nî andû a mûvîrîga wa Merari îgemarî rîa Ngai-Mûnene. Nao magaatongoragua nî Ithamaru mûvîcî wa mûthînjîri-Ngai Aroni.”

**33**

**34** Musa, Aroni na atongoria a andû a Isiraeli nîmaatarire andû a Kohathu, kûringana na mbarî ciao na nyomba ciao.

**35** Andû acio nî arîa maarî na ûkûrû wa kuuma mîaka mîrongo îthatû nginya mîaka mîrongo îtano, arîa mangîatungatire îgemarî rîa Ngai-Mûnene;

**36** na onthe maarî ngiri igîrî na magana mûgwanja ma mîrongo îtano (2,750).

**37** Acio nîo andû a onthe a mbarî ya Kohathu arîa maatungataga îgemarî rîa Ngai-Mûnene, na arîa Musa na Aroni maatarire wata ûrîa Musa aathirwe nî Ngai-Mûnene.

**38** Andû a Gerishoni, kûringana na mbarî ciao na mîciî yao

**39** arîa maarî na ûkûrû wa kuuma mîaka îthatû nginya mîrongo îtano

**40** maarî ngiri igîrî na magana matandatû ma mîrongo îna (2,640) wa mûndû kûringana na nyomba yake na mûciî wake.

**41** Acio nîo andû a onthe a mbarî ya Gerishoni arîa maatungataga îgemarî rîa Ngai-Mûnene, na arîa Musa na Aroni maatarire wata ûrîa Musa aathirwe nî Ngai-Mûnene.

**42** Andû a Merari, kûringana na mbarî ciao na mîciî yao

**43** arîa maarî na ûkûrû wa kuuma mîaka mîrongo îthatû nginya mîrongo îtano, na mangîatungatire îgemarî rîa Ngai-Mûnene,

**44** maarî ngiri ithatû na magana maîrî (3,200) wa mûndû kûringana na nyomba yake na mûciî wake.

**45** Acio nîo andû a onthe a mbarî ya Merari arîa maatungataga îgemarî rîa gûcemanîrua, na arîa Musa na Aroni maatarire wata ûrîa Musa aathirwe nî Ngai-Mûnene.

**46** Andû a Lawi, kûringana na mbarî ciao na mîciî yao, arîa Musa, Aroni na atongoria a andû a Isiraeli maatarire

**47** arîa maarî na ûkûrû wa kuuma mîaka mîrongo îthatû nginya mîrongo îtano, na mangîatungatire îgemarî rîa Ngai-Mûnene,

**48** maarî ngiri inyanya na magana matano ma mîrongo înana (8,580) wa mûndû kûringana na nyomba yake na mûciî wake.

**49** Acio nîo andû a onthe a mbarî ya Lawi arîa maatungataga îgemarî rîa gûcemanîrua, na arîa Musa na Aroni maatarire wata ûrîa Musa aathirwe nî Ngai-Mûnene.

# Nda 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû arîa matarî atheru

## Îrîvi nîûndû wa mavîtia marîa mekîtwe

## Aka arîa matarî evokeku

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Atha andû a Isiraeli mengate kuuma kûrîa mwambîte magema andû onthe arîa marî na mîrimû mîcûku ya ngothi, mûndû wa wonthe uraga na mûndû wa wonthe ûrî na gîko nîûndû wa kûvutania na kimba.

**3** Îngatani arûme na aka onthe arîa marî na gîko maume kûrîa mûtûûraga nîguo matikagwatie kûndû kûu gîko nîûndû kûu nîkuo ndûûranagia na andû akwa.”

**4** Nao andû a Isiraeli nî meengatire andû acio onthe kuuma kûrîa maatûûraga, wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwerire Musa eere Aisiraeli atîrî,

**6** “Rîrîa mûndû wa wonthe ethîrwa atarî mwîvokeku kûrî Ngai-Mûnene na eka mûndû ûrîa wîngî naaî,

**7** mûndû ûcio nwanginya aumbûre mevia make na acoke arîve mûndû ûrîa avîtîrîtie îrîvi rîonthe, na acoke ongerere icunjî mîrongo îîrî îgûrû rîa îgana, anengere mûndû ûcio avîtîrîtie.

**8** Nwatî ethîrwa mûndû ûcio wavîtîrîtue nî mûkuû na gûtirî mûndû ûngîmûgaa, îrîvi rîake rîkaaviragîrwa Ngai-Mûnene rîrî rîa mûthînjîri-Ngai. Rîkaaviragwa vamwe na ndûrûme ya kûtheria wîvia wa mûndû ûcio wîvîtie.

**9** Indo cionthe ntheru irîa andû a Isiraeli marutagîra Ngai-Mûnene nî cia mûthînjîri-Ngai.

**10** Wa mûthînjîri-Ngai agaatûmagîra indo irîa arutîrîtwe.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwathire Musa

**12** ere andû a Isiraeli atî, mûka wa mûndû nwa ethîrwe arî na meciria matarî maro na ethîrwe atarî mwîvokeku,

**13** na kwoguo amenyane kîîmwîrî na mûndûmûrûme wîngî na mûrûme ndamenye nîûndû eekire wîvia ûcio na nthitho, ethagîrwa arî na gîko wana ethîrwa gûtirî mûndû wamwonire.

**14** Nwatî mûrûme angîmwîkûûa atî, nîmwîgwatiu gîko na njîra ya kûmenyana kîîmwîrî na mûndûmûrûme wîngî na ethîrwe ndaaneka guo,

**15** mûrûme nîakaamûvira kûrî mûthînjîri-Ngai akuuîte kilo îmwe ya mûtu wa cairi. Ndagîrîrwe nî gwîkîra maguta kana ûbani mûturî ûcio nîûndû nî îtega rîrutîtwe nî mûndûmûrûme agîîkûûa mûka nîguo ûma ûmenyekane.

**15**

**16** Mûthînjîri-Ngai nîakarûngamia mûndûmûka ûcio mbere ya metha ya kîgongoona.

**17** Nîagaacoka eekîre manjî marathime mbakûrirî ya yûmba, na ekîre mûthetu kuo umîte nthî îgemarî rîa gûcemanîrua.

**18** Mûthînjîri-Ngai nîakoovora njuîrî cia mûndûmûka ûcio, na acoke amwigîrîre îtega rîu njararî ciake. Mûthînjîri-Ngai nîakaanyita mbakûri îo îrî na manjî ma ûrûrû marîa maretaga kîrumi.

**19** Mûthînjîri-Ngai nîagaatûma mûndûmûka ûcio anyue muma akîmwîraga atîrî, “Ethîrwa kuuma wavika ndwanegwatia gîko na njîra ya kûmenyana kîîmwîrî na mûndûmûrûme wîngî, gûtirî kîndû kîngîgûcûkia kiumanîte na manjî mama marûrû na maretaga kîrumi.

**20** Nwatî ethîrwa nîûgîte na meciria matarî maro ûkamenyana kîîmwîrî na mûndûmûrûme wîngî na ûkegwatia gîko,

**21** Ngai-Mûnene arotûma ûnyitwe nî kîrumi. Arotûma ciîga ciaku cia ûciari ithire vinya na wimbe îvu.

**22** Manjî mama marotonya îvurî rîaku na matûme rimbe na ciîga ciaku cia ûciari ithire vinya.”

**22** Nake mûndûmûka nîagaacokia atîrî, “Ameni, Ameni.”

**22**

**23** Mûthînjîri-Ngai nîagaacoka andîke irumi icio îvukuurî rîa gîkûnjo na acoke athambie mandîko mau na manjî mau marûrû.

**24** Mûndûmûka ûcio nîakaavewa manjî mau marûrû maretaga kîrumi nî mûthînjîri-Ngai anyue na nîmagaatûma egue ûrûrû mûno.

**25** Mûthînjîri-Ngai nîagaacoka oce îtega rîu rîa mûtu rîa mûndûmûka kuuma njararî ciake, acoke arîambararie mbere ya Ngai-Mûnene na arîvire metharî ya kîgongoona.

**26** Mûthînjîri-Ngai nîakaarûma mûtu ûcio na ngundi ûrî ta kîririkania Kîam wîvia na aûvîvîrie îgûrû rîa metha ya kîgongoona. Mûthiiarî nîagaatûma mûndûmûka ûcio anyue manjî mau.

**27** Ethîrwa mûndûmûka ûcio nîekîte ciîko cia ûtharia, nîakeegua ûrûrû mwîngî mûno. Nîakaaimba îvu na ciîga ciake cia ûciari ithire vinya, na ethîrwe arî na kîrumi gatagatîrî ka andû ao.

**28** Nwatî mûndûmûka ûcio angîkethîrwa atatharîtie, ndakaanyitwa nî kîrumi na nîakaagîcaga na ciana.

**28**

**29** Ûyû nîguo watho ûrîa ûgaatûmagîrwa rîrîa mûndûmûka agîa na meciria matarî maro na amenyane kîîmwîrî na mûndûmûrûme wîngî tiga mûthuuriwe.

**30** Mûndûmûka akaarûngamagua mbere ya metha ya kîgongoona nake mûthînjîri-Ngai akaruta îgongoona rîu.

**31** Mûthuuri ndakeethagîrwa arî na mavîtia, nwatî mûka nîke ûkaaverithagua nîndû wa mavîtia make.

# Nda 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho ma Anazari

## Ûrîa Athînjîri-Ngai makaarathimanaga

**1** Ngai-Mûnene nîwathire Musa

**2** ere andû a Isiraeli atî, mûndûmûrûme kana mûndûmûka wa wonthe wîyamûrîrîte Ngai-Mûnene na akagîa na mwîvîtwa wa mwanya, agaatuîkaga Mûnazari na

**3** ndagîrîrwe nî kûnyua ndivei na njovi. Ndagîrîrwe nî kûnyua thiki yumîte kûrî ndivei kana njovi, wana kana anyue manjî ma thavibu, kana arîe thavibu îrî nyûmithie kana îtarî nyûmithie.

**4** Îvinda rîonthe rîrîa agûtûûra arî Mûnazari ndagîrîrwe kûrîa kîndû kîrûthîtwe na thavibu, mvîndî kana makoro ma thavibu.

**4**

**5** Mûndû ûcio wîvîtîte agatuîka Mûnazari ndakeenjwa kana atinue njuîrî ûtûûrorî wake wonthe ûrîa eyamûrîrîte Ngai-Mûnene. Agekaraga arî mûtheru na nîakaarekereria njuîrî ciake iracave.

**6** Mavinda monthe marîa eyamûrîrîte Ngai-Mûnene, ndakaathiî vakuvî na kimba,

**7** kîrî Kîam îthe, ng'ina, mûrwang'ina kana mwarwang'ina. Njuîrî ciake nî cia kwonania atî nîeyamûrîrîte Ngai-Mûnene. Kwoguo ndagîrîrwe nî kwîgwatia gîko.

**8** Mavinda monthe marîa agûtûûra arî Mûnazari akethagîrwa eyamûrîrîte Ngai-Mûnene.

**8**

**9** Mûndû angîkua wa rîmwe arî vakuvî na Mûnazari na njuîrî cia Mûnazari igîe gîko, njuîrî icio nwanginya ikeenjwa vuva wa mîthenya mûgwanja nîûndû ûcio nîguo mûthenya wa kwîtheria.

**10** Mûthenya wa kanana, Mûnazari ûcio nîakaavira macîa maîrî kana ndutuura igîrî kûrî mûthînjîri-Ngai vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**11** Mûthînjîri-Ngai nîagaatega ndutuura îmwe îrî îtega rîa kûtheria mevia, na îo îngî îrî îtega rîa kûvîvua. Mau makeethîrwa marî mambura ma kwîtheria nîûndû wa kûvutania na kimba. Mûthenya ûcio nwaguo njuîrî ciake ikaamûrwa rîngî,

**12** na eyamûrîre Ngai-Mûnene rîngî arî Mûnazari. Îvinda rîu rîa mbere rîarî rîa mana nîûndû njuîrî ciake irîa ciarî nyamûre ciarî ngwatie gîko. Nîakaaruta gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe rîrî îrîvi rîa mavîtia make.

**12**

**13** Watho wa Mûnazari nî atî: îvinda rîrîa Mûnazari eyamûrîrîte Ngai-Mûnene rîathira nîakaathiî mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene

**14** na arutîre Ngai-Mûnene nyamû ithatû itarî na wonje. Nacio nî: ndûrûme ya ûkûrû wa mwaka ûmwe rîrî îtega rîa kûvîvua, mwatî wa ûkûrû wa mwaka ûmwe rîrî îtega rîa kûtheria mevia, na ndûrûme ya îtega rîa thayû.

**15** Nîakaaruta gîkavu gîcûrîte mîgate îtekîrîtwe ndawa ya kwimbia: geki irugîtwe na mûtu mûvinyu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû, tûmîgate tûceke tûvakîtwe maguta ma ndamaiyû vamwe na matega ma irio cia mûgûnda na matega ma indo cia kûnyuwa.

**15**

**16** Mûthînjîri-Ngai nîakaavira indo icio cionthe kûrî Ngai-Mûnene irî matega ma mevia na matega ma kûvîvua.

**17** Mûthînjîri-Ngai nîakaaruta ndûrûme îo kûrî Ngai-Mûnene îrî îgongoona rîa thayû, vamwe na gîkavu Kîam mîgate îtekîrîtwe ndawa ya kwimbia, na îtega rîa irio cia mûgûnda na îtega rîa indo cia kûnyuwa.

**18** Mûnazari nîakaathiî mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene, enje njuîrî ciake, na acikie mwakirî ûrîa ûravîvia matega ma thayû.

**18**

**19** Vîndî îrîa kûgûrû kwa mbere kwa ndûrûme gûkaatherûkua mûthînjîri-Ngai nîakaagwoca vamwe na geki îmwe na kamûgate kamwe gaceke kuuma gîkavurî na acigîrîre njararî cia Mûnazari.

**20** Mûthînjîri-Ngai nîakaanenganîra indo icio irî matega ma mwanya kûrî Ngai-Mûnene. Indo icio nî ntheru cia gûtûmîrwa nî mûthînjîri-Ngai. Vamwe na indo icio, nîgûkethîrwa na kîthûri na kûgûrû kwa ndûrûme. Vuva wa ûguo Mûnazari nwa anyue ndivei.

**20**

**21** Mau nîmo mawatho ma Mûnazari. Nwatî Mûnazari angîranîra kîndû kînene makîria, nwanginya avingie ciîranîro cionthe.

**21**

**22** Ngai-Mûnene nîwathire Musa

**23** ere Aroni na avîcî ake atî makaarathimaga andû a Isiraeli ta û:

**23**

**24** Ngai-Mûnene arokûrathima na akûmenyagîrîre.

**24**

**25** Ngai-Mûnene arogûtuga na agwîke maûndû maro.

**25**

**26** Ngai-Mûnene arokûmenyerera na akûve thayû.

**26**

**27** Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Mangîkaarathima andû a Isiraeli makîgwetaga rîîtwa rîakwa, nîngaamarathima.”

# Nda 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega ma atongoria

**1** Mûthenya ûrîa Musa aathiririe gûtuma îgema rîa gûcemanîrua nîwarîamûrire na akîrathima indo cionthe cia rîo, wa vamwe na metha ya kîgongoona na indo cionthe ciayo.

**2** Atongoria a mîvîrîga ya andû a Isiraeli, arîa maarî anene a nyomba cia methe mao na maarûngamagîrîra andû magîtarwa,

**3** nîmaavirire matega mao kûrî Ngai-Mûnene. Namo maarî: Ikaari ithathatû ino ngunîke cia kûguucua, na ndegwa îkûmi na igîrî. Wa gîkaari Kîamthiîcaga na atongoria aîrî, na wa ndegwa îmwe îkathiî na mûtongoria ûmwe. Marîkia kûnenganîra matega kûrî Ngai-Mûnene,

**4** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**5** “Amûkîra indo ino, nîguo itûmagîrwe îgemarî rîa Ngai-Mûnene na ûinenganîre kûrî Alawi nîguo maitûmagîre wa mûndû kûringana na wîra wake.”

**6** Kwoguo Musa nîwanenganîre ikaari na ndegwa icio kûrî Alawi.

**7** Nîwanengere andû a Gerishoni ndegwa inya na ikaari igîrî.

**8** Nîwanengere andû a Merari ikaari inya na ndegwa inyanya. Maarutaga wîra wao marûngamîrîrîtwe nî Ithamaru mûvîcî wa mûthînjîri-Ngai Aroni.

**9** Nwatî Musa ndaanengera andû a Kohathu gîkaari kana ndegwa wanarî îmwe nîûndû wîra wao warî wa gûkuua indo irîa nyamûre, na maaikuuaga na ituro.

**9**

**10** Atongoria nîmaarutire matega nîûndû wa gûkûngûîra metha ya kîgongoona îkîamûrwa. Na rîrîa meevarîrie kûvira matega metharî ya kîgongoona,

**11** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Wa mûtongoria akaaviraga kîveo gîake vau metharî ya kîgongoona mûthenya wake.”

**11**

**12** Mûndû ûrîa warutire îtega rîake mûthenya wa mbere kûrî Ngai-Mûnene aarî Nahashoni mûvîcî wa Aminadabu wa kuuma mîvîrîgarî wa Juda.

**13** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g) kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî cia îtega rîa irio cia mûgûnda.

**14** Mbakûri îmwe ya thaavu yarî na ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g), îcûrîte ûbani,

**15** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**16** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**17** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**18** Nake ûrîa warutire îtega rîake kûrî Ngai-Mûnene mûthenya wa kaîrî aarî Nathanieli mûvîcî wa Zuari kuuma mûvîrîgarî wa Isakaru.

**18**

**19** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu, (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na cairi cia îtega rîa irio cia mûgûnda.

**20** Mbakûri îmwe ya thaavu yarî na ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g), îcûrîte ûbani,

**21** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**22** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**23** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**23**

**24** Nake ûrîa warutire îtega rîake kûrî Ngai-Mûnene mûthenya wa kathatû aarî Eliabu mûvîcî wa Heloni kuuma mûvîrîgarî wa Zebuluni.

**25** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**26** Thaani îmwe ya thaavu ya ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) îcûrîte ûbani,

**27** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**28** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**29** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**29**

**30** Nake ûrîa warutire îtega rîake mûthenya wa kana aarî Elizuri mûvîcî wa Shedeuri kuuma mûvîrîgarî wa Reubeni.

**31** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**32** Thaani îmwe ya thaavu ya ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) îcûrîte ûbani,

**33** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**34** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**35** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**35**

**36** Nake ûrîa warutire îtega rîake mûthenya wa gatano aarî Shelumieli mûvîcî wa Zurishadai kuuma mûvîrîgarî wa Simeoni.

**37** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**38** Thaani îmwe ya thaavu ya ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) îcûrîte ûbani,

**39** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**40** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**41** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**41**

**42** Nake ûrîa warutire îtega rîake mûthenya wa gatandatû aarî Eliasafu mûvîcî wa Deueli kuuma mûvîrîgarî wa Gadi.

**43** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**44** Thaani îmwe ya thaavu ya ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) îcûrîte ûbani,

**45** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**46** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**47** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**47**

**48** Nake ûrîa warutire îtega rîake mûthenya wa mûgwanja aarî Elishama mûvîcî wa Amihudi kuuma mûvîrîgarî wa Efiraimu.

**49** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**50** Thaani îmwe ya thaavu ya ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) îcûrîte ûbani,

**51** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**52** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**53** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**53**

**54** Nake ûrîa warutire îtega rîake mûthenya wa kanana aarî Gamalieli mûvîcî wa Pedahazuri kuuma mûvîrîgarî wa Manase.

**55** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**56** Thaani îmwe ya thaavu ya ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) îcûrîte ûbani,

**57** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**58** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**59** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**59**

**60** Nake ûrîa warutire îtega rîake mûthenya wa kenda aarî Abidani mûvîcî wa Gideoni kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini.

**61** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**62** Thaani îmwe ya thaavu ya ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) îcûrîte ûbani,

**63** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**64** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**65** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**65**

**66** Nake ûrîa warutire îtega rîake mûthenya wa îkûmi aarî Ahiezeri mûvîcî wa Amishadai kuuma mûvîrîgarî wa Dani

**67** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**68** Thaani îmwe ya thaavu ya ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) îcûrîte ûbani,

**69** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**70** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**71** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**71**

**72** Nake ûrîa warutire îtega rîake mûthenya wa îkûmi na ûmwe aarî Pagieli mûvîcî wa Okorani kuuma mûvîrîgarî wa Asheri.

**73** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**74** Thaani îmwe ya thaavu ya ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) îcûrîte ûbani,

**75** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**76** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia;

**77** ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa îtega rîa thayû.

**77**

**78** Nake ûrîa warutire îtega rîake mûthenya wa îkûmi na îîrî aarî Ahira mûvîcî wa Enani kuuma mûvîrîgarî wa Nafutali

**79** Îtega rîake rîarî thaani ya sîlûva ya ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg), karaî kamwe ga sîlûva karî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamrî gîtîkîrîku. Thaani îo na karaî kau, ciethagîrwa ciîcûrîte mûtu ûtukanîtue na maguta na ciarî îtega rîa irio cia mûgûnda.

**80** Thaani îmwe ya thaavu ya ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) îcûrîte ûbani,

**81** ndegwa îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îtega rîa kûvîvua,

**82** na nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia.

**83** Ndegwa igîrî, ndûrûme ithano, nthenge ithano, na tûtûrûme tûtano twa ûkûrû wa mwaka ûmwe irî îgongoona rîa tega rîa thayû.

**83**

**84** Matega monthe marîa maarutirwe nî atongoria a Isiraeli nîûndû wa metha ya kîgongoona mûthenya ûrîa wamûrîtwe maarî: Thaani îkûmi na igîrî cia sîlûva (12), tûraî îkûmi na twîrî twa sîlûva (12), na tûthaani îkûmi na twîrî twa thaavu (12).

**85** Wa thaani îmwe ya sîlûva yarî na ûrito wa kilo îmwe na nuthu (1.5 kg) na wa kathaani kamwe kaarî na ûrito wa ngiramu magana manana (800 g). Indo icio cionthe ciarî na ûrito wa kilo mîrongo îîrî na mûgwanja na ngiramu magana matandatû (27.6 kg) kûringana na kîthimi kîrîa gîtîkîrîku.

**86** Nacio thaani irîa îkûmi na igîrî cia thaavu ciîcûrîte ûbani wa îmwe yarî na ûrito wa ngiramu îgana rîa îkûmi (110 g) kûringana na kîthimi kîrîa gîtîkîrîku. Icio cionthe ciarî na ûrito wa kilo îmwe na ngiramu magana mathatû ma mîrongo îîrî (1.320 kg).

**86**

**87** Nyamû cionthe cia kûrîthua irîa ciarutirwe nîûndû wa îtega rîa kûvîvua ciarî: ndegwa îkûmi na igîrî, ndûrûme îkûmi na igîrî, tûtûrûme îkûmi na twîrî twa ûkûrû wa mwaka ûmwe na irio irîa irutagwa vamwe na matega mau irî îtega rîa kûvîvua, na nthenge îkûmi na igîrî irî îtega rîa kûtheria mevia.

**88** Nyamû cionthe cia kûrîthua irîa ciarutagwa irî îgongoona rîa îtega rîa thayû ciarî ndegwa mîrongo îîrî na inya (24), ndûrûme mîrongo îtandatû (60), nthenge mîrongo îtandatû (60), na tûtûrûme twa ûkûrû wa mwaka ûmwe mîrongo îtandatû (60).

**88**

**89** Rîrîa Musa aathiîre îgemarî rîa gûcemanîrua kwaria na Ngai-Mûnene, nîwegwire mûgambo ûkîmwarîria umîte varîa mevia movanagîrwa varîa vaarî îgûrû rîa îthandûkû rîa kîrîkanîro gatagatî ka akerubi aîrî.

# Nda 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Taa

## Kûtherua na kwamûrwa kwa Alawi

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa

**2** ere Aroni atîrî, “Rîrîa akia taa, nîaigagîrîre taa icio mûgwanja vandû va cio na onage atî ûtheri wacio nîûramûrîka na kûu mbere.”

**3** Aroni nîwathîkire, na akigîrîra taa vandû va cio na ûtheri wacio ûkîmûrîka na kûu mbere wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**4** Vandû vau va kwigîrîrwa taa vaarûthîtwe na thaavu ya gûturwa kuuma nthî nginya îgûrû wata ûrîa Ngai-Mûnene oonetie Musa.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**6** “Thuura Alawi kuuma gatagatîrî ka andû a Isiraeli na ûmatherie

**7** ta û: Maminjîrie manjî matheru na ûmeere meyenje mîîrî yao yonthe na mathambie nguo ciao nîguo methîrwe marî atheru.

**8** Macoke moce ndegwa îmwe îtarî ngûrû, matega ma irio ma mûtu mûvinyu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû na woce ndegwa îngî îtarî ngûrû ya îtega rîa kûtheria mevia.

**9** Nîûkaagomania andû a Isiraeli onthe vamwe na ûvire Alawi vau mbere ya îgema rîa Ngai-Mûnene.

**10** Wavira Alawi mbere ya Ngai-Mûnene, andû a Isiraeli nîmakaamaigîrîra njara,

**11** nake Aroni acoke anyamûrîre Alawi matuîke kîveo Kîam mwanya kuuma kûrî andû a Isiraeli nîguo mandungatagîre.

**12** Alawi nîmagaacoka maigîrîre njara ciao îgûrû rîa ciongo cia ndegwa icio. Nîûkaaruta îmwe yacio kûrî Ngai-Mûnene îrî îtega rîa kûtheria mevia, nayo îo îngî îrî îtega rîa kûvîvua nîûndû wa kûtheria Alawi.

**12**

**13** “Îra Alawi mathiî mbere ya Ngai-Mûnene na mandutîre kîveo gîakwa Kîam mwanya na ûtue Aroni na avîcî ake anene ao.

**14** Amûrania Alawi na andû acio engî a Isiraeli nîguo matuîke akwa.

**15** Warîkia kûmatheria na kûmamûra, nîmagaatuîka andû agîrîru a kûruta wîra îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**16** Nînyamûrîrîtwe o kuuma gatagatîrî ka marikithathi monthe ma andû a Isiraeli nîguo matuîke akwa kîûmbe.

**17** Vîndî îrîa naûragire marikithathi monthe ma andû na ma nyamû kûu Misiri, nînaamûrire marikithathi ma andû na ma nyamû ma andû a Isiraeli matuîke akwa.

**18** Nwatî rîu nyamûkîrîte Alawi matuîke akwa îthenya rîa marikithathi monthe ma Isiraeli.

**19** Nîmvecanîte Alawi kûrî Aroni na avîcî ake marî kîveo kuuma kûrî Aisiraeli, nîguo matungatagîre Aisiraeli îgemarî rîa Ngai-Mûnene, na mamagitagîre kûrî thîna ûrîa mangîcemania naguo mangîkuvîrîria varîa vatheru Mûno.”

**19**

**20** Kwoguo Musa, Aroni na andû onthe a Isiraeli nîmaamûrire Alawi wata ûrîa Musa aathîtwe nî Ngai-Mûnene.

**21** Alawi nîmetheririe makîthambia nguo ciao nake Aroni nîwamamûrîre Ngai-Mûnene marî kîveo Kîam mwanya. Nîwamarûthîre îgongoona rîa kûmatheria.

**22** Kwoguo Alawi nîmaathiîre gûtungata îgemarî rîa Ngai-Mûnene marî rungu rwa Aroni na avîcî ake.

**22**

**23** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**24** “Mûlawi wa wonthe akinyia ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îtano na makîria, agaatungataga îgemarî rîa Ngai-Mûnene,

**25** na akinyia mîaka mîrongo îtano, atigane na wîra anogoke.

**26** Nwa atethagîrîrie Alawi acio engî gûtungata îgemarî rîa Ngai-Mûnene. Nwatî ndagîrîrwe nî kûruta wîra arî wenga.”

# Nda 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Pasaka ya kaîrî

## Îtu îgûrû rîa îgema rîa gûcemanîrua

## (

## Ntha 40.34-38

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwarîrie Musa arî werûrî wa Sinai, mwerirî wa mbere wa mwaka wa kaîrî kuuma andû a Isiraeli mauma Misiri na akîmwîra atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli makûngûagîre kîrugo Kîam Pasaka îvinda rîrîa rîtuîtwe.

**3** Narîo nî kîvwaî Kîam mûthenya wa îkûmi na îna Kîam mweri ûyû. Nwanginya mathîkagîre mawatho monthe megiî kîrugo kîu.”

**4** Kwoguo Musa nîwerire andû makûngûîre Pasaka.

**5** Na kîvwaî Kîam mûthenya wa îkûmi na îna mweri wa mbere andû nîmaakûngûîre Pasaka marî werûrî wa Sinai. Kwoguo andû a Isiraeli nîmeekire maûndû monthe wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**5**

**6** Nwatî gatagatîrî ka andû acio, kwarî andû amwe mataarî atheru nîûndû wa kûvutia kimba Kîam mûndû. Andû acio matingîavotire gûkûngûîra Pasaka mûthenya ûcio. Kwoguo nîmaathiîre kûrî Musa na Aroni

**7** na makîra Musa atîrî, “Tue tûrî na gîko nîûndû nîtûvutîtie kimba Kîam mûndû, nwatî tûragirua tûrutîre Ngai-Mûnene matega îvinda rîrîa rîtuîtwe tûrî vamwe na Aisiraeli acio engî nîkî?”

**7**

**8** Musa nîwacokirie atîrî, “Etererani nginya mbîgue ûrîa Ngai-Mûnene akûmbatha îgûrû rîenyu.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwerire Musa

**10** ere andû a Isiraeli atîrî, “Rîrîa mûndû ûmwe gatagatîrî kenyu kana wa njiarwa cienyu arî na gîko nîûndû wa kûvutia kimba Kîam mûndû, kana arî rûgendorî, nwanginya akûngûagîre Pasaka ya Ngai-Mûnene.

**11** Nîakûngûagîre Pasaka kîvwaî Kîam mûthenya wa îkûmi na îna mweri wa kaîrî, na arîcage mîgate îtekîrîtwe ndawa ya kwimbia na amîrîcanagîrie na mîtî mîrûrû.

**12** Ndagatigaragie irio ikinyia kîraûko kana auna îvîndî rîa nyamû wa yonthe ya kîrugo Kîam Pasaka. Nîakûngûagîre pasaka akîrûmagîrîra mawatho monthe ma yo.

**13** Nwatî mûndû wa wonthe mûtheru, na ethîrwe ndarî rûgendorî na ndakûngûagîra Pasaka ndakethagîrwa arî ûmwe wa andû akwa, nîûndû ndandutagîra matega vîndî îrîa îtuîtwe. Mûndû ûcio akaaverithua nîûndû wa mevia make.

**13**

**14** “Ethîrwa kûrî mûgeni ûtûûrîte kwenyu na nwa ende gûkûngûîra Pasaka ya Ngai-Mûnene nwanginya amîkûngûîre kûringana na ûrîa watho wa Pasaka uugîte. Kwoguo gûkaarûmagîrîrwa watho ûmwe nî mue wana ageni.”

**14**

**15** Mûthenya ûrîa îgema rîa gûcemanîrua rîarûngamirue, îtu nîrîaûkire rîkîrîkunîkîra. Îtu rîu rîethagîrwa rîrî îgûrû rîa îgema rîa gûcemanîrua ûtukû wonthe na rîekariî ta mwaki.

**16** Ûguo nîguo îtu rîu rîekaraga mîthenya yonthe. Rîethagîrwa rîkunîkîrîte îgema mûthenya, na rîonekaga rîkariî ta mwaki ûtukû.

**17** Îvinda rîonthe rîrîa îtu rîauma îgûrû rîa îgema rîu, andû a Aisiraeli nîmaathiîcaga mbere na rûgendo. Na varîa rîarûngama andû a Isiraeli nîmaarûngamaga na magekara vo.

**18** Maathiîcaga mbere na rûgendo rîrîa Ngai-Mûnene amatha mathiî, na maambaga magema rîngî rîrîa Ngai-Mûnene amatha mambe. Andû a Isiraeli meekaraga magemarî vîndî îrîa yonthe îtu rîethagîrwa rîrî îgûrû rîa îgema rîa gûcemanîrua.

**19** Mavinda mamwe îtu nîrîekaraga îgûrû rîa îgema rîa gûcemanîrua kavinda karaca, na andû a Aisiraeli nîmaathîkagîra Ngai-Mûnene na matiathiîcaga mbere na rûgendo.

**20** Namo mavinda mamwe îtu nîrîekaraga îgûrû rîa îgema rîa gûcemanîrua mîthenya mînini. Vîndî îrîa Ngai-Mûnene athana mathiî, nîmaathiîcaga na vîndî îrîa athana mekare magemarî nîmeekaraga.

**21** Mavinda mamwe îtu rîekaraga îgûrû rîa îgema rîa gûcemanîrua kuuma kîvwaî nginya kîraûko, na îtu rîathenguta nîmaathiîcaga wa rîmwe, kûrî mûthenya kana ûtukû.

**22** Wana îtu rîngîekarire îgûrû rîa îgema rîa gûcemanîrua mîthenya îîrî, mweri kana makîria Aisiraeli matiaumaga kûrîa maambîte magema, nwatî rîathenguta nîmaathiîcaga.

**23** Meekaraga metererete wa ûrîa Ngai-Mûnene angîathana meke, kûvîtûkîra kûrî ndungata yake Musa. Athana mathiî nîmaathiîcaga na athana marûngame nîmaarûngamaga.

# Nda 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Tûrumbeta twa sîlûva

## Aisiraeli nîmaambîrîrie rûgendo

## Andû a Isiraeli nîmaambîrîrie rûgendo

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Rûtha tûrumbeta twîrî twa sîlûva twa gûturwa. Ûgaatûmagîra tûrumbeta tûu gwîta andû vamwe, na kûmeera mambûre magema.

**3** Tûrumbeta tûu twîrî twavuvwa, andû onthe makaagomanaga varî we vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**4** Nwatî karumbeta kamwe tu kavuvwa, atongoria na anene a mîvîrîga ya andû a Isiraeli nîo makaagomanaga varî we.

**5** Karumbeta kavuvwa na mûgambo mûnini, andû arîa mambîte magema mwena wa îrathîro nîmakaambîrîria rûgendo.

**6** Rîrîa karumbeta gakaavuvwa na mûgambo mûnini riita rîa kaîrî, andû arîa mambîte magema mwena wa îveti nîmakaambîrîria rûgendo. Kwoguo karumbeta gakaavuvagwa na mûgambo mûnini rîrîa andû makwambîrîa rûgendo.

**7** Nwatî rîrîa andû magwîtwa magomane vamwe karumbeta gakaavuvagwa na mûgambo mûnene.

**8** Tûrumbeta tûu tûkaavuvagwa nî avîcî a Aroni, athînjîri-Ngai.

**8** “Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa nî njiarwa cienyu cionthe.

**9** Vîndî îrîa mûrarûa na nthû yenyu îrîa îmûthithûkîrîte kûu vûrûrirî wenyu, vuvagani tûrumbeta na vinya mûno. Nie Ngai-Mûnene Ngai wenyu, nîngaamûtethia na nîmûvonokie kuuma kûrî nthû cienyu.

**10** Mîthenya yenyu ya gîkeno, irugo cia mweri ûgîcicûka, na irugo icio ciîngî vuvagani tûrumbeta rîrîa mûkûruta matega ma kûvîvua na matega ma thayû. Tûrumbeta tûu tûgaatûmaga mûririkane Ngai wenyu. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.”

**10**

**11** Îtu rîrîa rîarî îgûrû rîa îgema rîa gûcemanîrua nîrîathengutire mûthenya wa mîrongo îîrî mweri wa kaîrî mwaka wa kaîrî kuuma andû a Isiraeli mauma Misiri.

**12** Nao Aisiraeli nîmaambîrîrie rûgendo makiuma werûrî wa Sinai. Îtu nîrîathiîre rîkîrûngama werûrî wa Parani.

**12**

**13** Andû a Isiraeli nîmaambîrîrie rûgendo wata ûrîa Ngai-Mûnene amaathîte na njîra ya Musa.

**14** Maathiîcaga vîndî cionthe marûmanîrîrîte gîkundi wa gîkundi mambîrîrîtie na mûvîrîga wa Juda na matongoretue nî vendera yao. Nahashoni mûvîcî wa Aminadabu nîke warî mûtongoria wao.

**15** Nethanieli mûvîcî wa Zuari nîke warî mûtongoria wa andû a mûvîrîga wa Isakaru.

**16** Eliabu mûvîcî wa Heloni nîke warî mûtongoria wa andû a mûvîrîga wa Zebuluni.

**16**

**17** Îgema nîrîacokaga rîkambûrwa nayo mîvîrîga ya Gerishoni na Merari, arîa maarîkuuaga makambîrîria rûgendo.

**17**

**18** Nîmaacokaga makarûmîrîrwa nî andû a mûvîrîga wa Reubeni marûmîrîrîte vendera yao. Maatongoretue nî Elizuri mûvîcî wa Shedeuri.

**19** Shelumieli mûvîcî wa Zurishadai nîke watongoragia andû a mûvîrîga wa Simeoni.

**20** Eliasafu mûvîcî wa Deueli aarî mûtongoria wa andû a mûvîrîga wa Gadi.

**20**

**21** Nao Alawi kuuma mûvîrîgarî wa Kohathu nîo maarûmagîrîra makuuîte indo irîa ntheru. Narîo îgema rîa gûcemanîrua nîrîambagwa rîngî mbere ya makinya.

**21**

**22** Ikundi cia andû a mûvîrîga wa Efiraimu nîciambîrîrie rûgendo irûmîrîrîte vendera yao. Mûtongoria wao aarî Elishama mûvîcî wa Amihudi.

**23** Gamalieli mûvîcî wa Pendazuri nîke watongoragia andû a mûvîrîga wa Manase,

**24** nake Abidani mûvîcî wa Gideoni nîke watongoragia andû a mûvîrîga wa Benjamini.

**24**

**25** Mûthiiarî ikundi cia andû a mûvîrîga wa Dani, nîciambîrîrie rûgendo irûmîrîrîte vendera yao. Acio nîo maarî arangîri a ikundi cionthe mwena wa vuva. Mûtongoria wao aarî Ahiezeri mûvîcî wa Amishadai.

**26** Pagieli mûvîcî wa Okirani nîke watongoragia andû a mûvîrîga wa Asheri,

**27** nake Ahira mûvîcî wa Enani nîke watongoragia andû a mûvîrîga wa Nafutali.

**28** Ûguo nîguo ikundi cia andû a Isiraeli ciathiîcaga irûmanîrîrîte ng'endorî ciao.

**28**

**29** Musa nîwerire Hobabu, mûvîcî wa Jethiro, Mûmidiani (Jethiro aarî mûthoniwe wa Musa) atîrî, “Rîu tûthiîte vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene aatwîrîre atî nîagaatûva. Ûka tûthiî nawe na tûgatûûrania waro; nîûndû Ngai-Mûnene nîerîrîte andû a Isiraeli maûndû maro.”

**29**

**30** Hobabu nîwacokirie atîrî, “Naarî nie tîmbûka, nîkwa ngûcoka vûrûrirî wetû na kûrî andû etû.”

**30**

**31** Nake Musa nîwamwîrire atîrî, “Nakûthaitha ndûgatûtige. We nîwe wîcî kûrîa tûngîamba magema werûrî, na nwa we ûngîtûtongoria.

**32** Tûngîthiî nawe, nîtûkagaana nawe kîrîa kîonthe Ngai-Mûnene agaatûrathima nakîo.”

**32**

**33** Kwoguo andû a Isiraeli nîmaaumire kîrîmarî kîrîa kîtheru gîa Sinai, na makîthiî rûgendo rwa mîthenya îthatû. Îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene nîrîamatongorerie nîguo rîmacarîrie vandû va kwamba magema.

**34** Kuuma varîa meethagîrwa mambîte magema kûthiî varîa vengî, maathiîcaga matongoreretue nî îtu rîa Ngai-Mûnene mûthenya.

**34**

**35** Îthandûkû rîa kîrîkanîro rîambîrîria kûthiî, Musa nîwaugaga atîrî,

**35** “Ngai-Mûnene ûkîra ûnyaganie nthû ciaku

**35** na ûtûme arîa makûmenete maûre!”

**35**

**36** Îthandûkû rîa kîrîkanîro rîarûngama, Musa nîwaugaga atîrî,

**36** “Ngai-Mûnene, coka kûrî andû ngiri makûmi meengî a Isiraeli!”

# Nda 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mwaki kuuma kûrî Ngai-Mûnene

## Musa nîwathuurire atongoria mîrongo mûgwanja

## Ngai-Mûnene nîwatûmire tûthirimûkû

**1** Andû a Isiraeli nîmaatetire nîûndû wa mathîna marîa moonaga. Rîrîa Ngai-Mûnene eegwire mateta mao, nîwarakarire na agîtûma mwaki kûrî andû acio. Mwaki nîwakanire kûu andû acio maarî na ûkîvîvia mîena îmwe nja ya kûrîa maambîte magema.

**2** Andû nîmaarîrîre Musa, na rîrîa Musa aavoire Ngai-Mûnene mwaki nîwavorire.

**3** Kwoguo vandû vau nîveetirwe Tabera nîûndû mwaki wa Ngai-Mûnene nîwakanire gatagatîrî ka andû acio.

**3**

**4** Kwarî na andû ageni mathiîcanîtie na andû a Isiraeli. Andû acio maarî na ngumba ya nyama mûno. Kwoguo nîmaatûmire andû a Isiraeli mambîrîria kûrîra makiugaga atîrî, “Narî kethîrwa tûrî na nyama cia kûrîa!

**5** Tûrî Misiri twarîcaga nthamaki tûtakûrîva, marenge ma mîthemba yonthe, itûngûrû cia mîthemba yonthe.

**6** Nwatî rîu tûrî athiru vinya. Tûtirî na kîndû kîngî gîa kûrîa tiga maana ntheri mûthenya wa mûthenya!”

**6**

**7** Maana yekariî ta tûvîndî tûnini twa rangi wa erûû îno nthararu.

**8** Andû nîmaaûnganagia maana îo makamîthîa na ithîi kana makamîkima na ndîrî. Nîmaarugaga maana îo na nyûngû mamîrûthîte ta mîgate. Yacamaga ta geki irugîtwe na maguta ma ndamaiyû.

**9** Îme rîkîgwa ûtukû kûrîa maambîte magema rîagwîcanagîria na maana îo.

**9**

**10** Nake Musa nîwegwire andû makîrîra marûngamîte wa mûndû mûromorî wa îgema rîake. Ngai-Mûnene nîwarakarire mûno nî andû acio, na Musa ndaakenua nî ûndû ûcio.

**11** Kwoguo Musa nîwerire Ngai-Mûnene atîrî, “Ûmbîkîte naaî ûguo nîkî? Ûrakarîte nînie nîkî? Ûnduîte mûmenyereri wa andû aya onthe nîkî?

**12** Tînie naûmbire andû aya kana ngîmaciara! Nîndûî gîatûmire ûndua ta ng'ina wao nîmakuuage ta tûkenge nîmavire vûrûri ûrîa werîre methe mao ma tene na mwîvîtwa atî nîûkaamava?

**13** Andû aya onthe mararîra makîmbîraga nîmave nyama marîe; nînîmarutîra kû?

**14** Ndingîvota gûtitika andû aya onthe nîrî nienga; nîarito mûno!

**15** Ethîrwa ûguo nîguo ûkûthiî na mbere kûmbîka nakûthaitha ûmbûrage nîguo ndige kûthînîka ûguo nîrathînîka.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Nyûnganîria athuuri mîrongo mûgwanja arîa wîcî atî nî atongoria a andû a Isiraeli na mûke mûrûngame îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**17** Nîngûnyûrûrûka vo twarie nawe na mboce gîcunjî Kîam roho ûrîa nakûveere nîmave nîguo magûtethagîrîrie gûtongoria andû aya ndûkamatongorie ûrî wenga.

**18** Coka wîre andû atîrî, ‘Îîtherieni nîûndû rûyû nîmûkaarîa nyama. Kîrîro kîenyu nîgîkinyîrîte Ngai-Mûnene. Mwîthîrîtwe mûkîrîrîra Ngai-Mûnene mûkiugaga atî mûrenda kûrîa nyama nîûndû Misiri kwarî kwaro gûkîra gûkû. Rîu Ngai-Mûnene nîakûmûva nyama mûrîe.

**19** Tî mûrîa nyama mûthenya ûmwe, kana îîrî, kana îtano, kana îkûmi, kana mîrongo îîrî,

**20** nwatî nîmûirîa mweri mûgima. Nîmûirîa ciume na maniûrû, na mûtimbwe nîcio nîûndû nîmûreganîte na Ngai-Mûnene ûrîa ûrî vamwe namue. Mwîthîrîtwe mûgîteta mbere yake mûkiugaga wana nîkava mûtangîaumire Misiri.’ ”

**20**

**21** Musa nîwerire Ngai-Mûnene atîrî, “Nie ndongoretie andû ngiri magana matandatû (600,000), na ûrauga atî nîûkûmava nyama cia kwîgana mweri mûgima!

**22** Ng'ombe, mbûri na ng'ondu irîa tûrî nacio ingîthînjwa nwa ciîgane cia kûrîwa nî andû aya? Nthamaki cionthe irîa irî îriarî ciamegana?”

**22**

**23** Nake Ngai-Mûnene nîwacokerie Musa atîrî, “Anga vinya wakwa wîthagîrwa ûrî na kîthimi? Eterera wone kana ûrîa mbugîte tîgûtuîkîka!”

**23**

**24** Kwoguo Musa nîwathiîre kûrî andû na akîmeera ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte. Nîwaûnganirie athuuri mîrongo mûgwanja na akîmeera marûngame mathiûrûrûkîrîtie îgema rîa gûcemanîrua.

**25** Ngai-Mûnene nîwacokire akînyûrûrûka arî îtuurî na akîarîria Musa. Nîwocire gîcunjî Kîam roho ûrîa aaveete Musa na akîûvecana kûrî athuuri acio mîrongo mûgwanja. Nao athuuri acio magîa na roho ûcio, nîmaambîrîrie kwaria ta arathi, nwatî gwa kavinda kanini.

**25**

**26** Andû aîrî gatagatîrî ka athuuri acio mîrongo mûgwanja na nîo Elidadi na Medadi, mekarire kûrîa maambîte magema na matiathiî îgemarî rîa gûcemanîrua. Marî kûu magemarî mao nîmaanyûrûrûkîrwe nî roho na wanao makîambîrîria kwaria ta arathi.

**27** Mwanake ûmwe nîwavinyûrire kûrî Musa na akîmwîra atîrî, “Elidadi na Medadi nîmararia ta arathi marî kûrîa mambîte magema.”

**27**

**28** Nake Joshua mûvîcî wa Nuni, ûrîa wethîrîtwe arî mûtethereria wa Musa kuuma arî mwanake mûnini, nîwerire Musa atîrî, “Mwathi wakwa, makanie!”

**28**

**29** Nwatî Musa nîwamwîrire atîrî, “Tiga kûmaka nîûndû wakwa. Nîngîenda Ngai-Mûnene ave andû ake onthe roho matuîke arathi!”

**30** Musa na athuuri acio mîrongo mûgwanja a Isiraeli nîmaacokire kûrîa maambîte magema.

**30**

**31** Ngai-Mûnene nîwatûmire kûgîe na rûvuvo. Naruo nîrwaretire tûconi twetagwa tûthirimûkû kuuma îriarî na tûkîrigicîria gîcunjî kînene mîena yonthe kûrîa andû maambîte magema. Ciagwa nthî ciaûmbanîrîrîte na ûrikîru ta mita îmwe.

**32** Kwoguo nîmaaûnganirie tûthirimûkû tûu mûthenya na ûtukû ûcio na mûthenya ûcio warûmîrîrîte wonthe. Gûtirî mûndû waûnganirie nini gûkîra kilo ngiri îmwe. Nao nîmaatûnyagarûkirie tûthiûrûrûkîrîtie kûu maambîte magema nîguo tûnyiare.

**33** Wa vîndî mambîrîria kûrîa nyama ciatuo Ngai-Mûnene nîwarakarire nîo na nîwamaretithîrie mûthiro mûnene.

**34** Kwoguo vandû vau nîvaatuîrîrwe rîîtwa Kivirothi Hatava (ûguo nî kuga mbîrîra cia arîa akoroku) nîûndû vau nîvo andû arîa maarî na ngumba ya nyama maathikirwe.

**34**

**35** Mauma Kivirothi Hatava, maathiîre makîamba magema mao Hazerothi.

# Nda 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Miriamu nîwaverithirue

**1** Aroni na Miriamu nîmaamenererie Musa nîûndû wa mûndûmûka Mûkushi ûrîa aavikîtie.

**2** Nîmaaûririe atîrî, “Nîkwa Ngai-Mûnene arîrîtie Musa tu? Na kinthî wanatue ndatwarîrîtie?” Nake Ngai-Mûnene nîwegwire ûrîa maaugire.

**3** (Musa aarî mûndû mûvoreri mûno. Gûtirî mûndû warî mûvoreri take nthî yonthe.)

**3**

**4** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwaririe wa rîmwe na Musa, Aroni na Miriamu akîmeera atîrî, “Ûkani îgemarî rîa Ngai-Mûnene wamue athatû.” Nao nîmaathiîre vo.

**5** Nake Ngai-Mûnene nîwanyûrûrûkire arî îtuurî na akîrûngama mûromorî wa îgema rîa gûcemanîrua. Nîwetire Aroni na Miriamu; na oîrî makîthiî varî ke.

**6** Ngai-Mûnene, nîwamerire atîrî, “Tanthikîrîriani! Rîrîa kûrî na arathi gatagatîrî kenyu, nie nîîmenyithanagia kûrî o na njîra ya cioneki na ngamarîria na njîra ya iroto.

**7** Nwatî ûguo tîguo mbaragia na ndungata yakwa Musa. Nîke nîîvokerete andû akwa onthe a Isiraeli.

**8** Mbaragia nake metho kwa metho, na mbaragia cararûkû ndagûtûmîra nthimo. Ke nîwîcî ûrîa mvana! Mwaregire gwîtigîra nîkî mûkîaria maûndû macûku megiî ndungata yakwa Musa?”

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwarakarirue nîo, na nîwathiîre akîmatiga.

**10** Rîrîa îtu rîaumire vau îgûrû rîa îgema, Miriamu nîwonekire arî na mûrimû mûcûku wa ngothi, na mwîrî wake wonthe ûcerûvîte ta îra. Rîrîa Aroni evûgûrire na akîona Miriamu arî na mûrimû mûcûku wa ngothi,

**11** nîwerire Musa atîrî, “Mwathi wakwa, nakûthaitha ndûgatûverithie nîûndû wa wîvia ûyû twîkîte na ûrimû.

**12** Ndûkareke Miriamu ekare ta mûndû wavunirwe na ciîga imwe irî ndîku.”

**12**

**13** Kwoguo Musa nîwarîrîre Ngai-Mûnene akîmwîra atîrî, “Ûûi, Ngai, nakûthaitha ûmûvonie!”

**13**

**14** Nwatî Ngai-Mûnene nîwacokerie Musa atîrî, “Kethîrwa îthe nîwamûtuîrîre mata ûthiû, Miriamu angîagîîre gîconoko îvinda rîa mîthenya mûgwanja. Kwoguo nîengatwe kuuma kûrîa mûtûûraga îvinda rîa kiumia kîmwe, na vuva wa ûguo acokue.”

**15** Ûguo nîguo Miriamu eengatirwe kuuma kûrîa maatûûraga îvinda rîa mîthenya mûgwanja na andû matiathiî na mbere na rûgendo nginya rîrîa aacokirue rîngî.

**16** Vuva wa ûguo andû nîmaaumire Hazerothi na makîthiî magîkara werûrî wa Parani.

# Nda 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Athigani

## (

## Gûco 1.19-33

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Thuura mûtongoria ûmwe ûmwe kuuma mîvîrîgarî îkûmi na îîrî ya andû a Isiraeli, na ûmatûme makathigane vûrûri wa Kanaani ûrîa ngaava andû a Isiraeli.”

**2**

**3** Kwoguo Musa nîwatûmire atongoria a andû a Isiraeli kuuma werûrî wa Parani wata ûrîa aathirwe nî Ngai-Mûnene.

**4** Atongoria acio maarî: Shamua mûvîcî wa Zakuri kuuma mûvîrîgarî wa Reubeni,

**5** Shavatu mûvîcî wa Hori kuuma mûvîrîgarî wa Hori,

**6** Kalebu mûvîcî wa Jefune kuuma mûvîrîgarî wa Juda,

**7** Igali mûvîcî wa Josefu kuuma mûvîrîgarî wa Isakaru,

**8** Hoshea mûvîcî wa Nuni kuuma mûvîrîga wa Efiraimu,

**9** Paliti mûvîcî wa Rafu kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini,

**10** Gadieli mûvîcî wa Sodi kuuma mûvîrîgarî wa Zebuluni,

**11** Gadi mûvîcî wa Susi kuuma mûvîrîgarî wa Josefu (mûvîrîga wa Manase),

**12** Amieli mûvîcî wa Gemali kuuma mûvîrîgarî wa Dani,

**13** Sethuri mûvîcî wa Mikaeli kuuma mûvîrîgarî wa Asheri,

**14** Nahibi mûvîcî wa Vofisi kuuma mûvîrîgarî wa Nafutali,

**15** Geueli mûvîcî wa Maki kuuma mûvîrîgarî wa Gadi.

**15**

**16** Acio nîo athigani arîa Musa aatûmire makathigane vûrûri wa Kanaani. Musa nîwagarûrire rîîtwa rîa Hoshea mûvîcî wa Nuni akîmwîta Joshua.

**16**

**17** Rîrîa Musa aamatûmire makathigane vûrûri wa Kanaani, nîwamerire atîrî, “Unûkîrîriani vûrûrirî wa Negebu mûthiî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma.

**18** Mûtuîrie mwone ûrîa vûrûri ûcio wîkariî, andû a vûrûri ûcio megana atîa, na mûmenye kana marî na vinya.

**19** Tuîriani mwone vûrûri ûcio nî mwaro kana tî mwaro na mûtuîrie mwone matûûra mao nî mairigîre na rûthingo rwa vinya kana tî mairigîre.

**20** Tuîriani mwone kana vûrûri ûcio nî mûnoru, kana tî mûnoru, ûrî na mîtî kana ndûrî. Îîyûmîrîrieni na mûndetere matunda mamwe ma vûrûri ûcio.” (Vîndî îo nîrîo thavibu ciambagîrîria gûtunîva.)

**20**

**21** Kwoguo athigani acio nîmaaunûkirie na makîthigana vûrûri ûcio mambîrîrîtie werû wa Zini nginya Rehobi vakuvî na njîra îrîa îthiîte Hamathi.

**22** Nîmaaunûkirie makîthiî mwena wa Negebu na magîkinya Heburoni. Kûu nîkuo meethîrîrie Ahimani, Sheshai, na Talimai njiarwa cia Anaki. (Heburoni yatumirwe mîaka mûgwanja mbere ya Zoani îrîa îrî Misiri.)

**23** Rîrîa maakinyire Kîamndarî Kîam Eshikoli nîmaatuire rûvûa rwa mûthavibu rûrî na kîmanja Kîam thavibu na makîrûkuuanîra na mîtî marî andû aîrî. Wana nîmaatuire ngûngûmanga na ngûû makîthiî nacio.

**24** Vandû vau veetirwe Kîanda Kîam Eshikoli nîûndû wa kîmanja Kîam thavibu kîrîa andû a Isiraeli maatuire kuo.

**24**

**25** Vuva wa mîthenya mîrongo îna athigani nîmaacokire kûrîa maambîte magema.

**26** Nîmaathiîre kûrî Musa, Aroni, na andû onthe a Isiraeli kûu Kadeshi werûrî wa Parani, na makîmeera ûrîa moonire, na makîmoonia matunda ma vûrûri ûcio.

**27** Athigani acio nîmeerire Musa atîrî, “Nîtûratuîririe vûrûri ûcio twona ûrî na îriia rîîngî na ûûkî, na mama nî matunda mamwe ma vûrûri ûcio.

**28** Nwatî andû arîa matûûraga vûrûrirî ûcio nî anene mûno na matûûra ma kuo nî mairigîre na nthingo cia vinya, na nî manene mûno. Makîria ya ûguo, nîtwonire njiarwa cia Anaki kuo.

**29** Amaleki matûûraga Negebu. Nao Ahiti, Ajebusi, na Amori matûûraga vûrûri ûrîa ûrî irîma. Nao Akanaani matûûraga vakuvî na îria rîa Mediterania na ndeererî cia rûnjî rwa Jorodani.”

**29**

**30** Kalebu nîwakiririe andû arîa maanegenaga marî mbere ya Musa. Nîwamerire atîrî, “Tue tûrî na vinya wa kûvoota andû arîa marî vûrûrirî ûcio. Kwoguo tûthiîni tûûtharîkîre rîu na tûwoce ûtuîke wetû.”

**30**

**31** Nwatî andû arîa maathiîcanîtie na Kalebu nîmaaugire atîrî, “Naarî tûtingîvota kûthiî kûrûa na andû acio nîûndû marî na vinya gûtûkîra.”

**32** Kwoguo athigani acio nîmaavenirie andû a Isiraeli ûvoro wîgiî vûrûri ûcio maathiîte kûthigana rîrîa maaugire atîrî, “Vûrûri ûrîa tûthiûrûrûkîte tûkîûthigana nî mûgînju mûno wana ndwîganagîria andû a guo irio. Nao andû onthe arîa twonire maarî araca na anene mûno.

**33** Wana nîtwonire njiarwa cia Anaki, andû arîa megana marimû, tweyonire tûnyivîte ta mvandi tûrî mbere yao. Na wanao nwaguo moonaga twîgana.”

# Nda 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû nîmaatetire

## Musa nîwavoere andû a Isiraeli

## Ngai-Mûnene nîwaverithirie andû nîûndû wa gûteta

## Riita rîa mbere rîa Aisiraeli kûgeria kûtharîkîra vûrûri ûcio

## (

## Gûco 1.41-46

## )

**1** Ûtukû ûcio wonthe andû onthe a Isiraeli nîmaarîrire maugîrîrîtie.

**2** Nîmaatetirie Musa na Aroni makiugaga atîrî, “Wana kava tûngîakuîrîre Misiri kana tûkuîre gûkû werûrî!

**3** Ngai-Mûnene aratûvira vûrûrirî ûcio nîkî? Tûkaaûragîrwa mbaararî na aka etû na ciana itavwe. Tî kava tûcoke Misiri?”

**4** Kwoguo nîmeeranire atîrî, “Tigani tûthuure mûndû wa gûtûtongoria nîguo tûcoke Misiri!”

**4**

**5** Musa na Aroni nîmaacokire makînamîrîria mothiû mao nthî mbere ya andû onthe a Isiraeli arîa maagomanîte vau.

**6** Nake Joshua mûvîcî wa Nuni, na Kalebu mûvîcî wa Jefune, arîa maarî amwe a andû arîa maathiîte kûthigana vûrûri ûcio nîmaatembûrangire nguo ciao,

**7** na makîra andû onthe a Isiraeli atîrî, “Vûrûri ûrîa twathiîre kûthigana nî mwaro mûno.

**8** Ethîrwa Ngai-Mûnene nîakwona tûrî agîrîru, nîagûtûvira vûrûrirî ûcio wîcûrîte îriia na ûûkî na atûve guo.

**9** Kwoguo mûtikaregane na Ngai-Mûnene na mûtigetigîre andû arîa marî vûrûrirî ûcio. Nîtûmataguna ta mûgate. Kîrîa kîmagitagîra nîkîthengutie kûrî o. Ngai-Mûnene arî vamwe natue, mûtikametigîre.”

**10** Nwatî andû onthe a Isiraeli nîmeendire kûûraga Joshua na Kalebu na mathiga. Wa rîmwe Ngai-Mûnene nîwaumîrîre andû onthe a Isiraeli na riiri mûnene ûrîa moonire ûrî îgûrû rîa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwaûririe Musa atîrî, “Andû aya nîmatûûra mareganîte nanie nginya rî? Nîmatûûra maregete kûnîîvoka nginya-rî, na nîguo nanaringa ciama nyîngî makîonaga?

**12** Nîngûmarega na nîmaûrage na mûthiro, njoke ngûtue rûrîrî rûnene na rûrî na vinya kûmakîra.”

**12**

**13** Nwatî Musa nîwerire Ngai-Mûnene atîrî, “Warutire andû aya vûrûri wa Misiri na vinya waku. Andû a Misiri megua ûrîa wîkîte andû aku,

**14** nîmakeera andû arîa matûûraga vûrûri ûyû. Andû a vûrûri ûyû nîmarîkîtie kwîgua atî we, Ngai-Mûnene, wîthagîrwa ûrî vamwe natue, na atî we nîwonekaga rîrîa îtu rîaku rîarûngama îgûrû rîetû. Nîmeguîte atî ûthiîcaga ûrî mbere yetû na gîtugî Kîam îtu mûthenya, na ûtukû ûkathiî na gîtugî Kîam mwaki.

**15** Ûngîûraga andû aku onthe, andû a mavûrûri marîa mengî arîa meguîte ngumo yaku, makaauga atî

**16** we waûragîre andû aku werûrî nîûndû nîwaremirwe nî kûmakinyia vûrûrirî ûrîa wamerîre.

**17** Kwoguo Ngai-Mûnene, nakûthaitha wonanie ûvoti waku na wîke ûrîa waranîre rîrîa waugire atîrî,

**18** ‘Nie, Ngai-Mûnene, ndiviûvaga kûrakara na mbîcûrîtwe nî wendo ûtathiraga, na nînjovanagîra mevia na waganu. Nwatî ndikaarega kûverithia ciana wana ciana cia ciana ciao nginya njiarwa ya kathatû na ya kana nîûndû wa mevia ma aciari ao.’

**19** Ngai-Mûnene, nîûndû wa ûrîa wendo waku ûtathiraga, nakûthaitha wovere andû aya mevia mao, wata ûrîa ûtwîre ûmovagîra kuuma rîrîa maaumire Misiri nginya ûmûnthî.”

**19**

**20** Ngai-Mûnene nîwacokerie Musa atîrî, “Nînamovera wata ûrîa wambûria.

**21** Nwatî nîngwîranîra nama atî, wata ûrîa ndûûraga mwoyo na wata ûrîa riiri wakwa wîcûrîte nthî yonthe,

**22** gûtirî wanarî ûmwe wa andû aya ûgaatonya vûrûri ûcio wa kîîranîro. O nîmonete riiri wakwa na ciama irîa naaringire marî Misiri na marî gûkû werûrî, nwatî nîmaregete kûmbathîkîra na makangeria maita îkûmi.

**23** Matigaatonya vûrûrirî ûrîa nerîre methe mao ma tene. Gûtirî wanarî mûndû ûmwe wa acio maareganire nanie ûgaatonya vûrûrirî ûcio.

**24** Nwatî nîûndû ndungata yakwa Kalebu aarî na roho ngûrani na arîa engî ûrîa wamûgucagia na eethîrîtwe akîmbathîkîra, nîngaatûma akinye vûrûrirî ûrîa aathiganire, na njiarwa ciake nîikegwatîra vûrûri ûcio ûtuîke wao.

**25** Kûu ciandarî icio nîkuo Amaleki na Akanaani matûûraga. Kwoguo rûyû nîmûkaagarûrûka mûthiî werûrî na njîra îrîa îthiîte Îria Îtune.”

**25**

**26** Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni atîrî,

**27** “Nî nginya rî andû aya aganu magûtûûra matetaga nîûndû wakwa? Nîmbîguîte ûrîa andû a Isiraeli methîrîtwe magîteta nîûndû wakwa!”

**28** Kwoguo meere, Nie Ngai-Mûnene nauga atîrî, “Wata ûrîa ndûûraga mwoyo, maûndû mau mwaria ngîgucaga nîngûmûvingîria mo.

**29** Nîmûgaakua na ciimba cienyu inyagarûke gûkû werûrî. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe gatagatîrî ka acio maatarîtwe na warî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na makîria, ûgaatonya vûrûri wa kîîranîro, nîûndû nîmaandetirie.

**30** Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wenyu ûgaatonya vûrûri ûrîa neranîre atî nî ngaamûva, tiga Kalebu mûvîcî wa Jefune na Joshua mûvîcî wa Nuni.

**31** Nwatî ciana cienyu irîa mwaugire atî nîigaatavwa nîcio igaatonya vûrûri ûcio mwaregire, matûûre kuo na maûkenerere.

**32** Nwatî ciimba cienyu igaatigwa gûkû werûrî.

**33** Ciana cienyu igaatûûra ciûrûraga werûrî îvinda rîa mîaka mîrongo îna (40). Igaatûûra inyamaraga îvinda rîu rîonthe nîûndû wa ûremi wenyu, nginya rîrîa muonthe mûgaakuîra werûrî.

**34** Mûgaatûûra mûnyamaraga mûrî werûrî îvinda rîa mîaka mîrongo îna (40). Mwaka ûmwe ûkaarûngamagîrîra mûthenya ûmwe wa mîthenya îrîa mwaûrûraga mûrî werûrî nîguo mûmenye nînaarakarire!

**35** Nie, Ngai-Mûnene nauga nama, atî ûguo nîguo ngaamwîka mue andû aya aganu mûnganîte vamwe nîguo mûregane nanie. Mue muonthe mûgaakuîra gûkû werûrî.”

**35**

**36** Andû arîa maatûmîtwe nî Musa mathiî makathigane vûrûri nîmaacokirie ndeto itarî cia ma na magîtûma andû onthe matetia Ngai-Mûnene.

**37** Ngai-Mûnene nîwatûmire andû acio maaretire ndeto itarî cia ma ciîgiî vûrûri ûcio, maûragwe nî mûthiro.

**38** Nwatî Joshua mûvîcî wa Nuni, na Kalebu mûvîcî wa Jefune nîmaatigarire.

**38**

**39** Rîrîa Musa eerire andû onthe a Isiraeli maûndû mau, nîmaarakarire mûno.

**40** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte kîraûko tene, nîmaaûkîrire makîthiî kûthithûkîra vûrûri ûcio ûrî irîma. Nao maaugire atîrî, “Nîtwetîkîra atî tûrî eviu; kwoguo nîtûkûthiî vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene aatwîrîre.”

**41** Nwatî Musa nîwaugire atîrî, “Nîndûî gîtûmaga mûrega kwathîkîra Ngai-Mûnene? Mûtikavootana!

**42** Mûtikathiî vûrûrirî ûcio nîûndû Ngai-Mûnene tîethîrwa arî namue, na mûkavootwa nî nthû cienyu.

**43** Amaleki na Akanaani nîmakaarûa namue na mamûûrage, nîûndû nîmûregete kwathîkîra Ngai-Mûnene. Ke tîethîrwa arî vamwe namue nîûndû nîmûregete kwathîkîra Ngai-Mûnene.”

**43**

**44** Nwatî nîmaûmirie ciongo na makiunûkia mathiîte vûrûrirî ûrîa ûrî irîma. Nîmaatigire Musa wana îthandûkû rîa kîrîkanîro kûu maambîte magema.

**45** Nao Amaleki na Akanaani arîa maatûûraga vûrûrirî ûcio nîmaamatharîkîre makîmavoota na makîmavinyûria nginya Horima.

# Nda 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî magongoona

## Kuna watho wa thavatû

## Mawatho megiî igaaci

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli atî, rîrîa mûgaakinya vûrûrirî ûrîa ngaamûva mûtûûre,

**3** nî mûkaandutîra matega ma kûvîvua ma ndegwa, ndûrûme, ng'ondu kana mbûri, marî matega ma kûngenia. Nwa mûrute matega na njîra ya kwîyendera kana nîûndû wa kûvingia mwîvîtwa kana nîûndû wa mambura marîa mûrutaga ma kîndini. Mûtararûko wa îgongoona rîîrî nî ûngenagia.

**4** Mûndû ûrîa ûkaarutaga matega mau akaarutanagîria vamwe na matega ma irio cia mûgûnda ma kilo îmwe ya mûtu mûvinyu ûtukanîtue na lita îmwe ya maguta ma ndamaiyû.

**5** Rîrîa akûruta ndûrûme kana mbûri îrî îtega rîa kûvîvua kana rîrî îgongoona, akaarutanagîria na lita îmwe ya ndivei îrî îtega rîa indo cia kûnyuwa.

**6** Rîrîa ndûrûme îkûrutwa, îrutanagîrue vamwe na kilo igîrî cia mûtu mûvinyu ûtukanîtue na lita îmwe na nuthu ya maguta ma ndamaiyû,

**7** na lita îmwe na nuthu ya ndivei îrî îtega rîa indo cia kûnyuwa. Mûtararûko wa matega mau nî ûngenagia.

**8** Rîrîa ndegwa îkûrutwa îrî îtega rîa kûvîvua kana îtega rîa kûvingia mwîvîtwa, kana îgongoona rîa kûvingia mwîvîtwa, kana îtega rîa thayû,

**9** îkaarutanagîrua na kilo îthatû cia mûtu mûvinyu ûtukanîtue na lita igîrî cia maguta ma ndamaiyû,

**10** vamwe na lita igîrî cia ndivei irî îtega rîa indo cia kûnyuwa. Mûtararûko wa îgongoona rîîrî nî ûngenagia.

**10**

**11** “Indo icio nîcio ikaarutanagîrua na ndegwa, ndûrûme, tûtûrûme kana twori,

**12** na ikongagîrîrwa kûringana na mwîgana wa nyamû irîa ikûrutwa.

**13** Ûguo nîguo andû onthe a Isiraeli magekaga rîrîa makûrutîra Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua marî mûtararûko wa kûmûkenia.

**14** Ethîrwa ageni arîa mûtûûranagia nao kana mûgeni wa wonthe ararîrîrîte kwenyu nî makwenda kûruta matega ma kûvîvua marî mûtararûko wa gûkenia Ngai-Mûnene, wanao magekaga wa tamue.

**15** Kwoguo nî mûtûûra mûrûmagîrîra watho ûyû mûrî na ageni arîa mûtûûranagia nao. Mue wana ageni acio mûrî ûndû ûmwe mbere ya Ngai-Mûnene.

**16** Mue vamwe nao mûkaarûmagîrîra watho na kîrîra kîmwe.”

**16**

**17** Ngai-Mûnene, nîwerire Musa atîrî,

**18** “Aria na andû a Isiraeli atî rîrîa mûgaakinya vûrûrirî ûrîa ngaamûva,

**19** na mûrîe irio kuuma vûrûrirî ûcio mûkaandutîra gîcunjî kîmwe Kîam irio icio.

**20** Mwaruga mîgate, mûkaavecaga Ngai-Mûnene mûgate wa mbere kuuma maketharî ma irio cienyu cia mbere rîrî îtega.

**21** Njiarwa cienyu cionthe nîitûûra indutagîra îtega rîîrî.

**21**

**22** “Nwatî mûndû nwa aremwe nî kûvingia atakwenda mawatho monthe marîa naveere Musa,

**23** kana vuvarî andû onthe maremwe nî kûvingia mawatho marîa naveecanire na njîra ya Musa.

**24** Ethîrwa andû onthe maaregire kûvingia mawatho mau matakûmenya, makaarutaga ndegwa îmwe îrî îtega rîa kûvîvua nîguo mûtararûko warîo ûkenie Ngai-Mûnene. Makaarutanagîria na îtega rîa irio cia mûgûnda, na îtega rîa indo cia kûnyuwa, na marute nthenge îmwe rîrî îtega rîa kûtheria mevia.

**25** Mûthînjîri-Ngai nîakaarûtha mambura ma kûtheria andû onthe a Isiraeli, na nîmakooverwa nîûndû meevirie matakûmenya, na nîarutu îtega rîa kûvîvua na îtega rîa kûtheria mevia kûrî Ngai-Mûnene nîûndû wa mevia mao.

**26** Andû onthe a Isiraeli wana ageni arîa matûûranagia nao nîmakooverwa mevia, nîûndû onthe meekire mevia mau matakwenda.

**26**

**27** “Ethîrwa mûndû ûmwe nî akeevia atakûmenya, mûndû ûcio nîakaaruta mvarika îmwe ya ûkûrû wa mwaka ûmwe îrî îtega rîa kûtheria mevia.

**28** Nake mûthînjîri-Ngai nîakaarutîra Ngai-Mûnene îgongoona rîa kûtheria mevia, nîûndû wa mûndû ûcio wîvîtie atakûmenya na mûndû ûcio nî akooverwa mevia make.

**29** Watho ûyû ûkaarûmagîrîrwa nî andû onthe arîa makeevia matakûmenya, marî andû a Isiraeli kana ageni arîa matûûranagia nao.

**29**

**30** “Nwatî mûndû ûrîa wîvagia akîmenyaga, arî Mûisiraeli kana arî mûgeni, ethagîrwa akîruma Ngai-Mûnene. Mûndû ûcio akaathengutagua andûrî a Ngai-Mûnene.

**31** Mûndû ûcio akaathengutagua kûrî andû arîa engî viû nîûndû wa kûruma Ngai-Mûnene na kuna rîathani rîake, na akaaverithagua nîûndû wa mevia make.”

**31**

**32** Rîrîa andû a Isiraeli maarî werûrî, nîmoonire mûndû akiuna ngû mûthenya wa thavatû,

**33** na makîmûvira kûrî Musa, Aroni vamwe na andû onthe a Isiraeli.

**34** Nîmeekarire mamûrangîrîte nîûndû gûtiamenyekaga waro ûrîa agûtuîrwa.

**35** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Mûndû ûcio nwanginya aûragwe; andû onthe a Isiraeli nîmamûrage na mathiga arî nja ya kûrîa maatûûraga.”

**36** Kwoguo andû onthe a Isiraeli nî maarutire mûndû ûcio nja ya kûrîa maatûûraga na makîmûraga na mathiga wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**36**

**37** Ngai-Mûnene nîwerire Musa

**38** ere andû a Isiraeli atîrî, “Rûthani igaaci na mûitumîrîre mîenarî ya nguo cienyu na mwoverere mûkumbû wa rangi wa vururu kûrî wa kîgaaci. Njiarwa cienyu cionthe nîitûûra ciîkaga ûguo.

**39** Mûkethagîrwa mûrî na igaaci icio nîguo mwairoria mûkaririkana maathani monthe makwa na mûkamavingia. Kwoguo mûtikaandiganîria nîguo mûrûmîrîre wendi wa ngoro cienyu na meciria menyu.

**40** Igaaci icio ikaamûririkanagia kwathîkîra maathani makwa monthe na mwîthagîrwe mûrî atheru mbere yakwa.

**41** Nî nie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ûrîa wamûrutire vûrûri wa Misiri nîguo nduîke Ngai wenyu. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.”

# Nda 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kora, Dathani, Abiramu nîmaareganire na Musa

## Tûraî twa mwaki

## Aroni nîwavonokirie andû a Isiraeli

**1** Kora mûvîcî wa Iziharu aarî Mûlawi kuuma mûvîrîgarî wa Kohathu. Kora nîwetire Dathani, Abiramu na Oni a kuuma mûvîrîgarî wa Reubeni,

**2** na marî vamwe na atongoria magana maîrî ma mîrongo îtano (250) arîa maathuurîtwe kuuma gatagatîrî ka andû a Isiraeli nîmaatuire maregane na ûtongoria wa Musa.

**3** Nîmaathiîre kûrî Musa na Aroni na makîmeera atîrî, “Mue rîu nîmwatûra gacere! Andû onthe a Isiraeli nî a Ngai-Mûnene na arî vamwe nao. Musa, nîndûî kîratûma wînenevia gûkîra andû aya onthe a Ngai-Mûnene?”

**3**

**4** Rîrîa Musa eegwire ûguo, nîwaturumithirie ûthiû wake nthî.

**5** Nîwacokire akîra Kora na arûmîrîri ake onthe atîrî, “Rûyû kîraûko Ngai-Mûnene nîagaatwonia mûndû ûrîa athuurîte atuîke wake. Mûndû ûcio nîke ûkaavotithagua nî Ngai-Mûnene kûthiî metharî yake.

**6** We Kora na arûmîrîri aku îkani atîrî: ocani tûnyûngû twa kûvîvîria ûbani,

**7** na rûyû mûgeekîra makara marî na mwaki na ûbani na mûûvîvîrie metharî ya kîgongoona, na nîtûkaamenya mûndû ûrîa Ngai-Mûnene athuurîte. Mue Alawi mûrî atûru gacere!”

**7**

**8** Musa nîwacokire akîra Kora atîrî, “Tathikîrîriani mue Alawi!

**9** Mue nîmwîcî atî Ngai wa Isiraeli aamûthuurire kuuma gatagatîrî ka andû acio engî a Isiraeli na akîmûtua a gûtungata îgemarî rîa Ngai-Mûnene na gûtongoria andû a Isiraeli kûgooca Ngai-Mûnene na njîra îrîa yagîrîrîte. Nî ûndû ûrîkû wîngî mûrenda?

**10** Ngai-Mûnene nîakûvete gîtîîo gîa kwîthagîrwa ûrî vakuvî nake we mwene na Alawi acio engî. Rîu nîkwa wana mûrenda gûtuîka athînjîri-Ngai?

**11** Kwoguo rîrîa we na arûmîrîri aku onthe mûrateta nî Ngai-Mûnene mûraregana nake. Aroni nû atî nîguo mûtete nîke?”

**11**

**12** Musa nîwatûmanîre Dathani na Abiramu avîcî a Eliabu metwe. Nwatî nîmaaugire atîrî, “Tîtûka!

**13** Ûguo wekire nî mwîganu! Watûrutire Misiri vûrûri warî na îriia na ûûkî, na ûgîtûrete gûkû werûrî nîguo ûtûragîre kuo? Wana rîu ûrenda gûtwatha?

**14** Nama we ndwanatûkinyia vûrûrirî ûrîa wîcûrîte îriia na ûûkî, na ndwanatûgaîra ithaka na mîgûnda ya mîthavibu îtuîke yetû. Ûreciria nwa ûveenie andû aya onthe? Tîtûka!”

**14**

**15** Musa nîwarakarire mûno na akîra Ngai-Mûnene atîrî, “Ndûkamûkîre matega mao. Gûtirî kîndû wanarî kîmwe Kîamo mbocete, na ndirî mûvîtîriu mûndû wanarî ûmwe gatagatîrî kao.”

**15**

**16** Musa nîwerire Kora atîrî, “Rûyû we vamwe na arûmîrîri aku onthe magana maîrî ma mîrongo îtano (250), nwanginya mûgaaûka îgemarî rîa gûcemanîrua. Aroni wanake akethîrwa arî vo.

**17** Wa mûndû gatagatîrî kenyu agooca kanyûngû ga kûvîvîrua ûbani, na ekîre ûbani na aûvire metharî ya kîgongoona.”

**18** Kwoguo wa mûndû nîwocire kanyûngû ga kûvîvîrua ûbani, agîkîra makara marî na mwaki, na ûbani. Andû onthe nîmaarûngamire marî na Musa na Aroni mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

**19** Kora nîwetire arûmîrîri ake onthe arîa maareganîte na Musa na Aroni na makîrûngama mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene. Naguo riiri wa Ngai-Mûnene nîwaumîrîre andû acio onthe.

**20** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni atîrî,

**21** “Umani varî andû aya nîguo nîmathirie wa rîmwe!”

**21**

**22** Nwatî Musa na Aroni nîmaaturumithirie mothiû mao nthî na makiuga atîrî, “We Ngai, nîwe kiumo gîa ûtûûro wa andû onthe. Mûndû ûmwe angîkûvîtîria ûrakaragua nî andû onthe?”

**22**

**23** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**24** “Îra andû onthe maume kûrîa Kora, Dathani na Abiramu mambîte magema.”

**24**

**25** Nake Musa vamwe na atongoria onthe a Isiraeli nîmaathiîre kûrî Dathani na Abiramu.

**26** Musa nîwerire andû atîrî, “Umani magemarî ma andû aya evia mûrûngame varaca nao, na mûtikavutie kîndû wanarî kîmwe Kîamo, kana mûthiranîrue vamwe nao nîûndû wa mevia mao.”

**27** Kwoguo andû onthe nîmaaumire magemarî ma Kora, Dathani na Abiramu.

**27** Nao Dathani na Abiramu nîmaaumire na makîrûngama mîromorî ya magema mao vamwe na aka ao, na ciana ciao.

**28** Musa nîwacokire akîmeera atîrî, “Ûndû ûyû nîguo ûkaamûmenyithia atî nî Ngai-Mûnene wandûmire mbîke maûndû mama monthe, na atî tînie nathuurire kûmeka.

**29** Andû aya mangîkua mataverithîtue wata ûrîa andû arîa engî makucaga nîngaamenya atî Ngai-Mûnene ndaandûma.

**30** Nwatî ethîrwa Ngai-Mûnene nwa eke ûndû mûgeni ûtaaneguwa, na nthî îvingûke îmamerie vamwe na indo cionthe ciao na mathiî marî mwoyo kûrîa arîa akuû mathiîcaga, vîndî îo nîrîo mûkaamenya atî andû aya nî mareganîte na Ngai-Mûnene.”

**30**

**31** Rîrîa Musa aarîkirie kwaria maûndû mau monthe, vau nthî varîa Dathani na Abiramu maarî, nîvaatûkire

**32** na makîmerua marî na andû a nyomba ciao vamwe na arûmîrîri onthe a Kora na indo ciao cionthe.

**33** Kwoguo maamerirue nî nthî marî mwoyo wa vamwe na indo ciao cionthe. Nthî nîyacokanîrîre nao makîûrîra na kûu nthî kûrîa akuû mathiîcaga.

**34** Andû onthe a Isiraeli arîa maarî vau, nîmaaûrire megua kîrîro Kîamo. Maaûrire makiugaga atîrî, “Nthî yavota gûtûmeria wanatue!”

**34**

**35** Naguo mwaki nîwaumire îgûrû na ûgîûka ûkîvîvia andû magana maîrî ma mîrongo îtano (250) arîa maategagîra Ngai-Mûnene ûbani.

**35**

**36** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî,

**37** “Îra Eliazaru mûvîcî wa mûthînjîri-Ngai Aroni, arute tûnyûngû twa kûvîvîrua ûbani, acoke avaraganie makara ma mwaki ûcio kûraca nîûndû tûraî tûu twa mwaki nî tûtheru.

**38** Tûnyûngû tûu twa andû arîa maaûragirwe nîûndû wa wîvia wao nîtûturwe tûtuîke ikunîko cia metha ya kîgongoona, nîûndû nî twatuîkire tûtheru vîndî îrîa twavirirwe metharî ya kîgongoona. Kîu gîgaatuîka kîririkano kûrî andû a Isiraeli.”

**39** Kwoguo Eliazaru mûthînjîri-Ngai nîwocire tûnyûngû tûu na agîtûtura na tûgîtuîka gîkunîko Kîam metha ya kîgongoona.

**40** Ngai-Mûnene nîwathîte Eliazaru na njîra ya Musa atî gûtirî mûndû wanarî ûmwe ûtarî wa rûciaro rwa Aroni ûkaathiî kûvîvîria ûbani metharî ya kîgongoona. Kwoguo gîkunîko kîu Kîamririkanagia andû a Isiraeli atî mûthînjîri-Ngai ûtarî wa rûciaro rwa Aroni angîka ûguo agaakua ta Kora na arûmîrîri ake.

**40**

**41** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte, andû onthe a Isiraeli nîmaatetirie Musa na Aroni makîmeeraga atîrî, “Nîmwaûraga andû a Ngai-Mûnene.”

**42** Na vîndî îo andû a Isiraeli maagomanîte makîreganaga na Musa na Aroni, nîmaavûgûkîre îgema rîa Ngai-Mûnene na makîona rîkunîkîrîtwe nî îtu. Naguo riiri wa Ngai-Mûnene nîwaumîrire.

**43** Musa na Aroni nîmaathiîre makîrûngama vau mbere ya îgema rîa Ngai-Mûnene.

**44** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**45** “Thengutîra andû aya a Isiraeli nîguo nîmathirie wa rîu!”

**45** Nao oîrî nîmaaturumithirie mothiû mao nthî,

**46** na Musa akîra Aroni atîrî, “Oca kanyûngû gaku ga kûvîvîrua ûbani na ûgekîre makara marî na mwaki kuuma metharî ya kîgongoona na wîkîre ûbani makararî, ûvinyûre na ûbani ûcio kûrî andû a Isiraeli na ûrute îgongoona rîa kûtheria mevia mao. Ngai-Mûnene nîmûrakarie nî o, na nîmwambîrîriu kûmathiria.”

**47** Kwoguo Aroni nîwekire wata ûrîa Musa athanîte. Nîwavinyûrire na akîthiî gatagatî ka andû arîa maagomanîte. Rîrîa oonire atî mûthiro warî mwambîrîriu nîwekîrire ûbani karaîrî karî na makara ma mwaki, na akîruta îgongoona rîa kûtheria mevia ma andû.

**48** Na rîrîa aarûngamire gatagatî ka andû arîa maarî mwoyo na arîa akuû, mûthiro nîwathirire.

**49** Andû onthe arîa maakwire vîndî ya mûthiro ûcio maarî ngiri îkûmi na inya na magana mûgwanja (14,700) gûtatarîtwe arîa maakuire vîndî ya Kora.

**50** Rîrîa mûthiro wathirire, Aroni nîwacokire kûrî Musa mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene.

# Nda 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûragi wa Aroni

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Îra andû a Isiraeli makûve mîragi îkûmi na îîrî. Mûtongoria wa wonthe wa mûvîrîga nîakûve mûragi ûmwe, na wandîke rîîtwa rîake mûragirî ûcio wake.

**3** Andîka rîîtwa rîa Aroni mûragirî ûrîa ûrûngamîrîrîte mûvîrîga wa Alawi. Mûtongoria wa wonthe wa mûvîrîga nîethîrwe arî na mûragi ûmwe.

**4** Vira mîragi îo îgemarî rîa Ngai-Mûnene vau mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro, varîa njemanagia nawe.

**5** Mûragi wa mûndû ûrîa ngaathuura nîûkaauma mathangû. Ûguo nîguo ngaathiria mateta marîa andû a Isiraeli methagîrwa namo îgûrû rîaku.”

**5**

**6** Kwoguo Musa nîwaririe na andû a Isiraeli. Nao atongoria ao nîmaamûnengere mûragi ûmwe kuuma kûrî wa mûtongoria wa mûvîrîga. Mîragi yonthe yarî îkûmi na îîrî. Mûragi wa Aroni nîwaigirwe vamwe na mîragi îo.

**7** Musa nîwacokire akiga mîragi îo mbere ya Ngai-Mûnene kûu îgemarî rîa gûcemanîrua.

**7**

**8** Rîrîa Musa aathiîre îgemarî rîa gûcemanîrua mûthenya ûcio warûmîrîrîte, nîwamakire ona mûragi wa Aroni, ûrîa warûngamîrîrîte mûvîrîga wa Lawi nîwaumîte mathangû, ûkathundia, ûgatumûra marao na ûgaciara matunda matune ma mûrothi.

**9** Musa nîwocire mîragi yonthe na akîonia andû a Isiraeli. Nao nîmoonire ûrîa gwekîkire na wa mûtongoria nîwocire mûragi wake.

**10** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Cokia mûragi wa Aroni na ûwige vau mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro. Naguo ûkethagîrwa ûrî wa gûkaania andû a Isiraeli arîa magûkararagia atî marega gûtiga gûteta nîmagaakua.”

**11** Musa nîwekire wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathire.

**11**

**12** Nao andû a Isiraeli nîmeerire Musa atîrî, “Taroria! Nîtwathira! Nîtwathira tuonthe!

**13** Mûndû wa wonthe ûgaakuvîvîria îgema rîa Ngai-Mûnene nîagaakua. Nîkwa tûgaakua tuonthe?”

# Nda 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawîra ma athînjîri-Ngai na Alawi

## Gîcunjî kîa athînjîri-Ngai

## Gîcunjî kîa Alawi

## Matega ma Alawi

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Aroni atîrî, “We, avîcî aku, vamwe na andû a nyomba yaku nî mue mûkaaverithua kûngîkaagîa na mavîtia marûthîrîtwe varîa Vatheru. Nwatî we na avîcî aku nîmue mûkaaverithua nîûndû wa mavîtia marîa makaaumana na ûthînjîri-Ngai.

**2** Kwoguo îta andû enyu a mûvîrîga wa Lawi nîguo mamûtethagie rîrîa we na avîcî aku mûratungata îgemarî rîa gûcemanîrua.

**3** Makaarutaga mawîra marîa ûkaamavecaga, na matungatage îgemarî. Nwatî matiagîrîrwe nî gûkuvîvîria indo cia vandû varîa vatheru kana metha ya kîgongoona, nîûndû mûngîgeeka ûguo, we wana o, nî mûgaakua.

**4** Mûkaarutithanagia wîra vamwe nao, na mûrutage mawîra monthe ma îgema rîa Ngai-Mûnene. Gûtirî mûndû wîngî ûkaagûkuvîvîria.

**5** We vamwe na avîcî aku nwanginya mûmenyagîrîre Vandû varîa Vatheru wa vamwe na metha ya kîgongoona nîguo ndikarakare rîngî nîûndû wa andû a Isiraeli.

**6** Nie nînie nthuurîte andû enyu, Alawi kuuma kûrî andû a Isiraeli marî kîveo kûrî mue, na ngamûrîrwa o nîguo matungatage îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**7** Nwatî we na avîcî aku muenga mûkaarutaga na kinyi mawîra monthe marîa mûthînjîri-Ngai agîrîrwe nî kûruta metharî ya kîgongoona na varîa vatheru Mûno. Mau nîmo mawîra marîa mûkaarutaga, nîûndû nînîmûvete kîveo Kîam gûtuîka athînjîri-Ngai. Mûndû wîngî wa wonthe ûrîa ûgaakuvîvîria varîa vatheru Mûno nî akaaûragagwa.”

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwerire Aroni atîrî, “Nînakûva we vamwe na njiarwa ciaku matega monthe marîa ndutîrîtwe nî andû a Isiraeli. Nînamûva indo icio cionthe irî gîcunjî kîenyu na nîitûûra irî cienyu.

**9** Gatagatîrî ka matega marîa matheru ma indo irîa itavîvagîrua îgûrû rîa metha ya kîgongoona nîcio ikethagîrwa irî cienyu: matega ma irio cia mûgûnda, matega ma kûtheria mevia, matega ma kûthiria mavîtia. Indo cionthe irîa ndegagîrwa irî ntheru mûno ikethagîrwa irî ciaku na avîcî aku.

**10** Mûkaarîcaga indo icio mûrî vandû varîa vatheru Mûno. Arûme onga nîo makairîcaga, na kûrî mue indo icio ikethagîrwe irî ntheru.

**10**

**11** “Matega mengî marîa andû a Isiraeli makandutagîra makethagîrwa marî maku. Nînakûva cio we, avîcî aku, erîtu aku nîguo matûûre marî menyu. Mûndû wa wonthe wa mûciî waku ûrîa ûkethagîrwa arî mûtheru nîakaarîcaga matega mau.

**11**

**12** “Nînakûva matega monthe maro marîa andû a Isiraeli makaandutagîra wa mwaka. Namo nî: maguta ma ndamaiyû, ndivei na irio cia mîgûnda.

**13** Maciaro ma mbere ma irio cia mîgûnda irîa mategagîra Ngai-Mûnene nî ciaku. Mûndû wa wonthe wa mûciî waku ûrîa ûkethagîrwa arî mûtheru nîakaarîcaga irio icio.

**13**

**14** “Indo cionthe irîa nyamûre na irî Isiraeli nî cienyu.

**14**

**15** “Marikithathi monthe ma anake kana ma nyamû cia nûme marîa ngaarutagîrwa nî andû a Isiraeli makethagîrwa marî menyu. Nwatî nwanginya mûrutage îrîvi rîa gûkûûra marikithathi monthe ma anake, na mûrutage îrîvi rîa gûkûûra marikithathi monthe ma nyamû cia nûme irîa irî mûgiro.

**16** Ciana cia anake igaakûûragwa irî na ûkûrû wa mwaka ûmwe. Igaakûûragwa na tûcunjî tûtano twa sîlûva, kûringana na kîthimi kîrîa gîtîkîrîku.

**17** Nwatî mûtigaakûûraga marikithathi ma ng'ombe, ng'ondu na mbûri nîûndû nî ntheru. Mûkaaminjaminjaga nthakame yacio metharî ya kîgongoona na mûvîvagie maguta ma cio rîrî îtega rîa irio. Mûtararûko ûcio nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**18** Nyama cia nyamû icio ikethagîrwa irî ciaku wata ûrîa nyama ya kîthûri na ya kûgûrû kwa ûrîo kwa vuva cia îtega rîa mwanya ciîthagîrwa irî ciaku.

**18**

**19** “Nînakûva we avîcî aku na erîtu aku matega monthe ma mwanya marîa andû a Isiraeli makaandutagîra matûûre marî menyu. Gîkî nîgîtûûra kîrî kîrîkanîro gîakwa nawe na njiarwa ciaku na gîtikaagarûrwa.”

**19**

**20** Ngai-Mûnene nîwerire Aroni atîrî, “Ndûkagaa wanarî kîndû vûrûri wa andû a Isiraeli, kana ûvewe gîcunjî wanarî kîmwe Kîam vûrûri ûcio. Nie nînie gîcunjî gîaku na îgai rîaku.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Nîmvete Alawi icunjî cionthe cia îkûmi irîa andû a Isiraeli mandutagîra irî îgai rîao rîtuîke îrîvi rîao nîûndû wa gûtungata îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**22** Kuuma rîu andû acio engî a Isiraeli matigakuvîvîrie îgema rîa Ngai-Mûnene nîguo matikevie meretera gîkuû.

**23** Nwatî Alawi onga nîo magaatungataga îgemarî rîa Ngai-Mûnene na marîmenyagîrîre. Watho ûyû nîwagûtûûra ûrûmagîrîrwa nî njiarwa cionthe ciaku. Alawi matikagaa kîndû vûrûri wa Isiraeli,

**24** nîûndû nînîmavete icunjî cia îkûmi irîa andû a Isiraeli mandutagîra rîrî îgai rîao. Kîu nîkîo gîatûmire nîmere atî matikagaa kîndû vûrûrirî wa Isiraeli.”

**24**

**25** Ngai-Mûnene nîwacokire akîîra Musa

**26** ere Alawi atîrî, “Mwamûkîra gîcunjî gîa îkûmi kuuma kûrî andû a Isiraeli kîrîa nîmûvete kîrî îgai rîenyu, mûkaarutagîra Ngai-Mûnene gîcunjî gîa îkûmi kuuma kûrî îgai rîu, gîcunjî gîa îkûmi kuuma kûrî gîcunjî gîa îkûmi.

**27** Îtega rîu rîkaamûkagîrwa rîrî irio cia mûgûnda na ndivei irîa mûrîmi andutagîra.

**28** Ûguo nîguo ûkarutagîra Ngai-Mûnene îtega rîa mwanya kuuma kûrî icunjî cionthe cia îkûmi irîa wamûkagîra kuuma kûrî andû a Isiraeli. Ûkaavecanaga îtega rîu rîa mwanya rîa Ngai-Mûnene kûrî mûthînjîri-Ngai Aroni.

**29** Ûkaavecaga Ngai-Mûnene kîveo kîrîa Kîamro mûno kuumana na iveo cionthe irîa ûkaamûkagîra.

**30** Warîkia kûvecana kîveo kîrîa Kîamro mûno, nwa wige icio ciîngî wata ûrîa mûrîmi aigaga indo irîa ciatigara arîkia kûruta îtega rîake.

**31** We na andû a mûciî waku nwa mûrîîre irio icio ciîngî vandû wa vonthe nîûndû rîu nîrîo îrîvi rîenyu nîûndû wa gûtungata îgemarî rîa Ngai-Mûnene.

**32** Mûtikethîrwa mwîkîte naaî nîûndû wa kûrîa matega mau, ethîrwa mûkethagîrwa mûrutîrîte Ngai-Mûnene marîa maro mûno kuuma kûrî mo. Nwatî menyagîrîrani mûtigatûmagîre naaî iveo irîa nyamûre cia andû a Isiraeli na njîra ya kûrîa wanarî kîmwe gîa cio mbere ya kîrîa Kîamro mûno gîa cio kîrutîrwa Ngai-Mûnene. Mûngîgeeka ûguo, nîmûkaaûragwa.”

# Nda 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mambura ma kwîtheria

## Kûvutania na kimba

**1** Ngai-Mûnene nîwathire Musa na Aroni

**2** meere andû a Isiraeli mamaretere mori ndune îtarî na wonje na îtaanaigîrîrwa îcoki,

**3** na mamînenganîre kûrî Eliazaru, mûthînjîri-Ngai. Nayo nîîkarutwa nja ya kûrîa andû matûûraga na yûragwe akîonaga.

**4** Mûthînjîri-Ngai Eliazaru nîagaatombeka Kîamra gîake nthakamerî ya mori îo na amîminjaminje maita mûgwanja vau nja ya îgema rîa Ngai-Mûnene.

**5** Nayo mori îo yonthe, rûo, nyama, nthakame, na nyama cia nda ikaavîvua mûthînjîri-Ngai akîonaga.

**6** Mûthînjîri-Ngai nîagoca mûtî wa mûtarakwe, hisofu na rûrigi rûrû rûtune na acikie mwakirî ûcio.

**7** Mûthînjîri-Ngai nîagaacoka athambie nguo ciake, na ethambie mwîrî na atonye kûrîa mambîte magema. Nwatî mûthînjîri-Ngai ageekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**8** Mûndû ûrîa ûkaavîvia mori nwanginya wanake akaathambia nguo ciake na ethambie mwîrî, nwatî wanake ageekara atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**9** Mûndû ûrîa mûtheru nîagoca mûu wa mori îo, awîkîre vandû vatheru, na awige nja ya kûrîa andû matûûraga. Mûu ûcio nî wa andû a Isiraeli ûrîa magaatûmagîra makîvarîria manjî ma kwîtheria. Mambura mama nîma kûtheria mevia.

**10** Mûndû ûrîa ûkaaûngania mûu nwanginya akaathambia nguo ciake, nwatî akeethîrwa atarî mûtheru nginya kîvwaî. Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa nî andû a Isiraeli wa vamwe na ageni arîa matûûranagia nao.

**10**

**11** Mûndû wa wonthe ûkaavutia kimba Kîam mûndû akethagîrwa atarî mûtheru îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**12** Ke aketheragia na manjî mûthenya wa kathatû na mûthenya wa mûgwanja nîguo ethîrwe arî mûtheru. Nwatî angîrega kwîtheria mûthenya wa kathatû na wa mûgwanja, mûndû ûcio akethagîrwa atarî mûtheru.

**13** Mûndû wa wonthe ûvutagia kimba Kîam mûndû na akarega kwîtheria ethagîrwa atarî mûtheru, nîûndû tî mûminjîrie manjî ma kwîtheria. Angîthiî îgemarî rîa Ngai-Mûnene nwa arîgwatie gîko na ndakethagîrwa arî ûmwe wa andû a Ngai-Mûnene.

**13**

**14** Mûndû angîkuîra îgemarî, andû arîa marî îgemarî kavindarî kau na arîa mangîcoka gûtonya îgemarî rîu makeethîrwa matarî atheru îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**15** Mîtûngi na nyûngû irîa ikeethîrwa irî îgemarî na îtarî ngunîke ikeethîrwa itarî ntheru.

**16** Mûndû angîvutia kimba Kîam mûndû aûragîtwe kana akuîte, kana mûndû angîvutia îvîndî rîa mûndû mûkuû, kana mbîrîra, mûndû ûcio akethagîrwa atarî mûtheru îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**16**

**17** Nîguo mûthengutie gîko, mûu wa mori nî ûgoocwa wîkîrwe nyûngûrî na aûtukanie na manjî matheru matavîtwe vandû varîa matherûkaga.

**18** Mûndû ûrîa mwîtheriu nîagoca hisofu na amîrinde manjîrî, na acoke aminjaminjîrie îgema, na indo cionthe irîa irî kuo vamwe na andû arîa marî kuo. Nîagaacoka aminjîrie manjî mûndû ûrîa ûkeethîrwa avutîtie îvîndî rîa mûndû mûkuû, kimba kana mbîrîra.

**19** Mûthenya wa kathatû na wa mûgwanja, mûndû ûrîa mûtherie nîakaaminjîria mûndû ûrîa ûtarî mûtherie manjî. Mûthenya wa mûgwanja, nîakaathambia nguo ciake na acoke ethambie mwîrî na ekare atarî mûtheru kinya kîvwaî.

**19**

**20** Mûndû ûrîa wîthagîrwa atarî mûtheru na akarega kwîtheria, mûndû ûcio akaathengutagua kûrî andû a Ngai-Mûnene nîûndû nîagwatîtie îgema rîa Ngai-Mûnene gîko nîûndû tî mûminjîrie manjî ma kwîtheria.

**21** Watho ûyû nîûtûûra ûrûmagîrîrwa. Mûndû ûrîa ûminjaminjaga manjî mau ma kwîtheria wanake akathambagia nguo ciake. Mûndû ûrîa ûvutagia manjî mau ma kwîtheria ethagîrwa atarî mûtheru nginya kîvwaî.

**22** Kîndû wa kîonthe gîkaavutua nî mûndû atarî mûtheru gîkethagîrwa gîtarî kîtheru, na mûndû wîngî wa wonthe ûkaavutia kîndû kîu akethîrwa atarî mûtheru nginya kîvwaî.

# Nda 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Manjî kuuma îthigarî

## (

## Ntha 17.1-7

## )

## Mûthamaki wa Edomu nîwaregire Aisiraeli mavîtûka

## Gûkua kwa Aroni

**1** Mweri wa mbere, andû onthe a Isiraeli nîmaakinyire werûrî wa Zini na makîamba magema mao Kadeshi. Miriamu nîwakuîrîre kûu na akîthikwa wa kuo.

**1**

**2** Nakuo kûu Aisiraeli maambîte magema mao gûtiarî na manjî, kwoguo nîmaagomanire vamwe na magîûkîrîra Musa na Aroni,

**3** na magîtetia Musa makiugaga atîrî, “Wana kava tûngîakuîrîre mbere ya îgema rîa gûcemanîrua vamwe na Aisiraeli acio engî.

**4** Watûretire gûkû werûrî nîguo tûkuîre kuo vamwe na ndîthia yetû?

**5** Watûrutire Misiri nîkî na ûgîtûrete gûkû gûcûku ûguo na gûtakûraga kîndû? Gûtirî irio cia mîgûnda, ngûû, thavibu, kana ngûngûmanga; na gûtirî manjî ma kûnyua.”

**6** Musa na Aroni nîmaathengutîre andû na makîthiî makîrûngama mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene. Nîmaaturumithirie mothiû mao nthî, naguo riiri wa Ngai-Mûnene ûkîmaumîrîra.

**7** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**8** “Oca mûragi waku, na mûrî na mûrwanyûkwe Aroni mwîte andû onthe a Isiraeli vamwe, ûcoke wîre îthiga riume manjî andû onthe makîonaga. Ûguo nîguo ûkaaruta manjî kuuma îthigarî ma kûnyuwa nî andû, makaanyua onthe vamwe na ndîthia yao.”

**9** Musa nîwathiîre na agîoca mûragi wata ûrîa aathîtwe nî Ngai-Mûnene.

**9**

**10** Ke na Aroni nîmeetire andû onthe na magîcemania vau mbere ya îthiga. Musa nîwamerire atîrî, “Rîu tanthikîrîriani mue aregi aya! Nîmûkwenda tûmûrutîre manjî îthigarî rîîrî?”

**11** Musa nîwacokire agîûkîrîria mûragi wake na akîringa îthiga rîu naguo maita maîrî. Namo manjî meengî mûno nîmaaumire îthigarî rîu. Nao andû onthe a Isiraeli vamwe na ndîthia ciao nîmaanywire manjî.

**12** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa na Aroni atîrî, “Nîûndû nîmwaregire kûmbîtîkia na kwonania ûtheru wakwa mbere ya andû a Isiraeli, mûtigaakinyia andû aya vûrûrirî ûrîa namaveere.”

**12**

**13** Ûndû ûyû wekîkîre Meriba, kûrîa andû a Isiraeli maateterie Ngai-Mûnene, na marî kûu nîwamoonirie ûtheru wake.

**13**

**14** Musa nîwatûmire anjaama kuuma Kadeshi mathiî kûrî mûthamaki wa Edomu. Anjaama acio nîmaaugire atîrî, “Mûrwanyûkwe Isiraeli auga atî, we nîwîcî mathîna monthe marîa twonete.

**15** Nîmwîcî ûrîa methe metû maathiîre Misiri, na ûrîa twatûûrire Misiri mîaka mîngî, wana ûrîa andû a Misiri maatûnyamaririe wa vamwe na methe metû,

**16** na tûkîrîrîra Ngai-Mûnene nîguo atûtethie. Ngai-Mûnene nîwegwire kîrîro gîetû na agîtûma mûraika ûrîa watûrutire Misiri. Rîu tûrî Kadeshi, îtûûra rîrîa rîrî mûvakarî wa vûrûri waku.

**17** Rîu twîtîkîrie tûvîtûkîrîre vûrûrirî waku. Tue vamwe na ndîthia cietû tîtuma njîrarî kana tûthiî kîthakarî, kana mîgûndarî yaku na tîtûnyua manjî ithimarî ciaku. Nîtwîkara njîrarî îrîa îtagwa Njîra ya Mûthamaki nginya rîrîa tûkauma vûrûrirî waku.”

**17**

**18** Nwatî andû a Edomu nîmaamûcokerie atîrî, “Tue nîtwarega mûvîtûkîrîra vûrûrirî wetû. Mûngîgeria kûvîtûkîrîra kuo, nîtûka na tûmûtharîkîre.”

**18**

**19** Nao andû a Isiraeli nîmaaugire atîrî, “Tue nîtwîkara Njîrarî ya Mûthamaki, na ethîrwa tue kana ndîthia cietû nîtûkaanyua manjî kuuma ithimarî cienyu, nîtûkamûrîva. Ûndû ûrîa tue tûrenda nî kûvîtûka tu.”

**19**

**20** Nwatî mûthamaki ûcio nîwamacokerie wa rîngî atîrî, “Mûtikaavîtûkîrîra kuo.” Nîwacokire akîthithûkîra andû a Isiraeli na mbûtû nene ya athigari marî na indo cia mbaara.

**21** Aisiraeli nîmaagarûrûkire na makîthiî njîra îngî nîûndû mûthamaki wa Edomu nîwaregire mavîtûkîrîra vûrûrirî wake.

**21**

**22** Andû onthe a Isiraeli nîmaaumire Kadeshi na magîkinya kîrîmarî Kîam Hori,

**23** kîrîa Kîamrî mûvakarî wa vûrûri wa Edomu. Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Aroni atîrî,

**24** “Aroni tîatonya vûrûri ûrîa neranîre atî nîngaava andû a Isiraeli. Ke nîagûkua nîûndû mue muoîrî nîmwareganire na ûrîa namwathire nîrî Meriba.

**25** Oca Aroni na mûvîcî Eliazaru mûthiî kîrîmarî Kîam Hori,

**26** ûcoke ûrute Aroni nguo ciake cia ûthînjîri-Ngai na ûciîkîre mûvîcî Eliazaru. Vau nîvo Aroni agaakuîra.”

**27** Nake Musa nîwekire ûrîa Ngai-Mûnene aamwathire. Nîmaaunûkirie kîrîmarî Kîam Hori kûrîa andû onthe maarî.

**28** Musa nîwarutire Aroni nguo cia ûthînjîri-Ngai na agîciîkîra Eliazaru mûvîcî wa Aroni. Aroni nîwakuîrîre kûu îgûrû rîa kîrîma, nake Musa na Eleazaru makiuma kîrîmarî.

**29** Rîrîa andû onthe a Isiraeli maamenyire atî Aroni nîwakua, nîmaamûcakaîre îvinda rîa mîthenya mîrongo îthatû.

# Nda 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Kanaani nîmaavootirwe

## Njoka ya gîcango

## Rûgendo rwa kûthiî Moabu

## Andû a Isiraeli nîmaûragire athamaki aîrî: Sihoni na Ogu

## (

## Gûco 2.26—3.1

## )

**1** Mûthamaki wa Kanaani atûûraga mwena wa îveti wa vûrûri wa Kanaani. Rîrîa eegwire atî andû a Isiraeli maavîtûkîrîrîte njîrarî ya Atharimu, nîwamatharîkîre na akînyita andû amwe ao.

**2** Nao andû a Isiraeli nîmeerîre Ngai-Mûnene na mwîvîtwa atîrî, “Ûngîtûvotithia tûvoote andû aya, nîtûcûkangia matûûra mao monthe.”

**3** Ngai-Mûnene nîwathikîrîrie andû a Isiraeli, na akîmavotithia kûvoota Akanaani. Andû a Isiraeli nîmaacûkangirie Akanaani viû, wa vamwe na matûûra mao, na magîtuîra vandû vau rîîtwa Horima.

**3**

**4** Andû a Isiraeli nîmaaumire Hori na makîthiî na njîra îrîa îthiîte îria Îtune nîguo makinye gûkuvî na vûrûri wa Edomu. Wa marî njîrarî, andû nîmaaremirwe nî kûmîrîria.

**5** Nîmaambîrîrie gûtetia Ngai na Musa makiugaga atîrî, “Mwatûrutire Misiri tûke tûkûre werûrî nîkî? Gûkû gûtirî irio kana manjî, wana tûrî atimbe nî irio ino.”

**5**

**6** Ngai-Mûnene nîwarekirie njoka irîa irî ûrogi na ikîrûma andû a Isiraeli eengî na magîkua.

**7** Nao andû nîmaathiîre kûrî Musa na makîmwîra atîrî, “Nîtwîvirie rîrîa tûreganire na Ngai-Mûnene na twaregana nawe. Rîu voya Ngai-Mûnene nîguo atûthengutirie njoka ino.” Kwoguo Musa nîwavoere andû.

**8** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Rûtha njoka ya gîcango na ûmîtwîthie vandû îgûrû rîa gîtugî. Mûndû wa wonthe ûkaarûmagwa nî njoka, na wa rîmwe arorie njoka îo, akaavonaga.”

**9** Kwoguo Musa nîwarûthire njoka ya gîcango na akîmîtwîthia gîtugîrî îgûrû. Mûndû wa wonthe warûmagwa nî njoka, na akîroria njoka îo ya gîcango nîwavonaga.

**9**

**10** Andû a Isiraeli nîmaathiîre na mbere na rûgendo na magîkara Obothi.

**11** Kuuma kûu nîmaathiîre kinya Iye-abarimu, werûrî mwena wa îrathîro wa Moabu.

**12** Kuuma kûu nîmaathiîre na magîkara Kîamndarî gîa Zeredi.

**13** Nîmaacokire makiuma kûu makîthiî na magîkara mwena wa rûgûrû wa rûnjî rwa Arinoni rûrîa rûvîtûkîrîrîte werûrî wa Amori. (Arinoni nîguo warî mûvaka wa Amoabu na Aamori.)

**14** Kîu nîkîo gîatûmire kwandîkwa îvukuurî rîa mbaara cia Ngai-Mûnene atî:

**14** “Îtûûra rîa Wahebu rîrî vûrûrirî wa Sufa,

**14** ciandarî cia rûnjî rwa Arinoni,

**14**

**15** ciandarî kûndû kûrîa kûnyûrûrûku,

**15** na kûthiîte nginya îtûûrarî rîa Ari,

**15** vakuvî na mûvaka wa Moabu.”

**15**

**16** Kuuma kûu nîmaathiîre Beeri. Gîkî nî kîthima varîa Ngai-Mûnene eerîre Musa atîrî, “Îta andû vamwe na nîngûmava manjî.”

**17** Vîndî îo andû a Isiraeli nîmaainire atîrî,

**17** “Kîthima nîkîauma manjî,

**17** nîtûkûngûîre.

**17**

**18** Kîthima kîrîa athamaki meenjire

**18** na gîkînjwa nî atongoria a andû,

**18** na mûragi wa ûtongoria na mîtî yao.”

**18** Andû a Isiraeli nîmaaumire werûrî na makîthiî Matana.

**19** Kuuma kûu nîmaathiîre Nahalieli, na kuuma Nahalieli nîmaathiîre Bamothi.

**20** Kuuma Bamothi nîmaathiîre Kîamndarî Kîam vûrûri wa Moabu îgûrû rîa kîrîma Kîam Pisiga kîrîa kîroretie werûrî.

**20**

**21** Andû a Isiraeli nîmaatûmire anjaama kûrî Sihoni mûthamaki wa Amori makamwîre atîrî,

**22** “Twîtîkîrie tûvîtûkîrîre vûrûrirî waku. Tue wana ndîthia cietû tîtuma njîrarî atî nîguo twathûkie mîgûndarî yenyu ya mîthavibu na tîtûnyua manjî ma ithima cienyu. Nîtûthiîra njîrarî îrîa îtagwa Njîra ya Mûthamaki nginya rîrîa tûkauma vûrûrirî waku.”

**23** Nwatî Sihoni ndetîkîria andû a Isiraeli mavîtûkîra vûrûrirî wake. Nîwetire athigari ake a mbaara vamwe na makîthiî Jahazi werûrî na akîtharîkîra andû a Isiraeli.

**24** Nwatî andû a Isiraeli nîmaamaûragire, makîmavoota na makîîgwatîra vûrûri wa Amori ûgîtuîka wao, kuuma rûnjîrî rwa Arinoni nginya karûnjîrî ka Jaboku. Maatavire vûrûri ûcio wonthe nginya mûvakarî wa Aamoni ûrîa wagitîrîtwe mûno.

**25** Kwoguo andû a Isiraeli nîmegwatîre matûûra monthe ma vûrûri wa Amori, Heburoni na icagi cionthe ciamo.

**26** Heshiboni rîarî îtûûra înene rîa mûthamaki Sihoni. Sihoni nîwarûîte na mûthamaki wa Moabu ûrîa wa mbere, na nîwamûvootete na akegwatîra vûrûri wake wonthe nginya rûnjîrî rwa Arinoni.

**26**

**27** Kîu nîkîo gîtûmaga mwini aina atîrî,

**27** “Ûkani Heshiboni îtûûrarî rînene rîa mûthamaki Sihoni,

**27** ûkani tûrîtume rîngî.

**27**

**28** Athigari a mbaara nîmaaumire Heshiboni,

**28** maaumire îtûûrarî rînene rîa Sihoni mekariî ta nînîmbî cia mwaki.

**28** Maacûkangirie îtûûra rîa Ari vûrûrirî wa Moabu,

**28** na magîcûkangia tûrîma twa rûnjî rwa Arinoni.

**28**

**29** Mue andû a Moabu mûrî arume!

**29** Mue andû a arîa mûgocaga Kemoshi mûrî acûkangie;

**29** ngai yenyu nîyatûmire arûme matuîke mbûrûrû,

**29** na aka matuîke mîgwate ya mûthamaki Sihoni wa Amori.

**29**

**30** Kwoguo njiarwa ciao nîciacûkangirue,

**30** kuuma Heshiboni nginya Diboni,

**30** na kuuma Nashimu nginya Nofa vakuvî na Medeba.”

**30**

**31** Kwoguo andû a Isiraeli nîmaatûûrire vûrûrirî wa Amori,

**32** nake Musa agîtûma andû makathigane îtûûra rîa Jazeri. Andû a Isiraeli nîmaarînyitire wa vamwe na icagi irîa ciariganîtie na îtûûra rîu, na makîngata Amori arîa maatûûraga kuo.

**32**

**33** Andû a Isiraeli nîmaacokire vuva na makîrûmîrîra njîra îrîa yathiîte Bashani. Nake Ogu mûthamaki wa Bashani nîwaumire na athigari ake na makîmatharîkîra marî Ederei.

**34** Nwatî Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Ndûkamwîtigîre, nîûndû nîngûkûvotithia kûmûvoota, andû ake onthe wana vûrûri wake. Mwîke wata ûrîa wekire Sihoni, mûthamaki wa Amori ûrîa wathanaga Heshiboni.”

**35** Kwoguo andû a Isiraeli nîmaaûragire Ogu, avîcî ake, na andû ake onthe. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe watigarire arî mwoyo. Nîmaacokire magîoca vûrûri wake ûgîtuîka wao.

# Nda 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Balaki nîwatûmanîre Balaamu

## Balaamu na mvunda yake

## Balaki nîwagwatire Balaamu ûgeni

## Ûrathi wa Balaamu wa mbere

**1** Andû a Isiraeli nîmambîrîrie rûgendo rîngî na makîthiî magîkara kûndû kûrîa kwaraganu vûrûrirî wa Moabu, mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani, kûrorania na îtûûra rîa Jeriko.

**1**

**2** Mûthamaki Balaki mûvîcî wa Zipori, nîwamenyire maûndû monthe marîa andû a Isiraeli meekîte Aamori.

**3** Balaki na Amoabu onthe nîmaanyitirwe nî guoya mûno nîûndû wa andû a Isiraeli. Nîmaametigîre mûno nîûndû maarî eengî.

**4** Kwoguo andû a Moabu nîmeerire atongoria a Midiani atîrî, “Andû aya onthe, kûminjia na kûminjûkia, nîmethîrwa macûkangîtie kîndû kîonthe gatagatîrî getû, wata ûrîa ndegwa îrîcaga nyaki mûgûndarî.”

**5** Kwoguo Balaki mûvîcî wa Zipori, na nîke warî mûthamaki wa Moabu vîndî îo, nîwatûmire anjaama magete Balaamu mûvîcî wa Beori. Balaamu aarî Pethori vakuvî na rûnjî rwa Farati vûrûrirî wa Amawi. Balaki nîwerire Balaamu atîrî, “Kûrî na rûrîrî rumîte Misiri na rûrî kûndû kuonthe gûkû nthî, na nîmarenda gwoca vûrûri wakwa.

**6** Ûka ûnumîre andû aya, nîûndû nî eengî gûtûkîra na marî na vinya gûtûkîra. Twavota kûmavoota na kûmengata nîguo matigatonye vûrûri wetû. Nîmbîcî atî mûndû ûrîa we ûrathimaga nîarathimîkaga na mûndû ûrîa we ûrumaga ekaraga arî mûrume.”

**6**

**7** Kwoguo atongoria a Moabu na a Midiani nîmaaumire makîthiî kûrî Balaamu makuîte îrîvi rîa kûragûrîrwa. Makinya nîmaaveere Balaamu ndûmîrîri ya Balaki.

**8** Nake Balaamu nîwamerire atîrî, “Rarani gûkû ûmûnthî na rûyû nîngamwîra ûrîa wonthe Ngai-Mûnene akethîrwa ambîrîte.” Kwoguo atongoria a Moabu nîmeekarire na Balaamu.

**8**

**9** Ngai nîwathiîre kûrî Balaamu na akîmûria atîrî, “Nî andû arîku aya mûrî nao?”

**9**

**10** Balaamu nîwacokerie Ngai atîrî, “Balaki mûthamaki wa Moabu atûmire andû aya mambîre atî,

**11** kûrî na andû maumîte Misiri, na manyagarûkîte nthî yonthe. Balaki ambîra nthiî nîmûrumîre andû acio nîguo avote kûrûa nao na amengate mathiî.”

**12** Ngai nîwerire Balaamu atîrî, “Tî mûthiî nao na tîûmaruma nîûndû nînîmarathimîte.”

**13** Kwoguo Balaamu nîwaramûkire kîraûko na akîra atongoria arîa maatûmîtwe nî Balaki atîrî, “Thiîni vûrûrirî wenyu nîûndû Ngai-Mûnene nîwarega tûthiî namue.”

**14** Kwoguo atongoria a Moabu nîmaaûkîrire magîcoka kûrî Balaki makîmwîra atîrî, “Balaamu nîaregire gûka vamwe natue.”

**14**

**15** Balaki nîwatûmire rîngî atongoria engî eengî na maarî îgweta gûkîra arîa aatûmîte mbere.

**16** Nîmaathiîre kûrî Balaamu na makîmûva ndûmîrîri kuuma kûrî Balaki yaugaga atîrî, “Geria wone atî ndûrî na ûndû ûngîgiria ûke varî nie.

**17** Nîngûgwîka ûndû ûrî na gîtîîo kînene, na ûndû wa wonthe ûkambîra mbîke nie nîngeka. Nakûthaitha ûka ûrume andû aya.”

**18** Nwatî Balaamu nîwacokerie ndungata cia Balaki atîrî, “Wana kethîrwa nîkwa Balaki akûmva nyomba yake îcûrîte sîlûva na thaavu, ndingîvota kuna watho wa Ngai-Mûnene, Ngai wakwa nîûndû wa ûndû wana ûrîkû.

**19** Nwatî namûthaitha mûrarîrîre gûkû ta arîa engî, nîguo menye kana kûrî na ûndû wîngî Ngai-Mûnene arenda kûmbîra.”

**19**

**20** Ûtukû ûcio Ngai nîwerire Balaamu atîrî, “Ethîrwa anjaama acio matûmîtwe maûke magwîte ûkîra na mûthiî nao, nwatî wîkage ûrîa tu ngaakwîraga wîke.”

**21** Kwoguo Balaamu nîwaûkîrire kîraûko na akîvarîria mvunda ciake, na makîthiî na atongoria a Moabu.

**21**

**22** Ngai nîwarakarire nîûndû Balaamu nîwathiîre Moabu. Aathiîre kuo akuuîtwe nî mvunda yake marî na ndungata ciake ciîrî. Kwoguo arî njîrarî Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwarûngamire mbere yake nîguo agirie athiî.

**23** Rîrîa mvunda yonire mûraika wa Ngai-Mûnene arûngamîte njîrarî anyitîte rûviû, nîyaumire njîrarî îkîthiî ya mîgûndarî. Balaamu nîwarivire mvunda îo nîguo amîcokie njîrarî.

**24** Nake Mûraika nîwarûngamire varîa njîra yacekeverete, gatagatîrî ka mîgûnda îîrî ya mîthavibu yairigîtwe na rûthingo rwa îthiga mîena yoîrî.

**25** Rîrîa mvunda yonire mûraika wa Ngai-Mûnene nîyathiîre îgiritanîtie na rûthingo nakuo kûgûrû kwa Balaamu nîgwakûrûnyûrirwe nî rûthingo. Balaamu nîwaringire mvunda rîngî.

**26** Wa rîngî mûraika wa Ngai-Mûnene nîwathiîre na akîrûngama vandû vaceke mûno vataarî na vandû vangîvîtûkîrwa mwena wa ûmotho kana wa ûrîo.

**27** Rîrîa mvunda yonire mûraika wa Ngai-Mûnene nîyamamire nthî. Nake Balaamu nîwarakarire na akîambîrîria kûriva mvunda na mûragi wake.

**28** Ngai-Mûnene nîwavotithirie mvunda kwaria na îkîûria Balaamu, “Ngwîkîte atîa nîguo ûninge maita mau mathatû?”

**29** Balaamu nîwerire mvunda îo atîrî. “Nîûndû we ûnduîte kîrimû! Kethîrwa nîrarî na rûviû, nîkwa nîngîakûraga!”

**30** Nwatî mvunda nîyerire Balaamu atîrî, “Anga ndiîthîrîtwe nîrî mvunda yaku îrîa wîthîrîtwe ûkîthiî wîkarîrîte ûtûrorî waku wonthe nginya ûmûnthî? Nanagwîka ûndû ta ûyû rîngî?” Balaamu nîwacokirie atîrî, “Naarî.”

**30**

**31** Ngai-Mûnene nîwavotithirie Balaamu kwona mûraika wa Ngai-Mûnene arûngamîte vau mbere na arî na rûviû. Balaamu nîwacokire agîturumithia ûthiû wake nthî.

**32** Nake Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwamûririe atîrî, “Nîndûî gîatûma ûringe mvunda yaku ûguo maita mathatû? Naûka gûkûrigîrîria nîûndû ndwagîrîrwe nî kûthiî rûgendo rûrû.

**33** Mvunda yaku îmonete maita mathatû îkîeraga. Tiga nî ûguo îkire, nîngîkûragire ngînatiga mvunda yaku îrî mwoyo.”

**33**

**34** Balaamu nîwacokire akîra mûraika ûcio wa Ngai-Mûnene atîrî, “Nînjîvîtie, Ndiraicî atî ûrûngamîte njîrarî ûmvingîrîrie ndikavîtûke. Kwoguo ethîrwa ndûrona kwagîrîrîte nthiî na mbere na rûgendo rûrû, nîngûcoka mûciî.”

**34**

**35** Nwatî mûraika nîwacokerie Balaamu atîrî, “Thiî na andû aya, nwatî ûkaaragia tu maûndû marîa ngaakwîraga.” Kwoguo Balaamu nîwathiîre vamwe na andû acio.

**35**

**36** Rîrîa Balaki eegwire atî Balaamu arî njîrarî aûkîte, nîwathiîre kûmûtûnga îtûûrarî rîa Ari, îtûûra rîrîa rîatumîtwe vakuvî na rûnjî rwa Arinoni mûvakarî wa Moabu.

**37** Balaki nîwaûririe Balaamu atîrî, “Nîndûî kîgiririe ûûke nagûtûmanîra riita rîa mbere? Nîkwa wîciririe ndirî na kîndû nîngîkûva?”

**37**

**38** Balaamu nîwamûcokerie atîrî, “Taroria nînaûka nîrî ava. Nwatî nîrî na ûvoti wa kwaria wanarî ûndû? Nîmbaria ûrîa tu Ngai akwenda mbarie.”

**39** Kwoguo Balaamu nîmaathiîre na Balaki îtûûrarî rîa Kiriathi-huzothi.

**40** Marî kûu, Balaki nîwathînjire ndegwa na ng'ondu na akîva Balaamu na atongoria arîa maarî nake nyama imwe.

**40**

**41** Kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî Balaki nîwocire Balaamu na akîmûvira nginya Bamothibaali. Marî kûu Balaamu nîwonaga andû amwe a Isiraeli.

# Nda 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrathi wa Balaamu wa kaîrî

## Ûrathi wa Balaamu wa kathatû

**1** Balaamu nîwacokire akîra Balaki atîrî, “Ndumîra metha mûgwanja cia kîgongoona ava na ûndetere ndegwa mûgwanja na ndûrûme mûgwanja.”

**1**

**2** Balaki nîwekire wata ûrîa Balaamu amwîrîte eke, nake Balaki na Balaamu nîmaarutire ndegwa na ndûrûme kûrî wa metha ya kîgongoona.

**3** Balaamu nîwacokire akîra Balaki atîrî, “Rûngama ava vakuvî na îtega rîaku rîa kûvîvua nîguo nanie nthiî vandû nîrî wenga ngone kana Ngai-Mûnene nîakûnyumîrîra. Angîmbarîria nîngûkwîra maûndû monthe marîa akûmbîra.” Kwoguo nîwaunûkirie kîrîmarî arî wenga,

**4** na Ngai akîmumîrîra. Balaamu nîwerire Ngai atîrî, “Nie nîndumîte metha mûgwanja cia kîgongoona na nîndutîrîte ndegwa îmwe na ndûrûme îmwe kûrî wa metha icio mûgwanja cia kîgongoona.”

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwerire Balaamu ûrîa akûthiî kwîra Balaki na akîmwatha acoke kûrî Balaki akamûve ndûmîrîri îo.

**6** Kwoguo Balaamu nîwathiîre na akîthîrîria Balaki arûngamîte vakuvî na îtega rîake rîa kûvîvua marî na atongoria onthe a Moabu.

**6**

**7** Balaamu nîwaririe ûrathi wake akiuga atîrî,

**7** “Balaki mûthamaki wa Moabu nîandutîte Sîria,

**7** na irîma cia mwena wa îrathîro.

**7** ‘Ûka ûnumîre andû a Jakovu,

**7** ûka warie ûndû mûcûku kûrî andû a Isiraeli.’

**7**

**8** Nîngîruma andû arîa Ngai atarumîte atîa,

**8** kana mbarie ûndû mûcûku wîgiî andû arîa Ngai-Mûnene atarîtie ûndû mûcûku wao?

**8**

**9** Nîrî îgûrû rîa irîma nînîmoonaga,

**9** nînîmaroragia nîrî îgûrû rîa irîma.

**9** Acio nî andû matûûraga marî onga;

**9** nîmaicî atî nî arathime gûkîra andû a mavûrûri marîa mengî!

**9**

**10** Njiarwa cia Isiraeli ciîngîvîte ta rûkûngû,

**10** nî eengî mûno ûndû matangîtarîka.

**10** Tiga nthirie mîthenya yakwa ta ûmwe wa andû a Ngai.

**10** Tiga ngue na thayû ta mûndû mûthingu.”

**10**

**11** Balaki nîwacokire akîra Balaamu atîrî, “Nîkwa wambîka atîa? Nie nakûretire gûkû nîguo ûrume nthû ciakwa, nwatî ûrîa weka nîkwa wamarathima.”

**11**

**12** Balaamu nîwacokirie atîrî, “Mbagîrîrwe nî kuga ûrîa tu Ngai-Mûnene ambîra mbuge.”

**12**

**13** Balaki nîwacokire akîra Balaamu atîrî, “Ûka tûthiî nawe vandû vengî varîa we ûkûvota kwona amwe ao. Numîra o ûrî vau.”

**14** Kwoguo Balaki nîwavirire Balaamu mûgûndarî wa Zofimu îgûrû rîa kîrîma Kîam Pisiga. Nîwatumire metha mûgwanja cia kîgongoona, na kûrî wa metha ya kîgongoona nîwategire ndegwa na ndûrûme.

**14**

**15** Balaamu nîwerire Balaki atîrî, “Rûngama ava vakuvî na îtega rîîrî rîaku rîa kûvîvua, nanie nthiî varîa ngacemanie na Ngai-Mûnene.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwaumîrîre Balaamu na akîmwîra ûrîa akûthiî kwîra Balaki, na akîmwatha acoke kûrî Balaki akamûve ndûmîrîri îo.

**17** Kwoguo Balaamu nîwacokire na akîthîrîria Balaki arûngamîte vakuvî na îtega rîake rîa kûvîvua marî na atongoria a Moabu. Balaki nîwaûririe ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte.

**17**

**18** Nake Balaamu nîwarathire atîrî,

**18** “Ûka Balaki mûvîcî wa Zipori,

**18** ûthikîrîrie ûrîa nguga.

**18**

**19** Ngai ndekariî ta mûndû atî nwa aveenanie,

**19** kana ta mûndû wa nthî atî nwa ericûkwe.

**19** Ûndû wa wonthe eranagîra nîavingagia.

**19** Ke aaragia na ûrîa auga ûgatuîkîka.

**19**

**20** Ke amveere watho wa kûrathimana,

**20** Ngai arathimana ndingîvota kûgarûra kîrathimo kîu.

**20**

**21** Gûtirî ûndû mûcûku Ngai-Mûnene onete kûrî andû a Jakovu.

**21** Gûtirî îvîtia onete kûrî andû a Isiraeli.

**21** Ngai-Mûnene, Ngai wao arî vamwe nao,

**21** maugaga atî nîke mûthamaki wao.

**21**

**22** Ngai aamarutire vûrûri wa Misiri;

**22** amarûagîrîra ta mbogo ya njamba.

**22**

**23** Gûtirî mûndû ûngîroga andû a Jakovu,

**23** gûtirî ûgo ûngînyita andû a Isiraeli.

**23** Andû makaaugaga atîrî,

**23** ‘Taroriani mwone magegania marîa Ngai ekîte kûrî andû a Isiraeli.’

**23**

**24** Taroria andû a Isiraeli maûkagîra ta mûnyambû wa nga,

**24** marûngamaga ta mûnyambû wa njamba.

**24** Ndûmamaga ûtarîte kîrîa ûragîte,

**24** na ûnyue nthakame ya kîrîa ûragîte.”

**24**

**25** Balaki nîwacokire akîra Balaamu atîrî, “Ndûkamarume kana ûmarathime wana vanini.”

**26** Nwatî Balaamu nîwacokerie Balaki atîrî, “Na kinthî ndiakwîrire atî ngeka ûrîa wonthe Ngai-Mûnene akambîra mbîke?”

**26**

**27** Kwoguo Balaki nîwerire Balaamu atîrî, “Ûka tûthiî nawe na nîngûkûvira vandû vengî. Nwa kwîthîrwa Ngai nîagûgwîtîkîria ûnumîre o ûrî vandû vau.”

**28** Kwoguo Balaki nîmaathiîre na Balaamu nginya kathûrûmûndû ga kîrîma Kîam Peori, varîa mûndû angîrûngama akona werû.

**29** Balaamu nîwerire Balaki atîrî, “Ndumîra metha mûgwanja cia kîgongoona ava na ûndetere ndegwa mûgwanja na ndûrûme mûgwanja.”

**30** Balaki nîwekire wata ûguo eerirwe nî Balaamu. Nîwarutire wa kûrî metha ya kîgongoona ndegwa îmwe na ndûrûme îmwe.

# Nda 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrathi wa Balaamu wa mûthiia

**1** Balaamu nîwamenyire atî Ngai-Mûnene nîwendaga kûrathima andû a Isiraeli. Kwoguo ndaathiî gûcaria ago ta ûrîa eekaga mbere, nwatî aaroririe ya werûrî.

**2** Balaamu nîwaroririe andû a Isiraeli na akîona wa mûvîrîga wambîte magema vandû va guo. Nîwatonyirwe nî Roho wa Ngai,

**3** na akîratha atîrî,

**3** “Ûyû nî ûrathi wakwa nie Balaamu mûvîcî wa Beori.

**3** Ûyû nî ûrathi wa mûndû watumûrirwe metho.

**3**

**4** Ûyû nî ûrathi wa mûndû wîgucaga mûgambo wa Ngai,

**4** mûndû wonaga cioneki cia Ngai Mwene Vinya,

**4** mûndû wîgwîthagia nthî mbere ya Ngai na akona cioneki.

**4**

**5** Magema menyu nî mathaka mue andû a Jakovu,

**5** kûrîa mûtûûraga nî kûthaka mue andû a Isiraeli.

**5**

**6** Nîta mîvari mîraca ya mîtî ya mîkîndû,

**6** kana mîgûnda îrî rûtere rwa rûnjî,

**6** nîta ithûnjû ivandîtwe nî Ngai-Mûnene,

**6** kana ta mîtî ya mîtarakwe îrî rûtere rwa manjî.

**6**

**7** Ndoo ciao ikethagîrwa irî na manjî ma kwîgana,

**7** mîgûnda yao îkethagîrwa îrî na mbura ya kwîgana.

**7** Mûthamaki wao akethîrwa arî mûnene gûkîra Agagi,

**7** ûthamaki wake ûkethagîrwa ûrî mûnene na mwariî.

**7**

**8** Ngai nîwamarutire vûrûri wa Misiri,

**8** amarûagîrîra ta mbogo ya njamba.

**8** Nîmagaacûkangia nthû ciao na maunange mavîndî mao,

**8** na mamarathe na mîguî yao.

**8**

**9** Vûrûri ûcio ûmamîrîrîte ta mûnyambû,

**9** rîrîa ûmamiî gûtirî mûndû ûngîûramûkia.

**9** Mûndû wa wonthe ûrathimaga Isiraeli akaarathimagwa,

**9** mûndû wa wonthe ûrumaga Isiraeli akaarumagwa.”

**9**

**10** Balaki nîwarakarire mûno nî Balaamu, na agikia njara na akîra Balaamu atîrî, “Nie nagwîtire ûke ûrume nthû ciakwa, nwatî vandû va ûguo, maita mathatû wîthîrîtwe ûkîmarathima.

**11** Rîu, thiî wînûke! Nînakwîrîrîte iveo nyîngî, nwatî ndwarî wendi wa Ngai-Mûnene ûgîe na iveo icio.”

**11**

**12** Balaamu nîwerire Balaki atîrî, “Kinthî ndierire anjaama arîa watûmîte gwakwa,

**13** atî wana ûngîamvere nyomba yaku îcûrîte thaavu na sîlûva, ndingîekire ûndû ûreganîte na ûrîa Ngai-Mûnene aambathîte na njîra ya gwîka ûndû wakwa. Nie ngaragia wa ûrîa tu Ngai-Mûnene ambîrîte mbarie.”

**13**

**14** Balaamu nîwerire Balaki atîrî, “Rîu nie nthiîte kûrî andû etû. Nwatî mbere ya nthiî tiga ngûtaare ûvororî wîgiî ûrîa andû a Isiraeli mageeka andû aku mavinda marîa magaaûka.”

**14**

**15** Balaamu nîwarathire atîrî,

**15** “Îno nîyo ndûmîrîri ya Balaamu mûvîcî wa Beori,

**15** ciugo cia mûndû watumûrirwe metho.

**15**

**16** Nî ûrathi wa mûndû ûrîa wîgucaga ciugo cia Ngai,

**16** na wîcî meciria ma Ûrîa ûrî Îgûrû Mûno,

**16** mûndû wonaga kîoneki kuuma kûrî Ngai ûrîa Ûrî Vinya,

**16** ûrîa wîgwîthagia nthî na akona cioneki.

**16**

**17** Nînîrona ûrîa ûgaaûka vuvarî,

**17** nînîramwona nwatî ndarî vakuvî.

**17** Nîakaaumîra ta njata kûrî njiarwa cia Jakovu,

**17** gatagatîrî ka andû a Isiraeli nîgûkaauma Mûthamaki.

**17** Nîakaathiria atongoria a Moabu,

**17** na acûkangie njiarwa cionthe cia Sethi.

**17**

**18** Isiraeli nîîkavoota Edomu

**18** na îîgwatîre vûrûri wao;

**18** nwatî Isiraeli nîîkathiî na mbere kûvootana.

**18**

**19** Isiraeli nîakaavootana,

**19** na athirie andû arîa makethîrwa matigarîte.”

**19**

**20** Balaamu nîwacokire akîona Amaleki kîonekirî gîake na akîratha atîrî,

**20** “Vûrûri wa Amaleki nîguo warî vinya mûno gûkîra mavûrûri marîa mengî,

**20** nwatî mûthiiarî nî ûkaathira viû.”

**20**

**21** Nîwacokire akîona Akeni kîonekirî gîake na akîratha atîrî,

**21** “Kûrîa mûtûûraga mue Akeni nî kûgitîre,

**21** kûgitîrîtwe ta kîomba kîrî nguvarî ya îthiga.

**21**

**22** Nwatî mue Akeni nîmûgaacûkangua,

**22** rîrîa mûgaatavwa nî Ashuri.”

**22**

**23** Balaamu nîwacokire akîratha atîrî,

**23** “Aia! Nî ûrîkû ûgaatigara Ngai agîka maûndû mama?

**23**

**24** Meri nîigaakinya ciumîte Kitimu,

**24** nîikaatharîkîra Ashuri na Eberi,

**24** nwatî wanao nîmakaathira viû.”

**24**

**25** Kwoguo, Balaamu nîwacokire mûciî nake Balaki akîthiîra.

# Nda 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli marî Peori

**1** Rîrîa andû a Isiraeli matûûraga vûrûrirî wa Shitimu, arûme a Isiraeli nîmaamenyanire kîîmwîrî na aka a Moabu arîa maarî kuo.

**2** Aka acio nîmeetire Aisiraeli mamburarî mao ma kûrutîra ngai ciao magongoona. Andû a Isiraeli nîmaarîre irio na makîgooca ngai cia a Moabu.

**3** Kwoguo Aisiraeli nîmaambîrîrie kûgooca Baali ngai ya Peori. Nake Ngai-Mûnene nîwarakarirue nî andû acio a Isiraeli.

**4** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Ûngania atongoria onthe a andû a Isiraeli na ûmaûrage mûthenya andû onthe makîonaga, nîguo marakara makwa îgûrû rîao mathire.”

**5** Musa nîwerire atirîrîri vûrûri a Isiraeli atîrî, “Wa mûndû gatagatîrî kenyu nîaûrage mûndûmûrûme wa wonthe ûgoocaga Baali ngai ya Peori.”

**5**

**6** Mûisiraeli ûmwe nîwocire mûndûmûka ûmwe Mûmidiani na akîmûvira îgemarî rîake. Mûndû ûcio eekire ûguo Musa na andû onthe a Isiraeli makîonaga marî vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene magîcakaya.

**7** Rîrîa Finehasi, mûvîcî wa Eliazaru wa Aroni mûthînjîri-Ngai oonire ûguo, nîwaûkîrire na agîtiga andû acio engî. Nîwocire îtumû,

**8** na akîrûmîrîria mûndûmûrûme ûcio kûu îgemarî. Nîwamûmundire na îtumû, rîgîtûrîkania na rîkîmunda îvu rîa mûndûmûka ûcio. Na njîra îo, mûthiro ûrîa wacûkangagia Isiraeli nîwathirire.

**9** Nwatî mûthiro ûcio nîwaûragîte andû ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000).

**9**

**10** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**11** Finehasi, mûvîcî wa Eliazaru wa Aroni mûthînjîri-Ngai, nîwathiria marakara makwa kûrî andû a Isiraeli. Finehasi nîwareganire na ûvoro wa kûgooca ngai îngî tiga nie. Kîu nîkîo kîgiririe njûkangia andû a Isiraeli onthe narakara.

**12** Kwoguo mwîre nîngûrûtha kîrîkanîro Kîam thayû nake.

**13** Finehasi na njiarwa ciake cionthe nîmatûûra marî athînjîri-Ngai nîûndû nîwatuîkire mwîvokeku akîrega kûgooca ngai ciîngî tiga nie. Ke nîwatûmire andû a Isiraeli moverwa mevia mao.

**13**

**14** Mûisiraeli ûcio waûragirwe marî na mûndûmûka Mûmidiani, eetagwa Zimuri mûvîcî wa Salu na aarî mûtongoria wa mbarî îmwe ya mûvîrîga wa Simeoni.

**15** Mûndûmûka Mûmidiani ûcio waûragirwe eetagwa Kozibi mwarî wa Zuri. Zuri aarî mûtongoria wa mbarî îmwe ya mîvîrîga ya andû a Midiani.

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**17** “Tharîkîra Amidiani na ûmacûkangie,

**18** nîûndû wa maûndû macûku marîa meekire rîrîa maamûveenirie mûrî Peori, na nîûndû wa Kozibi ûrîa waûragirwe vîndî ya mûthiro ûrîa warî Peori.”

# Nda 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû nî maatarirwe riita rîa kaîrî

**1** Vuva wa mûthiro Ngai-Mûnene nîwerire Musa na Eliazaru mûvîcî wa Aroni mûthînjîri-Ngai atîrî,

**2** “Tara andû onthe a vûrûri wa Isiraeli, wa mûndû na nyomba yake. Tara andû arîa marî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere, arîa mangîvota kûrûa mbaara.”

**3** Musa na Eleazaru mûthînjîri-Ngai nîmaarîrie andû marî kûndû kûrîa kwaraganu vûrûrirî wa Moabu mûringo wa rûnjî rwa Jorodani na vakuvî na îtûûra rîa Jeriko makîmeera

**4** matare andû arîa marî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere wata ûrîa Ngai-Mûnene aathire Musa eke. Andû a Isiraeli arîa maaumire vûrûri wa Misiri nî aya:

**4**

**5** Andû a mbere maarî a mûvîrîga wa Reubeni îrikithathi rîa Jakovu. Mbarî ya Hanoku, Palu,

**6** Hezironi na Karîmi.

**7** Icio nîcio mbarî cia mûvîrîga wa Reubeni. Arûme onthe arîa maatarirwe maarî ngiri mîrongo îna na ithatû, na magana mûgwanja ma mîrongo îthatû (43,730).

**8** Njiarwa cia Palu ciarî Eliabu,

**9** na anake ake maarî Nemueli, Dathani na Abiramu. (Dathani na Abiramu nîo arîa maathuurîtwe gatagatîrî ka andû a Isiraeli. Nwatî nîmaareganire na Musa na Aroni, na makînyitanîra na arûmîrîri a Kora gûkararia Ngai-Mûnene.

**10** Nayo nthî nîyathamirie îkîmameria onthe magîkua. Maakwire vamwe na Kora wana arûmîrîri ake rîrîa mwaki wavîvirie andû magana maîrî ma mîrongo îtano (250). Ûndû ûcio watuîkire wa gûkaania andû acio engî a Isiraeli kûregana na Ngai-Mûnene.

**11** Nwatî avîcî a Kora matiakua.)

**11**

**12** Andû a mûvîrîga wa Simeoni maarî: mbarî ya Nemueli, mbarî ya Jamini, mbarî ya Jakini,

**13** mbarî ya Zera na mbarî ya Shauli.

**14** Andû acio a mûvîrîga wa Simioni maarî arûme ngiri mîrongo îîrî na igîrî na magana maîrî (22,200).

**14**

**15** Andû a mûvîrîga wa Gadi maarî: mbarî ya Zefoni, mbarî ya Hagai, mbarî ya Shuni,

**16** mbarî ya Ozini, mbarî ya Eri,

**17** mbarî ya Arodi na mbarî ya Areli.

**18** Andû acio a mûvîrîga wa Gadi maarî arûme ngiri mîrongo îna na magana matano (40,500).

**18**

**19** Anake aîrî a Juda, Eri na Onani maakuîrîre Kanaani.

**20** Andû acio engî a mûvîrîga wa Juda maarî: mbarî ya Shela, mbarî ya Perezi na mbarî ya Zera.

**21** Kuuma kûrî Perezi kwarî na mbarî ya Hezironi na mbarî ya Hamuli.

**22** Andû acio a mûvîrîga wa Juda maarî arûme ngiri mîrongo mûgwanja na atandatû na magana matano (76,500).

**23** Andû a mûvîrîga wa Isakaru maarî: Mbarî ya Tola, mbarî ya Pua,

**24** mbarî ya Jashubu na mbarî ya Shimuroni.

**25** Andû acio a Isakaru maarî arûme ngiri mîrongo îtandatû na inya, na magana mathatû (64,300).

**25**

**26** Andû a mûvîrîga wa Zebuluni maarî: mbarî ya Seredi, mbarî ya Eloni na mbarî ya Jahileeli.

**27** Andû acio a Zebuluni maarî arûme ngiri mîrongo îtandatû na magana matano (60,500).

**27**

**28** Josefu aarî na anake aîrî, Manase na Efiraimu.

**28**

**29** Andû a mûvîrîga wa Manase maarî: Makiru. Makiru aarî îthe wa Gileadi. Andû a mûvîrîga wa Gileadi maarî:

**30** mbarî ya Iezeri, mbarî ya Heleki,

**31** mbarî ya Asirieli, mbarî ya Shekemu,

**32** mbarî ya Sheminda na mbarî ya Heferi.

**33** Zelofehadi, mûvîcî wa Heferi ndaagîa na ciana cia anake. Agîîre na erîtu atheri. Nao nî Mahila, Noa, Hogila, Milika na Tiriza.

**34** Andû a mûvîrîga wa Manase maarî arûme ngiri mîrongo îtano na igîrî na magana mûgwanja (52,700).

**34**

**35** Andû a mûvîrîga wa Efiraimu maarî: mbarî ya Shuthela, mbarî ya Bekeri na mbarî ya Tahani.

**36** Andû a mbarî Erani maarî njiarwa cia Shuthela.

**37** Andû a mûvîrîga wa Efiraimu maarî arûme ngiri mîrongo îthatû na igîrî, na magana matano (32,500).

**37**

**38** Andû a mûvîrîga wa Benjamini maarî: mbarî ya Bela, mbarî ya Ashibeli, mbarî ya Ahiramu,

**39** mbarî ya Shefufamu na mbarî ya Hufamu.

**40** Mbarî ya Aridi na mbarî ya Naamani ciarî njiarwa cia Bela.

**41** Andû a mûvîrîga wa Benjamini maarî ngiri mîrongo îna na ithano, na magana matandatû (45,600).

**41**

**42** Andû a mûvîrîga wa Dani maarî: mbarî ya Shuhamu.

**43** Nao maarî arûme ngiri mîrongo îtandatû na inya na magana mana (64,400).

**43**

**44** Andû a mûvîrîga wa Asheri maarî: mbarî ya Imina, mbarî ya Ishivi na mbarî ya Beria.

**45** Andû a mbarî ya Heberi na mbarî ya Malikieli maarî njiarwa cia Beria.

**46** Asheri aarî na mwîrîtu wetagwa Sera.

**47** Andû a mbarî ya Asheri maarî arûme ngiri mîrongo îtano na ithatû, na magana mana (53,400).

**47**

**48** Andû a mûvîrîga wa Nafutali maarî: mbarî ya Jahazeli, mbarî ya Guni,

**49** mbarî ya Jezeri na mbarî ya Shilemu.

**50** Nao onthe maarî arûme ngiri mîrongo îna na ithano, na magana mana (45,400).

**50**

**51** Arûme onthe a vûrûri wa Isiraeli maarî arûme ngiri magana matandatû na îmwe, na magana mûgwanja ma mîrongo îthatû (601,730).

**51**

**52** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**53** “Gaîra mîvîrîga îno yonthe vûrûri ûyû ûtuîke îgai rîao, wata ûrîa andû a wa mûvîrîga megana.

**54** Gaîra mûvîrîga ûrîa mûnene gîcunjî kînene, naguo mûvîrîga ûrîa mûnini ûûgaîre gîcunjî kînini. Ûgaîre wa mûvîrîga îgai rîaguo kûringana na ûrîa andû aguo megana.

**55** Nwatî, ûgai ûcio wa vûrûri ûgeekwa na njîra ya kûthîra. Wa mûvîrîga ûkaavewa îgai rîaguo kûringana na marîîtwa ma methe mao.

**56** Îgai rîa wa mûvîrîga rîkaavecanwa na njîra ya gwikia mîtî, na wa mûvîrîga ûkaanyita îgai rîaguo kûringana na ûnene kana ûnini waguo.”

**56**

**57** Andû a mûvîrîga wa Lawi maarî: mbarî ya Gerishoni, mbarî ya Kohathu na mbarî ya Merari.

**58** Njiarwa irîa ciîngî cia Lawi ciarî; nyomba ya Libuni, nyomba ya Heburoni, nyomba ya Mahali, nyomba ya Mushi na nyomba ya Kora. Kohathu aarî îthe wa Amuramu.

**59** Mûka wa Amuramu eetagwa Jokebedi mwarî wa Lawi. Jokebedi aaciarîrwe Misiri. Jokebedi aaciarîre Amuramu anake aîrî: Aroni na Musa, na mwîrîtu ûmwe wetagwa Miriamu.

**60** Aroni nîwagîre na anake ana; Nadabu, Abihu, Eliazaru na Ithamaru.

**61** Nadabu na Abihu nîmaakwire rîrîa maarutîre Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua na mwaki ûtarî mwîtîkîrie.

**62** Arûme onthe a mûvîrîga wa Alawi arîa maarî na ûkûrû wa mweri ûmwe kûthiî na mbere maarî ngiri mîrongo îîrî na ithatû. Andû acio engî a Isiraeli magîtarwa, Alawi matiatarwa nîûndû matiagaîrwa îgai Aisiraeli acio engî makîgaîrwa.

**62**

**63** Acio nîo arûme a Isiraeli arîa maatarirwe nî Musa na Eliazaru, mûthînjîri-Ngai marî vûrûrirî ûrîa mwaraganu wa Moabu, mûringo wa rûnjî rwa Jorodani, vakuvî na Jeriko.

**64** Gûtirî mûndû wanarî ûmwe watigirwe gatagatîrî ka arîa maatarîrîtwe werûrî wa Sinai riita rîa mbere nî Musa na Aroni, mûthînjîri-Ngai.

**65** Ngai-Mûnene aarî mugu atî onthe magaakuîra werûrî. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe gatagatîrî kao watigarire tiga Kalebu mûvîcî wa Jefune na Joshua mûvîcî wa Nuni.

# Nda 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aarî a Zelofehadi

## Joshua nîwathuurirwe atuîke mûtongoria vandûrî va Musa

## (

## Gûco 31.1-8

## )

**1** Aarî a Zelofehadi maarî Mahila, Noa, Hogila, Milika, Tiriza. Zelofehadi aarî mûvîcî wa Heferi, Heferi aarî mûvîcî wa Gileadi, Gileadi aarî mûvîcî wa Makiru, Makiru aarî mûvîcî wa Manase, Manase aarî Mûvîcî wa Josefu.

**2** Aarî acio nîmaathiîre makîrûngama mbere ya Musa na Eliazaru mûthînjîri-Ngai, na mbere ya atongoria onthe a Isiraeli vau mûromorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene na makiuga atîrî,

**3** “Vava aakuîrîre werûrî na ndaarî na mwana wa kavîcî. Ke ndaarî ûmwe wa arûmîrîri a Kora, arîa maagomanire na makîregana na Ngai-Mûnene. Ke aakwire nîûndû wa mevia make.

**4** Rîîtwa rîa vava nîrîriganîra Isiraeli nîûndû atî ndaarî na kavîcî? Tûgaîre mîgûnda gatagatîrî ka andû ao.”

**4**

**5** Musa nîwavirire mateta mao kûrî Ngai-Mûnene.

**6** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**7** “Ûguo aarî acio a Zelofehadi marauga, nî ûvoro wama. Manengere îgai rîao gatagatîrî ka aa mûrwang'ina na îthe, nîguo magîe na îgai rîa îthe.

**8** Ûcoke wîre andû onthe a Isiraeli atî, mûndûmûrûme wa wonthe angîkua atarî na mwana wa kavîcî, îgai rîake rîkaanengerwa mwarî.

**9** Ethîrwa atarî na mwarî, îgai rîake rîkaavewa aa mûrwang'ina.

**10** Ethîrwa atarî na aa mûrwang'ina îgai rîake rîkaathiî na aa mûrwang'ina na îthe.

**11** Nake îthe ethîrwa atarî na aa mûrwang'ina, îgai rîake rîkaathiî kûrî mûndû wa mbarî yake ûrîa makonenie mûno rîtuîke rîake. Ûndû ûyû ûkethagîrwa ûrî watho wa kûrûmagîrîrwa nî andû a Isiraeli wata ûrîa Ngai-Mûnene aathire Musa.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Unûkia kîrîmarî Kîam Abarimu na ûrorie vûrûri ûrîa naveere andû a Isiraeli.

**13** Warîkia kwona vûrûri ûcio we nîûgûkua ta ûrîa mûrwanyûkwe Aroni aakwire,

**14** nîûndû mûtiathîkîra watho wakwa rîrîa mwarî werûrî wa Zini. Vîndî îrîa andû amwe maatetire nîûndû wakwa marî Meriba, makîenda mavewe manjî ndwatûma riiri wakwa wonekane mbere yao.” (Meriba nî kîthima kîrîa Kîamrî Kadeshi werûrî wa Zini.)

**14**

**15** Musa nîwavoire Ngai-Mûnene atîrî,

**16** “Ngai-Mûnene, Ngai, we kiumo Kîam ûtûûro wonthe, nîrakûvoya ûthuure mûndû wa kûrûngamîrîra andû aya ûrîa ûkaamatongoragia

**17** na ûrîa ûkaamathaga marî mbaararî nîguo matigekare ta ng'ondu itarî na mûrîthi.”

**17**

**18** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Oca Joshua mûvîcî wa Nuni mûndû ûrî na ûvoti, na ûmwigîrîre njara ûmûthuure.

**19** Ûcoke ûmûrûngamie mbere ya Eliazaru, mûthînjîri-Ngai na mbere ya andû onthe a Isiraeli na ûmûve wathani makîonaga.

**20** Mwîtîkîrie arutage mawîra mamwe maku ma wathani nîguo andû onthe a Isiraeli mamwathîkagîre.

**21** Eliazaru, mûthînjîri-Ngai nîke ûkaamûmenyithagia wendi wakwa na njîra ya gûtûmîra Urimu na Thumimu. Na njîra îo, Eleazaru agaatongoragia Joshua na andû onthe a Isiraeli maûndûrî mao monthe.”

**22** Musa nîwekire wata ûrîa aathirwe nî Ngai-Mûnene. Nîwocire Joshua na akîmûrûngamia mbere ya Eliazaru, mûthînjîri-Ngai na andû onthe a Isiraeli.

**23** Musa nîwacokire akîmwigîrîra njara kîongorî akîmûthuura na akîmûva wathani wata ûrîa aathirwe nî Ngai-Mûnene.

# Nda 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega ma wa mûthenya wa mûthenya

## (

## Ntha 29.38-46

## )

## Îtega rîa thavatû

## Îtega rîa mûthenya wa mbere wa Mweri

## Matega vîndî ya kîrugo kîa pasaka

## (

## Ala 23.5-14

## )

## Matega vîndî ya kîrugo kîa maketha

## (

## Ala 23.15-22

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Atha andû a Isiraeli mandutagîre matega ma kûvîvua marî na mûtararûko mwaro îvinda rîrîa rîagîrîru.

**3** Mama nîmo matega ma kûvîvua marîa makandutagîra wa mûthenya: tûtûrûme twîrî tûrî na ûkûrû wa mwaka ûmwe na tûtarî na wonje.

**4** Gatûrûme kamwe gagaategagîrwa Ngai kîraûko na kau kengî kîvwaî.

**5** Wa gatûrûme gakaarutagwa vamwe na matega ma irio cia mûgûnda, na nîcio; kilo îmwe ya mûtu îtukanîtue na lita îmwe ya maguta maro ma ndamaiyû.

**6** Îtega rîîrî rîa kûvîvua nî rîa wa mûthenya na rîambîrîrie kîrîmarî gîa Sinai rîrî îtega rîa irio, rîrî na mûtararîka mwaro ûkenagia Ngai-Mûnene.

**7** Wa gatûrûme ga îtega rîa kûvîvua rîkaarutanagîrua na lita îmwe ya îtega rîarîo rîa indo cia kûnyuwa. Îtega rîu rîa ndivei rîgetûrûragwa metharî ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene.

**8** Gatûrûme kau kengî gakaarutagwa kîvwaî karî îtega rîa kûvîvua. Gakaarutanagîrua na irio cia mûgûnda na matega ma indo cia kûnyuwa wata irîa cia îtega rîa kîraûko. Rîîrî nî îtega rîrî mûtararûko mwaro ûkenagia Ngai-Mûnene.

**8**

**9** “Mûthenya wa thavatû mûkaarutaga îtega rîa tûtûrûme twîrî tûtarî na wonje twa ûkûrû wa mwaka ûmwe, kilo igîrî cia mûtu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû rîrî îtega rîa irio cia mûgûnda, na îtega rîa ndivei.

**10** Îtega rîîrî rîa kûvîvua rîkaarutagwa wa mûthenya wa thavatû, vamwe na matega marîa mengî ma wa mûthenya na matega na ndivei.

**10**

**11** “Kîambîrîria Kîam wa mweri wonthe mûkaarutagîra Ngai-Mûnene îtega rîa kûvîvua rîa ndegwa igîrî itarî ngûrû, ndûrûme îmwe, na tûtûrûme mûgwanja twa ûkûrû wa mwaka ûmwe na tûtarî na wonje.

**12** Wa ndegwa îkaarutanagîrua na kilo ithatû cia mûtu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû, na wa ndûrûme îkaarutanagîrua na kilo igîrî cia mûtu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû,

**13** na wa gatûrûme gakaarutanagîrua na kilo îmwe ya mûtu îtukanîtue na maguta, rîrî îtega rîa irio cia mûgûnda. Mûtararûko wa îtega rîîrî nîûkenagia Ngai-Mûnene.

**14** Mwîgana wa ndivei îrîa yendekanaga nîûndû wa îtega nî lita igîrî kûrî wa ndegwa îmwe, lita îmwe na nuthu kûrî wa gatûrûme, na lita îmwe kûrî wa ndûrûme. Ûyû nîguo watho wa kûrûmagîrîrwa wa mûthenya wa mbere wa kwambîrîria mweri, mwaka mûgima.

**15** Vamwe na matega ma kûvîvua ma wa mûthenya na matega ma ndivei, mûkaarutaga nthenge îmwe rîrî îtega rîa kûtheria mevia.

**15**

**16** “Kûngûagîrani Pasaka ya Ngai-Mûnene mûthenya wa îkûmi na îna wa mweri wa mbere.

**17** Mûthenya wa îkûmi na îtano wa mweri nî wa kwambîrîria kîrugo kîrîa gîkaraga mîthenya mûgwanja. Mîthenya îo mûgwanja mûkaarîcaga mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia.

**18** Mûthenya wa mbere mûgaacemanagia vamwe kûgooca, na gûtirî wîra mûrito ûkaarutagwa mûthenya ûcio.

**19** Mûkaarutaga îtega rîa kûvîvua rîrî îtega rîa irio kûrî Ngai-Mûnene. Mûkaarutaga ndegwa igîrî ino itarî ngûrû, ndûrûme îmwe, tûtûrûme mûgwanja twa ûkûrû wa mwaka ûmwe na cionthe ciîthagîrwe itarî na wonje.

**20** Matega ma irio cia mûgûnda marîa makaarutagwa vamwe nacio nî: mûtu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû kilo ithatû kûrî wa ndegwa, kilo igîrî kûrî wa ndûrûme,

**21** na kilo îmwe kûrî wa gatûrûme ga tûtûrûme tûrîa mûgwanja.

**22** Wana mûkaarutaga nthenge îmwe nîûndû wa kûtheria mevia menyu.

**23** Mûkaarutaga matega mama vamwe na matega marîa mengî ma kûvîvua marîa mûrutaga wa mûthenya kîraûko.

**24** Mûkaarutaga îtega rîa kûvîvua na njîra wa îo, îvinda rîa mîthenya mûgwanja. Îtega rîîrî rîrî mûtararûko ûkenagia Ngai-Mûnene. Mûkaarutaga îtega rîîrî vamwe na îtega rîa wa mûthenya rîa kûvîvua vamwe na îtega rîarîo rîa indo cia kûnyuwa.

**25** Mûthenya wa mûgwanja mûcemanagie vamwe mûkagooca Ngai-Mûnene, na mûtikarutage wîra mûrito.

**25**

**26** “Mûthenya wa mbere wa vîndî ya kîrugo Kîam maketha, rîrîa mûkethagîrwa mûkîvirîra Ngai-Mûnene matega ma mbere, mûgaacemanagia nîguo mûgooce Ngai-Mûnene na gûtirî wîra mûrito mûkaarutaga.

**27** Mûkaarutagîra Ngai-Mûnene îtega rîrî na mûtararûko mwaro rîa ndegwa igîrî itarî ngûrû, ndûrûme îmwe, na tûtûrûme mûgwanja twa ûkûrû wa mwaka ûmwe, na cionthe ikethagîrwa itarî na wonje.

**28** Matega ma irio marîa makaarutagwa vamwe na mama nî: mûtu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû kilo ithatû kûrî wa ndegwa îmwe, kilo igîrî kûrî wa ndûrûme îmwe,

**29** na kilo îmwe kûrî wa gatûrûme kamwe.

**30** Mûkaarutaga nthenge îmwe îrî îtega rîa kûtheria mevia menyu.

**31** Mûkaarutaga indo ino wa vamwe na matega mengî ma kûvîvua marîa mûrutaga wa mûthenya na matega ma cio ma indo cia kûnyuwa.

# Nda 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega ma kîrugo kîa mwaka mûcerû

## (

## Ala 23.23-25

## )

## Matega ma mûthenya wa kûtherua mevia

## (

## Ala 23.26-32

## )

## Matega ma kîrugo gîa tûnyomba

## (

## Ala 23.33-44

## )

**1** “Mûthenya wa mbere wa mweri wa mûgwanja, mûgaacemanagia vamwe nîguo mûgooce Ngai-Mûnene. Mûthenya ûcio mûtikarute wîra. Ûcio nî mûthenya wa kûvuva tûrumbeta.

**2** Mûkaarutagîra Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua marî na mûtararûko mwaro ma ndegwa îmwe îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe, na tûtûrûme mûgwanja tûrî na ûkûrû wa mwaka ûmwe. Cionthe ciîthagîrwe itarî na wonje.

**3** Mûkaarutaga matega ma irio cia mûgûnda ma mûtu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû: kilo ithatû cia mûtu kûrî wa ndegwa îmwe, kilo igîrî kûrî wa ndûrûme,

**4** na kilo îmwe kûrî wa gatûrûme.

**5** Mûcoke mûrute nthenge îmwe îrî îtega rîa kûtheria mevia menyu.

**6** Mûkaarutaga indo ino vamwe na irîa irutagwa irî matega ma kûvîvua ma mûthenya wa mbere wa mweri, matega ma kûvîvua ma wa mûthenya wa mûthenya marî vamwe na matega ma cio ma irio cia mûgûnda, na îtega rîa cio rîa indo cia kûnyuwa. Matega mama marî mûtararûko mwaro ûkenagia Ngai-Mûnene.

**6**

**7** “Mûthenya wa îkûmi wa mweri wa mûgwanja mûgacemanagia nîguo mûgooce Ngai. Mûthenya ûyû nwanginya mwînyerekagie na mûtikarutage wîra.

**8** Mûkaarutaga matega ma kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene marî na mûtararûko mwaro ma: ndegwa îmwe îtarî ngûrû, ndûrûme îmwe na tûtûrûme mûgwanja tûrî na ûkûrû wa mwaka ûmwe, na cionthe ciîthîrwe itarî na wonje.

**9** Rutagani matega ma cio ma irio cia mûgûnda ma mûtu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû: kilo ithatû cia mûtu kûrî wa ndegwa, kilo igîrî kûrî ndûrûme

**10** na kilo îmwe kûrî wa gatûrûme.

**11** Mûcoke mûrute nthenge îmwe îrî îtega rîa kûtheria mevia. Îtega rîîrî rîkaarutanagîrua vamwe na îtega rîa kûtheria mevia menyu, îtega rîa kûvîvua rîa wa mûthenya vamwe matega ma cio ma irio cia mûgûnda, na matega ma cio ma indo cia kûnyuwa.

**11**

**12** “Mûthenya wa îkûmi na îtano wa mweri wa mûgwanja, mûgacemanagia nîguo mûgooce Ngai. Mûgaakûngûagîra kîrugo gîa tûnyomba nîûndû wa Ngai-Mûnene îvinda rîa mîthenya mûgwanja mûtakûruta wîra.

**13** Mûkaarutaga îtega rîa kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene rîrî na mûtararûko mwaro rîa: ndegwa îkûmi na ithatû itarî ngûrû, ndûrûme igîrî, tûtûrûme îkûmi na tûna twa ûkûrû wa mwaka ûmwe, na cionthe ciîthagîrwe itarî na wonje.

**14** Rutaga matega ma cio ma irio cia mûgûnda marîa magîrîrîte ma mûtu ûtukanîtue na maguta ma ndamaiyû: kilo ithatû cia mûtu kûrî wa ndegwa îmwe, kilo igîrî kûrî wa ndûrûme,

**15** na kilo îmwe kûrî wa gatûrûme.

**16** Mûkarutaga nthenge îmwe îrî îtega rîa kûtheria mevia. Îtega rîrî rîkaarutanagîrua vamwe na îtega rîa kûvîvua rîa wa mûthenya, na îtega rîarîo rîa irio cia mûgûnda na îtega rîa rîo rîa indo cia kûnyuwa.

**16**

**17** “Mûthenya wa kaîrî, mûrutage ndegwa igîrî, ndûrûme igîrî, na tûtûrûme îkûmi na tûna twa ûkûrû wa mwaka ûmwe, na cionthe ciîthagîrwe itarî na wonje.

**18** Mûkaarutaga îtega rîa irio cia mûgûnda na îtega rîa indo cia kûnyuwa kûrî ndegwa, ndûrûme, na tûtûrûme wata ûrîa watho ugîte.

**19** Vamwe na îtega rîa kûvîvua rîa wa mûthenya, îtega rîa rîo rîa irio cia mûgûnda, na matega ma rîo ma indo cia kûnyuwa mûkaarutaga nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia.

**19**

**20** “Mûthenya wa kathatû mûkaarutaga ndegwa îkûmi na îmwe itarî ngûrû, ndûrûme igîrî, tûtûrûme îkûmi na tûna twa ûkûrû wa mwaka ûmwe, na cionthe ciîthagîrwe itarî na wonje.

**21** Mûkaarutaga îtega rîa irio cia mûgûnda na matega ma indo cia kûnyuwa kûrî ndegwa, ndûrûme, na tûtûrûme wata ûrîa watho ugîte.

**22** Vamwe na îtega rîa kûvîvua rîa wa mûthenya, na îtega rîa rîo rîa irio cia mûgûnda na îtega rîa rîo rîa indo cia kûnyuwa mûkaarutaga nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia.

**22**

**23** “Mûthenya wa kana, mûkaarutaga ndegwa îkûmi itarî ngûrû, ndûrûme igîrî, na tûtûrûme îkûmi na twîrî twa ûkûrû wa mwaka ûmwe, na cionthe ciîthagîrwe itarî na wonje.

**24** Mûkaarutaga îtega rîa irio cia mûgûnda, matega ma indo cia kûnyuwa kûrî ndegwa, ndûrûme, na tûtûrûme wata ûrîa watho ugîte.

**25** Vamwe na îtega rîa kûvîvua rîa wa mûthenya, na îtega rîa irio cia mûgûnda, na îtega rîa rîo rîa indo cia kûnyuwa, mûkaarutaga nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia.

**25**

**26** “Mûthenya wa gatano, mûkaarutaga ndegwa kenda, ndûrûme igîrî, na tûtûrûme îkûmi na tûna twa ûkûrû wa mwaka ûmwe, na cionthe ciîthîrwe itarî na wonje.

**27** Mûkaarutaga îtega rîa irio cia mûgûnda, îtega rîa indo cia kûnyuwa kûrî ndegwa, ndûrûme, na tûtûrûme wata ûrîa watho ugîte.

**28** Vamwe na îtega rîa kûvîvua rîa wa mûthenya, îtega rîarîo rîa irio cia mûgûnda na îtega rîarîo rîa indo cia kûnyuwa mûkaaruta nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia.

**28**

**29** “Mûthenya wa gatandatû, mûkaarutaga ndegwa inyanya itarî ngûrû, ndûrûme igîrî, tûtûrûme îkûmi na tûna twa ûkûrû wa mwaka ûmwe, na cionthe ciîthagîrwe itarî na wonje.

**30** Mûkaarutaga îtega rîa irio cia mûgûnda, îtega rîa indo cia kûnyuwa kûrî wa ndegwa, ndûrûme, na tûtûrûme wata ûrîa watho ugîte.

**31** Vamwe na îtega rîa kûvîvua rîa wa mûthenya, îtega rîa rîo rîa irio cia mûgûnda na matega ma rîo ma indo cia kûnyuwa, mûkaarutaga nthenge îmwe ya îtega rîa kûtheria mevia.

**31**

**32** “Mûthenya wa mûgwanja, mûkaarutaga ndegwa mûgwanja itarî ngûrû, ndûrûme igîrî, na tûtûrûme îkûmi na tûna, na cionthe ciîthagîrwe itarî na wonje.

**33** Mûkaarutaga îtega rîa irio cia mûgûnda, îtega rîa indo cia kûnyuwa kûrî ndegwa, ndûrûme na tûtûrûme, wata ûrîa watho ugîte.

**34** Vamwe na îtega rîa kûvîvua rîa wa mûthenya, îtega rîa rîo rîa irio cia mûgûnda, na îtega rîa indo cia kûnyuwa, mûkaarutaga nthenge îmwe ya kûtheria mevia.

**34**

**35** “Mûthenya wa kanana, mûgaacemanagia nîguo mûgooce Ngai. Mûthenya ûcio mûtikarutage wîra,

**36** nwatî mûkaarutaga îtega rîa kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene rîrî na mûtararûko wa kûmûkenia rîa ndegwa, ndûrûme îmwe, na tûtûrûme mûgwanja twa ûkûrû wa mwaka ûmwe, na cionthe ciîthagîrwe itarî na wonje.

**37** Mûkaarutaga îtega rîa irio cia mûgûnda, îtega rîa indo cia kûnyuwa kûrî ndegwa, ndûrûme, na tûtûrûme wata ûrîa watho ugîte.

**38** Vamwe na îtega rîa kûvîvua rîa wa mûthenya, îtega rîa rîo rîa irio cia mûgûnda, na îtega rîa rîo rîa indo cia kûnyuwa, mûkaarutaga nthenge îmwe îrî îtega rîa kûtheria mevia.

**38**

**39** “Mama nîmo mawatho marîa megiî matega ma kûvîvua, matega ma irio cia mûgûnda, matega ma thayû, matega ma indo cia kûnyuwa, marîa mûkaarutagîra Ngai-Mûnene vîndî ya irugo cienyu wata ûrîa ivangîtwe. Mûkaarutaga matega mau vamwe na matega marîa mûrutagîra Ngai-Mûnene nîûndû wa kûvingia mwîvîtwa na matega ma kwîyendera.

**40** Kwoguo Musa nîwerire andû a Isiraeli maûndû monthe marîa aathîtwe nî Ngai-Mûnene.”

# Nda 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî mevîta

**1** Musa nîwerire atongoria a mîvîrîga ya andû a Isiraeli atî Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**2** “Rîrîa mûndû evîta mbere ya Ngai-Mûnene, kana eranîra na mwîvîtwa atî nîakûvingia ûndû, nwanginya avingie ûrîa eranîrîte atî nîageka.

**2**

**3** “Rîrîa mwîrîtu ûtarî mûviku eranîra ûndû kûrî Ngai-Mûnene na evîta atî nwanginya avingie ûndû ûcio,

**4** na îthe egue na etîkanie na mwîvîtwa na ciîranîro ciake mwîrîtu ûcio nîakaavingia mwîvîtwa na ciîranîro ciake.

**5** Nwatî rîrîa îthe akeegua maûndû mau mwarî eranîrîte na aregane namo, mwîvîtwa ûcio nîûkaathira na Ngai-Mûnene nî akaamûrekera, nîûndû îthe nîwareganire na mwîvîtwa na ciîranîro cia mwarî.

**5**

**6** “Mwîrîtu angîîvîta kana eranîre ûndû atambîte gwîciiria waro acoke avike,

**7** nake mûthuuri wake acoke egue ûvoro ûcio akînakira, mwîrîtu ûcio nwanginya avingie mwîvîtwa na ciîranîro icio.

**8** Nwatî mûthuuri wake angîgua ûvoro wîgiî mwîvîtwa ûcio na aregane naguo, mwîvîtwa nîûkaathira na Ngai-Mûnene nîakaarekera mwîrîtu ûcio.

**8**

**9** “Nwatî mwîvîtwa kana kîîranîro wa kîonthe Kîam mûka wa ndigwa kana mûndûmûka ûtiganîte na mûrûme ndûthiraga.

**10** Mûndûmûka wa wonthe angîvîta kana eranîre ûndû arî kwa mûthuuriwe,

**11** na mûthuuriwe egue ûndû ûcio, angîkira arega kuga ûndû, nwanginya mûndûmûka ûcio akaavingia maûndû mau monthe evîtîte na akeranîra.

**12** Nwatî mûthuuriwe angîgua mwîvîtwa na ciîranîro icio mûka eranîrîte akînaregana nacio, mwîvîtwa ûcio nîûthiraga na Ngai-Mûnene nîakaamûrekera nîûndû mûthuuriwe nîareganîte na mwîvîtwa ûcio.

**13** Mûthuuri ethagîrwa arî na ûvoti wa kûregana kana wa gwîtîkîra ûndû ûrîa mûka eranîrîte kûrî Ngai-Mûnene.

**14** Nwatî mûthuuriwe angîrega kwîra mûka wanarî ûndû mûthenya mûgima kuuma egua mwîvîtwa na kîîranîro Kîam mûka, nwanginya mûka akaavingia maûndû monthe marîa evîtîte kana akeranîra. Gûkira kwa mûthuuriwe kwonanagia atî nî mwîtîkaniu na maûndû marîa mûka eranîrîte.

**15** Nwatî mûthuuriwe angîthiria mîthenya acoke ericûkwe na aregane na maûndû mau mûka eranîrîte, mûthuuri nîke ûkaaûrua maûndû mau.”

**15**

**16** Mau nîmo mawatho marîa Ngai-Mûnene aaveere Musa megiî athuuri na aka ao na megiî mwîrîtu atarî mûviku arî kwa îthe, na megiî îthe.

# Nda 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwerire Aisiraeli makarûe na Amidiani

## Gûcoka kuuma mbaararî

## Kûgaana andû na indo irîa ciatavirwe

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**2** “Rîvîrîria andû a Isiraeli kûrî andû a Midiani nîûndû wa maûndû macûku marîa maamekire. Vuva wa ûguo nî ûgaacoka ûkue.”

**2**

**3** Kwoguo Musa nîwerire andû atîrî, “Varîriani andû a mbaara nîguo makatharîkîre Amidiani na mamaverithie nîûndû wa ûrîa meekire Ngai-Mûnene.

**4** Tûma arûme ngiri îmwe kuuma kûrî wa mûvîrîga wa andû a Isiraeli a kûthiî mbaararî.”

**4**

**5** Kwoguo arûme ngiri îkûmi na igîrî nîmaathuurirwe kuuma kûrî mîvîrîga îkûmi na îîrî ya andû a Isiraeli, na onthe nîmeevarîrie kûthiî mbaararî.

**6** Musa nîwatûmire arûme acio mbaararî. Nao maatongoretue nî Finehasi mûvîcî wa Eliazaru mûthînjîri-Ngai. Finehasi athiîre akuuîte indo cia Vandû Varîa Vatheru vamwe na tûrumbeta twa kûvuva nîûndû wa mbaara.

**7** Nao nîmaatharîkîre Amidiani wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa, na makîûraga arûme onthe,

**8** vamwe na athamaki atano a Midiani: Evi, Rekemu, Zuri, Huri na Reba. Nîmaacokire makîûraga Balaamu mûvîcî wa Beori.

**8**

**9** Andû a Isiraeli nîmaatavire aka a Midiani na ciana ciao, ndîthia ciao cia ng'ombe na mbûri, na magîoca ûtonga wao wonthe.

**10** Nîmaavîvirie matûûra na icagi ciao cionthe.

**11** Nîmaathiîre na indo cionthe irîa maatavîte, andû wana ndîthia,

**12** na makîivira kûrî Musa na Eliazaru, mûthînjîri-Ngai, na andû onthe a Isiraeli kûrîa maambîte magema vûrûrirî ûrîa mwaraganu wa Moabu, mûringo wa Jorodani vakuvî na Jeriko.

**12**

**13** Musa, mûthînjîri-Ngai Eliazaru na atongoria onthe a andû a Isiraeli nîmaaumire kûrîa maambîte magema na makîthiî gûtûnga athigari a mbaara.

**14** Musa nîwarakarirue nî anene a athigari a mbaara arîa maarûngamîrîrîte ikundi cia athigari ngiri, na ikundi cia athigari magana arîa maacokire kuuma mbaararî.

**15** Musa nîwamaûririe atîrî, “Mwaregire kûûraga aka aya onthe nîkî?

**16** Ririkanani atî aka nîo maathikîrîrie ûtaaro wa Balaamu na magîtûma andû a Isiraeli maregana na Ngai-Mûnene marî Peori. Ûndû ûcio nîguo watûmire andû a Ngai-Mûnene mathirua nî mîrimû mîcûku.

**17** Kwoguo ûragani twana tuonthe twa tûvîcî na aka onthe arîa maanamenyana kîîmwîrî na mûndûmûrûme.

**18** Nwatî mwîtigîrie erîtu onthe arîa mataanamenyana kîîmwîrî na mûndûmûrûme.

**19** Muonthe arîa mûragîte mûndû kana mûvutîtie kimba nwanginya mwîkare nja ya kûrîa mwambîte magema îvinda rîa mîthenya mûgwanja. Mûthenya wa kathatû na mûthenya wa mûgwanja, mwîtherie vamwe na aka arîa mûtavîte.

**20** Nwanginya mûtherie nguo cionthe, kîndû kîonthe kîrûthîtwe na rûûo, guoya wa ng'ondu kana mûtî.”

**20**

**21** Eliazaru, mûthînjîri-Ngai nîwerire arûme onthe arîa maacokete kuuma mbaararî atîrî, “Mama nîmo mawatho marîa Ngai-Mûnene avete Musa.

**22** Indo ta: thaavu, sîlûva, gîcango, cuuma, îvati, na cuuma ya mvûrûvûrû,

**23** nî indo cionthe irîa itangîvîvua nî mwaki nacio nîikaavîtûkîrîrua mwakirî nîguo itherue. Kûnarî ûguo nwanginya ivîtûkîrîrue manjîrî ma kûitheria. Nacio indo icio ciîngî cionthe irîa ivîcaga nî mwaki nîikaavîtûkîrîrua manjîrî ma kûitheria.

**24** Mûthenya wa mûgwanja nwanginya mûkaathambia nguo cienyu; na vîndî îo mûkethîrwa mûrî atheru na nîmûgetîkîrua gûtonya kûrîa andû mambîte magema.”

**24**

**25** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**26** “We, Eliazaru, mûthînjîri-Ngai na atongoria a mîvîrîga ya andû a Isiraeli, tarani indo cionthe, andû, na nyamû cionthe irîa mûtavîte.

**27** Gaaniani indo icio mûtavîte maita maîrî. Gîcunjî kîmwe kîthiî na athigari a mbaara, nakîo kîu kîngî kîthiî na andû acio engî onthe.

**28** Kuuma kûrî gîcunjî Kîam athigari mûrute mûndû ûmwe kuuma kûrî wa andû magana matano arîa matavîtwe, na mwîgana wata ûcio kuuma kûrî ng'ombe, mvunda, ng'ondu na mbûri, nîguo mûrute irî gooti ya Ngai-Mûnene.

**29** Nengerani Eliazaru, mûthînjîri-Ngai indo icio irî îtega rîa mwanya kûrî Ngai-Mûnene.

**30** Kuuma kûrî gîcunjî kîrîa Kîamveerwe andû arîa engî, ocani mûndû ûmwe kuuma kûrî wa andû mîrongo îtano arîa matavîtwe, na gîcunjî wata kîu kuuma kûrî ng'ombe, mvunda, ng'ondu na mbûri, mûinenganîre kûrî Alawi arîa mamenyagîrîra îgema rîa Ngai-Mûnene.”

**31** Musa na Eliazaru, mûthînjîri-Ngai nîmeekire ûrîa maathirwe nî Ngai-Mûnene.

**31**

**32** Indo irîa ciatigarire athigari marîkia gwoca ciao nî: mbûri na ng'ondu ngiri magana matandatû ma mîrongo mûgwanja na ithano (675,000),

**33** ng'ombe ngiri mîrongo mûgwanja na igîrî (72,000),

**34** mvunda ngiri mîrongo îtandatû na îmwe (61,000);

**35** na erîtu ngiri mîrongo îthatû na igîrî (32,000) arîa mataanamenyana kîîmwîrî na arûme.

**36** Nuthu ya indo irîa ciagaîrwe athigari arîa maathiîte mbaararî nî: ng'ondu, na mbûri ngiri magana mathatû ma mîrongo îthatû na mûgwanja na magana matano (337,500).

**37** Gîcunjî Kîam gooti ya Ngai-Mûnene gîa cio Kîamrî Kîam ng'ondu na mbûri magana matandatû ma mîrongo mûgwanja na ithano (675).

**38** Ndegwa ciarî ngiri mîrongo îthatû na ithathatû (36,000). Nayo gooti ya Ngai-Mûnene yacio yarî ndegwa mîrongo mûgwanja na igîrî (72).

**39** Mvunda ciarî ngiri mîrongo îthatû na magana matano (30,500), na mvunda mîrongo îtandatû na îmwe (61) ciacio yarî gooti ya Ngai-Mûnene.

**40** Andû maarî ngiri îkûmi na ithathatû (16,000), na andû mîrongo îthatû na aîrî (32) ao maarî gooti ya Ngai-Mûnene.

**41** Musa nîwanenganîre gooti îrîa yarutîtwe îrî îtega rîa Ngai-Mûnene kûrî Eliazaru, mûthînjîri-Ngai wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte.

**41**

**42** Musa nîwagaanirie indo na andû arîa maatavîtwe maita maîrî. Nuthu ya indo na ya andû yanengerwe andû a Isiraeli, nayo nuthu îo îngî yanengerwe athigari.

**43** Andû maanengerwe ng'ondu na mbûri magana mathatû ma mîrongo îthatû na mûgwanja na magana matano (337,500),

**44** ng'ombe ngiri mîrongo îthatû na ithathatû (36,000).

**45** Mvunda ngiri mîrongo îthatû na magana matano (30,500)

**46** na andû ngiri îkûmi na ithathatû (16,000),

**47** Musa nîwocire nyamû îmwe na mûndû ûmwe kuuma kûrî wa nyamû mîrongo îtano na andû mîrongo îtano arîa maatavîtwe kuuma kûrî gîcunjî kîrîa Kîamgaîrîtwe andû a Isiraeli na akîva Alawi arîa maamenyagîrîra îgema rîa Ngai-Mûnene. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene aathîte Musa eke.

**47**

**48** Anene arîa maatongoragia athigari a mbaara nîmaathiîre kûrî Musa

**49** na makîmwîra atîrî, “Mwathi wetû, tue ndungata ciaku nîtwatara athigari arîa marî rungu rwetû na twona atî gûtirî wanarî ûmwe ûtarî vo.

**50** Kwoguo nîtûretete matega ma indo cia thaavu ta mbete, mîkathî, mvang'iri, mindo, na ciûma irîa wa ûmwe wa cietû ocete. Tûiretete kûrî Ngai-Mûnene nîguo atûtherie mevia metû.

**51** Musa na Eliazaru, mûthînjîri-Ngai nîmoocire indo icio cionthe ciarutîtwe cia thaavu.

**52** Thaavu yonthe îrîa yarutirwe nî anene acio makîvirîra Ngai-Mûnene yarî vakuvî kilo magana maîrî.

**53** Athigari arîa mataarî anene nîmeigîre wa mûndû kîrîa aatavîte.

**54** Kwoguo Musa na Eliazaru, mûthînjîri-Ngai nîmaamûkîre thaavu îo kuuma kûrî anene a athigari, na makîmîvira îgemarî rîa Ngai-Mûnene, nîguo îtuîke kîririkano Kîam andû a Isiraeli kûrî Ngai-Mûnene.”

# Nda 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîvîrîga îrîa îrî mwena wa îrathîro wa Jorodani

## (

## Gûco 3.12-22

## )

**1** Andû a mûvîrîga wa Reubeni na wa Gadi maarî na ndîthia nyîngî mûno. Rîrîa moonire vûrûri wa Jazeri na vûrûri wa Gileadi warî na kûndû kwaro kwa ndîthia ciao,

**2** nîmaathiîre kûrî Musa, Eliazaru, mûthînjîri-Ngai na atongoria a andû na makîmeera atîrî,

**3** “Îtûûra rîa Atarothi, Diboni, Jazeri, Nimura, Heshiboni, Eleale, Sebamu, Nebo na Beoni,

**4** nî vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene aavootanîre andû a Isiraeli. Vûrûri ûcio nî mwaro wa ndîthia na tue ndungata ciaku tûrî na ndîthia nyîngî mûno.

**5** Kwoguo ethîrwa nwa mwîtîkîre tûramûria na gîtîîo mûtûve vûrûri ûyû ûtuîke wetû, na mûtigatwîre tûthiî tûgatûûre mûringo wa rûnjî rwa Jorodani.”

**5**

**6** Musa nîwaûririe andû acio a mûvîrîga wa Reubeni na wa Gadi atîrî, “Mue mûrenda gwîkara gûkû rîrîa andû enyu a Isiraeli marî mbaararî?

**7** Mûraûraga andû enyu a Isiraeli ngoro nîkî mûkîrega kûthiî vûrûri ûrîa mwaveerwe nî Ngai-Mûnene?

**8** Ûguo nîguo methe menyu ma tene meekire vîndî îrîa naamatûmire kuuma Kadeshi-barinea makathigane vûrûri.

**9** Maathiîre nginya Kîamndarî Kîam Eshikoli, na makîona vûrûri. Nwatî rîrîa maacokire, nîmaaûragire andû a Isiraeli ngoro nîguo maremwe nî kûthiî vûrûrirî ûrîa maavetwe nî Ngai-Mûnene.

**10** Mûthenya ûcio Ngai-Mûnene nîwatûmbirwe nî marakara na akîîvîta akiuga atîrî,

**11** ‘Nama gûtirî wanarî mûndû ûmwe wa arîa maaumire Misiri ûrî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na îgûrû ûgaatonya vûrûri ûrîa nevîtire atî nîngaava Iburahimu, Isaka na Jakovu, nîûndû nîmaaregire kûmbathîkîra.’

**12** Kalebu mûvîcî wa Jefune kuuma Kenezi, na Joshua mûvîcî wa Nuni nîo tu magaatonya vûrûrirî wa Kîîranîro, nîûndû methîrîtwe makîathîkîra Ngai-Mûnene.”

**13** Ngai-Mûnene nîwarakarirue mûno nî andû a Isiraeli na agîtûma maûrûre werûrî îvinda rîa mîaka mîrongo îna (40) nginya rîrîa rûciaro rûu ruonthe rwekîte maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene rwakwire.

**14** Namue rûciaro rwa evia, nîmûkinyîte varîa methe menyu maarî, mûgatûma marakara ma Ngai-Mûnene kûrî Aisiraeli mongerereke!

**15** Mue andû a Reubeni na a Gadi mwarega kûrûmîrîra Ngai-Mûnene, ke nîakaamûtiganîria werûrî rîngî, na nîmûgaatûma andû aya onthe mathire.

**15**

**16** Nao nîmaathiîre kûrî Musa makîmwîra atîrî, “Amba ûtwîtîkîrie tûtumîre ng'ondu cietû njaga na tûtumîre ciana cietû matûûra.

**17** Tue nîtûgwoca indo cietû cia mbaara nîguo tûthiî mbaararî na andû etû a Isiraeli. Tûkethîrwa tûtongoretie mbaararî nginya tûmakinyie vûrûri ûrîa magaatûûra. Nwatî nîtûtiga ciana cietû gûkû matûûrarî mama mairigîre nîûndû makethîrwa marî agitîre kuuma kûrî andû a vûrûri ûyû.

**18** Tûtigaacoka mîciî gwetû nginya rîrîa Aisiraeli onthe makegwatîra vûrûri ûrîa maagaîrwe.

**19** Tûtigooca kûrîa maagaîrwe mwena wa îthûîro wa Jorodani, nîûndû tûrî anyitu îgai rîetû mwena ûyû wa îrathîro wa Jorodani.”

**19**

**20** Musa nîwamerire atîrî, “Ethîrwa nîmûgwîka ûguo mûrauga, ocani indo cienyu cia mbaara wa rîu mûrî ava mbere ya Ngai-Mûnene mûthiî mbaararî.

**21** Andû enyu onthe arîa marî na indo cia mbaara nîmaringe rûnjî rwa Jorodani, na matongoretue nî Ngai-Mûnene, matharîkîre nthû cietû nginya Ngai-Mûnene aivoote;

**22** na mwoce vûrûri ûcio. Mwarîkia gwîka ûguo mûcoke, nîûndû nîmwîthîrwa mûrîkîtie wîra wenyu kûrî Ngai-Mûnene na kûrî andû a Isiraeli. Nake Ngai-Mûnene nîagetîkîra atî vûrûri ûyû ûrî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani, nî wenyu.

**23** Nwatî mwarega kûvingia ciîranîro cienyu, nîramwîra nama atî mûkeethîrwa mwîvîtie mbere ya Ngai-Mûnene, na nîmûkaaverithua nîûndû wa wîvia wenyu.

**24** Kwoguo tumani matûûra ma ciana cienyu na ciaga cia ng'ondu cienyu nwatî mûtikarege gwîka maûndû marîa mweranîre!”

**24**

**25** Nao andû a mûvîrîga wa Gadi na wa Reubeni nîmeerire Musa atîrî, “Mwathi wetû tue ndungata ciaku nîtûgwîka ûrîa watwatha.

**26** Aka etû, ciana, mbûri na ng'ombe cietû nîciîkara gûkû matûûrarî ma Gileadi.

**27** Nwatî tue ndungata ciaku nîtwîvarîrîtie kûthiî mbaararî tûtongoretue nî Ngai-Mûnene. Nîtûkûringa rûnjî rwa Jorodani na tûrûe wata ûguo wauga.”

**27**

**28** Kwoguo Musa nîwathire Eliazaru, mûthînjîri-Ngai, Joshua, na atongoria acio engî a mîvîrîga ya Isiraeli akîmera atîrî,

**29** “Ethîrwa andû a mûvîrîga wa Gadi na wa Reubeni nîmakaaringa rûnjî rwa Jorodani vamwe namue, marî na indo ciao cia mbaara na matongoretue nî Ngai-Mûnene, nîmûkaavootana na mwoce vûrûri ûcio, mûcoke mûûve andû a mûvîrîga wa Gileadi ûtuîke wao.

**30** Nwatî ethîrwa matikaaringa rûnjî rwa Jorodani mathiî mbaararî namue, mûkaagaa vûrûri wa Kanaani mûrî nao.”

**30**

**31** Nao andû a Gadi na a Reubeni nîmaacokirie atîrî, “Mwathi wetû, nîtûgwîka wata ûrîa Ngai-Mûnene atwatha.

**32** Nîtûkûthiî tûtongoretue nî Ngai-Mûnene tûkinye vûrûri wa Kanaani tûrî na indo cietû cia mbaara na tûrûe. Naguo vûrûri ûyû ûrî mwena wa îrathîro wa Jorodani nîwîthîrwa ûrî wetû.”

**32**

**33** Kwoguo Musa nîwavere andû a mûvîrîga wa Gadi na wa Reubeni, na nuthu ya mûvîrîga wa Manase mûvîcî wa Josefu, vûrûri wonthe wa Mûthamaki Sihoni wa Amori na vûrûri wa Ogu, Mûthamaki wa Bashani vamwe na matûûra ma mavûrûri mau, na matûûra marîa mengî maariganîtie namo.

**34** Mûvîrîga wa Gadi nîwatumire matûûra ma: Diboni, Atarothi, Aroeri,

**35** Atirothi-shofani, Jazeri, Jogibeha,

**36** Bethi-nimura na Bethiharani, matûûra marîa mairigîre na magîtuma ciaga cia ng'ondu.

**37** Mûvîrîga wa Reubeni nîwatumire rîngî matûûra ma Heshiboni, Eleale, Kiriathaimu,

**38** Nebo na Baali-meoni (marîîtwa ma matûûra mama nîmaagarûrirwe) na Sibuma. Nîmaatuîrîre matûûra marîa maatumire marîîtwa mengî.

**38**

**39** Njiarwa cia Makiru mûvîcî wa Manase nîmaatharîkîre vûrûri wa Gileadi, makîûnyita na magîtava Amori arîa maatûûraga kuo.

**40** Kwoguo Musa nîwavere andû a mûvîrîga wa Makiru vûrûri wa Gileadi na magîtûûra kuo.

**41** Jairi, wa mûvîrîga wa Manase nîwatharîkîre icagi imwe cia Gileadi na agîitava, agîcoka akîiva marîîtwa (Icagi cia Jairi).

**42** Noba nîwatharîkîre îtûûra rîa Kenathi na akîrînyita vamwe na icagi irîa ciariganîtie narîo, na agîtania îtûûra rîu na rîîtwa rîake. Kwoguo nîwarîtire Noba.

# Nda 33

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rûgendo kuuma Misiri kûthiî Moabu

## Mataaro mbere ya kûringa rûnjî rwa Jorodani

**1** Ûyû nîguo mûtaratara wa marîîtwa ma kûndû kûrîa andû a Isiraeli maambaga magema mao marî rûgendorî rwa kuuma Misiri kûringana na mîvîrîga yao matongoretue nî Musa na Aroni.

**2** Musa nîwandîkire marîîtwa ma kûrîa kuonthe maambaga magema wata ûrîa aathîtwe nî Ngai-Mûnene.

**2**

**3** Andû a Isiraeli nîmaaumire Ramesesi vûrûrirî wa Misiri mûthenya wa îkûmi na îtano wa mweri wa mbere, mûthenya ûmwe vuva wa kîrugo Kîam mbere Kîam Pasaka. Maaumire kûu marî na ûvootani mûnene makîonagwa nî andû onthe a Misiri,

**4** arîa maathikaga marikithathi ma anake marîa Ngai-Mûnene aaûragîte. Na njîra ya gîîko gîkî, Ngai-Mûnene nîwonanirie atî ke aarî na vinya gûkîra ngai cia Misiri.

**4**

**5** Kwoguo andû a Isiraeli nîmaaumire Ramesesi, na makîthiî Sukothu.

**6** Kuuma Sukothu nîmaathiîre Ethamu mûthiiarî wa werû.

**7** Mauma Ethamu nîmaagarûrûkire magîcoka nginya Pi-hahirothi mwena wa îrathîro wa Baali-zefoni, na makîthiî vakuvî na Migidoli.

**8** Nîmaaumire Pi-hahirothi makîvîtûkîrîra Îria Îtune nginya werûrî wa Shuri. Vuva wa rûgendo rwa mîthenya îthatû kûu werûrî nîmaakinyire Mara na magîkara vo.

**9** Mauma Mara nîmaathiîre nginya Elimu na magîkara kuo. Kûu Elimu kwarî na ithima îkûmi na igîrî (12) cia manjî na mîkîndû mîrongo mûgwanja (70).

**9**

**10** Nîmaaumire Elimu na makîthiî magîkara rûtere rwa Îria Îtune.

**11** Nîmaacokire makiuma vau Îria Îtune na makîthiî werûrî wa Sini na magîkara kuo.

**12** Kuuma werûrî wa Sini nîmaathiîre Dofika na magîkara kuo.

**13** Kuuma Dofika nîmaathiîre Alushi na magîkara kuo.

**14** Kuuma Alushi nîmaathiîre na magîkara Refidimu, kûrîa gûtaarî na manjî ma kûnyua.

**14**

**15** Kuuma Refidimu, nîmaathiîre na magîkara werûrî wa Sinai.

**16** Nîmaaumire werûrî wa Sinai na makîthiî magîkara Kibirothi-hatava.

**17** Kuuma Kibirothi-hatava, nîmaathiîre na magîkara Hazerothi.

**18** Nîmaaumire Hazerothi na makîthiî magîkara Rithima.

**19** Kuuma Rithima nîmaathiîre na magîkara Rimoni Perezi.

**20** Nîmaaumire Rimoni Perezi na makîthiî magîkara Libuna.

**21** Kuuma Libuna nîmaathiîre na magîkara Risa.

**22** Nîmaaumire Risa na makîthiî magîkara Kehelatha.

**23** Kuuma Kehelatha, nîmaathiîre na magîkara kîrîmarî gîa Sheferi.

**24** Nîmaacokire makiuma Kîrîmarî gîa Sheferi na makîthiî magîkara Harada.

**25** Kuuma Harada, nîmaathiîre na magîkara Makihelothi.

**26** Mauma Makihelothi, nîmaathiîre na magîkara Tahathi.

**27** Nîmaaumire Tahathi na makîthiî magîkara Tera.

**28** Kuuma Tera, nîmaathiîre na magîkara Mithika.

**29** Nîmaacokire makiuma Mithika na makîthiî magîkara Hashimona.

**30** Nîmaaumire Heshimona na makîthiî magîkara Moserothu.

**31** Kuuma Moserothu, nîmaathiîre na magîkara Bene Jakani.

**32** Nîmaacokire makiuma Bene Jakani na makîthiî magîkara Hori-hagidagadi.

**33** Kuuma Hori-hagidagadi, nîmaathiîre na magîkara Jotibatha.

**34** Nîmaaumire Jotibatha na makîthiî magîkara Abirona.

**35** Mauma Abirona, nîmaathiîre na magîkara Ezioni-geberi.

**36** Nîmaacokire makiuma Ezioni-geberi na makîthiî magîkara Werûrî wa Zini (Kadeshi).

**37** Kuuma Werûrî wa Zini nîmaathiîre na magîkara kîrîmarî Kîam Hori mûthiiarî wa vûrûri wa Edomu.

**37**

**38** Aroni, mûthînjîri-Ngai nîwathîkîre Ngai-Mûnene na agîtwa kîrîmarî Kîam Hori. Arî kûu, mûthenya wa mbere wa mweri wa gatano, mwaka wa mîrongo îna vuva wa andû a Isiraeli kuuma Misiri, nîwakwire.

**39** Aroni aakwire arî na ûkûrû wa mîaka îgana rîa mîrongo îîrî na îthatû (123).

**39**

**40** Mûthamaki wa Aradi, ûrîa Mûkanaani na watûûraga Negebu vûrûri wa Kanaani, nîwamenyithirue atî andû a Isiraeli nîmaaûkîte.

**40**

**41** Kuuma Kîrîmarî Kîam Hori andû a Isiraeli nîmaathiîre magîkara Zalimona.

**42** Nîmaaumire kîrîmarî Kîam Hori makîthiî magîkara Punoni.

**43** Nîmaacokire makiuma Punoni na makîthiî magîkara Obothi.

**44** Kuuma Obothi, nîmaathiîre na magîkara Iye-abarimu mûvakarî wa Moabu.

**45** Nîmaaumire Iye-abarimu na makîthiî magîkara Diboni Gadi.

**46** Kuuma Diboni Gadi nîmaathiîre na magîkara Alimoni-dibulathaimu.

**47** Nîmaacokire makiuma Alimoni-dibulathaimu na makîthiî magîkara irîmarî cia Abarimu vakuvî na kîrîma Kîam Nebo.

**48** Nîmaaumire irîmarî cia Abarimu na makîthiî magîkara kûndû kûrîa kwaraganu vûrûrirî wa Moabu mûringo wa rûnjî rwa Jorodani vakuvî na Jeriko.

**49** Maambire magema gatagatîrî ka Bethi-jeshimothi na kûndû kûrîa kwaraganu kwa Moabu.

**49**

**50** Rîrîa maarî kûndû kûu kwaraganu vûrûrirî wa Moabu mûringo wa rûnjî rwa Jorodani vakuvî na Jeriko, Ngai-Mûnene nîwerire Musa

**51** ere andû a Isiraeli atîrî, “Rîrîa mûkaringa rûnjî rwa Jorodani na mûtonye vûrûri wa Kanaani,

**52** mûkengata andû onthe a vûrûri ûcio, mûgaacûkangia ngai ciao cia mîvuanano irîa irûthîtwe na mathiga na cia cuuma, na mwomomore kûndû kuonthe kûrîa magoocagîra.

**53** Mûkegwatîra vûrûri ûcio mûtûûre kuo, nîûndû nînîmûvete guo ûtuîke wenyu.

**54** Mûkagaana vûrûri ûcio kûrî wa mûvîrîga na wa mbarî na njîra ya kûthîrwa. Mûvîrîga ûrîa mûnene nîguo ûkaagaîrwa gîcunjî kîrîa kînene, naguo mûvîrîga ûrîa mûnini ûgaîrwe gîcunjî kîrîa kînini.

**55** Nwatî mûngîkaarega kwîngata atûûri a vûrûri ûcio onthe, arîa magatigara nîmakaamûva thîna. Makeethagîrwa mekariî ta ivuti irî methorî menyu kana ta mîgua îmûrigicîrîtie.

**56** Ethîrwa mûtikaamengata, ngaamwîka wata ûrîa naavangîte kûmeka.”

# Nda 34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîvaka ya vûrûri

## Atongoria arîa maagaanagia vûrûri

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Musa

**2** ere andû a Isiraeli atîrî, “Rîrîa mûgaatonya Kanaani vûrûri ûrîa ngaamûva ûtuîke wenyu, mîvaka yakuo îkethîrwa îvana ta û:

**3** Mûvaka wenyu wa mwena wa îveti ûkeethîrwa umîte werûrî wa Zini ûvîtûkîrîrîte mwena wa Edomu. Ûkaambîrîria mwena wa îrathîro wa îria rîa Cumbî rîrîa rîrî mwena wa îveti.

**4** Mûvaka ûcio nîûkaanyûrûrûka mwena wa îveti ûkinye mwanyarî wa Akirabimu ûvîtûkîrîrîte Zini mwena wa îveti nginya Kadeshi-barinea. Mûvaka ûcio nîûgacoka ûvîtûkîrîre Hazari-adari nginya Azimoni.

**5** Nîûgaacoka ume Azimoni ûthiîrîrîte karûnjîrî ka Misiri, na ûkathirîra îriarî rîa Mediterania.

**5**

**6** “Mûvaka wenyu wa mwena wa îthûîro ûkeethîrwa ûrî îria rîa Mediterania.

**6**

**7** “Mûvaka wenyu wa mwena wa rûgûrû ûkeethîrwa umîte îriarî rîa Mediterania ûthiîte nginya kîrîmarî Kîam Hori.

**8** Kuuma kîrîmarî Kîam Hori nîûkaathiî ûvîtûkîrîrîte mwanyarî wa Hamathi nginya Zedadi,

**9** na ûvîtûkîrîre Zifuroni na ûthirîre Hazari-enani.

**9**

**10** “Mûvaka wenyu wa mwena wa îrathîro ûkaauma Hazari-enani nginya Shefamu.

**11** Kuuma Shefamu ûkaanyûrûrûka nginya Ribula, mwena wa îrathîro wa Aini. Kuuma vau nîûkaanyûrûrûka ûthiîte tûrîmarî tûrîa tûrî mwena wa îrathîro rîa îria rîa Galili.

**12** Mûvaka ûcio nîûgacoka ûnyûrûrûke ûrûmîrîrîte rûnjî rwa Jorodani nginya îriarî rîa Cumbî. Îo nîo îkethîrwa îrî mîvaka ya vûrûri wenyu.”

**12**

**13** Kwoguo Musa nîwerire andû a Isiraeli atîrî, “Ûyû nîguo vûrûri ûrîa mûkagaana na njîra ya gwikia mîtî, na nîguo Ngai-Mûnene aaveere mîvîrîga kenda na nuthu.

**14** Mîvîrîga ya Reubeni, Gadi na nuthu ya mûvîrîga wa Manase nîmarîkîtie kûnyita îgai rîao na makagaana kûringana na mbarî ciao.

**15** Mîvîrîga îo îîrî na nuthu yagaîrwe vûrûri ûrîa ûrî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani ûroretie îtûûra rîa Jeriko.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**17** “Mûthînjîri-Ngai Eliazaru, na Joshua mûvîcî wa Nuni nîo makaagaanîria andû vûrûri.

**18** Nîûgoca mûtongoria ûmwe kuuma kûrî wa mûvîrîga nîguo amatethererie kûgaania vûrûri.”

**19** Aya nîo atongoria arîa maathuurirwe:

**19** Mûvîrîga wa Juda kwathuurirwe Karebu mûvîcî wa Jefune.

**20** Mûvîrîgarî wa Simeoni kwathuurirwe Shelumieli mûvîcî wa Amihudi.

**21** Mûvîrîgarî wa Benjamini, kwathuurirwe Elidadi mûvîcî wa Kisiloni.

**22** Mûvîrîgarî wa Dani, kwathuurirwe Buki mûvîcî wa Jogili.

**23** Mûvîrîgarî wa Manase, mûvîcî wa Josefu kwathuurirwe Hanieli mûvîcî wa Efodi.

**24** Mûvîrîgarî wa Efiraimu kwathuurirwe Kemueli mûvîcî wa Shifutani.

**25** Mûvîrîgarî wa Zebuluni, kwathuurirwe Elizafani mûvîcî wa Parinaki.

**26** Mûvîrîgarî wa Isakaru, kwathuurirwe Palitieli mûvîcî wa Azani.

**27** Mûvîrîgarî wa Asheri, kwathuurirwe Ahihudi mûvîcî wa Shelomi.

**28** Mûvîrîgarî wa Nafutali, kwathuurirwe Pedaheli mûvîcî wa Amihudi.

**29** Acio nîo atongoria arîa Ngai-Mûnene aathire magaîre andû a Isiraeli vûrûri wa Kanaani na ûtonga waguo ûtuîke wao.

# Nda 35

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matûûra ma Alawi

## Matûûra marîa andû maaûragîra

## (

## Gûco 19.1-13

## ;

## Josh 20.1-9

## )

**1** Musa arî Moabu kûndû kûrîa kwaraganu kûroranîtie na îtûûra rîa Jeriko mûringo wa rûnjî rwa Jorodani, Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî,

**2** “Atha andû a Isiraeli magaîre Alawi matûûra ma gûtûûra kuuma vûrûrirî ûrîa maagaîrwe, na kûndû gwa kûrîthia ndîthia ciao kûthiûrûrûkîrîtie matûûra mau.

**3** Matûûra mau magaatuîka ma Alawi ma gûtûûra, na kûndû kûu gwa kûrîthia gûkeethîrwa kûrî gwa kûrîthia ng'ombe ciao, na nyamû icio ciîngî cionthe ciao.

**4** Kûndû gwa kûrîthia kûrîa kûthiûrûrûkîrîtie matûûra marîa mûkaagaîra Alawi, gûkethîrwa kûrî na ûraca wa mita magana mana ma mîrongo îtano (450) kuuma nthingorî kûthiûrûrûkîria matûûra mau.

**5** Kwoguo kûndû kûu gwa kûrîthia gûkeethîrwa kwîganene mîena yonthe îna: mwena wa îrathîro mita magana kenda (900), mwena wa îthûîro mita magana kenda (900), mwena wa rûgûrû mita magana kenda (900) na mwena wa îveti mita magana kenda (900). Îtûûra rîkeethîrwa rîrî gatagatî ga kûndû kûu gwa kûrîthia.

**6** Nîmûkaava Alawi matûûra manene matandatû ma kûthiî kwîthitha kûrîa mûndû angîûrîra aûragîte mûndû ûrîa wîngî atakwenda. Nîmûgaacoka mûve Alawi matûûra mengî manene mîrongo îna na maîrî.

**7** Matûûra monthe marîa mûkaava Alawi makeethîrwa marî mîrongo îna na manana vamwe na kûndû gwa kûrîthia kûrîa kûthiûrûrûkîrîtie matûûra mau.

**8** Mwîgana wa matûûra marîa mûkaava Alawi kuumana na kûrîa andû a Isiraeli maagaîrwe gûkaringana na ûrîa mûvîrîga wîgana. Mûvîrîga ûrîa mûnene nîûkaavecana matûûra mengî naguo mûvîrîga ûrîa mûnini ûvecane matûûra manini. Wa mûvîrîga nîûkaava Alawi matûûra kûringana na mwîgana wa vûrûri ûrîa maagaire.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**10** “Îra andû a Isiraeli atî vîndî îrîa mûkaaringa rûnjî rwa Jorodani na mûtonye vûrûrirî wa Kanaani,

**11** nîmûkaathuura matûûra marîa mûndû angîthiî kwîthitha angîûraga mûndû ûrîa wîngî atakwenda.

**12** Matûûra mau nî ma kûthiî kwîthitha nîguo mûndû ûcio ûraganîte ndakaûragwe nî ûrîa ûngîenda kûrîvîrîria ûrîa ûûragîtwe, ûcio ûûraganîte atacirithîtue.

**13** Nîmûkaavecana matûûra menyu matandatû ma kwîthitha.

**14** Matûûra mathatû makeethîrwa marî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani na mathatû methîrwe marî vûrûrirî wa Kanaani.

**15** Matûûra mau matandatû nî ma kwîthithwa nî andû a Isiraeli, ageni arîa mûtûûranagia nao na evîtûkîri.

**15**

**16** “Nwatî mûndû ûrîa ûkaaringa mûndû ûrîa wîngî na cuuma akue, mûndû ûcio nî mûragani na nwanginya wanake akaaûragwa.

**17** Mûndû ûrîa ûkaaringa mûndû ûrîa wîngî na îthiga akue, mûndû ûcio nî mûragani, na nwanginya wanake akaaûragwa.

**18** Kana mûndû ûrîa ûkaaringa mûndû ûrîa wîngî na mûtî akue, mûndû ûcio nî mûragani na nwanginya wanake akaaûragwa.

**19** Nake mûndû ûmwe wa arîa metanîtue na mûndû ûcio ûragîtwe nîakaamûrîvîrîria na njîra ya kûraga mûndû ûcio ûraganîte.

**19**

**20** “Mûndû angîthîrwa arî na ûthû na ûrîa wîngî na amwîthithîre amûmunde, kana amwikie kîndû kîmûringe akue,

**21** kana amûringe na ngundi akue, mûndû ûrîa ûringîte ûcio wîngî nî mûragani na nwanginya akaaûragwa nî mûndû ûmwe wa arîa metanîtue na mûndû ûcio ûragîtwe.

**21**

**22** “Nwatî mûndû angîmunda ûrîa wîngî atakwenda na atarî na ûthû kana amwikie kîndû amûringe atamwîthithîrîte,

**23** kana, aringe mûndû na îthiga atakwenda na mûndû ûcio waringwa akue na ûcio wamûringa ethîrwe atarî nthû yake,

**24** andû onthe nîmagaatua ciira gatagatî ka mûragani na mûrîvîrîria kûringana na mawatho mau.

**25** Andû nîmagaatethûra mûndû ûcio ûraganîte atakwenda kuuma kûrî mûndû ûrîa wîtanîtue na mûndû ûcio ûragîtwe. Andû nîmagaacokia mûndû ûcio ûraganîte atakwenda îtûûrarî rîa kwîthitha, kûrîa aarî mbere. Mûndû ûcio ageekara îtûûrarî rîu nginya rîrîa Mûthînjîri-Ngai mûnene ûrîa wathuurîtwe na njîra ya kûvakwa maguta mamûre agaakua.

**26** Nwatî mûndû ûcio ûraganîte angîkaauma îtûûra rîu rîa kwîthitha,

**27** nake mûndû ûrîa metanîtue na mûndû ûrîa ûragîtwe oone ûcio ûraganîte arî vau nja ya mûvaka wa îtûûra rîu rîa kwîthitha na acoke amûrage, ke akeethîrwa atekîte wîvia wa kûragana.

**28** Mûndû ûcio ûraganîte nwanginya ekare îtûûrarî rîa kwîthitha nginya rîrîa mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene agakua; nwatî rîrîa mûthînjîri-Ngai ûcio mûnene agaakua, mûndû ûcio ûraganîte nwa acoke mûciî.

**29** Mawatho mama nîmatûûra marûmagîrîrwa nî njiarwa cienyu cionthe kûrîa kuonthe mûgaatûûra.

**29**

**30** “Mûndû wa wonthe ûkaaûraga mûndû wîngî nîagaatuîrwa kûragwa ethîrwa aira aîrî kûthiî na mbere nîmakaaruta ûira wa kwonania atî nîaûraganîte. Ûira wa mûndû ûmwe tî mwîganu nîguo mûndû atuîrwe atî nîaûraganîte.

**31** Mûndû wa wonthe ûkaaûragana na vinya nwanginya akaaûragwa. Gûtirî îrîvi rîngîrutwa nîûndû wa wîvia ta ûcio.

**32** Mûtigetîkîre îrîvi kuuma kûrî mûndû ûthiîte îtûûrarî rîa kwîthitha atî nîguo acoke mûciî mbere ya mûthînjîri-Ngai mûnene akue.

**33** Mûtigacûkangie vûrûri ûrîa mûtûûraga na njîra ya kûragana, nîûndû nthakame ya mûndû aûragîtwe nîcûkagia vûrûri. Gûtirî njîra îngî ya kûtheria vûrûri kuumana na wîvia ûcio tiga kûraga mûndû ûcio ûraganîte.

**34** Mûtigatûme vûrûri ûrîa mûtûûraga ûgîe gîko kûrîa wananie ndûûraga, nîûndû Nie Ngai-Mûnene ndûûranagia na andû a Isiraeli.”

# Nda 36

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îgai rîa aka arîa aviku

**1** Atongoria a nyomba cia mbarî ya Gileadi mûvîcî wa Makiru, mûvîcî wa Manase, Manase mûvîcî wa Josefu, nîmaathiîre na makîaria na Musa na atongoria acio engî a mîvîrîga ya andû a Isiraeli.

**2** Nîmaaugire atîrî, “Mwathi wetû, Ngai-Mûnene aakwathire ûgaîre andû a Isiraeli vûrûri na njîra ya kûthîra, na agîkwatha ûve erîtu a Zelofehadi ûrîa mûrwaiya îgai rîa îthe wao.

**3** Nwatî mangîvikua nî arûme a mîvîrîga îngî ya andû a Isiraeli, îgai rîao rîkaauma mûvîrîgarî wetû rîthiî mîvîrîgarî îrîa maavikire. Kwoguo îgai rîetû nîrîkaanyivanyiva.

**4** Mûthenya wa mambura ma kîririkano, îgai rîao nî rîgaataranîrua vamwe na îgai rîa mûvîrîga ûrîa erîtu acio makaavika. Kwoguo îgai rîao nîrîkaarutwa kuuma kûrî îgai rîa mûvîrîga wetû na tûtikaarînyita rîngî.”

**4**

**5** Kwoguo Musa nîwerire andû a Isiraeli wata ûrîa aathîtwe nî Ngai-Mûnene atîrî, “Andû a mûvîrîga wa Josefu mararia ûma.

**6** Ngai-Mûnene nîwaugire atî erîtu a Zelofehadi marî na wîyathi wa kûvikua nî mûndû wa wonthe makwenda, nwatî mavike mûvîrîgarî wao,

**7** nîguo îgai rîa andû a Isiraeli rîtikaume kwao, rîthiî mûvîrîgarî wîngî. Mûisiraeli wa wonthe agekaraga kûrîa îgai rîa mûvîrîga wake rîrî.

**8** Mwîrîtu wa wonthe ûkagîcaga na îgai kuuma mûvîrîgarî wa andû a Isiraeli, akaavikagua nî andû a mbarî ya mûvîrîga wa îthe nîguo Mûisiraeli wa wonthe anyitage îgai kuuma kûrî methe make ma tene.

**9** Kwoguo gûtirî îgai rîkaauma mûvîrîgarî ûmwe rîthiî ûrîa wîngî. Wa mûvîrîga wa wonthe wa Isiraeli ûgeekaraga kûrîa îgai rîaguo rîrî.”

**9**

**10** Nao erîtu a Zelofehadi nîmeekire wata ûrîa Ngai-Mûnene aathire Musa.

**11** Erîtu acio nî: Mahila, Tiriza, Hogila, Milika na nîmaavikirue nî aa mûrwethe.

**12** Maavikirue nî andû a nyomba ya mûvîrîga wa Manase mûvîcî wa Josefu narîo îgai rîao rîtiauma mûvîrîgarî wa îthe.

**12**

**13** Mau nîmo Maathani na mawatho marîa Ngai-Mûnene aaveere andû a Isiraeli na njîra ya Musa marî kûndû kûrîa kwaraganu kwa Moabu mûringo wa rûnjî rwa Jorodani vakuvî na îtûûra rîa Jeriko.

Gûco

# Gûco 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîario ya Musa kûrî andû onthe a Isiraeli

## Musa nîwathuurire atongoria a vûrûri

## (

## Ntha 18.13-27

## )

## Athigani nîmaatûmirwe kuuma Kadeshi-barinea

## (

## Nda 13.1-33

## )

## Ngai-Mûnene nîwaverithirie andû a Isiraeli

## (

## Nda 14.20-45

## )

**1** Îvukuurî rîîrî nîkuo kûrî na mîario ya Musa îrîa aarîrie andû a Isiraeli vîndî îrîa maarî werûrî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani. Maarî Kîamndarî Kîam Jorodani kwerekera Sufi, gatagatî ka îtûûra rîa Parani mwena ûmwe na matûûra ma Tofeli, Labani, Hozerothu na Dizahabu mwena ûcio wîngî.

**2** Mûndû aumîte kîrîmarî gîa Sinai athiîte Kadeshi-barinea avîtûkîrîrîte vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Edomu, aathiîcaga rûgendo rwa mîthenya îkûmi na ûmwe (11).

**3** Mûthenya wa mbere mweri wa îkûmi na ûmwe mwaka wa mîrongo îna kuuma andû a Isiraeli mauma Misiri, Musa nîwerire andû a Isiraeli maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aamwathîte ameere.

**4** Eekire ûguo arîkia kûvoota Sihoni, mûthamaki wa Amori ûrîa wathanaga arî îtûûrarî rîa Heshiboni, na Ogi, mûthamaki wa Bashani ûrîa wathanaga arî matûûrarî ma Ashitarothu na Edirei.

**5** Vîndî îo nî rîrîa andû a Isiraeli maarî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani vûrûrirî wa Moabu, na nîrîo Musa aambîrîrie gûtaarîria andû watho wa Ngai.

**5** Nîwaugire atîrî,

**6** “Rîrîa twarî kîrîmarî gîa Sinai, Ngai-Mûnene, Ngai wetû nîwatwîrire atî, ‘Mûrî ekaru kîrîmarî gîkî îvinda rîganu.

**7** Ambûrani magema na mûthiî na mbere na rûgendo nginya mûkinye vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Aamori, na icunjî cionthe irîa ithiûrûrûkîrrîtie vûrûri ûcio: na nîkuo Araba, vûrûri ûrîa ûrî irîma, nthî ya irîma, na Negebu. Mûthiîni vûrûrirî wa Kanaani na mûvîtûke irîma cia Lebanoni mûkinye rûnjîrî rûnene rwa Farati.

**8** Taroriani, nîngûmûva vûrûri ûyû wonthe mûrona ûrîa Nie, Ngai-Mûnene nerîîre methe menyu ma tene: Iburahimu, Isaka na Jakovu vamwe na njiarwa ciao na mwîvîtwa atî nîngaamava. Thiîni mwînyitîre guo.’ ”

**8**

**9** Musa nîwerire andû atîrî, “Vîndî îrîa twarî kîrîmarî gîa Sinai, nînaamwîrire atî, ‘Wîra ûyû wa kûmûtongoria nî mûrito mûno kûrî nie. Ndingîûvota nienga.

**10** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîatûmîte mwîngîve ta njata cia îgûrû.

**11** Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu ma tene, arotûma mwongerereke maita ngiri makîria ya ûguo mwîgana, na amûrathime wata ûrîa aamwîrîîre!

**12** Nwatî nîngîvota atîa kûruta wîra ûyû mûrito ûguo wa kûthiria ngucanio gatagatîrî kenyu nîrî nienga?

**13** Nthuurîrani andû aûgî, marî na ûmenyo wa maûndû, na mecîkene kuuma kûrî wa mûvîrîga, na nîngaamatua atongoria enyu.’

**14** Mue nîmwetîkîrire na mûkîona ûndû ûcio ûrî mwaro.

**15** Kwoguo nînoocire andû acio mwathuurîte aûgî na mecîkene kuuma mîvîrîgarî yenyu, na ngîmatua atongoria enyu. Amwe naamatuire atongoria a andû makiri, amwe atongoria a andû magana, na engî atongoria a ikundi cia andû mîrongo îtano na engî atongoria a makûmi ma andû. Na nînathuurire atongoria engî mîvîrîgarî yonthe yenyu.

**15**

**16** “Nînathire atongoria acio ngîmeera, ‘Thikagîrîriani maciira monthe marîa andû enyu makaamûretagîra, na mûtucage maciira monthe na kîvooto, marî ma andû enyu, wana kana marî ma ageni arîa mûtûûranagia nao.

**17** Mûtikathurûkanagie andû rîrîa mûkûmatuîra ciira. Thikagîrîriani ciira wa itonga na athîni ûndû ûmwe. Mûtigetigagîre mûndû, nîûndû îtua rîenyu nîrîo îtua rîa Ngai. Ciira ûrîa mûkaaremagwa nî gûtuithania, mûkaandetagîre ngaûtuithania.’

**18** Vîndî wa îo nînaamwîrire maûndû monthe marîa mwagîrîrwe nî gwîka.

**18**

**19** “Nîtwekire wa ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû aatwathire twîke. Nîtwaumire kîrîmarî gîa Sinai na tûkîthiî tûvîtûkanîrîtie werûrî mûnene warî na guoya ûrîa mwonire na vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Aamori, na tûgîkinya Kadeshi-barinea.

**20** Na rîrîa twakinyire Kadeshi-barinea, nînaamwîrire atî, ‘Rîu nîmwakinya vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Aamori ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû atûvete.

**21** Taroriani, nîguo ûûrîa, thiîni mûkegwatîre guo wata ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu aamwîrire. Mûtigetigîre kana mûmake.’

**21**

**22** “Nwatî nîmwaûkire kûrî nie na mûkîmbîîra atî, ‘Tiga tûtûme andû mathiî mbere yetû nîguo magatûthiganîre vûrûri ûcio na macoke matwîre ûvoro wa njîra îrîa mbaro mûno twagîrîrwe nî kûthiîra na wa matûûra marîa tûkethîrîria.’

**23** Nînoonire ûndû ûcio wî mwaro wa gwîka, na nînathuurire andû îkûmi na aîrî, wa mûvîrîga mûndû ûmwe.

**24** Andû acio nîmaathiîre na magîtonya vûrûri ûrîa ûrî irîma, na magîkinya Kîamndarî Kîam Eshikoli magîkîthigana.

**25** Nao nîmaatûretere matunda kuuma vûrûrirî ûcio na magîtwîra atî vûrûri ûcio Ngai-Mûnene, Ngai wetû atûvete nî mwaro.

**25**

**26** “Nwatî nîmwaregire ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu aamwathîte na mûkîrega gûtonya vûrûrirî ûcio.

**27** Nîmwambîrîrie kûnuguna mûrî kûu magemarî menyu mûkiugaga atî, ‘Ngai-Mûnene nî mûtûmenu. Aatûrutire Misiri nîguo atûrekererie kûrî Aamori matûûrage.

**28** Tûngîthiî kûu nîkî? Tue nî tûretigîra. Andû arîa twatûmire makathigane, maatwîrire atî vûrûri ûcio ûrî na andû araca na marî na vinya gûtûkîra, na andû acio matûûraga matûûrarî manene marî mairigîre na nthingo ikinyîte îgûrû matuurî, na nîmoonire avîcî a Anaki kuo arîa megana ta marimû!’

**28**

**29** “Nwatî nînaamwîrire atî, ‘Mûtigetigîre andû acio kana mûmake.

**30** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîakûmûtongoria, na amûrûîrîre, wata ûrîa mwonire agîka rîrîa mwarî Misiri,

**31** na mwarî werûrî. Nîmwonire ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu aamûtongoririe nginya mûgîkinya gûkû. Aamûmenyagîrîra ta ûrîa kamwana kathiîcaga kamenyereretwe nî îthe.’

**32** Nwatî wana mwegua ciugo icio, mûtietîkia Ngai-Mûnene, Ngai wenyu,

**33** ûrîa wathiîcaga amûtongoretie njîrarî akîmwonagia varîa mûkwamba magema menyu. Ngai-Mûnene nîwamûtongoragîria na kîmûrî Kîam mwaki ûtukû nîguo mwone gwa kûthiîra na akamûtongoreria na îtu mûthenya.

**33**

**34** “Ngai-Mûnene nîwegwire mateta menyu, akîrakara na akîîvîta akiuga atî,

**35** ‘Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wa rûciaro rûrû rwaganu ûkoona vûrûri ûcio mwaro, ûcio nerîîre methe menyu na mwîvîtwa atî nîngaamava.

**36** Kalebu mûvîcî wa Jefune, nîke wenga tu ûgaatonya vûrûrirî ûcio. Ke ethîrîtwe arî mwîvokeku kûrî nie na nîngaamûva wa vamwe na njiarwa ciake vûrûri ûcio aathiganire.’

**37** Ngai-Mûnene nwa warakarire nînie nîûndû wa mevia menyu na akîmbîra atî, ‘Wa nawe ndûgatonya vûrûri ûcio.

**38** Nwatî Joshua mûvîcî wa Nuni ndungata yake nîke ûgaaûtonya. Kwoguo mûmagîrîrie nîûndû nîke ûgaatûma andû a Isiraeli maûgae ûtuîke wao.’

**38**

**39** “Ngai-Mûnene nîwacokire agîtwîra atî, ‘Ciana cienyu irîa itangîvota gûkûûrana ûndû mwaro na mûcûku, icio mwaugire nîigaatavwa nî nthû cienyu, nîcio igaatonya vûrûrirî ûcio, na nîngaaiva guo ûtuîke wacio.

**40** Nwatî mue garûrûkani mûcoke werûrî mûthiî mûroretie Îria Îtune.’

**40**

**41** “Namue nîmwanjokerie atî, ‘Tue tûrî eviu mbere ya Ngai-Mûnene. Nwatî rîu nîtûkûthiî kûrûa wata ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû aatwathire.’ Kwoguo muonthe nîmwevarîrie kûthiî kûrûa, mûgîîciragia atî warî ûndû mûvûthû kûtharîkîra vûrûri ûcio ûrî irîma.

**41**

**42** “Nwatî Ngai-Mûnene nîwambîrire atî, ‘Makaanie matikatharîkîre vûrûri ûcio nîûndû meka ûguo nîmakûvootwa nîûndû nie tîmbîthîrwa vamwe nao.’

**43** Nînaamwîrire ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte, nwatî mûkîrega kwîgua. Nîmwareganire nake na mûkîthiî vûrûri ûcio ûrî irîma nîûndû wa mwîtîîo wenyu.

**44** Nao Amori arîa maatûûraga vûrûrirî ûcio ûrî irîma nîmaanyûrûrûkire kûrûa namue, na makîmûtharîkîra ta ûrîa njûkî îtharîkagîra mûndû. Nîmaamûvootire na makîmwîngata kuuma Edomu nginya Horima.

**45** Kwoguo nîmwarîrîre Ngai-Mûnene nîguo amûtethie. Nwatî Ngai-Mûnene nîwaregire kûmûthikîrîria kana kûmûtethia.

**46** Kwoguo nîtwekarire Kadeshi-barinea îvinda îraca.

# Gûco 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîaka îrîa andû a Isiraeli meekarire werûrî makîûrûraga

## Andû a Isiraeli nîmaavootire mûthamaki Sihoni

## (

## Nda 21.21-30

## )

**1** “Vuva wa ûguo nîtwagarûrûkire na tûkîthiî werûrî tûthiîte na njîra îrîa yavîtûkîrîrîte Îria Îtune, wata ûrîa Ngai-Mûnene ambathîte. Nîtwekarire kavinda karaca tûkîûrûraga kûu vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Edomu.

**1**

**2** “Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atî,

**3** ‘Mûrî ekaru îvinda rîganu mûkîûrûraga vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Edomu; kwoguo thiîni mwena wa rûgûrû,

**4** na wîre andû atî, mûrî vakuvî kûvîtûkîrîra vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Edomu, vûrûri wa andû enyu na nîo njiarwa cia Esaû. Andû acio nîmakaamwîtigîra.

**5** Nwatî mûtikarûe nao nîûndû nie ndikaamûva wanarî îkinyo rîmwe rîa vûrûri wao. Nie nîmvete njiarwa cia Esaû vûrûri wa Edomu ûtuîke wao.

**6** Mûkaagûraga irio cia kûrîa na manjî ma kûnyua kuuma kûrî o.’

**6**

**7** “Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ethîrîtwe akîmûrathima maûndûrî monthe marîa mwethîrîtwe mûgîka, na akîmûmenyagîrîra rîrîa mwaûrûraga werûrî ûyû mûnene ûguo. Ethîrîtwe arî vamwe namue îvinda rîa mîaka mîrongo îna (40) na mwarî na indo cionthe irîa mwavataraga.

**7**

**8** “Kwoguo nîtwathiîre na mbere na rûgendo, na tûgîtiga Edomu kûrîa njiarwa cia Esaû ciatûûraga, na tûkîvîtûka njîra îrîa yavîtûkîrîrîte Elathi na Ezioni-geberi na tûkîthiîra njîra ya werû wa Moabu.

**9** Ngai-Mûnene nîwambîrire atî, ‘Ndûkathînie andû a Moabu, njiarwa cia Loti, kana mûrûe nao, nîûndû nînîmavete îtûûra rîa Ari, na ndikaamûva wanarî gacunjî ka vûrûri wao.’ ”

**9**

**10** (Tene andû anene mûno ta marimû meetagwa Emimu nîo maatûûraga kuo. Maarî eengî na maarî na vinya mûno na araca ta Anaki.

**11** Wata Anaki, andû acio nîmeetagwa rîngî Refaimu, nwatî Amoabu maametaga Emimu.

**12** Tene Ahori wanao nîmaatûûraga vûrûri wa Edomu. Nwatî njiarwa cia Esaû nîciamengatire na ikîmathiria kuo onthe. Nîmaacokire magîtûûra kuo vandûrî vao. Ûguo nwa ta guo andû a Isiraeli meekire andû arîa matûûraga vûrûri ûrîa maaverwe nî Ngai-Mûnene.)

**12**

**13** “Nîtwacokire tûkîringa rûnjî rwa Zeredi, wata ûrîa Ngai-Mûnene aatwîrire.

**14** Kuuma twauma Kadeshi-barinea nginya rîrîa twaringire karûnjî ka Zeredi, twathirîtie mîaka mîrongo îthatû na înana (38). Kavinda kau, rûciaro rwa andû arîa maarî na ûkûrû wa kûthiî mbaararî nîrwathirîte wata ûrîa Ngai-Mûnene eevîtîte.

**15** Ngai-Mûnene nîwathiîre na mbere na kûregana nao nginya rîrîa aamathiririe onthe.

**15**

**16** “Rîrîa arûme onthe a mbaara maakwire,

**17** Ngai-Mûnene, nîwambîrire atî,

**18** ‘Ûmûnthî nîmûkûvîtûkîrîra îtûûra rîa Ari mûvakarî wa vûrûri wa Moabu.

**19** Nîmûgûkinya vakuvî na vûrûri wa Aamoni, njiarwa cia Loti. Mûtikamavurie kana mûrûe nao nîûndû ndikaamûva wanarî gacunjî ka vûrûri wa Aamoni ûrîa nîmavete ûtuîke wao.’ ”

**19**

**20** (Vûrûri ûyû wîtagwa rîngî vûrûri wa Refaimu, rîîtwa rîîrî nî rîa andû arîa maatûûraga kuo. Aamoni meetaga andû acio Zamuzumimu.

**21** Andû acio maarî eengî na maarî na vinya na araca ta Anaki. Nwatî Ngai-Mûnene nîwamathiririe, nao Aamoni nîmoocire vûrûri ûcio na magîtûûra kuo.

**22** Ngai-Mûnene nîwekîte wata ûguo kûrî andû a Edomu, njiarwa cia Esaû, arîa maatûûraga vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Edomu, rîrîa aathiririe Aahori, nao andû a Edomu magîoca vûrûri ûcio na magîtûûra kuo na kûu nîkuo matûûraga nginya ûmûnthî.

**23** Vûrûri ûrîa ûrî rûtere rwa îria rîa Mediterania nginya îtûûra rîa Gaza watûûragwa nî andû a Avimu mbererî. Andû a kuuma gîcîgîrîrarî gîa Kirete nîmaamathiririe na magîoca vûrûri ûcio na magîtûûra kuo.)

**23**

**24** “Twarîkia kûvîtûka vûrûri wa Moabu, Ngai-Mûnene nîwatwîrire atî, ‘Rîu ambîrîriani kûringa rûnjî rwa Arinoni. Nîngûnenganîra Sihoni, mûthamaki wa Aamori kuuma Heshiboni vamwe na vûrûri wake kûrî mue. Mûtharîkîreni na mwoce vûrûri wake.

**25** Kuuma ûmûnthî nîngûtûma andû onthe mamwîtigîre. Andû a nthî yonthe makegucaga mwagwetwa makainaina nî guoya.’

**25**

**26** “Nînaacokire ngîtûma anjaama kuuma werûrî wa Kedemothi kûrî mûthamaki Sihoni wa kuuma Heshiboni na ciugo cia thayû erwe atî,

**27** ‘Twîtîkîrie tûvîtûkîrîre vûrûrirî waku. Nîtûthiî na njîra tûtakwathûkia vandû.

**28** Tûkaarîva irio na manjî marîa tûkaanyua. Twîtîkîrie tu tûvîtûkîrîre vûrûrirî waku,

**29** tûthiî tûringe rûnjî rwa Jorodani na tûkinye vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû atûvete. Njiarwa cia Esaû, arîa matûûraga Edomu na andû a Moabu, arîa matûûraga Ari, nîmaatwîtîkîririe tûvîtûkîrîre vûrûrirî wao.’

**29**

**30** “Nwatî mûthamaki Sihoni ndetîkîra tûvîtûkîrîre vûrûrirî wake. Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîwamûmirie ngoro, na agîtuîka nthande nîguo tûmûvoote. Kwoguo nîtwamûtharîkîre tûkîmûvoota na tûgîoca vûrûri wake, na nîkuo tûtûûraga nginya ûmûnthî.

**30**

**31** “Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atî, ‘Taroriani, nie nînyambîrîrîtie kûnenganîra mûthamaki Sihoni vamwe na vûrûri wake kûrî mue. Ocani vûrûri wake ûtuîke wenyu.’

**32** Sihoni nîwaumîrire na athigari ake onthe a mbaara kûrûa natue, vakuvî na îtûûra rîa Jahazi.

**33** Nake Ngai-Mûnene, Ngai wetû nîwamûrekererie kûrî tue na tûkîmûraga; tûkîûraga avîcî ake vamwe na athigari ake onthe a mbaara.

**34** Nîtwanyitire na tûgîcûkangia matûûra monthe na tûkîûraga arûme onthe, aka onthe na ciana. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe watigarire.

**35** Nîtwatavire ndîthia tûkîthiî nacio, na tûgîkuua indo irîa twatavire matûûrarî marîa twanyitîte.

**36** Kuuma Aroeri, îtûûra rîrîa rîrî rûtere rwa rûnjî rwa Arinoni, na kuuma îtûûra rîrîa rîrî Kîamndarî, nginya Gileadi, gûtirî îtûûra rîarî na nthingo îngîatûremire. Ngai-Mûnene, Ngai wetû nîwatûvotithirie kwîgwatîra matûûra monthe.

**37** Nwatî tûtiakuvîvîria vûrûri wa Aamoni, kana ndeere cia rûnjî wa Jaboku kana matûûra marîa marî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma, kana kûndû kuonthe kûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû aatûgirîtie kûthiî.

# Gûco 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli nîmaavootire mûthamaki Ogu

## (

## Nda 21.31-35

## )

## Mîvîrîga îrîa yatûûrire mwena wa îrathîro wa Jorodani

## (

## Nda 32.1-42

## )

## Ngai-Mûnene nîwaregire Musa atonye Kanaani

**1** “Nîtwacokire tûkîthiî mwena wa rûgûrû twerekerete vûrûri wa Bashani. Nake mûthamaki Ogu nîwaûkire na athigari ake onthe a mbaara kûrûa natue vakuvî na îtûûra rîa Edirei.

**2** Nwatî Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, ‘Ndûkamwîtigîre, nîngûmûvecana kûrî we, andû ake, wana vûrûri wake wonthe. Nawe nîûkaamwîka wata ûrîa wekire Sihoni, mûthamaki wa Amori, ûrîa wathanaga arî Heshiboni.’

**2**

**3** “Kwoguo Ngai-Mûnene, Ngai wetû nîwarekererie mûthamaki Ogu na andû ake kûrî tue, nîtwamaûragire onthe na gûtirî wanarî ûmwe watigarire.

**4** Nîtwacokire tûgîtava matûûra make monthe. Matûûra monthe marîa twatavire maarî mîrongo îtandatû (60), gîcunjî kîonthe Kîam Arigobu, kûrîa Ogu, mûthamaki wa Bashani aathanaga.

**5** Matûûra mama monthe mairigîtwe na nthingo ndaca na igekîrwa ivingo, igacoka ikavingwa na cuuma. Kwarî na icagi nyîngî itaarî mbirigîre na nthingo.

**6** Nîtwacûkangirie matûûra monthe, na tûkîûraga arûme, aka, na ciana cionthe, wata ûrîa twekire matûûrarî marîa maathagwa nî Sihoni, mûthamaki wa Heshiboni.

**7** Nîtwatavire ndîthia yonthe na indo cionthe irîa ciarî matûûrarî mau.

**7**

**8** “Kwoguo, nîtwocire vûrûri ûrîa wathagwa nî athamaki aîrî a Aamori, ûrîa warî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani, kuuma rûnjîrî rwa Arinoni nginya kîrîma Kîam Herimoni.

**9** (Andû a Sidoni meetaga kîrîma Kîam Herimoni Sirioni, nao Aamori magagîta Seniri.)

**10** Nîtwatavire mavûrûri monthe ma Ogu, mûthamaki wa Bashani, matûûra monthe marîa maarî kûndû kûrîa kwaraganu, icunjî cia Gileadi na Bashani, na mwena wa îrathîro nginya matûûra ma Saleka na Edirei.

**10**

**11** “Ogu, mûthamaki wa Bashani nîke wenga watigarîte gatagatîrî ka njiarwa cionthe cia Refaimu. Gîtanda gîake gîatumîtwe na cuuma. Kîarî na ûraca wa mita inya (4) na wariî wa mita igîrî (2), kûringana na kîthimi kîrîa Kîamgîrîrîte. Gîtanda kîu nwa kîonagwa Raba, îtûûra înene rîa Aamori.

**11**

**12** “Rîrîa twenyitîre vûrûri ûcio, nînavere andû a mûvîrîga wa Reubeni na wa Gadi vûrûri ûrîa ûrî mwena wa rûgûrû wa Aroeri vakuvî na rûnjî rwa Arinoni, nuthu ya vûrûri ûrîa ûrî irîma wa Gileadi, wa vamwe na matûûra maguo.

**13** Nakuo Gileadi kûu gwatigarire na Bashani kuonthe, kûrîa kwathagwa nî mûthamaki Ogu, na nîkîo gîcunjî kîonthe Kîam Arigobu, nîkuo naveere nuthu ya andû a mûvîrîga wa Manase.”

**13** (Bashani kuonthe gwîtagwa vûrûri wa Refaimu.

**14** Jairi, mûvîcî wa Manase nîwocire gîcunjî kîonthe Kîam Arigobu, nginya mûvakarî wa Ageshuri na mûvakarî wa andû a Maka. Nîwetanirie icunjî icio na rîîtwa rîake ke mwene, Havothu-jairi. Ûguo nîguo gûtwîre gwîtagwa nginya ûmûnthî.)

**14**

**15** “Nînaacokire ngîva andû a mbarî ya Makiru, wa mûvîrîga wa Manase vûrûri wa Gileadi.

**16** Nao andû a mûvîrîga wa Reubeni na Gadi, nînamaveere vûrûri ûrîa umîte Gileadi nginya rûnjîrî rwa Arinoni. Mûvaka wao wa mwena wa îveti warî gatagatî ka rûnjî rwa Arinoni. Mûvaka wao wa mwena wa rûgûrû warî rûnjî rwa Jaboku, varîa maavakanîrîte na Aamoni.

**17** Nînaacokire ngîmava werû wa Araba vamwe na ndeere cia rûnjî rwa Jorodani kuuma Îria rîa Galilee nginya Îria rîa Cumbî rîrîa rîrî mwena wa îveti, na nginya nthî ya kîrîma Kîam Pisiga mwena wakîo wa îrathîro.

**17**

**18** “Vîndî wa îo, nînaamwathire ngîmwîra atî, ‘Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîamûvete vûrûri ûyû ûrî mwena wa îrathîro ûtuîke wenyu. Andû onthe a mbaara nîmoce indo ciao cia mbaara, macoke mathiî marî mbere ya andû acio engî enyu a Isiraeli.

**19** Nwatî aka enyu, ciana na ndîthia yenyu igaatigwa matûûrarî mau namûveere. (Nîmbicî mûrî na ndîthia nyîngî.)

**20** Tethereriani Aisiraeli acio engî nginya matonye vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene amavete, mwena wa îthûîro wa rûnjî rwa Jorodani, na matûûre kuo na thayû, wata ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akaamavotithia gûtûûra gûkû na thayû. Mwarîkia gwîka ûguo, nwa mûcoke gûkû vûrûrirî ûyû namûveere.’

**20**

**21** “Nînaacokire ngîatha Joshua ngîmwîra atîrî, ‘We nîwona maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene, Ngai waku eka kûrî athamaki acio aîrî: Sihoni na Ogu, na ûguo nîguo ageeka athamaki acio engî onthe a mavûrûri monthe marîa mûkaavîtûkîrîra.

**22** Mûtigetigîre athamaki acio, nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîakaamûrûîrîra.’

**22**

**23** “Kavinda kau nînakaîre Ngai-Mûnene ngîmwîra,

**24** ‘Mwathani, Ngai-Mûnene, we nîwambîrîrîtie kûmonia, nie ndungata yaku ûnene na vinya waku. Nî ngai îrîkû gûkû nthî kana kûu îgûrû îngîvota gwîka ciîko cia vinya na maûndû manene ta mama wîkîte?

**25** Ngai-Mûnene, nakûthaitha ûmbîtîkîrie ninge rûnjî rwa Jorodani ngone vûrûri ûcio mwaro ûrî irîma nthaka na irîma cia Lebanoni.’

**25**

**26** “Nwatî Ngai-Mûnene aarî mûrakaru nînie nîûndû wenyu, na ndangîanthikîrîrie. Kwoguo Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, ‘Ûguo nî mwîganu! Ndûkambîre ûndû ûyû rîngî!

**27** Unûkia ûthiî kîrîmarî Kîam Pisiga îgûrû, ûcoke ûrorie mwena wa îthûîro, wa rûgûrû, wa îveti na wa îrathîro; ûrorie waro na metho maku, nîûndû ndûkaaringa Jorodani ûthiî vûrûrirî ûcio.

**28** Atha Joshua na ûmûmîrîrie na ûmwîkîre vinya; nîûndû nîke ûgûtongoria andû aya nginya maringe na megwatîre vûrûri ûcio ûkwona.’

**28**

**29** “Kwoguo nîtwekarire Kîamndarî kîrîa kîerekanîrîte na îtûûra rîa Bethi-peori.”

# Gûco 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Musa nîwerire andû a Isiraeli mathîkagîre Ngai

## Gûkaanua kûvoya mîvuanano

## Matûûra ma kûûrîra marîa marî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani

## Musa nîwavere andû a Isiraeli watho wa Ngai

**1** Musa nîwacokire akîra andû a Isiraeli atîrî, “Kwoguo athîkagîrani mawatho monthe na matuîro ma ciira marîa nîramûthomithia, na nî mûgaatonya na mûtûûre vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu akûmûva.

**2** Mûtikongerere kana mûrute ûndû wanarî ûmwe kûrî maûndû marîa ngûmwatha. Athîkagîra maathani ma Ngai-Mûnene, Ngai wenyu marîa nîmûvete.

**3** Mue nîmwonire na metho menyu ûrîa Ngai-Mûnene eekire arî kîrîmarî gîa Peori. Nîwaûragire andû onthe arîa maagoocagîra Baali kuo.

**4** Nwatî andû amwe gatagatîrî kenyu, arîa maarî evokeku kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, marî mwoyo nginya ûmûnthî.

**4**

**5** “Nie nînîmûthomithîtie mawatho monthe na matuîro ma ciira, wata ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wakwa aambathire mbîke. Mûkaavingagia mawatho mau mûrî vûrûrirî ûrîa mûgûtonya mwîgwatîre ûtuîke wenyu.

**6** Mathîkagîreni na kinyi na mûmavingagie. Ûndû ûyû nîguo ûgaatûmaga mwonwe nî andû a mavûrûri marîa mengî mûrî aûgî na mûrî na ûmenyo mwîngî. Andû megua mawatho mau monthe makaaugaga, ‘Nama andû aya a vûrûri ûyû marî na ûûgî na ûmenyo mwîngî mûno!’

**6**

**7** “Nî vûrûri ûrîkû wana ethîrwa ûrî mûnene atîa wîthagîrwa ûrî na ngai îrî vakuvî naguo ta ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû ethagîrwa arî vakuvî natue rîrîa rîonthe twamwîta?

**8** Na nî vûrûri ûrîkû wana ethîrwa ûrî mûnene atîa ûrî na mawatho maro na matuîro ma ciira ta kîrîra gîkî kîonthe nîmûthomithîtie ûmûnthî?

**9** Îîmenyagîrîreni na mûtikariganîrwe nî maûndû marîa mwîyonerete na metho menyu; maririkanageni ûtûûrorî wenyu wonthe. Mamenyithanagieni kûrî ciana cienyu na kûrî ciana cia ciana cienyu.

**10** Mamenyithagieni ûvoro wa mûthenya ûrîa mwarûngamire mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai wenyu kîrîmarî Kîam Horebu, rîrîa aambîrire, ‘Îta andû a Isiraeli vamwe. Nîrenda megue ûrîa nguga, nîguo mamenye kûmbathîkagîra mavinda marîa monthe magûtûûra nthî, na mathomithagie ciana ciao gwîka guo.’

**10**

**11** “Meereni ûrîa mwathiîre na mûkîrûngama nthî ya kîrîma gîa Sinai. Nakîo kîrîma kîu nîgîakunîkirwe nî matu mairû na mwaki warîrîmbûkaga nginya matuurî.

**12** Meereni ûrîa Ngai-Mûnene aaririe namue arî ndarî ya mwaki ûcio. Nîmwegucaga ciugo irîa aamwîraga nwatî mûtiamwonaga. Mwegucaga mîario yake tu.

**13** Nîwamûmenyithirie ûvoro wa kîrîkanîro kîrîa aarîkanîre namue, na akîathana atî mûkîrûmagîrîre; nakîo nî maathani îkûmi marîa andîkire ivengererî igîrî cia mathiga.

**14** Vîndî îo Ngai-Mûnene nîwambathire akîmbîra nîmûthomithie mawatho monthe na matuîro ma ciira marîa mûkaarûmagîrîra mûrî vûrûrirî ûrîa mûthiîte kwîgwatîra ûtuîke wenyu.

**14**

**15** “Kwoguo nwanginya mûmenyerere mûtikariganîrwe atî vîndî îrîa Ngai-Mûnene aamwarîrie arî mwakirî kûu kîrîmarî gîa Sinai, mûtiamwona na mûtiîcî mûmbîre wake. Nîûndû wa ûguo îîmenyerereni mûno,

**16** nîguo mûtikevie na njîra ya kwîrûthîra ngai cia mîvuanano ya kumua, îrî na mûvuanîre ta wa mûndûmûrûme kana mûndûmûka,

**17** kana mûvuanîre wa nyamû wana îrîkû îrîa îrî gûkû nthî, kana gîconi kîrîa kîgûrûkaga rîerarî,

**18** kana nyamû îrîa îkurumaga gûkû nthî, kana wa nthamaki ya manjîrî.

**19** Rîrîa mwaroria îgûrû mwona riûa, mweri, na njata, na ciûmbe cionthe cia îgîrû, îîmenyagîrîreni mûtikagwe mageriorî ma gûciînamîrîra mûigooce kana mûitungatîre. Ngai-Mûnene, Ngai wenyu avecanîte indo icio kûrî andû onthe a nthî.

**20** Nwatî mue nîmue andû ake arîa aarutire Misiri mwakirî warî mûnene mûno. Aamûrutire kuo nîguo mûtuîke andû ake, na nîguo mûrî ûmûnthî.

**21** Ngai-Mûnene nîwarakarire nînie nîûndû wenyu na akîîvîta akiuga atî, ndikaaringa rûnjî rwa Jorodani na ndigaatonya vûrûri ûcio mwaro Ngai-Mûnene, Ngai wenyu amûveete ûtuîke îgai rîenyu.

**22** Nie ngaakuîra vûrûrirî ûyû, ndikaaringa rûnjî rwa Jorodani, nwatî mue nîmûkaaringa mûthiî mûkegwatîre vûrûri ûcio mwaro ûtuîke wenyu.

**23** Menyererani mûno mûtikariganîrwe nî kîrîkanîro kîrîa mwarîkanîre na Ngai-Mûnene, Ngai wenyu. Mûtikerûthîre mûvuanano wa wonthe wa indo irîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu aamûkaanirie.

**24** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ekariî ta mwaki ûrîa ûvîvagia ûkathiria viû. Ke nî Ngai wî wîru.

**24**

**25** “Rîrîa mûgaatûûra vûrûrirî ûcio wa Kanaani îvinda îraca na mûgîe na ciana, nacio ciana icio igîe na ciana ciacio, mûtikevie mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, na njîra ya kwîrûthîra mîvuanano ya mûthemba wa wonthe, nîûndû ûndû ûcio nwa ûrakarie Ngai.

**26** Ûmûnthî nîngwîta îgûrû na nthî ituîke aira atî, mwarega kûmbathîkîra mûrî vûrûrirî ûcio mûthiîte gûtûûra, nîmûkaathirua viû. Mûtigaatûûra kuo îvinda îraca, nwatî nîmûkaathirua viû.

**27** Ngai-Mûnene nîakaamûnyagania mavûrûrirî marîa mengî, nwatî nî andû anini magaatigara kûu mavûrûrirî mau.

**28** Mûrî mavûrûrirî mau, mûgaatungataga ngai cia mûvuanano irûthîtwe nî andû: ngai cia mîtî, mathiga, irîa itonaga, itegucaga, itarîcaga na itanungagîra.

**29** Mûrî kûu, nîmûgaacaria Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na nîmûkaamwona, ethîrwa nama nîmûkaamûcaria na ngoro yonthe na mwoyo wonthe.

**30** Rîrîa mûkaagîa na mathîna na maûndû mama monthe mekîke kûrî mue, nîmûgaacokerera Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na mûmwathîkîre.

**31** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu arî ntha. Ndakaamûtiganîria kana amûcûkangia na ndakaariganîrwa nî kîrîkanîro kîrîa ke mwene aarûthire na methe menyu na akîmerîra na mwîvîtwa.

**31**

**32** “Tuîriani îgûrû rîgiî mavinda marîa mavîtûku rîrîa mûtaarî aciare nginya rîrîa Ngai aaûmbire mûndû gûkû nthî. Tuîriani nthî yonthe mwone kana kûrî ûndû mûnene ta ûyû wanekîka kana waneguîka.

**33** Kûrî andû manegua mûgambo wa ngai îkîaria îrî mwakirî na magîtûûra ta ûrîa mue mwegwire na mûgîtûûra?

**34** Kûrî ngai yanageria kûthiî kûruta andû vûrûrirî wîngî na kûmatua andû ake ta ûrîa Ngai aamwîkire mûrî Misiri? Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîwatûmîre ûvoti na vinya wake mwîngî wa mûkîonaga. Nîwatûmire andû a Misiri manyitwe nî mûthiro na mbaara, nîwaringire ciama na morirû magîkîka na agîtûma maûndû ma kûmakania mekîke.

**35** Mwonirue maûndû mau nîguo mûmenye atî Ngai-Mûnene nî Ngai, na gûtirî wîngî tiga Ke.

**36** Nîwatûmire mwîgue mûgambo wake arî kûu îgûrû nîguo amûthomithie, nakuo gûkû nthî nîwatûmire mwone mwaki wake mûnene na mûkîgua mûgambo wake ûrî mwakirî ûcio.

**37** Ngai-Mûnene nîwendete methe menyu; kwoguo nîwamûthuurire kuuma kûrî njiarwa ciao na akîmûruta Misiri na vinya wake mûnene.

**38** Ke nîwengatire andû a mavûrûri manene na maarî na vinya kûrî mue, nîguo amûvire kuo na amûve vûrûri ûcio wao ûtuîke wenyu ta ûrîa gwîkariî ûmûnthî.

**39** Kwoguo menyani kuuma ûmûnthî na mwige ûndû ûyû ngororî cienyu atî, Ngai-Mûnene nî Ngai wa îgûrû na nthî, gûtirî ngai îngî.

**40** Kwoguo athîkagîrani irîra ciake na maathani make marîa namûva ûmûnthî nîguo maûndû menyu vamwe na njiarwa cienyu magîre na mûtûûre vîndî ndaca vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai akûmûva ûtuîke wenyu tene na tene.”

**40**

**41** Musa nîwacokire akîamûra matûûra mathatû mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani,

**42** nîguo mûndû ûrîa ûngîûraga mûndû ûtarî nthû yake na atakwenda aûragîra îtûûrarî rîmwe rîa mama nîguo ndakaûragwe.

**43** Nîwamûrire îtûûra rîa Bezeri rîrîa rîrî werûrî kûndû kûrîa kwaraganu rîtuîke rîa andû a mûvîrîga wa Reubeni, na îtûûra rîa Ramothi rîrîa rîrî vûrûrirî wa Gileadi rîtuîke rîa mûvîrîga wa Gadi, na îtûûra rîa Golani rîrîa rîrî vûrûrirî wa Bashani rîtuîke rîa mûvîrîga wa Manase.

**43**

**44** Ûyû nîguo watho ûrîa Musa aaveere andû a Isiraeli.

**45** Ino nîcio irîra, mawatho, na matuîro ma ciira marîa Musa aaveere andû a Isiraeli rîrîa maaumire Misiri.

**46** Vîndî îo maarî Kîamndarî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani kwerekera Bethi-peori. Vûrûri ûyû wathagwa nî Sihoni, mûthamaki wa Amori, ûrîa wathanaga arî îtûûrarî rîa Heshiboni. Sihoni nîwavootirwe nî Musa na andû a Isiraeli marîkia kuuma Misiri.

**47** Andû a Isiraeli nîmegwatîre vûrûri ûcio vamwe na vûrûri wa Ogu, mûthamaki wa Bashani, athamaki aîrî a Amori arîa maathaga mavûrûri marîa marî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani.

**48** Vûrûri ûcio wambîrîrîtie îtûûra rîa Aroeri rûtere rwa Rûnjî rwa Arinoni, nginya kîrîmarî gîa Sirioni

**49** vamwe na gîcunjî kîonthe Kîam mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani, nginya Îria Îtune mwena wa îveti nthî ya irîma cia Pisiga.

# Gûco 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maathani îkûmi

## (

## Ntha 20.1-17

## )

## Andû nîmegwire guoya

## (

## Ntha 20.18-21

## )

**1** Musa nîwetire andû onthe a Isiraeli vamwe na akîmeera atîrî, “Mue andû a Isiraeli tathikîrîriani, mawatho na irîra irîa ngûmwîra ûvoro wacio ûmûnthî nîguo mûimenye na mûivingagie na kinyi.

**2** Ngai-Mûnene Ngai wetû nîwarûthire kîrîkanîro natue kîrîmarî gîa Sinai.

**3** Kîrîkanîro kîu gîtiarî Kîam methe metû, nwatî aarûthire natue tuonthe arîa tûrî mwoyo ûmûnthî.

**4** Ngai-Mûnene nîwaririe namue mûkîyonagîra arî mwakirî kûu kîrîmarî.

**5** Nie nînarûngamire gatagatî ka Ngai-Mûnene namue nîguo nîmûmenyithie ûrîa aaugaga nîûndû nîmwetigagîra mwaki na mûtingîavotire kûthiî kîrîmarî îgûrû.

**5** “Ngai-Mûnene nîwaugire atî,

**6** ‘Nie, nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ûrîa wamûrutire vûrûri wa Misiri, kûrîa mwarî ûkomborî.

**6**

**7** “ ‘Ndûkagooce ngai ciîngî tiga nie.

**7**

**8** “ ‘Ndûkerûthîre mîvuanano ya kîndû wa kîonthe kîrî îgûrû kana kîrî gûkû nthî, wana kana kîrî manjîrî.

**9** Ndûgaciînamîrîre kana ûigooce. Nîûndû nie Ngai-Mûnene, Ngai waku, nî Ngai wî wîru. Ngaakinyîria ciana waganu wa methe, nginya rûciaro rwa kathatû na rwa kana rwa andû arîa mamenete.

**10** Nwatî nîngoonania wendo ûtathiraga kûrî andû ngiri nyîngî, arîa mamendete na mathîkagîra maathani makwa.

**10**

**11** “ ‘Ndûkanagwete rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, Ngai waku na îtherû nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai waku nîakaaverithia andû arîa magwetaga rîîtwa rîake na îtherû.

**12** Kûngûagîra mûthenya wa thavatû na ûwamûrage, wata ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai waku aakwathire.

**13** Rutaga wîra waku wonthe mîthenya îtandatû.

**14** Nwatî mûthenya wa mûgwanja nî thavatû ya Ngai-Mûnene, Ngai waku. Mûthenya ûcio, ndûkarutage wîra wana ûrîkû, we mwene, kana mûvîcîguo, kana mwarîguo, kana ndungata yaku ya mûndûmûrûme kana ya mûndûmûka kana ndegwa yaku, kana mvunda yaku kana nyamû yaku wa yonthe, kana mûgeni ûrîa wî gwaku mûciî. We na ndungata ciaku nwanginya mûvurûkage mûthenya ûcio.

**15** Ririkana atî vîndî îmwe warî Ngombo vûrûrirî wa Misiri, na Ngai-Mûnene, Ngai waku nîwakûrutire kuo na vinya na wathani na nî kîo Ngai-Mûnene, Ngai waku arakwatha ûkûngûagîre mûthenya wa thavatû.

**16** Tîîa aguo na nyûkwe wata ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai waku akwathîte wîkage. Weka ûguo maûndû maku nîmakûvua na nîûgûtûûra vîndî ndaca vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai waku agûkûva.

**16**

**17** “ ‘Ndûkaûragane.

**17**

**18** “ ‘Ndûkatharanie.

**18**

**19** “ ‘Ndûkaîe.

**19**

**20** “ ‘Ndûkaigîrîre mûndû ûrîa wîngî kîng'enyo.

**20**

**21** “ ‘Ndûkerirîrie mûka wa mûndû ûrîa wîngî, ndûkerirîrie nyomba ya mûndû ûrîa wîngî, kana mûgûnda wake, ndungata yake ya mûndûmûrûme kana ya mûndûmûka, kana ndegwa yake, kana mvunda yake, kana kîndû gîake wa kîonthe.’

**21**

**22** “Mama nîmo maathani marîa Ngai-Mûnene aamûveere muonthe rîrîa mwacemanîtie kîrîmarî. Rîrîa aaririe na mûgambo mûnene arî mwakirî, matuurî na nduma nene, ndongerera Maathani mengî tiga mama. Nîwacokire akîandîka Maathani mau ivengererî igîrî cia mathiga na akînengera cio.

**22**

**23** “Vîndî îrîa mwegwire mûgambo kuuma ndumarî îo îgûrû rîa kîrîma kîrîa gîakanaga mwaki, atongoria onthe a mîvîrîga yenyu, na athuuri nîmaaûkire

**24** na makîmbîra atî, ‘Ngai-Mûnene, Ngai wetû nîwatwonirie riiri na ûnene wake rîrîa twegwire akîaria arî mwakirî! Ûmûnthî nî twona Ngai akîaria na mûndû na îthenya rîa mûndû ûcio gûkua agatûûra mwoyo.

**25** Nwatî tûngîîvira ûgwatirî wa gîkuû rîngî nîkî? Mwaki ûcio mûnene ûguo nîûgûtûvîvia tûkue tûthire tûngîgua mûgambo wa Ngai-Mûnene, Ngai wetû rîngî.

**26** Kûrî mûndû wanegua mûgambo wa Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo akîaria arî mwakirî ta ûrîa twîguîte na agatûûra mwoyo?

**27** Musa, coka na ûthikîrîrie maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû akuga. Ûcoke ûke ûtwîre maûndû mau monthe agûkwîra na nî tûkûmegua na tûmeke.’

**27**

**28** “Ngai-Mûnene nîwegwire maûndû marîa mwaragia na akîmbîra atî, ‘Nînegua maûndû marîa andû aya makwîra na nî ma ma.

**29** Naarî kethîrwa mageciragia ûguo vîndî cionthe, mandîîage na mathîkagîre maathani makwa! Mangîka ûguo, maûndû mao monthe na ma njiarwa ciao makethagîrwa marî maro tene na tene.

**30** Thiî ûmeere macoke magemarî mao.

**31** Nwatî we Musa rûngama ava nîrî, na nîngûkûva Maathani monthe, Mawatho na matuîro ma ciira. Mathomithieni andû nîguo makaamathîkîra makinya vûrûri ûrîa ngaamava megwatîre.’

**31**

**32** “Mue andû a Isiraeli, menyererani mwone nîmwavingia maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu amwathîte. Mûtikaregane na watho wanarî ûmwe wa Ngai-Mûnene.

**33** Athîkagîrani maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu amwathîte nîguo maûndû menyu methagîrwe marî maro, na mûthiî na mbere gûtûûra vûrûrirî ûrîa mûkwîgwatîra.

# Gûco 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rîathani rîrîa rîa vata Mûno

## Gûkaanua ûvoro wîgiî kûrega kwathîka

**1** “Rîîrî nîrîo rîathani, mawatho na irîra irîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu aambathire nîmûthomithie, nîguo mûirûmagîrîre mûrî vûrûri ûrîa mûthiîte kwîgwatîra.

**2** Mavinda monthe marîa mue na njiarwa cienyu mûgûtûûra mwoyo, mûgetigagîra Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na mwathîkagîre irîra ciake cionthe na mawatho marîa ngûmûva, nîguo mûtûûre îvinda îraca vûrûrirî ûcio ngûmûva.

**3** Kwoguo mue andû a Isiraeli, thikîrîriani maathani mau na mûmathîkîre na kinyi! Mweka ûguo maûndû menyu nîmakûvua na mwongerereke mwîngîve mûno na mûtûûre vûrûrirî ûcio mûnoru, ûrî îriia na ûûkî wata ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu aamwîrîîre.

**3**

**4** “Tathikîrîriani mue andû a Isiraeli! Ngai-Mûnene, Ngai wetû nî Ngai-Mûnene ûmwe tu.

**5** Endani Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na ngoro yonthe na mwoyo wonthe, na vinya wenyu wonthe.

**6** Mûtikariganîrwe nî maathani mama ngûmûva ûmûnthî.

**7** Menyagîrîrani mûmathomithanagie kûrî ciana cienyu vîndî cionthe, rîrîa mûrî mîciî, rîrîa mûrî kûraca na mîciî, rîrîa mûkûthiî toro na rîrîa mûkûramûka.

**8** Moverereni njararî cienyu, na mothiûrî menyu nîguo mûmaririkanage.

**9** Mandîkeni itugîrî cia mîrango ya nyomba cienyu na ivingorî cienyu.

**9**

**10** “Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîakaamûva vûrûri ûrî na matûûra manene na maro marîa mûtaatuma, wata ûrîa eerîre methe menyu ma tene: Iburahimu, Isaka na Jakovu.

**11** Gûkethîrwa kûrî na nyomba ciîcûrîte indo mbaro irîa mûtekîra kuo, na gûkethîrwa kûrî na iriko irî na manjî irîa mûtenja, na mîgûnda ya mîthavibu na mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda îrîa mûtaavanda. Vîndî îrîa Ngai-Mûnene akaamûvira vûrûrirî ûcio na mûrîe irio cia mûthemba wa wonthe ûrîa mûkenda,

**12** mûkeemenyerera nîguo mûtikariganîrwe nî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, ûrîa wamûrutire vûrûri wa Misiri kûrîa mwarî ûkomborî.

**13** Îîtigagîreni Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na mûmûtungatagîre na mwîvîtage mûkîgwetaga rîîtwa rîake rîonga.

**14** Mûtikagooce ngai ciîngî, ngai cia andû arîa mûriganîtie nao.

**15** Mweka ûguo, Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ûrîa ûtûûraga gatagatîrî kenyu nîakaarakara na amûthirie viû gûkû nthî nîûndû ke nî Ngai wî wîru.

**15**

**16** “Mûtikagerie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ta ûrîa mwekire mûrî Masa.

**17** Menyagîrîrani mûvingagie Maathani monthe ma Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na kinyi, kîrîra gîake na mawatho marîa amwathîte.

**18** Îkagani maûndû marîa magîrîre na marîa maro methorî ma Ngai, nîguo maûndû menyu methîrwe marî maro na mûvote kwîgwatîra vûrûri mwaro ûrîa Ngai-Mûnene eerîre methe menyu na mwîvîtwa atî nîakaamava,

**19** na mwîngate nthû cienyu cionthe wata ûrîa Ngai-Mûnene eeranîre.

**19**

**20** “Vuvarî ciana cienyu ingîkaamûria kîrîa gîatûmire Ngai-Mûnene amûva kîrîra, mawatho na matuîro ma ciira mama monthe,

**21** nîmûgaaciîra atî, ‘Tue twarî ngombo cia mûthamaki wa Misiri, na Ngai-Mûnene agîtûtethûra ûkomborî ûcio na ûvoti wake mûnene.

**22** Nîtwonire Ngai-Mûnene akîringa ciama na agîka maûndû ma kûmakania na ma kûgegania kûrî andû a Misiri, mûthamaki na atongoria ake onthe.

**23** Ke aatûtethûrire kuuma vûrûrirî ûcio na agîtûrete gûkû na agîtûva vûrûri ûyû eerîre methe metû.

**24** Kwoguo Ngai-Mûnene, Ngai wetû nîwatwathire twathîkagîre maathani mama na tûmûgoocage. Tweka ûguo, ke akaamenyagîrîra vûrûri wetû na atûmage ûthiî na mbere.

**25** Kethîrwa nwa tûvingie na kinyi maathani mama monthe marîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû atwathîte, ke nîagaatûtua athingu.’

# Gûco 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû arîa Ngai-Mûnene athuurîte

## (

## Ntha 34.11-16

## )

## Irathimo irîa ciumanaga na wathîki

## (

## Gûco 28.1-14

## )

**1** “Rîrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akaamûkinyia vûrûrirî ûrîa mûkegwatîra ûtuîke wenyu, nîakengata andû a mavûrûri mûgwanja arîa marî vinya kûrî mue maume kuo. Namo nî: Ahiti, Agirigashi, Amori, Akanaani, Aperizi, Ahivi na Ajebusi.

**2** Rîrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akaamarekereria kûrî mue na mûmavoote, nwanginya mûkaamaûraga onthe mathire. Mûtikarûthe kîrîkanîro nao kana mûmeguîre ntha.

**3** Mûtikavikanie nao: mûtikareke erîtu enyu mavikua nî anake ao kana mûreka anake enyu mavikia erîtu ao,

**4** nîûndû nwa matûme ciana cienyu itiganîrie Ngai-Mûnene na ciambîrîrie kûgooca ngai ciîngî. Ingîka ûguo, Ngai-Mûnene nîakaarakara nîmue na amûthirie wa rîmwe.

**5** Kwoguo nîmûkoomomora metha ciao cia magongoona, na munange itugî cia ngai ciao, na mûtemange mîvuanano ya Ashera, na mûvîvie mîvuanano yao ya kumua.

**6** Mue mûrî rûrîrî rûtheru rwa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu. Ngai-Mûnene, Ngai wenyu aamûthuurire gatagatîrî ka andû onthe a nthî mûtuîke andû ake kîûmbe.

**6**

**7** “Ngai-Mûnene ndaamwendire na akîmûthuura nîûndû wa ûrîa mwarî eengî gûkîra andû a mavûrûri marîa mengî, nama mwarî anini mûno gûkîra mavûrûri marîa mengî ma nthî.

**8** Nwatî aamûthuurire nîûndû wa kûmwenda na kûvingia mwîvîtwa wake kûrî methe menyu. Kîu nîkîo gîatûmire amûvonokie na vinya wake mûnene na akîmûkûûra kuuma ûkomborî wa mûthamaki wa Misiri.

**9** Menyani nama atî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîke Ngai, na nî mwîvokeku. Ke nîavingagia kîrîkanîro gîake na arî wendo ûtathiraga, kûrî njiarwa ngiri cia andû arîa mamwendete na mavingagia maathani make.

**10** Nwatî nîakaaverithia arîa mamûmenete na amacûkangie.

**11** Kwoguo menyagîrîrani mûvingagie na kinyi maathani, mawatho na matuîro ma ciira marîa ngûmwatha ûmûnthî.

**11**

**12** “Ethîrwa mûkegucaga maathani mama na mûmathîkagîre na kinyi, Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akaavingagia kîrîkanîro gîake namue, na amwonagie wendo ûtathiraga wata ûrîa aarîkanîre na methe menyu.

**13** Akaamwendaga, amûrathimage, na atûme mwongerereke mûtuîke rûrîrî rûnene. Ngai-Mûnene nîakaarathima ciana cienyu na mîgûnda yenyu, na maciaro ma mîgûnda yenyu nîguo mwîthagîrwe mûrî na ndivei na maguta, na amûrathime na ng'ombe na ng'ondu nyîngî. Ngai-Mûnene nîakaamûrathima na indo icio cionthe mûrî vûrûrirî ûrîa eerîre methe menyu atî nîakaamûva.

**14** Nîmûkaarathimwa gûkîra andû onthe. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wenyu ûkethîrwa arî nthata kana nyamû wa yonthe ndîthiarî yenyu îthîrwe îrî nthata.

**15** Ngai-Mûnene nîakaamûgitîra kuuma kûrî mîrimû yonthe. Ndagaatûma mûgîe na mîrimû mîcûku ta îrîa mwonire Misiri, nwatî arîa onthe mamûthûrîte nîo makaanyitwa nî mîrimû îo.

**16** Na nîmûkaaûraga andû arîa onthe Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akaarekereria kûrî mue. Mûtikameguîre ntha kana mûtungatîre ngai ciao, nîûndû ûcio ûkethîrwa ûrî mûtego kûrî mue.

**16**

**17** “Mûtikeîre na ngoro atî, andû acio nî eengî kûmûkîra, na atî mûtingîvota kûmengata.

**18** Mûtikegue guoya nî o na mûririkane ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu eekire mûthamaki wa Misiri na andû a kuo onthe.

**19** Taririkanani mîthiro îrîa mwonire na metho menyu. Taririkanani ciama na morirû marîa Ngai-Mûnene aaringire na ûvoti na vinya wake ûrîa aatûmîre nîguo amûrute Misiri. Ûguo nwaguo Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ageeka kûrî mavûrûri mau mûretigîra.

**20** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîagaatûma andû acio megue guoya, nginya rîrîa arîa onthe magaatigara methithîte kuuma kûrî mue makaaûragwa.

**21** Kwoguo mûtigetigîre andû acio. Ngai-Mûnene, Ngai wenyu arî vamwe namue; nî Ngai mûnene na wagîrîrwe nî gwîtigîrwa.

**22** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîakaamwîngatîra andû arîa marî mavûrûri marîa mûgaatonya kavora wa kavora. Mûtikamengate onthe wa rîmwe, nîûndû mweka guo nyamû cia kîthaka nîikengîva na imûtoorie.

**23** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîakaarekereria nthû cienyu kûrî mue na atûme magaage nginya mathirue.

**24** Ngai-Mûnene nîakaarekereria athamaki ao kûrî mue nîguo mûmaûrage mariganîre. Gûtirî mûndû ûkaamwîtirîria nginya mûmathirie onthe.

**25** Nîmûkaavîvia mîvuanano ya kumua ya ngai ciao. Mûtigacumîkîre sîlûva kana thaavu ciao kana mûcioce ituîke cienyu nîûndû nî mûgiro kûrî Ngai-Mûnene.

**26** Mûtikavire ngai icio cia mûvuanano mîciîrî yenyu, nîguo mûtikarumwe ta cio. Nwanginya mûmene na mûnyarare ngai icio cia mîvuanano, nîûndû nî nume nî Ngai-Mûnene.

# Gûco 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mwatonga mûtikariganîrwe nî Ngai-Mûnene

**1** “Menyererani mwathîkagîre na kinyi maathani monthe marîa nîramûva ûmûnthî, nîguo mûtûûre, mwongerereke na mwîgwatîre vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene erîîre methe menyu.

**2** Ririkanani ûrîa Ngai-Mûnene aamûtongoririe rûgendo rûraca werûrî kavinda ka mîaka mîrongo îna. Nîwatûmire mwînyivie, akîmûgeria nîguo amenye kîrîa kîrî ngororî cienyu, na amenye kana nîmûkaathîkîra maathani make kana mûtikaamathîkîra.

**3** Nîwatûmire mwînyivie na njîra ya gûtûma mûvûte, akîmûva mana mûkîrîa, irio irîa mue wana methe menyu mataanarûma rîngî. Eekire ûguo nîguo amûthomithie atî twa mûgate guonga ûtûûragia mûndû mwoyo, nwatî atûûragua nî kiugo kîrîa kîonthe kiumîte kanyuarî ka Ngai-Mûnene.

**4** Mîaka îo yonthe mîrongo îna mûtîatuîkîrwa nî nguo kana mwimba magûrû.

**5** Menyani atî wata ûrîa mwana averithagua nî îthe, nwa ta guo Ngai-Mûnene, Ngai wenyu amûverithagia.

**6** Kwoguo athîkagîrani maathani ma Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na mûrûmagîrîre njîra ciake mûkîmwîtigagîra.

**7** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîakûmûvira vûrûrirî mwaro na mûnoru, ûrî na nyûnjî na kûndû kûtherûkaga manjî, na nyûnjî ithiîcaga na rungu rwa nthî ikaumîrîra ciandarî na irîmarî;

**8** vûrûri ûrî ngano, cairi, thavibu, mîkûyû ngûngûmanga, mîtamaiyû, na ûûkî.

**9** Mûtigaatura gîa kûrîa kana kîndû wa kîonthe kîrîa mûngîenda mûrî vûrûrirî ûcio. Mûkenjaga cuuma mathigarî ma vûrûri ûcio, na mwînjage gîcango irîmarî.

**10** Mûrî vûrûrirî ûcio, gûtirî kîndû mûkenda kûrîa gîture, na nîmûgaacokia ngatho kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîûndû wa vûrûri mwaro ûcio amûveete.

**10**

**11** “Îîmenyerereni mûtikariganîrwe nî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu. Mûtikarege kwathîkîra maathani, matuîro ma ciira na mawatho make marîa ngûmûva ûmûnthî.

**12** Mwarîkia kûrîa irio mwegania na mwarîkia gûtuma nyomba mbaro na gûtûûra kuo,

**13** na rîrîa ng'ombe, ng'ondu, sîlûva, thaavu na indo irîa ciîngî cionthe mûrî nacio ikongerereka,

**14** menyererani mûtigetîîe mûriganîrwa nî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, ûrîa wamûrutire vûrûri wa Misiri kûrîa mwarî ûkomborî.

**15** Ngai-Mûnene nwake wamûtongoririe kûu werûrî ûcio mûnene na warî na ûgwati mwîngî wa njoka irîa irî ûrogi na tûng'aurû. Vûrûri ûcio ndwarî na manjî na Ngai-Mûnene nîwatûmire manjî maume îthigarî mûnyue.

**16** Kûu werûrî nîwamûvere mana mûrîe, irio irîa methe menyu matanarûma. Nîwatûmire mwînyivie na akîmûgeria, nîguo mûthiiarî amûrathime na indo mbaro.

**17** Kwoguo îîmenyerereni mûtigecirie atî mûtongete nîûndû wa ûvoti kana vinya wenyu.

**18** Ririkanani atî nî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ûvecanaga ûvoti wa gûtonga. Ekaga ûguo nîguo avingie maûndû marîa aarîkanîre na methe menyu wata ûrîa gwîkariî ûmûnthî.

**19** Na ethîrwa nîmûkaariganîrwa nî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, na mwambîrîrie gûcaria ngai ciîngî cia gûtungatîra na kûigooca, nîramwîra nama atî mweka ûguo nwanginya mûkaathira viû.

**20** Ethîrwa tîmwathîkîra Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, nîmûkaathirua wata mavûrûri marîa Ngai-Mûnene akûthiria nîguo mûtonye kuo.

# Gûco 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîke wavootanagîra andû a Isiraeli

## (

## Ntha 32.1-35

## )

**1** “Tathikîrîriani, mue andû a Isiraeli! Ûmûnthî mûrî vakuvî kûringa Jorodani mûkegwatîre mavûrûri manene na marî na vinya kûrî mue. Matûûra ma mavûrûri mau nî manene na nîmaairigîre na nthingo nginya matuurî.

**2** Andû a mavûrûri mau nî araca na marî vinya; nî avîcî a Anaki ûrîa mwîcî na mwegwire gûkîarua ûvoro wake atî, gûtirî mûndû ûngîtirîria andû ake mbaararî.

**3** Kwoguo menyani ûmûnthî atî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîke ûkûmûtongoria avaana ta mwaki ûrîa ûvîvagia ûkathiria. Mûkîîgwatîra vûrûri ûcio, Ngai-Mûnene nîakaamavoota namue mûmengate na mûmathirie viû wa rîmwe wata ûrîa eeranîrîte.

**3**

**4** “Ngai-Mûnene arîkia kûmwîngatîra o, mûtikeîre na ngoro atî, Ngai-Mûnene aamûtethirie kwîgwatîra vûrûri ûyû nîûndû wa ûthingu wenyu. Nwatî Ngai-Mûnene nîamwîngatîra andû aya nîûndû wa waganu wao.

**5** Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîamwîtîkîria mwoce vûrûri wao tî nîûndû wa ûrîa mûrî athingu kana mwîkaga maûndû maro, nwatî nîamengata nîûndû nî aganu, na nîguo avingie kîrîkanîro kîrîa eerîre methe menyu na Iburahimu, Isaka na Jakovu na mwîvîtwa.

**6** Kwoguo menyani atî Ngai-Mûnene Ngai wenyu ndaramûva vûrûri ûyû mwaro ûguo nîûndû wa ûthingu wenyu, nîûndû mue mûrî andû aremi.

**6**

**7** “Mûtikariganîrwe nî ûrîa mwatûmire Ngai-Mûnene Ngai wenyu arakare mûrî werûrî. Kuuma mûthenya ûrîa mwaumire Misiri nginya mûthenya ûrîa mwakinyire gûkû, mwîthîrîtwe mûkîregana na Ngai-Mûnene.

**8** Wana tûrî kîrîmarî gîa Sinai, nîmwatûmire Ngai-Mûnene anyitwe nî marakara mangîatûmire amûthirie.

**9** Rîrîa naaunûkirie kîrîmarî nîguo ngamûkîre ivengere cia îthiga irîa ciandîkîtwe kîrîkanîro kîrîa Ngai-Mûnene aarûthire namue, nînekarire kîrîmarî kîu mîthenya mîrongo îna, ûtukû na mûthenya ndakûrîa kana kûnyua kîndû.

**10** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmva ivengere icio igîrî cia îthiga irîa aandîkîte ke mwene maûndû marîa aamwîrire arî mwakirî mûthenya ûrîa mwagomanîte kîrîmarî.

**11** Vuva wa mîthenya îo mîrongo îna, ûtukû na mûthenya, Ngai-Mûnene nîwamûvere ivengere icio igîrî cia îthiga irîa ciandîkîtwe kîrîkanîro.

**11**

**12** “Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî, ‘Ûkîra na ûnyûrûrûke ume gûkû kîrîmarî narua, nîûndû andû aku arîa warutire Misiri nîmekîte ûndû mûcûku; nîmatigîte wa rîmwe kûrûmîrîra mawatho marîa namaathire na nîmerûthîrîte mûvuanano.’

**12**

**13** “Ngai-Mûnene nwa wambîrire atîrî, ‘Nîmbicî ûrîa andû acio marî aremi.

**14** Ndûkangirie nîmathirie. Nîrenda kûmathiria onthe na mariganîre viû gûkû nthî. Nîngaacoka ngûtue îthe wa rûrîrî rûnene na rûrî na vinya kûmakîra.’

**14**

**15** “Kwoguo nînagarûrûkire ngînyûrûrûka kuuma kîrîmarî nguuîte ivengere igîrî cia îthiga na njara irîa ciandîkîtwe kîrîkanîro. Nakîo kîrîma nwa gîakanaga mwaki.

**16** Nînaroririe na ngîona atî nama nîmûregete kwathîkîra watho ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu aamwathîte, na nîmwîvîtie mbere ya Ngai na njîra ya kwîrûthîra mûvuanano wa karegwa.

**17** Kwoguo nînocire ivengere icio igîrî cia îthiga na ngîiringithia nthî ikiunîkanga wa mûkîonaga.

**18** Nînaacokire ngîmama ndurumithîtie ûthiû nthî mbere ya Ngai-Mûnene îvinda rîa mîthenya mîrongo îna, ûtukû na mûthenya, ndakûrîa kana nyua kîndû. Nekire ûguo nîûndû nîmwekîte mevia mbere ya Ngai-Mûnene na mûgîtûma arakare.

**19** Nînetigagîra marakara na mang'ûrîka marîa Ngai-Mûnene aarî namo nîûndû wenyu marîa mangîatûmire amûthiria. Nwatî Ngai-Mûnene nîwanthikîrîrie wa rîngî.

**20** Ngai-Mûnene aarî mûrakaru mûno nî Aroni na nîwevarîrîtie kûmûûraga, kwoguo vîndî wa îo nînavoere Aroni.

**21** Nînoocire kîndû kîonthe kîrîa Kîamrî na mevia, karegwa karîa mwarûthîte, ngîkavîvia na mwaki na ngîkaunanga tûcunjî. Nînaacokire ngîkathîa gagîtuîka rûkûngû na ngikia rûkûngû rûu karûnjîrî karîa kaanyûrûrûkaga kaumîte kîrîmarî kîu.

**21**

**22** “Wana nwa mwarakaririe Ngai-Mûnene rîrîa mwarî Tabera, Masa, na Kiburothi Hatava.

**23** Na rîrîa Ngai-Mûnene aamûtûmire kuuma Kadeshi-barinea na akîmwîra mûthiî mûkegwatîre vûrûri ûrîa aamûveere, nîmwacokire mûkîregana na maathani ma Ngai-Mûnene Ngai wenyu na mûtiamwîtîkia kana mûmwathîkîra.

**24** Mûtûûrîte mûreganîte na Ngai-Mûnene kuuma rîrîa naamûmenyire.

**24**

**25** “Kwoguo nînaamamire ndurumithîtie ûthiû nthî mbere ya Ngai-Mûnene îvinda rîa mîthenya mîrongo îna ûtukû na mûthenya, nîûndû nînaamenyete atî Ngai-Mûnene nîwavangîte kûmûthiria.

**26** Nînavoire Ngai-Mûnene ngîmwîra atîrî, ‘Ûûi Ngai-Mûnene Ngai, ndûgacûkangie andû aku arîa wakûûrire na ûkîmaruta Misiri na vinya waku mûnene.

**27** Ndûkarorie ûremi, waganu kana wîvia wa andû aya, nwatî ûririkane ndungata ciaku Iburahimu, Isaka na Jakovu.

**28** Ûngîmathiria, andû a vûrûri wa Misiri kûrîa watûrutire nwa mauge atî nîûndû Ngai-Mûnene nîwaremirwe nî gûkinyia andû ake vûrûri ûrîa aamerîîre na atî nîwamamenire, nîkîo amaretete gûkû werûrî nîguo amaûragîre kuo.

**29** Nwatî Ngai-Mûnene, aya nî andû aku arîa wathuurire matuîke aku kîûmbe na ûkîmaruta ûkomborî Misiri na vinya na ûvoti waku mûnene.’

# Gûco 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Musa nîwamûkîre Maathani rîngî

## (

## Ntha 34.1-10

## )

## Maûndû marîa Ngai endaga mwîkage

**1** “Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî, ‘Umia ivengere igîrî cia îthiga wata irîa cia mbere na ûcoke ûtume îthandûkû rîa mûtî rîa gwîkîra ivengere icio, ûcoke unûkie kîrîmarî kûrî nie.’

**2** Nîngaandîka ivengererî icio ciugo irîa nandîkîte ivengererî cia mbere irîa waunangire, ûcoke ûciîkîre îthandûkûrî rîu.

**2**

**3** “Kwoguo nînatumire îthandûkû rîa mûtî wa mûgaa, ngîcoka ngiumia ivengere igîrî cia îthiga ta irîa cia mbere, na ngîunûkia kîrîmarî nguuîte ivengere icio na njara.

**4** Ngai-Mûnene nîwacokire akîandîka ivengererî icio ciugo wata irîa aandîkîte mbere; nacio nî Maathani îkûmi marîa aamûveere rîrîa aamwarîrie arî mwakirî mûthenya ûrîa mwagomanîte kîrîmarî. Ngai-Mûnene nîwacokire akînengera ivengere icio.

**5** Nînaanyûrûkire ngiuma kîrîmarî. Nînacokire ngîkîra ivengere icio îthandûkûrî rîrîa naatumîte wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte, na kûu nîkuo irî.”

**5**

**6** (Andû a Isiraeli nîmaaumire kûu ithimarî cia andû a Jaakani na makîthiî Mosera. Marî kûu, Aroni nîwakwire na akîthikwa. Nake Mûvîcî Eliazaru nîwatuîkire mûthînjîri-Ngai vuva wake.

**7** Nîmaaumire kûu na makîthiî Gudigoda, na kuuma Gudigoda nîmaathiîre nginya Jotibatha kûrîa kwarî na tûrûnjî twîngî.

**8** Vîndî îo, Ngai-Mûnene nîwathuurire andû a mûvîrîga wa Lawi makuuage îthandûkû rîa kîrîkanîro na mamûtungatagîre marî athînjîri-Ngai, na marathimage andû rîîtwarî rîake. Ûguo nîguo mekaga nginya ûmûnthî.

**9** Kwoguo andû a mûvîrîga wa Lawi matiagaîrwa vûrûri wa gûtûûra ta mîvîrîga îrîa îngî. Vandû va ûguo maagaire wîra wa gûtungatîra wata ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu aamerîrîte.)

**9**

**10** “Nînekarire kîrîmarî îvinda rîa mîthenya mîrongo îna, ûtukû na mûthenya wata ûrîa nekîte mbere. Ngai-Mûnene nîwanthikîrîrie rîngî na akîrega kûmûthiria.

**11** Nîwacokire akîmbîra, ‘Ûkîra ûthiî na mbere na rûgendo rwaku ûtongoretie andû nginya makinye na megwatîre vûrûri ûrîa nerîîre methe mao na mwîvîtwa atî nîngaamava.’

**11**

**12** “Rîu mue andû a Isiraeli, na kinthî maûndû marîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu endaga kuumana namue tî kûmwîtigîra, kûrûmîrîra njîra ciake cionthe, kûmwenda, kûmûtungatagîra na ngoro yonthe na mwoyo wonthe,

**13** na kwathîkagîra maathani monthe na mawatho marîa ngûmwatha mûvingie ûmûnthî nîûndû wa wagîrîru wenyu.

**14** Îgûrû na îgûrû kûrîa kûraca mûno wana nthî vamwe na indo cionthe irîa irî kuo nî cia Ngai-Mûnene Ngai wenyu.

**15** Nwatî wendo wa Ngai-Mûnene Ngai wenyu kûrî methe menyu warî mûnene mûno. Kwoguo nîwamûthuurire, mue njiarwa ciao îthenya rîa andû a ndûrîrî irîa ciîngî na mûrî ake nginya ûmûnthî.

**16** Kwoguo kuuma rîu theriani ngoro cienyu mwîyamûrîre Ngai-Mûnene na mûtigatuîke aremi rîngî.

**17** Nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wenyu, nîke Ngai wa ngai irîa ciîngî, na Mwathani wa athani. Ke nî mûnene, arî vinya na nîwagîrîrwe nî gwîtigîrwa. Ke ndacagûranagia na ndamûkagîra mavaki.

**18** Atucaga ciira wa aka a ndigwa na ciana cia ndigwa na kîvooto. Nîwendete ageni na nîamavecaga gîa kûrîa wana nguo.

**19** Kwoguo endagani ageni, nîûndû wanamue mwarî ageni vûrûrirî wa Misiri.

**20** Tîagani Ngai-Mûnene Ngai wenyu na mûmûtungatagîre wenga. Tuîkani evokeku kûrî ke na mwîvîtage mûkîgwetaga rîîtwa rîake rîonga.

**21** Nîke mwagîrîrwe nî gûkumia, na nîke Ngai wenyu ûrîa wamûringîre ciama na morirû marîa mwonire na metho menyu.

**22** Methe menyu arîa maathiîre Misiri onthe maarî mîrongo mûgwanja. Nwatî rîu, Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîatûmîte mwîngîve ta njata cia matuurî.

# Gûco 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûnene wa Ngai-Mûnene

## Irathimo irîa irî vûrûrirî wa kîîranîro

**1** “Endagani Ngai-Mûnene Ngai wenyu vîndî cionthe na mwathîkagîre maûndû marîa aathanîte, mawatho make, irîra ciake, na maathani make.

**2** Ririkanani ûmûnthî maûndû marîa mwonire Ngai-Mûnene agîka. Mue nîmue mwonire maûndû mau, nwatî tî ciana cienyu. Nîmwonire ûnene wa Ngai-Mûnene Ngai wenyu, vinya wake, ûvoti wake,

**3** cioneki, na maûndû manene marîa eekire Misiri kûrî mûthamaki wa kuo na vûrûri wake wonthe.

**4** Nîmwonire ûrîa Ngai-Mûnene eekire athigari a Misiri wa vamwe na mbarathi na ikaari ciao cia mbaara. Nîwatûmire maûrîre Îriarî Îtune mamûkinyîrîte na makîthira viû.

**5** Nîmwicî maûndû marîa aamwîkîre rîrîa mwarî werûrî mbere ya mûkinya gûkû.

**6** Nîmwonire maûndû marîa eekire Dathani na Abiramu, avîcî a Eliabu a mûvîrîga wa Reubeni. Nthî nîyathamirie andû onthe a Isiraeli makîonaga na îkîmeria andû acio onthe wa vamwe na andû onthe a mîciî yao, magema mao, ndungata ciao na nyamû ciao cionthe.

**7** Mue nîmue mwonire maûndû mau monthe manene marîa Ngai-Mûnene eekire.

**7**

**8** “Vîndî îtarî ndaca nîmûkûringa rûnjî rwa Jorodani, na mwona mwathîkîra maathani monthe marîa ngûmûva ûmûnthî, nî mûkûgîa na vinya wa kwîgwatîra vûrûri ûcio mûthiîte gûtonya.

**9** Namue nîmûgaatûûra kavinda karaca vûrûrirî ûcio wîcûrîte îriia na ûûkî, vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene eerîrîre methe menyu wa vamwe na njiarwa ciao atî nîakaamava.

**10** Nîûndû vûrûri ûrîa mûthiîte kwîgwatîra ndwîkariî ta vûrûri wa Misiri kûrîa mwaumire, kûrîa mwavandaga irio na mûgaciîtîrîria manjî ta mîgûnda ya mboga.

**11** Nwatî vûrûri ûrîa mûkwîgwatîra mwaringa Jorodani, nî vûrûri ûrî irîma na cianda, vûrûri uraga mbura.

**12** Nî vûrûri ûmenyagîrîrwa nî Ngai-Mûnene Ngai wenyu vîndî cionthe; Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîaûgitagîra vîndî cionthe kuuma Kîammbîrîria Kîam mwaka nginya kîrîkîro Kîam guo.

**12**

**13** “Kwoguo, athîkagîrani maathani marîa ngûmûva ûmûnthî; endagani Ngai-Mûnene Ngai wenyu na ngoro yonthe na mûmûtungatagîre na mwoyo wonthe.

**14** Mweka ûguo agaatûmaga mbura yure mîgûndarî yenyu mavinda marîa magîrîru, vîndî ya mbura nene na vîndî ya mbura nini, nîguo mwîthagîrwe mûrî na ngano, ndivei na maguta ma kwîgana.

**15** Nîagaatûma mîgûnda yenyu îgîe na nyaki ya kûrîwa nî ng'ombe cienyu. Mûkethagîrwa mûrî na irio cia kwîgana.

**16** Menyererani mûtikaveenererue mûtiganîrie Ngai-Mûnene na mûgooce ngai irîa ciîngî na mûitungatîre.

**17** Mûngîkaagooca ngai ciîngî, Ngai-Mûnene nîakaarakara nîmue na atige kuurithia mbura na mîgûnda yenyu îng'aare na îtige kuuma kîndû. Nîmûgaacoka mûkuîre kuo narua, wana ethîrwa vûrûri ûcio Ngai-Mûnene akûmûva nî mwaro.

**17**

**18** “Mûtikariganîrwe nî maathani mama makwa na mûmaigage ngororî cienyu na mîoyorî yenyu. Moverereni njararî cienyu na mothiûrî menyu nîguo mûmaririkanage.

**19** Thomithagiani ciana cienyu maathani mama. Thomithagiani ciana cienyu rîrîa mûrî mîciî, rîrîa mûrî kûraca na mîciî, mûkîthiî toro na rîrîa mwaramûka.

**20** Mandîkeni itugîrî cia mîrango ya nyomba cienyu na ivingorî cienyu.

**21** Mweka ûguo, mue vamwe na ciana cienyu nî mûgaatûûra vîndî ndaca vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene eerîre methe menyu atî nîakaamava, na mûgaatûûra kuo tene na tene.

**21**

**22** “Mwona mwathîkîra na kinyi maathani mama monthe nîmûvete: kwenda Ngai-Mûnene Ngai wenyu, kûrûmîrîra njîra ciake cionthe, na gûtuîka andû evokeku kûrî ke,

**23** Ngai-Mûnene nîakeengata andû a mavûrûri mau monthe nîguo mûtonye kuo. Nîmûkegwatîra mavûrûri manene na marî na vinya kûrî mue.

**24** Kûrîa kuonthe mûkaavîtûkîrîra, gûkethîrwa kûrî kwenyu. Vûrûri wenyu ûkeethîrwa umîte werûrî nginya Lebanoni, na kuuma rûnjîrî rwa Farati nginya îria rîa Mediterania mwena wa îthûîro.

**25** Vûrûrirî wa wonthe kûrîa mûkaathiî, Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîagaatûma andû a kuo megue guoya na mamwîtigîre wata ûrîa eeranîrîte na gûtirî mûndû ûkaamûvoota.

**25**

**26** “Ûmûnthî nîrenda mûthuure kîrîa mûkwenda: kîrathimo kana kîrumi.

**27** Ethîrwa nî mûkwathîkîra maûndû marîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu amwathîte, nîmûkwamûkîra kîrathimo.

**28** Mwarega kwathîkîra maathani ma Ngai-Mûnene Ngai wenyu, na mûgooce ngai ciîngî irîa mûtaaicî mbere, nîmûkaaverithua.

**29** Mwakinyua nî Ngai-Mûnene Ngai wenyu vûrûrirî ûrîa aamwîrîîre na mûwîgwatîre, nî mûkaanîrîra mûrî kîrîmarî Kîam Gerizimu ûrîa akaamûrathima, na mûrî kîrîmarî Kîam Ebali, mwanîrîre ûrîa akaamûverithia.

**30** Irîma icio cioîrî irî mwena wa îthûîro wa rûnjî rwa Jorodani vûrûrirî wa andû a Kanaani arîa matûûraga Kîamndarî Kîam Jorodani. Irîma icio irî vakuvî na mîtî ya mîvuru îrîa mîamûre ya More kûrigania na îtûûra rîa Giligali.

**31** Rîu mûrî vakuvî kûringa rûnjî rwa Jorodani mûthiîte kwîgwatîra vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva. Mwegwatîra vûrûri ûcio na mûtûûre kuo,

**32** mwîmenyagîrîreni mûvingagie na kinyi maathani monthe marîa namûva ûmûnthî.

# Gûco 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Vandû varîa Ngai akaagoocagîrwa

## Gûkaanua ûvoro wîgiî kûvoya ngai cia mîvuanano

**1** “Mama nîmo mawatho marîa mûkaarûmagîrîra na kinyi vîndî cionthe rîrîa mûgûtûûra vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wa methe menyu amûvete mwîgwatîre. Marûmagîrîreni ûtûûrorî wenyu wonthe.

**2** Nwanginya mûgaacûkangia viû kûndû kuonthe kûrîa andû a mavûrûri marîa mûkeegwatîra magoocagîra ngai ciao; îgûrû rîa irîma, kûndû kûrîa gûtûgîru, na rungu rwa mîtî îrîa mîruru.

**3** Mûkoomomora metha ciao cia magongoona na mûcûkangie mîvuanano ya Baali na mûvîvie mîvuanano ya Ashera. Mûgaatemanga mîvuanano ya ngai ciao nîguo itikagoocwe kuo rîngî.

**3**

**4** “Mûtikagooce Ngai-Mûnene Ngai wenyu ta ûrîa magoocaga ngai ciao.

**5** Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakeethuurîra vandû va kûgoocagîrwa gatagatîrî ka mîvîrîga yenyu yonthe. Vau nîvo mûkaathiîcaga kûmûgoocera.

**6** Vau nîvo mûkaaviraga matega menyu ma kûvîvua, magongoona, icunjî cienyu cia îkûmi, mîvothi yenyu, indo irîa mwîranîrîte, matega menyu ma kwîyendera, na marikithathi ma ng'ombe na ng'ondu cienyu.

**7** Mûrî vau mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu, mûkaarîcaga na mûgakena mûrî vamwe na andû a mîciî yenyu nîûndû wa maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu amûrathimîte namo.

**7**

**8** “Mûtigeeka maûndû ta ûrîa tûrameka rîu rîrîa îvinda rîu rîgaakinya, nîûndû wa mûndû areka wa ûrîa akwona kwagîrîrîte,

**9** nîûndû mûtirî mûrakinya kîvurûkorî na vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva ûtuîke wenyu.

**10** Nwatî rîrîa mûkaaringa rûnjî rwa Jorodani mûkinye vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva ûtuîke wenyu, nîakaamûva ûvurûko na amûgitîre kuuma kûrî nthû cienyu irîa ikeethîrwa imûthiûrûrûkîrîtie na nîmûgaatûûra na thayû.

**11** Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaathuura vandû varîa akaagoocagîrwa. Vau nîvo mûkaamûviragîra kîrîa kîonthe nîmwathîte ta: matega menyu ma kûvîvua, magongoona, icunjî cia îkûmi, matega ma kwîyendera, na indo irîa mwîranîrîte kûrî Ngai-Mûnene.

**12** Nîmûgaakena mûrî mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu, mue, ciana cienyu, ndungata cienyu cia arûme na cia aka, na Mûlawi ûrîa ûrî îtûûrarî rîenyu, nîûndû tîmûgaîre kûndû gwa gûtûûra ta mue.

**13** Menyererani mûtikarutagîre matega menyu ma kûvîvua wa kûrîa kuonthe mûkwenda.

**14** Varîa Ngai-Mûnene akaathuura mûvîrîgarî ûmwe wa îo yenyu, nîvo mûkaarutagîra matega ma kûvîvua, na nîvo mûgeekagîra maûndû monthe marîa ngûmwatha.

**14**

**15** “Nwatî nwa mûthînje na mûkarîa nyama cia nyamû cienyu mûrî îtûûrarî rîenyu wa rîonthe. Nwa mûrîe nyamû nyîngî wata ûrîa mûngîvota kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu amûrathimîte. Andû onthe arîa atheru na matarî atheru, nwa marîe nyama icio wata ûrîa mangîrîa nyama cia nthiia kana ngûrûngû.

**16** Nwatî mûtikarîe nthakame. Mîtûrûrageni nthî ta manjî.

**17** Mûtikarîe gîcunjî gîa îkûmi Kîam ngano, ndivei, maguta, marikithathi ma ndîthia yenyu ya ng'ombe kana ng'ondu, indo irîa mwîranîrîte, matega ma kwîyendera, kana matega mengî ma mûthemba wa wonthe.

**18** Nwatî mue, ciana cienyu, vamwe na ndungata cienyu cia arûme na cia aka, na Alawi arîa matûûraga matûûrarî menyu, mûkaarîcagîra matega mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu mûrî varîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaathuura va kûgoocagîrwa na nî mûgaakenaga mûgîka maûndû monthe mûrî mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu.

**19** Menyagîrîrani mûtigatiganagîrie Alawi mavinda monthe marîa mûgûtûûra vûrûrirî wenyu.

**19**

**20** “Rîrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaanenevia vûrûri wenyu wata ûrîa aamwîrîîre na mwîrirîrie kûrîa nyama, nwa mûrîîre wa varîa vonthe mûngîenda.

**21** Ethîrwa vandû varîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaathuura va kûgoocagîrwa nî varaca na kûrîa mûrî, nwa mûrage nyamû kuuma ndîthiarî yenyu ya ng'ombe kana ng'ondu irîa Ngai-Mûnene amûveete, na mûrîe nyama ciacio mûrî matûûrarî menyu wa rîrîa mûngîenda.

**22** Mûndû wa wonthe nwa arîe nyama arî mûtheru kana atarî mûtheru, wata ûrîa arîcaga nyama cia nthiia kana cia ngûrûngû.

**23** Menyererani mûtikarîe nthakame nîûndû mwoyo wîthagîrwa ûrî nthakamerî, na mûtikarîcanîrie mwoyo na nyama.

**24** Mûtikaarîe nthakame, vandû va ûguo mîtûrûrageni nthî ta manjî.

**25** Mûtikarîe nthakame nîguo maûndû menyu na ma njiarwa cienyu makaavua nîûndû mûkeethîrwa mûvingîtie ûrîa Ngai-Mûnene endaga.

**26** Viragani matega menyu na indo irîa mwîrîrîte Ngai-Mûnene varîa akaathuura va kûgoocagîrwa.

**27** Vau nîvo mûkaarutagîra matega ma kûvîvua, nyama na nthakame metharî ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu. Nthakame îgeetûrûragwa metharî ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu, mûgacoka mûkarîa nyama.

**28** Menyererani mûno kwathîkagîra maûndû monthe marîa ngûmwatha, nîguo maûndû menyu na ma njiarwa cienyu matûûre marî maro, nîûndû mûkeethagîrwa mûvingîtie ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu athanîte.

**28**

**29** “Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaathiria andû a vûrûri ûrîa mûgaatonya na nîmûkaawîgwatîra ûtuîke wenyu na mûtûûre kuo.

**30** Ngai-Mûnene Ngai wenyu arîkia kûthiria andû acio, menyererani mûtikagwe mûtegorî wa kûrûmîrîra ngai ciao mûkîûria atîrî, ‘Andû a mavûrûri mama maagoocaga ngai ciao atîa, nîguo wanatue tûgoocage ta o?’

**31** Mûtikagoocage Ngai-Mûnene Ngai wenyu ta ûrîa magoocaga ngai ciao, nîûndû mekaga ngai ciao maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene athûrîte. Wana nîmarutagîra ngai ciao magongoona ma kûvîvua ma anake na erîtu ao.

**31**

**32** “Menyagîrîrani mwîkage maûndû monthe marîa ngûmwatha; mûtikongerere kana mûrute wanarî ûndû.

# Gûco 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Mûrathi kana mûndû ûrîa ûrotaga iroto angîûka kûrî mue na amwîre atî nîmûkûringîrwa Kîamma kana mwonue morirû,

**2** nakîo Kîamma kîu kana ûrirû wîkîke acoke amwîre mûgooce ngai ciîngî irîa mûtaicî, na mûitungatîre,

**3** mûtikathikîrîrie mûrathi ûcio kana mûroti ûcio, nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîke ûramûgeria nîguo amenye kana nîmûmwendete na ngoro yonthe na mwoyo wonthe.

**4** Rûmagîrîrani Ngai-Mûnene Ngai wenyu na mûmûtîîage na mwathîkagîre maathani make na mûmwîgucage. Mûtungatagîreni na mwîthagîrwe mûrî evokeku kûrî ke.

**5** Nwatî mûrathi ûcio kana mûroti ûcio nîakaaûragwa nîûndû wa kûmwîra mûregane na Ngai-Mûnene Ngai wenyu, ûrîa wamûrutire vûrûrirî wa Misiri na akîmûkûûra kuuma kûrîa mwarî ngombo. Andû ta acio nî acûku na mendaga mûtiganîrie njîra îrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu aamwathire mûrûmagîrîre. Ûguo nîguo mûkaathiria maûndû macûku gatagatîrî kenyu.

**5**

**6** “Ethîrwa mûrwanyûkwe, kana mûvîcîguo, kana mwarîguo, kana mûkaguo ûrîa wendete mûno, kana mûrata waku wa vakuvî nwa akûveenererie na nthitho akwîre mûthiî mûkagooce ngai ciîngî irîa we wana methe menyu mûtaicî,

**7** ngai cia andû arîa mûriganîtie nao, marî vakuvî namue kana marî kûraca namue, kuuma mûthiia ûmwe wa nthî kûthiî ûrîa wîngî,

**8** mûtigetîkîre mûndû ta ûcio amûveenererie kana mûmûthikîrîria. Mûtikeguîre mûndû ta ûcio ntha; mûtikamûgitîre kana mûmûthitha.

**9** Mûkaamûraga! Mûkeethîrwa mûrî a mbere kûmûringa na mathiga, nao andû acio engî onthe marûmîrîre.

**10** Nîmûkaamûraga na mathiga nîûndû nîageretie kûmûgucîrîria mûtige kûgooca Ngai-Mûnene Ngai wenyu ûrîa wamûrutire vûrûrirî wa Misiri kûrîa mwarî ngombo.

**11** Andû onthe a Isiraeli nîmakegua ûrîa gwîkîkîte kûrî mûndû ûcio; nîmagetigîra na matigaacoka gwîka maûndû macûku ta mau rîngî.

**11**

**12** “Rîrîa mûrî matûûrarî marîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva mûtûûre, nwa mwîgue

**13** atî îtûûrarî rîmwe nî kuumîrîte andû matarî kîene na nî maveenereretie andû magooce ngai ciîngî irîa mûtaicî.

**14** Mwegua ûndû ta ûcio, mûgaatuîria waro; na mwamenya atî ûndû ûcio mûcûku ûguo nî mwîkîku,

**15** mûkaaûraga andû onthe a îtûûra rîu wa vamwe na ng'ombe ciao. Mûgaacûkangia îtûûra rîu viû.

**16** Mûkaaûngania indo cionthe cia andû a îtûûra rîu na mûivire kîvarorî gîa îtûûra na mûvîvie îtûûra rîu vamwe na indo cionthe rîrî îtega rîa kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene Ngai wenyu. Îtûûra rîu rîgaatûûra rîrî rîomomoku na rîtigaatumwa rîngî.

**17** Mûtikeigîre kîndû wanarî kîmwe Kîam irîa ciathanirwe icûkangue, nîguo Ngai-Mûnene athirwe nî marakara. Nîagaacoka amwîguîre ntha na atûme mwîngîve wata ûrîa eerîre methe menyu,

**18** ethîrwa mûkaathîkagîra maûndû marîa amwathîte, mûkîvingagia maathani ma Ngai-Mûnene Ngai wenyu monthe marîa ngûmwatha ûmûnthî na mwîkage ûrîa endaga.

# Gûco 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maûndû marîa makananîtue vîndî ya macakaya

## Nyamû irîa ntheru na irîa itarî ntheru

## (

## Ala 11.1-47

## )

## Watho wîgiî gîcunjî gîa îkûmi

**1** “Mue mûrî ciana cia Ngai-Mûnene Ngai wenyu. Kwoguo vîndî îrîa mûgûcakaya mûtigatemange mîîrî yenyu kana mwenje mwena wa mbere wa ciongo cienyu nîûndû wa mûndû ûrîa ûkuîte, ta ûrîa andû a mavûrûri marîa mengî mekaga.

**2** Mue mûrî andû atheru a Ngai-Mûnene Ngai wenyu, na amwamûrîte gatagatîrî ka mavûrûri marîa mengî monthe ma nthî nîguo mûtuîke andû ake kîûmbe.

**2**

**3** “Mûtikarîe kîndû kîrîa Ngai-Mûnene augîte atî kîrî mûgiro.

**4** Nwa mûrîe ng'ombe, ng'ondu, mbûri,

**5** nthwariga, nthiia, ngûrûngû, ngondi, ngunû, ndovo,

**6** na nyamû wa yonthe mbatûkanu mavûngû na îcokagîra.

**7** Nwatî mûtikarîe nyamû wa yonthe îtacokagîra na îtarî mbatûkanu mavûngû. Mûtikarîe ngamîîra, mbûkû, kana îthiiî, nîûndû ino nîicokagîra nwatî tî mbatûkanu mavûngû. Nyamû icio irî mûgiro.

**8** Mûtikarîe ngûrwe, nîûndû îrî mavûngû matûkanu nwatî ndîcokagîra. Mûtikarîe nyamû icio kana mûvutie ciimba ciacio.

**8**

**9** “Gatagatîrî ka nyamû cionthe irîa itûûraga manjîrî, nwa mûrîe nthamaki îrîa îrî mathagu manyitanu na îrî ngerecû.

**10** Nwatî mûtikarîe nyamû wa yonthe îtûûraga manjîrî na îtarî mathagu manyitanu kana ngerecû nîûndû nî mûgiro kûrî mue.

**10**

**11** “Nwa mûrîe iconi cionthe irîa itarî mûgiro.

**12** Nwatî mûtikarîe iconi ta: ndiiû, nderi, ngoru,

**13** mîthemba yonthe ya irwîgî.

**14** Mîthemba yonthe ya ikûngûrû;

**15** nyaga, kîvangariûki, ithumambûri na mîthemba yonthe ya mvûngû.

**16** Mîthemba yonthe ya ndundu, wana ngune;

**17** gakuua ûrogi, ndiiû, mbata cia manjîrî,

**18** cûcû wa njoka, ngune, na mîthemba yonthe ya iconi icio; njûmbaine na mvuvu.

**18**

**19** “Mûtikarîe tûnyamû tuonthe tûrîa tûtambaga nthî na tûrî mathagu, nîûndû nî mûgiro.

**20** Nwatî nwa mûrîe tûnyamû tuonthe tûrî mathagu na tûtheru.

**20**

**21** “Mûtikarîe nyamû wa yonthe îkuîte mûvûvû. Nwatî nwa mûmîve ageni arîa matûûraga matûûrarî menyu mamîrîe, kana ageni arîa mavîtûkîte, nîûndû mue mûrî andû amûre a Ngai-Mûnene Ngai wenyu.

**21** “Mûtikaruge koori na îriia rîa ng'ina.

**21**

**22** “Rutagani gîcunjî gîa îkûmi Kîam irio cia mîgûnda yenyu wa mwaka.

**23** Thiîcagani vandû varîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaathuura va kûgoocagîrwa na mûrîcagîre gîcunjî kîu gîa îkûmi Kîam ngano, ndivei, maguta ma ndamaiyû na marikithathi ma ng'ombe na ma ng'ondu cienyu mûrî vau mbere yake. Îkagani ûguo nîguo mwîrute gûtîîaga Ngai-Mûnene Ngai wenyu vîndî cionthe.

**24** Ethîrwa varîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaathuura va kûgoocagîrwa nî kûraca na mûtingîvota kûvira gîcunjî gîa îkûmi Kîam mîgûnda yenyu vo Kîam indo irîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu amûrathimîte nacio,

**25** endagiani gîcunjî kîu gîa îkûmi mûkînavira mbeca varîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaathuura va kûgoocagîrwa.

**26** Mûgaatûmagîra mbeca icio kûgûra kîrîa mûndû endaga ta: ndegwa, ng'ondu, ndivei kana njovi. Wa mûndû na nyomba yake nîmakaarîa indo icio marî mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu mûkenete.

**26**

**27** “Mûtikariganîrwe nî Alawi arîa matûûraga matûûrarî menyu, nîûndû matiagaîrwa kûndû gwa gûtûûra.

**28** Mûthiiarî wa mwaka wa kathatû, viragani gîcunjî gîa îkûmi kuuma mîgûndarî yenyu na mûciigage matûûrarî menyu.

**29** Irio ino nî cia Alawi nîûndû matiagaîrwa kûndû gwa gûtûûra gatagatîrî kenyu, ageni, ciana cia ndigwa, na aka a ndigwa arîa matûûraga matûûrarî menyu, nîguo monage gîa kûrîa makavaa. Mwîkage ûguo nîguo Ngai-Mûnene Ngai wenyu amûrathimage na akarathima wîra wenyu.

# Gûco 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mwaka wa mûgwanja

## (

## Ala 25.1-7

## )

## Maûndû marîa ngombo ciagîrîrwe nî gwîkwa

## (

## Ntha 21.1-11

## )

## Marikithathi ma ng'ombe na ma ng'ondu

**1** “Mwakarî wa mûgwanja mûkaarekagîra andû arîa onthe marî na mathiirî menyu.

**2** Mûvango ûcio wa kûrekanîra mathiirî ûkethagîrwa wîkariî û: Mûndû wa wonthe ûkovithîtie mûndû ûrîa wîngî kîndû nwanginya akaamûrekera thirî ûcio, ndagîrîrwe nî gwîtia thirî ûcio. Ngai-Mûnene nîwathanîte thirî ûcio ûrekanîrwe.

**3** Nwa ûrandûre mûgeni kîrîa ûngîthîrwa ûmûkovithîtie, nwatî ndwagîrîrwe nî kûrandûra andû enyu.

**3**

**4** “Gûtirî mûndû wanarî ûmwe gatagatîrî ka andû enyu ûkethagîrwa arî mûthîni. Ngai-Mûnene nîakaamûrathima mûrî vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva mwîgwatîre ûrî îgai rîenyu,

**5** ethîrwa nîmûkûmwathîkîra na mûrûmîrîre na kinyi maûndû marîa ngûmwatha ûmûnthî.

**6** Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaamûrathima wata ûrîa aamwîrîre, na mûgaakombithagia mavûrûri meengî indo cienyu, nwatî mûtigaakova kîndû kuuma kûrî vûrûri wanarî ûmwe. Mûkaathaga mavûrûri meengî, na gûtirî vûrûri ûkaamwatha.

**6**

**7** “Kûngîthîrwa kûrî mûndû wenyu mûthîni îtûûrarî wanarî rîmwe vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva, mûtikathunie njara na mûrege kûmûtethia.

**8** Vandû va ûguo tuîkani ataana na mûmûkovithie kîrîa kîonthe angîthîrwa avatarîte.

**9** Mûtikarege kûmûkovithia atî nîûndû mwaka wa kûrekanîra mathiirî ûrî vakuvî. Mûtikareke ûndû mûcûku ta ûcio ûtonye meciriarî menyu. Mûngîrega gûkovithia mûndû ûcio, nwa arîrîre Ngai-Mûnene nîûndû wenyu, na mûtuîrwe atî nî mwîvîtie.

**10** Vecagani mûndû ta ûcio na ûtaana na ngoro ntheru, na Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaamûrathimaga mawîrarî menyu monthe.

**11** Mûkethagîrwa mûrî na athîni vîndî cionthe vûrûrirî wenyu, kwoguo nîramwatha mûmatanavagîre.

**11**

**12** “Mûndû wenyu arî mûndûmûka kana mûndûmûrûme angîendua kwenyu arî ngombo, nîakaamûtungatîra îvinda rîa mîaka îtandatû, nwatî mwaka wa mûgwanja mûkaamûrekereria.

**13** Mwarekereria mûndû ûcio mûtikareke athiî njara ntheri.

**14** Mûvecageni na ûtaana kîrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu amûrathimîte nakîo ta: ng'ondu, ngano na ndivei.

**15** Ririkanani mwarî ngombo vûrûrirî wa Misiri, na Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîwamûkûûrire kuo. Kîu nîkîo kîratûma nîmwathe ûguo ûmûnthî.

**15**

**16** “Nwatî ngombo yaku nwa îthîrwe îtakwenda kûthiî, nîûndû wa ûrîa îkwendete na îkenda mûciî waku na nîîgucaga îganîrîte gwîkara gwaku,

**17** nîûkaathiî na ngombo îo ya mûndûmûrûme mûrangorî wa nyomba yaku, ûmîtûre gûtû na nîgaatûûra îrî ngombo yaku ûtûûrorî wayo wonthe. Ûguo nwaguo ûgeeka ngombo ya mûndûmûka.

**18** Ndûkegue ûkîûrwa nî vinya ûkîrekereria ngombo yaku, nîûndû ngombo îo îthîrîtwe îgîgûtungatîra îvinda rîa mîaka îtandatû ûkîmîrîvaga nuthu ya mûcara wa mûndû wa kîvarûa. Kwoguo Ngai-Mûnene Ngai waku agaakûrathimagîra maûndû monthe marîa ûgekaga.

**18**

**19** “Amûragîrani Ngai-Mûnene Ngai wenyu marikithathi monthe ma ng'ombe na ma ng'ondu cienyu. Mûtikarutithagie wîra marikithathi ma ng'ombe, kana mwenje marikithathi ma ng'ondu cienyu.

**20** Wa mûndû na mûciî wake mûkaarîcagîra marikithathi mau mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu wa mwaka, mûrî vandû varîa Ngai-Mûnene akaathuura va kûgoocagîrwa.

**21** Nwatî nyamû îo îngîthîrwa îrî na wonje wa wonthe; îrî kîthua, îtakwona, kana wonje wîngî wa wonthe, mûtikamîrutîre Ngai-Mûnene Ngai wenyu îgongoona.

**22** Mûkarîcaga nyamû icio mûrî matûûrarî menyu. Nwamûrîe nyamû icio muonthe arîa matarî atheru wana arîa atheru, wata ûrîa mûrîcaga nthiia kana ngûrûngû.

**23** Nwatî mûtikarîe nthakame ya cio, vandû va ûguo mîtûrûrageni nthî ta manjî.

# Gûco 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîrugo kîa pasaka

## (

## Ntha 12.1-20

## )

## Kîrugo kîa maketha

## (

## Ntha 34.22

## ;

## Ala 23.15-21

## )

## Kîrugo gîa tûnyomba

## (

## Ala 23.33-43

## )

## Kûrûmîrîra kîvooto

**1** “Kûngûagîrani mweri wa Abibu na njîra ya kîrugo Kîam pasaka. Na njîra îno, Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaavecagwa gîtîîo. Mweri ûcio nîguo Ngai-Mûnene Ngai wenyu aamûrutire vûrûri wa Misiri ûtukû.

**2** Mûkaarutagîra Ngai-Mûnene Ngai wenyu îgongoona rîa pasaka kuuma ndîthiarî yenyu ya mbûri na ng'ombe mûrî varîa Ngai-Mûnene akaathuura va kûgoocagîrwa.

**3** Mîgate îrîa mûkarîcaga kîrugorî gîkî ndîkethagîrwa îkîrîtwe ndawa ya kwimbia, na mûkaarîcaga mîgate îo mîthenya mûgwanja wata ûrîa mwekire vîndî îrîa mwaumaga Misiri na îvenya. Mûgate ûyû ûgetagwa wa mathîna, nîguo mavinda marîa monthe mûgûtûûra mwoyo mûririkanage mûthenya ûrîa mwaumire Misiri.

**4** Gûtirî mûndû wagîrîrwe kwîthîrwa arî na ndawa ya kwimbia mûgate vûrûrirî wenyu îvinda rîa mîthenya mûgwanja, kana nyama ya îgongoona îrîa îrutîtwe ya îgongoona îrara îkinyia kîraûko.

**4**

**5** “Mûtikaarutîre îgongoona rîa pasaka îtûûrarî wa rîonthe rîa marîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva.

**6** Vandû va ûguo rutagîrani Ngai-Mûnene Ngai wenyu îgongoona rîu rîa pasaka vandû varîa akaathuura va kûgoocagîrwa. Mûkaarîrutaga kîvwaî riûa rîkîthûa vîndî ta îrîa mwaumire Misiri.

**7** Rugagani nyama na mûirie mûrî varîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaathuura va kûgoocagîrwa, na kîraûko mûthenya ûcio wîngî, mûgacoka kwenyu mîciî.

**8** Mûkaarîcaga mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia mîthenya îtandatû, naguo mûthenya wa mûgwanja mûkagomana vamwe kûgooca Ngai-Mûnene Ngai wenyu. Mûthenya ûcio mûtikarute wîra.

**8**

**9** “Taragani ciumia mûgwanja kuuma mwambîrîria gûketha,

**10** mûcoke mûkûngûîre kîrugo Kîam maketha. Rutagîrani Ngai-Mûnene Ngai wenyu matega ma kwîyendera vîndî ya kîrugo gîkî îrî njîra ya kûmûva gîtîîo, wa mûndû kûringana na ûrîa arathimîtwe.

**11** Kenagani mûrî mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu mûrî vamwe na ciana cienyu, ndungata cienyu, Alawi, ageni, ciana cia ndigwa na aka a ndigwa arîa matûûraga matûûrarî menyu. Îkagani ûguo mûrî varîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaathuura va kûgoocagîrwa.

**12** Athîkagîrani maathani mama na kinyi na mûririkanage atî vîndî îmwe mwatûûraga Misiri mûrî ngombo.

**12**

**13** “Mwarîkia kûvûûra ngano cienyu cionthe na kûviva thavibu, kûngûagîrani kîrugo gîa tûnyomba îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**14** Kûngûagîrani kîrugo kîu mûkenete mûrî na ciana cienyu, ndungata cienyu, Alawi, ageni, ciana cia ndigwa, na aka a ndigwa arîa matûûraga matûûrarî menyu.

**15** Mûgaakûngûagîra kîrugo gîkî îvinda rîa mîthenya mûgwanja mûrî varîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaathuura va kûgoocagîrwa, îrî njîra ya kûmûva gîtîîo. Kenagani nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaarathima maketha ma mîgûnda yenyu na wîra wonthe ûrîa mûrutaga.

**15**

**16** “Arûme onthe vûrûrirî wenyu makaathiîcaga maita mathatû wa mwaka kûgooca Ngai-Mûnene Ngai wenyu varîa akaathuura va kûgoocagîrwa vîndî ya kîrugo Kîam pasaka, Kîam maketha na gîa tûnyomba. Mûndûmûrûme wa wonthe akaaviragîra Ngai-Mûnene kîveo

**17** wa ûrîa akûvota kûringana na ûrîa arathimîtwe nî Ngai-Mûnene Ngai wenyu.

**17**

**18** “Thuurani atucanîri ciira na anene kuuma matûûrarî menyu monthe marîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva kûringana na mîvîrîga yenyu. Andû acio magaatucagîra andû na waragania.

**19** Matiagîrîrwe nî kûregana na kîvooto kana marûtha kîmenyano, na matiagîrîrwe nî kwamûkîra îvaki, nîûndû îvaki rîtucaga mûndû mûûgî kîrimû akaremwa nî gûtua îtua ûrîa kwagîrîrîte.

**20** Mavinda monthe rûmagîrîrani kîvooto. Namue nîmûkegwatîra vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva na mûthiî na mbere gûtûûra kuo.

**20**

**21** “Watumîra Ngai-Mûnene Ngai wenyu metha ya kîgongoona, ndûkaarûthe mûvuanano wa ngai ya Ashera mwenarî wayo.

**22** Ndûgatume mûvuanano wa gîtugî Kîam îthiga gîa kûgoocaga nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîathûrîte mîvuanano.

# Gûco 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mataaro megiî Mûthamaki

**1** “Ndûkarutîre Ngai-Mûnene Ngai wenyu îgongoona rîa ndegwa kana ng'ondu îrî na wonje wa mûthemba wa wonthe, nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîathûrîte ûndû ûcio.

**1**

**2** “Kûngîonekana mûndû gatagatîrî kenyu arî îtûûrarî rîmwe rîa marîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva, wîkîte ûndû mûcûku na akarega kwathîkîra maathani make,

**3** na njîra ya kûgooca na gûtungatîra ngai ciîngî: riûa, mweri kana njata irîa ngananîtie,

**4** na mwîrwe ûvoro wake, tuîragiani ûndû ûcio waro. Ethîrwa nî ma atî ûndû ûcio mûcûku ûguo nî mwîke Isiraeli,

**5** mûndû ûcio nîakaarutwa nja ya îtûûra na aûragwe na mathiga.

**6** Nwatî nwanginya kwîthîrwe kûrî na ûira wa andû aîrî kana athatû nîguo mûndû ûcio atuîrîrwe kûragwa. Mûndû ndangîûragwa nîûndû wa ûira wa mûndû ûmwe.

**7** Aira nîo makethagîrwa marî a mbere gwikia mûndû ûcio mathiga, nao andû acio engî onthe marûmîrîre. Ûguo nîguo mûkaathiria ûndû ûcio mûcûku gatagatîrî kenyu.

**7**

**8** “Kûngîgîa na maciira maûmû gûtuithania kûu matûûrarî menyu ta: kûûragana mûndû atakwenda, gûkararanîria ûndû, kana kûtharîkîra mûndû, thiîcagani vandû varîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaathuura va kûgoocagîrwa,

**9** na mûmenyithie athînjîri-Ngai Alawi, na kûrî mûtongoria ûrîa ûrî wîrarî wa gûtwithania ciira vîndî îo, nîguo athikîrîrie ciira ûcio, nao nîmakaavecana îtua rîao.

**10** Namue nîmûgaacoka mwîke wata ûrîa makaamwîra mwîke marî varîa Mwathani akaathuura na mûmenyagîrîre mwîkage na kinyi maûndû monthe marîa makaamwatha.

**11** Amûkagîrani îtua rîao na mûrûmagîrîre kîrîra Kîamo kîonthe.

**12** Mûndû wa wonthe ûkaaregana na îtua rîa mûthînjîri-Ngai ûrîa ûtungataga Ngai-Mûnene Ngai wenyu, kana rîa mûtongoria ûrîa ûrî wîrarî wa gûtwithania ciira, nîakaaûragwa. Ûguo nîguo mûkaathiria wîvia Isiraeli.

**13** Kwoguo andû onthe nîmakegua ûndû ûcio na metigîre, na gûtirî mûndû ûgeeka ûndû rîngî atambîte gwîciiria.

**13**

**14** “Mwarîkia kwîgwatîra vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva na mûtûûre kuo, na mwîcirie kûgîa na mûthamaki ta mavûrûri marîa mamûthiûrûrûkîrîtie;

**15** mûndû ûcio mûgaatua mûthamaki nwanginya akeethîrwa nîke Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaathuura, na nwanginya akeethîrwa arî ûmwe wa andû enyu. Mûtigatue mûgeni mûthamaki wenyu.

**16** Mûthamaki ûcio ndakethîrwe na mbarathi nyîngî, na ndagatûme andû Misiri kûgûra mbarathi nîûndû Ngai-Mûnene aaugire atî andû ake matigaacoka Misiri rîngî.

**17** Mûthamaki ndagîrîrwe nî kwîthîrwa na aka eengî, nîûndû nwa matûme atiganîria Ngai-Mûnene, na ndagîrîrwe nî gwîtongia mûno na sîlûva na thaavu.

**18** Rîrîa agaatuîka mûthamaki, nwanginya akaagîa na îvuku rîa watho wa Ngai rîandîkîtwe kuuma îvukuurî rîa mbere rîa watho rîrîa rîkaraga na athînjîri-Ngai Alawi.

**19** Akeethagîrwa na îvuku rîîrî vîndî cionthe na arîthomage ûtûûrorî wake wonthe, nîguo amenyage gwîtigîra Ngai-Mûnene Ngai wake, na kwathîkîra na kinyi maathani monthe na irîra irîa ciandîkîtwe wathorî ûcio.

**20** Eka ûguo, ndakeyona arî mûnene gûkîra andû acio engî a Isiraeli, na gûtirî vîndî akaarega kwathîkîra maathani ma Ngai nîguo mûthamaki ûcio na njiarwa ciake makaathana îvinda îraca kûu Isiraeli.

# Gûco 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îgai rîa Athînjîri-Ngai

## Gûkaanua îgûrû rîgiî mîtugo ya mavûrûri mageni

## Andû a Isiraeli nîmeerîrwe mûrathi

**1** “Athînjîri-Ngai Alawi, na nîguo mûvîrîga wonthe wa Lawi ndûkaagaîrwa gîcunjî Kîam mîgûnda vûrûrirî wa Isiraeli. Magaatûûragua nî matega ma kûvîvua, na matega ma indo irîa ciîngî irutagîrwa Ngai-Mûnene.

**2** Matikaagaîrwa kûndû gwa gûtûûra ta mîvîrîga îrîa îngî ya Isiraeli. Ngai-Mûnene nîke îgai rîao wata ûrîa aamerîîre.

**2**

**3** “Rîrîa andû makûruta îgongoona rîa ndegwa kana rîa ng'ondu, mûthînjîri-Ngai akaavecagwa kûgûrû kwa mbere, nthîa cioîrî, na nyama cia nda.

**4** Akaavecagwa maketha ma mbere ma ngano, ndivei, maguta ma ndamaiyû, na guoya wa ng'ondu ûrîa ikenjagwa riita rîa mbere.

**5** Ngai-Mûnene Ngai wenyu athuurîte andû a mûvîrîga wa Lawi gatagatîrî ka mîvîrîga yonthe ya Isiraeli nîguo matûûre mamûtungatagîra marî athînjîri-Ngai tene na tene.

**5**

**6** “Mûlawi wa wonthe ûrîa ûkwenda nwa aume îtûûrarî wa rîonthe vûrûrirî wa Isiraeli na athiî varîa Ngai-Mûnene akaathuura va kûgoocagîrwa

**7** na nwa atungatîre Ngai-Mûnene Ngai wake ta mûthînjîri-Ngai, wata Alawi arîa engî matungata kuo.

**8** Akaavecagwa irio wata irîa athînjîri-Ngai acio engî makûvewa gûtagûtarwa mbeca irîa amûkîrîte kuuma kûrî indo cia mûciî wao irîa ciendetue

**8**

**9** “Rîrîa mûgaatonya vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva, mûtikarûmîrîre mîtugo mîcûku ya andû arîa matûûraga kuo.

**10** Gatagatîrî kenyu gûtikethîrwe kûrî na mûndû wa wonthe ûkaaruta mûvîcî, kana mwarî arî îgongoona rîa kûvîvua. Gûtikethîrwe kûrî na mûragûri, mûndûmûgo kana mûringi mbûgû,

**11** kana mûrogi, kana mûndû ûrîa waragia na maroho ma andû arîa akuû.

**12** Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîathûrîte andû arîa mekaga maûndû mama macûku, na kîu nîkîo gîgûtûma engate andû arîa maatûûraga vûrûrirî ûrîa akûmûva nîguo mûwîgwatîre.

**13** Îthagîrwani mûrî evokeku kûrî Ngai-Mûnene Ngai wenyu vîndî cionthe.

**13**

**14** “Andû a mavûrûri mau mûkeengata na mwîgwatîre vûrûri wao, nîmathîkagîra andû arîa maringagia mbûgû, na aragûri, nwatî Ngai-Mûnene Ngai wenyu ndamwîtîkîrîtie gwîka ûguo.

**15** Vandû va ûguo Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaamûtûmîra mûrathi tanie kuuma kûrî andû enyu. Mûkaamwathîkagîra.

**15**

**16** “Rîrîa mwacemanîtie kîrîmarî gîa Sinai, mwavoire mûkiuga mûtikwenda kwîgua Ngai-Mûnene Ngai wenyu akîaria rîngî, na mûtikwenda kwona mwaki mûnene wake rîngî nîûndû nwa mûkue.

**17** Nake Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîwambîrire atî, ‘Ûguo wonthe mauga nî ûvoro wa ma.

**18** Nîngaamathuurîra mûrathi tawe kuuma gatagatîrî ka andû ao. Nîngekîra ciugo ciakwa kanyuarî gake, na ameerage maûndû monthe marîa ngaamwatha.

**19** Mûndû wa wonthe ûtakaathîkîra ciugo ciakwa irîa mbarîtie na njîra ya mûrathi, nie mwene nîngaamûverithia.

**20** Nwatî mûrathi wa wonthe ûkeera andû ûndû ûmbîgiî ûrîa ndamwîrîte auge, kana arie na rîîtwa rîa ngai cia mîvuanano, nîagaakua.’

**20**

**21** “Mwavota kwîyûria na ngoro atîrî, ‘Tûngîvota atîa kûmenya ciugo irîa itaumîte kûrî Ngai-Mûnene?’

**22** Ethîrwa mûrathi nwa auge ûndû na njîra ya rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, na ûndû ûcio ûrege kûvinga, kana wîthîrwe tî wa ma, mûkaamenya waro atî ûndû ûcio nduumîte kûrî Ngai-Mûnene. Mûrathi ûcio arîtie maûndû make na mûtikamwîtigîre.

# Gûco 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matûûra marîa andû mathiîcaga kwîthitha

## (

## Nda 35.9-34

## ;

## Josh 20.1-9

## )

## Mîvaka

## Ûvoro wîgiî aira

**1** “Rîrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaaûraga andû arîa marî vûrûrirî ûrîa akûmûva, na mûmengate na mûtûûre matûûrarî na nyomba cia vûrûri ûcio,

**2** nî mûkaamûra matûûra mathatû kûu vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva mûwîgwatîre.

**3** Mûkagaania vûrûri ûcio icunjî ithatû na mûrûthe njîra ithatû; wa njîra îthiîte îtûûrarî rîmwe nîguo andû arîa maûraganîte mathiîcage kwîthitha kuo.

**4** Ethîrwa mûndû wa wonthe nwa aûrage mûndû ûtarî nthû yake atakwenda, nwa aûrîre îtûûrarî rîmwe rîa mau na ethîrwe arî mûgitîre.

**5** Kwa ngerekano, andû aîrî mangîthiî mûtitûrî gûtema mîtî na vîndî wa îo ûmwe wao aratema mûtî îthanwa rîake rîrûke na rîûrage ûcio wîngî, mûndû ûcio ûraganîte nwa aûrîre îtûûrarî rîmwe rîa mau na ethîrwe arî mûgitîre.

**6** Îtûûra rîu rîa kwîthitha rîngîthîrwa rîrî rîmwe, nwa rîthîrwe rîrî kûraca mûno; na mûndû ûrîa ûkûrîvîrîria mûndû ûrîa ûragîtwe nwa akinyîrîre mûndû ûrîa ûraganîte na akamûraga atarî arakinya îtûûrarî rîu rîa kwîthitha, wana ethîrwa mûndû ûcio ndagîrîrwe nî kûragwa nîûndû aûraganîte atakwenda na matiarî na ûthû mbererî.

**7** Kîu nîkîo kîratûma nîmwathe mûkaathuura matûûra mathatû.

**7**

**8** “Ngai-Mûnene Ngai wenyu angîkaaramia vûrûri wenyu wata ûrîa eerîre methe menyu na mwîvîtwa, na amûve vûrûri wonthe ûrîa aamerîîre,

**9** nî mûkoongerera matûûra mengî mathatû ma kwîthitha. Ngai-Mûnene akaaramia vûrûri wenyu ethîrwa nî mûkaathîkîra na kinyi maathani monthe marîa ngûmwatha ûmûnthî na mwendage Ngai-Mûnene Ngai wenyu na mûmwathîkagîre.

**10** Mûgeeka ûguo nîguo mûndû ûrîa ûtekîte ûndû mûcûku ndakaûragîrwe vûrûrirî wenyu ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva rîrî îgai rîenyu, na mûtikethîrwe mûrî na mavîtia ma kûûraga mûndû ûtarî na mavîtia.

**10**

**11** “Nwatî mûndû ûngîîthithîra nthû yake na amîringe îkînakua, mûndû ûcio ûraganîte acoke aûrîre îtûûrarî rîmwe rîa mau ma kwîthitha,

**12** atongoria a îtûûra rîake nîmagaatûmana agîrwe na anenganîrwe kûrî mûndû ûrîa ûkûrîvîrîria mûndû ûcio ûragîtwe nîguo wanake aûragwe.

**13** Mûtikeguîre mûndû ûcio ûûraganîte ntha. Mûkaathiria andû arîa maûragaga arîa engî matarî na mavîtia vûrûrirî wa Isiraeli nîguo mûtûûre na thayû.

**13**

**14** “Mûtikagendagendie mîvaka ya arîa mûriganîtie nao, îrîa yekîrirwe tene vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva mwîgwatîre.

**14**

**15** “Ûira wa mûndû ûmwe tî mwîganu wa gûtûma mûndû atuîrwe atî nî munu watho. Ûira wa andû aîrî kûthiî na mbere nîguo ûngîtîkua nîguo mûndû atuîrwe atî nî mwîku ûndû mûcûku.

**16** Mûira ûrî na rwetho angîruta ûira wa maveeni wîgiî mûndû ûrîa wîngî,

**17** andû acio oîrî nîmakaathiî varîa Ngai-Mûnene akaathuura va kûgoocagîrwa nîguo matuithanue ciira nî athînjîri-Ngai na atongoria arîa makethîrwa marî wîrarî wa gûtuithania ciira vîndî îo.

**18** Atongoria acio matuithanagia ciira nîmagaatuîria ûndû ûcio waro, na ethîrwa mûira ûcio nî wa maveeni na maûndû marîa arîtie megiî mûndû ûcio wîngî nî ma maveeni,

**19** mûira ûcio agîrîrwe nî gûtuîrwa na avewe îvera rîrîa mûndû ûcio ûthitangîtwe angîvewa. Ûguo nîguo mûkaathiria wîvia gatagatîrî kenyu.

**20** Nao andû acio engî onthe nîmakegua ûndû ûcio na metigîre, na wîvia wa mûthemba ta ûcio ndûgeekîka rîngî gatagatîrî kenyu.

**21** Mûtikeguîre andû a mûthemba ta ûcio ntha. Mwoyo ûkaarîvagwa na mwoyo, riitho rîkaarîvagwa na riitho, îgego rîkaarîvagwa na îgego, njara îkaarîvagwa na njara na kûgûrû gûkaarîvagwa na kûgûrû.

# Gûco 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî mbaara

**1** “Rîrîa mwathiî mbaararî kûrûa na nthû cienyu, na mwone marî na mbarathi, ikaari cia mbaara, na athigari a mbaara eengî kûmûkîra, mûtikametigîre. Ngai-Mûnene Ngai wenyu, ûrîa wamûrutire Misiri akethagîrwa arî vamwe namue.

**2** Mbere ya mwambîrîrie mbaara, mûthînjîri-Ngai agaaûkaga mbere yenyu na akarîria andû

**3** akameera, ‘Tathikîrîriani mue andû a Isiraeli! Ûmûnthî nîmûkûthiî kûrûa na nthû cienyu. Mûtikathirwe nî vinya ngoro kana mwîtigîre kana mûtetema kana mûmakue nî o.

**4** Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîke ûkaamûrûagîrîra kûrî nthû cienyu na akamûva ûvootani.’

**4**

**5** “Nao anene a athigari a mbaara nîmagaacoka meere athigari atîrî, ‘Kûrî mûndû gatagatîrî kenyu mûtumu nyomba njerû na tî mûmîvoeru nîguo Ngai amîrathime? Mûndû ûcio nîacoke mûciî nîûndû nwa akuîre mbaararî na nyomba îo yake îkavoerwa nî mûndû wîngî.

**6** Kûrî mûndû gatagatîrî kenyu mûvandu mîthavibu mûgûndarî wake na tî mûrîu maciaro ma mûgûnda wake? Mûndû ûcio nîacoke mûciî nîûndû nwa akuîre mbaararî na atige mîthavibu yake îrîcagwe nî mûndû wîngî.

**7** Kûrî na mûndû gatagatîrî kenyu ûrî na mwîrîtu marîkanîrîte nîmakûvikania? Mûndû ûcio nîacoke mûciî, nîûndû nwa akuîre mbaararî, na mwîrîtu ûcio wake atigwe avikue nî mûndûmûrûme wîngî.’

**7**

**8** “Anene acio a athigari a mbaara nîmakaathiî na mbere kwarîria andû mameere atîrî, ‘Kûrî mûndû gatagatîrî kenyu ûregua guoya na atarî na vinya ngoro? Mûndû ûcio nîacoke mûciî, nîûndû avota gûtûma athigari acio engî megue guoya.’

**9** Anene a athigari a mbaara marîkia kwarîria athigari, nîmakaathuura anene a ikundi cia mbaara.

**9**

**10** “Mwatonya îtûûrarî wa rîonthe kûrûa, mbere ya mwambîrîria mbaara nao, mûkaamaûria kana nîmakwenda thayû.

**11** Andû a îtûûra rîu mangîkaauga marenda thayû, nîmagaatuîka ngombo cienyu na mûmarutithagie wîra na vinya.

**12** Nwatî andû a îtûûra rîu mangîkaarega thayû na mende kûrûa namue, nîmûkaarigicîria îtûûra rîao.

**13** Rîrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaamûvotithia kûrîvoota, nîmûkaaûraga arûme onthe a îtûûra rîu.

**14** Nîmûgaatava aka, ciana, ndîthia na ûtonga wonthe wa îtûûra rîu ûtuîke wenyu. Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîamûvete indo cionthe irîa mûtavîte kuuma kûrî nthû cienyu, kwoguo mûgaaitûmîra.

**15** Ûguo nîguo mûgeeka matûûra monthe marîa marî kûraca na vûrûri ûrîa mûkûthiî gûtûûra.

**15**

**16** “Nwatî rîrîa mûkeegwatîra matûûra marîa marî vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva ûrî îgai rîenyu, mûkaaûraga kîndû wa kîonthe kîrî mwoyo kuo.

**17** Nîmûkaaûraga andû onthe viû. Nao nî: Ahiti, Amori, Akanaani, Aperizi, Ahivi na Ajebusi wata ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu athanîte.

**18** Mwarega kûmaûraga, nîmakaamûthomithia mîtugo mîcûku ya kûvoya ngai ciao cia mîvuanano, na mwîthîrwe mwîkîte mevia mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu.

**18**

**19** “Rîrîa mwarigicîria îtûûra îvinda îraca mûkîenda kûrîîgwatîra, mûtigateme mîtî ya matunda îrîa îrî îtûûrarî rîu. Nwa mûrîcage matunda ma mîtî îo, nwatî mûtikamîteme. Mîtî tî nthû cienyu.

**20** Nwatî nwa mûteme mîtî îrîa îtarîcagwa nîguo mûtume nayo rûthingo rwa kûthiûrûkîria îtûûra rîu nginya rîrîa mûkaarîvoota.

# Gûco 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûvoro wîgiî mûndû arî mûrage

## Ûvoro wîgiî aka arîa matavîtwe vîndî ya mbaara

## Ûvoro wîgiî îgai rîa marikithathi

## Ûvoro wîgiî mwanake mûremi

## Mawatho mwanya mwanya

**1** “Kûngîkethîrwa kûrî na mûndû mûrage na agaikua na kûu kîthakarî vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva mûwîgwatîre, na kwîthîrwe gûtakûmenyekana ûrîa ûmûragîte,

**2** atongoria enyu na anene arîa matuithanagia maciira nîmakaathiî na mathime ûraca wa kuuma varîa mûndû ûcio aûragîrîtwe nginya matûûrarî marîa marî vakuvî.

**3** Nao atongoria a îtûûra rîu, nîmagooca njaû îtaanaruta wîra kana îguucia gîkaari.

**4** Nao nîmakaamîvira Kîamndarî vandû varî na rûnjî rûtavûcaga na vatanarîmwa kana vavandwa kîndû. Vau nîvo makaaunîra njaû îo ngingo.

**5** Athînjîri-Ngai Alawi nîmakaathiî vau wanao, nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wenyu amathuurîte nîguo mamûtungatagîre na marathimage andû na rîîtwa rîake. Nîmagaatuithanagia maciira monthe megiî ngarari na mbaara.

**6** Nao atongoria onthe a îtûûra arîa marî vakuvî na mûndû ûcio ûragîtwe, nîmakethambîria njara îgûrû rîa njaû îo yunîtwe ngingo.

**7** Nîmakaauga atîrî, ‘Tîtue tûragîte mûndû ûyû, wana tûtinona akîûragwa.

**8** We Ngai-Mûnene twakûthaitha wovere andû aku Aisiraeli arîa wakûûrire kuuma Misiri. Twovere na ndûgatue atî nîtue tûragîte mûndû ûtarî na mavîtia.’

**9** Mweka ûguo nîmûkethîrwa mûthirîtie wîvia gatagatîrî kenyu nîûndû ûguo nîguo Ngai-Mûnene endaga.

**9**

**10** “Rîrîa mwathiî mbaararî na Ngai-Mûnene Ngai wenyu aamûvotithia kûvoota nthû cienyu na mwaitava,

**11** na gatagatîrî ka andû acio matavîtwe, mûndûmûrûme ûmwe wenyu one mûndûmûka mûthaka na ende kûmûvikia,

**12** nîakaamûvira gwake mûciî, nake mûndûmûka ûcio nîakenja njuîrî cia kîongo gîake na atinie ngûnyû ciake.

**13** Nîagaacoka arute nguo icio arekîrîte na ekîre ciîngî. Mûndûmûka ûcio nîagekara mûciî kwa mûndûmûrûme ûcio îvinda rîa mweri ûmwe agîcakayagîra aciari ake. Vuva wa ûguo mûndûmûrûme ûcio nîakaamûvikia atuîke mûka.

**14** Vuva wa gwîkaranga nake, ethîrwa ndakûmwenda rîngî, nwa amûrekererie athiî wa kûrîa angîenda. Nwatî ndagîrîrwe nî kûmwendia kana kûmûtua ngombo, nîûndû nîamûcambithîtie.

**14**

**15** “Mûndûmûrûme nwa ethîrwe arî na aka aîrî, na ethîrwe endete ûmwe makîria ya ûrîa wîngî. Aka acio wa oîrî nwa mamûciarîre tûvîcî, nwatî kaana ka îrikithathi kethîrwe nî ka mûndûmûka ûrîa amenete.

**16** Rîrîa mûndûmûrûme ûcio akaagaîra ciana ciake indo, ndakoonania kîmenyano na njîra ya kûva mwana wa mûndûmûka ûrîa endete îgai rîa îrikithathi rîrîa rîciarîtwe nî mûndûmûka ûrîa amenete.

**17** Agîrîrwe nî kûva îrikithathi indo maita maîrî ma irîa angîva mwana ûrîa mûnini, wana ethîrwa îrikithathi tî rîa mûndûmûka ûrîa endete. Nwanginya agaîre îrikithathi rîu maita maîrî ma indo ciake kûringana na watho.

**17**

**18** “Ethîrwa mûndû arî na mwana mûmû kîongo na mûremi na ûtathîkagîra îthe kana ng'ina wana mamûverithia,

**19** aciari ake nî makaamûrutûrûra nyomba na mamûvire kûrî atongoria a îtûûra vau mwîrîgarî wa mûciî wake.

**20** Aciari acio nîmakeera atongoria a îtûûra atî: ‘Mwana wetû nî mûmû kîongo na nî mûremi. Ndatwathîkagîra, nî mûkoroku na nî mûrîu.’

**21** Nao andû onthe a îtûûra nî makaamûraga na mathiga. Ûguo nîguo mûkaathiria wîvia gatagatîrî kenyu; nao andû onthe a Isiraeli megua ûguo nîmagetigîra.

**21**

**22** “Ethîrwa mûndû ekîte wîvia ûngîtûma aûragwe, acoke aûragwe, na acuurue mûtîrî îgûrû,

**23** kimba gîake gîtikarare mûtîrî. Nwatî mûgaakîthika mûthenya wa ûcio nîguo gîtikagwatie vûrûri ûrîa mûkûvewa nî Ngai-Mûnene Ngai wenyu mûgiro; nîûndû mûndû arî mûcurie mûtîrî ethagîrwa arî mûrume nî Ngai.

# Gûco 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho megiî andû arîa mavikanîtie

**1** “Ûngîona ng'ombe kana ng'ondu ya Mûisiraeli ûrîa wîngî îrî mbûru ndûkamîtige, nwatî ûkaamîcokia gwake mûciî.

**2** Nwatî ethîrwa mwene yo atûûraga kûndû kûraca, kana ndwîcî mwene yo, ûkaathiî nayo mûciî gwaku rîrîa mwene yo agaaûka akîmîcaragia, ûkaamûnengera yo.

**3** Îkagani wa ûguo mûngîona mvunda, nguo, kana kîndû wa kîonthe Kîam mûrwanyûkwe kîûrîte. Ndûkarege kûmûtethia.

**3**

**4** “Ûngîona mvunda kana ng'ombe ya mûrwanyûkwe îgwîte, ndûkamîtiganîrie, mûtethererie kûmîûkîria.

**4**

**5** “Aka matigekagîre nguo cia arûme kana arûme mekagîre nguo cia aka. Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîathûrîte ûndû ûcio.

**5**

**6** “Ûngîona kîomba Kîam gîconi kîrî mûtîrî kana nthî, na ng'ina îthîrwe kuo îkunîkîrîte matumbî kana twana twa kîo, ndwagîrîrwe nî gwoca gîconi kîu vamwe na twana twa kîo.

**7** Nwa woce twana, nwatî ûrekererie ng'ina îthiî. Weka ûguo nîûkaagîa na ûtûûro mwaro na ûtûûre mîaka mîngî.

**7**

**8** “Rîrîa ûgaatuma nyomba njerû ûkaamîrigicîria na rûthingo rûkuvî mîena yonthe îgûrû rîayo nîguo mûndû wa wonthe angîgwa akue aumîte îgûrû rîayo, andû a nyomba yaku matikagwatwe nî wîvia wa kûragana.

**8**

**9** “Ndûkavande mîmera îngî mûgûndarî ûrîa ûvandîte mîthavibu, nîûndû weka guo, ndûrî mwîtîkîrie gûtûmîra maciaro ma mîmera îo îngî wana ma mîthavibu.

**9**

**10** “Ndûkarîme mûgûnda na mûraû wovete ndegwa na mvunda vamwe.

**10**

**11** “Ndûgekîre nguo îtumîtwe na guoya na ndigi itukanîte.

**11**

**12** “Tumagîrîrani mîkumbû mîthiiarî îna ya nguo cienyu.

**12**

**13** “Mûndû nwa avikie mûndûmûka na arîkia kûmenyana nake kîîmwîrî amûmene,

**14** na amûcambie akiugaga atî, rîrîa maavikanirie mûndûmûka ûcio ndaarî nthingi.

**14**

**15** “Ethîrwa ûndû ûcio nwa wîkîke, îthe na ng'ina a mûndûmûka ûcio nîmagooca cuka îrîa yamamîrîtwe nî mûviki na mûvikania mûthenya ûrîa maavikanirie mavirîre atongoria a îtûûra vau kîvingorî ûrî ûira atî, mwîrîtu wao aarî nthingi.

**16** Îthe wa mwîrîtu nîakeera atongoria atî: ‘Nînavere mûndû ûyû mwarîwa amûvikie na rîu nîwamûmena.

**17** Nîamûcambîtie akiugaga atî, mwarîwa ndoona mûndûmûka ûcio arî nthingi vîndî îrîa aamûvikirie. Nwatî aciari nîmagooca cuka îrîa mûviki na mûvikania maamamîre mûthenya wa ûviki na nîmakaamîkûnjûra mbere ya athuuri nîguo îtuîke ûira atî mwarî aarî nthingi!’

**18** Atongoria a îtûûra nîmagaacoka manyite mûndûmûrûme ûcio na mamûrive na kîvoko.

**19** Nîmagaacoka mamwîtie vaini ya sîlûva îgana rîmwe na manengere îthe wa mwîrîtu ûcio, nîûndû mûndûmûrûme ûcio wamûvikîtie nîaconorithîtie mûndûmûka nthingi Mûisiraeli. Mûndûmûka ûcio nîathiî na mbere gûtuîka mûka na ndakaamûta ûtûûrorî wake wonthe.

**19**

**20** “Nwatî ethîrwa îthitanga rîu nî rîa ma na gûtirî na ûndû wa kwonania atî ke aarî nthingi,

**21** atongoria a îtûûra nîmagooca mûndûmûka ûcio na mamûvire mûromorî wa nyomba ya îthe na mamûragîre vo na mathiga, nîûndû nîaconorithîtie andû a Isiraeli na njîra ya kwîvecana amenywe kîîmwîrî mbere ya avikue. Ûguo nîguo mûkaathiria wîvia ûcio gatagatîrî kenyu.

**21**

**22** “Mûndûmûrûme angîkaanyitwa akîmenyana kîîmwîrî na mûka wa mûndû wîngî, wa oîrî nîmakaaûragwa. Ûguo nîguo mûkaathiria wîvia ûcio gatagatîrî kenyu.

**22**

**23** “Ethîrwa kûrî mwîrîtu nthingi marîkanîrîte na mwanake atî nîmakûvikania, na acoke anyitîrwe îtûûrarî makîmenyana kîîmwîrî na mûndûmûrûme wîngî,

**24** oîrî nîmakaavirwa nja ya îtûûra na maûragîrwe vo na mathiga. Mwîrîtu ûcio akaaûragwa nîûndû anyitwa ndaauga mbu atethue, wana ethîrwa aarî îtûûrarî. Nake mûndûmûrûme akaaûragwa nîûndû wa kûmenyana kîîmwîrî na mwîrîtu warî mwîrîre atî nîakûvikua nî mûndû wîngî. Ûguo nîguo mûkaathiria wîvia ûcio gatagatîrî kenyu.

**24**

**25** “Nwatî ethîrwa mûndûmûrûme nwa acemanie na mwîrîtu mwîrîre atî nîakûvikua na amûmenye kîîmwîrî na vinya, mûndûmûrûme ûcio wîkîte ûguo nîke ûkaaûragwa wenga.

**26** Mwîrîtu ûcio ndagekwe wanarî ûndû. Gûtirî wîvia ekîte wa gûtûma aûragwe. Ûyû nîta ciira wa mûndû atharîkîrîte mûndû ûrîa wîngî akînamûraga,

**27** nîûndû mûndûmûrûme ûcio aamenyanire na mwîrîtu ûcio kîîmwîrî na vinya arî kûndû gûtarî andû; kwoguo wana ethîrwa nîwaugire mbu, gûtirî mûndû wathiîre kûmûtigithia.

**27**

**28** “Mûndûmûrûme angîmenyeka atî nîanyitîte mwîrîtu nthingi ûtarî mwîrîre atî nîakûvikua nî mûndû na akamenyana nake kîîmwîrî na vinya,

**29** mûndû ûcio nîakaaraîria îthe wa mwîrîtu ûcio sîlûva mîrongo îtano, nîûndû aanyitire mwîrîtu ûcio na akîmenyana nake kîîmwîrî na vinya. Mwîrîtu ûcio nîagaatuîka mûka wa mûndû ûcio ûtûrorî wake wonthe.

**29**

**30** “Gûtirî mûndûmûrûme ûkaamenyana kîîmwîrî na mûka wa îthe, nîûndû gwîka ûguo nî gûconorithia îthe.

# Gûco 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwamûranua na andû a Ngai

## Ûtheru rîrîa andû marî kûrîa mambîte magema

## Mawatho mwanya mwanya

**1** “Mûndûmûrûme wa wonthe mûkarambe kana mûtinie kîîga gîake gîa ûciari, tî mwîtîkîrie kwîthîrwa arî ûmwe wa kîûngano Kîam andû a Ngai-Mûnene.

**1**

**2** “Mwana wa wonthe ûciarîtwe nî mwîrîtu atarî mûvikie, wana ciana ciake cionthe nginya rûciaro rwa îkûmi, matigaatonya kîûnganorî Kîam andû a Ngai-Mûnene.

**2**

**3** “Gûtirî mûndû wa kuuma vûrûrirî wa Aamoni kana wa Moabu, kana njiarwa ciao cionthe nginya rûciaro rwa îkûmi ûgeetîkîrua gûtonya kîûnganorî Kîam andû a Ngai-Mûnene.

**4** Nîmaaregire kûmûva irio kana kûmûkundia manjî rîrîa mwaumaga Misiri, na makîandîka Balaamu mûvîcî wa Beori kuuma Pethori kûu Mesopotamia nîguo amûrume.

**5** Nwatî Ngai-Mûnene Ngai wenyu ndaathikîrîria Balaamu. Vandû va ûguo kîrumi kîu gîacokire gûtuîka kîrathimo kûrî mue; nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîamwendete.

**6** Rîrîa rîonthe mûgûtûûra mwoyo mûtigeke ûndû wanarî ûmwe ûngîtûma andû a mavûrûri mama meganîre.

**6**

**7** “Mûtigatume ûthû na andû a vûrûri wa Edomu nîûndû acio nî aa mûrwanyûkwe. Mûtigatume ûthû na andû a Misiri, nîûndû vîndî îmwe mwarî ageni vûrûrirî wao.

**8** Ciana ciao, kuuma rûciaro rwa kathatû kûthiî na mbere, nwa metîkîrue gûtonya kîûnganorî Kîam andû a Ngai-Mûnene.

**8**

**9** “Rîrîa mûrî varîa athigari mambîte magema vîndî ya mbaara, mûtikavutie kîndû wa kîonthe kîngîtûma mûgîa na gîko.

**10** Kûngîkethîrwa kûrî mûndû ûrî na gîko gatagatîrî kenyu, nîûndû wa kwîthîrwa aumîtwe nî vinya wa ûciari ûtukû, mûndû ûcio nîakaauma athiî na kûu nja ya kûrîa mwambîte magema na ekare kuo.

**11** Gûgîkinya kîvwaî nîakethambia na manjî, na riûa rîathûa nîagaacoka kûu mwambîte magema.

**11**

**12** “Nwanginya mwîthagîrwe na vandû nja ya varîa mwambîte magema varîa mûndû angîthiî gwîtetheria.

**13** Îthagîrwani mûrî na mûtî vîndî cionthe, nîguo rîrîa ûngîgua ûkîenda gwîtethia, wînjage îrima rîa gwîtetheria, na warîkia gwîtethia ûkathika mai mau naguo.

**14** Mavinda monthe rîrîa mûrî magemarî menyu, îthagîrwani mûrî atheru. Nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wenyu ethagîrwa arî vamwe namue kûu mwambîte magema akîmûgitîra na akîmûvotithia kûvoota nthû cienyu. Kwoguo mûtigatûme Ngai-Mûnene Ngai wenyu oona ûndû mûcûku gatagatîrî kenyu ûngîtûma amûtiganîria.

**14**

**15** “Ngombo îngîtoroka kuuma kûrî mwathi wayo na yûke kûu Isiraeli îkîenda mûmîgitîre, mûtikamîcokie kûrî mwathi wayo.

**16** Nîagekara kûu kwenyu îtûûrarî wa rîrîa rîonthe îngîthuura; mûtikamûvinyîrîrie.

**16**

**17** “Gûtirî Mûisiraeli, mûndûmûrûme kana mûndûmûka ûgatuîka îraa rîa ndini.

**18** Mûtikanavire nyombarî ya Ngai kîrîa kîonekete kuumana na wîra wa ûmaraa, ûrî wa aka kana ûrî wa arûme, kîrî gîa kûrîva kîrîa wîranîrîte na mwîvîtwa. Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîathûrîte ciîko icio wa cioîrî.

**18**

**19** “Rîrîa Mûisiraeli akovithia Mûisiraeli ûrîa wîngî kîndû ta mbeca, irio, kana kîndû wa kîonthe kîngîgîa na maciaro, ndakamwîtie maciaro.

**20** Nwa mwîtie mûgeni maciaro ma kîrîa mûmûkovithîtie, nwatî mûtigetie Mûisiraeli ûrîa wîngî maciaro. Mwathîkîra watho ûyû Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaamûrathimîra mawîra menyu monthe marîa mûkaaruta mûrî vûrûrirî ûrîa mûgaatonya mwîgwatîre.

**20**

**21** “Rîrîa werîra Ngai-Mûnene, Ngai waku ûndû na mwîvîtwa, ndûkarege kûûvingia; nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai waku nîakenda ûvingie ûndû ûcio, na nî wîvia kûrega kûûvingia.

**22** Mûndû angîrega kwîvîta ndangîthîrwa evîtie.

**23** Nwatî mûndû angîranîra ûndû na mwîvîtwa, nwanginya aûvingie na kinyi, nîûndû ethagîrwa eranîrîte ûndû ûcio mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wake atakûringîrîrua.

**23**

**24** “Ûngîvîtûkîrîra mûgûndarî wa mîthavibu wa mûndû, nwa ûrîe thavibu wa irîa ûngîvota kûrîa, nwatî ndûgekîre imwe kîondorî ûthiî nacio.

**25** Ûngîvîtûkîrîra mûgûndarî wa ngano wa mûndû, nwa ûtue wa irîa ûngîvota kûrikitha na njara, nwatî ndûgateme ngano na kaviû ka gûketha.

# Gûco 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtecana na kûvikania rîngî

## Mawatho mwanya mwanya

**1** “Mûndûmûrûme angîvikia mûndûmûka na acoke ecirie kûmûta nîûndû wa kwona arî na ûndû ûtakûmûkenia, nwa andîkîre mûndûmûka ûcio maarûa ya kûmûta, amûnengere na amwîngate aume nyomba yake.

**2** Ethîrwa mûndûmûka ûcio nwa avikue nî mûndûmûrûme wîngî,

**3** na wanake ecirie kûmûta, nwa andîkîre mûndûmûka ûcio maarûa ya kûmûta, amûnengere na amwîngate aume nyomba yake. Narîo mûndûmûrûme ûcio wa kaîrî angîkua,

**4** mûndûmûrûme ûrîa wamûvikîtie mbere ndangîmwoca rîngî atuîke mûka arî na mûgiro. Ûndû ûcio nî mûcûku mbere ya Ngai-Mûnene. Mûtigatûme vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva ûnyitwa nî wîvia.

**4**

**5** “Rîrîa mûndûmûrûme avikania wa rîo, ndagîrîrwe nî kûthiî mbaararî kana kûruta wîra wa wonthe wa mwîngî. Agîrîrwe nî gwîkara mûciî îvinda rîa mwaka ûmwe agîkenagia mûka ûcio avikîtie.

**5**

**6** “Rîrîa wakovithia mûndû kîndû, ndûgooce îthiga kana nthio yake, atî nîguo wîkare nayo nginya rîrîa akaarîva; nîûndû gwîka ûguo nî gûcuuna mûciî kîrîa mavaragîrîria gîa kûrîa nakîo nîguo matûûre mwoyo.

**6**

**7** “Mûisiraeli angînyitwa akîya Mûisiraeli ûrîa wîngî, na acoke amûtue ngombo kana amwendie, mûndû ûcio nwanginya akaaûragwa. Ûguo nîguo mûkaathiragia wîvia ûcio gatagatîrî kenyu.

**7**

**8** “Rîrîa mûndû arwara mûrimû mûcûku wa ngothi, nîathiî kûrî mûthînjîri-Ngai Mûlawi na amenyerere eke maûndû monthe marîa mûthînjîri-Ngai akaamwîra wata ûrîa namaathire.

**9** Ririkanani ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu eekire Miriamu rîrîa mwarî rûgendorî mumîte Misiri.

**9**

**10** “Rîrîa wakovithia mûndû ûrîa wîngî kîndû wa kîonthe, ndûkathiî gwake mûciî kûgîra kîndû gîa kûrûngamîrîra kîrîa ûmûkovithîtie.

**11** Etagîrîra vau nja na mûndû ûcio ûkovithîtie kîndû agaakûretere kîrîa mwarîkanîre.

**12** Ethîrwa mûndû ûcio nî mûthîni ndûkamûrarîrie kîrîa mûrîkanîrîte.

**13** Mûcokagîrie kîndû kîu kîvwaî wa kîu nîguo akîmama agagûcokeria ngatho, nake Ngai-Mûnene, Ngai waku agakenagua nîwe.

**13**

**14** “Ndûkaverithie mûndû mûthîni na ngîa ûrîa wandîkîte, arî wa andû enyu Aisiraeli kana arî mûgeni kuuma îtûûrarî rîmwe rîa vûrûri wenyu.

**15** Marîvageni wa mûthenya wîra ûrîa matinda makîruta mbere ya gûtuka, nîûndû methagîrwa mevokete mbeca icio. Ûngîrega kûmarîva, nwa marîrîre Ngai-Mûnene, naguo ûndû ûcio ûgatuîka wîvia kûrî mue.

**15**

**16** “Aciari matikaaûragwa nîûndû wa wîvia wa ciana ciao, nacio ciana itikaaûragwa nîûndû wa wîvia wa aciari ao. Wa mûndû akaaûragwa nîûndû wa wîvia ûrîa ekîte ke mwene.

**16**

**17** “Mûtikaime ageni kana ciana cia ndigwa kîvooto Kîamo, kana mwoce nguo ya mûndûmûka wa ndigwa îrî kîndû gîa kûrûngamîrîra kîndû kîrîa akovithîtue.

**18** Ririkanani atî mwarî ngombo vûrûrirî wa Misiri na Ngai-Mûnene Ngai wenyu akîmûkûûra kuo. Kîu nîkîo gîtûmîte nîmwatha mwîke maûndû mama.

**18**

**19** “Rîrîa mwaketha irio na mwatigaria imwe kûu mûgûndarî mûtigaicokere. Icio ikethagîrwa irî cia ageni, ciana cia ndigwa, na aka a ndigwa; nake Ngai-Mûnene Ngai wenyu akaarathimaga mawîra menyu monthe.

**20** Rîrîa mwaketha ndamaiyû, mûtigacokere irîa ciatigara. Icio nî cia ageni, ciana cia ndigwa na aka a ndigwa.

**21** Rîrîa mwaketha thavibu, mûtigacokere irîa ciatigara. Icio nî cia ageni, ciana cia ndigwa na aka a ndigwa.

**22** Ririkanani atî mwarî ngombo vûrûrirî wa Misiri, na kîu nîkîo gîtûmîte nîmwatha mwîke maûndû mama.

# Gûco 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîra wa mûndû kûrî mûrwang'ina ûrîa ûkuîte

## Mawatho mengî

## Aisiraeli nîmaathirwe maûrage Amaleki

**1** “Ethîrwa kûrî na ngarari gatagatîrî ka Aisiraeli aîrî na oîrî mathiî îgootirî nîguo matwithanue, nake mûtwithania ciira atue atî ûmwe tî mwîvia na ûcio wîngî nî mwîvia,

**2** mûndû ûcio wîvîtie angîgaatuîrwa arivwe, mûtwithania ciira nîakaamwîra amame na îvu na arivwe ivoko. Mwîgana wa ivoko ûkethîrwa ûringanîte na wîvia ûrîa ekîte.

**3** Mûndû ûcio ndakaarivwa ivoko makîria ya mîrongo îna; nîûndû kûrivwa makîria ya icio nî gûconorithia mûndû ûcio kûrî andû.

**3**

**4** “Ndûkove ndegwa kanyua rîrîa îravûûra ngano.

**4**

**5** “Ethîrwa mûndû matûûranîrîte na mûrwang'ina mûgûndarî ûmwe, na mûrwang'ina ûcio akue matagîte kavîcî, mûka ndagîrîrwe nî kûthambua nî mûndû ûtarî wa mûciî. Mûrwang'ina na mûthuuriwe nîke wagîrîrwe nî kûmûthambia.

**6** Kavîcî ka mbere karîa mûndûmûka ûcio magaaciara nake, gageetanua na mûthuuriwe ûcio wakwire nîguo rîîtwa rîake rîtikariganîre kûrî andû a Isiraeli.

**7** Mûndûmûrûme ûcio angîrega kûvikia mûka wa mûrwang'ina ûcio wakwire, mûndûmûka ûcio watigirwe nîakaathiî kûrî atongoria a îtûûra vau mwîrîgarî na ameere atîrî, ‘Mûrwang'ina na mûthuuriwa nîaregete kûnthambia nîguo rîîtwa rîake rîtikariganîre kûrî andû a Isiraeli.’

**8** Atongoria a îtûûra nîmageta mûndû ûcio nîguo mamwarîrie. Mûndû ûcio angîkaarega kûthambia mûka ûcio wa mûrwang'ina,

**9** mûndûmûka ûcio nîakaaruta mûndû ûcio kîratû kîmwe gîa kûgûrû gwake acoke amûtuîre mata ûthiû mbere ya atongoria a îtûûra na amwîre atîrî, ‘Ûguo nîguo mûndûmûrûme ûrîa ûregete gûciarîra mûrwang'ina ciana ekagwa.’

**10** Vûrûrirî wa Isiraeli kuonthe mûciî wake ûgetagwa, ‘Mûciî wa mûndû ûrîa warutirwe kîratû.’

**10**

**11** “Arûme aîrî mangîthîrwa makîrûa, na mûka wa mûndûmûrûme ûmwe anyite mûndûmûrûme ûcio wîngî ciîga ciake cia ûciari, agîtigithia mûthuuriwe,

**12** mûndûmûka ûcio nîagaatinua njara îo: ndakeguîrwa ntha.

**12**

**13** “Ndûkethagîrwe wî na indo igîrî cia kûthima ûrito mûvukorî waku, kîmwe kîrito na kîmwe kîvûthû. Tûmagîra ithimi irîa ciagîrîrîte.

**14** Ndûkethagîrwe wî na ithimi igîrî ngûrani, kîmwe kînene na kîmwe kînini.

**15** Tûmagîrani ithimi irîa mbagîrîru na cia ma, nîguo mûtûûre mîaka mîngî vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akûmûva.

**16** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîathûrîte andû onthe arîa matarî evokeku.

**16**

**17** “Taririkanani ûrîa Amaleki maamwîkire rîrîa mwarî rûgendorî mumîte Misiri.

**18** Ririkanani ûrîa maamûtharîkîre mûrî anogu na mûkathira vinya; na matagwîtigîra Ngai, nîmaaûragire arîa onthe maarî vuva.

**19** Kwoguo rîrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akaamûva vûrûri ûrîa aamwîrîîre, na amûgitîre kuuma kûrî nthû cienyu irîa ikethîrwa îmûthiûrûrûkîrîtie, nwanginya mûkaaûraga Amaleki onthe mathire viû na mariganîre. Mûtikariganîrwe nî gwîka ûguo!

# Gûco 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matega ma maketha

## Andû a Ngai-Mûnene kîûmbe

**1** “Mwarîkia gûkinya vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akûmûva rîrî îgai rîenyu, na mûtûûre kuo,

**2** wa mûndû nîagooca maketha mamwe ma mbere ma indo cionthe irîa akethîrwa akethete vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akûmûva, amekîre gîkavurî na amavire varîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu athuurîte va kûgoocagîrwa.

**3** Nîagaacoka athiî kûrî mûthînjîri-Ngai ûrîa ûkethîrwa agîtungata îvinda rîu na amwîre atîrî, ‘Ûmûnthî nînetîkîra mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai waku, atî nînakinya vûrûrirî ûrîa eerîre methe metû ma tene atî nîagaatûva.’

**3**

**4** “Nake mûthînjîri-Ngai nîagooca gîkavu kîu kuuma kûrî we na akîvire metharî ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene Ngai waku.

**5** Nîûkaauga ûrî mbere ya Ngai-Mûnene Ngai waku atîrî, ‘Vava aarî wa kuuma vûrûri wa Aramu na aatûûraga aûrûraga. Nîwathiîre Misiri na andû a mûciî wake na agîtûûra kuo arî mûgeni. Makîthiî Misiri maarî andû anini, nwatî nîmoongererekire magîtuîka rûrîrî rûnene na rwarî na vinya.

**6** Andû a Misiri nîmaatûvinyîrîrie, magîtûnyamaria na magîtûrutithia wîra wa ûkombo.

**7** Nîtwarîrîre Ngai-Mûnene Ngai wa methe metû atûtethie. Ngai-Mûnene nîwatwîguire, na akîona ûrîa twanyamarîkaga, twarutithagua wîra mûrito na nîtwavinyagîrîrua.

**8** Ngai-Mûnene nîwatûrutire vûrûrirî wa Misiri na vinya na ûvoti wake. Nîwaringire ciama na morirû na agîka maûndû ma gwîkîra andû guoya nyîngî.

**9** Ngai-Mûnene nîwatûretire vûrûrirî ûyû wîcûrîte îriia na ûûkî.

**10** Kwoguo nînakûrutîra We, Ngai-Mûnene maketha ma mbere ma mûgûnda ûrîa ûmvete.’

**10** “Nîûgaacoka wige gîkavu gîaku vau nthî mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai waku na ûmûgooce.

**11** Nîûgaakena nîûndû wa indo cionthe mbaro irîa Ngai-Mûnene, Ngai waku akûvete vamwe na andû a mûciî waku. Wanao Alawi na ageni arîa mûtûûranagia nao nîmagaakena.

**12** Wa mîaka îthatû yathira, mûndû wa wonthe gatagatîrî kenyu akarutagîra Alawi, ageni, ciana cia ndigwa na aka a ndigwa gîcunjî gîa îkûmi Kîam maketha kuuma mîgûndarî yenyu, nîguo methagîrwe marî na irio cia kûmegana marî kûu matûûrarî menyu.

**13** Weka ûguo, nîûgaacoka uuge ûrî mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai waku, ‘Nînaruta kîrîa kîtheru kuuma nyomba yakwa na nanengera Alawi, ageni, ciana cia ndigwa na aka a ndigwa, wata ûrîa wambathire mbîke. Ndirî munu rîathani wanarî rîmwe rîa Maathani maku kana ndiganîrwa nîmo.

**14** Ndiarîa gîcunjî gîa îkûmi vîndî îrîa naacakayaga; kana nîkîruta nîrî na gîko, kana nîkîrutîra akuû. Nîmbathîkîrîte ûrîa wonthe Ngai-Mûnene, Ngai wakwa augîte, na ngeeka maûndû monthe marîa ambathîte mbîke.

**15** Ngai-Mûnene, ûrî îgûrû kûu kûtheru ûtûûraga, rathima andû aku, Aisiraeli na vûrûri ûrîa ûtûveete wata ûrîa werîre methe metû na mwîvîtwa, vûrûri wîcûrîte îriia na ûûkî.’

**15**

**16** “Ûmûnthî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu aramwatha mûvingagie na kinyi mawatho make monthe na irîra ciake, na mûmenyerere mûmavingagie na ngoro yonthe na mwoyo wonthe.

**17** Ûmûnthî nîmweranîra atî Ngai-Mûnene nîke Ngai wenyu, na atî mûkaarûmagîrîra njîra ciake, mûkaavingagia mawatho make monthe, irîra ciake na mwîgucage mûgambo wake.

**18** Nake Ngai-Mûnene nîwauga ûmûnthî, atî mue mûrî andû ake kîûmbe wata ûrîa aamwîrîîre na nîmwagîrîrwe nî kûvingagia maathani make monthe.

**19** Nake nîakaamûtua rûrîrî rûnene gûkîra ndûrîrî cionthe irîa aaûmbire. Nao andû arîa engî onthe nîmakaamûvecaga gîtîîo na nî mûkethîrwa mûrî andû a Ngai-Mûnene, Ngai wenyu kîûmbe.”

# Gûco 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawatho ma Ngai mandîkîtwe mathigarî

## Irumi kûrî andû arîa aremi

**1** Musa na atongoria a Isiraeli nîmeerire andû atîrî, “Athîkagîrani Maathani monthe marîa ngûmwatha ûmûnthî.

**2** Mûthenya ûrîa mûkaaringa rûnjî rwa Jorodani, mûkinye vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmûva, nî mûkarûngamia mathiga manene na mûmatenderie îgûrû kuonthe.

**3** Nîmûgaacoka mwandîke maathani mama monthe mathigarî mau mwarîkia gûtonya vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wa methe menyu akûmûva, wata ûrîa aamwîrîîre. Vûrûri ûcio wîcûrîte îriia na ûûkî.

**4** Mwaringa rûnjî rwa Jorodani nî mûkaarûngamia mathiga kîrîmarî Kîam Ebali, na mûmatenderie wata ûrîa ngûmwatha ûmûnthî.

**5** Nîmûgaatuma metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu vau na mathiga. Mathiga mau matikethîrwe maumîtue na cuuma.

**6** Mûgaatuma metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu na mathiga matarî maumie. Vau nîvo mûkaarutîra Ngai-Mûnene, Ngai wenyu magongoona ma kûvîvua.

**7** Vau nîvo mûkaarutîra Ngai-Mûnene, Ngai wenyu magongoona ma thayû na mûmarîîre vo mûkenete.

**8** Nîmûkaandîka waro ciugo cionthe cia watho ûyû îgûrû rîa mathiga mau.”

**8**

**9** Musa na athînjîri-Ngai, Alawi nîmeerire andû onthe a Isiraeli atîrî, “Kirani, na mûnthikîrîrie mue andû a Isiraeli. Ûmûnthî nîmwatuîka andû a Ngai-Mûnene Ngai wenyu.

**10** Kwoguo athîkagîrani Ngai-Mûnene Ngai wenyu na mwathîkagîre maathani make monthe marîa ngûmûva ûmûnthî.”

**10**

**11** Musa nîwacokire akîra andû a Isiraeli atîrî,

**12** “Mwaringa rûnjî rwa Jorodani andû a mîvîrîga ya Simeoni, Levi, Juda, Isakaru, Josefu, na Benjamini nîo makaarûngama kîrîmarî Kîam Gerizimu nîguo maûrie Ngai arathime andû.

**13** Nao andû a mîvîrîga ya Reubeni, Gadi, Asheri, Zebuluni, Dani na Nafutali nîo makaarûngama kîrîmarî Kîam Ebali nîguo megue ûrîa Ngai akaaverithia andû.

**14** Andû onthe a mûvîrîga wa Lawi nîmakeera andû onthe a Isiraeli na mûgambo mûnene atîrî,

**14**

**15** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûkaarûtha ngai ya mûvuanano na akamîgoocaga na nthitho. Ngai-Mûnene nîathûrîte ûgooci wa mîvuanano.’

**15** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**15**

**16** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûtatîîaga îthe kana ng'ina.’

**16** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**16**

**17** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûgendagendagia mûkûmbû wa mûndû ûrîa mariganîtie nake.’

**17** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**17**

**18** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûvîtithagia mûtumumu njîra.’

**18** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**18**

**19** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûcunaga ageni, ciana cia ndigwa, na aka a ndigwa kîvooto.’

**19** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**19**

**20** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûmenyanaga kîîmwîrî na mûka wa îthe, nîûndû kûu nî gûconorithia îthe.’

**20** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**20**

**21** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa wîkaga ciîko cia ûûra nthoni na nyamû.’

**21** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**21**

**22** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûmenyanaga kîîmwîrî na mwarwang'ina, marî a ng'ina ûmwe kana matarî a ng'ina ûmwe.’

**22** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**22**

**23** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûmenyanaga kîîmwîrî na mûthoniwe.’

**23** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**23**

**24** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa wîthithagîra mûndû akînamûraga.’

**24** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**24**

**25** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa wamûkagîra mbeca nîguo aûrage mûndû ûtarî na mavîtia.’

**25** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

**25**

**26** “ ‘Kûnyitwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûkûregana na mawatho mama monthe ma Ngai na kûmavingia.’

**26** “Nao andû onthe nîmakaauga, ‘Ameni!’

# Gûco 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Irathimo kuumana na wathîki

## (

## Ala 26.3-13

## ;

## Gûco 7.12-24

## )

## Irumi nîûndû wa kûrega kwathîka

## (

## Ala 26.14-46

## )

**1** “Ethîrwa nî mûkwathîkîra Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, na mûrûmagîrîre na kinyi maathani make monthe marîa ngûkwatha ûmûnthî, Ke nîakaamûtua rûrîrî rûnene gûkîra ndûrîrî cionthe cia nthî.

**2** Nîakaamûva indo ino cionthe mbaro na amwîngîvîrie cio makîria.

**2**

**3** “Ngai-Mûnene nîakaamûrathima mûrî matûûrarî menyu na mûrî mîgûndarî yenyu.

**3**

**4** “Ngai-Mûnene nîakaarathima ciana cienyu, maciaro ma mîgûnda yenyu, na arathime ndîthia ya ng'ombe na ng'ondu cienyu.

**4**

**5** “Ngai-Mûnene nîakaarathima mîrûrû yenyu na arathime indo irîa mûtûmagîra kûruga irio.

**5**

**6** “Ngai-Mûnene akaamûrathimaga mûkiumagara na mûgîcoka na mûciî.

**6**

**7** “Rîrîa mwatharîkîrwa nî nthû cienyu, Ngai-Mûnene nîakaamûvotithia kûivoota. Mamûtharîkîra kuuma mwena ûmwe, makaaûra nîmue na mîena yonthe.

**7**

**8** “Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaarathima mawîra menyu monthe, na atûme makûmbî menyu mecûre irio, acoke atûme mwîngîve mûrî vûrûrirî ûrîa akûmûva.

**8**

**9** “Ethîrwa nî mûkwathîkîra Maathani ma Ngai-Mûnene Ngai wenyu na mwîke maûndû monthe marîa amwathîte, nîakaamûtua andû ake atheru wata ûrîa aamwîrîîre.

**10** Nao andû onthe a nthî nîmakoona atî mûrî athuure nî Ngai-Mûnene mûgatuîka andû ake kîûmbe, na nîmakaamwîtigagîra.

**11** Ngai-Mûnene nîagaatûma mûthatûkwe; nîmûkaagîa na ciana nyîngî, ndîthia nene ya ng'ombe, na irio nyîngî cia mûgûnda mûrî vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene eerîre methe menyu atî nîakaamûva.

**12** Ngai-Mûnene nîakaamûvingûrîra mûthithû wake kûu îgûrû amurithagîrie mbura vûrûrirî wenyu mavinda marîa magîrîru na arathimage wîra wenyu. Nîmûgaakovithia mavûrûri meengî, nwatî mûtigaakova kuuma kûrî o.

**13** Ngai-Mûnene nîakaamûtua a mbere nwatî tî a mûthiia. Maûndû menyu makethagîrwa makîthiî na mbere na matigaacoka na vuva, ethîrwa nî mûkwathîkîra maathani ma Ngai-Mûnene Ngai wenyu marîa ngûmwatha ûmûnthî na mûmavingagie na kinyi.

**14** Mûtikarega kwathîkîra maathani mama na njîra wa yonthe, na mûtikagooce kana mûtungatîre ngai ciîngî.

**14**

**15** “Nwatî ethîrwa mûtikaathîkîra na kinyi ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu akuuga, kana mûrege kûvingia maathani make na maûndû monthe marîa ngûmwatha ûmûnthî nîmûkaanyitwa nî irumi ino cionthe irûmîrîrîte na mûtûûre nacio nginya rîrîa ikaamûthiria.

**16** Ngai-Mûnene nîagaatûma mûnyitwe nî kîrumi mûrî matûûrarî menyu na mûrî mîgûndarî yenyu.

**17** Ngai-Mûnene nîagaatûma mîrûrû yenyu înyitwe nî kîrumi wana indo irîa mûtûmagîra kûruga irio.

**18** Ngai-Mûnene nîagaatûma ciana cienyu, maciaro ma mîgûnda yenyu na ndîthia ya ng'ombe na ng'ondu cienyu inyitwe nî kîrumi.

**19** Ngai-Mûnene nîagaatûma mûnyitwe nî kîrumi mûkiumagara na mûgîcoka kwenyu mîciî.

**20** Mweka maûndû macûku na mûtiganîrie Ngai-Mûnene, ke nîagaatûma mûnyitwe nî mûthiro, ivîngîcî na mûgîe na mathîna maûndûrî monthe marîa mûgekaga, nginya mûgaacûkangua mûthire viû na îvenya.

**21** Ngai-Mûnene nîagaatûma mûnyitwe nî mîrimû mîcûku nginya îmûthirie muonthe mûrî vûrûrirî ûrîa mûthiîte gûtonya mûwîgwatîre.

**22** Ngai-Mûnene nîagaatûma mûnyitwe nî wonje, kûgîa na matoo mwîrî, kûviûva mwîrî, ûrugarî mwîngî, na gûtura mbura. Maûndû mau matikaathira kûrî mue nginya rîrîa mûgaakua.

**23** Îgûrû gûkethîrwa kûtherete ta gîcango nakuo nthî kûmagarîte ta cuuma nîûndû wa gûtura mbura.

**24** Ngai-Mûnene nîagaatûma rûkûngû na mûthanga ciure ta mbura kuuma îgîrû, nginya rîrîa mûkaathira.

**24**

**25** “Ngai-Mûnene nîagaatûma mûvootwe nî nthû cienyu. Mûkaamatharîkîra kuuma mwena ûmwe, nwatî mûkaaûra nîo na mîena yonthe. Andû onthe a nthî nîmakaanyitwa nî guoya nyîngî mona ûrîa gwîkîkîte kûrî mue.

**26** Ciimba cienyu ikethîrwa irî irio cia iconi na nyamû cia kîthaka na gûtirî mûndû ûgaaciîngata.

**27** Ngai-Mûnene nîagaatûma mûgîe na nyimba ta irîa ciarî na andû a Misiri, na atûme mîîrî yenyu îtûrîkange ironda. Nîmûkaagîa na ûvere na mwîthûa na mûtikaavora.

**28** Ngai-Mûnene nîagaatûma mume ngoma, mûre metho na mûvîngîcîke meciria.

**29** Mûkaathiîcaga mûthenya mûkînyitanyitaga ta ndumumu na gûtirî ûndû ûkaamûthatûka maûndûrî marîa mûgeekaga. Mûkaavinyagîrîrua vîndî cionthe na mûgacunagwa indo cienyu na vinya na gûtirî mûndû ûkaamûtethia.

**29**

**30** “Mûndû akaarîkanagîra na mwîrîtu atî nîakûmûvikia, nake mûndûmûrûme wîngî akamenyana nake kîîmwîrî. Mûndû agaatumaga nyomba na ndagaatûûra kuo. Mûndû akaavandaga mîthavibu, nwatî ndakaarîa thavibu ciayo.

**31** Ng'ombe cienyu ikaaûragagwa mûkîonaga na mûtikaarûma nyama ciacio. Mûgaacunagwa mvunda cienyu na vinya na mûtigaacokerua cio. Ng'ondu cienyu ikaavecagwa nthû cienyu, na gûtirî mûndû ûkaamûtethia.

**32** Anake enyu na erîtu enyu makaavecanagwa kûrî ageni wa mûroretie. Mûgeekaraga wa mûthenya mûkûûrîte metho mwone kana nîmagûcoka, nwatî mûtikethîrwa mûrî na ûvoti wa kûrigîrîria mathiî.

**33** Vûrûri mûgeni ûgoocaga irio cienyu cionthe irîa mûrutîrîte wîra na mûtikoona wanarî kîndû, tiga kûvinyîrîrua na kûthînua mûno vîndî cionthe.

**34** Mwona mathîna mau monthe nîkwa mûkaauma ngoma.

**35** Ngai-Mûnene nîagaatûma magûrû menyu mecûrwe nî nyimba irî na ûrûrû mûno na itangîvora, kuuma gîtende nginya kîongo.

**35**

**36** “Ngai-Mûnene nîakaamûvira vamwe na mûthamaki wenyu vûrûri mûgeni kûrîa mue wana methe menyu mataicî. Mûrî kûu mûgaatungatagîra ngai ng'eni irûthîtwe na mîtî na mathiga.

**37** Andû a mavûrûrirî marîa Ngai-Mûnene akaamûvira nîmakaanyitwa nî guoya mona maûndû marîa mekîkîte kûrî mue. Nîmakaamûnyarara na mamûthekerere.

**37**

**38** “Nîmûkaavanda mbeû nyîngî, nwatî mûgaaketha maketha manini, nîûndû maketha menyu nîmakaarîwa nî ngige.

**39** Nîmûkaavanda mîthavibu mîgûndarî yenyu na mûmîmenyerere, nwatî mûtikaanyua ndivei kana mûkethe thavibu icio, nîûndû thavibu nîikaarîwa nî igunyû.

**40** Mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda nîgaakûra vûrûrirî wenyu wonthe, nwatî mûtikevaka maguta ma yo nîûndû ndamaiyû nîigeetîka nthî cionthe kuuma mîtîrî.

**41** Nîmûkaagîa na anake na erîtu, nwatî matikethîrwa marî enyu nîûndû onthe nîmagaatavwa.

**42** Mîtî yenyu yonthe na irio cia mîgûnda nîkaarîwa nî ngige.

**42**

**43** “Ageni arîa matûûraga vûrûrirî wenyu nîmakaathiî na mbere kûgîa na vinya kûmûkîra, namue nîmûkaathiî na mbere kûthirwa nî vinya.

**44** Makaamûkovithagia indo, nwatî mue mûtikoona gîa kûmakovithia. Makethîrwa marî a mbere namue mûrî a mûthiia.

**44**

**45** “Irumi icio cionthe nîikaamûrûmîrîra, imûnyite na imûthirie, nîûndû nîmwaregire kwathîkîra Ngai-Mûnene Ngai wenyu, na mûkîrega kûvingia mawatho na maathani marîa aamûveere.

**46** Irumi icio ikethîrwa irî ûira wa îverithia rîa Ngai kûrî mue na kûrî njiarwa cienyu tene na tene.

**47** Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîwamûrathimire na indo nyîngî, nwatî mûtiamûtungatîra mûkenete na mûrî na ngoro ntheru.

**48** Kwoguo, mûgaatungatagîra nthû cienyu irîa Ngai-Mûnene akaamûrekereria kûrî cio. Mûgaaitungatagîra mûrî avûtu, mûrî anyondu na mûrî njaga na mûtarî wanarî kîndû. Nthû cienyu ikaamûvinyîrîria nginya rîrîa mûgaakua mûthire.

**49** Ngai-Mûnene nîakaarete vûrûri kuuma kûndû kûraca ûrîa mûtaicî rûthiomi rwao, ûûke ûmûtharîkîre wa rîmwe ta nderi.

**50** Vûrûri ûcio ûrî andû aganu mûno na matatîîaga andû akûrû kana meguîra andû ethî ntha.

**51** Andû acio nîmakaarîa ndîthia cienyu na irio cienyu, nginya rîrîa mûkaarîwa nî yûra. Matikaamûtigarîria wanarî ngano, ndivei, maguta ma ndamaiyû, ng'ombe kana ng'ondu, nginya rîrîa mûgaakua.

**52** Andû acio nîmakaarigicîria matûûra menyu monthe marîa marî vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu amûveete, na momomore nthingo irîa imagitîrîte irîa mwîvokete atî ikaamûgitagîra.

**52**

**53** “Rîrîa mûkaarigicîrua nî nthû cienyu, nîmûkaagîa na thîna nyîngî mûno ya irio, nginya mûrîe ciana cienyu irîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu amûrathimîte nacio.

**54** Wana mûndûmûrûme ûrîa mûvoreri na ûrî ntha mûno gatagatîrî kenyu, ndakaarûmia mûrwang'ina irio kana mûka ûrîa endete mûno, wana kana twana twake tûrîa tûtigarîte.

**55** Ndakaarûmia wanarî ûmwe wao nyama cia ciana ciake irîa aûragîte nîguo arîe, nîûndû ndakethîrwa atigarîtie kîndû vuva wa thîna ûrîa ûkethîrwa kuo nîûndû wa kûrigicîrua nî nthû kûu matûûrarî.

**56** Nake mûndûmûka ûrîa mûvoreri na ûrî ntha mûno gatagatîrî kenyu, na mûtongu mûno na ndaanakinyithia kûgûrû gwake nthî, ndakeeguîra mûthuuriwe ûrîa endete ntha, mûvîcî kana mwarî.

**57** Nîakaathitha thigiri wana ciana ciake irîa agaaciara nîûndû nîakenda kûirîa na nthitho, nîûndû wa thîna ûrîa ûkethîrwa ûrî kuo rîrîa nthû ikaarigicîria îtûûra rîao.

**57**

**58** “Ethîrwa mûtikaavingagia na kinyi mawatho monthe marîa mandîkîtwe îvukuurî rîîrî, na mwîtigagîre rîîtwa rîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu, na nîrîo rîrî riiri na rîagîrîrwe nî kûgoocwa,

**59** Ngai-Mûnene nîakaamûretere vamwe na njiarwa cienyu mûthiro mûnene na mîrimû mîcûku mûno îtavoraga.

**60** Nîakaamûretere mîrimû yonthe mîcûku ta îrîa mwarî nayo Misiri, na mûtikaavora.

**61** Ngai-Mûnene nîakaamûretera mîrimû ya mîthemba yonthe na mîthiro îtandîkîtwe îvukuurî rîîrî rîa watho na îmûthirie viû.

**62** Wana ethîrwa mwîngîvîte ta njata cia îgûrû mûgaatigara andû anini, nîûndû nîmwaregire kwathîkîra Ngai-Mûnene Ngai wenyu.

**63** Wata ûrîa Ngai-Mûnene akenirue na akîmwîka maûndû maro na agîtûma mwîngîve mûno, nwa ta guo agaakena akîmûretithîria mathîna na akîmûthiria. Nîmûkaarutwa vûrûrirî ûrîa mûthiîte kwîgwatîra.

**63**

**64** “Ngai-Mûnene nîakaamûnyagania mavûrûrirî monthe ma nthî. Nîmûgaatungatîra ngai ng'eni irûthîtwe na mîtî na mathiga, irîa mue wana methe menyu mataanagooca.

**65** Mûtikeganîra kana mûgîe na thayû mûrî mavûrûrirî mau, na gûtigaatuîka kwenyu. Ngai-Mûnene nîagaatûma mwîthîrwe mûrî na guoya, mûtarî na kîîrîgîrîro na mûthirîtwe nî mwîvoko.

**66** Nîmûtûûra mûrî ûgwatirî; na mûkethagîrwa mwîcûrîtwe nî guoya nyîngî mûthenya na ûtukû na mûtarî na kîîrîgîrîro gîa ûtûûro.

**67** Kîraûko gwakîa mûkaaûragia gûgaatuka rî, na kîvwaî gûgîtuka mûkaûragia gûgaakîa rî, nîûndû wa guoya nyîngî wa maûndû marîa mûkeethagîrwa mûkîona.

**68** Ngai-Mûnene nîakaamûcokia Misiri na meri, wana ethîrwa nîmwaugîte atî mûtigaacoka kuo rîngî. Na mûrî kûu, nîmûkevecana kûrî o nîguo mamûgûre mûtuîke ngombo cia nthû cienyu, nwatî gûtirî mûndû ûkaamûgûra.”

# Gûco 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwarûthire kîrîkanîro na andû a Isiraeli marî vûrûrirî wa Moabu

**1** Mama nîmo maûndû marîa marî kîrîkanîrorî kîrîa Ngai-Mûnene aathire Musa arûthe na andû a Isiraeli marî vûrûrirî wa Moabu, kwongerera marîa Ngai-Mûnene aarûthîte nao marî kîrîmarî gîa Sinai.

**1**

**2** Musa nîwetire andû onthe a Isiraeli vamwe na akîmeera atîrî, “Mue nîmwonire ûrîa Ngai-Mûnene eekire mûthamaki wa Misiri, ndungata ciake, na vûrûri wake wonthe.

**3** Nîmwonire mûthiro, ciama, na maûndû ma magegania marîa Ngai-Mûnene eekire Misiri.

**4** Nwatî nginya ûmûnthî Ngai-Mûnene nîwaregire mûtaûkîrwe nî maûndû marîa mwegwire na mûkîona.

**5** Nie namûtongoririe werûrî îvinda rîa mîaka mîrongo îna, na mûtianathirîrwa nî nguo kana iratû.

**6** Mûtiarîa mûgate, kana mûnyue ndivei kana njovi, nwatî Ngai-Mûnene Nîwamûvere maana kuuma îgûrû nîguo mûmenye atî ke, nîke Ngai-Mûnene Ngai wenyu.

**7** Rîrîa twakinyire gûkû, Sihoni, mûthamaki wa Heshiboni na Ogu, mûthamaki wa Bashani nîmaaûkire kûrûa natue; nwatî nîtwamavootire,

**8** na tûgîoca vûrûri wao na tûkîûgaîra andû a mîvîrîga ya Reubeni, Gadi na nuthu ya andû a mûvîrîga wa Manase.

**9** Kwoguo rûmagîrîrani na kinyi maathani make monthe nîguo maûndû monthe marîa mûgekaga mamûthatûkage.

**9**

**10** “Ûmûnthî, muonthe mûrûngamîte mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wenyu: atongoria a mîvîrîga yenyu, anene, arûme onthe a Isiraeli,

**11** aka, ciana, ageni arîa mekaraga kwenyu makîmûtavagîra manjî na magîtemaga mîtî.

**12** Mûrî ava ûmûnthî, nîguo mûrûthe kîrîkanîro na Ngai-Mûnene Ngai wenyu, na mwîtîkîre kûrûmagîrîra maûndû monthe ma kîrîkanîro kîu,

**13** nîguo amûtue andû ake kîûmbe nake ethîrwe arî Ngai wenyu wata ûrîa eerîre methe menyu; Iburahimu, Isaka na Jakovu.

**14** Tî mue muenga tu Ngai-Mûnene ararûtha kîrîkanîro gîkî namue, vamwe na ûrîa gîkananîtie,

**15** nwatî arakîrûtha natue tuonthe arîa tûrî ava ûmûnthî wana nîûndû wa njiarwa cietû irîa igaaûka.

**15**

**16** “Taririkanani ûrîa twatûûraga tûrî vûrûrirî wa Misiri, na maûndû marîa twonaga tûvîtûkîrîrîte mavûrûrirî marîa mengî.

**17** Nîmwonire ngai cia mîvuanano irîa Ngai-Mûnene athûrîte irûthîtwe na mîtî, mathiga, sîlûva na thaavu.

**18** Menyererani gûtikethîrwe na mûndûmûrûme, mûndûmûka, mûciî kana mûvîrîga gatagatîrî kenyu ûmûnthî ûngîtiganîria Ngai-Mûnene Ngai wetû na agatungatîre ngai cia mavûrûri mau. Ûndû ûcio ûngîthîrwa wîkariî ta mûri ûrîa ûtheûkaga mûtî mûrûrû na ûrî ûrogi.

**19** Na gûtikethîrwe kûrî na mûndû gatagatîrî kenyu ûregua kîrîkanîro gîkî mwevîta, nwatî eîre na ngoro atî wana angîrega gûkîvingia, ndangîona ûndû mûcûku. Mûndû ûcio agaatûma muonthe mûverithue, arîa aro wana arîa acûku.

**20** Ngai-Mûnene ndakoovera mûndû ta ûcio. Vandû va ûguo, nîakaarakara nî mûndû ûcio na nîakaanyitwa nî irumi cionthe irîa mandîke îvukuurî rîîrî, nginya rîrîa Ngai-Mûnene akaathiria rîîtwa rîake gûkû nthî viû.

**21** Ngai-Mûnene nîagaatûma mûndû ûcio anyitwe nî maûndû macûku maringanîte na irumi irîa mandîke îvukuurî rîîrî rîa watho.

**21**

**22** “Njiarwa cienyu irîa igaaûka vuva wenyu, na ageni arîa makaauma mavûrûri ma kûraca nîmakoona na mamenye mînyamaaro na mathîna marîa Ngai-Mûnene aareteere vûrûri wenyu.

**23** Vûrûri wonthe ûkeethîrwa ûkunîkîtwe nî cumbî na ûviriti, na ûtangîvandwa wanarî kîndû gîkamera, nginya nyaki ndîkaamera. Vûrûri wenyu ûkethîrwa wîkariî ta Sodomu na Gomora, Adima na Zeboimu, matûûra marîa Ngai-Mûnene aacûkangirie rîrîa aarakarîte nîmo mûno.

**24** Mavûrûri monthe ma nthî nîmakaaûria, ‘Nîndûî gîatûmire Ngai-Mûnene acûkangia vûrûri ûyû? Nîndûî gîatûmire agîe na marakara meengî ûguo?’

**25** Nao nîmagaacokerua, ‘aarakarire ûguo nîûndû andû ake nîmaareganire na kîrîkanîro kîrîa Ngai-Mûnene Ngai wa methe mao aarûthire nao rîrîa aamarutire vûrûrirî wa Misiri.

**26** Nîmaatungatîre na makîgooca ngai ng'eni irîa Ngai-Mûnene aamakaanîtie.

**27** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwarakarirue nî andû a vûrûri ûyû, na agîtûma manyitwe nî irumi cionthe irîa mandîke îvukuurî rîîrî.

**28** Ngai-Mûnene nîwarakarire mûno nî o, na nîwamarutire vûrûrirî wao na akîmavira vûrûrirî mûgeni, na nîkuo matûûraga nginya ûmûnthî.’

**28**

**29** “Maûndû ma nthitho nî ma Ngai-Mûnene Ngai wetû, nwatî maûndû marîa aguûranîrîtie nî metû vamwe na njiarwa cietû, nîguo tûtûûre tûvingagia mawatho make monthe tene na tene.”

# Gûco 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maûndû marîa matûmaga andû macokanîrîre na Ngai-Mûnene na marathimwe

**1** Musa nîwerire andû a Isiraeli atîrî, “Rîrîa maûndû mau monthe narîkia kûmwîra megiî kîrumi na kîrathimo makaamûnyita, na mwîcirie waro ûvoro wamo mûrî mavûrûrirî marîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu amûnyaganîtie,

**2** na mûcokerere Ngai-Mûnene Ngai wenyu, mue na njiarwa cienyu na mûvingie maûndû monthe marîa ngûmwatha ûmûnthî na ngoro yonthe na mwoyo wonthe;

**3** Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaamwîguîra ntha na amûcokanîrîrie vamwe rîngî kuuma mavûrûrirî monthe marîa aamûnyaganirie.

**4** Wana ethîrwa mûnyaganîtie nginya mîthiia ya nthî, Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaamûruta kuo na amûcokanîrîrie vamwe.

**5** Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaamûcokia vûrûrirî ûrîa warî wa methe menyu nîguo mûwîgwatîre rîngî; nîagaatûma mûthatûkwe mûno na mwîngîve makîria gûkîra methe menyu.

**6** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîakaamûva, mue na njiarwa cienyu ngoro îrî na wathîki nîguo mûmwende na ngoro yonthe, na mûthiî na mbere gûtûûra îvinda îraca vûrûrirî ûcio.

**7** Nake Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîagaatûma irumi icio inyite nthû cienyu na andû arîa maamûnyariraga.

**8** Nîmûgaacoka kwathîkîra Ngai-Mûnene rîngî na kûvingia maathani make monthe marîa ngûmûva ûmûnthî.

**9** Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîagaatûma mûthatûkwe mûno maûndûrû monthe marîa mûkethîrwa mûgîka. Mûthatûkwe cianarî cienyu, ng'omberî cienyu na mîgûndarî yenyu. Ngai-Mûnene nîagaakena akîmûrathima na maûndû maro wata ûrîa akenaga akîrathima methe menyu.

**10** Nwatî nwanginya mûmwathîkagîre na mûvingagie maathani make marîa mandîke îvukuurî rîîrî rîa watho na mûmûcokerere na ngoro yonthe na mwoyo wonthe.”

**10**

**11** Musa nîwamerire atîrî, “Maathani mama nîramûva ûmûnthî tî maûmû mûno na mûtingîremwa nî kûmathîkîra.

**12** Matirî îgûrû kwa Ngai atî nwa mûrie, nû ûkûthiî kuo nîguo amûretere mo nîguo mûmegue na mûmathîkîre.

**13** Wana matirî mûringo wa îria atî nwa mûrie, nû ûkûringa îria nîguo amûgîrîre mo nîguo mûmegue na mûmathîkîre.

**14** Maathani mau marî vakuvî mûno namue. Marî tûnyuarî twenyu na ngororî cienyu, kwoguo mavingagieni.

**14**

**15** “Taroriani, ûmûnthî nîramwîra mûthuure ûndû ûmwe gatagatî ka ûndû mwaro na ûndû mûcûku: gîkuû na mwoyo.

**16** Ethîrwa nîmûkûvingia maathani ma Ngai-Mûnene Ngai wenyu marîa ngûmûva ûmûnthî na njîra ya kwenda Ngai-Mûnene Ngai wenyu, kûrûmîrîra njîra ciake, kûvingia mawatho make, kûrûmîrîra matuîro make ma ciira na irîra ciake, nîmûgaatûûra na mwongerereke, na Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakaamûrathima mûrî vûrûrirî ûrîa mûgûtonya mûwîgwatîre.

**17** Nwatî mûngîgarûrûka na mûrege kwathîka mûcoke mûgucîrîrue kûgooca ngai cia mîvuanano na gûitungatîra,

**18** nîramwîra ûmûnthî, atî nwanginya mûgaakua. Mûtigaatûûra îvinda îraca kûu vûrûrirî ûrîa mûthiîte kwîgwatîra mûringo wa rûnjî rwa Jorodani.

**19** Nîngwîta îgûrû na nthî ituîke aira ûmûnthî mûkîthuura ûndû ûmwe gatagatî ka maûndû mama namwîra; kîrathimo kana kîrumi, gîkuû kana mwoyo. Thuurani mwoyo nîguo mue na njiarwa cienyu mûtûûre.

**20** Mwenda Ngai-Mûnene Ngai wenyu na mwamwathîkîra na mûtuîke evokeku kûrî ke, nî mûgûtûûra vîndî ndaca vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu eerîre methe menyu: Iburahimu Isaka na Jakovu na mwîvîtwa atî nîakaamava.”

# Gûco 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Joshua nîwatuîkire mûtongoria vuva wa Musa

## (

## Nda 27.12-23

## )

## Watho ûkaathomagwa wa mîaka mûgwanja yathira

## Rwîmbo rwa Musa

**1** Musa nîwathiîre na mbere kwarîria andû onthe a Isiraeli,

**2** na akîmeera atîrî, “Nie nîrî na ûkûrû wa mîaka îgana rîa mîrongo îîrî na ndirî na vinya wa kûvota kûruta wîra rîngî. Wana Ngai-Mûnene nîambîrîte atî ndikaaringa rûnjî rwa Jorodani.

**3** Ngai-Mûnene Ngai wenyu ke mwene nîakaaringa athiî mbere yenyu. Nîagaacûkangia andû arîa matûûraga mavûrûri mau monthe, na mwîgwatîre vûrûri wao. Joshua nîke ûkaamûtongoria mûringe rûnjî rwa Jorodani wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugire.

**4** Ngai-Mûnene nîagaacûkangia andû a mavûrûri mau wata ûrîa aacûkangirie Sihoni na Ogi, athamaki a Amori wana vûrûri wao.

**5** Ngai-Mûnene nîakaamûvotithia kûmavoota na mûmeke wata ûrîa nîmwathîte.

**6** Gîani na vinya na mûmîrîrie, mûtigetigîre kana mûrwe nî vinya, nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîke ûkethagîrwa vamwe namue. Ke ndakaamûtiganîria kana amûrekereria.”

**6**

**7** Musa nîwacokire agîta Joshua, na marî mbere ya andû onthe a Isiraeli nîwamwîrire atîrî, “Gîa na vinya na ûmîrîrie nîûndû we nîwe ûgûtongoria andû aya mathiî makegwatîre vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene eerîre methe mao.

**8** Ngai-Mûnene nîke ûkaamûtongoria na ndakaamûtiganîria. Ndakaamûrekereria na ndakaamûtiganîria; kwoguo mûtigetigîre kana mûrwe nî vinya.”

**8**

**9** Musa nîwandîkire watho wa Ngai na akîûnenganîra kûrî athînjîri-Ngai, Alawi arîa maakuuaga îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene na atongoria onthe a Isiraeli.

**10** Nîwamaathire atîrî, “Vîndî cionthe mûthiiarî wa mwaka wa mûgwanja, rîrîa andû marekagîrwa mathiirî, na vîndî ya kîrugo gîa tûnyomba,

**11** mûkaathomagîra andû onthe a Isiraeli watho ûyû vîndî îrîa mûgomanîte varîa mûgoocagîra Ngai-Mûnene.

**12** Îta andû onthe magomane vamwe: arûme, aka, ciana na ageni arîa marî matûûrarî menyu, nîguo mûndû wa wonthe egue na amenye gûtîîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu, na kûrûmîrîra maathani make na kinyi.

**13** Na njîra îno njiarwa cienyu irîa itanegua watho wa Ngai-Mûnene Ngai wenyu kana iûthoma, nîikaathoma kwathîkîra Ngai-Mûnene, Ngai wenyu mavinda monthe marîa mûgûtûûra mwoyo vûrûrirî ûrîa mûthiîte kwîgwatîra mûringo wa rûnjî rwa Jorodani.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Îvinda rîaku rîa gûkua rîrî vakuvî. Îta Joshua na mûke nake îgemarî rîa Ngai-Mûnene, nîguo nîmwîre ûrîa agwîka.” Kwoguo Musa na Joshua nîmaathiîre na magîtonya îgemarî rîa gûcemanîrua.

**15** Nake Ngai-Mûnene nîwamaumîrîre arî îtuurî rîrîa rîarûngamire mûromorî wa îgema.

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî, “Rîu îvinda rîaku rîa kuuma nthî îno rîrî vakuvî; na warîkia kuuma nthî îno, andû makethîrwa matarî evokeku kûrî nie na nîmakaaregana na kîrîkanîro kîrîa naarûthire nao. Nîmakaandiganîria na mambîrîrie kûgooca ngai cia mîvuanano irîa ivoyagwa nî andû a mavûrûri ma kûrîa mûthiîte kwîgwatîra.

**17** Rîrîa mageeka ûguo, nîngaarakara nîo na nîmatiganîrie, nao macoke macûkangue. Nîmakaagîa na mathîna na mînyamaaro mîîngî na nîmakaamenya atî marona mathîna na mînyamaaro îo nîûndû, Ngai wao ndarî vamwe nao.

**18** Vîndî îo ndikaamatethia nîûndû nîmekîte maûndû macûku na makagooca ngai ciîngî.

**18**

**19** “Rîu, andîka rwîmbo rûrû na ûrûthomithie kûrî andû onthe a Isiraeli, nîguo rwîthîrwe rûrî ûira wakwa kûrî andû a Isiraeli.

**20** Nîngaamavira vûrûri wîcûrîte îriia na ûûkî, ûrîa nerîîre methe mao na mwîvîtwa atî nîngaamava. Nîmakaarîa kîrîa kîonthe makaavatara na matûûre makenete. Nwatî nîmakaagarûrûka na magooce ngai ciîngî na maitungatîre. Nîmakaaregana nanie na maune kîrîkanîro kîrîa naarûthire nao.

**21** Nîmakaanyitwa nî mîthiro mîîngî na mathîna. Nwatî rwîmbo rûrû rûkaainagwa nî andû a Isiraeli rûrî ûira kûrî o, na njiarwa ciao itikaariganîrwa nî ruo. Nie nîmbicî meciria mao wana mbere ya nîmavira vûrûrirî ûrîa nameerîre na mwîvîtwa atî nîngaamava.”

**21**

**22** Kwoguo Musa nîwandîkire rwîmbo mûthenya wa ûcio na akîrûthomithia andû a Isiraeli.

**22**

**23** Nake Ngai-Mûnene nîwacokire akîatha Joshua mûvîcî wa Nuni akîmwîra atîrî, “Gîa na vinya na ûmîrîrie, nîûndû nîwe ûgûtongoria andû a Isiraeli mathiî vûrûrirî ûrîa namerîre na mwîvîtwa atî nîngaamava, na ngethagîrwa nîrî vamwe nawe.”

**23**

**24** Musa nîwandîkire ciugo cionthe cia watho wa Ngai îvukuurî atagûtigîrîra wanarî kiugo.

**25** Arîkia kwandîka, nîwerire Alawi arîa maakuuaga îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene atîrî,

**26** “Ocani îvuku rîîrî rîa Watho na mûriige mwenarî wa îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîguo rîkarage vau rîrî ûira kûrî mue.

**27** Nîmbicî ûrîa mûmîtie ciongo na mûrî aremi. Ûtûrorî wakwa wonthe namue, mwîthîrîtwe mûkîregana na Ngai-Mûnene na nîmbicî wana nakua, nwa mûkûthiî na mbere na kûmia ciongo makîria.

**28** Îtani athuuri onthe a mîvîrîga yenyu na atongoria onthe magomane ava nîguo nîmere ciugo ino, na nîngwîta îgûrû na nthî ituîke aira kûrî o.

**29** Nîmbicî narîkia gûkua nîmûgaatuîka andû aganu na mûregane na maûndû marîa naamwathire mwîkage. Mavinda marîa magaaûka nî mûkaanyitwa nî mîthiro, nîûndû mûkethîrwa mûrakarîtie Ngai-Mûnene na njîra ya gwîka maûndû macûku marîa areganîte namo.”

**29**

**30** Musa nîwacokire akina rwîmbo rûrû ruonthe andû onthe a Isiraeli arîa maaûnganîte mathikîrîrîtie.

# Gûco 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mataaro ma mûthiia ma Musa

**1** “Tathikîrîriani ngîaria, mue îgûrû,

**1** thikîrîriani ûrîa nguuga mue nthî.

**1**

**2** Kîrîra gîakwa nî kiura ta mbura,

**2** ciugo ciakwa igwe nthî ta îme.

**2** Ciugo ciakwa ciure ta mbura ya rûnyunyuû îgûrû rîa nyaki nini,

**2** ta mbura ya rûnyunyuû îgûrû rîa mîmera mînini.

**2**

**3** Nîngaanîrîra rîîtwa rîa Ngai-Mûnene,

**3** nao andû nîmakaauga, Ngai nî mûnene.

**3**

**4** “Ke nî ta îthiga, wîra wake nî mûkinyanîru,

**4** maûndû make monthe nî ma kîvooto.

**4** Ngai nî mwîvokeku na wa ûma;

**4** ekaga maûndû marîa magîrîrîte na ma kîvooto.

**4**

**5** Nwatî ciana ciake itirî na wîvokeku,

**5** tî agîrîru gûtuîka andû ake,

**5** nî rûciaro rwaganu na rwîvia.

**5**

**6** Ûguo nîguo mwagîrîrwe nî gwîka Ngai-Mûnene,

**6** mue irimû ino na mûtarî na ûûgî?

**6** Kinthî tîke aguo ûrîa wamûmbire,

**6** ûrîa wamûmbire na akîmûtua rûrîrî?

**6**

**7** “Taririkanani ûvoro wa mavinda ma tene;

**7** ta îcirieni ûvoro wa mîaka mîîngî mîvîtûku,

**7** ûriani methe menyu na nîmakûmwîra ûrîa gwekariî,

**7** ûriani athuuri enyu na nîmakûmwîra ûrîa gwekariî.

**7**

**8** Rîrîa Ngai ûrîa Ûrî Îgûrû Mûno aagaîre mavûrûri îgai rîao,

**8** rîrîa agaanagia andû nîwavere mavûrûri kûndû gwa gûtûûra,

**8** wa vûrûri kûringana na mûraika wa guo.

**8**

**9** Nîwathuurire njiarwa cia Jakovu matuîke andû ake,

**9** na akîmamûra matuîke andû ake.

**9**

**10** “Aamethîrîrie makîûrûraga werûrî,

**10** werû mûtiganîrie na warî na rûkûngi rûnene.

**10** Nîwamamenyerere na akîmagitîra,

**10** wata ûrîa angîmenyerera riitho rîake ke mwene.

**10**

**11** Ta ûrîa nderi îtharagia kîomba Kîamyo;

**11** na îkagûrûka îgûrû rîa twana twayo,

**11** yambararagia mathagu mayo nîguo îtûnyitîrîre,

**11** na îgatûkuua tûrî mathagurî ma yo.

**11**

**12** Ngai-Mûnene ke mwene nîke watongoririe andû ake,

**12** na gûtirî ngai îngî yamûtethererie.

**12**

**13** “Nîwametîkîrie mathiîre kûndû kûrîa gûtûgîru,

**13** makîrîcaga irio irîa ciarî mîgûndarî.

**13** Nîwamavere ûûkî kuuma mathigarî makîrîa,

**13** na maguta ma ndamaiyû kuuma rûciararî.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîwamavere maguta na îriia kuuma ndîthiarî,

**14** maarî na mathunya ma ng'ondu na ndûrûme,

**14** na ng'ombe cia Bashani na mbûri.

**14** Nîwamavere ngano irîa mbaro mûno,

**14** na ndivei îrîa mbaro mûno.

**14**

**15** “Andû a Isiraeli nîmaarîre waro na makînora,

**15** nwatî makîregana nake;

**15** nîmaanorire magîtunguva na makîvaa mûno.

**15** Nîmaareganire na Ngai ûrîa wamaûmbire,

**15** na magîtiganîria mûvonokia wao mûnene.

**15**

**16** Nîmaatûmire Ngai-Mûnene egue wîru nîûndû wa kûgooca ngai cia mîvuanano,

**16** na magîtûma arakare nîûndû wa ciîko ciao njûku.

**16**

**17** Nîmaarutîre ndaimono magongoona,

**17** nwatî tî ngai irîa methe mao maaicî;

**17** ngai irîa ciaumîrîte kavinda gatarî karaca,

**17** irîa methe mao mataatîîaga.

**17**

**18** Nîmaariganîrwe nî Îthiga rîrîa rîamaveere mwoyo,

**18** nîmaariganîrwe nî Ngai ûrîa wamaciarire.

**18**

**19** Rîrîa Ngai-Mûnene oonire ûguo nîwamatiganîrie,

**19** nîwatiganîrie erîtu na anake ake.

**19**

**20** Nîwaugire atî, ‘Nîngaamathitha ûthiû wakwa,’

**20** nîngaaroria mone ûrîa makaarîkîrîria,

**20** nîûndû nî rûciaro rûremi na andû matarî evokeku.

**20**

**21** Nîmatûmîte mbîgue wîru nîûndû wa indo icio metaga ngai,

**21** nîmandakarîtie nîûndû wa ngai ciao cia mîvuanano.

**21** Kwoguo nîngaatûma megue wîru nî andû matarî kîene,

**21** nîngaatûmîra vûrûri wa irimû nîguo marakare.

**21**

**22** Marakara makwa makanîte ta mwaki,

**22** mavîvagia nthî na indo cionthe irîa irî kuo.

**22** Mavîvagia nginya kwa arîa akuû,

**22** na makathiria mîcingi ya irîma.

**22**

**23** “‘Nîngaamaretithîria mîthiro mîîngî mûno,

**23** nîngaamatharîkîra na njîra cionthe.

**23**

**24** Nîmagaakua nîûndû wa yûra,

**24** na maûragwe nî mîrimû mîcûku.

**24** Nîngaatûma matharîkîrwe nî nyamû cia kîthaka,

**24** na ndûme njoka irîa irî ûrogi imarûme.

**24**

**25** Nthû ciao nîikaamaûragîra vûrûrirî,

**25** na andû mecûrwe nî guoya mîciîrî yao.

**25** Anake na erîtu nîmakaaûragwa,

**25** ngenge na athuuri akûrû wanao nîmakaaûragwa.

**25**

**26** Nînîngîamathiririe onthe viû,

**26** mariganîre gûkû nthî.

**26**

**27** Nwatî ndingîetîkîrie nthû ciao ciîtîîe,

**27** ikiugaga atî nîciavootire andû akwa,

**27** wa rîrîa arî nie mwene naamaverithirie.’

**27**

**28** “Isiraeli nî vûrûri ûtarî mbîguîro,

**28** matirî ûmenyo wanarî vanini.

**28**

**29** Kethîrwa maarî na ûûgî nîmaangîamenyire kîrîa gîatûmire mavootwe,

**29** nîmangîamenyire ûrîa makaarîkîrîria.

**29**

**30** Nî atîa mûthigari ûmwe nthû angîvoota athigari ngiri îmwe a Isiraeli?

**30** Nî atîa athigari aîrî nthû mangîvoota athigari ngiri îkûmi a Isiraeli?

**30** Tiga nwa Îthiga rîao amendetie,

**30** Ngai-Mûnene amatiganîrîtie?

**30**

**31** Nthû ciao nîciîcî atî ngai ciao itirî na vinya,

**31** ngai ciao itirî na vinya ta Ngai wa andû a Isiraeli.

**31**

**32** Nthû ciao nî mbaganu ta andû a Sodomu na Gomora,

**32** ciîkariî ta mîthavibu îrîa îciaraga thavibu ndûrû na irî na ûrogi,

**32**

**33** ciîkariî ta ndivei îrûthîtwe na ûrogi wa njoka.”

**33**

**34** “Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**34** Nîmvangîte ûrîa ngwîka andû a Isiraeli na nthû ciao,

**34** nwanie mbîcî ûrîa mvangîte gwîka.

**34**

**35** Nînie ngerîvîrîria na nîmaverithie,

**35** vîndî nîgaakinya rîrîa makaagwa,

**35** mûthenya wao wa kûverithua ûrî vakuvî.

**35**

**36** Ngai-Mûnene nîakaarekereria andû ake,

**36** rîrîa akoona vinya wao wathira.

**36** Nîakeeguîra ntha andû onthe a Isiraeli,

**36** na gûtirî Mûisiraeli ûkeethîrwa atigarîte arî mwoyo,

**36** arî ngombo kana atarî ngombo.

**36**

**37** Vîndî îo Ngai-Mûnene nîakaaûria andû ake,

**37** ‘ngai cienyu irîa mwevokaga imûtethie irî kû?’

**37**

**38** Irî kû ngai irîa ciarîcaga mathunya ma nyama cia magongoona na ikanyua ndivei ya îtega?

**38** Nîciûke imûtethie rîu; nî ciûke imûgitîre.

**38**

**39** “Menyani rîu atî, Nie nînie Ngai;

**39** na gûtirî ngai îngî tiga nie.

**39** Nînie mbûragaga na ngariûkia,

**39** nînie nguraragia na ngavonia,

**39** gûtirî mûndû ûngîvota gûtethûra mûndû njararî ciakwa.

**39**

**40** Wata ûrîa Nie nîrî Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo,

**40** nîngûkîrîria njara nîîvîte atî,

**40**

**41** rîrîa ngaanoora rûviû rwakwa rûrîa rûvenavenagia,

**41** na ndue ciira na kîvooto,

**41** nîngerîvîrîria kûrî nthû ciakwa,

**41** na mverithie andû arîa mamenete.

**41**

**42** Nîngaatûma mîguî yakwa înyue nthakame.

**42** Rûviû rwakwa rûrîe nyama,

**42** na rûconjwe nî nthakame ya andû arîa aûrage na mîgwate,

**42** na nthû irîa irî njuîrî ndaca.

**42**

**43** “Mue mavûrûri, kumiani andû a Ngai-Mûnene,

**43** nîûndû nîarîvagia arîa maûragaga ndungata ciake.

**43** Nîerîvagîrîria kûrî nthû ciake,

**43** na akatheria mevia ma andû ake.”

**43**

**44** Musa marî na Joshua mûvîcî wa Nuni nîmaainire rwîmbo rûrû ruonthe andû onthe a Isiraeli makîgucaga.

**44**

**45** Rîrîa Musa aarîkirie kwîra andû onthe a Isiraeli maûndû mau monthe,

**46** nîwamerire atîrî, “Menyererani mwathîkagîre ciugo irîa namwatha ûmûnthî na mûciîrage ciana cienyu nîguo ivingagie na kinyi ûrîa mawatho mama monthe maugîte irî na wîvokeku.

**47** Nîûndû tî ciugo ntheri irî mawathorî mama, nwatî nî mûtûûrîre wenyu. Mathîkagîreni na nîmûgûtûûra vîndî ndaca vûrûrirî ûrîa mûthiîte kwîgwatîra mûringo wa rûnjî rwa Jorodani.”

**47**

**48** Mûthenya wa ûcio Ngai-Mûnene nîwerire Musa atîrî,

**49** “Unûkia kîrîmarî Kîam Abarimu vûrûrirî wa Moabu ûrîa ûng'ethanîrîte na îtûûra rîa Jeriko ûkarorie vûrûri wa Kanaani, ûrîa ngûva andû a Isiraeli ûtuîke wao.

**50** Nîûgaacoka ûkuîre kûu kîrîmarî ta Aroni mûrwanyûkwe ûrîa wakuîrîre kîrîmarî Kîam Hori;

**51** nîûndû wa muoîrî mûtiarî evokeku kûrî nie mûrî mbere ya andû a Isiraeli rîrîa mwarî manjîrî ma Meriba vakuvî na îtûûra rîa Kadeshi werûrî wa Sini. Mue mûtionania ûtheru wakwa mûrî mbere ya andû a Isiraeli.

**52** Nîûkoona vûrûri ûcio wî varaca, nwatî ndûgaatonya vûrûrirî ûcio ngaava andû a Isiraeli.”

# Gûco 33

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Musa nîwarathimire mîvîrîga ya Isiraeli

**1** Gîkî nîkîo kîrathimo kîrîa Musa, mûndû wa Ngai aatigîre andû a Isiraeli mbere ya akue.

**2** Augire atî:

**2** Ngai-Mûnene aaumire kîrîmarî gîa Sinai;

**2** aatumîrîre ta riûa kuuma kîrîmarî Kîam Edomu,

**2** na akîarîra andû ake arî kîrîmarî gîa Parani.

**2** Aaûkire arî na araika ngiri makûmi meengî,

**2** aanyitîte rûrîrîmbî rwa mwaki na njara.

**2**

**3** Ngai-Mûnene nîwendete andû ake,

**3** na nîagitagîra andû ake.

**3** Kwoguo nîmenamagîrîra magûrûrî make,

**3** na makamûkîra mawatho make.

**3**

**4** Musa nîwatwathire twathîkîre watho ûrîa aatûveere,

**4** nîûndû nîguo kîndû Kîam goro mûno kîrîa andû a Isiraeli maagaire.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîke watuîkire mûthamaki wa andû ake a Isiraeli,

**5** vîndî îrîa mîvîrîga na atongoria a andû a Isiraeli maagomanîte vamwe.

**5**

**6** Musa nîwaririe ûvoro wîgiî mûvîrîga wa Reubeni akiuga atîrî,

**6** “Mûvîrîga wa Reubeni ûrotûûra na ndûkathire,

**6** wana ethîrwa andû a guo tî eengî.”

**6**

**7** Naguo ûvoro wîgiî Juda nîwaugire atîrî,

**7** “We Ngai-Mûnene tathikîrîria kîrîro Kîam andû a Juda;

**7** Macokanîrîrie vamwe rîngî na mîvîrîga îrîa îngî.

**7** We Ngai-Mûnene, mongerere vinya,

**7** na ûmatethie kûrûa na nthû ciao.”

**7**

**8** Ûvoro wîgiî mûvîrîga wa Lawi Musa nîwaugire atîrî,

**8** “We Ngai-Mûnene onania wendi waku kûrî Alawi acio aku evokeku,

**8** na njîra ya Urimu na Thumimu.

**8** Nîwamageririe marî Masa,

**8** nîwamatuîririe marî vakuvî na manjî ma Meriba.

**8**

**9** Alawi nîmaatwire matiganîrie aciari ao,

**9** makîriganîrwa nî aa mûrwang'ina na aa mwarwang'ina,

**9** na magîtiganîria ciana ciao.

**9** Nîmaavingirie maathani maku,

**9** na makîrûmîrîra kîrîkanîro gîaku.

**9**

**10** Nîmakaathomithia njiarwa cia Jakovu irîra ciaku;

**10** na mathomithie andû a Isiraeli watho waku.

**10** Nîmagaakûvîvîria ûbani,

**10** na nîmakaarutîra matega ma kûvîvua metharî yaku ya kîgongoona.

**10**

**11** We Ngai-Mûnene, mavotithie gûtonga,

**11** na wîtîkîre wîra wa njara ciao.

**11** Cûkangia vinya wa nthû ciao,

**11** nîguo nthû ciao itikavote kûrûa nao rîngî.”

**11**

**12** Ûvoro wîgiî mûvîrîga wa Benjamini nîwaugire atîrî,

**12** “Ûyû nîguo mûvîrîga ûrîa Ngai-Mûnene endete,

**12** ke ekaraga aûgitîrîte,

**12** ekaraga aûrigicîrîtie vîndî cionthe,

**12** na atûûranagia nao vîndî cionthe.”

**12**

**13** Ûvoro wîgiî mûvîrîga wa Josefu nîwaugire atîrî,

**13** “Ngai-Mûnene arotûma îme rîgwe kuuma îgûrû,

**13** na amaretere manjî marîa matherûkaga kuuma rungu rwa nthî.

**13**

**14** Ngai-Mûnene aromarathima na matunda maro marîa matunîvaga vîndî ya riûa,

**14** na amavecage maketha meengî maro wa kîmera.

**14**

**15** Aromarathima na matunda maro marîa maumaga irîmarî cia tene,

**15** na maciaro meengî kuuma irîmarî irîa itûûraga tene na tene.

**15**

**16** Vûrûri wao nîwîcûrwe nî indo cionthe mbaro,

**16** ûrorathimwa nîûndû wa ntha cia Ngai-Mûnene,

**16** ûrîa waririe arî kîthakarî kîrîa gîakanaga mwaki.

**16** Irathimo icio nîikinyîre mûvîrîga wa Josefu,

**16** nîûndû nîke warî mûtongoria gatagatîrî ka aa mûrwang'ina.

**16**

**17** Josefu arî vinya ta ndegwa,

**17** arî na mvîa ta cia mbogo.

**17** Nîagaatindîka andû a mavûrûri nacio,

**17** nîakaamatindîka onthe nginya mîthiia ya nthî;

**17** Andû a mbarî ya Efiraimu marî na vinya ta ûcio maita ngiri makûmi meengî,

**17** nao andû a mbarî ya Manase marî na vinya ta ûcio maita makiri.”

**17**

**18** Ûvoro wîgiî mûvîrîga wa Zebuluni na wa Isakaru nîwaugire atîrî,

**18** “Mue andû a Zebuluni mûrothatûkwa nî wîra wenyu,

**18** namue Isakaru mûrothatûkwa mûrî mîciîrî yenyu.

**18**

**19** Nîmageta andû onthe magomane vamwe kîrîmarî;

**19** na marute magongoona marîa magîrîre vo.

**19** Nîûndû marutaga ûtonga wao îriarî,

**19** na mûthangarî ûrîa ûrî rûtererî rwa îria.”

**19**

**20** Ûvoro wîgiî mûvîrîga wa Gadi nîwaugire atîrî,

**20** “Kûrathimwa nî ûrîa waveere Gadi vûrûri mwariî.

**20** Mûvîrîga wa Gadi wetagîrîra kûu ta mûnyambû,

**20** nîguo ûtamburure njara kana kîongo.

**20**

**21** Nîmoocire vûrûri ûrîa warî mwaro mûno ûtuîke wao;

**21** vandû varîa vaamûrîtwe varî va mûtongoria.

**21** Rîrîa atongoria a Isiraeli maagomanîte vamwe,

**21** nîmaathîkîre maathani ma Ngai-Mûnene na mawatho make.”

**21**

**22** Ûvoro wîgiî mûvîrîga wa Dani nîwaugire atîrî,

**22** “Mûvîrîga wa Dani wîkariî ta kaana ka mûnyambû;

**22** ûtharîkagîra nthû ciao kuuma Bashani.”

**22**

**23** Ûvoro wîgiî mûvîrîga wa Nafutali nîwaugire atîrî,

**23** “We Nafutali, wîcûrîtwe nî ntha na irathimo cia Ngai-Mûnene;

**23** vûrûri waku ûrî mwena wa îveti wambîrîrîtie îriarî rîa Galili.”

**23**

**24** Ûvoro wîgiî mûvîrîga wa Asheri nîwaugire atîrî,

**24** “Mûvîrîga wa Asheri ûrorathimwa gûkîra mîvîrîga îrîa îngî yonthe,

**24** wendwe nî Ngai gûkîra aa mûrwanyûkwe,

**24** ûgîe na mîtî mîîngî ya mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda.

**24**

**25** Ivingo cia matûûra maku ikethagîrwa irî cia cuuma na gîcango,

**25** ûkethagîrwa wî mûgitîre ûtûûrorî waku wonthe.”

**25**

**26** Musa nîwarîkîrîrie na kuga atîrî,

**26** “Mue andû a Isiraeli, gûtirî ngai îkariî ta Ngai wenyu,

**26** atuîkanagîria îgûrû na vinya wake,

**26** atuîkanagîria matuurî aûkîte kûmûtethia.

**26**

**27** Ngai ûrîa ûtûûraga tene na tene nîke ûmûgitagîra;

**27** vinya wake ûrîa ûtûûraga tene na tene nîguo ûmûnyitagîrîra.

**27** Nîwengataga nthû cienyu wa ûrîa mwathiîcaga na mbere,

**27** na nîwamwîrire mûicûkangie viû.

**27**

**28** Kwoguo andû a Isiraeli matûûraga marî na thayû,

**28** njiarwa cia Jakovu itûûraga itarî na thîna,

**28** vûrûrirî wîcûrîte ngano na ndivei,

**28** kûrîa mbura yuraga kuuma îgûrû.

**28**

**29** Kûrathimwa nî mue andû a Isiraeli!

**29** Gûtirî andû mavaana tamue,

**29** andû a vûrûri ûrîa wavonokirue nî Ngai-Mûnene.

**29** Ngai-Mûnene nîke ngo yenyu na rûviû rwenyu,

**29** nîke ûmûgitagîra na akamûvootanîra.

**29** Nthû cienyu nîigaaûka mbere yenyu ciînyivîtie,

**29** namue nî mûkaamakinyangîra nthî.”

# Gûco 34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkua kwa Musa

**1** Musa nîwaumire kûndû kûrîa kwaraganu vûrûrirî wa Moabu, na akiunûkia kîrîmarî Kîam Nebo akîthiî nginya kathûrûmûndû ga kîrîma gîa Pisiga kûng'ethanîra na Jeriko. Arî vau, Ngai-Mûnene nîwamwonirie vûrûri wonthe: kuuma Gileadi nginya Dani;

**2** vûrûri wonthe wa Nafutali; vûrûri wa Efiraimu na wa Manase; vûrûri wonthe wa Juda nginya mwena wa îthûîro wa îria rîa Mediterania.

**3** Nîwamwonirie Negebu; kûndû kûrîa kwaraganu, kuuma Zoari nginya Kîamndarî Kîam Jeriko, îtûûra rîa mîtî ya mîkîndû.

**4** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Musa atîrî, “Ûyû nîguo vûrûri ûrîa nerîîre Iburahimu, Isaka na Jakovu na mwîvîtwa atî, nîngaava njiarwa ciao. Nînagwîtîkîria ûwone na metho, nwatî ndigaagwîtîkîria ûkinye kuo.”

**4**

**5** Kwoguo, Musa ndungata ya Ngai-Mûnene nîwakuîrîre kûu vûrûrirî wa Moabu wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte.

**6** Ngai-Mûnene nîwamûthikire Kîamndarî Kîam Moabu, kûng'ethanîra na îtûûra rîa Bethi-peori, nwatî nginya ûmûnthî, gûtirî mûndû wîcî varîa aathikirwe.

**7** Musa aakwire arî na ûkûrû wa mîaka îgana rîmwe rîa mîrongo îîrî (120); arî na vinya wa mwîrî, na atarî mûru metho.

**8** Andû a Isiraeli nîmaacakaîre Musa îvinda rîa mîthenya mîrongo îthatû (30) marî kûndû kûrîa kwaraganu vûrûrirî wa Moabu, nginya rîrîa îvinda rîa macakaya rîathirire.

**8**

**9** Nake Joshua mûvîcî wa Nuni nîwecûrirwe nî ûûgî nîûndû Musa nîwamûthuurîte atuîke mûtongoria vuva wake. Andû a Isiraeli nîmaathîkîre Joshua na nîmaarûmagîrîra maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**9**

**10** Kuuma vîndî îo, gûtirî kwagîa mûrathi wîngî ta Musa vûrûrirî wa Isiraeli, mûndû maaranagîria na Ngai-Mûnene metho kwa metho.

**11** Gûtirî mûrathi wanaringa ciama na kwonania morirû ta ûrîa Ngai-Mûnene aatûmire Musa eke kûrî mûthamaki wa Misiri, ndungata ciake na vûrûri wake wonthe.

**12** Gûtirî mûrathi wîngî wanavota gwîka maûndû manene na ma gwîtigîrwa gûkîra marîa Musa eekire mbere ya andû onthe a Isiraeli.

Josh

# Josh 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwathire Joshua akavoote Kanaani

## Joshua nîwavere andû mawatho

**1** Vuva wa Musa ndungata ya Ngai-Mûnene gûkua, Ngai-Mûnene nîwerire Joshua mûvîcî wa Nuni, ûrîa watethagîrîria Musa

**2** atîrî, “Ndungata yakwa Musa nîîkuîte. Rîu ûkîra mûrî na andû a Isiraeli mûringe rûnjî rwa Jorodani mûthiî vûrûrirî ûrîa ngûmava.

**3** Kûrîa kuonthe mûgaakinya na magûrû menyu ngamûva kuo wata ûrîa nerîîre Musa.

**4** Mîvaka ya vûrûri wenyu îkethîrwa yumîte werûrî mwena wa îveti nginya mwena wa rûgûrû irîmarî cia Lebanoni. Na kuuma îriarî rîa Mediterania rîrîa rîrî mwena wa îthûîro nginya rûnjîrî rûrîa rûnene rwa Farati, ûvîtûkîrîrîte vûrûrirî wa Ahiti.

**5** Gûtirî mûndû ûgaakûvoota vîndî îrîa yonthe ûgûtûûra mwoyo. Ngethagîrwa nîrî nawe ta ûrîa nethagîrwa nîrî na Musa. Ndigaagûtiganîria.

**6** Gîa na vinya na ûmîrîrie nîûndû nîwe ûgaatûma andû aya magae vûrûri ûrîa nerîre methe mao na ngîîvîta atî nîngaamava.

**7** Kwoguo gîa na vinya na ûmîrîrie na wathîkagîre watho wonthe kûringana na ûrîa Musa ndungata yakwa aakwathire. Ndûkagarûrûke na mwena wa ûrîo kana wa ûmotho ume wathorî ûcio. Na wona weka ûguo ûkavootanaga kûrîa kuonthe ûkathiîcaga.

**8** Ririkanaga vîndî cionthe kûthoma îvuku rîîrî rîa watho vîndî îrîa mûkûgooca. Rîthomage ûtukû na mûthenya, na wonage atî nîwathîkîra ûrîa wonthe rîandîkîtwe, nawe nîûkaagîa na mûtûûrîre mwaro.

**9** Ririkana atî nakwatha ûgîe na vinya na ûmîrîrie! Ndûgetigîre kana ûgîe guoya, nîûndû nie Ngai-Mûnene, Ngai waku, ngethagîrwa nîrî nawe kûrîa kuonthe ûkathiîcaga.”

**9**

**10** Joshua nîwacokire akîatha atongoria a andû a Isiraeli akîmera atîrî,

**11** “Thiîni kûrîa kuonthe andû mambîte magema mûmeere atîrî, ‘Varîriani irio cienyu, nîûndû mîthenya îthatû yûkîte nîmûkaaringa rûnjî rûrû rwa Jorodani mûthiî mûkegwatîre vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akaamûva.’ ”

**11**

**12** Joshua nîwacokire akîîra andû a mûvîrîga wa Reubeni, Gadi na nuthu ya mûvîrîga wa Manase atîrî,

**13** “Ririkanani ûrîa Musa ndungata ya Ngai-Mûnene aamwîrire. Ke aamwîrire atîrî, Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîakaamûva vandû va kûvurûka na nîguo vûrûri ûyû amûveete.

**14** Aka enyu, ciana na ng'ombe cienyu nîciîkara gûkû. Nwatî andû enyu arîa mangîrûa, nîmoce indo ciao cia mbaara na maringe rûnjî rwa Jorodani nîguo magatethie Aisiraeli arîa engî,

**15** nginya rîrîa megwatîre vûrûri ûrîa ûrî mwena wa îthûîro wa rûnjî rwa Jorodani. Vûrûri ûcio nîguo Ngai-Mûnene Ngai wenyu akûmava na marîkia kwîgwatîra vûrûri ûcio, namue nîmûgaacoka mûtûûre vûrûrirî ûrîa Musa ndungata ya Ngai aamûveere ûrîa ûrî mwena wa îrathîro rîa Jorodani ûtuîke wenyu.”

**15**

**16** Nao nîmaacokerie Joshua atîrî, “Ûrîa wonthe watwatha twîke nîtûgwîka na kûrîa kuonthe ûngîtûtûma nîtûkûthiî.

**17** Tue tûgaakwathîkagîra wata ûrîa twathîkagîra Musa. Ngai-Mûnene, Ngai waku nîethagîrwe nawe wata ûrîa eethagîrwa na Musa.

**18** Mûndû wa wonthe ûkaaregana nawe na arege kwathîkîra watho waku, nî akaaûragwa. Gîa na vinya na ûmîrîrie!”

# Josh 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Joshua nîwatûmire athigani Jeriko

**1** Joshua mûvîcî wa Nuni nîwacokire agîtûma athigani aîrî kuuma Shitimu na akîmera mathiî makathigane vûrûri wa Kanaani na makîria îtûûra rîa Jeriko. Rîrîa maakinyire îtûûrarî rîa Jeriko, nîmaathiîre na makîrarîrîra kwa mûndû mûka ûmwe mûmaraa wetagwa Rahabu.

**2** Mûthamaki wa Jeriko nîwegwire atî kûrî na andû a Isiraeli maaûkîte ûtukû ûcio nîguo mathigane vûrûri ûcio.

**3** Kwoguo mûthamaki nîwatûmanîre Rahabu na akiuga erwe atîrî, “Arûme acio marî gwaku nyomba maûkîte nîguo mathigane vûrûri wetû wonthe. Marute ûmarete!”

**3**

**4** Nwatî Rahabu nîwocete arûme acio aîrî na akamathitha. Kwoguo nîwacokirie atîrî, “Nîma kûrî arûme maraaûkire gwakwa nyomba, nwatî nie ndicî maraumîte kû.

**5** Na kîvwaî mbere ya kîvingo gîa îtûûra kîvingwa nî maraumire na mathiî. Nie ndicî kûrîa marathiîre, nwatî kethîrwa nwa mûmarûmîrîrie na îvenya nwa mûmakinyîre.”

**6** (Vîndî îo Rahabu aathithîte athigani acio nyombarî yake îgûrû na akamakunîkîra na itina cia kamûtî karîa kaumaga ndigi cia kûthondeka itambaa irîa aaigîte nyomba îgûrû.)

**7** Kwoguo andû a mûthamaki nîmaarûmîrîrie athigani acio na îvenya. Na rîrîa maaumire nja ya îtûûra kîvingo gîa îtûûra nîkîavingirwe. Nao nîmaamarûmîrîrie nginya varîa rûnjî rwa Jorodani rwaringagîrwa.

**7**

**8** Ûtukû ûcio mbere ya mamame, Rahabu nîwathiîre kûrî athigani acio kûu nyomba îgûrû

**9** na akîmera atîrî, “Nîmbicî atî Ngai-Mûnene nîavecanîte vûrûri ûyû kûrî mue. Nao andû arîa onthe matûûraga vûrûrirî ûyû marî na guoya nyîngî mûno nîûndû wenyu.

**10** Nîtwîguîte ûrîa Ngai-Mûnene aatûmire manjî ma îria Îtune mavûa mbere yenyu rîrîa mwaumaga Misiri. Wana nîtwîguîte ûrîa mwaûragire athamaki a Amori, Sihoni na Ogu arîa maarî mwena wa îrathîro wa Jorodani.

**11** Na rîrîa twegwire ûguo tue nîtwagîre guoya nyîngî na tûgîtigîra na gûtirî mûndû ûrî na ûmîrîru arî mbere yenyu. Nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîke Ngai wa îgûrû na wa gûkû nthî.

**12** Kwoguo îîvîteni mbere ya Ngai-Mûnene atî nîmûgaatwîguîra ntha mûtûvonokie, nie na mûciî wetû wata ûguo namwîguîra ntha. Monia kîrîa gîgaatûma mbîtîkia.

**13** Îranîrani atî nîmûkaavonokia vava, nyanya, aa mûrwaiya, aa mwarwaiya na mîciî yao matikaaûragwe!”

**13**

**14** Nao arûme acio nîmaamwîrire atîrî, “Ethîrwa ndûkeera mûndû wana ûrîkû ûrîa twîthîrîtwe tûgîka, nîtûkwîranîra na ma atî nîtûgaakwîguîra ntha rîrîa Ngai-Mûnene agaatûvotithia kwîgwatîra vûrûri ûyû. Na tûngîkaarega kûvingia ûguo tweranîra, Ngai nîagaatûûraga.”

**14**

**15** Rahabu atûûraga nyombarî yatumîtwe rûthingorî rwa îtûûra. Kwoguo nîwanyûrûrûkirie athigani acio na mûkanda maumîrîrîte ndiricarî.

**16** Nake Rahabu nîwerire athigani acio atîrî, “Thiîni irîmarî mûkethithe kuo nîguo andû a mûthamaki arîa mamûrûmîrîrîtie matîkamwone. Îkarani kuo îvinda rîa mîthenya îthatû nginya rîrîa magaacoka. Vuva wa ûguo mûkaaumîra mwîthiîre.”

**16**

**17** Nao nîmeerire Rahabu atîrî, “Tue nîtûkûrûmîrîra ûguo we watûma twîranîre.

**18** Nawe ûgeeka atîrî, rîrîa tûkaatharîkîra vûrûri ûyû wenyu, ûkaathaîkîrîra kamûkumbû ka rangi ya njambarawe ndiricarî îrîa watûrutîre ûgîtûnyûrûrûkia. Nao andû enyu onthe, aguo, nyûkwe, na aa mûrwanyûkwe ûkaamatonyia gwaku nyomba.

**19** Mûndû wa wonthe wa cienyu angîkaauma nja na aûragwe, mau makethîrwa marî mavîtia make, tue tûtikaaûrua. Nake mûndû wa wonthe wa cienyu, arîa mûkeethîrwa mûrî nao nyomba angîkoona thîna nîtue tûkaaûrua nthakame yake.

**20** Nwatî namue mûngîkeera mûndû ûrîa twîthîrîtwe tûgîka gûkû muma ûcio mwatûma twîvîta naguo ndûgaatûgwata.”

**21** Rahabu nîwetîkirie na nîwamarekererie makîthiî. Na marîkia kûthiî nîwoverere kamûkumbû karîa ka rangi wa njambarawe ndiricarî ya nyomba yake.

**21**

**22** Nao athigani nîmaathiîre irîmarî na makîîthitha kuo. Andû a mûthamaki arîa maamathingatîte nîmaamacaririe îvinda rîa mîthenya îthatû kûu vûrûrirî wonthe. Na rîrîa maaturire andû a mûthamaki nîmaacokire îtûûrarî rîao rîa Jeriko.

**23** Nao athigani acio aîrî makînyûrûrûka makiuma irîmarî na makîringa rûnjî rwa Jorodani makîthiî kûrî Joshua. Nîmaamwîrire maûndû monthe marîa meekîkîte

**24** na makiuga atîrî, “Tue nîtwîtîkîtie atî Ngai-Mûnene nîatûvete vûrûri ûyû wonthe. Andû onthe marî na guoya na nî amaku nî tue.”

# Josh 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli nîmaaringire rûnjî rwa Jorodani

**1** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte kîraûko tene, Joshua na andû onthe a Isiraeli nîmaaumire Shitimu na makîthiî rûnjîrî rwa Jorodani. Vau nîvo maambire magema mao na makîrara ûtukû wa mûthenya ûcio.

**2** Vuva wa mîthenya îthatû anene a andû a Isiraeli nîmaathiîre kûndû kuonthe kûrîa andû maambîte magema

**3** makîmeeraga atîrî, “Vîndî îrîa mûkoona athînjîri-Ngai Alawi makuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene Ngai wenyu, mûgaaûkîra muume kûu mwambîte magema mûrîrûmîrîre.

**4** Nao nîmakaamwonia kûrîa mûkaathiî, nîûndû mue mûtianakinya gûkû rîngî. Nwatî mûtikathiî vakuvî na îthandûkû rîa Kîrîkanîro. Gatagatî kenyu na îthandûkû rîu vethîrwe na ûtiganu ta wa kilomita îmwe.”

**4**

**5** Joshua nîwacokire akîra andû atîrî, “Îîtherieni nîûndû rûyû Ngai-Mûnene nîageka maûndû ma magegania gatagatîrî kenyu.”

**6** Joshua nîwacokire akîîra athînjîri-Ngai makuue îthandûkû rîa kîrîkanîro na mathiî marî mbere ya andû. Nao nîmeekire wata ûguo aameerire.

**6**

**7** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Joshua atîrî, “Ûmûnthî ûndû ûrîa ngwîka nî wa gûtûma ûneneve methorî ma andû onthe a Isiraeli, nîguo mamenye atî ngethagîrwa nîrî nawe ta ûrîa nethagîrwa nîrî na Musa.

**8** Atha athînjîri-Ngai arîa makuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro mathiî nginya rûnjîrî rwa Jorodani. Na maakinya matonye manjîrî vanini na marûngame vakuvî na nguva ya rûnjî.”

**8**

**9** Joshua nîwacokire akîra andû atîrî, “Ûkani ava mwîgue ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu akuga,

**10** na nîmûkûmenya atî Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo arî vamwe namue nîûndû vîndî îrîa mûkaambîrîria gûtonya vûrûrirî ûcio nîakeengata andû a Kanaani, Ahiti, Ahivi, Aperizi, na Agirigashi, na avinyûrie Amori, na Ajebusi.

**11** Taroriani, îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Mwathani wa nthî yonthe rîkaaringa rûnjî rwa Jorodani,

**12** mîvîrîga îrîa îkûmi na îrî ya andû a Isiraeli îkathuura andû. Wa mûvîrîga ûthuure mûndû mûrûme ûmwe.

**13** Athînjîri-Ngai arîa makuuîte îthandûkû rîa Kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene wa nthî makaathiî marî mbere yenyu. Rîrîa magûrû mao magaakinya manjî, rûnjî rwa Jorodani nîrûgaatiga kûthiî. Manjî marîa maranyûrûrûka makeyûmbanîrîra vandû vamwe.”

**13**

**14** Rîrîa andû a Isiraeli maaumire varîa maambîte magema mao, athînjîri-Ngai arîa maakuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro maarî mbere yao.

**15** Rîrîa makinyo ma athînjîri-Ngai acio maakuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro maakinyire manjî rûtererî rwa rûnjî rwa Jorodani, (vîndî ya maketha, rûnjî rwa Jorodani nîrwecûraga na rûkauna),

**16** manjî marîa maanyûrûrûkaga nîmaarûngamire na makîyûmba vamwe. Maarûngamire varaca vandû vetagwa Adamu, îtûûra rîrîa rîrî vakuvî na Zarethani. Manjî nî maatigire kûnyûrûrûka îriarî rîa Cumbî, nao andû makîringîra nthî nyûmû vakuvî na Jeriko.

**17** Nao athînjîri-Ngai arîa maakuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene nîmeekarire marûngamîte gatagatî ka rûnjî rwa Jorodani kûrîa manjî maavûîte nginya rîrîa andû onthe a Isiraeli maaringire.

# Josh 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mathiga ma kîririkano nîmaathondekirwe

**1** Rîrîa andû onthe a Isiraeli maaringire rûnjî rwa Jorodani, Ngai-Mûnene nîwerire Joshua atîrî,

**2** “Thuura arûme îkûmi na aîrî. Wa mûvîrîga kuume mûndû ûmwe,

**3** na ûmeere moce mathiga îkûmi na maîrî kuuma rûnjîrî rwa Jorodani gatagatî. Mathiga mau marutwe varîa athînjîri-Ngai maarûngamîte na mûthiî namo na mûmaige varîa mûkaarara ûtukû wa ûmûnthî.”

**3**

**4** Joshua nîwacokire agîîta arûme arîa îkûmi na aîrî aathuurîte,

**5** na akîmeera atîrî, “Thiîni rûnjîrî rwa Jorodani varîa îthandûkû rîa Kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene, Ngai wenyu rîrî. Ocani wa mûndû îthiga na mûkuue na Kîamnde. Îthiga rîmwe rîkethagîrwa rîrî rîa mûvîrîga ûmwe wa mîvîrîga ya Isiraeli.

**6** Mathiga mama nîmagaatuîka kîririkania kîenyu vîndî îrîa îgaaûka, rîrîa ciana cienyu ciamûria gîtûmi Kîammo.

**7** Namue nîmûkaamera atî manjî ma rûnjî rwa Jorodani nîmaagaûkanire magîtiga kûvîta rîrîa îthandûkû rîa Kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene rîaringire rûnjî rwa Jorodani. Mathiga mama makethagîrwa marî kîririkano tene na tene Kîam ûrîa gwekîkire kûrî andû a Isiraeli.”

**7**

**8** Nao andû arîa maathuurirwe nî Joshua nîmeekire ûrîa Joshua aameerire meke ta ûrîa Ngai-Mûnene aamwîrîte. Nîmoocire mathiga manene îkûmi na maîrî kuuma gatagatî ka rûnjî. Îthiga rîmwe rîarûngamagîrîra mûvîrîga ûmwe wa andû a Isiraeli. Nîmaakuuire mathiga mau na makîthiî makîmaiga nthî varîa maambire magema mao.

**9** Nake Joshua nîwaigire mathiga mengî îkûmi na maîrî gatagatî ka rûnjî rwa Jorodani varîa athînjîri-Ngai arîa maakuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro maakinyîte. (Mathiga mau marî vo nginya ûmûnthî.)

**10** Athînjîri-Ngai arîa maakuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro nîmeekarire marûngamîte gatagatî ka rûnjî nginya rîrîa andû meekire maûndû monthe kûringana na ûrîa Joshua aathîtwe nî Ngai-Mûnene ameere. Ûguo nîguo Joshua aathîtwe nî Musa.

**10** Andû nîmaaringire rûnjî rwa Jorodani na îvenya.

**11** Vîndî îrîa andû onthe maaringire rûnjî rwa Jorodani, athînjîri-Ngai nao makuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro nîmaathiîre matongoreretie andû.

**12** Nao arûme a mûvîrîga wa Reubeni na mûvîrîga wa Gadi na arûme a nuthu ya mûvîrîga wa Manase marî na indo cia mbaara, nîmaaringire mbere ya andû acio engî wata ûrîa Musa aamaathîte.

**13** Andû ta ngiri mîrongo îna (40,000) mevarîrîtie nîûndû wa mbaara nîmaavîtûkîre methorî ma Ngai-Mûnene na makîthiî vandû varaganu vakuvî na Jeriko.

**14** Mûthenya ûcio Ngai-Mûnene nîwekire ûndû wa gûtûma Joshua aneneve methorî ma andû onthe a Isiraeli. Nao nîmeekarire makîmûvecaga gîtîîo ûtûûrorî wake wonthe wata ûrîa mavecaga Musa.

**14**

**15** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Joshua atîrî,

**16** Athana wîre athînjîri-Ngai arîa makuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro maume rûnjîrî rwa Jorodani.

**17** Na Joshua nîwamaathire maume rûnjîrî rwa Jorodani.

**18** Nao athînjîri-Ngai makuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene nîmaaumire rûnjîrî gatagatî. Na rîrîa maakinyire nguvarî ya rûnjî, manjî nîmaambîrîrie kûnyûrûrûka rîngî. Naruo rûnjî nîrwecûrire na rûkiuna rîngî wata ûrîa rwekariî mbere ya maringa.

**18**

**19** Andû a Isiraeli maaringire Jorodani mûthenya wa îkûmi wa mweri wa mbere. Nao nîmaambire magema mao Giligali mûvakarî wa Jeriko mwena wa îrathîro.

**20** Na kûu Giligali nîkuo Joshua aaigire mathiga marîa maakuuire kuuma gatagatî ka rûnjî rwa Jorodani.

**21** Nîwacokire akîra andû a Isiraeli atîrî, “Ciana cienyu ingîkaaûria gîtûmi Kîam mathiga mama,

**22** nîmûkaamera ûrîa rûnjî rwa Jorodani rwatigire kûvîta na andû a Isiraeli makîringîra nthî nyûmû.

**23** Nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîwatûmire manjî ma rûnjî rwa Jorodani matiga kûnyûrûrûka nginya rîrîa mwaringire. Ûguo nwaguo Ngai-Mûnene, Ngai wenyu eekire rîrîa aatûmire manjî ma Îria Îtune mamûkane na tûkîringîra nthî nyûmû.

**24** Kwoguo andû onthe a nthî nwa mamenye ûrîa Ngai-Mûnene arî vinya mûnene, na andû nîmagîrîrwe nî kûmûvecaga gîtîîo vîndî cionthe.”

# Josh 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aisiraeli nîmaaruîre Giligali

## Joshua na mûndû warî na rûviû

**1** Athamaki onthe a Amori arîa maatûûraga mwena wa îthûîro wa Jorodani na athamaki onthe a Akanaani arîa maatûûraga rûtererî rwa îria rîa Mediterania nîmaamakire mûno megua atî Ngai-Mûnene nîwatûmîte rûnjî rwa Jorodani rûnyare nginya rîrîa andû a Isiraeli maaringire. Nao nîmeguire guoya na magîtigîra nîûndû wa andû a Isiraeli.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Joshua atîrî, “Thondeka tûviû twa mathiga marîa maûmû mûno na ûruithie andû a Isiraeli.”

**3** Kwoguo Joshua nîwekire ûrîa Ngai-Mûnene aamwathire, na nîwaruithirie andû a Isiraeli marî vandû vetagwa Gibeathi-haralothu .

**4** Andû a Isiraeli maaruithirue nîûndû arûme onthe arîa maaumire Misiri na maarî akûrû a kûrûa mbaara, nîmaakuîrîre werûrî mauma Misiri.

**5** Andû acio onthe maaumîte Misiri nîmaaruithîtue, nwatî arîa maaciarîrwe werûrî andû mauma Misiri matiarî aruithie.

**6** Andû a Isiraeli nîmaathiîre îvinda rîa mîaka mîrongo îna marî werûrî na arûme arîa maarî na ûkûrû wa kûthiî mbaararî nîmaakuîrîre werûrî marega kwathîkîra Ngai-Mûnene. Nake Ngai-Mûnene nîwevîtîte nîûndû wao akiuga ndageetîkîra makinya vûrûri ûrîa eerîre methe mao atî nî akaamava vûrûri mûnoru ûrî îria na ûûkî.

**7** Ciana cia andû arîa maakuîte nîcio Joshua aaruithirie nîûndû itiaruithîtue na nîcio ciacokire vandû va acio maakuîte.

**7**

**8** Marîkia kûruithua onthe nîmeekarire kûu maambîte magema nginya rîrîa maavonire.

**9** Ngai-Mûnene nîwerire Joshua atîrî, “Ûmûnthî nînamûthengutîria gîconoko gîa kwîthîrwa mûrî ngombo vûrûrirî wa Misiri.” Kwoguo Joshua agîtuîrîra vandû vau rîîtwa Giligali na nwaguo vetagwa wana ûmûnthî.

**9**

**10** Andû a Isiraeli nîmeekarire Giligali werûrî vandû varaganu vakuvî na Jeriko varîa maambîte magema. Na kîvwaî Kîam mûthenya wa îkûmi na kana wa mweri ûcio nîmaagîre na kîrugo gîa gûkûngûîra pasaka.

**11** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte nîguo maambîrîrie kûrîa irio kuuma mîgûndarî ya Kanaani. Nîmaarîre mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia na irio irî mbokie.

**12** Kuuma mûthenya ûcio maana nîmaatigire kûgwa na Aisiraeli matiacoka kûmarîa rîngî. Nwatî maacokire kûrîcaga irio ikûrîte mîgûndarî ya Kanaani.

**12**

**13** Joshua arî vakuvî Jeriko, nîwonire mûndû arûngamîte mbere yake anyitîte rûviû. Joshua nîwathiîre varî ke na akîmûria atîrî, “We wî wetû kana ûrî wa nthû cietû?”

**13**

**14** Mûndû ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Naarî, nie nîrî mûnene wa athigari a mbaara a Ngai-Mûnene.”

**14** Joshua nîwegwîthirie agîturumithia ûthiû nthî amûgooce na akîmwîra atîrî, “Mwathi wakwa, nie nîrî ndungata yaku mbîra ûrîa ûkwenda mbîke.”

**15** Mûnene ûcio wa athigari a mbaara a Ngai-Mûnene nîwerire Joshua atîrî, “Ruta iratû ciaku, ûrûngamîte vandû vatheru.” Nake Joshua nîwekire ûguo eerirwe.

# Josh 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeriko nîyomomokire

**1** Ivingo cia Jeriko cionthe nîciavingîtwe na îgekarua nî arangîri nîguo andû a Isiraeli matigatonye. Gûtirî mûndû ûngîaumire nja kana atonya îtûûrarî rîu.

**2** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Joshua atîrî, “Rîu, Jeriko nîngûmîvecana kûrî mue, wana mûthamaki wakuo na athigari onthe arîa marî vinya a mbaara.

**3** We na athigari aku mûkathiûrûrûkaga îtûûra rîîrî rita rîmwe wa mûthenya. Îkani ûguo îvinda rîa mîthenya îtandatû.

**4** Athînjîri-Ngai mûgwanja wa mûthînjîri-Ngai akuuîte karumbeta ka rûvîa rwa ndûrûme nîmakaathiîcaga matongoreretie îthandûkû rîa kîrîkanîro. Naguo mûthenya wa mûgwanja nîmûkathiûrûrûka îtûûra rîa Jeriko maita mûgwanja nao athînjîri-Ngai makîvuvaga tûrumbeta.

**5** Athînjîri-Ngai nîmakaavuva tûrumbeta twao na mûgambo mûnene. Rîrîa mûkaawîgua andû onthe nîmakaaugîrîria na mûgambo mûnene. Nacio nthingo cia îtûûra rîa Jeriko nîikomomoka na andû nîmagaatonya îtûûrarî kuuma mîena yonthe.”

**5**

**6** Kwoguo Joshua nîwetire athînjîri-Ngai na nîwamerire atîrî, “Kuuani îthandûkû rîa kîrîkanîro na engî mûgwanja mathiî marî mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro makuuîte tûrumbeta twa mvîa cia ndûrûme.”

**7** Joshua wa Nuni nîwathire andû na akîmera mambîrîrie kûthiûrûrûka îtûûra, na andû marî na indo cia mbaara nîmaathiîre marî mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene.

**7**

**8** Wata ûrîa Joshua aathîte andû, athînjîri-Ngai marî na tûrumbeta twa mvîa cia ndûrûme nîmaatongoririe makîvuvaga tûrumbeta, makîrûmîrîrwa nî athînjîri-Ngai Mûnene arîa maakuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro.

**9** Nao andû arîa maarî na indo cia mbaara nîmaathiîre mbere ya athînjîri-Ngai arîa maavuvaga tûrumbeta. Na engî nîmaarûmîrîre îthandûkû rîa kîrîkanîro na vîndî îo tûrumbeta nwa twavuvagwa.

**10** Nwatî Joshua nîwathîte andû a Isiraeli na akîmera matikaarie kana maugîrîrie nginyagia rîrîa akaamera.

**11** Kwoguo Joshua nîwerire andû mathiûrûrûke îtûûra rîa Jeriko rita rîmwe matakûnegena makuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro. Na marîkia nîmaacokire varîa maambîte magema na makîmama vo.

**11**

**12** Mûthenya ûcio wîngî Joshua nîwaûkîrire kîraûko tene. Nao athînjîri-Ngai nîmoocire îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene.

**13** Nao athînjîri-Ngai mûgwanja nîmoocire tûrumbeta mûgwanja twa mvîa cia ndûrûme na nîmaathiîre marî mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene magîtûvuvaga. Andû marî indo cia mbaara nîmaathiîre mbere ya athînjîri-Ngai arîa maarî na tûrumbeta. Na vuva wa îthandûkû kwarî na engî marî na indo cia mbaara. Nao onthe nîmaathiûrûrûkire Jeriko tûrumbeta tûkîvuvagwa.

**14** Mûthenya ûcio wa kaîrî nîmaathiûrûrûkire îtûûra rîu rita rîmwe wata ûrîa mekîîte mûthenya wa mbere na magîcoka kûrîa maambîte magema. Nao nîmeekire ûguo îvinda rîa mîthenya îtandatû.

**14**

**15** Mûthenya wa mûgwanja maaûkîrire kîraûko gûkîthamburukana na nîmaathiûrûrûkire îtûûra rîa Jeriko maita mûgwanja wata ûrîa mekîte mbere. Mûthenya ûyû nwa guo maarîthiûrûrûkire maita mûgwanja.

**16** Mathiûrûrûka rita rîa mûgwanja, athînjîri-Ngai nîmaavuvire tûrumbeta. Nake Joshua nîwathire andû na akîmera maugîrîrie. Nîwacokire akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene nî atûvete îtûûra rîîrî!

**17** Îtûûra wa vamwe na indo cionthe irîa irî kuo nîicûkangue ta irutîrîtwe Ngai-Mûnene matega. Nwatî Rahabu mûndûmûka ûrîa mûmaraa na andû a mûciî wao marekwe matûûre, nîûndû nîke wathithire athigani etû.

**18** Mûtigakuue indo irîa ciagîrîrwe gûcûkangua, nîûndû mwaikuua nîmûkûrete thîna kûrîa andû a Isiraeli mambîte magema na mûtûme gûcûkangue.

**19** Kîndû kîonthe kîthondeketwe na sîlûva, thaavu, gîcango na cuuma nîkîamûrîre Ngai-Mûnene. Icio cionthe nîikaaigwa kîgînarî Kîam Ngai-Mûnene.”

**19**

**20** Nao athînjîri-Ngai nîmaavuvire tûrumbeta twao. Na rîrîa andû meegwire mûgambo wa tûrumbeta nîmaaugîrîrie na mûgambo mûnene. Nacio nthingo cia Jeriko nîciagwîre. Andû a Isiraeli nîmaaunûkirie kîrîma na magîtonya îtûûrarî rîa Jeriko makîrînyita.

**21** Andû a Isiraeli nîmaaûragire andû onthe arîa maarî îtûûrarî arûme na aka, andû ethî wana arîa akûrû, ng'ombe, ng'ondu na mvunda. Maaûragire andû na nyamû icio na mviû.

**21**

**22** Joshua nîwacokire akîra andû aîrî arîa maathiîte kûthigana vûrûri ûcio atîrî, “Thiîni nyombarî ya Rahabu ûrîa mûmaraa, mûmûrute kuo wa vamwe na andû a nyomba yake wata ûrîa mwarîkanîre nake.”

**23** Kwoguo nî maathiîre na makîruta Rahabu nja, vamwe na îthe na ng'ina wana aa mûrwang'ina na andû onthe a mûciî wake. Andû a mûciî wake onthe na ngombo nîmaavirirwe vakuvî na varîa andû a Isiraeli maambîte magema na vataarî na thîna.

**24** Nîmaacokire makîvîvia îtûûra wana indo cionthe irîa ciarî kuo. Nwatî matiavîvia indo irîa ciarûthîtwe na sîlûva, thaavu, gîcango na cuuma. Indo icio ciaigirwe kîgînarî Kîam Ngai-Mûnene.

**25** Nwatî Joshua nîwavonokirie Rahabu ûrîa mûmaraa, îthe na nyomba yake na arîa onthe metanîtue nake, nîûndû nîwathithire andû arîa maatûmîtwe nî Joshua makathigane îtûûra rîu. Rahabu na andû a nyomba yao nwa matûîre Isiraeli nginya ûmûnthî.

**25**

**26** Vuva wa ûguo Joshua nîwakaanirie andû na akîmera atîrî,

**26** “Mûndû ûrîa ûkaageria gûtuma rîngî îtûûra rîa Jeriko,

**26** nûkagwatwa nî kîrumi.

**26** Mûndû wa wonthe ûgaatuma mûcingi wa îtûûra rîa Jeriko,

**26** mwanake wake wa îrikithathi nî agaakua.

**26** Mûndû wa wonthe ûgaatuma mîvîrîga ya gûtonya kuo,

**26** nîkaaûrwa nî mwana wake wa kîvinga nda.”

**26**

**27** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwethagîrwa arî vamwe na Joshua na ngumo ya Joshua nîyatambire kûndû kuonthe vûrûrirî.

# Josh 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîvia wa Akani

**1** Ngai-Mûnene nîwathîte andû a Isiraeli matigakuue kuuma Jeriko kîndû wanarî kîmwe Kîam irîa ciarî icûkangue. Nwatî nîmaaregire kwathîka nîûndû Akani mûvîcî wa Karîmi nîwakuuire indo imwe irîa ciarî nyamûre. Nîûndû wa ûguo Ngai-Mûnene nîwarakarirue nî andû a Isiraeli. Karîmi îthe wa Akani aarî mûvîcî wa Zabidi, Zabidi aarî mûvîcî wa Zera wa mûvîrîga wa Juda.

**1**

**2** Joshua nîwatûmire andû amwe makiuma Jeriko makîthiî Ai îtûûra rîrîa rîarî vakuvî na Bethiaveni mwena wa îrathîro wa Betheli. Joshua ameerire mathiî magatuîrie vûrûri ûcio. Na rîrîa andû acio maatuîririe vûrûri wa Ai,

**3** nîmacokerie Joshua ûvoro na makîmwîra atîrî: “Gûtirî na vata wa athigari onthe a mbaara mathiî makarûe na andû a Ai. Tûma athigari ngiri igîrî kana ithatû nîûndû tî îtûûra înene.”

**4** Kwoguo athigari ngiri ithatû nîmaatharîkîre îtûûra rîa Ai. Nwatî andû a Ai nîmaarûire na athigari a Isiraeli na nîmaamakîririe vinya na athigari a Isiraeli makîûra.

**5** Andû a Ai nîmaavinyûririe athigari a Isiraeli kuuma mîvîrîgarî ya îtûûra na nîmaamaunûkithirie karîma nginya kûrîa kwenjagwa mathiga na nîmaaûragire athigari a Isiraeli mîrongo îthatû na atandatû. Andû a Isiraeli nîmaagwatirwe nî guoya na magîtigîra.

**5**

**6** Joshua na atongoria a Isiraeli nîmaatembûrangire nguo ciao marî na kîeva na nîmegwîthirie nthî mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene. Nao nîmeeminjîrie rûkûngû na nîmeekarire vo nginya kîvwaî.

**7** Joshua nîwaûririe atîrî, “Ûûi, Mwathani Ngai-Mûnene! Watûringirie rûnjî rwa Jorodani nîkî? Watûretire tuonthe nîguo ûtûnenganîre kûrî Aamori matûthirie? Nî kava tûngîekarire mûringo ûrîa wîngî wa rûnjî rwa Jorodani.

**8** Ûûi Mwathani, nîmbuga atîa na Aisiraeli nîmaûra nî nthû ciao?

**9** Andû a Kanaani na andû arîa engî onthe matûûraga gûkû makegua ûvoro ûcio. Nao mawîgua magatûthiûrûrûkîria na maûrage andû onthe etû natue nîtûkûriganîra gûkû nthî. Ngai-Mûnene ûgeka atîa nîguo ûgitîre ûnene wa rîîtwa rîaku?”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Joshua atîrî, “Ûkîra, ûmamîte vau nthî nîkî?

**11** Aisiraeli nîmevîtie! Nîmaregete kwathîkîra kîrîkanîro gîakwa kîrîa namaathire mavingie. Nîmocete indo imwe cia irîa nameerire macûkangie magaciîa, makaveenania na magîciiga vamwe na indo ciao.

**12** Kwoguo andû a Isiraeli matingîvota gweterera nditi ya nthû ciao, nwa maûrire nîûndû o nîmetuîte a gûcûkangua. Nie ndingîmûtethia rîngî, nwamwambire gûcûkangia indo icio mûrî nacio irîa mwerirwe mûtigaikuue.

**13** Ûkîra ûtherie andû aku na ûmere metherie nîûndû rûyû nie Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîngwenda gûkameera atî, ‘Gatagatîrî kenyu kûrî na indo imwe irîa naamwîrire mûgacûkangie. Mûtingîîtirîria kûrî nthû cienyu nginya rîrîa mûkaaruta indo icio gatagatî kenyu.’

**14** Kwoguo thiî ûmere rûyû kîraûko magaaûka mbere ya Ngai-Mûnene marûmanîrîrîte wa mûvîrîga wa mûvîrîga. Na mûvîrîga ûrîa Ngai-Mûnene akaathuura, nîmagaaûka mbere ya Ngai-Mûnene na mbarî ciao irûmanîrîrîte. Nayo mbarî îrîa îkaathuurwa nîgaaûka mbere ya Ngai-Mûnene na andû a nyomba ciao marûmanîrîrîte. Na nyomba îrîa Ngai-Mûnene akaathuura nîgaaûka mbere yake wa mûndû wa mûndû.

**15** Na mûndû ûrîa nake ûgaatuîka nîke wîvîtie, nîakaavîvua na mwaki vamwe na andû ake onthe, wana indo ciake cionthe. Akaavîvua nîûndû ke nîaunîte kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene na nîatûmîte Isiraeli magîa na gîconoko kînene.”

**15**

**16** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte kîraûko tene, Joshua nîwaûkîrire na akîvira andû a Isiraeli wa mûvîrîga wa mûvîrîga. Na mûvîrîga wa Juda nîwathuurirwe nî Ngai-Mûnene.

**17** Joshua nîwavirire mûvîrîga ûcio mbere ya Ngai-Mûnene marûmanîrîrîte mbarî wa mbarî. Nayo mbarî ya Zera nîyathuurirwe. Na avira mbarî ya Zera mbere ya Ngai-Mûnene nyomba wa nyomba, nyomba ya Zabidi nîyathuurirwe.

**18** Joshua nîwacokire akîvira nyomba ya Zabidi mbere ya Ngai-Mûnene, wa mûndû wa mûndû na Akani mûvîcî wa Karimi, ûrîa warî mûcûkûrûwe wa Zabidi wa mûvîrîga wa Juda nîwathuurirwe.

**19** Joshua nîwacokire akîra Akani atîrî, “Mûvîcîwa, aria ûma mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli na ûmûve riiri. Mbîra ûrîa wîkîte ûtakûnthitha.”

**19**

**20** Akani nîwacokerie Joshua atîrî, “Nî ma nînjîvîtie Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli. Nie nekire atîrî,

**21** indo imwe cia irîa twacûkangagia nînonire nguo mbaro yarî ya kuuma Babuloni, kilo igîrî cia sîlûva na thaavu yarî na ûrito wa nuthu kilo. Nonire irî mbaro na ngîciîrirîria na ngîcioca. Indo icio nîithithîte îrimarî nenjire îgemarî rîakwa. Mûgaaciona irî vamwe na sîlûva îrî rungu rwa cio.”

**21**

**22** Kwoguo Joshua nîwatûmire anjaama na makîthiî îgemarî rîa Akani. Nao nîmeethîre indo icio ithithîtwe îgemarî na sîlûva îrî rungu rwa cio.

**23** Nao nîmaairutire îgemarî, makîivira kûrî Joshua na andû a Isiraeli onthe marî vo na magîciga nthî mbere ya Ngai-Mûnene.

**24** Joshua marî vamwe na andû onthe a Isiraeli nîmaanyitire Akani mûvîcî wa Zera na magîoca nguo, sîlûva na thaavu. Nîmaacokire makînyita avîcî na aarî ake, ng'ombe, mvunda, ng'ondu, îgema rîake na indo cionthe irîa aarî nacio. Nîmaavirire Akani vamwe na indo icio cionthe Kîamndarî Kîam Akori.

**25** Nake Joshua nîwamûririe atîrî, “Akani watûretere thîna wîgana ûû nîkî? Ngai-Mûnene nîagûkûretera thîna ûmûnthî.” Nao andû onthe a Isiraeli nîmaarivire Akani na mathiga na agîkua na makîriva ciana ciake na mathiga igîkua na makîmavîvia vamwe na indo ciake.

**26** Nîmaacokire makîmwigîrîra mathiga mengî mûno na nîmatûûraga vo wana ûmûnthî. Kîu nîkîo gîatûmire vandû vau vetagwe Kîamnda Kîam Akori nginya ûmûnthî.

**26** Nake Ngai-Mûnene nîwathirirwe nî marakara.

# Josh 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ai nîyanyitirwe na îkîomomorwa

## Joshua nîwathomere andû mawatho kîrîmarî kîa Ebali

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Joshua atîrî, “Oca athigari onthe unûkie ûthiî Ai. Ndûkamake kana wîtigîre. Nîngûtûma ûvoote mûthamaki wa Ai na andû ake, îtûûra na vûrûri wake ûtuîke waku.

**2** Mûgeeka îtûûra rîa Ai vamwe na mûthamaki warîo wata ûrîa mwekire îtûûra rîa Jeriko na mûthamaki warîo. Nwatî vîndî îno nwa mwîigîre indo irîa mûgaatava kuo na nyamû cia kûrîthia. Îîvarîrie kûtharîkîra îtûûra rîu wa rîmwe kuuma na mwena wa vuva.”

**2**

**3** Kwoguo Joshua nîwaûkîrire na akîîvarîria kûthiî Ai na athigari ake onthe. Nîwathuurire athigari arîa maarî njamba ngiri mîrongo îthatû (30,000) na nîwamatûmire mathiî ûtukû

**4** na akîmera atîrî, “Îîthitheni mwena ûrîa wîngî wa îtûûra rîa Ai na mûtikathiî kûraca narîo na mwîthîrwe mwîvarîrîtie kûrîtharîkîra.

**5** Nie na athigari arîa tûrî nao tûgaakuvîvîria îtûûra. Na rîrîa andû a Ai magaaûka kûrûa natue, tûkaaûra wata ûrîa twekire mbere.

**6** Nao nîmagaatûvinyûria natue tûre tûthiîte werûrî tûmarute îtûûrarî. Nîmageciria nîkûra tûraûra nîo ta ûrîa twaûrire mbere.

**7** Namue nîmûkaauma kûrîa mûkethîrwa mwîthithîte, mûtharîkîre îtûûra na mûrînyite. Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîakaarîvecana kûrî mue.

**8** Mwarîkia kûnyita îtûûra rîu, nîmûkaarîmundia mwaki wata ûrîa Ngai-Mûnene amwathîte. Ûguo nîguo namwatha”

**9** Kwoguo Joshua nîwamatûmire, nao nîmaathiîre makîîthitha. Na nîmeekarire vo metererete marî gatagatî ka Ai na Betheli, Ai îrî mwena wa îthûîro. Nwatî Joshua aararire ûtukû ûcio kûrîa maambîte magema marî na andû acio engî.

**9**

**10** Mûthenya ûcio wîngî kîraûko tene Joshua nîwaûkîrire na agîîta athigari vamwe. Ke na atongoria a andû a Isiraeli nîmaamatongorerie mathiîte Ai.

**11** Nao athigari onthe arîa maarî na Joshua nîmaaunûkirie magîkuvîvîria îtûûra rîa Ai na makîamba magema mao mwena wa rûgûrû wa îtûûra rîu. Gatagatî kao na Ai vaarî na Kîamnda.

**12** Ke nîwocire andû ta ngiri ithano na nîwamaigire methithîte vandû gatagatî ka Ai na Betheli, mwena wa îthûîro wa îtûûra rîa Ai.

**13** Athigari onthe nîmaaigîtwe mevarîrîtie kûrûa, gîkundi kîrîa kînene kîrî mwena wa rûgûrû wa îtûûra rîa Ai, nao acio engî marî mwena wa îthûîro. Ûtukû ûcio Joshua aararire Kîamndarî.

**14** Rîrîa mûthamaki wa Ai oonire athigari a Joshua, nîwaûkîrire na îvenya kîraûko tene arî na athigari ake nîguo makarûe na athigari a Joshua. Mûthamaki wa Ai na andû ake nîmaathiîre merekerete Kîamndarî Kîam Jorodani nîguo makarûe na andû a Isiraeli wa varîa maarûîrîte mbere. Nwatî matiamenyaga atî kwarî na athigari engî a Isiraeli meethithîte vuva wa îtûûra.

**15** Joshua na andû ake nîmaamaveneererie atî nîmavootwa na makîambîrîria gûcoka na vuva na makîûra merekerete werûrî.

**16** Kwoguo andû onthe arîa maarî îtûûrarî nîmeetirwe vamwe nîguo mavinyûrie andû a Isiraeli. Na wa ûrîa maavinyûranagia na Joshua nwaguo maaracavagîrîria îtûûra rîa Ai.

**17** Gûtirî mûndû mûrûme wana ûmwe watigîtwe Ai kana Betheli. Onthe nîmaathiîte gûkinyîra andû a Isiraeli na nîmaatigire ivingo cia îtûûra îrî mvingûre.

**17**

**18** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Joshua atîrî, “Orotithia îtumû rîaku rîu ûnyitîte îtûûrarî rîa Ai, nîûndû nîngûtûma ûrîvoote.” Joshua nîworotithirie îtumû rîake na kûu Ai wata ûrîa eerirwe.

**19** Vîndî îrîa aaûkîrîrie njara yake, athigari arîa meethithîte nîmaaumbuthûkire na îvenya na magîtonya îtûûrarî na makîrînyita, na warîo makîrîmundia mwaki.

**20** Vîndî îrîa andû a Ai maaroririe na vuva, nîmoonire îtûûra rîao rîkiuma ndogo yunûkîtie na îgûrû matuurî. Nao athigari a Isiraeli arîa maaûrîte mathiîte werûrî, nîmaamavûgûkîre na makîtharîkîra andû a Ai na matingîavotire kûûra.

**21** Joshua na andû ake onthe mona atî athigari arîa marethithîte nîmanyita îtûûra na atî ndogo kuuma mwakirî ûrîa warîvîvagia îraunûkia îthiîte matuurî nîmaagarûrûkire na makîûraga andû a Ai.

**22** Nao Aisiraeli arîa maarî îtûûrarî nîmaanyûrûrûkire nîguo magatethanie na arîa engî. Kwoguo andû a Ai nîmaathiûrûrûkîrue nî andû a Isiraeli na onthe makîûragwa. Gûtirî mûndû watigarire onthe nîmaaûragirwe,

**23** tiga mûthamaki wa Ai. Anyitwa nîwavirirwe arî mwoyo kûrî Joshua.

**23**

**24** Andû a Isiraeli nîmaaûragire nthû ciao cionthe irîa ciamarûmîrîrîtie nginya werûrî. Marîkia kûûraga acio, nîmaacokire makîthiî îtûûrarî rîa Ai na makîûraga andû onthe arîa maatigarîte kuo.

**25** Andû onthe a Ai arîa maaûragirwe mûthenya ûcio arûme na aka maarî andû ngiri îkûmi na igîrî (12,000).

**26** Joshua aigire njara ciake ciûkîrîrîtie îtumû rîake rîroretie Ai nginya rîrîa andû onthe maakuire.

**27** Andû a Isiraeli nîmaaigire indo irîa maatavire wana nyamû cia kûrîthia kuuma îtûûrarî rîa Ai wata ûrîa Ngai-Mûnene amaathîte.

**28** Joshua nîwavîvirie îtûûra rîa Ai na rîgîtigwa rîrî rîomomoku, na nwaguo rîtûûraga nginya ûmûnthî.

**29** Nîwacokire agîcuria mûthamaki wa Ai mûtî îgûrû na mûthamaki agîkara vo nginya kîvwaî. Na riûa rîkîthûa Joshua nîwathanire mwîrî wa mûthamaki ûcurûrue kuuma mûtî îgûrû. Naguo nîwaikirue kîvingorî gîa îtûûra. Nîmaacokire magîûkunîkîra na mathiga mengî mûno. Mathiga mau marî vo nginya ûmûnthî.

**29**

**30** Joshua nîwacokire agîtumîre Ngai-Mûnene Ngai wa andû a Isiraeli metha ya kîgongoona kîrîmarî Kîam Ebali îgûrû.

**31** Aamîtumire kûringana na ûrîa Musa ndungata ya Ngai-Mûnene aataarîte andû a Isiraeli wata ûrîa kwandîkîtwe wathorî wa Musa atîrî: “Tuma metha ya kîgongoona na mathiga matarî maumie na ngeca ya cuuma.” Nao nîmaarutîre Ngai-Mûnene îgongoona rîa kûvîvua vo na magongoona mengî ma thayû.

**32** Andû a Isiraeli marî vo Joshua nîwandîkire mawatho mathigarî marîa maatumire metha ya kîgongoona. Mawatho mau nî ta marîa Musa aandîkîte.

**33** Andû a Isiraeli marî vamwe na athuuri, anene na atongoria ao na ageni arîa maarî nao nîmaarûngamire mîenarî yoîrî ya îthandûkû rîa kîrîkanîro mbere ya athînjîri-Ngai a Alawi arîa maarîkuîte. Nuthu yao maarûngamîte mbere ya kîrîma Kîam Gerizimu na nuthu îngî îkarûngama mbere ya kîrîma Kîam Ebali. Ûguo nîguo Musa ndungata ya Ngai-Mûnene amaathire mageeka rîrîa kavinda gagaakinya ga kwamûkîra kîrathimo.

**34** Joshua nîwacokire akîthomera andû watho wonthe wa vamwe na irathimo na irumi augîrîrîtie wata ûrîa kwandîkîtwe îvukuurî rîa watho.

**35** Andû onthe a Isiraeli, aka na ciana na ageni arîa maatûûranagia nao nîmaathomerwe mawatho monthe marîa Musa aandîkire. Gûtirî wana rîmwe rîamo rîatigîrîrwe.

# Josh 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Gibeoni nîmaavenirie Joshua

**1** Ûvootani wa andû a Isiraeli nîwamenyirwe nî athamaki onthe arîa maarî mwena wa îthûîro wa Jorodani, mavûrûri marîa maarî irîmarî, ciandarî na arîa maarî rûtererî rwa îria rîa Mediterania nginya mwena wa rûgûrû wa Lebanoni. Acio onthe maarî: mûthamaki wa Ahiti, Amori, Akanaani, Aperizi, Ahivi na wa Jebusi.

**2** Onthe nîmeeturanîre vamwe nîguo marûe na Joshua na andû a Isiraeli.

**2**

**3** Andû a Gibeoni nîmeguire ûrîa Joshua eekîte matûûra ma Jeriko na Ai

**4** na nîmaavangire mamûveenie. Nîmaathiîre na magîoca irio na magîciîkîra makuniarî matuîkangu na nîmeekîrire ndivei mboororî ino ngûrû na irî na iraka. Nîmaacokire magîkuuithia mvunda ciao mîrigo îo.

**5** Nao nîmeekîrire nguo ciarî ndembûkangu na iratû ciarî nthiru na irî na iraka. Nayo mîgate îrîa maakuuire yarî mîûmû na yarî mîgundu.

**6** Andû a Gibeoni nîmaathiîre Giligali kûrîa Joshua na andû a Isiraeli maambîte magema mao na makîmeera atîrî, “Tue tumîte vûrûri wa kûraca na tûrenda mûrûthe kîrîkanîro natue.”

**6**

**7** Nwatî andû a Isiraeli nîmeerire Aahivi acio atîrî, “Tûngîrûtha kîrîkanîro namue atîa na nwa kwîthîrwa mûtûûraga gûkû tûrî?”

**7**

**8** Nao andû acio nîmeerire Joshua atîrî, “Tue tûrî ndungata ciaku.” Nake Joshua nîwacokire akîmaûria atîrî, “Mue mûrî a na muumîte kû?”

**8**

**9** Nao nîmaacokerie Joshua atîrî, “Mwathi wetû tue tumîte vûrûri wa kûraca mûno. Tûkîte nîûndû nîtwîguîte ngumo ya Ngai-Mûnene, Ngai wenyu. Nîtwîguîte ûvoro wa maûndû marîa monthe eekire vûrûrirî wa Misiri.

**10** Wana nîtwîguîte ûvoro wa maûndû marîa monthe eekire athamaki arîa aîrî a Amori arîa maarî mûringo wa Jorodani. Athamaki acio maarî: Sihoni mûthamaki wa Heshiboni na Ogu mûthamaki wa Bashani ûrîa watûûraga Ashitarothu.”

**11** Agibeoni acio nîmeerire Joshua atîrî, “Atongoria etû na andû arîa matûûraga vûrûrirî wetû nîmatwîrire tûkuue irio nîûndû wa rûgendo nîguo tûke tûcemanie namue. Matwîrire twaûka tûmûrie mwîtîkîre tûtuîke ndungata cienyu na mûthondeke kîrîkanîro natue.

**12** Taroria mîgate yetû. Tûkiuma mûciî nîguo tûke tûcemanie namue yarî na ûrugarî. Nwatî rîu nîno mîûmû na nîmîgundu.

**13** Rîrîa twekîrire ndivei mboororî, mbooro ciarî ino njerû na rîu nîndembûkangu. Nguo cietû na iratû wana cio itembûkangîte nîûndû nîtûthiîte rûgendo rûraca.”

**13**

**14** Nao atongoria a Isiraeli nîmaamûkîre irio imwe kuuma kûrî andû a Gibeoni. Andû a Isiraeli nîmeetîkîre kûrûtha kîrîkanîro mbere ya gûtuîria ûvoro wakîo kuuma kûrî Ngai-Mûnene.

**15** Joshua nîwarûthire kîrîkanîro Kîam thayû na andû a Gibeoni na akîreka matûûre mwoyo. Nao atongoria a andû a Isiraeli nîmeevîtire na makîranîra atî nîmakûmenyerera kîrîkanîro kîu maarûthire.

**15**

**16** Mîthenya îthatû nîyavîtûkire andû a Isiraeli na andû a Gibeoni marîkia kûrûtha kîrîkanîro. Nao andû a Isiraeli nîmaamenyire atî andû acio matûûraga gûkuvî nao.

**17** Kwoguo andû a Isiraeli nîmaambîrîrie rûgendo na vuva wa mîthenya îthatû nîmaakinyire matûûrarî marîa andû acio. Matûûra mau metagwa Gibeoni, Kefira, Beerothi na Kiriathu-jearimu.

**18** Nwatî andû a Isiraeli matiaûraga andû a Gibeoni nîûndû wa kîrîkanîro kîrîa atongoria ao maathondekete nao makîgwetaga rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli. Andû onthe a Isiraeli nîmaanegenirie atongoria ao nîûndû wa ûndû ûcio.

**19** Nwatî atongoria a Isiraeli nîmaamacokerie atîrî, “Tue nîtwarûthire kîrîkanîro na andû a Gibeoni rîîtwarî rîa Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli. Kwoguo tûtingîmeka ûndû mûcûku.

**20** Nwanginya tûreke matûûre mwoyo nîûndû wa kîrîkanîro gîetû, na ethîrwa tîtwîka guo Ngai nîagûtûverithia.

**21** Tigana nao matûûre mwoyo, nwatî nwanginya matuunagîre ngû na matûtavagîre manjî.” Ûguo nîguo atongoria a Isiraeli maaugire.

**21**

**22** Joshua nîwatûmanîre andû a Gibeoni na nîwaugire mavirwe kûrî ke. Nake nîwamaûririe atîrî, “Mwatûvenirie nîkî na mûgîtwîra atî muumîte kûndû kûraca wa rîrîa mûtûûraga gûkû?

**23** Nîûndû wa ûguo mwekire, nîmwagwatwa nî kîrumi. Andû enyu magatûûraga marî ngombo, maunage ngû na matavage manjî ma nyomba ya Ngai wakwa.”

**23**

**24** Nao nîmaacokerie Joshua atîrî, “Twekire ûguo nîûndû nîtwamenyete nama atî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîwathîte ndungata yake Musa atî aûrage andû onthe arîa matûûraga vûrûrirî ûyû na atî nîakaamûva guo ûtuîke wenyu. Kwoguo nîtwetigîre na nîkîo gîatûmire twîka ûguo.

**25** Tue rîu tûrî njararî cienyu. Twîke ûrîa mûkwona kwagîrîrîte.”

**26** Kwoguo Joshua nîwamagitîre na ndeetîkîra andû a Isiraeli mamaûraga.

**27** Nwatî mûthenya ûcio Joshua nîwatuire andû a Gibeoni ngombo na nîmaatuîkire a kunagîra andû a Isiraeli ngû na kûmatavîra manjî na gûtavîra metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene manjî. Nginya ûmûnthî ûcio nîguo wîra ûrîa matûûraga marutagîra vandû varîa vamûre va kûgoocera Ngai.

# Josh 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Amori nîmaavootirwe

## Joshua nîwanyitire athamaki arîa atano a Amori

## Joshua nîwanyitire kûndû kwîngî kwa Amori

**1** Adonizedeki mûthamaki wa Jerusalemu nîwegwire atî Joshua nîwacûkangîtie na agacunana îtûûra rîa Ai na nîwaûragîte mûthamaki wa îtûûra rîu. Ûguo nwa ta guo Joshua eekîte îtûûra rîa Jeriko na mûthamaki wa rîo. Adonizedeki mûthamaki wa Jerusalemu nwa weguîte atî Joshua nîmaarûthîte kîrîkanîro Kîam thayû na andû a Gibeoni na nîmaatûûranagia nao.

**2** Andû a Jerusalemu nîmaamakire mûno nîûndû Gibeoni rîarî îtûûra rînene wata matûûra marîa mengî maarî na athamaki. Gibeoni rîarî îtûûra rînene gûkîra Ai na andû a kuo maarî njamba.

**3** Kwoguo Adonizedeki mûthamaki wa Jerusalemu nîwatûmire anjaama kûrî Hohamu mûthamaki wa Heburoni, Piranu mûthamaki wa Jarimuthi, Jafia mûthamaki wa Lakishi na kûrî Debiri mûthamaki wa Egiloni. Adonizedeki nîwaugire mathiî merwe atîrî,

**4** “Ûkani mûndethie nîguo ntharîkîre îtûûra rîa Gibeoni nîûndû andû a kuo nîmarûthîte kîrîkanîro Kîam thayû na Joshua na andû a Isiraeli.”

**5** Nao athamaki acio ana a Amori na mûthamaki wa Jerusalemu nîmaanyitanîre vamwe, nao athigari ao nîmaathiûrûrûkîrie îtûûra rîa Gibeoni na makîrîtharîkîra.

**5**

**6** Nao andû a Gibeoni nîmaatûmanire kûrî Joshua arî Giligali kûrîa maambîte magema na makîmwîra atîrî, “Mwathi wetû ndûgatûtiganîrie! Tûtethie na ûtûvonokie nîûndû athamaki onthe a Amori arîa matûûraga vûrûrirî ûrîa ûrî irîma nîmanyitanîrîte na nîmatûtharîkîrîte!”

**6**

**7** Kwoguo Joshua na athigari ake onthe a mbaara vamwe na athigari arîa maarî na vinya na njamba nîmaambîrîrie rûgendo kuuma Giligali.

**8** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Joshua atîrî, “Ndûkamakue nîo. Nie nîmûkûveu ûvootani. Gûtirî wana ûmwe wao ûgagwîtirîria.”

**9** Ûtukû ûcio Joshua na athigari ake a mbaara nîmaathiîre kuuma Giligali nginya Gibeoni. Nao athigari a mbaara a Isiraeli nîmaatharîkîre Amori matevarîrîtie.

**10** Ngai-Mûnene nîwatûmire Amori mamake mona athigari a mbaara a Isiraeli. Athigari a Isiraeli nîmaaûragire eengî kûu Gibeoni na nîmaavinyûririe mavîtûkîrîrîte mwanyarî wa kîrîma vandû vetagwa Bethi-horoni. Nîmaathiîre na mbere kûmatharîkîra nginya mwena wa îveti matûûrarî ma Azeka na Makeda.

**11** Vîndî îrîa Amori maavinyûrîte mavîtûkîrîrîte mwanyarî wa kîrîma maûrîte kuuma kûrî athigari a Isiraeli, Ngai-Mûnene nîwatûmire maurîrwe nî mbura ya mbembe. Mbura îo nîyamaurîre nginya magîkinya Azeka. Amori eengî nîmaaûragirwe nî mbura îo ya mbembe gûkîra arîa maaûragirwe nî athigari a mbaara a Isiraeli.

**11**

**12** Mûthenya ûcio Ngai-Mûnene aavotithirie andû a Isiraeli kûvoota andû a Amori, Joshua nîwaririe na Ngai-Mûnene. Joshua arî mbere ya andû a Isiraeli nîwaugire atîrî,

**12** “Riûa, rûngama ki îgûrû rîa Gibeoni;

**12** nawe mweri rûngama ki Kîamndarî Kîam Aijaloni.”

**12**

**13** Riûa na mweri nîciarûngamire ki nginya rîrîa Aisiraeli maavootire nthû ciao. Ûvoro ûyû nîmwandîke îvukuurî rîa Jashari atî riûa nîrîarûngamire ki gatagatî ka îtu na rîtiathûa mûthenya ûcio wonthe.

**14** Gûtianagîa mûthenya wîngî mbererî kana vuva wa mûthenya ûcio, rîrîa Ngai-Mûnene aathîkîre mûndû. Ngai-Mûnene nîke warûîrîre andû a Isiraeli.

**14**

**15** Vuva wa mbaara, Joshua na athigari ake a mbaara nîmaacokire Giligali kûrîa maambîte magema.

**15**

**16** Athamaki arîa atano a Amori nîmaaûrîte na nîmeethithîte Makeda ngurungarî.

**17** Mûndû ûmwe nîwamonire varîa meethithîte na Joshua nîwerirwe ûvoro ûcio.

**18** Joshua nîwacokire akiuga atîrî, “Vingiritia mathiga manene nîguo mavinge mûromo wa ngurunga, na kwigwe athigari a kûmîrangîra,

**19** nwatî mûtigekare vo mue ene. Vinyûriani nthû na mûitharîkîre kuuma mwena wa vuva. Mûtikareke matonye matûûrarî mao, nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîamûvotithîtie kûmavoota.”

**20** Joshua marî na andû a Isiraeli nîmaaûragire andû eengî mûno a Amori. Nwatî amwe nîmaavotire kûûra na magîtonya kûndû kûrîa kwarî kwirigîre kûu matûûrarî mao.

**21** Nao andû onthe a Isiraeli nîmaacokire Makeda kûrî Joshua kûrîa maambîte magema.

**21** Gûtirî mûndû wanarî ûmwe waririe ûndû mûcûku wîgiî andû a Isiraeli.

**21**

**22** Joshua nîwacokire akiuga atîrî, “Vingûra mûromo wa ngurunga na mûndetere athamaki arîa atano.”

**23** Kwoguo ngurunga nîyavingûrirwe. Nao athamaki arîa atano nîmaavirirwe kûrî Joshua. Athamaki acio maarî, mûthamaki wa Jerusalemu, mûthamaki wa Heburoni, mûthamaki wa Jarimuthi, mûthamaki wa Lakishi na mûthamaki wa Egiloni.

**24** Na rîrîa maavirirwe kûrî ke, Joshua nîwetire arûme onthe a Isiraeli na anene a athigari a mbaara arîa maathiîte nao mbaararî maûke na maigîrîre magûrû mao ngingorî cia athamaki acio.

**25** Nîwacokire akîra anene a athigari a mbaara atîrî, “Mûtikamake kana mûnyitwa nî guoya. Gîani na vinya na mûmîrîrie nîûndû ûguo nîguo Ngai-Mûnene ageeka nthû cienyu cionthe.”

**26** Joshua nîwaûragire athamaki acio na nîwamacuririe mîtîrî îtano, wa mûthamaki mûtîrî wake. Nayo mîîrî yao nîyekarire mîtîrî îo nginya kîvwaî Kîam mûthenya ûcio.

**27** Kîvwaî kîu riûa rîthiîte kûthûa, Joshua nîwathanire mîîrî yao îcurûrue na ikue ngurungarî îrîa meethithîte. Nîmaacokire makîvingiritia mathiga manene na makîvinga mûromo wa ngurunga îo, na nwa vo marî nginya ûmûnthî.

**27**

**28** Joshua nîwatharîkîre îtûûra rîa Makeda na nîwarînyitire mûthenya ûcio. Nîwaûragire mûthamaki na andû onthe arîa maarî îtûûrarî rîu na gûtirî mûndû wana ûmwe watigirwe arî mwoyo. Eekire mûthamaki wa Makeda wata ûrîa eekire mûthamaki wa Jeriko.

**28**

**29** Vuva wa ûguo, Joshua na athigari ake a mbaara nîmaaumire Makeda na makîthiî îtûûrarî rîa Libuna na makîrîtharîkîra.

**30** Ngai-Mûnene nîwavotithirie andû a Isiraeli kûvoota îtûûra rîa Libuna wa vamwe na mûthamaki warîo. Andû onthe arîa maarî îtûûrarî rîu nîmaaûragirwe na gûtirî mûndû watigarire. Nîmeekire mûthamaki wa Libuna wata ûrîa meekire mûthamaki wa Jeriko.

**30**

**31** Vuva wa kûvoota Libuna, Joshua na athigari ake a mbaara nîmaaumire kûu na makîthiî îtûûrarî rîa Lakishi. Nîmaarîthiûrûrûkîrie na makîrîtharîkîra.

**32** Ngai-Mûnene nîwavotithirie andû a Isiraeli kûvoota îtûûra rîa Lakishi mûthenyarî wa kaîrî wa kûrûa mbaara. Athigari a mbaara a Isiraeli nîmaaûragire andû onthe îtûûrarî rîa Lakishi na magîka wata ûrîa meekire Libuna.

**33** Mûthamaki Horamu wa Gezeri nîwaûkire gûtethia andû a Lakishi kûrûa. Nwatî Joshua nîwavootire mûthamaki Horamu na athigari ake a mbaara na akîmaûraga onthe. Gûtirî wana ûmwe watigarire arî mwoyo.

**33**

**34** Joshua avoota Lakishi, nîwathiîre na athigari ake a mbaara nginya Egiloni. Nîwathiûrûrûkîrie îtûûra rîa Egiloni na akîrîtharîkîra.

**35** Joshua na athigari ake a mbaara nîmaanyitire îtûûra rîu mûthenya wa ûcio na makîûraga andû onthe kuo wata ûrîa meekîte Lakishi.

**35**

**36** Vuva wa ûguo, Joshua na athigari ake a mbaara nîmaaumire Egiloni na makîthiî îtûûrarî rîa Heburoni na makîrîtharîkîra

**37** na makîrîrînyita. Joshua na athigari ake a mbaara nîmaaûragire mûthamaki wakuo na andû onthe arîa maarî îtûûrarî rîu wana arîa maarî matûûrarî marîa maarî vakuvî na Heburoni. Joshua nîwaugire îtûûra rîa Heburoni rîcûkangue viû wata ûrîa Egiloni yekirwe. Andû onthe îtûûrarî rîu nîmaaûragirwe.

**37**

**38** Joshua na athigari ake a mbaara nîmaacokire makîthiî nginya îtûûrarî rîa Dabiri na nîmaarîtharîkîre.

**39** Nîmaarînyitire wa vamwe na mûthamaki warîo, wana matûûra mengî manini marîa maarî vakuvî. Nîmaacokire makîûraga andû onthe a kuo. Îtûûra rîa Debiri rîekirwe nî Joshua na athigari ake wata ûrîa matûûra ma Heburoni, Libuna na athamaki ao meekirwe.

**40** Kwoguo Joshua nîwarûire mbaara na akîvoota vûrûri wonthe. Nîwavootire athamaki a vûrûri wonthe ûrîa ûrî irîma, Negebu kûndû kûrîa kwaraganu na inyûrûrûkorî, na athamaki a mwena wa îthûîro ûrîa werekerete irîma. Andû onthe nîmaaûragirwe nî Joshua marî na athigari ake a mbaara. Joshua eekire ûguo nîûndû nîguo aathîtwe nî Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**41** Joshua aarûire mbaara na akîvootana kuuma Kadeshi-barinea mwena wa îveti nginya Gaza vakuvî na îria rîa Mediterania, na kuuma Gosheni nginya Gibeoni mwena wa rûgûrû.

**42** Joshua nîwavootire athamaki acio onthe na mavûrûri mao na mbaara ya riita rîmwe nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîke wamarûagîrîra.

**43** Vuva wa ûguo Joshua na athigari ake a mbaara nîmaacokire Giligali kûrîa maambîte magema mao.

# Josh 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Joshua nîwavootire mûthamaki Jabini na arata ake

## Vûrûri ûrîa Joshua aanyitire

**1** Jabini mûthamaki wa Hazoru nîwegwire ûrîa andû a Isiraeli maavootanîte. Nîwacokire agîtûmana kûrî mûthamaki Jobabu wa Madoni, kûrî mûthamaki wa Shimuroni na mûthamaki wa Akishafu,

**2** na kûrî athamaki arîa maarî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma mwena wa rûgûrû. Nîwatûmanire wana kûrî mûthamaki wa cianda cia Jorodani mwena wa îveti wa îria rîa Galili na kûrî mûthamaki wa vûrûri ûrîa ûrî ngurumo ya irîma, na wa Dori mwena wa îthûîro.

**3** Jabini nîwatûmanire wana kûrî Akanaani arîa maarî mwena wa îrathîro na wa îthûîro wa rûnjî rwa Jorodani. Nîwacokire agîtûmana kûrî Amori, Ahiti, Aperizi, Ajebusi arîa maarî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma na kûrî Ahivi arîa maatûûraga nthî ya kîrîma Kîam Herimoni vûrûrirî wa Mizipa.

**4** Nao athamaki acio onthe nîmaaûkire na athigari ao a mbaara. Athigari acio onthe a mbaara meengîvîte ta mûthanga ûrîa ûrî rûtererî rwa îria. Na maarî na mbarathi nyîngî na ikaari ciacio.

**5** Vîndî îrîa athamaki acio maatûnganire vamwe nîmaambire magema mao karûnjîrî ka Meromu nîguo makarûe na Aisiraeli.

**5**

**6** Ngai-Mûnene nîwerire Joshua atîrî, “Ndûgetigîre nîûndû wao. Rûciû thaa ta ino nîngethîrwa mbûragîte athigari aya onthe nîûndû wa andû a Isiraeli. Nawe nîûgaatemanga mîkiva ya magûrû ma mbarathi nîguo iremwe nî kûthiî na ûcoke ûvîvie ikaari cia mbarathi.”

**7** Kwoguo Joshua na athigari ake a mbaara nîmaatharîkîre andû acio marî karûnjîrî ka Meromu varîa maambîte magema mao matevarîrîtie.

**8** Ngai-Mûnene nîwavere andû a Isiraeli ûvootani. Nîmaamaûragire na makîmavinyûria nginya Misirefothu Maimu na Sidoni mwena wa rûgûrû na nginya Kîamndarî Kîam Mizipa mwena wa îrathîro. Mbaara îo nîyarûirwe îvinda îraca nginya nthû cionthe ikîûragwa.

**9** Joshua nîwamekire wata ûrîa aathîtwe nî Ngai-Mûnene. Nîwatemangire mîkiva ya magûrû ma mbarathi nîguo itîkaavote kûthiî na akîvîvia ikaari ciacio.

**9**

**10** Joshua nîwacokire akîthiî îtûûrarî rîa Hazoru na akîrînyita na akîûraga mûthamaki wakuo. (Kavinda kau Hazoru nîyo yarî na vinya mûno gûkîra mothamaki mau mengî.)

**11** Nîmaaûragire andû onthe arîa maarî îtûûrarî rîu, makîrîvîvia na gûtirî mûndû wana ûmwe watigarire arî mwoyo.

**11**

**12** Joshua nîwanyitire matûûra mau monthe wana athamaki a mo. Nîwaûragire andû onthe wata ûrîa Musa, ndungata ya Ngai-Mûnene, aamwathîte.

**13** Matûûra marîa maatumîtwe tûrîmarî matiavîvua. Nwatî Joshua na athigari ake nîmaavîvirie îtûûra rîa Hazoru rîonga.

**14** Andû a Isiraeli nîmaaûragire andû onthe arîa maarî matûûrarî mau na gûtirî mûndû wana ûmwe watigarire arî mwoyo. Nwatî nîmeigîre indo cia vata na nyamû cia kûrîthua irîa maatavîte.

**15** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene aathîte Musa ndungata yake, nake Musa nîwathire Joshua na nîwathîkire. Joshua nîwavingirie maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**15**

**16** Joshua nîwanyitire vûrûri wonthe. Naguo vûrûri ûcio umîte vûrûri ûrîa ûrî irîmarî na nthî yacio mîena yoîrî, mwena wa rûgûrû na mwena wa îveti. Nîwanyitire vûrûri wa Gosheni na vûrûri ûrîa mûmû ûrîa ûrî mwena wa îveti wa Gosheni na Kîamnda Kîam Jorodani.

**17** Joshua nîwanyitire na akîûraga athamaki onthe a mavûrûri mau kuuma kîrîmarî Kîam Halaku mwena wa îveti vakuvî na vûrûri wa Edomu nginya Baali-gadi mwena wa rûgûrû Kîamndarî Kîam Lebanoni mwena wa îveti wa kîrîma Kîam Herimoni.

**18** Joshua nîwarûire na athamaki a mavûrûri mau gwa kavinda karaca.

**19** Îtûûra rîa Gibeoni nwa rîo rîarûthîte kîrîkanîro Kîam thayû na andû a Isiraeli. Kûu nîkuo andû amwe a Ahivi maatûûraga. Matûûra mau mengî nîmaavootirwe mbaararî.

**20** Ngai-Mûnene nîwatûmîte matûûra mau monthe merutanîrie mûno kûrûa na andû a Isiraeli nîguo magaacûkangua viû na andû akuo maûragwe matakwîguîrwa ntha, nîûndû ûguo nîguo Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**20**

**21** Kavinda wa kau, Joshua na athigari ake a mbaara nîmaaûragire andû a rûruka rwa andû maarî anene mûno metagwa Anaki. Andû acio maatûûraga vûrûrirî ûrîa ûrî irîmarî matûûrarî ma Heburoni, Debiri, Anabu na vûrûri wonthe ûrîa ûrî irîma wa Juda na Isiraeli. Joshua nîwacûkangirie andû onthe wa vamwe na matûûra mao.

**22** Vûrûrirî wa Isiraeli gûtirî mûndû wa kîruka Kîam Anaki watigarire arî mwoyo. Andû mataarî engî ao maatigarire matûûrarî ma Gaza, Gathu na Ashidodi.

**22**

**23** Kwoguo Joshua nîwanyitire vûrûri wonthe kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa. Nake Joshua nîwavere andû a Isiraeli vûrûri ûcio ûtuîke wao na nîwaûgaanirie icunjî kûringana na mîvîrîga ya andû a Isiraeli. Nao andû a Isiraeli magîtiga kûrûa.

# Josh 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûtaratara wa athamaki arîa Musa aavootire

## Athamaki arîa Joshua aavootire

**1** Andû a Isiraeli nîmaavootire athamaki a vûrûri ûrîa ûrî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani na nîmeenyitîre vûrûri ûcio. Vûrûri ûcio waumîte Kîandarî Kîam Arinoni nginya kîrîmarî Kîam Herimoni mwena wa rûgûrû na vûrûri wonthe wa Araba mwena wa îrathîro. Athamaki acio maarî aîrî.

**2** Ûmwe wa athaki acio aarî Sihoni mûthamaki wa Amori na atûûraga îtûûrarî rîa Heshiboni na aathanaga arî îtûûrarî înene rîa Aroeri. Vûrûri ûrîa aathanaga wagwatîte nuthu îmwe ya vûrûri wa Gileadi kuuma Aroeri rûtere rwa Kîamnda Kîam Arinoni na îtûûra rîrîa rîrî gatagatî ga Kîamnda kîu, nginya rûnjîrî rwa Jaboku mwena wa rûgûrû mûvakarî wa Aamoni.

**3** Mwena wa îthûîro mûvaka wa vûrûri ûrîa aathanaga waumîte Kîamndarî Kîam rûnjî rwa Jorodani îriarî rîa Galili mwena wa îveti nginya Bethi Jeshimothi mwena wa îrathîro wa îria rîa Cumbî na ûkîthiî nginya nthî ya kîrîma Kîam Pisiga.

**3**

**4** Andû a Isiraeli nîmaacokire makîvoota Ogu, mûthamaki wa Bashani na nîke warî ûmwe wa athamaki a mûthiia a Refaimu. Mûthamaki Ogu aathanaga arî matûûrarî ma Ashitarothu na Ederei.

**5** Ûthamaki wake wakinyîte Kîrîmarî Kîam Herimoni, Saleka na Bashani kuonthe kinya mîvakarî ya Geshuri na Maaka, nuthu ya vûrûri wa Gileadi kinya mûvakarî wa mûthamaki Sihoni wa Heshiboni.

**5**

**6** Musa ndungata ya Ngai-Mûnene na andû a Isiraeli nîmaavootire athamaki acio aîrî. Nîwacokire akîgaa vûrûri ûcio akîûnengera andû a mûvîrîga wa Reubeni, Gadi na nuthu ya mûvîrîga wa Manase ûtuîke wao.

**6**

**7** Joshua na andû a Isiraeli nîmaavootire athamaki onthe arîa maarî vûrûrirî ûrîa ûrî mwena wa îthûîro wa Jorodani. Vûrûri ûcio wambîrîrîtie Baali-gadi Kîamndarî Kîam Lebanoni mwena wa rûgûrû wa kîrîma Kîam Halaku mwena wa îveti vakuvî na vûrûri wa Edomu. Joshua nîwagaanirie vûrûri ûcio kûrî mîvîrîga ya andû a Isiraeli na nîwamavere guo ûtuîke wao.

**8** Vûrûri ûcio wanyitanîte na vûrûri ûrîa ûrî irîma, na nthî ya irîma cia mwena wa îthûîro, Kîamnda Kîam Jorodani na kûrîa kûnyûrûrûku, werû wa mwena wa îveti, vûrûri ûrîa watûûragwa nî Akanaani, Ahiti, Amori, Aperizi, Ahivi na Ajebusi.

**9** Joshua na andû a Isiraeli nîmaavootire athamaki a matûûra mama: Jeriko, Ai vakuvî na Betheli,

**10** Jerusalemu, Heburoni,

**11** Jarimuthi, Lakishi,

**12** Egiloni, Gezeri,

**13** Debiri, Gederi,

**14** Horima, Aradi,

**15** Libuna, Adulamu,

**16** Makeda, Betheli,

**17** Tapua, Heferi,

**18** Afeku, Lasharoni,

**19** Madoni, Hazoru,

**20** Shimironi, Meroni, Akishafu,

**21** Taanaki, Megido,

**22** Îtûûra rîa Kedeshi, Jokineamu rîrîa rîrî Karimeli,

**23** Dori (rûtere rwa îria), Goimu (rîrîa rîrî Galili)

**24** na îtûûra rîa Tiriza. Athamaki acio onthe nî mîrongo îthatû na ûmwe.

# Josh 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Joshua nîwerirwe anyite mavûrûri mengî

## Vûrûri wa mwena wa îrathîro rîa Jorodani nîwagaanirue

## Vûrûri ûrîa waveerwe mûvîrîga wa Reubeni

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe mûvîrîga wa Gadi

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe mûvîrîga wa Manase a mwena wa îrathîro

**1** Mîaka mîngî nîyathirîte na vîndî îo Joshua aarî mûkûrû mûno. Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “We ûrî mûkûrû mûno, nwatî kûrî na vûrûri wîngî ûtigarîte ûtaûnyitîte.

**2** Vûrûri wonthe wa Afilisiti na wa Geshuri,

**3** wa vamwe na vûrûri wonthe wa Avimu mwena wa îveti. (Vûrûri ûrîa wambîrîrîtie rûnjîrî rwa Shihori, mûvakarî wa Misiri nginya mwena wa rûgûrû mûvakarî wa Ekironi warî wa Kanaani. Athamaki a Afilisiti maatûûraga Gaza, Ashidodi, Ashikeloni, Gathu, na Ekironi) na vûrûri wa Avimu,

**4** vûrûri wonthe wa Kanaani na Meara (kûrîa kwarî kwa andû a Sidoni) nginya Afeku mûvakarî wa Amori.

**5** Wana vûrûri wa Gebali, Lebanoni yonthe îrîa îrî mwena wa îrathîro kuuma Baali-gadi nthî ya kîrîma Kîam Herimoni kûthiî nginya mwanyarî wa Hamathi.

**6** Vûrûri ûcio ûnyitanîte na gîcunjî gîa andû a Sidoni arîa matûûraga vûrûri ûrîa ûrî irîma gatagatî ga irîma cia Lebanoni na Misirefothu Maimu. Andû acio onthe nie Ngai-Mûnene nîngaamarutûrûra maume kuo rîrîa andû a Isiraeli makaathiî gûtonya mavûrûrirî mau. Mauma kuo nwanginya ûkaagaîra andû a Isiraeli vûrûri ûcio wata ûrîa nakwatha wîke.

**7** Mîvîrîga îrîa îngî kenda na nuthu ya mûvîrîga wa Manase mîgaîre vûrûri ûyû nîguo ûtuîke wao.”

**7**

**8** Musa ndungata ya Ngai-Mûnene nîwagaîrîte mûvîrîga wa Reubeni na wa Gadi na nuthu îmwe ya mûvîrîga wa Manase vûrûri ûtuîke wao. Vûrûri ûcio warî mwena wa îrathîro rîa rûnjî rwa Jorodani.

**9** Naguo waumîte îtûûrarî rîa Aroeri rûtere rwa Kîamnda Kîam Arinoni, vamwe na îtûûra rîrîa rîarî gatagatî ga Kîamnda kîu, na vûrûri ûrîa wonthe mwaraganu kuuma îtûûrarî rîa Medeba nginya Diboni.

**10** Vûrûri ûcio wathiîte kinya mûvakarî wa Aamoni ûnyitanîte na matûûra marîa monthe maathagwa nî Sihoni mûthamaki wa Amori ûrîa wathanaga arî îtûûrarî rîa Heshiboni.

**11** Nîwanyitîte Gileadi, vûrûri wa Geshuri na Maaka, kîrîma Kîam Herimoni kîonthe na Bashani kuonthe nginya Saleka.

**12** Vûrûri wonthe wa mûthamaki Ogu ûrîa warî wa mûthiia wa Arefaimu ûrîa wathanaga arî Ashitarothu na Ederei. Musa nîwavootete andû acio onthe na akamengata kuuma kuo.

**13** Kûnarî ûguo, andû a Isiraeli matiengata andû a Geshuri na andû a Maaka mavûrûrirî mao. Andû acio matûûraga vûrûrirî wa Isiraeli nginya ûmûnthî.

**13**

**14** Musa ndaagaîra mûvîrîga wa Lawi kûndû gûtuîka kwao, nîûndû Ngai-Mûnene nîwerîte Musa atî Alawi makaamûkagîra îgai rîao kuuma magongoonarî ma kûvîvua marîa makaarutagîrwa Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli ma metharî ya kîgongoona.

**14**

**15** Musa nîwagaîre mbarî cia mûvîrîga wa Reubeni vûrûri ûtuîke wao.

**16** Naguo vûrûri ûcio warî kuuma Aroeri rûtere rwa Kîamnda Kîam Arinoni na îtûûra rîrîa rîrî gatagatî ga Kîamnda kîu wa vamwe na Medeba kûndû kwarî kwaraganu.

**17** Nîwanyitanîte na îtûûra rîa Heshiboni vamwe na matûûra monthe marîa maarî kûndû kwaraganu ma: Diboni, Bamothi Baali, Bethi Baali-meoni,

**18** Jahazi, Kedemothi, Mefathi,

**19** Kiriathaimu, Sibima, Zerethi Shaharu îtûûra rîrîa rîrî kîrîmarî kîrîa kîrî Kîamndarî,

**20** Bethi-peori, ciîkûrûko cia kîrîma Kîam Pisiga na Bethi Jeshimothi.

**21** Vûrûri ûcio wagaîrwe mûvîrîga wa Reubeni nîwanyitîte matûûra monthe ma vûrûri ûrîa mwaraganu na nîwanyitîte vûrûri wonthe wa mûthamaki Sihoni wa Amori, ûrîa wathanaga arî îtûûra rîa Heshiboni. Musa nîwavootete mûthamaki Sihoni na akîvoota athamaki engî atano a Midiani. Athamaki acio maarî: Evi, Rekemu, Zuri, Huri na Reba. Nao maathanaga marî rungu rwa mûthamaki Sihoni.

**22** Ûmwe wa andû arîa andû a Isiraeli maaûragire aarî Balaamu mûvîcî wa Beori. Balaamu aarî mûringi wa mbûgû.

**23** Rûnjî rwa Jorodani nîruo rwarî mûvaka mwena wa îthûîro wa vûrûri ûrîa waveerwe mûvîrîga wa Reubeni. Matûûra mau monthe nîmaaveerwe andû a mûvîrîga wa Reubeni kûringana na mbarî ciao.

**23**

**24** Musa nîwavere andû a mûvîrîga wa Gadi wa nao vûrûri ûtuîke wao. Aamaveere kûringana na mbarî ciao.

**25** Vûrûri wao wanyitîte îtûûra rîa Jazeri na matûûra monthe ma vûrûri wa Gileadi, nuthu ya vûrûri wa Aamoni kinya îtûûrarî rîa Aroeri rîrîa rîrî mwena wa îrathîro wa Raba.

**26** Vûrûri wao wathiîte kuuma Heshiboni nginya Ramathi-mizipe na Betonimu, kuuma Mahanaimu ûkathiî nginya mûvakarî wa Debiri.

**27** Nakuo Kîamndarî Kîam Jorodani vûrûri ûcio nîwanyitîte îtûûra rîa Beth-haramu, Bethi-nimura, Sukothu na Zafoni. Nîwacokete ûkanyita vûrûri ûrîa warî wa mûthamaki Sihoni wa Heshiboni. Mûvaka wa vûrûri wao mwena wa îthûîro wanyûrûrûkîte na rûnjî rwa Jorodani ûgakinya îriarî rîa Galili.

**28** Mbarî cionthe cia mûvîrîga wa Gadi nîciaverwe icagi na matûûra mau matuîke mao.

**28**

**29** Mûvîrîga wa Manase nîwagaanirue maita maîrî. Musa nîwagaîrîte nuthu îmwe gîcunjî Kîam vûrûri gîtuîke Kîamo kûringana na mbarî ciao.

**30** Vûrûri ûrîa maagaîrwe waumîte Mahanaimu na nîwanyitîte Bashani kuonthe kûrîa kwathagwa nî mûthamaki Ogu. Icagi cionthe mîrongo îtandatû cia Jairi wa nacio nîciocetwe nîûndû ciarî Bashani.

**31** Wana nîwanyitîte nuthu ya vûrûri wa Gileadi na îtûûra rîa Ashitarothu na rîa Edirei. Ashitarothu na Edirei nîmo maarî matûûra marîa manene ma mûthamaki Ogu wa Bashani. Kûu nîkuo kwagaîrwe nuthu ya mbarî ya Makiru mûvîcî wa Manase.

**31**

**32** Ûguo nîguo Musa aagaire vûrûri ûrîa warî mwena wa îrathîro wa Jeriko na Jorodani arî Moabu kûndû kûrîa kwarî kwaraganu.

**33** Nwatî mûvîrîga wa Lawi ndwagaîrwa kûndû gûtuîka kwao. Musa nîwamerire atî îgai rîao rîkethagîrwa rîrî gîcunjî Kîam indo irîa itegagîrwa Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

# Josh 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Vûrûri wa mwena wa îthûîro rîa rûnjî rwa Jorodani nîwagaîrwe

## Heburoni nîyaverwe Kalebu

**1** Ûyû nîguo mûtaratara wa ûrîa vûrûri wa Kanaani wagaanirue gatagatîrî ka andû a Isiraeli. Vûrûri ûcio warî mwena wa îthûîro wa rûnjî rwa Jorodani. Mûthînjîri-Ngai Eleazaru, Joshua mûvîcî wa Nuni na atongoria a mbarî cia mîvîrîga ya Isiraeli nîmaagaire vûrûri ûcio kûringana na andû ao.

**2** Musa nîwathîtwe nî Ngai-Mûnene atî vûrûri ûyû ûkaagaanua na njîra ya kûthîrwa. Naguo nîwagaîrwe mîvîrîga kenda na nuthu ya andû a Isiraeli.

**3** Musa nîwarîkîtie kûgaania vûrûri ûrîa warî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani wagaîrîtwe mîvîrîga îrî na nuthu ya andû a Isiraeli, nwatî mûvîrîga wa Lawi ndwagaîrwa kûndû vamwe nao.

**4** Njiarwa cia Josefu nîciagaanirue igîtuîka mîvîrîga îrî: Mûvîrîga wa Manase na mûvîrîga wa Efiraimu. Mûvîrîga wa Lawi ndwagaîrwa vûrûri ûtuîka wao. Vandû va ûguo Musa nîwamavere matûûra nîguo matûûrage kuo na kûndû gwa kûrîthagua nîûndû wa ndîthia yao.

**5** Andû a Isiraeli maagaire vûrûri ûcio kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**5**

**6** Andû amwe a kuuma mûvîrîgarî wa Juda nîmaathiîre kûrî Joshua kûu Giligali. Ûmwe wao aarî Kalebu mûvîcî wa Jefune wa mbarî ya Kenezi. Nake Kalebu nîwerire Joshua atîrî, “We nîwicî ûrîa Ngai-Mûnene eerire Musa mûndû wa Ngai ûvoro wîgiî nie nawe vîndî îrîa twarî Kadeshi-barinea.

**7** Rîrîa Musa ndungata ya Ngai-Mûnene aandûmire kuuma Kadeshi-barinea nthiî ngathigane vûrûri ûyû naarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îna. Naindîre Musa ûvoro wa ma.

**8** Nwatî andû arîa naathiîcanirie nao nîmaatûmire andû etû metigîre. Nwatî nie nînathîkîre Ngai-Mûnene, Ngai wakwa nîrî na wîvokeku.

**9** Nîûndû nînathîkire, Musa nîwambîrîre nama atî vûrûri ûrîa naakinyire na magûrû makwa nîûgaatuîka wakwa na ciana ciakwa tene na tene nîûndû nînatuîkire mwîvokeku kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wakwa.

**10** Nwatî rîu taroria, mîaka mîrongo îna na îtano nîmîthiru kuuma rîrîa Ngai-Mûnene eerire Musa ûguo vîndî îrîa andû a Isiraeli maavîtûkîrîrîte werûrî. Rîu nîrî na ûkûrû wa mîaka mîrongo înana na îtano na Ngai-Mûnene nîambigîte mwoyo nginya ûmûnthî.

**11** Nîrî na vinya ûmûnthî wata ûrîa naarî na vinya mûthenya ûrîa Musa aandûmire. Nîrî na vinya wa kûrûa wana wa ûndû wîngî.

**12** Kwoguo ngaîra vûrûri ûyû ûrî irîma ûrîa Ngai-Mûnene aambîrîre mûthenya ûcio twamwindîre ûvoro. Mûthenya ûcio twamwîrire atî andû arîa metagwa Anaki maatûûraga matûûrarî manene na mairigîre. Ngai-Mûnene nî akûndethia na nie nîngûmengata maume kuo wata ûrîa ke aaugire.”

**12**

**13** Joshua nîwarathimire Kalebu mûvîcî wa Jefune. Nîwacokire akîmûva îtûûra rîa Heburoni rîtuîke îgai rîake.

**14** Kwoguo îtûûra rîa Heburoni rîtûûraga rîrî rîa Kalebu mûvîcî wa Jefune na njiarwa ciake nîûndû nîwathîkîre Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**15** Mbererî îo Heburoni yetagwa Kiriathariba. (Ariba aarî mûndû warî ngumo mûno gûkîra onthe wa andû arîa meetagwa Anaki.)

**15** Naguo vûrûri ûcio nîwagîre thayû gûtarî mbaara.

# Josh 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe Juda

## Kalebu nîwavootire Heburoni na Debiri

## (

## Atir 1.11-15

## )

## Matûûra ma Juda

**1** Vûrûri ûrîa wagaîrwe mûvîrîga wa Juda, mwena wa îveti wakinyîte werûrî wa Zini mûvakarî wa vûrûri wa Edomu. Vûrûri ûcio wagaanirwe kûringana na mbarî ciao.

**2** Mwena wa îveti, mûvaka wao waumîte mûthiiarî wa mwena wa îveti wa îria rîa cumbî.

**3** Nîwathiîrîrîte mwanyarî wa Akirabimu na ûgakinya werûrî wa Zini. Kuuma vau wathiîrîrîte mwena wa îveti wa Kadeshi-barinea ûvîtûkîrîte Hezironi ûgakinya Adari. Nîwacokete ûkegata werekerete Karika,

**4** na ûkathiî nginya îtûûrarî rîa Azimoni. Kuuma îtûûrarî rîa Azimoni wathiîcanîtie na karûnjî kaarî mûvakarî wa Misiri na ûkarîkîra îriarî rîa Mediterania. Ûcio nîguo warî mûvaka wa vûrûri wa Juda wa mwena wa îveti.

**4**

**5** Mûvaka wa mwena wa îrathîro warî îria rîa Cumbî na ûkîthiî nginya varîa rûnjî rwa Jorodani rûtonyeretie manjî maruo îriarî rîu.

**5** Naguo mûvaka wa mwena wa rûgûrû waumîte varîa rûnjî rwa Jorodani rûtonyeretie manjî îriarî rîa Cumbî,

**6** ûkaunûkia nginya Bethi Hogila. Nîwacokete ûkathiîra mwena wa rûgûrû wa irîma irîa iroranîtie na Kîamnda Kîam Jorodani. Nîwacokete ûkathiî nginya îthigarî rîa Bohani. (Bohani aarî mûvîcî wa Reubeni.)

**7** Mûvaka wa ûcio wa mwena wa rûgûrû nîwavîtûkîrîte Kîamndarî Kîam Akori na ûgakinya Debiri. Nîwacokete ûkegata ûkathiî nginya Giligali. Giligali iroranîtie na mwanya wa Adumimu ûrîa ûrî mwena wa îveti wa Kîamnda. Nîwacokete ûkathiî nginya ithimarî cia Enishemeshi na ûkîrîkîra Enirogeli.

**8** Nîwacokete ûkathiîrîra Kîamndarî Kîam Hinomu na mwena wa îveti wa kîrîma kîrîa gîatumîtwe îtûûra înene rîa Ajebusi rîrîa rîtagwa Jerusalemu. Mûvaka nîwacokete ûkathiîra kîrîmarî kîu îgûrû na mwena wa îthûîro wa Kîamnda Kîam Hinomu kinya mûthiia wa Kîamnda Kîam Refaimu.

**9** Kuuma vau mûvaka wa Juda nîwathiîrîrîte ithimarî cia Nefutoa, na ûkathiîra matûûrarî marîa marî vakuvî na kîrîma Kîam Efironi. Wakinya vau nîwacokete ûkegata ûkathiî werekere Baala îrîa îtagwa (Kiriathi-jearimu.)

**10** Nîwacokete ûkîthiûrûrûka Baali na mwena wa îthûîro ûkîthiî werekerete vûrûri ûrîa ûrî irîma wa Edomu na ûkîvîtûkîra mwena wa rûgûrû wa kîrîma Kîam Jearimu (kana Kesaloni) na ûkînyûrûrûkîra Bethishemeshi na Timina.

**11** Nîwacokire ûkîvîtûka Timina na ûkathiî nginya îriarî rîa Mediterania. Mbere ya ûkinya îriarî rîa Mediterania nîwavîtûkîrîrîte kîrîmarî îgûrû kîrîa kîrî mwena wa rûgûrû wa Ekironi, nîwegatire ûthiîrîrîte Shikeroni, kîrîmarî Kîam Baali na ûkîthiî ûgîkinya Jamunia na ûkîthirîra îriarî rîa Mediterania.

**12** Îria rîa Mediterania nîrîo rîarî mûvaka wa vûrûri wa Juda na mwena wa îthûîro.

**12** Îo nîyo mîvaka ya vûrûri ûrîa wagaîrwe mbarî cia Juda.

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîwathîte Joshua na akîmwîra akaagaîra Kalebu mûvîcî wa Jefune gîcunjî Kîam vûrûri wa Juda. Kwoguo Joshua nîwagaîrwe Kalebu Heburoni îtûûra rîa Ariba Îthe wa Anaki. Jefune îthe wa Kalebu aarî wa mûvîrîga wa Juda.

**14** Kalebu nîwengatire njiarwa cia Anaki kuuma îtûûrarî rîa Heburoni. Njiarwa icio ciarî cia mbarî ya Sheshai, Ahimani na Talimai.

**15** Kalebu nîwacokire akîthiî kûtharîkîra andû a îtûûra rîa Debiri. (Debiri mbererî rîetagwa Kiriathi-seferi.)

**16** Kalebu nîwacokire akiuga atîrî, “Mûndû ûrîa ûkaavota kûnyita îtûûra rîa Kiriathi-seferi nîngaamûva Akisa atuîke mûka.” Akisa aarî mwarî wa Kalebu.

**17** Othinieli mûvîcî wa Kenazi mûrwang'ina na Kalebu nîwanyitire îtûûra rîa Kiriathi-seferi. Kwoguo Kalebu Nîwamûvere Akisa atuîke mûka.

**18** Mûthenya wa ûviki wao Othinieli nîwerire Akisa avoe îthe mûgûnda. Nîwaumire îgûrû rîa mvunda yake na îthe Kalebu nîwamûririe kîrîa akwenda.

**19** Akisa nîwacokerie îthe atîrî, “Mûgûnda ûrîa wangaîre ûrî vûrûrirî mûnyaru, kwoguo nîngwenda ûmve ithima cia manjî.” Kalebu Nîwamûvere ithima irîa ciarî na mwena wa îgûrû na irîa ciarî mwena wa ngurumo.

**19**

**20** Mama nîmo matûûra marîa maarî vûrûrirî ûrîa wagaîrwe mbarî cia mûvîrîga wa Juda ûrî îgai rîao.

**21** Mwena wa îveti vakuvî na mûvaka wa Edomu mûvîrîga wa Juda nîwaverwe matûûra. Matûûra mau maarî, Kebizeeli, Ederi, Jaguri,

**22** Kina, Dimona, Adada,

**23** Kedeshi, Hazoru, Ithinani,

**24** Zifu, Telemu, Bealothi,

**25** Hazoru, Hadata, Keriothi Hezironi (kana Hazoru)

**26** Amamu, Shema, Molada,

**27** Hazari Gada, Heshimoni, Bethipeleti.

**28** Hazari Shuali, Beeri Sheba, Biziothia,

**29** Baala, Limu, Ezemu,

**30** Elitoladi, Chesili, Horima,

**31** Zikilagi, Madimana, Sanisana.

**32** Lebaothu, Shilihimu, Aini, na Rimoni. Mau monthe maarî matûûra manene mîrongo îrî na kenda wa vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî na matûûra mau.

**32**

**33** Matûûra marîa maarî vûrûrirî ûrîa ûrî nthî ya irîma nî, Eshitaoli, Zora, Ashina,

**34** Zanoa, Enganimu, Tapua, Enamu,

**35** Jarimuthi, Adulamu, Soko, Azeka,

**36** Sha-araimu, Adithaimu, Gedera, na Gederothaimu. Mau monthe maarî matûûra marîa manene îkûmi na mana vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî na matûûra mau.

**36**

**37** Kwarî na matûûra mengî ma andû a Juda namo nî: Zenani, Hadasha, Migidaligadi,

**38** Dileani, Mizipa, Jokitheeli,

**39** Lakishi, Bozikathi, Egiloni,

**40** Kaboni, Lahimimu, Kitilishi,

**41** Gederothi, Bethidagoni, Naama, na makeda. Mau monthe maarî matûûra marîa manene îkûmi na matandatû vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî na matûûra mau.

**41**

**42** Kwarî na matûûra mengî namo nî: Libuna, Etheri, Ashani,

**43** Ifita, Ashina, Nezibu,

**44** Keila, Akizibu, na Maresha. Mau monthe maarî matûûra manene kenda wa vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî na matûûra mau.

**44**

**45** Îtûûra înene rîa Ekironi na matûûra manini na icagi irîa ciarî vakuvî na îtûûra rîu,

**46** na matûûra monthe manene na icagi irîa ciarî vakuvî na îtûûra rîa Ashidodi, kuuma Ekironi nginya îriarî rîa Mediterania.

**46**

**47** Kwarî na matûûra manene ma Ashidodi na Gaza na matûûra manini na icagi ciamo, ikinyîte karûnjîrî karîa karî mûvakarî wa Misiri na rûtere rwa îria rîa Mediterania.

**47**

**48** Naguo vûrûri ûrîa ûrî irîma kwarî matûûra ma Shamiru, Jatiru, Soko,

**49** Dana, Kiriathi-seferi, (kana Debiri),

**50** Anabu, Eshitemo, Animu,

**51** Gosheni, Holoni, na Gilo. Mau onthe maarî matûûra manene îkûmi na rîmwe vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**51**

**52** Kwarî na matûûra ma Arabu, Duma, Eshani,

**53** Janimu, Bethi Tapua, Afeka,

**54** Humuta, Heburoni, na Ziori. Mau namo maarî matûûra manene kenda vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**54**

**55** Kwarî na matûûra mengî ma Maoni, Karimeli, Zifu, Juta,

**56** Jezireeli, Jokideamu, Zanoa,

**57** Kaini, Gibea, na Timuna. Mau monthe maarî matûûra manene îkûmi vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**57**

**58** Matûûra mengî marîa manene matandatû wa vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo marîa andû a Juda maaverwe maarî: Halihuli, Bethizuri, Gedori,

**59** Maarathi, Bethanothi, na Elitekoni.

**59**

**60** Nîmaaveerwe matûûra marîa manene mengî maîrî vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo. Namo nî: Kiriathi Baali (kana na rîîtwa rîngî Kiriathi-jearimu) na Raba.

**60**

**61** Nakuo werûrî kwarî na matûûra marîa manene matandatû vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo. Namo nî: Bethi-araba, Midini, Sekaka,

**62** Nibushani, Îtûûra rîa Cumbî na Îtûûra rîa Engedi.

**62**

**63** Nwatî andû a Juda matiavota kwîngata andû a Jebusi kuuma Jerusalemu kûrîa maatûûraga. Kwoguo andû a Jebusi matûûraga vamwe na andû a Juda kûu Jerusalemu nginya ûmûnthî.

# Josh 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe Efiraimu na Manase a mwena wa îthûîro

## Efiraimu

**1** Mûvaka wa vûrûri ûrîa wagaîrwe njiarwa cia Josefu, wambîrîrîtie rûnjîrî rwa Jorodani mwena wa îrathîro wa ithimarî cia Jeriko. Nîwavîtûkîrîrîte werûrî ûkathiî kinya Betheli vûrûrirî ûrîa ûrî irîma.

**2** Kuuma Betheli nîwathiîte kinya Atarothi Adari ûvîtûkîrîte Luzi. Atarothi Adari nîkuo gwatûûraga Ariki.

**3** Nîwacokete ûkathiî na mwena wa îthûîro vûrûri wa Jafileti na ûkîthiî nginya Bethi Horoni ya mwena wa ngurumo. Nîwavîtûkîte kinya Gezeri na ûkîthirîra îriarî rîa Mediterania.

**3**

**4** Kwoguo Efiraimu na Manase îrîa îrî mwena wa îthûîro nîo maagaîrwe vûrûri ûyû ûtuîke wao. Efiraimu na Manase maarî njiarwa cia Josefu.

**4**

**5** Mbarî cia mûvîrîga wa Efiraimu maagaîrwe vûrûri kuuma Atarothu-Adari mwena wa îrathîro na ûkathiî nginya mwena wa îgûrû wa Bethi Horoni.

**6** Kuuma Bethi Horoni nîwathiîte ûkathirîra îriarî rîa Mediterania. Mikimethathi yarî mwena wa rûgûrû. Kuuma Mikimethathi nîwegatîte na mwena wa îrathîro werekerete Taanathi-shilo na ûkathiî mbere mwena wa îrathîro nginya Janoa.

**7** Kuuma Janoa nîwanyûrûrûkîte ûkathiî Atarothi na Naara, ûgîkinya Jeriko na ûkîthirîra rûnjîrî rwa Jorodani.

**8** Mûvaka nîwaumîte Tapua ûkathiî na mwena wa îthûîro nginya karûnjîrî ga Kana na ûkîthirîra îriarî rîa Mediterania. Ûcio nîguo vûrûri ûrîa wagaîrwe mbarî cia mûvîrîga wa Efiraimu ûtuîke wao,

**9** vamwe na matûûra mamwe na icagi imwe irîa ciarî vûrûrirî ûrîa wagaîrîtwe mûvîrîga wa Manase, nwatî nîciagaîrwe mbarî cia mûvîrîga wa Efiraimu.

**10** Kûnarî ûguo mûvîrîga wa Efiraimu ndwengata andû a Kanaani arîa matûûraga Gezeri. Andû acio nwa maathiîre na mbere gûtûûra kuo vamwe na andû a mûvîrîga wa Efiraimu. Akanaani matûûraga kuo na nîmarutithagua wîra na vinya marî ngombo.

# Josh 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Manase a mwena wa Îthûîro

## Efiraimu na Manase a mwena wa îthûîro nîmaaûririe magaîrwe vûrûri wîngî

**1** Josefu aarî na avîcî aîrî, Manase na Efiraimu. Manase nîke warî îrikithathi rîa Josefu. Îrikithathi rîa Manase rîarî mwanake wetagwa Makiru na aarî njamba ya mbaara. Makiru aarî îthe wa Gileadi. Kwoguo Gileadi na Bashani, mavûrûri marîa marî mwena wa îrathîro rîa Jorodani nîmaagaîrwe Makiru.

**2** Naguo vûrûri ûrîa warî mwena wa îthûîro wa rûnjî rwa Jorodani nîwagaîrwe Abiezeri, Heleki, Asirieli, Shekemu, Heferi, na Shemida. Andû acio maarî arûme njiarwa cia Manase mûvîcî wa Josefu na nîo maarî atongoria a mbarî ciao.

**3** Nwatî Zelofehadi mûvîcî wa Heferi, Heferi mûvîcî wa Gileadi, Gileadi mûvîcî wa Makiru ûrîa warî îrikithathi rîa Manase ndaarî na ciana cia anake nwatî aarî na erîtu atheri. Namo marîîtwa mao nî: Mahila, Noa, Hogila, Milika, na Tiriza.

**4** Nao nîmaathiîre kûrî Eleazaru ûrîa warî mûthînjîri-Ngai, Joshua na kûrî atongoria na makîmeera atîrî, “Ngai-Mûnene nîwathire Musa agaatûgaîra vûrûri ûtuîke wetû wata ûguo aragaîra andû acio engî etû a arûme.” Kwoguo, wata ûguo Ngai-Mûnene aathanîte nîmaagaîrwe vûrûri wao wanao.

**5** Kwoguo mûvîrîga wa Manase nîwagaîrwe icunjî îkûmi cia vûrûri ûrîa warî mwena wa îthûîro rîa rûnjî rwa Jorodani, wa vamwe na Gileadi na Bashani irîa ciarî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani,

**6** nîûndû njiarwa ciake cia erîtu nîciagaîrwe wana cio wa ûndû ûmwe na cia arûme. Naguo vûrûri wa Gileadi nîwagaîrwe njiarwa icio ciîngî cia Manase.

**6**

**7** Vûrûri wa Manase warî kuuma Asheri kinya Mikimethathi mwena wa îrathîro wa Shekemu. Mûvaka wao nîwacokete ûkathiî na mwena wa îveti ûgakinya kûrîa gwatûûraga andû a Enitapua.

**8** Mûvakarî wa vûrûri wa Manase na Efiraimu kwarî na îtûûra rîetagwa Tapua. Îtûûra rîa Tapua rîagaîrwe mûvîrîga wa Efiraimu, nwatî vûrûri ûrîa warîthiûrûrûkîrîtie wagaîrwe mûvîrîga wa Manase.

**9** Mûvaka wa vûrûri wa Manase nîwanyûrûrûkîte ûgakinya karûnjîrî getagwa Kana. Nîwacokete ûkathiîrîra karûnjîrî kau na mwena wa rûgûrû ûgîkinya îriarî rîa Mediterania. Matûûra marîa maarî mwena wa îveti wa karûnjî ga kana maagaîrwe mûvîrîga wa Efiraimu, nwatî maarî vûrûrirî wa Manase.

**10** Vûrûri ûrîa warî mwena wa îveti wa karûnjî ga Kana wagaîrwe Efiraimu, naguo vûrûri ûrîa warî mwena wa rûgûrû wa karûnjî kau wagaîrwe Manase. Îria rîa Mediterania nîrîo rîarî mûvaka wa mûvîrîga wa Efiraimu na wa Manase mwena wa îthûîro. Mwena wa rûgûrû na îthûîro wa mûvîrîga wa Manase maavakanîte na mûvîrîga wa Asheri. Naguo mwena wa rûgûrû na îrathîro maavakanîte na mûvîrîga wa Isakaru.

**11** Mavûrûrirî marîa maagaîrwe Isakaru na Asheri kwarî na matûûra manene na icagi irîa ciarî vakuvî namo na maagaîrîtwe mûvîrîga wa Manase. Matûûra mau maarî: Bethi Shani na Ibileamu, Doru (rîrîa rîrî rûtere rwa îria), Endoru, Taanaki, Megido, vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**12** Andû a mûvîrîga wa Manase matianavota kwîngata andû a Kanaani arîa maatûûraga matûûrarî mau, kwoguo nwa maathiîre na mbere gûtûûra kuo.

**13** Rîrîa andû a Isiraeli maagîre vinya matiengata Akanaani onthe kuuma kuo, nwatî andû a Isiraeli nîmaamarutithagia wîra na vinya.

**13**

**14** Njiarwa cia Josefu nîciaûririe Joshua atîrî, “Nîkî kîratûmire ûtûgaîra gîcunjî kîmwe tu Kîam vûrûri gîtuîke gîetû? Tue tûrî eengî nîûndû Ngai-Mûnene nîatûrathimîte.”

**14**

**15** Joshua nîwamacokerie atîrî, “Ethîrwa mûrî eengî na vûrûri wa Efiraimu ûrîa ûrî irîma nî mûnini mûno ndûngîmwîgana, thiîni vûrûrirî wa Aperizi na Refaimu kûu mûtitûrî mûkethererie kîthaka kuo ûtuîke wenyu.”

**15**

**16** Nacio njiarwa cia Josefu nîciacokerie Joshua atîrî, “Vûrûri ûrîa ûrî irîma tî mûnene wa gûtwîgana. Nwatî vûrûri ûrîa mwaraganu wa Bethi Sheani na matûûra marîa maûthiûrûrûkîrîtie na Kîamnda Kîam Jezireeli gûtûûraga Akanaani. Andû acio marî na ikaari cia mbarathi cia cuuma.”

**16**

**17** Joshua nîwacokire akîra njiarwa cia Josefu, na nîo mûvîrîga wa Efiraimu na wa Manase atîrî, “Mue mûrî eengî na mûrî na vinya mûno. Nîmûkwongererwa îgai rîenyu.

**18** Vûrûri ûrîa ûrî irîma nîûtuîka wenyu. Wana ethîrwa nî mûtitû, mue mûkaaûtheria na ûtuîke wenyu wonthe. Naguo ûvoro wîgiî andû a Kanaani, wana ethîrwa marî na ikaari cia mbarathi cia cuuma na marî na vinya nîmûkaamengata maume kuo.”

# Josh 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Vûrûri ûcio wîngî nîwagairwe

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe Benjamini

**1** Andû onthe a Isiraeli nîmaagomanire Shilo. Nîmaambire îgema rîa kûgoocagîra Ngai-Mûnene kûu Shilo, nîûndû vûrûri ûcio nîmaaûvotete.

**2** Mîvîrîga mûgwanja ya andû a Isiraeli ndîarî mîgaîre vandû.

**3** Kwoguo Joshua nîwaûririe andû a Isiraeli atîrî, “Nîmweterera nginyagia rî mûtathiîte kwîgwatîra vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu amûveete?

**4** Mûvîrîga wa mûvîrîga nîûthuure andû athatû. Nanie nîngûmatûma mathiî mathiûrûrûke vûrûri ûyû na macore kûrîa mangîenda kûgaîrwa. Nao macoke mandetere ûrîa mona.

**5** Vûrûri ûyû nîûgaanua icunjî mûgwanja. Mûvîrîga wa Juda ûrî na vûrûri wao na mwena wa îveti. Nacio njiarwa cia Josefu irî na wao na mwena wa rûgûrû.

**6** Mwandîke waro ûrîa mûkoona icunjî icio mûgwanja mûke mûmbîre nanie ngaûria Ngai-Mûnene Ngai wetû ûtaaro.

**7** Mûvîrîga wa Lawi ndûkaagaîrwa îgai mîvîrîga îo îngî îkîgaîrwa nîûndû îgai rîao nî gûtungata marî athînjîri-Ngai. Nayo mîvîrîga ya Gadi, Reubeni na nuthu ya mûvîrîga wa Manase nîagwatu îgai rîao rîrîa meerîrwe. Nîmaagaîrwe vûrûri ûrîa ûrî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani nî Musa ndungata ya Ngai-Mûnene.”

**7**

**8** Joshua nîwataarire andû arîa maathuurirwe na akîmera atîrî, “Thiîni vûrûrirî wonthe na mwandîke maûndû waro mûcoke mûndetere ûrîa wîkariî nîguo ngaavota kûria Ngai-Mûnene ûrîa ngûûgaania nîrî gûkû Shilo.” Nao andû acio marîkia gûtaarwa nî Joshua nîmaathiîre.

**9** Kwoguo andû acio nîmaathiîre na nîmaathiûrûrûkire vûrûri wonthe. Nao nîmaandîkire ûrîa makûgaania vûrûri ûcio icunjî mûgwanja na makîandîka marîîtwa ma matûûra monthe. Nîmaacokire makîthiî Shilo kûrî Joshua kûrîa andû a Isiraeli maambîte magema.

**10** Joshua nîwaûririe ûtaari kûrî Ngai-Mûnene nîûndû wao. Nîwacokire akîgaîra mîvîrîga îrîa yatigarîte îtarî mîgaîre vûrûri wao, wa mûvîrîga gîcunjî Kîamguo.

**10**

**11** Mûvîrîga wa Benjamini nîguo warî wa mbere kûgaîrwa. Naguo vûrûri ûrîa maagaîrwe warî gatagatî ka vûrûri ûrîa wagaîrîtwe mûvîrîga wa Juda na ûrîa wagaîrîtwe mûvîrîga wa Josefu.

**12** Mwena wa rûgûrû mûvaka wa vûrûri wa mûvîrîga wa Benjamini wambîrîrîtie rûnjîrî rwa Jorodani. Nîwacokete ûkanyûrûrûkîra ciîkûrûkorî irîa irî na mwena wa rûgûrû wa Jeriko na agacoka ûkathiîrîra irîmarî na mwena wa îthûîro nginya werûrî wa Bethiaveni.

**13** Kuuma vau mûvaka ûcio nîwacokete ûkathiî ciîkûrûkorî irîa irî na mwena wa îveti wa Luzi (kûrîa gwîtagwa rîngî Betheli). Wauma vau nîwanyûrûrûkîte nginya Atarothu-adari, irîmarî irîa irî îveti rîa Bethi Horoni ya ngurumo.

**14** Mûvaka nîwegatîte ûkathiî na mwena wa îveti umîte mwena wa îthûîro wa kîrîma ûthiîte Kiriathu Baali (kana Kiriathu Jearimu). Kiriathi-jearimu yarî ya mûvîrîga wa Juda. Ûyû nîguo warî mûvaka wa mwena wa Îthûîro.

**15** Naguo mûvaka wa mwena wa îveti wambîrîrîtie rûtere rwa Kiriathu Jearimu. Nîwacokete ûkathiî ithimarî cia Nefutoa.

**16** Kuuma ithimarî cia Nefutoa nîwanyûrûrûkîte ûkathiî nthî ya kîrîma kîrîa kîgiritanîtie na Kîamnda Kîam Hinomu mûthiiarî wa Kîamnda Kîam Refaimu mwena wa rûgûrû. Nîwacokete ûkathiî mwena wa îveti ûvîtûkîrîrîte Kîamndarî Kîam Hinomu mwena wa îveti îtûûra rîa Ajebusi warekerete Enirogeli.

**17** Kuuma Enirogeli, mûvaka nîwacokete ûkegata mwena wa rûgûrû ûkathiî ûvîtûkîrîte Enishemeshi nginya Gelilothu mwena ûrîa werekerete mwanyarî wa Adumimu. Mûvaka nîwacokete ûkauma vau na ûkanyûrûrûka nginya îthigarî rîa Bohani (Bohani aarî mûvîcî wa Reubeni).

**18** Nîwacokete ûkavîtûkîra mwena wa rûgûrû wîgiritanîtie na Kîamnda Kîam Jorodani ûgacoka ûgatonya Kîamndarî.

**19** Kuuma vau nîwathiîrîrîte mwena wa rûgûrû wa Bethi Hogila na ûkîthîrîra mwena wa rûgûrû wa îria rîa Cumbî varîa rûnjî rwa Jorodani rwîtîkîte. Ûyû nîguo warî mûvaka wa mwena wa îveti.

**20** Naruo rûnjî rwa Jorodani nîruo rwarî mûvaka wa mwena wa îrathîro. Îo nîyo yarî mîvaka ya vûrûri ûrîa mbarî cia mûvîrîga wa Benjamini ciagaîrwe ûgîtuîka wao.

**20**

**21** Matûûra manene marîa maarî ma mûvîrîga wa Benjamini kûringana na mbarî ciao maarî: Jeriko, Bethi Hogila, Emeki-kezizi,

**22** Bethi Araba, Zemaraimu, Betheli,

**23** Avimu, Para, Ofira,

**24** Kefaramoni, Ofini, na Geba. Mau monthe maarî matûûra marîa manene îkûmi na maîrî, vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**25** Kwarî na matûûra mengî ta Gibeoni, Rama, Beerothi,

**26** Mizipa, Kefira, Moza,

**27** Rekemu, Irupeeli, Tarala,

**28** Zela, Haelefu, Jebusi (kana Jerusalemu), Gibea na Kiriathu Jearimu wa vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo. Mau monthe maarî matûûra manene îkûmi na mana. Ûcio nîguo vûrûri ûrîa mbarî cia mûvîrîga wa Benjamini ciagaîrwe ûtuîke wao.

# Josh 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe Simeoni

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe Zebuluni

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe Isakaru

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe Asheri

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe Nafutali.

## Vûrûri ûrîa wagaîrwe Dani

## Vûrûri ûrîa wagairwe ûrî wa mûthiia

**1** Mûvîrîga wa kaîrî kûgaîrwa vûrûri warî mûvîrîga wa Simeoni na mbarî ciaguo. Vûrûri wao nîwathiûrûrûkîtwe nî vûrûrirî ûrîa wagaîrwe Juda.

**2** Vûrûri ûcio warî na matûûra ma Beerisheba, Sheba, Molada,

**3** Hazaru Shuali, Bala, Ezemu,

**4** Elitoladi, Bethuli, Horima,

**5** Zikilagi, Bethi Marikabothu, Hazaru Susa,

**6** Bethi Lebaothu, na Sharuheni. Mama monthe nî matûûra marîa manene îkûmi na mathatû vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**6**

**7** Kwarî na matûûra mengî maarî vûrûrirî ûcio maagaîrwe. Namo maarî: Aini, Rimoni, Etheri, na Ashani. Mau maarî matûûra marîa manene mana wa vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**8** Matûûra mama maarî vamwe na icagi irîa ciarî nginya Baala Beeri (kana Rama) mwena wa îveti. Vûrûri ûcio nîguo wagaîrwe mbarî cia mûvîrîga wa Simeoni.

**9** Mûvîrîga wa Simeoni wagaîrwe vûrûri kuuma kûrî vûrûri ûrîa wagaîrîtwe Juda, nîûndû mûvîrîga wa Juda nîwagaîrîtwe vûrûri mûnene makîria ya ûrîa mangîendire.

**9**

**10** Andû a kathatû kûgaîrwa maarî mbarî cia mûvîrîga wa Zebuluni. Vûrûri ûrîa maagaîrwe wakinyîte Saridi.

**11** Kuuma vau mûvaka wao wathiîte mwena wa îthûîro nginya Mareali, ûvutîtie Dabeshethi na ûkîthiî kinya karûnjî karîa karî mwena wa îrathîro wa Jokineamu.

**12** Naguo mwena ûrîa wîngî wa Saridi, mûvaka wathiîte na mwena wa îrathîro nginya mûvakarî wa Kisilothi Taboru, ûkîvîtûka ûthiîrîrîte Daberathi nginya Jafia.

**13** Kuuma Jafia nîwathiîte na mbere na mwena wa îrathîro ûkathiî Gathu Heferi na Ethikazini. Nîwacokete ûkegata werekerete Nea njîrarî ya kûthiî Rimoni.

**14** Mwena wa rûgûrû, mûvaka waumîte Nea ûkegata werekerete Hanathoni na ûkathirîra Kîamndarî Kîam Ifitaheli.

**15** Nîwanyitîte Katathi, Nahalali, Shimuroni, Idala na Bethilehemu. Mau monthe maarî matûûra manene îkûmi na maîrî wa vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**16** Matûûra mau vamwe na icagi ciamo maarî vûrûrirî ûrîa wagaîrîtwe mûvîrîga wa Zebuluni na mbarî ciaguo ûtuîke wao.

**16**

**17** Vûrûri wa kana kûgawa warî wa mbarî cia mûvîrîga wa Isakaru.

**18** Vûrûri wao wanyitîte matûûra ma Jezireeli, Kesulothu, Shunemu,

**19** Hafaraimu, Shioni, Anaharathi,

**20** Rabithu, Kishioni, Ebezi,

**21** Remethi, Enganimu, Enihada, na Bethipazezi.

**22** Mûvaka nîwacokete ûkanyita Taboru, Shahazuma na Bethi Shemeshi na ûkathirîra rûnjîrî rwa Jorodani. Mau maarî matûûra manene îkûmi na matandatû wa vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**23** Matûûra mau na icagi ciamo ciarî vûrûrirî ûrîa wagaîrwe mbarî cia mûvîrîga wa Isakaru ûtuîke wao.

**23**

**24** Mûvîrîga wa gatano kûgaîrwa warî mûvîrîga wa Asheri vamwe na mbarî ciaguo.

**25** Vûrûri ûcio maagaîrwe wanyitîte Helikathu, Hali, Beteni, Akishafu,

**26** Alameleki, Amadi na Mishali. Mwenarî wa îthûîro nîwanyitîte Karimeli na Shihoru Libunathu.

**27** Kuuma Shihoru Libunathu, mûvaka nîwacokete ûkegata na mwena wa îrathîro ûkîthiî nginya Bethidagoni. Nîwacokete ûkavutia vûrûri wa Zebuluni na ûkavutia Kîamnda Kîam Ifutaheli werekerete Bethemeki na Neieli mwena wa îthûîro. Nîwathiîte na mbere mwena ûcio wa rûgûrû nginya Kabuli,

**28** Eburoni, Rehobu, Hamoni, Kana na ûkathiî nginya Sidoni îrîa nene.

**29** Mûvaka nîwacokete ûkegata ûkathiîra Rama na ûgakinya îtûûra rîrîa ririgîre rîa Turo. Nîwacokete ûkegata ûkathiîra Hosa na ûkathirîra îriarî rîa Mediterania. Vûrûri ûcio nwa wanyitîte matûûra ma Mahalabu, Akizibu,

**30** Uma, Afeku na Rehobu. Mau monthe maarî matûûra manene mîrongo îîrî na maîrî vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**31** Matûûra mau na icagi ciamo maarî vûrûrirî ûrîa wagaîrwe mbarî cionthe cia mûvîrîga wa Asheri ûtuîke wao.

**31**

**32** Mûvîrîga wa Nafutali nîguo wagaîrwe vûrûri wao ûrî wa gatandatû. Maagaîrwe vûrûri ûcio kûringana na mbarî ciao.

**33** Mûvaka wao wambîrîrîtie Helefu mûtîrî ûrîa mûnene wa mûvuru ûrîa ûrî Zaananimu na ûkathiî Adaminekebu, Jamunia nginya Lakumu na ûkîthirîra rûnjîrî rwa Jorodani.

**34** Nîwacokete ûkegata na mwena wa îthûîro ûvîtûkîrîte Azinothu Taboru na ûgîkinya Hukoku ûvutîtie vûrûri wa Zebuluni mwena wa îveti na vûrûri wa Asheri mwena wa îthûîro. Naguo vûrûri wa Juda nîwavutîtue nî mûvaka wa mûvîrîga wa Nafutali rûnjîrî rwa Jorodani mwena wa îrathîro.

**35** Kwarî na matûûra maarî mairigîre vûrûrirî wa Nafutali. Namo matûûra mau nî: Zidimu, Zeri, Hamathi, Rakathu, Kinerethi,

**36** Adama, Rama, na Hazoru,

**37** Kedeshi, Ederei, Enihazoru,

**38** Yironi, Migidaleli, Horemu, Bethanathi na Bethishemeshi. Mau monthe maarî matûûra manene îkûmi na kenda vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî namo.

**39** Matûûra mau vamwe na icagi ciamo maarî vûrûrirî ûrîa wagaîrwe mûvîrîga wa Nafutali na mbarî ciaguo ûtuîke wao.

**39**

**40** Mûvîrîga wa Dani nîguo wagaîrwe vûrûri wao ûrî wa mûgwanja.

**41** Vûrûri ûcio maagaîrwe wanyitîte Zora, Eshitaoli, Irushemeshi,

**42** Shalabini, Aijaloni, Ithila,

**43** Eloni, Timuna, Ekironi,

**44** Eliteke, Gibethoni, Baalathi,

**45** Jehudi, Beneberaki, Gathirimoni,

**46** Mejarikoni na Rakoni na vûrûri ûrîa warî vakuvî na Jopa.

**47** Vûrûri wa Dani nîwacunanirwe. Naguo mûvîrîga wa wa Dani nîwatharîkîre îtûûra rîa Laishi. Marîtharîkîra nîmaarînyitire na makîûraga andû a kuo na makîrîtua itûûra rîao. Nîmaatûûrire îtûûrarî rîu na makîgarûra rîîtwa rîarîo rîgîtiga gwîtagwa Laishi rîgîcoka gwîtagwa Dani. Maarîtanirie na Dani îthe wao wa tene.

**48** Matûûra mau monthe vamwe na icagi ciamo maarî ma vûrûri ûrîa wagaîrwe mûvîrîga wa Dani na mbarî ciaguo ûtuîke wao.

**48**

**49** Andû a Isiraeli nîmaarîkirie kûgaîra mîvîrîga icunjî cia vûrûri ituîke ciao. Nîmaacokire makîgaîra Joshua mûvîcî wa Nuni gîcunjî gîake.

**50** Ngai-Mûnene nîwathanîte atî Joshua akaagaîrwa îtûûra rînene rîrîa ageetia. Nîwaverwe îtûûra rînene rîa Timunathisera rîrîa rîrî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu. Nîwacokire akîrîtuma rîngî na agîtûûra kuo.

**50**

**51** Ûguo nîguo Eleazaru mûthînjîri-Ngai na Joshua mûvîcî wa Nuni marî na atongoria a mbarî cia mîvîrîga ya andû a Isiraeli maagaire vûrûri. Maaûgaire na njîra ya kûûthîra maûrîtie ûtaaro kuuma kûrî Ngai-Mûnene marî Shilo mûrangorî wa îgema rîa Ngai-Mûnene. Kwoguo nîmaarîkirie kûûgaa.

# Josh 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matûûra manene marîa andû maathiîcaga kwîthitha.

## (

## Ntha 35.9-34

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Joshua

**2** eere andû a Isiraeli atîrî, “Thurani matûûra marîa mûkathiîcaga kwîthitha marîa nerire Musa ûvoro wamo.

**3** Mûndû angîûraga mûndû wîngî atakwenda, nî athiîcage kuo kwîthitha aûre aume kûrî mûndû ûrîa ûrenda kûrîvîrîria mûndû ûcio ûragîtwe.

**4** Mûndû ûcio ûraganîte nî akaaûra athiî îtûûrarî rîmwe rîa mau. Nake nîakaarûngama kîvingorî gîa îtûûra rîu na ataarîrie atongoria a îtûûra ûrîa gwîkîkîte. Nao nîmakaamwîtîkîria atonye îtûûrarî rîu na mamûve vandû va gûtûûra na nîagaatûûrania na andû a îtûûra rîu.

**5** Ethîrwa mûndû ûrîa ûrenda kûrîvîrîria mûndû ûrîa ûragîtwe nîakaamûrûmîrîria nginya îtûûrarî rîu, ene rîo matîkaamûnenganîra, nîûndû aaûraganire atakwenda na matiarî ûthû mbererî.

**6** Mûndû ûrîa ûraganîte nîagekara îtûûrarî rîu nginya rîrîa agaacirithua arî mbere ya andû nîguo kûmenyeke kana nîevîtie nginya rîrîa Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene ûrîa ûrî kuo vîndî îo agaakua. Mûthînjîri-Ngai ûcio arîkia gûkua, mûndû ûrîa ûraganîte nwa acoke mûciî îtûûrarî rîao kûrîa aaumîte.”

**6**

**7** Kwoguo nîmaamûrire îtûûra rîa Kedeshi rîrîa rîrî Galili vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Nafutali. Nîmaacokire makîamûra Shekemu îtûûra rîrîa rîrî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu na Heburoni (Nîrîo Kiriathariba) vûrûrirî wa Juda ûrîa ûrî irîma.

**8** Naguo mûringo wa rûnjî rwa Jorodani, îrathîro rîa Jeriko nîmaathuurire Bezeri vûrûrirî wa Reubeni, Ramothi vûrûrirî wa Gileadi kuuma mûvîrîgarî wa Gadi na Golani îrîa îrî Bashani vûrûrirî wa Manase.

**9** Mau nîmo maarî matûûra marîa maathuurirwe ma kûthiîcagwa nî andû onthe a Isiraeli wana nî ageni arîa maatûûraga nao nîûndû wa kwîthitha. Mûndû wa wonthe waûraganaga atakwenda nîwathiîcaga matûûrarî mau nîguo egitîre kuuma kûrî mûndû ûrîa ûngîendire kûrîvîrîria mûndû. Gûtirî mûndû ûngîaûragirwe nîûndû atî nî aûraganîte atambîte gûcirithua arî mbere ya andû.

# Josh 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Matûûra marîa manene ma Alawi

## Aisiraeli nîmegwatîre vûrûri

**1** Atongoria a mbarî cia Lawi nîmaathiîre Shilo vûrûrirî wa Kanaani kûrî Eleazaru mûthînjîri-Ngai na kûrî Joshua mûvîcî wa Nuni na atongoria a mbarî cionthe cia mîvîrîga ya andû a Isiraeli.

**2** Nao nîmaamerire atîrî, “Ngai-Mûnene nîwathanire na njîra ya Musa akiuga tûkaavewa matûûra manene ma kûrîa tûgatûûraga, na tûvewe mavûrûri marîa mamathiûrûrûkîrîtie kûrîa tûkarîthagia ndîthia cietû.”

**3** Kwoguo wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte, andû a Isiraeli nîmaaveere Alawi matûûra manene ma gûtûûra na mavûrûri ma kûrîthia kuuma mavûrûrirî marîa maagaîrîtwe.

**3**

**4** Gwaikua mîtî, mbarî cia Kohathu nîo maarî a mbere kûvewa matûûra. Kwoguo Alawi arîa maarî njiarwa cia Aroni ûrîa warî mûthînjîri-Ngai nîmaagaîrwe matûûra manene îkûmi na mathatû kuuma mîvîrîgarî ya Juda, Simeoni, na Benjamini.

**5** Nao acio engî a mbarî ya Kohathu nîmaagaîrwe matûûra îkûmi kuuma mavûrûrirî ma mîvîrîga ya Efiraimu, Dani na Manase ya mwena wa îthûîro.

**5**

**6** Mbarî ya Gerishoni nîyagaîrîtwe matûûra manene îkûmi na mathatû kuuma mavûrûrirî ma mîvîrîga ya Isakaru, Asheri, Nafutali na Manase ya mwena wa îrathîro.

**6**

**7** Mbarî ya Merari nîmaagaîrwe matûûra manene îkûmi na maîrî kuuma mîvîrîgarî ya Reubeni, Gadi na Zebuluni.

**7**

**8** Na njîra ya gwikia mîtî andû a Isiraeli nîmaagaîre Alawi matûûra mau monthe wa vamwe na kûndû gwa kûrîthia wata ûrîa Ngai-Mûnene aathîte Musa.

**8**

**9** Mama nîmo marîîtwa ma matûûra manene kuuma mavûrûrirî ma Juda na Simeoni marîa maaverwe

**10** njiarwa cia Aroni irîa ciarî cia mbarî ya Kohathu ûrîa warî wa njiarwa cia Lawi. Nîo maarî a mbere kûgaîrwa na njîra ya gwikia mîtî.

**11** Nîmaaveerwe Kîriathi-arima (Ariba nîke îthe wa Anaki) na nîyo îtagwa rîu Heburoni vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Juda, vamwe na mavûrûri ma kûrîthia marîa mathiûrûrûkîrîtie îtûûra rîu.

**12** Nwatî mîgûnda ya îtûûra rîu wa vamwe na icagi cia rîo, ciaveetwe Kalebu mûvîcî wa Jefune ûrî wao.

**12**

**13** Njiarwa cia Aroni mûthînjîri-Ngai nîciaverwe Heburoni, îtûûra rîa kwîthitha wa vamwe na matûûra mengî ta: Libuna,

**14** Jatiru, Eshitemoa,

**15** Holoni, Debiri,

**16** Aini, Juta, na Bethi Shemeshi wa vamwe na kûndû gwa kûrîthia. Matûûra mau monthe maarî kenda na maarî vûrûrirî wa Juda na vûrûrirî wa Simeoni.

**17** Kuuma vûrûrirî wa Benjamini nîmaaveerwe matûûra manene mana. Namo matûûra mau maarî: Gibeoni, Geba,

**18** Anathothi na Alimoni wa vamwe na kûndû gwa kûrîthia.

**19** Matûûra manene marîa maaverwe njiarwa cia Aroni, mûthînjîri-Ngai wa vamwe na kûndû gwa kûrîthia maarî îkûmi na mathatû.

**19**

**20** Mbarî icio ciîngî cia Kohathu a mûvîrîga wa Lawi nîmaaveerwe matûûra kuuma vûrûrirî wa mûvîrîga wa Efiraimu.

**21** Nao nîmaaveerwe îtûûra rîa Shekemu rîrîa rîrî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu. Nîmaaveerwe Gezeri,

**22** Kibuzaimu, na Bethi-horoni. Matûûra mau monthe maarî mana vamwe na kûndû gwa kûrîthia.

**23** Kuuma vûrûrirî wa mûvîrîga wa Dani nîmaaveerwe Eliteke, Gibethoni,

**24** Aijaloni, na Gathirimoni. Maaverwe matûûra mau mana vamwe na kûndû gwa kûrîthia.

**25** Kuuma vûrûrirî wa mûvîrîga wa Manase ûrîa ûrî mwena wa îthûîro nîmaaveerwe matûûra manene maîrî. Namo matûûra mau vamwe na kûndû gwa kûrîthia maarî: Taanaki na Gathirimoni.

**26** Matûûra manene marîa maaverwe mbarî icio ciîngî cia Kohathu maarî îkûmi wa vamwe na kûndû gwa kûrîthia.

**26**

**27** Mbarî ya Gerishoni a mûvîrîga wa Lawi wanao nîmaaveerwe matûûra mao kuuma vûrûrirî wa nuthu îo îngî ya mûvîrîga wa Manase îtûûra rîa Golani rîrîa rîrî Bashani (îtûûra rîmwe rîa kwîthithaga) na Beeshitera. Matûûra mau maarî vamwe na kûndû gwa kûrîthia.

**28** Kuuma vûrûrirî wa mûvîrîga wa Isakaru nîmaaveerwe matûûra manene mana vamwe na kûndû gwa kûrîthia. Namo nî: Kishioni, Daberathi,

**29** Jarimuthi na Enganimu.

**30** Kuuma vûrûrirî wa mûvîrîga wa Asheri nîmaaveerwe matûûra mana vamwe na kûndû gwa kûrîthia. Namo nî: Mishali, Abudoni,

**31** Helikathu, na Rehobu.

**32** Kuuma vûrûrirî wa mûvîrîga wa Nafutali nîmaaveerwe matûûra manene mathatû. Namo nî: Kedeshi vûrûrirî wa Galili (îtûûra rîmwe rîa kwîthitha), Hamothi Doru na Karitani vamwe na kûndû gwa kûrîthia.

**33** Matûûra monthe marîa maaverwe mbarî cia Gerishoni maarî îkûmi na mathatû wa vamwe na kûndû gwa kûrîthia.

**33**

**34** Alawi acio engî a mbarî ya Merari nîmaaveerwe matûûra mana vamwe na kûndû gwa kûrîthia. Matûûra mau maaumire mûvîrîgarî wa Zebuluni. Namo maarî: Jokineamu, Karita,

**35** Dimuna na Nahalali.

**36** Kuuma mûvîrîgarî wa Reubeni nîmaaveerwe matûûra manene mana vamwe na kûndû gwa kûrîthia. Namo maarî: Bezeri, Jahazi,

**37** Kedemothi na Mefathi.

**38** Kuuma mûvîrîgarî wa Gadi nîmaaveerwe Ramothu îtûûra rîrîa rîrî Gileadi (îtûûra rîmwe rîa kwîthitha), Mahanaimu,

**39** Heshiboni na Jazeri. Mau maarî matûûra manene mana vamwe na kûndû gwa kûrîthia.

**40** Kwoguo mbarî ya Merari a mûvîrîga wa Lawi arîa maatigarîte nîmaaveerwe matûûra îkûmi na maîrî.

**40**

**41** Mûvîrîga wa Lawi nîwaverwe matûûra manene mîrongo îna na manana kuuma mavûrûrirî marîa maagaîrîtwe andû a Isiraeli.

**42** Matûûra mau monthe maarî na kûndû gwa kûrîthia kûmathiûrûrûkîrîtie.

**42**

**43** Ngai-Mûnene nîwavere andû a Isiraeli vûrûri wonthe ûrîa eerîrîte methe mao ma tene na mwîvîtwa atî nî akaamava. Kwoguo andû a Isiraeli nîmegwatîre vûrûri ûcio na magîtûûra kuo.

**44** Ngai-Mûnene nîwerîrîte methe ma tene ma andû a Isiraeli atî nîagaatûma matûûrage na thayû vûrûrirî wao wonthe. Nake nîwavingirie kîîranîro kîu. Gûtirî wana îmwe ya nthû ciao îngîavotire kûrûa nao, nîûndû Ngai-Mûnene nîwamavere ûvootani kûrî nthû ciao cionthe.

**45** Nacio ciîranîro cionthe mbaro irîa Ngai-Mûnene eerîrîte andû a Isiraeli nîciavingirue cionthe.

# Josh 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîvîrîga ya mwena wa îrathîro nîyetîkîrue îcoke kwao mîciî

## Metha ya kîgongoona nîyatumirwe vakuvî na rûnjî rwa Jorodani

**1** Joshua nîwacokire agîta andû a mûvîrîga wa Reubeni, Gadi, na Manase a mwena wa îrathîro vamwe.

**2** Nîwamerire atîrî, “Mue nîmwîkîte maûndû monthe marîa Musa ndungata ya Ngai-Mûnene aamwathire mwîke na nîmwathîkîrîte maathani makwa.

**3** Îvinda rîu rîonthe we mûtiatiganîria andû enyu Aisiraeli, nwatî mwîthîrîtwe mûkîathîkîra ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu amwwathire.

**4** Rîu Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîatûmîte andû enyu Aisiraeli matûûre marî na thayû wata ûrîa aameerîre. Kwoguo thiîni kwenyu mûciî vûrûrirî ûrîa watuîkire waku. Vûrûri ûcio nî ûrîa Musa ndungata ya Ngai-Mûnene aamûveere mûringo ûrîa wîngî wa rûnjî rwa Jorodani.

**5** Menyerera mwathîkagîre maathani na mawatho marîa Musa aamwathire. Aamwathire mwendage Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, mûrûmagîrîre njîra ciake cionthe, mwathîkagîre maathani make, mwîthagîrwe mûrî evokeku kûrî ke na ûmûtungatagîre na ngoro cienyu cionthe na vinya wenyu wonthe.”

**6** Kwoguo Joshua nîwamarathimire na akîmeera mathiî. Nao nîmaathiîre kwao mîciî.

**7** Musa nîwagaîrîte nuthu îmwe ya mûvîrîga wa Manase vûrûri wa Bashani, nwatî nuthu îo îngî ya mûvîrîga wa Manase aamaveere mwena wa îthûîro wa rûnjî rwa Jorodani vakuvî na aa mûrwang'ina. Na rîrîa Joshua aamarathimire na akîmeera mathiî kwao mîciî

**8** nîwamerire atîrî, “Nîmûcoka kwenyu mîciî mûrî atongu mûno. Nîmûthiî na ndîthia nene, sîlûva, thaavu, gîcango, cuuma na nguo nyîngî. Mwakinya mûkagaana na andû enyu indo icio mwatavire kuuma kûrî nthû cienyu.”

**8**

**9** Kwoguo andû a mûvîrîga wa Reubeni, Gadi na nuthu ya mûvîrîga wa Manase mwena wa îrathîro, nîmaatigire andû acio engî a Isiraeli kûu Shilo vûrûrirî wa Kanaani makîthiî kwao vûrûrirî wa Gileadi. Vûrûri ûcio nîguo megwatîre wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte kûvîtûkîra kûrî Musa.

**9**

**10** Vîndî îrîa andû a mûvîrîga wa Reubeni na wa Gadi na nuthu îmwe ya mûvîrîga wa Manase maakinyire Gelilothu vakuvî na rûnjî rwa Jorodani, nîmaatumire metha nene mbaro ya kîgongoona. Vîndî îo maarî mwena wa îthûîro wa rûnjî rwa Jorodani.

**11** Nao andû acio engî a Isiraeli nîmeerirwe atîrî, “Tathikîrîriani! Andû a mûvîrîga wa Reubeni, Gadi na Manase a mwena wa îrathîro nîmatumîte metha ya kîgongoona îtûûrarî rîa Gelilothu mwena wetû wa rûnjî rwa Jorodani.”

**12** Vîndî îrîa andû a Isiraeli megwire ûvoro ûcio, onthe nîmaagomanire vamwe kûu Shilo, nîguo makarûe na mîvîrîga îo îngî ya mwena wa îrathîro.

**12**

**13** Andû a Isiraeli nîmaacokire magîtûma Finehasi, mûvîcî wa Eleazaru ûrîa warî mûthînjîri-Ngai kûrî andû a mûvîrîga wa Reubeni, Gadi na nuthu ya Manase vûrûrirî wa Gileadi.

**14** Finehasi nîwathiîcanirie na anene îkûmi. Na wa mûnene aarî mûtongoria wa mbarî îmwe ya mîvîrîga îkûmi ya andû a Isiraeli mwena wa îthûîro.

**15** Nao nîmaathiîre Gileadi kûrî andû a Reubeni, Gadi na nuthu ya mûvîrîga wa Manase a mwena wa îrathîro.

**16** Nîmaaririe vandûrî va andû onthe a Ngai-Mûnene na nîmaaûririe atîrî, “Nîkwa mûrekire ûndû ûyû mûcûku ûguo wa kûregana na Ngai wa Isiraeli nîkî na mûgîîtumîra metha ya kîgongoona? Mue mûtiramûrûmîrîra.

**17** Taririkanani mevia marîa twekire Peori. Ngai-Mûnene nîwaverithirie andû ake na njîra ya gûtûma kûgîe mûrimû ûrîa waûragire andû eengî. Wana rîu nwa tûrathînîka nîûndû wa mevia mau. Wîvia ûcio anga warî mûnini?

**18** Ûmûnthî mûngîrega kûrûmîrîra Ngai-Mûnene na mûregane nake, rûyû nî akaarakara nî andû onthe a Isiraeli.

**19** Nwatî ethîrwa vûrûri wenyu tî mwagîrîru wa kûgoocagîrwa, ûkani vûrûrirî wa Ngai-Mûnene kûrîa Îgema rîake rîrî. Ûkani vûrûrirî wetû na mûthuure vandû mûngîtûûra. Mûtikaregane na Ngai-Mûnene na mûtûme wanatue tûtuîka evia a kûregana nake. Mûtigatume metha îngî ya kîgongoona nîûndû kûrî na metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene, Ngai wetû.

**20** Taririkanani ûrîa Akani mûvîcî wa Zera aaregire kwîvokeka maûndûrî megiî indo irîa ciatuîtwe icûkangue. Andû onthe a Isiraeli nîmaaverithirue nîûndû wa ûndû ûcio. Kwoguo tî Akani wenga wakuire nîûndû wa mevia make.”

**20**

**21** Andû a mîvîrîga ya Reubeni, Gadi na nuthu ya mûvîrîga wa Manase nîmaacokerie atongoria a Aisiraeli atîrî,

**22** “Ngai Ûmwe ûrîa ûrî Vinya, nîke Ngai-Mûnene! Ngai Ûmwe ûrîa ûrî Vinya, nîke Ngai-Mûnene! Ke nîwicî kîrîa gîatûmire twîke ûguo na nîtûkwenda wanamue mûmenye. Ethîrwa nîtwekire ûndû mûcûku na tûkîthûkia kîrîkanîro gîetû na Ngai-Mûnene, ndûkareke tûtûûra mwoyo!

**23** Ethîrwa nîtwaregire kwathîkîra Ngai-Mûnene na tûgîtuma metha yetû ya kîgongoona nîguo tûrutagîre magongoona ma kûvîvua kana magongoona ma irio kana ma thayû vo, Ngai-Mûnene ke mwene arotûverithia.

**24** Nwatî tîguo kûrî! Twekire ûguo nîûndû nîtwetigagîra atî mavinda marîa magaaûka njiarwa cienyu nîikaaûria njiarwa cietû atî: ‘Nîmwenda atîa na Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli?

**25** Ngai-Mûnene nîwathondekire rûnjî rwa Jorodani rûtuîke mûvaka wa andû a mûvîrîga wa Reubeni na Gadi. Mue mûtiagîrîrwe nî kûgooca Ngai-Mûnene.’ Nacio njiarwa cienyu nwa itûme njiarwa cietû itiga kûgooca Ngai-Mûnene.

**26** Kîu nîkîo gîatûmire tûtuma metha ya kîgongoona. Tûtiamîtuma îrî ya kûrutîra magongoona ma kûvîvua kana ya kûrutîra matega.

**27** Vandû va ûguo, twatumire metha ya kîgongoona ûrî ûira wa kwonia njiarwa cietû na cienyu na njiarwa irîa igaûka atî nîtûgoocaga Ngai-Mûnene tûrî îgemarî rîake rîtheru. Tûretaga matega metû îgemarî rîake rîtheru nîguo mavîvue na tûrî na magongoona na matega ma thayû. Ûndû ûcio warî wa gûtûma njiarwa cienyu itikeere njiarwa cietû atî tue tûtirî a Ngai-Mûnene.

**28** Tweciragia atî ethîrwa ûndû ûcio nîûgekîka, njiarwa cietû nîikaauga atî, ‘Taroria! Methe metû maatumire metha ya kîgongoona îkariî ta metha ya Ngai-Mûnene ya kîgongoona. Ndîarî ya kûrutîra matega ma kûvîvua kana ya kûrutîra magongoona, nwatî maamîtumire ûrî ûndû wa kwonania atî wanatue tûrî a Ngai-Mûnene’.

**29** Tûtingîregana na Ngai-Mûnene na tûtume metha ya kîgongoona îngî îrîa îngîrutîrwa magongoona, tiga îrîa ya Ngai-Mûnene, Ngai wetû îrîa îrî mbere ya îgema rîake rîa gûtûnganwa.”

**29**

**30** Rîrîa Finehasi ûrîa warî mûthînjîri-Ngai na atongoria îkûmi arîa maarî nake na anene a mîvîrîga îrîa yarî mwena wa îthûîro megwire ûrîa andû a mûvîrîga wa Reubeni, Gadi na Manase ya mwena wa îrathîro maaugire nîmaakenire.

**31** Nake Finehasi mûvîcî wa Eliazaru mûthînjîri-Ngai nîwamerire atîrî, “Rîu nîtwamenya atî Ngai-Mûnene arî natue. Mûtinaregana nake, kwoguo nîmwavonokia andû a Isiraeli kuuma kûrî îverithia rîake.”

**31**

**32** Finehasi na atongoria arîa maarî nake nîmaatigire andû a mûvîrîga wa Reubeni na Gadi vûrûrirî wa Gileadi. Nîmaacokire Kanaani kûrî andû a Isiraeli na makîmeera ûrîa maûndû monthe meekîkîte.

**33** Andû a Isiraeli nîmaakenire na magîkumia Ngai nîûndû wa ûguo gwekîkire. Nao matianacoka kwaria ûvoro wîgiî kûrûa na andû a mûvîrîga ya Reubeni na Gadi na gûcûkangia vûrûri ûrîa maatûûraga.

**33**

**34** Andû a mûvîrîga wa Reubeni na a mûvîrîga wa Gadi nîmaaugire atîrî, “Metha îno ya kîgongoona nî ûira kûrî tue tuonthe atî Ngai-Mûnene nî Ngai.” Nao nîmaamîtuîrîre rîîtwa “Ûira.”

# Josh 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Joshua nîwaugîre andû a Isiraeli ûvoro

**1** Vuva wa kavinda karaca Ngai-Mûnene nîwavere andû a Isiraeli thayû wa gwîkara matakûrûa na nthû irîa ciamathiûrûrûkîrîtie. Vîndî îo Joshua aarî mûkûrû mûno.

**2** Joshua nîwetire andû onthe a Isiraeli, athuuri, atongoria, atirîrîri vûrûri na anene a andû na akîmeera atîrî, “Rîu nîrî mûkûrû mûno

**3** na nîmwonete maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ekîte mavûrûri mama monthe nîûndû wenyu. Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ethîrîtwe akîmûrûîrîra.

**4** Ririkanani nîngaîrîte mîvîrîga yenyu vûrûri ûrîa wonthe umîte rûnjîrî rwa Jorodani nginya mwena wa îthûîro îriarî rîa Mediterania ûtuîke wao. Nîmûvete vûrûri wa ndûrîrî irîa twavootire, wana vûrûri wa ndûrîrî irîa tûtavootete.

**5** Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîwamwîrîre atî nîagaatûma nthû cienyu ciûre nîmue na nîagaaciîngata wa ûrîa mûkeethîrwa mûkîthiî na mbere na nîmûkegwatîra vûrûri ûcio wao.

**6** Kwoguo athîkagîrani maûndû monthe marîa mandîkîtwe îvukuurî rîa watho wa Musa na mûvingagie maûndû monthe marîa mandîkîtwe.

**7** Mûtikagwatanîre na mavûrûri marîa maatigirwe gûkû mûrî. Mûtikagooce ngai ciao cia mîvuanano kana mwîvîta mûkîigwetaga wana kana mwînamîrîre mûrî mbere yacio.

**8** Nwatî, îthagîrwani mûrî evokeku varî Ngai-Mûnene, wata ûrîa mûtûûrîte mûrî evokeku nginyagia ûmûnthî.

**9** Nîmwatharîkîre ndûrîrî ciarî na vinya na nene na Ngai-Mûnene nîwaciîngatire. Gûtirî rûrîrî wana rûmwe rwavotire kûmwîtirîria.

**10** Mûndû ûmwe gatagatîrî kenyu nwa atûme andû ngiri îmwe maûre nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wetû nîwatwîrire atî nîke ûgatûrûagîrîra.

**11** Kwoguo menyererani mwendage Ngai-Mûnene, Ngai wenyu.

**12** Mûtigatuîke aremi na njîra ya gûtukana na andû arîa matigarîte gûkû mûrî na mwambîrîrie kûvikia aarî ao nao mavikie aarî enyu.

**13** Mweka ûguo, menyani na ma atî Ngai-Mûnene, Ngai wetû ndakeengata ndûrîrî icio ciûre rîrîa mûkaaitharîkîra. Nwatî nîigaatuîka kîndû gîcûku gîa kûmûgucagîrîria mûtonye mûtegorî kana mûgwe îrimarî. Nîigaatuîka ta kîvoko gîa kûmûriva kana ta mîgua îrî methorî menyu nginya rîrîa muonthe mûkaathira vûrûrirî ûyû mwaro Ngai amûveete.

**13**

**14** “Rîu kavinda gakwa nîgakinyu ga gûkua. Mue muonthe nîmwicî meciriarî menyu na ngororî cienyu atî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîamûvete indo cionthe mbaro irîa aamwîrîîre. Gûtirî wana kîmwe gîtavingîtue.

**15** Nwatî, wata ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu aavingirie ciîranîro cionthe irîa aarûthire namue, nwaguo akaamûretithîria maûndû macûku

**16** ethîrwa mûtikaarûmîrîra maathani make. Maathani mau nî marîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu aamwîrire mûrûmagîrîre. Na ethîrwa nîmûgaatungatîra na mûgooce ngai ciîngî na mûciînamîrîra, nîakaarakara nîmue na amûverithie. Na vuvarî gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûgaatigara vûrûrirî ûyû mwaro Ngai-Mûnene, Ngai wenyu amûveete.”

# Josh 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Joshua nîwarîrie andû arî Shekemu

## Joshua na Eleazaru nîmaakuire

**1** Joshua nîwacokire agîta andû a mîvîrîga yonthe ya Isiraeli. Nao nîmaagomanire vamwe Shekemu. Nîwetire athuuri, atongoria, atirîrîri vûrûri na anene a andû a Isiraeli mathiî vakuvî na îgema rîrîa rîamûre.

**2** Nake Joshua nîwamerire atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli augîte atîrî, ‘Methe menyu ma tene maatûûraga mwena ûrîa wîngî wa rûnjî rwa Farati na nîmaagoocaga ngai ciîngî. Ûmwe wa methe mau ma tene aarî Tera îthe wa Iburahimu na Nahoru.

**3** Nînaacokire ngîruta Iburahimu îthe wenyu wa tene mûringo wa rûnjî rwa Farati ngîmûvîtûkîrîria vûrûrirî wa Kanaani na nînaamûvere njiarwa nyîngî. Nînaamûvere Isaka,

**4** nake Isaka ngîmûva Jakovu na Esaû. Nînaagaîre Esaû vûrûri ûrîa ûrî irîma wa Edomu ûtuîke wake, nwatî îthe wenyu wa tene Jakovu na njiarwa ciake nîmaathiîre Misiri.

**5** Vuvarî nînatûmire Musa na Aroni Misiri. Nînaaretithîrie andû a Misiri mathîna na njîra ya maûndû marîa nekire gatagatîrî kenyu. Nwatî nînaamarutire kuo.

**6** Nînarutire methe menyu ma tene Misiri, nao athigari a Misiri nîmaamarûmîrîre marî na ikaari cia mbarathi na engî matûîte mbarathi. Nwatî rîrîa methe menyu ma tene maakinyire îriarî Îtune nîmaandîrîre nîmatethie.

**7** Nanie nînekîrire nduma gatagatî ka andû a Misiri na a Isiraeli. Nînatûmire îria rîkunîkîre andû a Misiri na nîmaaûrîre manjîrî. Mue nîmwicî ûrîa nekire andû a Misiri.

**7** “ ‘Mue nîmwatûûrire werûrî kavinda karaca.

**8** Nînaacokire ngîmûreta vûrûrirî wa Amori arîa maatûûraga mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani. Nîmwarûire nao na nînaamûvotithirie kûmavoota. Nîmwegwatîre vûrûri wao ûgîtuîka wenyu na nînaamacûkangagia wa ûrîa mwathiîcaga na mbere.

**9** Balaki mûvîcî wa Zipori ûrîa warî mûthamaki wa Moabu nîwarûire namue. Nîwatûmanîre Balaamu mûvîcî wa Beori aûke arume andû a Isiraeli kîrumi.

**10** Nwatî ndingîetîkîrie Balaamu amûruma kîrumi, îthenya rîa ûguo Balaamu nîkwa aamûrathimire. Kwoguo nînaamûvonokirie kuuma kûrî Balaki.

**11** Nîmwaringire rûnjî rwa Jorodani na mûgîkinya Jeriko. Nao andû a Jeriko na Amori, Aperizi, Akanaani, Ahiti, Agirigashi, Ahivi na Ajebusi nîmaarûire namue. Nwatî nînaamûvotithirie kûmavoota onthe.

**12** Nînatûmire magwatwe nî guoya nîguo mîngate athamaki aîrî a Amori. Tî vinya wenyu na indo cienyu cia mbaara ciavootanire, nînie naamavootire.

**13** Nie namûveere vûrûri mûtaarutîrîte wîra na ngîmûva matûûra manene mûtaatumîte. Kûu nîkuo rîu mûtûûraga. Nîmûrarîa thavibu kuuma mîthaviburî mûtaanavanda na nîmûrarîa ndamaiyû kuuma mîtamaiyûrî mûtaanavanda.’

**13**

**14** “Nake Joshua nîwathiîre na mbere kwîra andû a Isiraeli atîrî, “Rîu îtigagîreni Ngai-Mûnene na mûmûtungatagîre mûmwîvokete na ma. Tiganani na ngai irîa methe menyu ma tene maagoocaga marî Mesopotamia na marî Misiri. Tungatagîrani Ngai-Mûnene arî wenga.

**15** Ethîrwa mûtikwenda gûtungatîra Ngai-Mûnene, thuurani ûmûnthî ûrîa mûgatungatagîra. Thuurani kana nîkwa mûgatungatagîra ngai irîa methe menyu ma tene maatungataga marî Mesopotamia kana ngai cia Amori. Nwatî nie na andû a nyomba yakwa tûgaatungatagîra Ngai-Mûnene.”

**15**

**16** Nao andû nîmaacokirie atîrî, “Tue tûtingîtungatîra ngai ciîngî, tûgatungatagîra Ngai-Mûnene!

**17** Ngai-Mûnene, Ngai wetû nîke warutire methe metû tene wa natue Misiri, kûrîa twatûûraga tûrî ngombo. Nîtwonire ciama nene irîa aaringire. Rûgendorî rwetû rwa gûka gûkû nîtwavîtûkîrîre mavûrûri meengî na kûu kuonthe nî Ngai-Mûnene, Ngai wetû watûgitagîra.

**18** Amori nîo maatûûraga gûkû vîndî îo, nwatî Ngai-Mûnene nîwamengatire nîguo tûke tûtûûre gûkû. Kwoguo wanatue tûgaatungatagîra Ngai-Mûnene, nîke Ngai wetû.”

**18**

**19** Nwatî Joshua nîwerire andû a Isiraeli atîrî, “Mue nwa mûremwe nî gûtungatîra Ngai-Mûnene nîûndû ke nî Ngai Mûtheru na arî wîru. Ndakaamûrekera mevia menyu,

**20** ethîrwa nwa mûtiganîrie Ngai-Mûnene na mûcoke gûtungatîra ngai ng'eni. Nîakaamûgarûrûka na amûverithie mûthire wana ethîrwa kûrî mue aarî Ngai mwaro.”

**20**

**21** Nao andû a Isiraeli nîmeerire Joshua atîrî, “Naarî! Tue tûgatungatagîra Ngai-Mûnene.”

**21**

**22** Nake Joshua nîwamerire atîrî, “Mue nîmwatuîka aira enyu mue ene atî nîmwathuura gûtungatagîra Ngai-Mûnene.”

**22** Nao nîmaacokirie atîrî, “Ii tûrî aira.”

**22**

**23** Nake Joshua nîwamerire atîrî, “Tiganani na ngai icio ng'eni mûrî nacio na mûcokerere Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli mûmûtungatagîre.”

**23**

**24** Nao andû a Isiraeli nîmeerire Joshua atîrî, “Tue tûgatungatagîra Ngai-Mûnene, Ngai wetû na tûkaathîkagîra maathani make.”

**24**

**25** Kwoguo mûthenya ûcio, Joshua nîwarûthire kîrîkanîro gatagatî ka Ngai-Mûnene na andû a Isiraeli marî kûu Shekemu. Nîwacokire akîmanengera mawatho ma kûrûmagîrîra.

**26** Joshua nîwandîkire mawatho mau îvukuurî rîa Watho wa Ngai. Nîwacokire agîoca îthiga înene na akîriga rungu rwa mûtî mûnene wa mûvuru vakuvî na vandû varîa vatheru va Ngai-Mûnene.

**27** Joshua nîwerire andû onthe atîrî, “Taroriani, îthiga rîîrî nîrîegua maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene atwîra. Kwoguo rîgatuîkaga ûira kûrî mue wa kûmûgiria mûregana na Ngai.”

**28** Joshua nîwerire andû mathiî, na wa mûndû nîwathiîre vûrûrirî ûrîa aaumîte.

**28**

**29** Vuva wa maûndû mau ndungata ya Ngai-Mûnene Joshua mûvîcî wa Nuni nîwakwire. Aakwire arî na ûkûrû wa mîaka îgana rîmwe na îkûmi (110).

**30** Nao nîmaamûthikire gwake Timunathi Sera vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu mwena wa rûgûrû wa kîrîma Kîam Gaashu.

**30**

**31** Andû a Isiraeli nîmaatûûrire magîtungatagîra Ngai-Mûnene matukû monthe marîa Joshua aarî mwoyo na vîndî ya atongoria arîa maatûûranîtie nake na moonete maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene eekîte nîûndû wa andû a Isiraeli.

**31**

**32** Andû a Isiraeli makiuma Misiri nîmaakuuire mavîndî ma Josefu. Nao nîmaamathikire Shekemu mûgûndarî ûrîa Jakovu aagûrîte kuuma kûrî avîcî a Hamori îthe wa Shekemu. Mûgûnda ûcio wagûrîtwe mbeca cia sîlûva îgana rîmwe. Mûgûnda ûyû nîwacokire ûgîtuîka wa njiarwa cia Josefu.

**32**

**33** Eleazaru mûvîcî wa Aroni nîwakwire na akîthikwa Gibea îtûûrarî rîrîa rîrî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu. Vûrûri ûcio nîguo wagaîrwe Finehasi mûvîcî wa Eleazaru.

Atir

# Atir 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîvîrîga ya Juda na Simioni nîyatavire Adonibeseki

## Mûvîrîga wa Juda nîwavootire andû a Jerusalemu na Heburoni

## Othinieli nîwarûire na andû a îtûûra rîa Debiri

## (

## Josh 15.13-19

## )

## Mîvîrîga ya Juda na Benjamini nîyavootanire

## Mûvîrîga wa Efiraimu na wa Manase nîmaavootire Betheli

## Andû arîa mateengatwa nî Aisiraeli

**1** Vuva wa Joshua gûkua, Aisiraeli nîmaaûririe Ngai-Mûnene atîrî, “Gatagatîrî ka mîvîrîga yetû-î nî mûvîrîga ûrîkû ûkwîthîrwa ûrî wa mbere kûthiî kûrûa na Akanaani?”

**1**

**2** Nake Ngai-Mûnene nîwamacokerie atîrî, “Mûvîrîga wa Juda nîguo ûkûthiî ûrî wa mbere. Nie nînîmavete ûvootani îgûrû rîa vûrûri ûcio.”

**2**

**3** Andû a mûvîrîga wa Juda nîmeerire andû a mûvîrîga wa Simioni atîrî, “Ûkani tûnyitane tûthiî vûrûrirî ûrîa tûvetwe nîguo tûkarûe na Akanaani. Vuvarî nîtûgaacoka tûthiî vûrûrirî ûrîa mûvetwe tûrî wa namue.” Kwoguo andû a mûvîrîga wa Simioni

**4** na wa Juda nîmaathiîre mbaararî vamwe. Nake Ngai-Mûnene nîwamavotithirie kûvoota Akanaani na Aperizi. Nîmaavootire andû ngiri îkûmi kûu Bezeki.

**5** Nîmaacemanirie na Adonibeseki kûu Bezeki na makîrûa nake.

**6** Adonibeseki nîwaûrire, nwatî andû a mûvîrîga Juda na wa Simioni nîmaamûvinyûririe, makîmûnyita na makîmûtinia ciara irîa nene cia njara na cia magûrû.

**7** Adonibeseki nîwacokire akiuga atîrî, “Nîkwarî na athamaki mîrongo mûgwanja maatinîtue ciara irîa nene cia njara wana cia magûrû. Athamaki acio moocanagia rwîtîki rungu rwa metha yakwa makîrîcaga. Wata ûrîa nekire andû, nwaguo Ngai ambîka.” Adonibeseki nîwacokire akîvirwa Jerusalemu, kûrîa aakuîrîre.

**7**

**8** Andû a Juda nîmaatharîkîre îtûûra rîa Jerusalemu na makîrîtava. Nîmaaûragire andû a îtûûra rîu na magîcoka makîrîvîvia.

**9** Vuva wa ûguo, andû a Juda nîmaathiîre kûrûa na andû a Kanaani arîa maatûûraga vûrûrirî ûrîa ûrî irîma, arîa maarî Negebu na arîa maatûûraga vûrûrirî ûrîa mwaraganu.

**10** Andû acio a Juda nîmaacokire makîthiî kûrûa na Akanaani arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Heburoni. Îtûûra rîu rîa Heburoni mbererî rîetagwa Kîriathi-ariba. Andû acio a Juda nîmaavootire andû a mbarî ya Shashai, Ahimani na Tulimani.

**10**

**11** Andû a Juda nîmaacokire makiuma kûu na makîthiî kûrûa na andû arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Debiri. Îtûûra rîu rîa Debiri mbererî rîetagwa Kiriathi-seferi.

**12** Mûndû ûmwe wa Juda wetagwa Kalebu nîwaugire atîrî, “Mûndû ûrîa ûkaarûa na îtûûra rîa Kiriathi-seferi na arîtave nîke ngaava mwarîwa Akisa atuîke mûka.”

**13** Othinieli, mûvîcî wa mûrwang'ina na Kalebu ûrîa mûnini wetagwa Kenazi nîke watavire îtûûra rîu. Kwoguo Kalebu nîwavere Othinieli mwarî Akisa atuîke mûka.

**14** Rîrîa mûthenya wa kûvikania wakinyire, Othinieli nîwaringîrîrie Akisa eere îthe Kalebu amûve kîveo. Akisa nîwaumire îgûrû rîa mvunda yake, nake Kalebu akîmûria atîrî, “Nîndûî ûrenda?”

**15** Nake Akisa nîwacokirie atîrî, “Mva ithima cia manjî, nîûndû mûgûnda ûrîa ûmvete ûrî vûrûrirî mûmagaru mûno.” Kwoguo Kalebu nîwavere Akisa mûgûnda wî na ithima cia manjî mwena wa rûgûrû wana wa îveti.

**15**

**16** Njiarwa cia mûthoniwe wa Musa ûrîa warî Mûkeni, vamwe na andû a Juda nîciaumire Jeriko îtûûra rîa Mîkîndû na makîthiî werûrî wa Juda ûrîa ûrî Negebu vakuvî na Aradi. Kûu nîkuo maatûûranirie na Amaleki.

**17** Andû a Juda nîmaacokire makîthiî vamwe na andû a Simeoni na makîvoota andû a Kanaani arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Zefathu na magîcûkangia îtûûra rîu viû. Îtûûra rîu nîrîacokire gwîtwa Horima.

**18** Andû a mûvîrîga wa Juda nîmaavootire matûûra ma Gaza, Ashikeloni, Ekironi na mavûrûri marîa maamathiûrûrûkîrîtie.

**19** Ngai-Mûnene nîwavotithirie andû a Juda kûnyita vûrûri ûrîa ûrî irîmarî, nwatî matiavota kûvoota andû arîa maatûûraga kûndû kûrîa kwaraganu nîûndû maarî na ikaari cia mbaara cia cuuma.

**20** Kalebu nîwaverwe îtûûra rîa Heburoni wata ûrîa Musa aaugîte. Nake Kalebu nîwengatire avîcî athatû a Anaki kuuma kuo.

**21** Nwatî andû a mûvîrîga wa Benjamini matiengata Ajebusi arîa maatûûraga Jerusalemu, na kuuma vîndî îo Ajebusi matûûranagia na andû a Benjamini kûu Jerusalemu nginya ûmûnthî.

**21**

**22** Andû a mûvîrîga wa Efiraimu na wa Manase nîmaathiîre kûtharîkîra îtûûra rîa Betheli. Nake Ngai-Mûnene aarî vamwe nao.

**23** Mbere nîmaatûmire athigani îtûûrarî rîu. Îtûûra rîu mbererî rîetagwa Luzi.

**24** Athigani acio nîmoonire mûndûmûrûme aumîte îtûûrarî rîu na makîmwîra atîrî, “Twakûthaitha ûtwonie njîra ya gûtonya îtûûra rîîrî, natue nîtûgûgwîka maûndû maro.”

**25** Nake nîwamoonirie njîra ya gûtonya îtûûra rîu. Nao athigani acio nîmaatonyire îtûûra rîu makîûraga andû onthe a kuo, nwatî nîmaarekererie mûndû ûcio na andû a mûciî wake.

**26** Mûndû ûcio nîwacokire akîthiî vûrûrirî wa Ahiti na nîwatumire îtûûra kuo na akîrîta Luzu, na rîtûîre rîtagwa ûguo nginya ûmûnthî.

**26**

**27** Andû a mûvîrîga wa Manase matiengata andû arîa maatûûraga matûûrarî ma Bethisheani, Taanaki, Doru, Ibileamu, Megido, na icagi irîa ithiûrûrûkîrîtie matûûra mau, nwatî Akanaani nîmaathiîre na mbere gûtûûra vûrûrirî ûcio.

**28** Rîrîa Aisiraeli maagîre na vinya, nîmaarutithirie Akanaani mawîra na vinya, nwatî matiamengata onthe viû.

**28**

**29** Andû a mûvîrîga wa Efiraimu matiengata Akanaani arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Gezeri, kwoguo Akanaani nîmaathiîre na mbere gûtûûrania na andû a Efiraimu kûu Gezeri.

**29**

**30** Andû a mûvîrîga wa Zebuluni matiengata andû arîa maatûûraga Kitironi kana arîa maatûûraga Nahalali, kwoguo Akanaani nîmaathiîre na mbere gûtûûrania na Azebuluni kuo. Nao Azebuluni nîmaarutithagia Akanaani wîra na vinya.

**30**

**31** Andû a mûvîrîga wa Asheri matiengata andû arîa maatûûraga matûûrarî ma Ako, Sidoni, Ahilabu, Akizibu, Heliba, Afeku na Rehobu.

**32** Andû a Asheri maatûûranirie na Akanaani arîa maatûûraga kûu nîûndû matiamengata.

**32**

**33** Nao andû a mûvîrîga wa Nafutali matiengata andû arîa maatûûraga matûûrarî ma Bethishemeshi na Bethianathu. Maatûûranirie na Akanaani arîa maatûûraga vûrûrirî ûcio, nwatî nîmaarutithagia Akanaani acio wîra na vinya.

**33**

**34** Amori nîmeengatire na vinya andû a mûvîrîga wa Dani na makîthiî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma na nîmaamagiririe manyûrûrûke kûndû kûrîa kwaraganu.

**35** Amori nîmaathiîre na mbere gûtûûra Aijaloni, Sha-alibimu, na kîrîmarî Kîam Herihezi. Nwatî andû a mîvîrîga ya Efiraimu na Manase nîmaamavootire na nîmaarutithagia Amori acio wîra na vinya.

**35**

**36** Mûvaka wa Amori wambîrîrîtie Sela ûkîvîtûkîrîra mwanyarî wa Akirabimu unûkîtie.

# Atir 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûraika wa Ngai-Mûnene arî Bokimu

## Gûkua kwa Joshua

## Aisiraeli nîmaatigire kûgooca Ngai-Mûnene

**1** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwathiîre Bokimu aumîte Giligali na akîra Aisiraeli atîrî, “Naamûrutire Misiri na ngîmûrete vûrûrirî ûrîa nerîîre methe menyu ma tene na mwîvîtwa atî nîngaamava. Naugire ndikauna kîrîkanîro gîetû namue.

**2** Namue mûtikathondeke kîrîkanîro wanarî kîmwe na andû arîa matûûraga vûrûrirî ûyû. Nwanginya mwomomore metha ciao cia magongoona. Nwatî mûtiavingia ûrîa naamwîrire. Mwekire ûguo nîkî?

**3** Kwoguo rîu nîramwîra atî, ndikengata andû aya kuuma kûrî mue. Makethagîrwa marî nthû cienyu na mûkaveenagîrîrua nî ngai ciao cia mîvuanano.”

**4** Rîrîa mûraika wa Ngai-Mûnene aarîkirie kûvecana ûvoro ûcio, andû onthe a Isiraeli nîmaambîrîrie kûrîra maugîrîrîtie.

**5** Kîu nîkîo gîatûmire mete vandû vau Bokimu , na makîrutîra Ngai-Mûnene magongoona vo.

**5**

**6** Rîrîa Joshua aarîkirie kwîra andû a Isiraeli mathiî, wa mûndû nîwathiîre vûrûrirî wake ûrîa aagaîrîtwe.

**7** Nao andû nîmaatungatîre Ngai-Mûnene vîndî cionthe ûtûûrorî wa Joshua. Vuva wa gûkua kwa Joshua, Aisiraeli nîmaathiîre na mbere gûtungatîra Ngai-Mûnene vîndî cionthe rîrîa athuuri maatûûraga mwoyo arîa meeyonerete o ene maûndû manene marîa Ngai-Mûnene ekîrîte andû a Isiraeli.

**8** Nayo ndungata ya Ngai-Mûnene, Joshua mûvîcî wa Nuni aakwire arî na ûkûrû wa mîaka îgana rîmwe na îkûmi.

**9** Nîwathikirwe mûgûndarî wake kûu Timunathiheresi vûrûri ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu mwena wa rûgûrû wa kîrîma Kîam Gaashu.

**10** Vuva wa ûguo, andû onthe a rûciaro rûu nîmaakuire. Nao andû a rûciaro rûu rwarûmîrîre nîmaariganîrwe nî Ngai-Mûnene na maûndû marîa Ngai-Mûnene eekîrîte andû a Isiraeli.

**10**

**11** Andû a Isiraeli nîmeekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene na njîra ya gûtungatîra Baali.

**12** Nîmaatigire kûgooca Ngai-Mûnene ûrîa arî ke Ngai wa methe mao ma tene, ûrîa wamarutire vûrûrirî wa Misiri na makîambîrîria kûgooca ngai cia mîvuanano cia andû arîa maamathiûrûrûkîrîtie. Nîmaagoocire ngai icio na makîrakaria Ngai-Mûnene.

**13** Maatigire kûgooca Ngai-Mûnene na makîambîrîria gûtungatîra ngai cia mîvuanano cia Baali na Ashitarothu.

**14** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwarakarire nîûndû wa Aisiraeli na akîmarekereria kûrî nthû, nacio nîciaîire indo ciao. Nîwarekererie nthû cionthe irîa ciamathiûrûrûkîrîtie imavoote, na Aisiraeli matingîavotire kwîgitîra.

**15** Vîndî cionthe mathiî mbaararî, Ngai-Mûnene nîwareganaga nao wata ûrîa aamerîte atî nîakameeka. Nao nîmaathînîkire mûno.

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwacokire akîva Aisiraeli atongoria arîa maamavonokirie kuuma kûrî andû arîa maatavaga indo ciao.

**17** Nwatî Aisiraeli matiathîkîra atongoria acio. Nîmaaregire gûtuîka evokeku kûrî Ngai-Mûnene na makîgooca ngai ciîngî. Methe mao nîmaavingagia maathani ma Ngai-Mûnene, nwatî o nîmaatigire kûmûgooca.

**18** Vîndî îrîa Ngai-Mûnene ava Aisiraeli mûtongoria, Ngai-Mûnene nîwatethagia mûtongoria ûcio na nîwavonokagia Aisiraeli kuuma kûrî nthû ciao vîndî cionthe rîrîa mûtongoria ûcio ethagîrwa arî mwoyo. Ngai-Mûnene nîwegucagîra Aisiraeli ntha, nîûndû wa mathîna ma andû arîa maamavinyagîrîria.

**19** Nwatî rîrîa mûtongoria akua, andû nîmaacokaga gwîka maûndû macûku wana gûkîra marîa methe ma tene meekaga. Nîmaatungatagîra ngai cia mîvuanano na makenamagîrîria mothiû mao mbere yacio makîigoocaga. Nîmaathiîcaga na mbere gwîka maûndû macûku na matiatiganîria mîtugo yao mîcûku.

**20** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwarakarirue nî Aisiraeli na akiuga atîrî, “Nîûndû andû a rûciaro rûrû nîmaregete kûvingia kîrîkanîro kîrîa naathondekire na methe mao ma tene na nîmareganîte nanie

**21** ndigûcoka kwîngata rûrîrî wanarî rûmwe rwa ndûrîrî irîa ciatigirwe nî Joshua rîrîa aakwire.

**22** Ngaavûthîra ndûrîrî icio kûgeria Aisiraeli nîguo menye kana makambathîkagîra ta ûrîa methe mao ma tene meekaga.”

**23** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwetîkîrie ndûrîrî icio ciîkare vûrûrirî ûcio. Ndaarekereria mavootwa nî Joshua na vuva wa Joshua gûkua ndaamengata wa rîmwe.

# Atir 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûrîrî irîa ciatigirwe vûrûrirî wa Kanaani

## Othinieli

## Ehudi

## Shamigari

**1** Ngai-Mûnene nîwatigire ndûrîrî imwe vûrûrirî wa Kanaani nîguo agerie Aisiraeli nacio arîa mataarî arûu mbaara irîa ciarî Kanaani.

**2** Eekire ûguo nîguo athomithie njiarwa cia Aisiraeli ûvoro wîgiî mbaara, na makîria njiarwa irîa itaarûîte mbererî.

**3** Ndûrîrî irîa ciatigirwe vûrûrirî wa Kanaani ciarî anene atano a Afilisiti, Akanaani onthe, Asidoni na Ahivi arîa maatûûraga kîrîmarî Kîam Lebanoni kuuma kîrîma Kîam Baali Herimoni nginya mwanyarî wa Hamathi.

**4** Ngai-Mûnene aatigîte andû a ndûrîrî nîguo agerie andû a Isiraeli amenye kana nwa mathîkîre maathani marîa aaveere methe mao ma tene kûvîtûkîrîra kûrî Musa.

**5** Kwoguo Aisiraeli nîmaatûûranirie na Akanaani, Ahiti, Amori, Aperizi, Ahivi na Ajebusi.

**6** Erîtu a ndûrîrî icio nîmaavikirue nî anake a Isiraeli, nao anake a ndûrîrî makîvikia erîtu a Isiraeli. Kwoguo Erîtu a Isiraeli nîmaagoocire ngai cia ndûrîrî icio.

**6**

**7** Aisiraeli nîmeekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene. Nîmaariganîrwe nîke na magîtungatîra ngai cia mîvuanano cia Baali na Asherothu.

**8** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwarakarirue nî Aisiraeli na agîtûma mûthamaki Kushani-rishathaimu wa Mesopotamia amavoote. Nao andû a Isiraeli nîmaamatungatîre îvinda rîa mîaka înana.

**9** Nwatî rîrîa Aisiraeli maavoire Ngai-Mûnene, nîwamatûmîre mûndû wetagwa Othinieli nîguo amavonokie. Othinieli aarî mûvîcî wa Kenazi. Kenazi nîke warî mûrwang'ina ûrîa mûnini wa Kalebu.

**10** Othinieli nîwecûrirwe nî Roho wa Ngai-Mûnene na agîtuîka mûtongoria wa andû a Isiraeli. Nîwathiîre mbaararî na Ngai-Mûnene akîmûvotithia kûvoota mûthamaki Kushani Rishathaimu wa Mesopotamia.

**11** Nîkwagîre thayû vûrûrirî îvinda rîa mîaka mîrongo îna, nake Othinieli agîcoka agîkua.

**11**

**12** Aisiraeli nîmeekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene rîngî. Nîûndû wa ûguo, Ngai-Mûnene nîwatûmire Egiloni mûthamaki wa Moabu agîe vinya gûkîra Aisiraeli.

**13** Egiloni nîwacokanîrîrie vamwe andû a Aamoni na Amaleki. Nîmaacokire makîthiî kûrûa na Aisiraeli, makîmavoota na magîcuunana Jeriko îtûûra rîa mîtî ya mîkîndû.

**14** Andû a Isiraeli nîmaatungatîre Egiloni mûthamaki wa Moabu îvinda rîa mîaka îkûmi na înana.

**14**

**15** Nwatî rîrîa Aisiraeli maarîrîre Ngai-Mûnene, Ngai-Mûnene nîwamatûmîre mûndû wetagwa Ehudi nîguo amavonokie. Ehudi aarî mûvîcî wa Gera, Mûbenjamini na aarî wa njara ya ûmotho. Andû a Isiraeli nîmaanenganîre iveo kûrî Ehudi nîguo avirîre Egiloni mûthamaki wa Moabu.

**16** Ehudi nîweturithîtie rûviû rwa njûra rûarî rûûgî mîena yoîrî na rûarî na ûraca wa cendimita mîrongo îtano. Ethagîrwa arûovererete kîûnûrî gîake mwena wa ûrîo rungu rwa nguo ciake.

**17** Nîwacokire akîvirîra mûthamaki Egiloni iveo. Egiloni aarî mûndû mûnoru mûno.

**18** Rîrîa Ehudi aanenganîre iveo kûrî Egiloni, nîwerire arûme arîa maakuîte iveo icio macoke mûciî.

**19** Nwatî rîrîa aakinyire kûrî mîvuanano ya mathiga îrîa yacîtwe na yarî vakuvî Giligali, nîwacokire kûrî Egiloni na akiuga atîrî, “Mwathi wakwa, nîrî na ndûmîrîri yaku ya nthitho.”

**19** Kwoguo mûthamaki nîwathanire ndungata ciake ciume nja, nacio cionthe nîciaumire nja.

**19**

**20** Ehudi nîwacokire akîthiî kûrî mûthamaki nyombarî ya îgûrû îrîa aarî arî wenga kûrîa aanogokaga vîndî ya ûrugarî. Nîwacokire akîmwîra atîrî, “Nîrî na ndûmîrîri yaku kuuma kûrî Ngai.” Nake mûthamaki nîwarûngamire.

**21** Ehudi nîwacomorire rûviû na njara yake ya ûmotho kuuma varîa rwarî mwena wake wa ûrîo na akîmunda mûthamaki îvu naruo.

**22** Rûviû nîrwatonyire îvurî ruonthe vamwe na mûtumbî waruo, na rûgîkunîkwa nî maguta. Nîrwaumîrîre mwena ûcio wîngî na Ehudi ndaarûcomora kuuma îvurî rîa mûthamaki Egiloni.

**23** Ehudi nîwacokire akiuma nja, agîtiga avinga mîrango ya nyomba îo Egiloni aarî.

**24** Rîrîa Ehudi aathiîre, ndungata cia Mûthamaki nîciacokire igîtonya na ikîona mîrango îrî mîvinge, nwatî cieciragia mûthamaki aarî ndaarî agîîtethia.

**25** Nîcietererire nginya ikînoga. Rîrîa mîrango yaregire kûvingûrûa, ndungata nîciocire cavi na ikîmîvingûra na ikîthîrîria mwathi wacio amamîte nthî arî mûkuû.

**26** Vîndî îo ndungata cia Egiloni cietererete, Ehudi aarî mûtoroku na akathiî Seira avîtûkîrîrîte vakuvî na mîvuanano ya mathiga îrîa yacîtwe.

**27** Rîrîa aakinyire kûu vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu, nîwavuvire karumbeta agîta Aisiraeli nîguo mathiî mbaararî. Nîwamatongoririe na makiuma vûrûrirî ûcio ûrî irîma.

**28** Ehudi nîwerire Aisiraeli atîrî, “Nûmîrîrani! Nîûndû Ngai-Mûnene nîamûvotithîtie kûvoota nthû cienyu, Amoabu.” Nao Aisiraeli nîmaamûrûmîrîre makîthiî na makîîgwatîra mariûko marîa Amoabu maaringagîra Jorodani na matietîkîria mûndû wanarî ûmwe aringe.

**29** Mûthenya ûcio Aisiraeli nîmaûragire athigari ta ngiri îkûmi a Moabu arîa maarî njamba na gûtirî wanarî ûmwe wavonokire.

**30** Mûthenya ûcio Aisiraeli nîmaavootire Amoabu na nîkwagîre thayû vûrûrirî îvinda rîa mîaka mîrongo înana.

**30**

**31** Vuva wa Ehudi, mûtongoria ûcio wîngî eetagwa Shamigari mûvîcî wa Anatho. Shamigari aavonokirie Aisiraeli rîrîa aaûragire Afilisiti magana matandatû na mûragi wa kûrîthia ng'ombe.

# Atir 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Debora na Baraki

**1** Rîrîa Ehudi aakwire, andû a Isiraeli nîmeevîrie Ngai-Mûnene rîngî.

**2** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwamarekererie makîvootwa nî mûthamaki Jabini wa Kanaani. Jabini aathanaga arî îtûûrarî rîa Hazoru. Mûtongoria wa athigari ake eetagwa Sisera, na aatûûraga Haroshethu-hagoimu.

**3** Jabini aarî na ikaari magana kenda cia mbaara cia cuuma na nîwavinyîrîrie andû a Isiraeli îvinda rîa mîaka mîrongo îrî. Nao Aisiraeli nîmaakaîre Ngai-Mûnene amavonokie.

**3**

**4** Nake Debora mûka wa Lapidothu aarî mûrathi na nîke watiragîrîra Aisiraeli vîndî îo.

**5** Aamenyerete gwîkara nthî rungu rwa mûtî wa mûkîndû ûrîa warî gatagatî ka Rama na Betheli vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu. Nao andû a Isiraeli nîmaathiîcaga gûtuithanua ciira nîke.

**6** Nîwatûmanire Baraki mûvîcî wa Abinoamu wa îtûûra rîa Kadeshi vûrûrirî wa Nafutali na akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli akwathîte atîrî, ‘Thiî woce arûme ngiri îkûmi kuuma mîvîrîgarî ya Nafutali na Zebuluni na ûmatongorie mûthiî kîrîmarî gîa Taboru.

**7** Nanie nîngaatûma Sisera mûnene wa athigari a Jabini aûke mûrûîre nake vau rûnjîrî rwa Kishoni. Nîagaaûka na ikaari ciake cia mbaara na athigari ake, nwatî ngaatûma mûmûvoote.’ ”

**7**

**8** Nake Baraki nîwerire Debora atîrî, “Ethîrwa nîûkûthiî wananie nîngûthiî, nwatî ethîrwa tîûthiî wananie tînthiî.”

**8**

**9** Debora nîwacokerie Baraki atîrî, “Nîngwîtîkîra tûthiî nawe, nwatî ûmenye twathiî nawe tîwe ûkûgîa gîtîîo nîûndû wa kûvootana nîûndû Ngai-Mûnene akavecana Sisera kûrî mûndûmûka.” Kwoguo Debora na Baraki nîmaathiîre Kadeshi.

**10** Baraki nîwacokanîrîrie andû a mîvîrîga ya Zebuluni na Nafutali kûu Kadeshi na arûme ngiri îkûmi nîmaamûrûmîrîre wana Debora nîmaathiîre nake.

**10**

**11** Vîndî îo Heberi ûrîa Mûkeni nîwatiganîte na Akeni arîa engî arîa maarî njiarwa cia Hobabu ûrîa warî mûthoniwe wa Musa. Heberi aambîte îgema rîake mûtîrî wa mûvuru vau zananimu vakuvî na Kedeshi.

**11**

**12** Rîrîa Sisera aamenyire atî Baraki mûvîcî wa Abinoamu nîmûthiîu kîrîmarî gîa Taboru,

**13** nîwaûnganirie ikaari ciake magana kenda (900) cia mbaara cia cuuma, na andû onthe arîa maarî nake maume Haroshethu-hagoimu mathiî rûnjîrî rwa Kishoni.

**13**

**14** Debora nîwacokire akîra Baraki atîrî, “Thiî! Ngai-Mûnene nîagûgûtongoria! Ûmûnthî nîagûkûvotithia kûvoota Sisera.” Kwoguo Baraki nîwaumire kîrîmarî gîa Taboru arûmîrîrîtwe nî andû acio ngiri îkûmi.

**15** Rîrîa Baraki na athigari ake maatharîkîre Sisera, Ngai-Mûnene nîwatûmire Sisera na ikaari ciake cia mbaara vamwe na andû ake mavîngîcîke. Sisera nîwaumire ngarirî yake ya mbaara na akîûra na magûrû.

**16** Baraki nîwarûmîrîrie ikaari cia Sisera cia mbaara vamwe na andû ake nginya Haroshethu-hagoimu. Athigari onthe a Sisera nîmaaûragirwe na gûtirî wanarî ûmwe wao watigarire.

**16**

**17** Sisera nîwaûrire akîthiî îgemarî rîa Jaeli mûka wa Heberi ûrîa Mûkeni, nîûndû kwarî na thayû gatagatî ka Jabini mûthamaki wa Hazoru na andû a mûciî wa Heberi.

**18** Jaeli nîwathiîre gûtûnga Sisera na akîmwîra atîrî, “Vîtûka ûtonye îgemarî rîakwa mwathi wakwa. Ndûgetigîre.” Kwoguo Sisera nîwatonyire îgemarî na Jaeli akîmûkunîka na mûrengeti.

**19** Sisera nîwerire Jaeli atîrî, “nakûthaitha ngundia manjî nyue, nîrî mûnyondu.” Nake Jaeli nîwavingûrire mbooro yake ya îriia, akîmûkundia na akîmûkunîkîra na mûrengeti rîngî.

**20** Sisera nîwerire Jaeli atîrî, “Rûngama mûromorî wa îgema, na mûndû wa wonthe angîûka akûrie kana gûkû kûrî mûndû ûmwîre gûtirî.”

**20**

**21** Nîûndû wa ûrîa Sisera aanogete, nîwamamire toro ndito. Nake Jaeli nîwocire nthugî ya îgema na nyondo na akîthiî kûrî Sisera acemete. Nîwaringîre nthugî îo gûtûrî gwa Sisera nginya îkîmunda nthî na Sisera agîkua.

**22** Rîrîa Baraki aarûmîrîrîtie Sisera, Jaeli nîwathiîre kûmûtûnga na akîmwîra atîrî, “Ûka! Na nîngûkwonia mûndû ûrîa ûracaria.” Kwoguo nîwatonyire îgemarî rîa Jaeli na akîona Sisera amamîte nthî arî mûkuû, nayo nthugî ya îgema îmundîte gûtû gwake.

**22**

**23** Kwoguo mûthenya ûcio Ngai nîwavotithirie Aisiraeli kûvoota Jabini, mûthamaki wa Kanaani.

**24** Aisiraeli nîmaathiîre mbere kûvoota Jabini, mûthamaki wa Kanaani nginya rîrîa maamûcûkangirie viû.

# Atir 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa Debora na Baraki

**1** Mûthenya ûcio Debora na Baraki, mûvîcî wa Abinoamu nîmaainire rwîmbo rûrû:

**1**

**2** Ngai-Mûnene arokumua!

**2** Aisiraeli maarî erutîru kûrûa;

**2** Andû nîmeerutîre makenete.

**2**

**3** Tathikîrîriani, mue athamaki!

**3** Tathikîrîriani, mue atongoria!

**3** Nîngwina, nîngwina,

**3** nîngwinîra Ngai-Mûnene wa Isiraeli rwîmbo.

**3**

**4** Ngai-Mûnene, rîrîa waumire irîmarî cia Seiru,

**4** rîrîa waumire vûrûri wa Edomu,

**4** nthî nîyainainire na mbura îkiura kuuma îgûrû.

**4** Îî matu nîmaaurithirie mbura.

**4**

**5** Irîma nîciainainire mbere ya Ngai-Mûnene wa Sinai,

**5** mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**5**

**6** Vîndî ya Shamugari mûvîcî wa Anathu, na vîndî ya Jaeli,

**6** ikaari cia mbaara nîciatigire kûvîtûkîrîra vûrûrirî,

**6** andû arîa maathiîcaga na magûrû, maathiîcagîra rûtere rwa njîra.

**6**

**7** Arîmi nîmaathirîte Isiraeli, nîmaathirîte,

**7** nginya rîrîa we Debora waûkire,

**7** wîkariî ta ng'ina wa Isiraeli.

**7**

**8** Nîgwacokire gûkîgîa mbaara vûrûrirî,

**8** rîrîa Aisiraeli maathuurire ngai ciîngî.

**8** Gatagatîrî ka arûme ngiri mîrongo îna a Isiraeli,

**8** kwanoneka ngo kana îtumû?

**8**

**9** Ngoro yakwa yerekerete atongoria a Isiraeli,

**9** arîa meerutîre makenete gatagatîrî ka andû.

**9** Ngai-Mûnene arokumua!

**9**

**10** Vecanani ûvoro mue mûthiîcaga mûtwîte mvunda ino njerû,

**10** mue mwîkarîrîte matandîko ma mbarathi,

**10** namue mûthiîcaga na magûrû, vecanani ûvoro.

**10**

**11** Tathikîrîriani! Acio maranegena marî ithimarî cia manjî,

**11** marauga ûrîa Ngai-Mûnene avootanîte,

**11** ûvootani wa andû a Isiraeli!

**11** Nao andû a Ngai-Mûnene nîmaaumire matûûrarî mao.

**11**

**12** Ûkîra, ûkîra, Debora!

**12** Ûkîra! Ûkîra! Ina rwîmbo!

**12** Rûngama, Baraki mûvîcî wa Abinoamu,

**12** tongoreria mîgwate yaku mûthiî!

**12**

**13** Andû arîa etîkia nîmaathiîre kûrî anene ao,

**13** andû a Ngai-Mûnene nîmaathiîre kûrî ke,

**13** meevarîrîtie kûrûa na andû arîa njamba.

**13**

**14** Nîmaaumire Efiraimu makîthiî Kîamndarî,

**14** marûmîrîrîtie andû ao a mûvîrîga wa Benjamini.

**14** Atongoria a mbaara nîmaaumire Makiru,

**14** anene a mbaara nîmaaumire Zebuluni.

**14**

**15** Atongoria a Isakaru maaûkire na Debora,

**15** Baraki nîwaûkire na Isakaru nîwaûkire,

**15** nîmaamûrûmîrîre na kûu Kîamndarî.

**15** Nwatî andû a mûvîrîga wa Reubeni,

**15** matiarî atuu ciira ûrîa magwîka.

**15**

**16** Nîndûî gîatûmire mekare nyombarî cia ng'ondu?

**16** Nîguo mathikîrîrie mûrîthi agîta ndîthia?

**16** Andû a mûvîrîga wa Reubeni matiarî atuu ciira.

**16**

**17** Mûvîrîga wa Gadi wekarire mwena wa îrathîro wa Jorodani,

**17** naguo mûvîrîga wa Dani nîwekarire vakuvî na Meri.

**17** Mûvîrîga wa Asheri nîwekarire vakuvî na îria,

**17** nîmeekarire rûtererî rwa îria.

**17**

**18** Andû a Zebuluni na Nafutali nîo meevirire ûgwatirî wa gîkuû marî mbaararî.

**18**

**19** Athamaki nî maaûkire na makîrûa mbaara,

**19** athamaki a Kanaani maaûkire na makîrûa.

**19** Maarûîre Taanaki vakuvî na karûnjî ka Megido;

**19** nwatî matiatava wanarî sîlûva.

**19**

**20** Njata nîciarûire irî îgûrû,

**20** nîciarûire na Sisera irî varîa ithiîcagîrîra.

**20**

**21** Mwîcûro wa manjî ma Kishoni nîwamatwarire,

**21** mwîcûro warî na vinya wa rûnjî rwa Kishoni.

**21** Nîngaathiî na mbere, nîngaathiî na mbere na vinya.

**21**

**22** Mavûngû ma mbarathi nîmaarumirie nthî,

**22** nîûndû wa ûrîa ciarûgarûgaga na vinya.

**22**

**23** Mûraika wa Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**23** “Îtûûra rîa Merozu rîronyitwa nî kîrumi,

**23** andû arîa matûûraga kuo maronyitwa nî kîrumi.

**23** Nîûndû matiaûka gûtethia Ngai-Mûnene,

**23** kûrûa na andû arîa marî vinya.”

**23**

**24** Jaeli nîke mûndûmûka ûrîa mûrathime kûrî aka onthe,

**24** mûka wa Heberi, ûrîa Mûkeni,

**24** nîke mûndûmûka mûrathime mûno,

**24** kûrî aka onthe arîa matûûraga magemarî.

**24**

**25** Sisera aavoire manjî, nwatî Jaeli aamûkundirie îriia,

**25** nîwamûvirîre kîrimû kîrî mbakûrirî ta cia athamaki.

**25**

**26** Nîwocire nthugî ya îgema na njara îmwe,

**26** na nyondo ya mûruti wîra na njara ya ûrîo.

**26** Nîwaringire Sisera na akîmûtomboora îvîndî rîa kîongo;

**26** nîwamûtomborire na akîmûmunda kîongo.

**26**

**27** Nîwenamîrîre magûrûrî make,

**27** nîwagwîre nthî na akîmama,

**27** nîwagwîre nthî magûrûrî make na agîkua.

**27**

**28** Ng'ina wa Sisera nîwarorererie ndiricarî,

**28** nîwarîrire arî vuva wa ndirica akîûria atîrî,

**28** “Nîkwa ngari yake ya mbaara yacererwa kû îtarî nginyu?

**28** Nîkwa mbarathi ciake itaracokanga nîkî?”

**28**

**29** Aka arîa aûgî mûno nîmaamûcokerie,

**29** na nîwekarire akîîririkanagia atîrî,

**29**

**30** “Nîkwa maracaria indo nîguo maitave na magaanie,

**30** wa mûndûmûka ûmwe kana aîrî varî mûthigari ûmwe,

**30** magîcarîria Sisera nguo cia goro,

**30** mîkathî îîrî yakwa ya ngingo îrî mîgemie.”

**30**

**31** Ngai-Mûnene, nthû ciaku irokua wa ûguo,

**31** nwa arata aku maroîthîrwa mekariî ta riûa rîkîratha!

**31** Naguo vûrûri ûcio nîwagîre thayû îvinda rîa mîaka mîrongo îna.

# Atir 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gideoni nîwathuurirwe

**1** Andû a Isiraeli nîmeevîrie Ngai-Mûnene rîngî. Kwoguo Ngai-Mûnene nîwamarekererie wathanirî wa andû a Midiani îvinda rîa mîaka mûgwanja.

**2** Andû a Midiani maarî na vinya gûkîra Aisiraeli. Nao Andû a Isiraeli nîmeethithire ngurungarî na kûndû kwîngî kûu irîmarî.

**3** Vîndî cionthe Aisiraeli mangîavandire mbeû, andû a Midiani na Amaleki vamwe na andû arîa maatûûraga werûrî mwena wa îrathîro nîmaathiîcaga na makamatharîkîra.

**4** Nîmaatumire magema vûrûrirî wa Aisiraeli na magîcûkangia irio irîa ciarî mîgûndarî kûndû kuonthe kûrîa kûriganîtie na Gaza. Nîmaathiîre na ng'ondu cionthe, ng'ombe, na mvunda na matiatiga kîndû wanarî kîmwe kûngîtûûria Aisiraeli mwoyo.

**5** Maathiîre vûrûrirî wa Isiraeli na ng'ombe ciao, wana magema mao. Maathiîre vûrûrirî ûcio mengîvîte ta ngige. Andû acio o ene vamwe na ngamîîra ciao matiatarîkaga nîûndû wa kwîngîva. Maatonyire vûrûrirî nîguo maûcûkangie viû.

**6** Aisiraeli nîmaavootirwe nî Amidiani, na nîmaarîrîre Ngai-Mûnene amatethie.

**6**

**7** Rîrîa Aisiraeli maarîrîre Ngai-Mûnene nîûndû wa Amidiani,

**8** Ngai-Mûnene nîwamatûmîre mûrathi ameere atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arauga atîrî, ‘Nînie naamûrutire ûkomborî vûrûrirî wa Misiri.

**9** Nînie naamûvonokirie kuuma kûrî andû a Misiri, wana kûrî andû onthe arîa maamûvinyagîrîria. Nînamengatire ngîcoka ngîmûva vûrûri wao.

**10** Naamwîrire atî, Nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na mûtikagooce ngai cia Aamoni, arîa ene vûrûri ûyû mûtûîre. Nwatî mûtianthikîrîria.’ ”

**10**

**11** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwacokire akîthiî gîcagirî Kîam Ofira, na agîkara nthî rungu rwa mûtî wa mûvuru. Mwene mûtî ûcio aarî Joashi, wa kuuma kûrî mbarî ya Abiezeri. Vîndî îo mûvîcî Gideoni avûûraga ngano ethithîte kîvivîrorî Kîam ndivei nîguo ndakonwe nî Amidiani.

**12** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwamumîrîre arî vau na akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene arî nawe, njamba îno îrî vinya.”

**12**

**13** Nake Gideoni nîwamwîrire atîrî, “We Mwathi wakwa, ethîrwa Ngai-Mûnene arî vamwe natue rî, nîndûî gîtûmîte maûndû ta mama monthe mekîke kûrî tue? Namo maûndû ma kûgegania marî kû, marîa methe metû maatwîraga ûvoro wamo rîrîa maaugaga ûrîa Ngai-Mûnene aamarutire Misiri? Nwatî rîu Ngai-Mûnene nîatûtiganîrîtie na agatûrekereria kûrî Amidiani.”

**13**

**14** Nake Ngai-Mûnene nîwamwathire na akîmwîra atîrî, “Thiî na vinya ûcio waku na ûvonokie Aisiraeli kuuma kûrîa Amidiani. Nînie nagûtûma.”

**14**

**15** Gideoni nîwacokirie atîrî, “Mwathani, nîngîvonokia Aisiraeli atîa? Mbarî yetû nîyo îtarî vinya mûvîrîgarî wa Manase, na kûrî andû onthe nyombarî ya vava nie ndirî îgweta.”

**15**

**16** Nake Ngai-Mûnene nîwamûcokerie atîrî, “Nîûgwîka guo nîûndû ngethîrwa nîrî vamwe nawe. Ûgacûkangia andû a Midiani takwa marî mûndû ûmwe.”

**16**

**17** Gideoni nîwacokirie atîrî, “Ethîrwa nîrî mwîtîkîrîku mbere yaku, monia rûûri rwa kûmenyithia atî nîwe ûraria.

**18** Nakûthaitha ndûkaume ava nginya rîrîa ngaacoka, nîguo ngûretere îtega.”

**18** Nake mûraika nîwacokirie atîrî, “Nîmbîkara ava nginya rîrîa ûgaaûka.”

**18**

**19** Kwoguo Gideoni nîwathiîre gwake nyomba na akîruga koori na agîtûmîra kilo îkûmi cia mûtu kûruga mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia. Nîwekîrire nyama gîkavurî, agîcoka agîkîra mûthûri nyûngûrî na akîvirîra mûraika wa Ngai-Mûnene vau aarî gîtinarî Kîam mûtî wa mûvuru.

**20** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwerire Gideoni atîrî, “Igîrîra nyama na mîgate îthigarî rîîrî, ûcoke wîtîrîrie mûthûri îgûrû rîacio.” Nake Gideoni nîwekire guo.

**21** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwacokire akîvutia nyama na mîgate îo na mûthiia wa mûragi ûcio aanyitîte na njara. Naguo mwaki nîwaumire îthigarî rîu na ûkîvîvia nyama na mîgate îo îtaarî mîkîre ndawa ya kwimbia; Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwacokire akîûrîra.

**21**

**22** Gideoni nîwamenyire atî nî mûraika wa Ngai-Mûnene oonete, na nîwaugire arî na guoya atîrî, “Ûûi, Mwathani Ngai-Mûnene! Nîneyonera Mûraika waku na metho makwa!”

**22**

**23** Nwatî Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “Gîa na thayû. Tiga kûmaka. Tîûkua.”

**24** Gideoni nîwatumîre Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona vau, na akîmîtuîra rîîtwa, “Ngai-Mûnene nî thayû.” Metha îo ya kîgongoona îtwîre kûu îtûûrarî rîa Ofira kwa mbarî ya Abiezeri.

**24**

**25** Ûtukû ûcio Ngai-Mûnene nîwerire Gideoni atîrî, “Oca ndegwa ya aguo na ndegwa îngî ya ûkûrû wa mîaka mûgwanja. Womomore metha ya aguo ya kîgongoona Kîam Baali na ûtemange mûvuanano wa ngai ya Ashera ûcio ûrî vakuvî nayo.

**26** Tumîra Ngai-Mûnene, Ngai waku metha mbaro ya kîgongoona vo, na woce ndegwa ya kaîrî na ûmîvîvie îrî îtega rîa kûvîvua. Ûcoke ûtûmîre icunjî icio ûgûtemanga cia mûvuanano wa ngai ya Ashera irî ngû.”

**27** Kwoguo Gideoni nîwocire ndungata imwe ciake îkûmi na agîka wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwîrîte. Nwatî ndeeka ûguo mûthenya nîûndû nîwetigagîra andû a mûciî wake na andû a îtûûra. Kwoguo eekire ûguo ûtukû.

**27**

**28** Rîrîa andû a îtûûra maaramûkire kîraûko tene mûthenya ûcio warûmîrîrîte, nîmeethîrîrie metha ya kîgongoona ya Baali na mûvuanano wa ngai ya Ashera irî nyomomore. Nîmacokire makîona ndegwa ya kaîrî îrî mvîvîrie metharî ya kîgongoona îrîa yatumîtwe kuo.

**29** Nao nîmaaûranirie atîrî, “Nû wîkîte ûguo?” Nîmaaûrîrîrie na makîmenya atî nî Gideoni mûvîcî wa Joashi wekîte guo.

**30** Andû a îtûûra rîu nîmaacokire makîra Joashi atîrî, “Ruta mûvîcîguo na gûkû nja tûmûrage, nîûndû nîomomorete metha ya kîgongoona ya Baali na agatemanga mûvuanano wa Ashera ûrîa ûrarî vakuvî nayo.”

**30**

**31** Nwatî Joashi nîwerire andû acio onthe maaragia nake atîrî, “Nîkwa mûrarîrîria Baali? Nîmûkûmûgitîra? Mûndû wa wonthe ûkûmwarîrîria nwanginya aûragwe mbere ya gûkîe. Ethîrwa Baali nî ngai, tiga eyarîrîrie ke mwene nîûndû nî metha yake ya kîgongoona yomomoretwe.”

**32** Kuuma vîndî îo, Gideoni nîwambîrîrie gwîtwa Jerubaali , nîûndû Joashi nîwaugire atîrî, “Tiga Baali eyarîrîrie ke mwene nîûndû nî metha yake ya kîgongoona yomomoretwe.”

**32**

**33** Amidiani onthe; Amaleki na andû arîa maatûûraga mwena wa îrathîro nîmaacokire makîûngana vamwe. Nîmaaringire Jorodani na makîamba magema Kîamndarî Kîam Jezireeli.

**34** Gideoni nîwatonyirwe nî Roho wa Ngai-Mûnene, na nîwavuvire karumbeta agîta andû a mbarî ya Abiezeri mamûrûmîrîre.

**35** Nîwatûmire anjaama mathiî vûrûrirî wonthe wa Manase. Nao nîmaaûnganire vamwe na makîmûrûmîrîra. Nîwatûmire anjaama kûrî andû a mîvîrîga ya Asheri, Zebuluni, na Nafutali, nao nîmaathiîre kûmûtûnga.

**35**

**36** Gideoni nîwacokire akîra Ngai atîrî, “Ethîrwa nîûkûvonokia Isiraeli na njîra yakwa wata ûrîa ugîte,

**37** taroria, nîngwiga guoya wa ng'ondu îtîrirî rîa ngano. Ethîrwa kîraûko îme rîkethîrwa rîrî guoyarî tu nayo nthî îthîrwe îrî nyûmû, nîrîo ngamenya atî nîûkavonokia Aisiraeli na njîra yakwa.”

**38** Ûguo nîguo gwekîkire. Rîrîa Gideoni aaramûkire kîraûko tene mûthenya ûcio warûmîrîrîte nîwavivire guoya îo, narîo îme rîrîa rîarî guoyarî îo rîgîcûra mbakûrirî ya manjî.

**39** Gideoni nîwacokire akîîra Ngai rîngî atîrî, “Ndûkandakarîre, tiga mbuge ûndû ûmwe tu rîngî. Nakûthaitha ûmbîtîkîrie ngerie guoya îno riita rîngî rîmwe. Vîndî îno, tiga guoya îno îthîrwe îrî nyûmû, nayo nthî îthîrwe îrî na îme.”

**40** Nake Ngai nîwekire ûguo ûtukû wa ûcio. Kîraûko kîu kîngî guoya yarî nyaru, nwatî nthî yarî na îme.

# Atir 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gideoni nîwavootire Amidiani

**1** Mûthenya ûmwe Gideoni na andû onthe arîa maarî vamwe nake nîmaaramûkire kîraûko tene na makîamba magema vakuvî na kîthima Kîam Harodi. Nao Amidiani mambîte magema mao Kîamndarî mwena wao wa rûgûrû kîrîmarî Kîam More.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîwerire Gideoni atîrî, “Andû acio wî nao nî engî mûno na ndingîmavotithia kûvoota Aamidiani. Aisiraeli mavota gwîciiria atî mavootanîte na vinya wao o ene, na marege kûndîîa.

**3** Kwoguo anîrîra kûrî andû onthe ûmeere atîrî, ‘Mûndû wa wonthe ûretigîra nîacoke mûciî.’ ” Nao andû ngiri mîrongo îrî na igîrî nîmaacokire mûciî, nwatî andû ngiri îkûmi nîmaatigirwe kuo.

**3**

**4** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Gideoni atîrî, “Andû aya nwa engî mûno wana rîu. Mavire rûtererî rwa rûnjî na nîngûmagereria vo vandûrî vaku. Mûndû ûrîa ngakwîra mûthiî nake, mûkathiî nake; na mûndû ûrîa ngakwîra mûtikathiî nake, mûtikathiî nake.”

**5** Kwoguo Gideoni nîwavirire andû rûtererî rwa rûnjî, na Ngai-Mûnene akîmwîra atîrî, “Andû arîa onthe makaanyua manjî ûrîa ngui înyunyaga ûmamûranie na andû arîa makaanyua manjî maturîtie maru.”

**6** Andû arîa maatavire manjî na mvî maarî andû magana mathatû. Andû acio engî onthe maanyuire manjî maturîtie maru.

**7** Ngai-Mûnene nîwerire Gideoni atîrî, “Nîngamûvotithia kûvoota Amidiani mûrî na andû magana mathatû acio maatavire manjî na mvî na makînyua. Îra andû acio engî onthe menûke.”

**8** Kwoguo Gideoni nîwatigirwe marî na andû acio magana mathatû, arîa maatigîrwe irio cionthe na tûrumbeta na akîngata Aisiraeli acio engî onthe. Amidiani maambîte magema mao ngurumo yao kûu Kîamndarî.

**8**

**9** Ûtukû wa ûcio Ngai-Mûnene nîwerire Gideoni atîrî, “Ûkîra na ûnyûrûrûke ûkatharîkîre Amidiani, nîngûkûvotithia kûmavoota.

**10** Nwatî ethîrwa nî ûretigîra, oca ndungata yaku Pura mûthiî nayo kûu Amidiani mambîte magema mao,

**11** na nîûkwîgua ûrîa andû acio marî kuo marauga. Vuva wa ûguo nîûkûmîrîria na ûvote kûtharîkîra andû acio.” Kwoguo Gideoni na ndungata yake Pura nîmaanyûrûrûkire na magîkinya kûrî Amidiani arîa maarî na indo cia mbaara.

**12** Amidiani, Amaleki na andû onthe a mwena wa îrathîro maanyagarûkîte kûu Kîamndarî ta gîtutu Kîam ngige na maarî na ngamîîra nyîngî ta mûthanga ûrîa wîthagîrwa ûrî rûtererî rwa îria.

**12**

**13** Rîrîa Gideoni aakinyire, nîwegwire mûndû ûmwe akîra mûratawe ûvoro wîgiî kîroto. Aamwîraga atîrî, “Nîrarotaga atî mûgate wa cairi ûvingiritîte ûgaûka kûrîa twambîte magema na ûkaringa îgema. Îgema nîrîragûîre na rîkînyagarûka vau nthî.”

**13**

**14** Nake mûratawe nîwamûcokerie atîrî, “Rûrû nwa rwîthîrwe rûrî rûviû rwa Gideoni mûvîcî wa Joashi! Kîroto kîu gîtingîonania ûndû wîngî! Ngai nîamûvotithîtie kûvoota Amidiani vamwe na athigari etû onthe a mbaara!”

**14**

**15** Rîrîa Gideoni eegwire kîroto kîu Kîam mûndû ûcio na ûrîa kîonanagia, nîwenamîrîre na akîgooca Ngai-Mûnene. Nîwacokire akîthiî kûrîa Aisiraeli maambîte magema mao na akîmeera atîrî, “Ûkîrani! Ngai-Mûnene nîamûvotithîtie kûvoota andû a Midiani!”

**16** Gideoni nîwagaanirie andû arîa ake magana mathatû ikundi ithatû. Nîwacokire akîva wa mûndû karumbeta na nyûngû îrî na kîmûrî ndaarî.

**17** Nîwamerire atîrî, “Rîrîa ngakinya vakuvî na magema ma Amidiani, mûkandoria na mûgeka ûrîa mûkona ngîka.

**18** Rîrîa ngavuva karumbeta tûrî na andû a gîkundi gîakwa, wa namue mûkavuva tûrumbeta twenyu mîena yonthe ya magema ma Amidiani mûkiugaga atîrî, ‘Kûrî Ngai-Mûnene na kûrî Gideoni!’ ”

**18**

**19** Kwoguo Gideoni na andû ake îgana rîmwe nîmaakinyire vakuvî na magema ma Amidiani thaa thita cia ûtukû ithiîte gûkinya. Vîndî îo nîrîo arangîri maarî marîkia gûcenjania. Gideoni na andû ake nîmaavuvire tûrumbeta na makîûraga nyûngû irîa maanyitîte.

**20** Nao andû a ikundi icio ciîngî igîrî nîmeekire wa ûguo. Onthe maanyitîte imûrî na njara cia ûmotho, natuo tûrumbeta manyitîte na njara cia ûrîo, makiugagîrîria atîrî, “Îno nî mbaara ya Ngai-Mûnene na ya Gideoni!”

**21** Nao nîmaarûngamire wa mûndû varîa aarî marigicîrîtie magema ma Amidiani mîena yonthe. Nao athigari onthe a mbaara a Midiani nîmaaûrire makîrîraga.

**22** Vîndî wa îo andû a Gideoni maavuvaga tûrumbeta, Ngai-Mûnene nîwatûmire andû a Midiani matemangane na mviû ciao. Nîmaathiîre merekerete Zarethani nginya magîkinya Bethishita, na îtûûrarî rîa Abeli-mehola vakuvî na Tabathi.

**22**

**23** Nao Aisiraeli a kuuma mîvîrîgarî ya Nafutali, Asheri na Manase nîmaarûmîrîre Amidiani na îvenya.

**24** Gideoni nîwatûmire anjaama vûrûrirî wonthe ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu makauge atîrî, “Nyûrûrûkani mûkarûe na Amidiani. Nyitani mariûko ma manjî nginya Bethibara kûu Jorodani nîguo Amidiani matikaringe.” Kwoguo andû onthe a Efiraimu nîmaaûnganire vamwe, na makînyita mariûko mau monthe nginya Bethibara kûu Jorodani.

**25** Nîmaanyitire anene aîrî a Midiani, Orebu na Zeebu. Nîmaacokire makîûragîra Orebu îthigarî rîa Orebu, nake Zeebu makîmûragîra kîvivîrorî Kîam ndivei Kîam Zeebu. Nîmaathiîre na mbere kûrûmîrîria Amidiani na makîvirîra Gideoni ciongo cia Orebu na Zeebu. Vîndî îo Gideoni aarî mwena wa îrathîro wa Rûnjî rwa Jorodani.

# Atir 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvootwa kwa mûthiia kwa Amidiani

## Gûkua kwa Gideoni

**1** Andû a Efiraimu nîmaanegenire mûno makîûragia Gideoni atîrî, “Waregire gûtwîta nîkî vîndî îrîa wathiîre kûrûa na Amidiani? Watwîkire ûguo nîkî?”

**1**

**2** Nake Gideoni nîwamacokerie atîrî, “Ûrîa nekire ndûrî na vata ûringithanîtue na ûrîa mwîkîte. Ûndû mûnini ûrîa mue andû a Efiraimu mwekire, ûrî na vata gûkîra ûrîa andû onthe a mbarî yakwa mekîte.

**3** Mbere ya maûndû monthe, vinya wa Ngai nîwamûvotithirie kûûraga anene aîrî a Midiani, Orebu na Zeebu. Nie mbîkîte ûndû ûrîkû ûngîgananua na ûcio?” Rîrîa Gideoni aaugire ûguo, marakara ma andû acio a Efiraimu nîmaathirire.

**3**

**4** Vîndî îo Gideoni na andû ake magana mathatû maarî akinyu rûnjîrî rwa Jorodani na makarûringa. Maarî athiru vinya, nwatî nwa maarûmîrîrîtie nthû ciao na îvenya.

**5** Rîrîa maakinyire Sukothu, Gideoni nîwerire andû a îtûûra rîu atîrî, “Namûthaitha, rûmiani andû akwa mîgate. Nîathiru vinya, na nûmîrîrîtie Zeba na Zalimuna, athamaki a Midiani na îvenya.”

**5**

**6** Anene a Sukothu, nîmaaûririe Gideoni atîrî, “Nîtûva andû aku irio nîkî? We ndûrî ûratava Zeba na Zalimuna.”

**6**

**7** Nake Gideoni nîwaugire atîrî, “Nîwaro mûno! Nîûndû wa ûguo mwauga, rîrîa Ngai-Mûnene akaarekereria Zeba na Zalimuna kûrî nie, ngaamûmundanga na mîgua ya werûrî na nthaugû!”

**8** Gideoni nîwaumire kûu akîthiî Penueli na akîûria andû a kuo mamwîkîre ûndû wata ûcio. Nwatî andû a Penueli nîmaamûcokerie wata ûrîa andû a Sukothu maamûcokeretie.

**9** Nîwacokire akîra andû a Penueli atîrî, “Vîndî îrîa ngaacoka nîrî na thayû, nîngoomomora nyomba îno yenyu ndaca na îgûrû!”

**9**

**10** Zeba na Zalimuna maarî kûu Karikori marî na athigari ao a mbaara. Gatagatîrî ka athigari onthe a mbaara a mîvîrîga ya mwena wa îrathîro, athigari ngiri îkûmi na ithano tu nîo maatigarire. Athigari ngiri îgana rîmwe rîa mîrongo îrî maarî aûrage.

**11** Gideoni nîwathiîrîre njîrarî ya andû arîa matûûraga magemarî, erekerete mwena wa îrathîro wa Noba na Jogibeha na akîtharîkîra athigari acio a mbaara wa rîmwe matakûmenya.

**12** Zeba na Zalimuna nîmaatorokire, nwatî Gideoni nîwamavinyûririe na akînyita athamaki acio a Midiani wa oîrî na nîwatûmire mbûtû ciao cionthe cia mbaara ciîgue guoya.

**12**

**13** Rîrîa Gideoni aacokete kuuma mbaararî, nîwavîtûkîrîre njîrarî îrîa yunûkîtie îthiîte Heresi.

**14** Nîwanyitire mwanake wa kuuma Sukothu na akîmûria ûvoro. Nake mwanake ûcio nîwandîkîre Gideoni marîîtwa ma atongoria na athuuri a Sukothu. Nao maarî arûme mîrongo mûgwanja na mûgwanja (77).

**15** Gideoni nîwathiîre kûrî andû a Sukothu na akîmeera atîrî, “Taririkanani rîrîa mwaregire kûva andû akwa irio rîrîa maathirîte vinya, na mûkînyûrûria mûkîmbîîra atî ndiarî mûtavu Zeba na Zalimuna. Rîu nîo aya!”

**16** Gideoni nîwacokire agîoca mîgua ya werûrî na nthaugû na akîverithia atongoria acio a Sukothu na mînyamû îo.

**17** Nîwacokire akîtharia rûthingo rwa nyomba îo ndaca na îgûrû na akîûraga andû a îtûûra rîu.

**17**

**18** Gideoni nîwacokire akîûria Zeba na Zalimuna atîrî, “Nao andû arîa mwaûragire Taboru marî kû?”

**18** Nao Zaba na Zalimuna nîmaacokirie atîrî, “Maavaneene nawe. Wa ûmwe wa ciao aavaana ta mûvîcî wa mûthamaki.”

**18**

**19** Gideoni nîwaugire atîrî, “Maarî aa mûrwaiya, na twarî a ng'ina ûmwe nao. Nînîvîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo atî kethîrwa mûtiamaûraga, ndingîmûûraga.”

**20** Nîwacokire akîra Jetheri mûvîcî ûrîa warî îrikithathi atîrî, “Ûkîra ûmaûrage!” Nwatî mwanake ûcio ndaacomora rûviû rwake. Nîwetigagîra nîûndû aarî mwanake mûnini.

**20**

**21** Zeba na Zalimuna nîmeerire Gideoni atîrî, “Ûkîra ûtûûrage arî we. Ûkîra ûtûrage ethîrwa ûrî mûndûmûrûme.” Kwoguo Gideoni nîwaûkîrire na akîûraga Zeba na Zalimuna. Nîwacokire akîruta mîkathî îrîa yarî ngingorî cia ngamîîra ciao na akîthiî nayo.

**21**

**22** Vuva wa ûguo, andû a Isiraeli nîmeerîre Gideoni atîrî, “Tuîka mwathi wetû, we na njiarwa ciaku, nîûndû nîûtûvonoketie kuuma kûrî Amidiani.”

**22**

**23** Nwatî Gideoni nîwacokirie atîrî, “Nie ndigûtuîka mwathi wenyu, wana mûvîcîwa ndagûtuîka mwathi wenyu. Ngai-Mûnene nîke ûgûtuîka mwathi wenyu.”

**24** Gideoni nîwathiîre mbere na kûmeera atîrî, “Mbîtîkîriani nîmûvoye kîndû kîmwe. Nakîo nî atî: Wa ûmwe wa cienyu nîamve icûvî cia matû irîa aatavire.” (Amidiani maarî na icûvî cia matû cia thaavu nîûndû maarî Aishumaeli.)

**24**

**25** Nao nîmaacokirie atîrî, “Nîtûgûkûnengera cio tûkenete.” Nîmaarire gîtambaa nthî na andû onthe nîmaaikirie icûvî vo cia matû irîa maatavîte.

**26** Icûvî cia matû cia thaavu irîa Gideoni eetirie ciarî na ûrito wa vakuvî kilo mîrongo îîrî (20 kg) gûtatarîtwe mînyamû îrîa yacuragua ngingorî cia ngamîîra, mîkathî ya ngingo, na nguo cia rangi wa njambarawe irîa ciekagîrwa nî athamaki a Midiani.

**27** Gideoni nîwarûthire mûvuanano wa thaavu icio na akîwiga Ofira, îtûûrarî rîake. Nao Aisiraeli onthe nîmaatiganîrie Ngai na makîambîrîria kûmîgooca. Nayo nîyatuîkire mûtego kûrî Gideoni na andû a mûciî wake.

**27**

**28** Kwoguo Amidiani nîmaavootirwe nî Aisiraeli na matiacoka kûrûa rîngî. Vûrûri nîwagîre thayû îvinda rîa mîaka mîrongo îna, nginya rîrîa Gideoni aakwire.

**28**

**29** Gideoni mûvîcî wa Joashi nîwacokire gwake mûciî na agîtûûra kuo.

**30** Gideoni aarî na avîcî mîrongo mûgwanja, nîûndû aarî na aka eengî.

**31** Mûndûmûka ûrîa aaigîte aatûûraga Shekemu, wanake nîwamûciarîrîte kavîcî na agîgatuîra rîîtwa Abimeleki.

**32** Gideoni mûvîcî wa Joashi nîwakwire arî mûkûrû mûno na akîthikwa mbîrîrarî ya îthe Joashi kûu Ofira. Ofira rîarî îtûûra rîa mûvîrîga wa Abiezeri.

**32**

**33** Gideoni arîkia gûkua, andû a Isiraeli nîmaatigire kwîvoka Ngai rîngî na makîambîrîria kûgooca Baali. Nîmaatuire Baali-berithu ngai yao.

**34** Andû a Isiraeli matiacoka kûririkana Ngai-Mûnene, Ngai wao, ûrîa wamavonoketie kuuma kûrî nthû ciao cionthe irîa ciamathiûrûrûkîrîtie mîena yonthe.

**35** Wana matiacokeria andû a mûciî wa Gideoni ngatho nîûndû wa maûndû monthe marîa Gideoni eekîrîte andû a Isiraeli.

# Atir 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wathani wa Abimeleki

**1** Abimeleki mûvîcî wa Gideoni nîwathiîre Shekemu kûrî aa mamawe, wana kûrî andû onthe a mûvîrîga wa ng'ina na akîmeera atîrî,

**2** “Namûthaitha mwarie mûkîgucagwa nî andû onthe a Shekemu, mûmaûrie atîrî, ‘Nî ûndû ûrîkû mûrona wagîrîrîte? Mûrenda kwathagwa nî avîcî onthe mîrongo mûgwanja a Gideoni, kana mûrenda kwathagwa nî mûndû ûmwe?’ Makîria ya ûguo, ririkanani, atî mue nanie tûrî a nthakame îmwe.”

**3** Aamamawe nîmaarîrîrie maûndû mau monthe kûrî andû a Shekemu vandûrî va Abimeleki, nao andû a Shekemu nîmeendire kûrûmîrîra Abimeleki nîûndû aarî wao.

**4** Nîmaamûvere tûcunjî mîrongo mûgwanja (70) twa sîlûva irutîtwe hekarûrî ya Baali-berithu. Abimeleki nîwocire sîlûva icio na agîcoka akîivûthîra kwandîka andû maarî aganu nîguo mamûrûmîrîre.

**5** Nîwacokire akîthiî mûciî kwa îthe kûu Ofira na akîûragithîria aa mûrwang'ina mîrongo mûgwanja îthigarî rîmwe. Nwatî Jothamu mûvîcî wa Gideon ûrîa warî kîvinga nda, ndaaûragwa nîûndû nîwethithîte.

**6** Andû onthe a Shekemu na a Bethimilo nîmaaûnganire vamwe. Nîmaacokire makîthiî vakuvî na mûvuru ûrîa mwamûre kûu Shekemu na magîtua Abimeleki mûthamaki.

**6**

**7** Rîrîa Jothamu aaveerwe ûvoro ûcio, nîwathiîre na akîrûngama îgûrû rîa gacûmbîrî ga kîrîma Kîam Gerizimu. Nîwaugîrîrie na mûgambo mûnene atîrî, “Nthikîrîriani mue andû a Shekemu nîguo wanake Ngai amûthikîrîrie!

**8** Vîndî îmwe, mîtî nîyagomanire vamwe nîguo îthuure ûmwe wayo ûtuîke mûthamaki wayo. Nîyerire mûtî wa mûtamaiyû atîrî, ‘Ûka ûtuîke mûthamaki wetû.’

**9** Naguo mûtî wa mûtamaiyû nîwacokirie atîrî, ‘Mûrenda ndigane na wîra wa kûthondeka maguta marîa matûmaga Ngai na andû matîwe, nîguo nîmwathage?’

**10** Mîtî nîyacokire îkîra mûkûyû atîrî, ‘Ûka arî we nîguo ûtuîke mûthamaki wetû.’

**11** Nwatî mûkûyû nîwacokirie atîrî, ‘Mûrenda ndigane na wîra wa kûthondeka ngûû ciakwa irîa irî mûrîo ûguo nîguo nîmwathage?’

**12** Mîtî nîyerire mûthavibu atîrî, ‘Ûka arî we nîguo ûtuîke mûthamaki wetû.’

**13** Nwatî mûthavibu nîwacokirie atîrî, ‘Mûrenda ndigane na wîra wa kûthondeka ndivei yakwa îrîa îtûmaga ngai ikene na andû makene nîguo nîmwathage?’

**14** Kwoguo mîtî yonthe nîyacokire îkîra mûtare wa kîthakarî atîrî, ‘Ûka arî we nîguo ûtuîke mûthamaki wetû.’

**15** Naguo mûtare wa kîthakarî nîwerire mîtî îo îngî atîrî, ‘Ethîrwa nîmûkwenda nduîke mûthamaki wenyu, ûkani mwîkare kîrururî gîakwa na ethîrwa tî mwîka ûguo, mwaki ûrouma mûtarerî ûyû wa kîthaka na ûvîvie mîtarakwe ya Lebanoni viû.’ ”

**15**

**16** Jothamu nîwacokire akîmeera atîrî, “Ûndû ûcio mwîkîte wa gûtua Abimeleki mûthamaki wenyu nî wa ma na gîtîîo? Nîmûrekire Jerubaali na andû a mûciî wake maûndû maro marîa aagîrîrwe nî gwîkîrwa kûringana na ciîko ciake?

**17** Ririkanani atî, vava nîwamûrûîrîre na agîtonyia ûgwatirî wa gîkuû, na akîmûvonokia kuuma kûrî Amidiani.

**18** Nwatî ûmûnthî nîmûtharîkîre andû a mûciî wa vava na mwaûragîra avîcî ake mîrongo mûgwanja îthigarî rîmwe. Nîmûcokete mûgatua Abimeleki, mûvîcî wa ndungata yake ya mûndûmûka mûthamaki wa andû a Shekemu, nîûndû atî mûrî amwe nake.

**19** Ethîrwa ûndû ûcio mwîkîte Gideoni na andû a nyomba yake ûmûnthî nî wa ma na wa gîtîîo, kenani nîûndû wa Abimeleki na akene nîûndû wenyu.

**20** Nwatî ethîrwa tî ûguo, mwaki ûrouma kûrî Abimeleki na ûvîvie andû a Shekemu na andû a Bethimilo viû. Na rîngî mwaki ûrouma kûrî andû a Shekemu na Bethimilo na ûvîvie Abimeleki viû.”

**21** Jothamu nîwetigagîra mûrwang'ina Abimeleki, kwoguo nîwatorokire avinyûrîte akîthiî Beeri na agîtûûra kuo.

**21**

**22** Abimeleki aathanire Isiraeli îvinda rîa mîaka îthatû.

**23** Ngai nîwacokire agîtûma roho mûcûku aûke gatagatîrî ka Abimeleki na andû a Shekemu, na andû a Shekemu nîmaareganire na Abimeleki.

**24** Ûndû ûyû wekîkire nîguo wîvia ûrîa wekirwe wa kûûraga avîcî mîrongo mûgwanja a Gideoni ûrîvîke. Nayo nthakame yao îgîcokerera Abimeleki na andû a Shekemu acio maamwîkîrire vinya nîguo aûrage aa mûrwang'ina.

**25** Andû a Shekemu nîmaaigire andû amwe tûcûmbîrîrî twa irîma nîguo movere Abimeleki kuo. Nao nîmaacunire andû indo ciao arîa maavîtûkagîrîra njîrarî îo, na Abimeleki nîwaverwe ûvoro ûcio.

**25**

**26** Gaali, mûvîcî wa Ebedi nîwacokire akîthiî Shekemu marî na aa mûrwang'ina, nao andû a Shekemu nîmaamwîvokire.

**27** Andû a Shekemu nîmaathiîre mîgûndarî yao ya mîthavibu na magîketha thavibu, makîthondeka ndivei na makîgîa na kîrugo. Nîmaacokire magîtonya hekarûrî ya ngai yao, nîmaarîre na makînyua magîcoka makîruma Abimeleki.

**28** Gaali, mûvîcî wa Ebedi nîwaugire atîrî, “Rîu tue andû a Shekemu nîkwa tûrî a? Nake Abimeleki nîkwa arî ûrîkû atî nîguo tûmûtungatagîre? Kinthî tîke mûvîcî wa Gideoni, ûrîa ûtuîte Zebuli mûnene wa andû a Hamori ûrîa warî îthe wa Shekemu?

**29** Narî kethîrwa nînie mûtongoria wa andû aya, nîkwa nîngîngata Abimeleki! Nîngîmwîra atîrî, ‘Ongerera athigari aku a mbaara ûke tûrûe nawe!’ ”

**29**

**30** Nake Zebuli ûrîa warî mûtongoria wa îtûûra nîwarakarire rîrîa eegwire ûrîa Gaali aaugire.

**31** Nîwatûmire anjaama kûrî Abimeleki kûu Aruma makamwîre atîrî, “Gaali mûvîcî wa Ebedi marî na aa mûrwang'ina nîaûku Shekemu na nîmekûgiria ûtonya îtûûrarî.

**32** Kwoguo we mûrî na andû aku mûkathiî ûtukû na mwîthithe mîgûndarî.

**33** Rûyû kîraûko riûa rîkîratha mûkaatharîkîra îtûûra. Rîrîa Gaali na andû ake magaaûka kûrûa namue, mûkaamariva na vinya wata ûrîa mûngîvota!”

**33**

**34** Kwoguo Abimeleki na andû ake nîmaathiîre ûtukû na makîîthitha na kûu nja ya Shekemu marî ikundi inya.

**35** Rîrîa Abimeleki na andû ake moonire Gaali aûka na akîrûngama kîvingorî gîa îtûûra, nîmaumire kûrîa meethithîte.

**36** Rîrîa Gaali oonire andû acio, nîwerire Zebuli atîrî, “Taroria! Kûrî na andû manyûrûrûkîte maumîte tûcûmbîrîrî twa irîma!”

**36** Nake Zebuli nîwacokirie atîrî, “Arîa tî andû, nî iruru cia irîma.”

**36**

**37** Nwatî Gaali nîwerire Zebuli rîngî atîrî, “Taroria wone kûrî na andû manyûrûrûkîrîte mûkururî wa kîrîma na kûrî na gîkundi kîngî Kîam andû maûkîrîrîte njîrarî îrîa yumîte mûtîrî wa mûvuru wa oni maûndû!”

**37**

**38** Zebuli nîwacokire akîmwîra atîrî, “Waragia atîa? Kinthî tîwe waûririe nî tûtungatîra Abimeleki nîkî? Kinthî andû aya tîo warumire? Thiî rîu mûkarûe nao.”

**39** Nake Gaali nîwatongorerie andû a Shekemu na makîthiî kûrûa na Abimeleki.

**40** Gaali nîwatorokire nake Abimeleki akîmûvinyûria. Andû eengî nî maagwîre nthî marî ativangie nginya kîvingorî Kîam îtûûra.

**41** Abimeleki nîwatûûrire Aruma, nake Zebuli akîngata Gaali na aa mûrwang'ina makiuma Shekemu na nîmaamagiririe matûûra kuo.

**41**

**42** Mûthenya ûcio wîngî andû a Shekemu nîmaatwire atî nîmakûthiî mîgûndarî, na Abimeleki nîwaverwe ûvoro ûcio.

**43** Kwoguo nîwocire andû ake, akîmagaania ikundi ithatû na makîthiî kwîthitha na kûu mîgûndarî nîguo mameterere kuo. Rîrîa Abimeleki oonire andû maumîte îtûûrarî, nîwaumire kûrîa eethithîte nîguo amaûrage.

**44** Abimeleki na andû a gîkundi gîake nîmaavinyûrire makîthiî mbere nîguo makarangîre kîvingo gîa îtûûra, nacio ikundi icio ciîngî igîrî nîciatharîkîre andû arîa maarî na kûu mîgûndarî na makîmaûraga onthe.

**45** Abimeleki nîwarûire na andû a îtûûra rîu mûthenya wonthe. Nîwarîtavire na akîûraga andû a kuo, akîrîtharia agîcoka agîtûrûra cumbî kûndû kuonthe îtûûrarî rîu.

**45**

**46** Rîrîa andû arîa maatûûraga nyombarî îrîa ndaca ya Shekemu meegwire ûguo, nîmaathiîre na magîtonya nyombarî ya Eliberithi îrîa yarî ngitîre. Eliberithi yarî ngai yao.

**47** Abimeleki nîwerirwe atî andû onthe arîa matûûraga nyombarî îrîa ndaca ya Shekemu nîmaûnganîte vamwe.

**48** Kwoguo nîwaunûkirie Kîrîmarî Kîam Zalimoni marî na andû ake. Nîwocire îthanwa, agîtinia rûvûa rwa mûtî na akîrwigîrîra gîturorî gîake. Nîwacokire akîra andû acio maarî nake atîrî, “Îkani narua ûguo mwona neka.”

**49** Nao andû acio onthe nîmaatinirie mvûa, wa mûndû rwake. Nîmaacokire makîrûmîrîra Abimeleki na magîcigîrîra nyombarî îrîa yarî ngitîre, magîcoka makîmundia nyomba îo mwaki kûrî na andû ndaarî. Nao andû onthe arîa maarî nyombarî îo ndaca ya Shekemu arûme na aka ta ngiri îmwe nîmaakwire.

**49**

**50** Abimeleki nîwacokire akîthiî Thebezi, akîamba magema arigicîrîtie îtûûra rîu na akîrîtava.

**51** Îtûûrarî rîu kwarî na nyomba ndaca yagitîrîtwe mûno. Nao andû onthe a îtûûra rîu, aka na arûme na atongoria ao nîmaatonyire kuo na makîîvingîra ndaarî na nîmaatwîre nginya îgûrû rîa nyomba îo.

**52** Rîrîa Abimeleki aathiîre vakuvî na nyomba îo ndaca nîguo amîtharîkîre, nîwathiîre vakuvî na mûrango nîguo amîvîvie.

**53** Nwatî mûndûmûka ûmwe warî kuo nîwaikîrie Abimeleki îthiga rîa kîthîi na rîkûmûmondora îvîndî rîa kîongo.

**54** Wa rîmwe Abimeleki nîwacokire agîta mwanake ûrîa wamûkuuagîra indo ciake cia mbaara na akîmwîra atîrî, “Comora rûviû rwaku na ûmbûrage. Ndikwenda andû makauga atî naûragirwe nî mûndûmûka.” Nake mwanake ûcio nîwamûmundire akîmûtûrîkania na agîkua.

**55** Rîrîa Aisiraeli moonire atî Abimeleki nîwakua, onthe nîmaacokire wa mûndû gwake mûciî.

**55**

**56** Ûguo nîguo Ngai aarîvirie Abimeleki waganu ûrîa eekîte îthe rîrîa aûragithirie aa mûrwang'ina acio mîrongo mûgwanja.

**57** Ngai nîwacokire agîtûma andû a Shekemu manyitwe nî waganu wao o ene. Nîmaanyitirwe nî kîrumi kîrîa Jothamu mûvîcî wa Gideoni aarumanîte.

# Atir 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Tola

## Jairi

## Jefitha

**1** Vuva wa Abimeleki nîgwacokire gûgîûka mûndû wetagwa Tola, mûvîcî wa Pua nîguo avonokie Aisiraeli. Pua aarî mûvîcî wa Dodo na aarî wa mûvîrîga wa Isakaru. Tola aatûûraga Shamiru vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu.

**2** Tola nîwatongoririe Aisiraeli îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na îthatû (23). Nîwacokire agîkua na akîthikwa kûu Shamiru.

**2**

**3** Vuva wa Tola, Jairi wa kuuma Gileadi nîwaûkire. Jairi nîwatongoririe Aisiraeli îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na îîrî (22).

**4** Jairi aarî na avîcî mîrongo îthatû (30) arîa maathiîcaga matûîte njaû mîrongo îthatû cia mvunda. Nao maarî na matûûra mîrongo îthatû kûu vûrûrirî wa Gileadi marîa matwîre metagwa Havothu-Jairu nginya ûmûnthî.

**5** Jairi nîwacokire agîkua na akîthikwa kûu Kamoni.

**5**

**6** Aisiraeli nîmeevîrie Ngai-Mûnene rîngî. Nîmaagoocire Baali, Maashitarothu na ngai cia Moabu, Aamoni, na cia Filisiti. Nîmaatiganîrie Ngai-Mûnene na magîtiga kûmûtungatîra.

**7** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwarakarire nîûndû wa Aisiraeli, na akîmarekereria kûrî Afilisiti na Aamoni.

**8** Nao Afilisiti na Aamoni nîmaarivire na makîvinyîrîria andû onthe a Isiraeli arîa maatûûraga vûrûrirî wa Amori mwena wa îrathîro wa Jorodani kûu Gileadi îvinda rîa mîaka îkûmi na înana (18).

**9** Aamoni nîmaaringire Jorodani na makîthiî kûrûa na andû a mûvîrîga wa Juda, Benjamini, na nyomba ya Efiraimu. Kwoguo Aisiraeli maarî na thîna mûno.

**9**

**10** Aisiraeli nîmaacokire makîrîrîra Ngai-Mûnene makiugaga atîrî, “Nîtûkûvîtîrîtie, nîûndû nîtûgûtiganîrîtie we Ngai wetû na tûgatungatîra Baali ngai cia mîvuanano.”

**10**

**11** Nake Ngai-Mûnene nîwamerire atîrî, “Kinthî ndiamûvonokirie kuuma kûrî Amisiri, Aamori, Aamoni na Afilisiti?

**12** Asidoni, Amaleki na Aamidiani wanao nîmaamûvinyîrîrîtie, na rîrîa mwandîrîre nînaamûvonokirie kuuma kûrî o.

**13** Nwatî nîmwandiganîrie na mûgîtungatîra ngai ciîngî. Kwoguo ndikamûvonokia rîngî.

**14** Thiîni mûkarîrîre ngai icio mwathuurire nîguo imûvonokie rîrîa mûranyamarîka.”

**14**

**15** Nwatî andû a Isiraeli nîmeerire Ngai-Mûnene atîrî, “Nîtwîvîtie. Twîke wa ûrîa ûkwona kwagîrîrîte, nwatî twakûthaitha ûtûvonokie ûmûnthî.”

**16** Kwoguo nîmaatere ngai icio maarî nacio na magîtungatîra Ngai-Mûnene. Nake Ngai-Mûnene nîwegwire ntha nîûndû wa ûrîa Aisiraeli maanyarirîkîte.

**16**

**17** Aamoni nîmaaûnganire na makîamba magema mao kûu Gileadi. Nao andû a Isiraeli makîûngana na makîamba magema kûu Mizipa îrîa îrî Gileadi.

**18** Marî wa kûu, atongoria a andû a Isiraeli nîmaambîrîrie kûrania o ene atîrî, “Nî ûrîkû ûkwambîrîria kûtharîkîra andû a Aamoni? Ûrîa ûgwîka guo nîke ûgûtuîka mûtongoria wa andû onthe arîa matûûraga Gileadi.”

# Atir 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mwarî wa Jefitha

**1** Jefitha ûrîa warî Mûgileadi aarî mûthigari njamba. Nwatî ng'ina aarî mûmaraa nake îthe wa Jefitha eetagwa Gileadi.

**2** Îthe Gileadi nîwagîre na avîcî engî na mûka ûrîa aavikirie. Rîrîa avîcî acio maakûrire, nîmaavinyûririe Jefitha na makîmwîra atîrî, “Gûtirî kîndû ûkagaa kuuma kûrî vava, nîûndû ûrî mûvîcî wa mûndûmûka wîngî.”

**3** Jefitha nîwaûrire akiuma kûrî aa mûrwang'ina na akîthiî gûtûûra vûrûrirî wa Tobu. Arî kûu Tobu, Jefitha nîwanyitanîre na gîkundi Kîam andû mataarî kîene na nîmaathiîcanagia nake makîtharîkagîra andû.

**3**

**4** Vuva wa kavinda, andû a Amoni nîmaathiîre kûrûa na andû a Isiraeli.

**5** Rîrîa Aamoni maambîrîrie kûtharîkîra Aisiraeli, athuuri a Gileadi nîmaathiîre kûgîra Jefitha kûrîa aarî vûrûrirî wa Tobu.

**6** Nîmaamwîrire atîrî, “Ûka ûtûtongorie, nîguo tûrûe na Aamoni.”

**6**

**7** Nwatî Jefitha nîwacokerie athuuri acio a Gileadi atîrî, “Kinthî mûtiamenire na mûkîmîngata kuuma mûciî kwa vava? Mwambîcîra rîu nîkî rîrîa mûrî na thîna?”

**7**

**8** Nao athuuri acio a Gileadi nîmeerire Jefitha atîrî, “Kîu nîkîo gîatûma tûgwîcîra nîguo tûthiî nawe tûkarûe na Aamoni na ûtuîke mûtongoria wetû na wa andû onthe arîa matûûraga Gileadi.”

**8**

**9** Nake Jefitha nîwerire athuuri acio atîrî, “Ethîrwa nîmûkûnjokia mûciî nîguo tûkarûe na Aamoni, nake Ngai-Mûnene amvotithie kûmavoota, nînie ngaatuîka mûthamaki wenyu.”

**9**

**10** Athuuri acio nîmeerire Jefitha atîrî, “Îî nîtwetîkîra, na Ngai-Mûnene nîke mûira wetû.”

**11** Kwoguo Jefitha nîwathiîre marî na athuuri acio a Gileadi, na andû nîmaamûtuire mûtongoria na mûthamaki wao. Jefitha nîwaririe maûndû monthe marîa aarî namo kûu Mizipa arî mbere ya Ngai-Mûnene.

**11**

**12** Jefitha nîwacokire agîtûma anjaama kûrî mûthamaki wa Aamoni makamwîre atîrî, “Nî atîa tûkûvîtîrîtie, atî nîguo ûke ûrûe na andû a vûrûri wakwa?”

**13** Nake mûthamaki wa Aamoni nîwacokerie anjaama a Jefitha atîrî, “Rîrîa Aisiraeli maaumire Misiri nîmaanjunire vûrûri wakwa kuuma rûnjî rwa Arinoni nginya rûnjî rwa Jaboku na rûnjî rwa Jorodani. Kwoguo rîu njokeria na thayû.”

**13**

**14** Jefitha nîwatûmire anjaama rîngî kûrî mûthamaki wa Aamoni

**15** makamwîre atîrî, “Andû a Isiraeli matiacuna andû a Moabu vûrûri wao kana andû a Amoni vûrûri wao.

**16** Nwatî rîrîa Aisiraeli maaumire Misiri nîmaavîtûkîrîre werûrî nginya îria îtune na magîkinya Kadeshi.

**17** Aisiraeli nîmaacokire magîtûma anjaama mathiî kûrî mûthamaki wa Edomu makamûrie atwîtîkîrie tûvîtûkîrîre vûrûrirî waku. Nwatî mûthamaki wa Edomu ndaametîkîria. Nîmaacokire magîtûmana kûrî mûthamaki wa Moabu, nwatî wanake ndaametîkîria. Kwoguo Aisiraeli nîmeekarire wa kûu Kadeshi.

**18** Nîmaacokire makîthiî na mbere mavîtûkîrîrîte werûrî. Nîmaathiûrûrûkire vûrûri wa Edomu na vûrûri wa Moabu nginya magîkinya mwena wa îrathîro wa Moabu îrîa yarî mwena ûcio wîngî wa rûnjî rwa Arinoni. Nîmaambire magema mao vau, nwatî matiaringa rûnjî rwa Arinoni nîûndû nîruo rwarî mûvaka wa Moabu.

**19** Aisiraeli nîmaacokire magîtûma anjaama kûrî Sihoni, mûthamaki wa Amori, ûrîa wathanaga arî Heshiboni makamwîre ‘Twakûthaitha ûtwîtîkîrie tûvîtûkîrîre vûrûrirî waku tûkinye vûrûrirî wetû.’

**20** Nwatî Sihoni ndetîkîria Aisiraeli mavîtûkîrîra vûrûrirî wake. Vandû va ûguo, Sihoni nîwaûnganirie andû ake onthe vamwe na makîamba magema kûu Jahazi na makîtharîkîra Aisiraeli.

**21** Nwatî Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîwarekererie Sihoni na andû ake onthe kûrî Aisiraeli na makîmavoota. Kwoguo Aisiraeli nîmegwatîre vûrûri wonthe wa Aamori arîa maatûûraga vûrûri ûcio.

**22** Nîmegwatîre vûrûri wonthe wa Aamori kuuma Arinoni nginya Jaboku na kuuma werûrî nginya Jorodani.

**23** Kwoguo Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîwengatire Aamori nîguo mathengutîre andû ake Aisiraeli. Nîkwa ûkwenda kwîgwatîra vûrûri wetû?

**24** Îigîre kîrîa Kemoshi, ngai yaku îkûveete? Natue nîtwîgwatîra kûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû atûvete.

**25** Nîkwa wî mwaro gûkîra Balaki, mûvîcî wa Zipori, mûthamaki wa Moabu? Ke ndaananegenania na Aisiraeli, wana ndaanarûa nao.

**26** Aisiraeli matwîre Heshiboni, Aroeri na icagirî irîa imathiûrûrûkîrîtie vamwe na matûûra monthe marîa marî rûtere rwa rûnjî rwa Arinoni îvinda rîa mîaka magana mathatû (300). Waregire kûmengata kuo îvinda rîu rîonthe nîkî?

**27** Nie ndikûvîtîrîtie, nwatî we nîûramvîtîria nîûndû wa kwenda tûrûe nawe. Tiga Ngai-Mûnene ûrîa arî ke mûtucanîri, atwithanie ûmûnthî gatagatî ka andû a Isiraeli na andû a Amoni.”

**28** Nwatî mûthamaki wa Aamoni ndathikîrîria ndûmîrîri îo yaumîte kûrî Jefitha.

**28**

**29** Roho wa Ngai-Mûnene nîwacokire ûgîtonya kûrî Jefitha, nake nîwaumire kûu akîvîtûkîra Gileadi na Manase na agîcoka Mizipa kûu Gileadi na akîthiî nginya agîkinya Amoni.

**30** Jefitha nîwerîre Ngai-Mûnene atîrî, “Ethîrwa nîûkûmvotithia kûvoota Aamoni,

**31** kîrîa gîkauma nyomba gwakwa kîrî Kîam mbere gîûkîte kûndûnga narîkia kûvoota Aamoni, nîngaakîvecana kûrî Ngai-Mûnene kîrî îtega rîa kûvîvua.”

**31**

**32** Kwoguo Jefitha nîwaringire rûnjî athiîte kûrûa na Aamoni, nake Ngai-Mûnene nîwamûvotithirie kûmavoota.

**33** Nîwamaûragire kuuma Aroeri nginya vûrûrirî ûrîa ûthiûrûrûkîrîtie Minithi, matûûra mîrongo îîrî nginya Abeli-karemimu. Jefitha nîwaûragire andû engî mûno. Kwoguo andû a Amoni nîmaavootirwe nî andû a Isiraeli.

**33**

**34** Rîrîa Jefitha aacokire mûciî kûu Mizipa, mwarî nîwaumire nja na akîthiî kûmûtûnga akîinagia akîvûraga tamburini. Nîke warî mwana wake wenga, ndaarî na mwana wîngî wa kavîcî kana wa kerîtu.

**35** Rîrîa Jefitha aamwonire, nîwatembûrangire nguo ciake nîûndû wa kîeva na akiuga atîrî, “Ûûi, mwarîwa! Nîwambûraga ngoro! Nîwatûma nyitwa nî mathîna meengî mûno. Nînerîrîre Ngai-Mûnene na mwîvîtwa na ndingîvota kûregana naguo!”

**35**

**36** Mwarî nîwamwîrire atîrî, “Vava, ethîrwa nîwîrîrîte Ngai-Mûnene ûndû na mwîvîtwa, mbîka ûrîa waugire na kanyua gaku atî nîûgeka, nîûndû Ngai-Mûnene nîakûrîvîrîrîtie kûrî nthû ciaku, Aamoni.”

**37** Nwatî nîwacokire akîra îthe atîrî, “Mbîtîkîria mbîke ûndû ûmwe. Tiga mbîthîrwe nîrî nienga îvinda rîa mîeri îîrî, nîguo tûthiî irîmarî na arata akwa tûgacakae nîûndû ngaakua ndarî mûviku.

**38** Jefitha nîwacokire akîra mwarî athiî na akîmûrekia athiî kwa îvinda rîa mîeri îîrî. Mwarî na arata ake nîmaathiîre kûu irîmarî na agîcakaya nîûndû agaakua atarî mûviku.

**39** Vuva wa mîeri îîrî, nîwacokire kûrî îthe ûrîa wamwîkire wata ûrîa eerîrîte Ngai-Mûnene nîageka. Mwarî ndaarî anamenyana kîîmwîrî na mûndû mûrûme wanarî ûrîkû.”

**39** Naguo ûndû ûcio nîwatuîkire mûtugo wa kûrûmîrîrwa kûu Isiraeli

**40** atî erîtu a Isiraeli maumage mîciî îvinda rîa mîthenya îna wa mwaka wa mwaka magacakae makîririkana mwarî wa Jefitha ûrîa Mûgileadi.

# Atir 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jefitha na andû a Efiraimu

## Ibuzani, Eloni na Abudoni

**1** Andû a Efiraimu nîmaaûnganire vamwe na makîîvarîria kûrûa. Nîmaaringire Rûnjî rwa Jorodani na makîthiî Zafoni na nîmaaûririe Jefitha atîrî, “Ûvîtûkire mûvaka wathiî kûrûa na Aamoni nîkî na ndûnatwîta tûthiî nawe? Nîtûmundia nyomba yaku mwaki tûkûvîvîrie ndaarî!”

**1**

**2** Nwatî Jefitha nîwamerire atîrî, “Nie na andû akwa twarî avîtaniu na Aamoni. Rîrîa naamwîtire mûtiaûka kûmvonokia kuuma kûrî o.

**3** Rîrîa noonire atî tîmûmvonokia, nînevirire ûgwatirî wa gîkuû na nînaaringire ngîthiî kûrûa na Aamoni na Ngai-Mûnene nîwamvotithirie kûmavoota. Kwoguo mûkîte kûrî nie mûkîenda tûrûe namue nîkî?”

**4** Jefitha nîwacokire akîûngania vamwe arûme onthe a Gileadi, makîrûa na andû a Efiraimu na akîmavoota nîûndû andû a Efiraimu nîmaaugîte atîrî, “Mue andû a Gileadi aya mûtûûraga gatagatî ka Efiraimu mwatorokire kuuma Efiraimu mûkîthiî vûrûrirî wa Manase!”

**5** Andû a Gileadi nîmeenyitîre mariûko monthe ma rûnjî rwa Jorodani kûrîa andû a Efiraimu mangîaringîre rûnjî. Nake mûndû wa wonthe wa Efiraimu angîaugaga etîkîrue aringe, andû a Gileadi nîmaamûragia atîrî, “We ûrî Mûefiraimu?” Nake angîaugire, “Naarî,”

**6** nîmangîamwîraga atîrî, “Ta gweta kiugo gîkî, ‘Shibolethi’, nake akagweta, ‘Shibolethi,’ ” nîûndû ndangîavotaga gûkîgweta waro. Nîmaacokaga makamûnyita na makamûûragîra kûu mariûkorî ma Jorodani. Îvindarî rîu Aefiraimu ngiri mîrongo îna na igîrî (42,000) nîmaaûragirwe.

**6**

**7** Jefitha nîwatirîrîre vûrûri wa Isiraeli îvinda rîa mîaka îtandatû. Nîwacokire agîkua na akîthikwa mûciî gwake kûu îtûûrarî rîa Gileadi.

**7**

**8** Vuva wa Jefitha, Ibuzani wa kuuma Bethilehemu nîke watuîkire mûtirîrîri wa vûrûri wa Isiraeli.

**9** Ibuzani aarî na avîcî mîrongo îthatû (30) na erîtu mîrongo îthatû (30). Nîwavecanire erîtu ake mîrongo îthatû makîvika nja ya mbarî yake, agîcoka akîrete erîtu mîrongo îthatû kuuma nja ya mbarî yake nîguo mavikue nî avîcî ake. Ibuzani aatirîrîre vûrûri wa Isiraeli îvinda rîa mîaka mûgwanja (7).

**10** Nîwacokire agîkua na akîthikwa îtûûrarî rîa Bethilehemu.

**11** Vuva wa Ibuzani, Eloni wa mûvîrîga wa Zebuluni nîwatuîkire mûtirîrîri vûrûri wa Isiraeli. Eloni aatirîrîre vûrûri wa Isiraeli îvinda rîa mîaka îkûmi (10).

**12** Nîwacokire agîkua na akîthikwa kûu Aijaloni vûrûrirî wa Zebuluni.

**12**

**13** Vuva wa Eloni, Abudoni mûvîcî wa Hileli wa kuuma Pirathoni nîwatuîkire mûtirîrîri vûrûri wa Isiraeli.

**14** Abudoni aarî na avîcî mîrongo îna (40) na anake mîrongo îthatû (30) a avîcî ake arîa maathiîcaga matûîte mvunda mîrongo mûgwanja. Abudoni aatirîrîre vûrûri wa Isiraeli îvinda rîa mîaka înana.

**15** Abudoni nîwacokire agîkua na akîthikwa kûu Pirathoni vûrûrirî wa Efiraimu îrîa îrî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Amaleki.

# Atir 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûciarwa gwa Samusoni

**1** Andû a Isiraeli nîmeevîrie Ngai-Mûnene rîngî, nake Ngai-Mûnene nîwamarekererie wathanirî wa Afilisiti îvinda rîa mîaka mîrongo îna.

**1**

**2** Vîndî îo kwarî na mûndû wetagwa Manoa warî wa kuuma îtûûrarî rîa Zora. Manoa aarî wa mûvîrîga wa Dani na mûka aarî nthata.

**3** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwaumîrîre mûndûmûka ûcio na akîmwîra atîrî, “Taroria, we ûtûîre ûrî nthata, nwatî îvinda rîtarî îraca nîûkûgîa îvu na nîûgaaciara kavîcî.

**4** Kwoguo îîmenyerere na ndûkanyue ndivei kana njovi, kana ûrîa kîndû kîrî mûgiro,

**5** na rîrîa ûgaaciara, kavîcî kau gatikenjwa njuîrî nîûndû gakethîrwa kamûrîrîtwe Ngai kuuma gûciarwa gwako na gakethîrwa karî Mûnazari . Nîke ûkambîrîria kûvonokia Aisiraeli kuuma kûrî Afilisiti.”

**5**

**6** Nake mûndûmûka ûcio nîwathiîre na akîra mûthuuriwe atîrî, “Mûndû wa Ngai nîwaûka kûrî nie. Nîonekaga arî wa kûgegania ta mûraika wa Ngai. Nie ndinamûûria kûrîa araumîte na ndanambîra rîîtwa rîake.

**7** Nwatî nîambîrire atî nîngûgîa îvu na nîngaaciara kavîcî. Nîacokire ambîra atî ndikanyue ndivei kana njovi kana kîndû kîrî mûgiro nîûndû kavîcî kau nîgakaamûrîrwa Ngai ûtûûrorî wako wonthe na gakethîrwa karî Mûnazari.”

**7**

**8** Nake Manoa nîwavoire Ngai-Mûnene akiugaga atîrî, “Nakûthaitha, Ngai-Mûnene, tiga mûndû wa Ngai ûrîa watûmire aûke rîngî kûrî tue nîguo atwîre ûrîa twagîrîrwe nî gwîka na kavîcî kau rîrîa gagaaciarwa.”

**8**

**9** Ngai nîwekire ûrîa Manoa aamûririe, na mûraika wa Ngai nîwacokire kûrî mûka wa Manoa na akîmwîthîra mûgûndarî ekarîte nthî. Nwatî matiarî na mûthuuriwe, Manoa.

**10** Kwoguo nîwavinyûrire kûrî mûthuuriwe, na akîmwîra atîrî, “Taroria! Mûndû ûrîa waûkîte kûrî nie mûthenya ûrîa wîngî nîwanyumîrîra rîngî.”

**10**

**11** Manoa nîwaûkîrire na makîthiî na mûka. Nîwathiîre kûrî mûndû ûcio na akûmûria atîrî, “We nîwe waragia na mûka wakwa?”

**11** Nake mûndû ûcio nîwacokirie atîrî, “Îî nînie.”

**11**

**12** Manoa nîwaûririe mûndû ûcio atîrî, “Rîrîa ciugo ciaku ikaavinga-î, mûtûûrîre wa kaana kau ûkethîrwa ûrî wa mûthemba ûrîkû, na gakaaruta wîra ûrîkû?”

**12**

**13** Nake mûraika wa Ngai-Mûnene nîwerire Manoa atîrî, “Nwanginya mûkaguo akaavingia maûndû monthe marîa naamwîrire.

**14** Ndakarîe kîndû wa kîonthe kiumîte mîthaviburî, ndakanyue ndivei, kana njovi kana arîa irio wa cionthe irî mûgiro. Nîwagîrîrwe nî kûvingia maûndû monthe marîa naamwathire eke.”

**14**

**15** Nake Manoa nîwerire mûraika wa Ngai-Mûnene atîrî, “Nakûthaitha ndûkathiî. Tiga tûkûrugîre koori.”

**16** Nwatî mûraika wa Ngai-Mûnene nîwerire Manoa atîrî, “Ethîrwa nîngwîkara gûkû, tîndîa irio cienyu. Nwatî ethîrwa nîmûkwenda kûivarîrîria, ivîvieni rîrî îtega kûrî Ngai-Mûnene.” (Manoa ndaamenyaga atî ûcio aarî mûraika wa Ngai-Mûnene.)

**16**

**17** Nake Manoa nîwerire mûraika wa Ngai-Mûnene atîrî, “Twîre rîîtwa rîaku nîguo tûgaagûtîîa rîrîa ciugo ciaku ikaavinga.”

**17**

**18** Nake mûraika wa Ngai-Mûnene nîwaûririe Manoa atîrî, “Ûrenda kûmenya rîîtwa rîakwa nîkî? Rîîtwa rîakwa nî rîa kûgegania.”

**18**

**19** Kwoguo Manoa nîwocire koori na ngano na agîitegera Ngai-Mûnene na agîcigîrîra îgûrû rîa îthiga. Ngai-Mûnene ûcio nîke wîkaga maûndû ma magegania.

**19**

**20** Rîrîa nînîmbî cia mwaki ciaunûkagia na îgûrû kuuma metharî ya kîgongoona, Manoa na mûka nîmoonire mûraika wa Ngai-Mûnene aunûkîtie na îgûrû arî nînîmbîrî cia mwaki. Manoa na mûka nîmeenamîrîrie mothiû mao nthî makîgooca na matiacoka kwona mûraika ûcio rîngî.

**21** Mûraika wa Ngai-Mûnene ndaanaumîrîra Manoa na mûka rîngî. Nao nîmaamenyire atî ûcio aarî mûraika wa Ngai-Mûnene.

**21**

**22** Manoa nîwacokire akîra mûka atîrî, “Na ma nîtûgûkua nîûndû nîtwonete Ngai.”

**23** Nwatî mûka nîwamûcokerie atîrî, “Kethîrwa Ngai-Mûnene nîwendete gûtûûraga, ndangîretîkîrire matega metû na ndangîtwonetie maûndû mama monthe kana atwîra maûndû ta mama.”

**23**

**24** Mûndûmûka ûcio nîwaciarire kavîcî agîgatuîra rîîtwa Samusoni. Kavîcî kau nîgaakûrire na Ngai-Mûnene nîwakarathimire.

**25** Naguo Roho wa Ngai-Mûnene nîwambîrîrie kûmwîkîra vinya arî kûrîa mbarî ya Dani yambîte magema gatagatî ka Zora na Eshitaoli.

# Atir 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Samusoni na mûndûmûka wa kuuma Timuna

**1** Mûthenya ûmwe Samusoni nîwanyûrûrûkire akîthiî Timuna. Arî wa kûu, nîwonire mûndûmûka ûmwe Mûfilisiti.

**2** Samusoni nîwacokire mûciî na akîra îthe na ng'ina atîrî, “Nîmonire mûndûmûka Mûfilisiti kûu Timuna. Kwoguo ngîrîrani ke nîmûvikie.”

**2**

**3** Nwatî îthe na ng'ina nîmaamûririe atîrî, “Ûrenda kûvikia mûndûmûka kuuma kûrî Afilisiti arîa matarî aruu nîkî? Nîkwa ûtangîthuura mûndûmûka kuuma kûrî andû a mbarî yetû, kana gatagatîrî ka andû etû onthe?”

**3** Nwatî Samusoni nîwerire îthe na ng'ina atîrî, “Nîrenda mûngîrîre ûcio nîûndû nîke mendete mûno.”

**3**

**4** Aciari a Samusoni matiamenyaga atî nî Ngai-Mûnene wendaga Samusoni eke ûguo. Ngai-Mûnene aacaragia kanya ga kûvûûra Afilisiti. Vîndî îo Afilisiti nîo maathaga Aisiraeli.

**4**

**5** Samusoni nîwacokire makîthiî Timuna marî na aciari ake. Rîrîa maakinyire mîgûndarî ya mîthavibu kûu Timuna, Samusoni nîwegwire kaana ka mûnyambû gaûkîte kûrî ke gakîraramaga.

**6** Roho wa Ngai-Mûnene nîwamûnyûrûrûkîre na vinya wa rîmwe na agîtucanga mûnyambû ûcio tûcunjî ta ûrîa mûndû atucangaga koori ka mbûri. Nwatî ndeera aciari ake ûrîa eekîte.

**6**

**7** Nîwacokire akîthiî na makîaria na mûndûmûka ûcio na Samusoni akîmwenda.

**8** Vuva wa mîthenya mînini Samusoni nîwacokire kûgîra mûndûmûka ûcio. Arî njîrarî nîwarûngamire na akîamba gûcaria kimba Kîam mûnyambû ûrîa aaûragîte. Nîwamakire rîrîa oonire gîtutu Kîam njûkî na ûûkî ûrî ndaarî ya kimba kîu.

**9** Nîwekîrire ûûkî njararî na akîthiî akîrîcaga. Nîwathiîre kûrî aciari ake na akîmarûmia ûûkî ûcio na makîrîa. Nwatî Samusoni ndameera atî aarutîte ûûkî ûcio ndaarî ya kimba Kîam mûnyambû.

**9**

**10** Îthe wa Samusoni nîwathiîre kûgîra mûndûmûka ûcio na Samusoni akîthondeka kîrugo kuo kûringana na mîtugo ya anake.

**11** Rîrîa Afilisiti moonire Samusoni, nîmaatûmire anake mîrongo îthatû (30) nîguo mathiî mekaranie nake.

**12** Samusoni nîwerire anake acio atîrî, “Nîngûmûgwatithia ndaî. Ethîrwa nîmûkûndaûrîra yo mîthenyarî îno mûgwanja ya kîrugo Kîam ûviki, nîngaamûva nguo mîrongo îthatû mbaro mûno na ciîngî mîrongo îthatû cia gûcenjia.

**12**

**13** “Nwatî ethîrwa mûtingîvota kûndaûrîra yo nwanginya mûkaanengera nguo mîrongo îthatû mbaro mûno na ciîngî mîrongo îthatû cia gûcenjia.”

**13** Nao nîmaamwîrire atîrî, “Twîre ndaî îo yaku tûmîgue.”

**13**

**14** Nake nîwamerire atîrî,

**14** “Kuuma kûrî mûrîcani nîkwaumire irio,

**14** kuuma kûrî ûcio ûrî vinya nîkwaumire mûrîo.”

**14** Anake acio matiavotete gûtaûra ndaî îo kwa îvinda rîa mîthenya îthatû.

**14**

**15** Mûthenyarî wa kana , nîmeerire mûka wa Samusoni atîrî, “Thaîrîria mûthuuriguo nîguo atwîre ûrîa ndaî îo îrauga. Warega nîkwa tûgûkûvîvia mûrî na andû a mûciî waku. Nîkwa mwatwîtire gûkû nîguo mwîe indo cietû?”

**15**

**16** Kwoguo mûka wa Samusoni nîwathiîre mbere ya Samusoni akîrîraga na akîmwîra atîrî, “Ndûmendete! Nîûmenete! Wagwatithirie andû a vûrûri wetû ndaî na ndwambîra ûrîa yugîte!”

**16** Nake Samusoni nîwerire mûka atîrî, “Ndirî mwîru vava kana nyanya, nîngîkwîra atîa?”

**17** Mûka wa Samusoni nîwarîrire mîthenya îo mûgwanja ya kîrugo kîu nîguo Samusoni amûtaûrîre ndaî îo. Nwatî mûthenya wa mûgwanja Samusoni nîwerire mûka ûrîa ndaî îo yaugaga nîûndû nîwamûthînagia mûno. Nake mûka wa Samusoni nîwacokire akîra Afilisiti acio.

**18** Kwoguo mûthenya wa mûgwanja mbere ya Samusoni atonye nyombarî îrîa aamamaga, andû a îtûûra nîmaathiîre kûrî ke na makîmwîra atîrî,

**18** “Nîndûî kîrî mûrîo gûkîra ûkî?

**18** Nîndûî kîrî vinya gûkîra mûnyambû?”

**18** Nake Samusoni nîwamerire atîrî,

**18** “Kethîwa mûtinarîma na ng'ombe yakwa,

**18** mûtingîavota gûtaûra ndaî yakwa.”

**18**

**19** Roho wa Ngai-Mûnene nîwamûnyûrûkîre wa rîmwe na ûkîmwîkîra vinya. Nîwanyûrûrûkire Ashikeloni na akîûraga andû mîrongo îthatû kûu îtûûrarî. Nîwacokire akîmaruta nguo ciao irîa mbaro mûno na akîinenganîra kûrî andû arîa maataûrîte ndaî. Vuva wa ûguo, Samusoni nîwacokire mûciî arî mûrakaru.

**20** Mûka wa Samusoni nîwavecanirwe kûrî mûndûmûrûme ûrîa warûngamîrîrîte Samusoni ûvikirî.

# Atir 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Samusoni nîwavootire Afilisiti

**1** Mekaranga Samusoni nîwathiîre gûcerera mûka îvinda rîa maketha ma ngano na akîmûvirîra koori ka mbûri. Nîwerire mûthoniwe atîrî, “Nîrenda kûthiî nyomba kwa mûka wakwa.”

**1** Nwatî mûthoniwe ndeetîkîria Samusoni atonye kuo.

**2** Mûthoniwe wa Samusoni nîwamwîrire atîrî, “Na ma nie neciragia atî nîwamûmenire viû, kwoguo nînaamûvecanire kûrî mûrataguo. Nwatî kûnarî ûguo mwarwamg'ina ûrîa mûnini nî mûthaka gûkîra mûkaguo. Nakûthaitha tu mwoce vandûrî vake.”

**2**

**3** Nake Samusoni nîwamerire atîrî, “Vîndî îno, nie ndikaaûrua nîûndû wa maûndû marîa ngwîka Afilisiti!”

**4** Kwoguo Samusoni nîwathiîre na agîoca mbwe magana mathatû (300). Nîwaciovanirie na mîkia yacio igîrî igîrî, agîcoka akîoverera kîmûrî Kîam mwaki wa îkundorî rîa mîkia yacio.

**5** Nîwacokire akîmundia mwaki imûrîrî icio na akîrekereria mbwe icio ithiî mîgûndarî ya Afilisiti îrîa yarî na ngano. Nîciavîvirie ngano irîa ciarî ngethe na irîa itarî ngethe, wa vamwe na mîgûnda yao ya mîthavibu.

**6** Rîrîa Afilisiti maaûrîrîrie mûndû ûrîa wekîte ûguo, nîmaamenyire atî nî Samusoni wekîte guo nîûndû mûthoniwe wa kuuma Timuna nîwocete mûka wa Samusoni na akamûvecana kûrî mûndû wîngî mûrata wa Samusoni. Kwoguo Afilisiti nîmaathiîre na makîvîvia mûndûmûka ûcio vamwe na andû a mûciî wao magîkua.

**6**

**7** Nake Samusoni nîwamerire atîrî, “Ethîrwa ûguo nîguo mwîkaga, nînîîvîta atî ndingîthiî ndambîte kwîrîvîrîria kûrî mue!”

**8** Samusoni nîwaûragire Afilisiti eengî mûno, na agîcoka agîkara ngurungarî ya îthiga rîrîa rîarî Etamu.

**8**

**9** Afilisiti nîmaathiîre na makîamba magema mao kûu Juda, na makîtharîkîra îtûûra rîa Lehi.

**10** Nao andû a Juda nîmaaûririe Afilisiti atîrî, “Mûratûtharîkîra nîkî?”

**10** Nao nîmaacokirie atîrî, “Tûraûkire kûnyita Samusoni nîguo tûmwîke wata ûrîa wanake aatwîkire.”

**11** Kwoguo arûme ngiri ithatû (3,000) a Juda nîmaathiîre ngurungarî ya îthiga rîa Etamu na makîra Samusoni atîrî, “Nîkwa ûtaicî atî Afilisiti nîo matwathaga? Nîkwa ûtûîkîte atîa?”

**11** Nake Samusoni nîwamacokerie atîrî, “Nîramekire wata ûrîa wanao maambîkire.”

**11**

**12** Arûme acio a Juda nîmeerire Samusoni atîrî, “Tûkire gûkû nîguo tûkûove na tûkûvire kûrî Afilisiti.”

**12** Nake Samusoni nîwamerire atîrî, “Îîvîteni kûrî nie atî, mue ene tîmûmbûraga.”

**12**

**13** Nao nîmaamwîrire atîrî, “Tue tûtîkûraga. Tûrenda gûkwova tûcoke tûkûvire kûrî Afilisiti.” Kwoguo nîmaamwovire na mîkanda îîrî îno îtanova kîndû rîngî na makîmûruta ngurungarî ya îthiga.

**13**

**14** Rîrîa aakinyire Lehi, Afilisiti nîmaavinyûrire na kûrîa aarî makîmugagîrîria. Naguo roho wa Ngai-Mûnene nîwamwîkîrire vinya wa rîmwe na agîtucanga mîkanda îrîa yamwovanîtie njara. Yatuîkangire îkîgûcaga nthî ta mûvûra ûvîvîtue nî mwaki.

**15** Nîwacokire akîona îvîndî rîa rûthîa rwa mvunda yakuîte îvinda rîtaarî îraca. Nîwarîocire na akîûraga arûme ngiri îmwe narîo.

**16** Kwoguo Samusoni nîwaugire atîrî,

**16** “Naaûragire arûme ngiri îmwe na îvîndî rîa rûthîa rwa mvunda,

**16** naamaiganîrîre vamwe ngîtûmagîra îvîndî rîa rûthîa rîa mvunda.”

**16**

**17** Rîrîa aarîkirie kuga ûguo, nîwatere îvîndî rîa rûthîa rwa mvunda rîu aarî narîo. Vandû vau ûndû ûcio wekîkîre veetirwe Ramathu Lehi

**17**

**18** Samusoni nîwacokire akînyonda mûno, kwoguo nîwetire Ngai-Mûnene na akîmwîra atîrî, “Nîwe ûmvotithîtie kûvootana na ûvootani mûnene ûguo. Rîu nîkwa ûrenda ngue nî nyonda na nyitwe nî Afilisiti aya mataruaga?”

**19** Ngai nîwatûmire nthî îgîe na karima kûu Lehi na manjî makiumîrîra karimarî kau. Samusoni nîwanyuire manjî mau na akîambîrîria kwîgua waro. Kwoguo kathima kau nîgeetirwe Eni-hakore. Kathima kau gatûûraga kûu Lehi nginya ûmûnthî.

**19**

**20** Samusoni aatirîrîre Isiraeli îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî (20) vîndî îrîa Afilisiti maathaga vûrûrirî ûcio.

# Atir 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Samusoni arî Gaza

## Samusoni na Delila

## Gûkua gwa Samusoni

**1** Vîndî îmwe Samusoni nîwathiîre îtûûrarî rîa Gaza. Nîwethîre mûmaraa ûmwe kuo na akîmenyana nake kîîmwîrî.

**2** Rîrîa andû a Gaza maamenyithirue atî Samusoni aarî kûu, nîmaathiûrûrûkîrie vandû vau makîmweterera ûtukû mûgima marî vau kîvingorî Kîam îtûûra. Nîmeekarire vau makirîte kivi makîîraga na ngoro atîrî, “Nîtûmweterera ava nginya gûkîe nîguo tûmûrage.”

**3** Nwatî Samusoni aamamire nginya thaa thita cia ûtukû agîcoka akîramûka. Nîwacokire akîthiî agîkûûra kîvingo Kîam îtûûra kîonthe vamwe na ikingi cia mîrango, ivingi na indo cionthe ciakîo. Nîwacigîrîre iturorî ciake na akîthiî nacio nginya îgûrû rîa kîrîma kîrîa kîng'ethanîrîte na Heburoni.

**3**

**4** Vuva wa ûguo Samusoni nîmeendanire na mûndûmûka ûmwe wa kuuma Kîamndarî gîa Soreki wetagwa Delila.

**5** Athamaki a Filisiti nîmaathiîre kûrî Delila na makîmwîra atîrî, “Veenereria Samusoni nîguo akwîre kûrîa vinya ûcio wake mûnene ûguo umaga na ûrîa tûngîmûvoota, tûmûthaîke na tûmûthirie vinya. Natue tûgaakûva wa mûndû tûcunjî ngiri îmwe na îgana rîmwe twa sîlûva.”

**5**

**6** Kwoguo Delila nîwerire Samusoni atîrî, “Nakûthaitha ûmbîre kûrîa vinya ûcio waku mûnene ûguo umaga na mûndû angîkûthaîka atîa nîguo akûthirie vinya?”

**6**

**7** Nake Samusoni nîwerire Delila atîrî, “Mangînthaîkania na ndigi cia ûta ino itarî nyûmû na itanavûthîrwa rîngî, nîngîthîrwa ndarî na vinya wata andû acio engî.”

**7**

**8** Nao athamaki a Filisiti nîmaavirîre Delila ndigi mûgwanja cia ûta ino itarî nyûmû na îtaanavûthîrwa rîngî na akîthaîkania Samusoni nacio.

**9** Delila aarî na arûme meetererete marî nyombarî îngî ya ndaarî. Nîwacokire akiugîrîria Samusoni atîrî, “Samusoni! Afilisiti nîmaûkîte!” Nake Samusoni nîwatucangire ndigi icio cia ûta wata ûrîa ndigi cia vamba ituîkangaga ciagwatwa nî mwaki. Kwoguo matiamenya nthitho ya vinya wake.

**9**

**10** Delila nîwerire Samusoni atîrî, “Taroria, nîwanthekerera na wamveenia. Nakûthaitha ûmbîre ûngîthaîkwa na ndûî?”

**10**

**11** Nake Samusoni nîwerire Delila atîrî, “Mangînthaîkania na mîkanda îno îtaanavûthîrwa rîngî, nîngîthîrwa ndarî na vinya wata andû acio engî.”

**11**

**12** Kwoguo Delila nîwocire mîkanda îno îtaanavûthîrwa rîngî na akîmûthaîkania nayo. Nîwacokire akiugîrîria atîrî, “Samusoni! Afilisiti nîmaûkîte! Nao arûme meetererete marî nyombarî ya ndaarî.” Nwatî Samusoni nîwatucangire mîkanda îo ta karûrigi ga gûtuma nguo.

**12**

**13** Delila nîwerire Samusoni atîrî, “Wana rîu nîwanthekerera na wamveenia. Mbîra ûngîthaîkwa na ndûî.”

**13** Nake Samusoni nîwerire Delila atîrî, “Ûngîovania mîvîndo îno yakwa mûgwanja ya njuîrî vamwe, ûcoke ûmînyinyîrie kathugîrî, ngethîrwa ndarî na vinya wata andû acio engî.”

**13**

**14** Kwoguo Delila nîwavorerie Samusoni nîguo amame. Rîrîa aamamire, Delila nîwovanirie mîvîndo îo mûgwanja ya njuîrî cia Samusoni. Nîwacokire akîinyinyia na kathugî na akiugîrîria atîrî, “Samusoni! Afilisiti nîmaûkîte!” Nwatî Samusoni nîwaramûkire, agîkûûra kathugî na akîîthaûrania njuîrî kuuma kathugîrî.

**14**

**15** Delila nîwerire Samusoni atîrî, “Ûngîvota kuga nî ûmendete atîa na ngoro yaku îtarî kûrî nie? Ûnthekererete maita mathatû na nginya rîu ndûrî mûmbîru kûrîa vinya ûcio waku mwîngî ûguo ûrî.”

**16** Delila nîwathiîre na mbere kûmûria mûthenya wa mûthenya. Samusoni nîwanogirue nî ûndû ûcio na nîwathîkire mûno akîgua ta angîkua.

**17** Mûthiiarî, nîwamwîrire ûma. Aamwîrire atîrî, “Njuîrî ciakwa itianenjwa. Naamûrîrwe Ngai nîrî Mûnazari kuuma rîrîa naaciarirwe. Nîngîenjwa njuîrî ciakwa cia kîongo, nîngîthirwa nî vinya wakwa na ngekara ta andû acio engî.”

**17**

**18** Rîrîa Delila aamenyire atî Samusoni nîwamwîra ûma, nîwatûmanîre athamaki a Filisiti na akîmeera atîrî, “Ûkani riita rîmwe, nîûndû nîwanyumbûrîra ûma.” Nao athamaki a Filisiti nîmaacokire kûrî Delila makuuîte mbeca na njara.

**19** Delila nîwathaîrîrie Samusoni nginya akîgocerera na akîmamîria kîongo gîake ciaûrî cia Delila. Delila nîwacokire agîîta mûndûmûrûme ûmwe na akîmwîra enje mîvîndo îo mûgwanja ya njuîrî cia kîongo gîa Samusoni. Delila nîwambîrîre kûthînia Samusoni nîûndû vîndî îo Samusoni aarî mûthirîre nî vinya.

**20** Nîwacokire akiugîrîria atîrî, “Samusoni! Afilisiti nîmaûkîte!” Samusoni nîwaramûkire na akîîra na ngoro atîrî, “Nînyuma nja na nîîrivarive wata ûrîa nekaga mîthenya îo îngî.” Ndaamenyaga atî Ngai-Mûnene nîwamûtigîte.

**21** Afilisiti nîmaamûnyitire na makîmûkûûra metho. Nîmaamûvirire Gaza, makîmûthaîka na nyororo cia gîcango na akîvewa wîra wa kûthîaga na kîthîi arî njeera.

**22** Nwatî njuîrî cia kîongo gîake nîciambîrîrie kûmera rîngî.

**22**

**23** Athamaki a Afilisiti nîmaacemanirie vamwe nîguo makenanîre na marutîre Dagoni, ngai wao kîgongoona kînene. Maainaga atîrî, “Ngai wetû nîatûvotithîtie kûvoota Samusoni nthû yetû!”

**24** Rîrîa andû moonire Samusoni nîmaainire nyîmbo cia gûkumia ngai wao makiugaga atîrî, “Ngai wetû nîatûvotithîtie kûvoota nthû yetû îrîa yacûkangirie vûrûri wetû na îkîûraga andû eengî mûno etû!”

**25** Rîrîa meecûrirwe nî gîkeno nîmaaugire atîrî, “Îtani Samusoni nîguo atûthondekere mîthako!” Kwoguo nîmeetire Samusoni kuuma njeera. Nîwamathakîre mîthako na makîmûrûngamia gatagatî ka itugî igîrî.

**26** Samusoni nîwerire kamwanake karîa kaathiîcaga kamûnyitîte njara atîrî, “Tiga nyite itugî irîa itirîte nyomba, nîguo nîîtirîkanie nacio.”

**27** Nyombarî îo gwecûrîte andû aka na arûme. Athamaki onthe atano a Filisiti maarî kuo, nakuo ngorovarî kwarî na andû ta ngiri ithatû (3,000) aka na arûme arîa maaroretie Samusoni akîmathondekera mîthako.

**27**

**28** Samusoni nîwacokire akîvoya kûrî Ngai-Mûnene akiuga atîrî, “Ûûi, Mwathani Ngai-Mûnene, nakûthaitha ûndirikane. Nakûthaitha we Ngai, ûnjokerie vinya wakwa rîngî nîguo na njîra ya îringa rîîrî rîmwe mvote kwîrîvîrîria kûrî Afilisiti nîûndû wa kûngûûra metho moîrî.”

**29** Nîwacokire akînyita itugî igîrî cia gatagatî irîa ciagwatîrîrîte nyomba. Wa njara nîyanyitire gîtugî Kîamyo, agîîtirîkania na nyomba îo

**30** na akiugîrîria atîrî, “Nîrokucanîria vamwe na Afilisiti!” Nîwatindîkire nyomba îo na vinya wake wonthe na îkîgwîra athamaki vamwe na andû onthe arîa maarî ndaarî. Kwoguo andû arîa Samusoni aaûragire vîndî ya gûkua gwake maarî eengî gûkîra arîa aaûragîte arî mwoyo.

**30**

**31** Aa mûrwang'ina vamwe na andû acio engî a mûciî wake nîmaathiîre na magîoca mwîrî wake. Nîmaacokire naguo na makîûthika gatagatî ka Zora na Eshitaoli mbîrîrarî ya îthe Manoa. Samusoni aatirîrîre vûrûri wa Isiraeli îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî (20).

# Atir 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîvuanano ya Mika

**1** Vîndî îmwe kwarî na mûndû watûûraga vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu. Mûndû ûcio eetagwa Mika.

**2** Mika nîwerire ng'ina atîrî, “Tûcunjî ngiri îmwe na îgana twa sîlûva twaku tûrîa twaîirwe na ûkîruma mwîi wa tuo, taroria, nînie nîrî na tuo. Nînie naatwocire.”

**2** Nake ng'ina nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene arokûrathima mûvîcîwa!”

**3** Mika nîwacokerie ng'ina tûcunjî tûu ngiri îmwe na îgana twa sîlûva, nake ng'ina akîmwîra atîrî, “Nînyamûrîra Ngai-Mûnene sîlûva îno nîguo kîrumi gîtigakûgwate mûvîcîwa. Ikaavûthîrwa na kûthondeka mûvuanano wa kumua ûvakîtwe sîlûva kuonthe. Kwoguo rîu nîngûgûcokeria cio.”

**4** Rîrîa Mika aacokerie ng'ina sîlûva icio, ng'ina nîwocire tûcunjî magana maîrî kuuma kûrî cio na akîvirîra mûturi wa indo cia cuuma. Mûturi ûcio nîwathondekire mûvuanano na akîûvaka sîlûva kuonthe. Mûvuanano ûcio nîwacokire ûkigwa kwa Mika mûciî.

**4**

**5** Mika aarî na vandû vake varîa aagoocagîra. Nîwathondekire mîvuanano na efodi na akîthuura mûvîcî ûmwe agîtuîka mûthînjîri-Ngai wake.

**6** Vîndî îo, kûu Isiraeli gûtiarî na mûthamaki. Kwoguo wa mûndû eekaga wa ûrîa oonaga kwagîrîrîte.

**6**

**7** Vîndî îo kwarî na mwanake Mûlawi warî wa kuuma Bethilehemu ya Juda.

**8** Mwanake ûcio nîwaumire îtûûrarî rîa Bethilehemu na akîthiî gûcaria vandû vengî va gûtûûra. Wa athiîte, nîwakinyire kwa Mika mûciî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu.

**9** Mika nîwamûririe atîrî, “Umîte kû?”

**9** Nake nîwamûcokerie atîrî, “Nie nîrî Mûlawi na nyumîte îtûûrarî rîa Bethilehemu kûu Juda na nîracaria vandû nîngîtûûra.”

**9**

**10** Mika nîwamwîrire atîrî, “Îkarania nanie ûtuîke mûthînjîri-Ngai wakwa na ûndaarage. Ngaakûvecaga tûcunjî îkûmi twa sîlûva wa mwaka, nguo cia gwîkîra na irio.”

**11** Mûlawi ûcio nîwetîkîrire gwîkarania na Mika na nîwatuîkire ta ûmwe wa avîcî a Mika.

**12** Mika nîwamûtuire mûthînjîri-Ngai wake na agîtûûra mûciî kwa Mika.

**13** Mika nîwacokire akîîra na ngoro atîrî, “Rîu nîmbicî atî Ngai-Mûnene nîakûmbîka maûndû maro, nîûndû nîrî na Mûlawi arî mûthînjîri-Ngai wakwa.”

# Atir 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mika na andû a mûvîrîga wa Dani

**1** Îvindarî rîu, Isiraeli gûtiarî na mûthamaki. Nao andû a mûvîrîga wa Dani nîmaacaragia vûrûri ûrîa mangîîgwatîra rîrî îgai rîao na magatûûra kuo. Meekaga ûguo nîûndû matiarî na vûrûri wao o ene gatagatîrî ka mîvîrîga ya Isiraeli.

**2** Kwoguo andû a Dani nîmaathuurire arûme atano arîa maarî njamba kuuma kûrî nyomba cionthe cia mûvîrîga wao kuuma matûûrarî ma Zora na Eshitaoli na makîmatûma magatuîrie vûrûri ûcio. Rîrîa maakinyire vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu, nîmaararire kwa Mika mûciî.

**3** Marî wa kûu, nîmeguire mwarîrie wa mwanake ûcio warî Mûlawi na makîmûmenya. Kwoguo nîmaathiîre kûrî ke na makîmûûria atîrî, “Nû wakûretire gûkû? Ûreka atîa gûkû?”

**3**

**4** Nake nîwamacokerie atîrî, “Twarîkanîre na Mika andîvage, nanie nîmûtungatagîre nîrî mûthînjîri-Ngai wake.”

**4**

**5** Nao nîmaamwîrire atîrî, “Twakûthaitha, tûrîrie kûrî Ngai kana rûgendo rûrû tûthiîte nî rûkûrathimwa.”

**5**

**6** Nake mûthînjîri-Ngai nîwamacokerie atîrî, “Thiîni na thayû Ngai-Mûnene nîakûmûmenyerera rûgendorî rwenyu.”

**6**

**7** Kwoguo arûme acio atano nî maambîrîrie rûgendo na magîkinya îtûûrarî rîa Laishi. Nîmoonire atî andû a Laishi maatûûraga ta ûrîa andû a Sidoni maatûûraga matarî na thîna, marî na thayû, matagûtetania wanarî na mûndû. Maarî na indo cionthe. Maatûûraga kûraca na andû a Sidoni na matiarî na ûndû mangîagwatanîre na arîa engî.

**8** Rîrîa arûme acio atano maacokire kûu Zora na Eshitaoli, andû a vûrûri wao nîmaamaûririe ûrîa moonete.

**9** Nao nîmaamerire atîrî, “Ûkîrani tûthiî tûkatharîkîre îtûûra rîa Laishi. Nîtwonire vûrûri ûcio na nî mwaro mûno. Tigani gwîkara gûkû mûtagwîka ûndû. Thiîni na îvenya na mwîgwatîre vûrûri ûcio!

**10** Mwakinya kuo nîmûkwîthîra andû mekarîte matarî na thîna na gûtarî na ûndû maretigîra. Nî vûrûri mûnene, ûrî na indo cionthe na Ngai nîamûvete guo.”

**10**

**11** Kwoguo arûme magana matandatû (600) a mûvîrîga wa Dani nîmaaumire Zora na Eshitaoli marî na indo cia mbaara mevarîrîtie kûrûa.

**12** Nîmaathiîre na makîamba magema mao mwena wa îthûîro wa Kiriathu Jearimu kûu Juda. Kîu nîkîo gîtûmaga kûndû kûu gwîtwa Mahanedani nginya ûmûnthî.

**13** Nîmaaumire kûu na makîthiî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu na magîkinya kwa Mika mûciî.

**13**

**14** Arûme acio atano arîa maathiîte kûthigana vûrûri wa Laishi nîmeerire andû ao atîrî, “Nî mwîcî atî nyombarî îmwe ya ino kûrî na ngai ya mûvuanano îvakîtwe sîlûva kuonthe? Kûrî wana mîvuanano îngî na efodi. Rîu îîcirieni ûrîa mûgwîka.”

**15** Kwoguo nîmaatonyire nyomba kwa Mika kûrîa mwanake ûcio Mûlawi aatûûraga na makîmûûria ûvoro wake.

**16** Vîndî îo athigari magana matandatû (600) kuuma Dani maarî na indo cia mbaara, maarûngamîte kîvingorî.

**17** Athigani acio atano nîmaathiîre magîtonya nyomba na magîoca mûvuanano ûrîa wavakîtwe sîlûva, mîvuanano îo îngî vamwe na efodi. Nake mûthînjîri-Ngai na athigari arîa magana matandatû (600) marî na indo cia mbaara maarî kîvingorî.

**17**

**18** Rîrîa arûme acio atano maatonyire kwa Mika mûciî na magîoca indo icio cionthe, mûthînjîri-Ngai nîwamaûririe atîrî, “Nîkwa mûreka atîa?”

**18**

**19** Nao nîmaamwîrire atîrî, “Kira kivi na ndûkagambe. Ûka tûthiî nawe nîguo ûgatuîke mûthînjîri-Ngai wetû na mûtûtaari vandû va gûtuîka mûthînjîri-Ngai wa mûciî wa mûndû ûmwe tu.”

**20** Ûvoro ûcio nîwakenirie mûthînjîri-Ngai mûno. Nîwacokire agîoca indo icio ntheru na makîthiî na arûme acio.

**20**

**21** Kwoguo nîmaagarûrûkire na makîambîrîria rûgendo. Ciana ciao, ndîthia na indo irîa maarî nacio nîcio ciathiîre itongoretie.

**22** Rîrîa meethîrirwe mathiîte vandû varaca kuuma kwa Mika mûciî, Mika nîwetire arûme a mîciî îrîa yatûûranîrîte na mûciî wake na makîûngana vamwe na makîrûmîrîria andû acio a mûvîrîga wa Dani.

**23** Rîrîa maamakinyîre nîmaaugîrîrie andû acio a Dani, nao andû a Dani nîmeevûgûrire na makîûria Mika atîrî, “Nî atîa ûrenda, ûgîûka na andû acio onthe?”

**23**

**24** Nake Mika nîwacokirie atîrî, “Mûrauga atîa rîrîa mûrambûria, nîrenda atîa? Mwakuua ngai îrîa naathondekire na mwathiî na mûthînjîri-Ngai wakwa! Natigwa na ndûî?”

**24**

**25** Nao andû a mûvîrîga wa Dani nîmaamwîrire atîrî, “Ndûkagwete ûndû wîngî nîûndû weka ûguo nîûkûrakaria andû aya na makûtharîkîre na maûrage andû onthe a mûciî waku.”

**26** Andû acio a Dani nîmaacokire makîthiî mbere na rûgendo rwao. Rîrîa Mika oonire atî andû acio maarî na vinya kûmûkîra, nîwagarûrûkire na agîcoka mûciî.

**26**

**27** Andû a mûvîrîga wa Dani nîmaathiîre na mûthînjîri-Ngai vamwe na indo irîa Mika aathondekete na makîtharîkîra îtûûra rîa Laishi kûrîa andû a kuo maarî avoreri na maarî na thayû. Andû a Dani nîmaaûragire andû a îtûûra rîa Laishi na makîrîvîvia.

**28** Gûtirî mûndû ûngîamavonokirie nîûndû îtûûra rîa Laishi rîarî kûraca na Sidoni na matiagwatanagîra na andû engî. Îtûûra rîa Laishi rîarî vakuvî na Kîamnda Kîam Bethirehobu. Andû a Dani nîmaatumire îtûûra rîa Laishi rîngî na magîtûûra kuo.

**29** Nîmaagarûrire rîîtwa rîa îtûûra rîu rîa Laishi na makîrîîta Dani. Maarîtanirie na îthe wao wa tene Dani ûrîa warî mûvîcî wa Jakovu.

**30** Andû a Dani nîmaarûthire mûvuanano wa kûgoocagwa. Jonathani mûvîcî wa Gerishomu, Gerishomu mûvîcî wa Musa na ndungata ciake nîo maatungataga marî athînjîri-Ngai kûu mûvîrîgarî wa Dani nginya rîrîa vûrûri ûcio watavirwe.

**31** Mûvuanano ûrîa Mika aathondekete wekarire kuo mîthenya yonthe îrîa îgema rîrîa Ngai aagoocagîrwa rîekarire Shilo.

# Atir 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûlawi na mûndûmûka wake wa kwiga

**1** Vîndî îo mbere ya kûgîa na mûthamaki kûu Isiraeli, kwarî na Mûlawi ûmwe watûûraga kûndû kûraca vûrûri ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu. Mûlawi ûcio nîwocire mûndûmûka kuuma Bethilehemu ya Juda nîguo atuîke mûka wa kwiga.

**2** Mûka ûcio wa kwigwa nîwarakarirue nî Mûlawi ûcio na agîcoka kwao mûciî Bethilehemu na agîkara kuo îvinda rîa mîeri îna (4).

**3** Mûlawi nîwacokire akîrûmîrîria mûka ûcio na akîgeria kûmûthaitha nîguo amûcokerere. Aathiîre marî na ndungata yake na mvunda igîrî. Rîrîa aakinyaga mûciî kwa îthe wa mûka ûcio, îthe wa mûka nîwamûgwatire ûgeni arî na gîkeno.

**4** Îthe wa mûndûmûka nîwaringîrîrie Mûlawi ndakathiî. Kwoguo nîwekarire kuo îvinda rîa mîthenya îthatû. Nao nîmaarîre, makînyua na makîrara kuo.

**5** Kîraûko Kîam mûthenya wa kana, nîmaaramûkire tene na makîîvarîria kûthiî. Nwatî îthe wa mûndûmûka ûcio nîwerire Mûlawi atîrî, “Amba ûrîe irio nîguo ûgîe vinya. Nwa ûthiî vuvarî.”

**5**

**6** Kwoguo arûme acio oîrî nîmeekarire nthî, makîrîcanîra na makînyunyanîra vamwe. Îthe wa mûndûmûka ûcio nîwerire Mûlawi atîrî, “Nakûthaitha wîtîkîre kûraara gûkû ûmûnthî na wîthîrwe ûrî mûkenu.”

**6**

**7** Rîrîa Mûlawi aaûkîrire akîenda kûthiî, îthe wa mûndûmûka nîwamûririe etîkîre gwîkarakara. Kwoguo nîwararire kuo rîngî.

**8** Mûthenya wa gatano Mûlawi nîwaramûkire kîraûko tene nîguo athiî. Nwatî îthe wa mûndûmûka nîwamwîrire atîrî, “Amba ûrîe irio na weterere ûkaathiî kîvwaî.” Kwoguo nîmaarîre irio marî vamwe.

**8**

**9** Rîrîa Mûlawi, mûndûmûka ûrîa aaigîte na ndungata yake maaûkîrire nîguo mathiî, îthe wa mûndûmûka ûcio nîwaugire atîrî, “Taroriani, rîu kîvwaî kîrî vakuvî gûkinya na nduma îthiîte kûruma. Rarani gûkû rîngî na mûkene na rûyû nîmûkaaramûka kîraûko mwînûke.”

**9**

**10** Nwatî Mûlawi ndeendaga kûraara kuo rîngî. Kwoguo nîwocire mûka ûrîa aaigîte, ndungata yake na mvunda ciake cioîrî ikuîte mîrigo na makîambîrîria rûgendo.

**11** Nîmaakinyire vakuvî na Jebusi (Jerusalemu) kûthiîte gûtuka. Kwoguo ndungata nîyerire mwathi wayo atîrî, “Ûka tûtonye îtûûrarî rîrî rîa Ajebusi tûrarîrîre kuo.”

**11**

**12** Nwatî mwathi wayo nîwamîrire atîrî, “Tûtikûrara îtûûrarî rîrî na andû ageni arîa matarî Aisiraeli. Tûvîtûke tûthiî Gibea.

**13** Nîwacokire akîra ndungata ciake atîrî ‘Ûkani tûthiî tûkarare Gibea kana Rama.’ ”

**14** Kwoguo nîmaavîtûkire na makîthiî mbere na rûgendo. Riûa rîkîthûa, nîmaakinyire îtûûrarî rîa Gibea îrîa îrî mûvîrîgarî wa Benjamini.

**15** Nîmaarûngamire na magîtonya îtûûrarî rîa Gibea nîguo mararîrîre kuo. Nîmeekarire nthî kîvarorî gîa îtûûra rîu, nwatî gûtirî mûndû wamagwatire ûgeni gwake mûciî.

**15**

**16** Kîvwaî gîakinya, mûthuuri ûmwe nîwavîtûkîrîre vo aumîte wîrarî wake wa mûgûnda. Mûthuuri ûcio aarî wa kuuma vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu, nwatî aatûûraga kûu Gibea. Andû acio engî a îtûûra rîu maarî a mûvîrîga wa Benjamini.

**17** Mûthuuri ûcio nîwaroririe na akîona mûndû ekarîte nthî kîvarorî gîa îtûûra na akîmûria atîrî, “Umîte kû na ûthiîte kû?”

**17**

**18** Nake Mûlawi nîwamûcokerie atîrî, “Tumîte Bethilehemu kûu Juda na tûthiîte mûciî ûrîa ûrî kûraca vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu na gûtirî mûndû ûtûgwatîte ûgeni tûkararîrîre gwake mûciî.

**19** Tûrî na nyaki na irio cia mvunda cietû, mîgate na ndivei yakwa na ya mûndûmûka ûrîa mbigîte wa vamwe na ya ndungata yakwa. Tûrî na indo cionthe irîa tûvatarîte.”

**19**

**20** Mûthuuri ûcio nîwaugire atîrî, “Tûthiîni gwakwa mûciî! Nîngûmûtethia na indo cionthe irîa mûngîenda. Mûtikarare ava kîvarorî.”

**21** Kwoguo mûthuuri ûcio nîwathiîre nao gwake mûciî na akîva mvunda ciao irio. Ageni acio nîmeethambirie magûrû, makîrîa irio na makînyua.

**21**

**22** Vîndî wa îo maakenaga, wa rîmwe gîkundi Kîam andû marî na mîtugo mîcûku maumîte îtûûrarî nîmaathiûrûrûkîrie nyomba îo na makîambîrîria kûrumia mûrango makîraga mûthuuri ûcio atîrî, “Ruta mûndû ûcio mûkire nake na gûkû nja! Tûrenda kûmenyana nake kîîmwîrî na vinya!”

**22**

**23** Nake mûthuuri mwene mûciî nîwaumire nja na akîmeera atîrî, “Naarî! Arata akwa! Namûthaitha mûtigeke ûndû mûcûku ta ûcio! Mûndû ûcio nî mûgeni wakwa.

**24** Taroriani! Mûndûmûka ûrîa aigîte arî gûkû na nîrî na mwîrîtu nthingi. Nîngûmûnengera o mwîke nao ûrîa mûkwona kwagîrîrîte. Nwatî mûtigeke mûndû ûcio ûndû ta ûcio mûcûku ûguo!”

**25** Nwatî andû acio nîmaaregire ûguo meeragwa. Kwoguo Mûlawi ûcio nîwarutire mûka wa kwigwa nja na akîmûnenganîra kûrî o. Nîmaamenyanire nake kîîmwîrî na vinya na makîmûvûthîra naaî ûtukû mûgima na makîmûrekereria athiî macangîa.

**25**

**26** Kûthiîte gûkîa mûndûmûka ûcio nîwathiîre na agîkinya mûrangorî wa mwene nyomba ya kûrîa mûthuuriwe aarî. Nîwagwîre nthî na agîkara vo nginya gûgîkîa.

**27** Rîrîa mûthuuriwe aaramûkire kîraûko, nîwavingûrire mûrango nîguo athiî, nîwonire mûndûmûka ûcio aaigîte agwîte vau mûrangorî wa nyomba nacio njara ciake inyitîte mûrango.

**28** Mûlawi nîwamwîrire atîrî, “Ûkîra tûthiî.” Nwatî ndaamûcokeria. Nîwacokire akîmûoca, akîmwigîrîra îgûrû rîa mvunda na makîambîrîria rûgendo menûkîte.

**29** Rîrîa aakinyire mûciî, nîwatonyire nyomba na agîoca kaviû. Nîwacokire agîoca mwîrî wa mûka wa kwigwa, agîûtinangia tûcunjî îkûmi na twîrî na agîtûmana wa gacunjî gakîthiî kûrî mûvîrîga ûmwe wa mîvîrîga îkûmi na îîrî ya Isiraeli.

**30** Andû onthe arîa moonire ûndû ûcio maaugaga atîrî, “Tûtianegua kana tûona ûndû ta ûyû wîkîtwe kuuma rîrîa Aisiraeli maaumire Misiri! Nwanginya twîcirieni ûvoro waguo na tûmenye ûrîa tûgwîka.”

# Atir 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aisiraeli nîmeevarîrie kûrûa

## Aisiraeli nîmaarûire na Aabenjamini

## Ûrîa Aisiraeli maavootanire

**1** Andû onthe a Isiraeli kuuma Dani mwena wa rûgûrû nginya Berisheba mwena wa îveti, vamwe na a kuuma vûrûrirî wa Gileadi mwena wa îrathîro, nîmaagomanire vamwe mbere ya Ngai-Mûnene marî gîkundi kîmwe kûu Mizipa.

**2** Atongoria a mîvîrîga yonthe ya Isiraeli maarî vau mûcemaniorî ûcio wa andû a Ngai, na kwarî na athigari ngiri magana mana (400,000) arîa maathiîcaga na magûrû.

**3** Andû a mûvîrîga wa Benjamini nîmeguire atî Aisiraeli arîa engî onthe nîmaagomanîte kûu Mizipa.

**3** Aisiraeli nîmaaûririe Mûlawi ûrîa atîrî, “Twîre ûrîa mavîtia mama meekirwe.”

**4** Nake Mûlawi ûrîa warî mûthuuri wa mûndûmûka ûcio nîwaugire atîrî, “Nie na mûka wakwa ûrîa naaigîte twathiîre Gibea vûrûrirî wa Benjamini kûraara kuo.

**5** Arûme a Gibea nîmaaûkire kûntharîkîra na makîthiûrûrûkîria nyomba îrîa naamamîte. Meendaga kûmbûraga, nwatî vandû va ûguo maamenyanire na mûka wakwa wa kwiga kîîmwîrî na vinya na agîkua.

**6** Nînoocire mwîrî wake, ngîûtinangia icunjî na ngîtûmana wa gîcunjî kîvirwe kûrî mîvîrîga yonthe îkûmi na îîrî ya Isiraeli nîûndû nîmeekîte ûndû mûcûku na wa ûûra nthoni gatagatîrî getû.

**7** Mue muonthe mûrî ava mûrî Aisiraeli. Twîreni ûrîa twagîrîrwe nî gwîka.”

**7**

**8** Nao andû onthe nîmaarûngamire vamwe na makiuga atîrî, “Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wa cietû ûkûthiî îgemarî rîake, na gûtirî wanarî mûndû ûmwe ûkwînûka.

**9** Nwatî nîtwîka atîrî, nîtwikia mîtî nîguo tûthuure arûme arîa makûthiî kûtharîkîra Gibea.

**10** Tûcoke tûthuure arûme îkûmi a Isiraeli varî andû îgana rîmwe, varî andû ngiri îmwe tûthuure arûme îgana rîmwe, varî andû ngiri îkûmi tûthuure andû ngiri îmwe, nîguo makagîrîre andû arîa makûthiî kûverithia andû a Gibea irio nîûndû wa waganu ûcio mekîte kûu Isiraeli.”

**11** Kwoguo andû onthe a Isiraeli nîmaagomanire marî kîndû kîmwe nîguo matharîkîre îtûûra rîu.

**11**

**12** Andû a mîvîrîga ya Isiraeli nîmaatûmire anjaama mathiî vûrûrirî wonthe wa mûvîrîga wa Benjamini makaûrie atîrî, “Nîkwa mwîkîte waganu wa mûthemba ûrîkû?

**13** Tûretereni andû acio aganu marî Gibea nîguo tûmaûrage, na tûthirie ûcûku ûcio gûkû Isiraeli.” Nwatî andû a Benjamini matiathikîrîria ûrîa andû acio engî a Isiraeli maaugaga.

**14** Nao andû a Benjamini nîmaagomanire vamwe kûu Gibea maumîte matûûrarî mao na makîthiî kûrûa na Aisiraeli acio engî.

**15** Mûthenya ûcio kwarî na andû ngiri mîrongo îîrî na ithathatû (26,000) a Benjamini arîa maaumire matûûrarî mao. Gatagatîrî ka acio, nîmaathuurîte arûme magana mûgwanja (700) arîa maarî aro mûno.

**16** Gatagatî ka andû acio kwarî na andû magana mûgwanja (700), wa mûndû ûngîavotaga gwikia kathiga na gîkûtha gakaringa vandû varî na wariî ta wa rûcuîrî na ndangîvîtia.

**17** Andû acio engî a mîvîrîga ya Isiraeli arîa maathomithîtue kûrûa maarî ngiri magana mana (400,000).

**17**

**18** Aisiraeli nîmaathiîre Betheli na makîûria Ngai atîrî, “Nî andû a mûvîrîga ûrîkû makûthiî kûtharîkîra Aabenjamini marî a mbere?”

**18** Nake Ngai-Mûnene nîwacokirie atîrî, “Nî andû a mûvîrîga wa Juda makwambîrîria.”

**18**

**19** Kwoguo Aisiraeli nîmaambîrîrie rûgendo kîraûko kîu Kîamrûmîrîrîte, makîthiî na makîamba magema vakuvî na îtûûra rîa Gibea.

**20** Nîmaathiîre kûrûa na andû a Benjamini na makiga athigari ao merekanîrîte na a Benjamini kûu Gibea.

**21** Andû a mûvîrîga wa Benjamini nîmaaumire îtûûrarî makarûe, na mbere ya mûthenya ûthire nîmaaûragîte Aisiraeli ngiri mîrongo îîrî na igîrî (22,000).

**22** Nwatî Aisiraeli nîmeeyûmîrîrie na makîîvanga rîngî wa varîa meevangîte mbere nîguo makarûe.

**23** Nîmaathiîre vandû varîa vaagoocagîrwa na nîmaarîrîre Ngai-Mûnene nginya kîvwaî. Nîmaamûririe atîrî, “Nî waro tûthiîte kûrûa na andû etû a Benjamini?”

**23** Nake Ngai-Mûnene nîwacokirie atîrî, “Îî.”

**23** Kwoguo Aisiraeli nîmeeyûmîrîrie na makiga athigari ao varîa maamaigîte mbere.

**24** Kwoguo Aisiraeli nîmaakuvîvîrie andû a Benjamini riita rîa kaîrî.

**25** Nao andû a Benjamini nîmaaumire Gibea riita rîa kaîrî na makîûraga athigari a mbaara a Isiraeli ngiri îkûmi na inyanya (18,000).

**26** Andû onthe a Isiraeli nîmaacokire makîthiî Betheli na magîcakaîra kuo. Nîmeekarire mbere ya Ngai-Mûnene kuo na makîînyerekia nginya kîvwaî na nîmaarutîre Ngai-Mûnene magongoona ma kûvîvua na ma thayû.

**27** Vîndî îo, îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene rîarî Betheli.

**28** Nake Finehasi, mûvîcî wa Eliazaru nîke warîmenyagîrîra. Eleazaru aarî mûvîcî wa Aroni. Andû a Isiraeli nîmaaûririe Ngai-Mûnene atîrî, “Nî waro tûthiîte kûrûa na andû etû a Benjamini rîngî, kana twîkare?”

**28** Nake Ngai-Mûnene nîwamacokerie atîrî, “Thiîni mûkarûe nao. Rûyû nîngaamûvotithia kûmavoota.”

**28**

**29** Kwoguo Isiraeli nîmaaigire athigari amwe ao mathiûrûrûkîrîtie îtûûra rîa Gibea methithîte.

**30** Andû a Isiraeli nîmaakuvîvîrie andû a Benjamini mûthenya wa kathatû nîguo marûe nao. Nîmaaigire athigari ao a mbaara mang'ethanîrîte na îtûûra rîa Gibea wata ûrîa meekîte mbere.

**31** Andû a Benjamini nîmaaumire îtûûrarî na makîthiî kûrûa na Aisiraeli. Nîmaambîrîrie kûûragîra Aisiraeli amwe njîrarî îrîa îthiîte Betheli na îrîa îthiîte Gibea wata ûrîa meekîte mbere. Nîmaaûragire Aisiraeli ta mîrongo îthatû (30).

**32** Aabenjamini nîmaacokire makiuga atîrî, “Twamaûraga wata ûrîa twekire mbere.”

**32** Nwatî andû a Isiraeli nîmaavangîte kûmengata kuuma îtûûrarî mathiî na kûu njîrarî.

**33** Rîrîa Aisiraeli maaûnganire vamwe kûu Baali-tamaru, arûme a Isiraeli arîa meethithîte mathiûrûrûkîrîtie îtûûra rîa Gibea nîmaaumîre wa rîmwe kuuma kûrîa meethithîte mwena wa îthûîro wa Gibea.

**34** Athigari njamba ngiri îkûmi (10,000) arîa maathuurîtwe kuuma Isiraeli kuonthe nîmaatharîkîre Gibea na mbaara îkîneneva. Andû a Benjamini matiamenyete atî maarî vakuvî kûthirua.

**35** Ngai-Mûnene nîwavotithirie Aisiraeli kûvoota andû a Benjamini na Aisiraeli makîûraga athigari ngiri mîrongo îîrî na ithano na îgana rîmwe (25,100) a Benjamini mûthenya ûcio.

**36** Vîndî îo andû a Benjamini nîmaamenyire atî maarî avoote.

**36** Andû a Isiraeli maacokire na vuva takwa makûûra nî andû a Benjamini nîûndû nîmeevokete arûme a Isiraeli arîa meethithîte mathiûrûrûkîrîtie Gibea.

**37** Arûme acio nîmaavinyûrire Gibea wa rîmwe makînyagania îtûûrarî rîu na makîûraga andû onthe arîa maarî kuo.

**38** Kîmenyithia kîrîa andû a Isiraeli maarîkanîrîte na andû ao arîa meethithîte nî atî, rîrîa makona ndogo nyîngî yunûkîtie îkiumaga îtûûrarî,

**39** makaatharîkîra îtûûra rîu. Vîndî îo, Aabenjamini maarî aûragu Aisiraeli ta mîrongo îthatû. Meeîraga na ngoro atîrî, “Nama twamaûraga wata ûrîa twamaûragire mbere.”

**40** Rîrîa kîmenyithia Kîam ndogo yunûkîtie kuuma îtûûrarî Kîammbîrîrie kwoneka, Aabenjamini nîmaaroririe vuva wao na makîmaka mona îtûûra rîonthe rîkîrîrîmbûka mwaki.

**41** Andû a Isiraeli nîmaagarûrûkire, nao andû a Benjamini makîmaka nîûndû nîmaamenyire atî maarî vakuvî kûthirua.

**42** Nîmaaûrire nî Aisiraeli na makîthiî merekerete werûrî, nwatî Aisiraeli nîmaamavinyûririe na makîmakinyîrîra. Nao nîmeethîrîrie marî gatagatî ka athigari ikundi igîrî na andû a Isiraeli arîa maaumire îtûûrarî nîmaaûragîwe vau gatagatî.

**43** Aisiraeli nîmaathiûrûrûkîrie Aabenjamini na makîmarûmîrîria kuuma Noha makîmaûragaga nginya magîkinya Gibea mwena wa îrathîro.

**44** Athigari ngiri îkûmi na inyanya a Benjamini arîa maarî njamba nîmaaûragirwe mûthenya ûcio.

**45** Acio engî nîmaacokire na makîvinyûra merekerete werûrî na magîkinya îthigarî rîa Rimoni. Andû ngiri ithano ao nîmaaûragîrwe njîrarî îrîa nene maûrîte. Aisiraeli nîmaathiîre na mbere kûvinyûria acio engî nginya Gidomu na makîûraga andû ngiri igîrî (2,000).

**46** Mûthenya ûcio Aabenjamini onthe arîa maaûragirwe arîa maarî njamba maarî athigari ngiri mîrongo îîrî na ithano (25,000).

**46**

**47** Nwatî andû magana matandatû (600) nîmaatorokire na makîthiî werûrî nginya îthigarî rîa Rimoni na magîkara kuo îvinda rîa mîeri îna.

**48** Andû a Isiraeli nîmaacokire kûrî Aabenjamini acio engî na makîmaûraga onthe. Maaûragire arûme, aka na ciana wana ndîthia cionthe. Nîmaavîvirie matûûra monthe marîa maarî kûu.

# Atir 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aka a mûvîrîga wa Benjamini

**1** Andû a Isiraeli nîmeevîtîte marî Mizipa makauga atî gûtirî mûndû wanarî ûmwe wa cietû ûgeetîkîria mwarî agûrwe nî mûndû wa mûvîrîga wa Benjamini.

**2** Kwoguo andû a Isiraeli nîmaathiîre Betheli na magîkara mbere ya Ngai nginya kîvwaî. Nîmaarîrire maugîrîrîtie marî na kîeva kîngî mûno makiugaga atîrî,

**3** “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, ûndû ûyû ûrekîka Isiraeli nîkî, atî mûvîrîga wa Benjamini ûthiîte kûthira viû?”

**3**

**4** Kîraûko tene mûthenya ûcio wîngî, andû nîmaaramûkire na magîtuma metha ya kîgongoona kuo na makîruta matega ma kûvîvua na matega ma thayû.

**5** Nîmaacokire makîûrania atîrî, “Gatagatîrî ka mîvîrîga yonthe ya Isiraeli nî mûvîrîga ûrîkû ûtaathiî mbere ya Ngai-Mûnene kûu Mizipa?” (Nîmeevîtîte makauga atî mûndû ûrîa ûtakaathiî mbere ya Ngai-Mûnene kûu Mizipa nîkwa akaaûragwa.)

**6** Andû a Isiraeli nîmeguîrîre andû ao ntha a mûvîrîga wa Benjamini na makiuga atîrî, “Ûmûnthî Isiraeli nîaûrîre nî mûvîrîga ûmwe wao.

**7** Tûgeka atîa nîguo tûve arûme a mûvîrîga wa Benjamini arîa matigarîte aka, nîûndû nîtwevîtire mbere ya Ngai-Mûnene atî tûtikaavecana erîtu etû mavikue nî andû a mûvîrîga wa Benjamini?”

**7**

**8** Nîmaacokire makîûria atîrî, “Gatagatîrî ka mîvîrîga ya Isiraeli, nî mûvîrîga ûrîkû ûtaathiî mbere ya Ngai-Mûnene kûu Mizipa?” Nîmaamenyire atî gûtirî mûndû wanarî ûmwe kuuma Jabeshi-gileadi warî mûcemaniorî ûcio.

**9** Rîrîa andû maatarirwe, gûtirî mûndû wa kuuma Jabeshi-gileadi warî vo.

**10** Kwoguo gîkundi kîu Kîam andû nîgîatûmire arûme ngiri îkûmi na igîrî (12,000) arîa maarî njamba na makîmatha atîrî, “Thiîni Jabeshi-gileadi na mûrage andû onthe a kuo wa vamwe na aka na ciana.

**11** Mûrage arûme onthe na aka onthe arîa matarî nthingi.”

**12** Gatagatîrî ka andû a Jabeshi-gileadi nîmeethîrîrie erîtu magana mana (400) maarî nthingi. Kwoguo nîmaamavirire Shilo kûrîa maambîte magema vûrûrirî wa Kanaani.

**12**

**13** Gîkundi kîonthe Kîam andû nîgîatûmire anjaama mathiî kûrî Aabenjamini arîa maarî îthigarî rîa Rimoni mamavirîre ndûmîrîri ya thayû.

**14** Aabenjamini nîmaacokanîrîre nao kavinda kau, nao Aisiraeli acio engî nîmaamavere arîa maaumîte Jabeshi-gileadi arîa mataaûragwa, nwatî matiamegana.

**14**

**15** Aisiraeli nîmeguîrîre Aabenjamini ntha nîûndû Ngai-Mûnene nîwatûmîte kûgîe na nyamûkano gatagatî ka Isiraeli.

**16** Nao atongoria a gîkundi kîu nîmaaugire atîrî, “Nîtwîka atîa nîguo tûve arûme acio matigarîte aka, nîûndû aka onthe a Benjamini nîmaaûragirwe?

**17** Aisiraeli matiagîrîrwe nî gûta mûvîrîga wanarî ûmwe. Nwanginya tûmenye ûrîa tûgwîka tûtigate mûvîrîga wa Benjamini,

**18** nwatî tûtingîmava erîtu etû nîguo mamavikie nîûndû nîtwevîtire, atî mûndû wa cietû ûrîa ûkaavecana mwarî kûrî Mûbenjamini nîguo amûvikie nîakaanyitwa nî kîrumi.”

**18**

**19** Kwoguo nîmaaririkanire atî kîrugo Kîam Ngai-Mûnene kîrîa kîthondekagwa wa mwaka wa mwaka kûu Shilo kîrî vakuvî. Shilo îrî mwena wa rûgûrû wa Betheli, na mwena wa îveti wa Lebona. Îrî mwena wa îrathîro wa njîra îrîa yumîte Betheli îthiîte Shekemu.

**20** Atongoria acio a gîkundi nîmeerire Aabenjamini atîrî, “Thiîni mûkethithe mîgûndarî ya mîthavibu,

**21** na mwîkare mûroretie. Rîrîa erîtu a kûu Shilo makaumîra kwîinia vîndî ya kîrugo, mûkaumîra mûgûndarî wa mîthavibu na wa mûndû akenyitîra mûka vo na vinya mûkînathiî nao vûrûrirî wa Benjamini.

**22** Methe mao kana aa mûrwang'ina mangîûka kûmûnegenera, mûkaameera, ‘Twamûthaitha mûtwîtîkîrie twîkare nao nîûndû tûtiamocire nîguo matuîke aka etû tûrî mbaararî. Wana tîmue mwatûveere o, kwoguo mûtirî na mavîtia ma kuna kîîranîro kîenyu.’ ”

**22**

**23** Andû a Benjamini nîmeekire guo; wa ûmwe wa ciao nîwethuurîre mûka kuuma kûrî aka arîa meeinagia kûu Shilo na makîthiî nao. Nîmaacokire vûrûrirî wao, magîtuma matûûra mao rîngî na magîtûûra kuo.

**24** Vîndî wa îo, Aisiraeli nîmaanyaganirie na wa mûndû nîwacokire mûvîrîgarî wake, na kûrî andû a mûciî wake. Maaumire vau na makîthiî wa mûndû kûrî îgai rîake.

**24**

**25** Vîndî îo Isiraeli gûtiarî na mûthamaki. Wa mûndû eekaga wa ûrîa oonaga kwagîrîrîte.

Ruthu

# Ruthu 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Elimeleku na andû a mûciî wake nîmaathiîre vûrûrirî wa Moabu

## Naomi nîwacokire Bethilehemu na Ruthu

**1** Vîndî îrîa atirîrîri vûrûri maathanaga vûrûri wa Isiraeli, nîkwagîre na yûra vûrûrirî ûcio. Nake mûndû wa kuuma Bethilehemu vûrûrirî wa Juda nîwathiîre vûrûrirî wa Moabu gûtûûra kuo gwa kavinda kanini. Aathiîre na mûka vamwe na avîcî ao aîrî.

**2** Mûndû ûcio etagwa Elimeleku na mûka etagwa Naomi. Nao avîcî ake aîrî metagwa Mahaloni na Kilioni na maarî a mûvîrîga wa Efiratha kuuma îtûûra rîa Bethilehemu vûrûrirî wa Juda. Nîmaathiîre vûrûrirî wa Moabu na magîtûûra kûu.

**3** Elimeleku nîwakwire, na Naomi agîtigwa arî wenga na anake acio ake aîrî.

**4** Nao anake acio nîmaavikirie aka a Moabu; ûmwe eetagwa Oripa nake ûcio wîngî eetagwa Ruthu. Vuva wa gûtûûra kûu îvinda ta rîa mîaka îkûmi,

**5** Mahaloni na Kilioni wanao nîmaakuire, nake Naomi nîwatigirwe arî wenga atarî na mûthuuri wana kana anake ake.

**5**

**6** Vuvarî, Naomi nîwegwire atî Ngai-Mûnene nîwarathimîte andû ake na njîra ya kûmava maketha maro. Kwoguo Naomi nîwevarîrie nîguo aume vûrûrirî ûcio wa Moabu na acoke kwao marî na aa nyaciarawe acio maatigîtwe nî avîcî ake rîrîa maakuire.

**7** Kwoguo Naomi nîwambîrîre rûgendo acokete vûrûrirî wa Juda marî wa vamwe na aka acio a avîcî ake. Nwatî marî njîrarî,

**8** Naomi nîwamerire atîrî, “Cokani kwenyu mîciî wa mûndû agekare na ng'ina. Ngai-Mûnene aromwîka maûndû maro wata ûrîa mûmbîkîte waro na mûgeka acio marîkîtie gûkua.

**9** Ngai-Mûnene aromûva athuuri engî na amûvotithie wa mûndû kûgîa na mûciî wake.”

**9** Kwoguo Naomi nîwamamumunyire na akîmaugîra ûvoro. Nao nîmaambîrîrie kûrîra

**10** na makîmwîra atîrî, “Naarî! Tue nîtûthiî nawe kûrî andû enyu.”

**10**

**11** Nake Naomi nîwamerire atîrî, “Aarî akwa, cokani. Mûrenda tûthiî namue nîkî? Mûreciria nwa mvote kûgîa na ciana ciîngî cia anake ingîmûvikia?

**12** Cokani kwenyu mîciî, nîûndû nie nîrî mûkûrû mûno wa kûvika rîngî. Wana nîngîîra atî nîrî na kîîrîgîrîro na mvike ûtukû ta wa ûmûnthî na ngîe anake,

**13** mwavota gweterera nginya rîrîa magaakûra? Mwarega kûvikîra andû engî nîûndû wao? Naarî, aarî akwa. Ngai-Mûnene nîatûmîte mbîgua kîeva mûno nîûndû wa maûndû marîa meekîkire kûrî mue.”

**13**

**14** Nao nîmambîrîîrie kûrîra rîngî. Oripa nîwacokire akîmumunya nyaciarawe, akîmuugîra ûvoro na agîcoka kwao mûciî, nwatî Ruthu nîmaathiîre na nyaciarawe.

**15** Naomi nîwerire Ruthu atîrî, “Ta roria, mwîruguo nîwacoka kûrî andû ao na kûrî ngai ciake. Wa nawe rûmîrîra mwîruguo.”

**15**

**16** Nwatî Ruthu nîwerire Naomi atîrî, “Tiga kûningîrîria ngûtige, atî nîguo tûtikathiî nawe, nîûndû kûrîa ûkaathiî nîkuo ngaathiî; na kûrîa ûgaatûûra nîkuo ngaatûûra. Andû enyu nîo magaatuîka andû akwa, nake Ngai waku nîke ûgaatuîka Ngai wakwa.

**17** Kûrîa ûgaakuîra nîkuo ngaakuîra na nwakuo ngaathikwa. Ngai-Mûnene aromverithie kûngîkaagîa ûndû ûngîtûma tûtigane nawe tiga gîkuû.”

**17**

**18** Rîrîa Naomi oonire atî Ruthu nîwatuîte atî nîmakûthiî nake, nîwatigire kûmwîra acoke Moabu rîngî.

**18**

**19** Kwoguo nîmaathiîre oîrî nginya magîkinya Bethilehemu. Rîrîa maakinyire kuo, andû onthe a îtûûra rîu nîmaamakire mûno, nao aka makîambîrîria kûrania atîrî, “Na kinthî ûyû nî Naomi?”

**19**

**20** Nake Naomi nîwamacokerie atîrî, “Mûtigacoke kûmbîta Naomi rîngî, mbîtagani Mara nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai mwene vinya wonthe nîatûmîte ûtûûro wakwa ûtuîke mûrûrû.

**21** Naaumire gûkû mbîcûrîtwe nî maûndû maro, nwatî Ngai-Mûnene anjokia ndarî wanarî kîndû. Mûrambîta Naomi nîkî rîrîa Ngai-Mûnene Mwene vinya wonthe ambîkîte maûndû macûku na akandetera mathîna?”

**21**

**22** Ûguo nîguo Naomi aacokire kuuma vûrûrirî wa Moabu marî na nyaciarawe Ruthu. Maakinyire kûu Bethilehemu vîndî îrîa cairi yambagîrîria gûkethwa.

# Ruthu 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ruthu nîwarutire wîra mûgûndarî wa Boazu

**1** Naomi aarî na mûndû wao wa nyomba ya mûthuuriwe Elimeleku wetagwa Boazu. Boazu aarî gîtonga na aarî îgweta.

**2** Ruthu ûcio warî Mûmoabu nîwerire Naomi atîrî, “Tiga nthiî mûgûndarî ngocanie cairi îrîa akethi maratigaria. Nîrî na ma atî nîngwona mûndû ûngîmbîtîkîria kûruta wîra gwake.”

**2** Nake Naomi nîwamûcokerie atîrî, “Îî thiî wîke guo mwarîwa.”

**2**

**3** Kwoguo Ruthu nîwathiîre mûgûndarî na akiuma akethi vuva akîûnganagia cairi îrîa yatigagwa. Ruthu atanarî kûmenya, nîwathiîre mûgûndarî wa Boazu ûrîa warî wa mbarî ya Elimeleku.

**3**

**4** Vuvarî Boazu nîwakinyire aumîte Bethilehemu. Nîwakethirie aruti wîra acio atîrî, “Ngai-Mûnene aroîkara namue!”

**4** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ngai-Mûnene arokûrathima!”

**4**

**5** Boazu nîwacokire akîûria ndungata yake îrîa yaigîtwe ya kûrûngamîrîra akethi atîrî, “Mwarî ûyû aumîte kû?”

**5**

**6** Nake mûndû ûcio nîwerire Boazu atîrî, “Nî mwîrîtu ûrîa Mûmoabu ûrîa maaûkire na Naomi.

**7** Anthaithire nîmwîtîkîrie aume aruti wîra vuva akîûnganagia cairi. Atinda akîruta wîra kuuma kîraûko tene, na rîu amba kûrûngama kîgunyîrî nîguo anogoke vanini.”

**7**

**8** Boazu nîwacokire akîra Ruthu atîrî, “Tathikîrîria mwarîwa. Ndûkathiî kûngania cairi kûndû kwîngî tiga mûgûndarî ûyû. Îkara wa gûkû mûrî na aka aya mûndutagîra wîra.

**9** Roragia wone kûrîa maraketha na ûmaumage vuva. Nînathana neera andû akwa matigakûthînie. Na ûngînyonda, ûthiî mûtûngirî ûkunde manjî marîa andû akwa matavîte.”

**9**

**10** Ruthu nîwaturumithirie ûthiû wake nthî na akîûria Boazu atîrî, “Nîndûî gîatûma ûrûmbûyanie nanie na wambîka maûndû maro na nîrî mûûrûrîrî?”

**10**

**11** Boazu nîwamûcokerie atîrî, “Nîmenyithîtue maûndû monthe marîa wîkîte nyaciaraguo kuuma rîrîa mûthuuriguo aakwire. Wana nîmbicî ûrîa watigire aciari aku, vûrûri wenyu na ûgîûka gûtûûrania na andû ûtaaicî mbere.

**12** Ngai-Mûnene arokûva kîveo nîûndû wa maûndû mau wîkîte. Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli ûrîa ûkîte kûrî ke nîguo akûgitîre arokûva kîveo kîrîa Kîamgîrîrîte!”

**12**

**13** Ruthu nîwacokirie atîrî, “Mwathi wakwa, we nîûmbîkîte maûndû maro mûno. Nîwatûma ngoro yakwa îvorere na wanyûmîrîria nîûndû wa kûmbarîria na ntha wana ethîrwa ndiîganeene wanarî na ûmwe wa ndungata ciaku.”

**13**

**14** Rîrîa vîndî ya kûrîa irio yakinyire, Boazu nîwerire Ruthu atîrî, “Ûka ava tûrîcanîre irio nawe, na ûvokithie mûgate waku thuvurî.” Kwoguo Ruthu nîwekarire vamwe na aruti wîra, nake Boazu nîwamûnengererie mûgate. Ruthu nîwarîre nginya akîvaa na agîtigaria.

**14**

**15** Rîrîa Ruthu aathiîre gûcaria cairi rîngî, Boazu nîwathire arute wîra ake akîmeera atîrî, “Tigani acarie wana kûu ikûmbwarî na mûtikamûgirie.

**16** Rutani cairi imwe ikûmbwarî mûmîrekie nthî nîûndû wake na mûreke amîrorie na mûtikamûgûkie.”

**16**

**17** Kwoguo Ruthu nîwathiîre na mbere kûngania cairi nginya kîvwaî. Na rîrîa aavûûrire cairi îrîa aaûnganîtie, yarî vakuvî kilo îkûmi.

**18** Nîwamîocire akîînûka nayo kûu îtûûrarî na akîonia nyaciarawe cairi îrîa yonthe aaûnganîtie. Ruthu nîwacokire akînengera nyaciarawe irio irîa aatigarîtie avaa.

**19** Nyaciarawe nîwamûûririe atîrî, “Waûngania cairi îno yonthe kû? Watinda ûkîruta wîra mûgûndarî wa û? Ngai-Mûnene arorathima mûndû ûcio wendire gûgwîka waro!” Nake Ruthu nîwamenyithirie Naomi atî aatindîte akîruta wîra mûgûndarî wa mûndû wetagwa Boazu.

**19**

**20** Naomi nîwamwîrire atîrî, “Ngai-Mûnene arorathima Boazu! Ngai-Mûnene atugaga waro andû arîa marî mwoyo wana arîa akuû.” Naomi nîwacokire akîîra Ruthu atîrî, “Mûndû ûcio nî wa mbarî yetû, na nî ûmwe wa arîa mangîtûgaa.”

**20**

**21** Ruthu nîwacokire akiuga atîrî, “Ûndû ûrîa wa vata mûno nî atî ambîrire mbîkaranie na aruti wîra ake nginya rîrîa makaathiria gûketha cairi.”

**21**

**22** Naomi nîwerire Ruthu atîrî, “Mwarîwa, nî waro mwîkaranagie na aka acio marutaga wîra mûgûndarî wa Boazu, nîûndû wavota kûthînua ûngîthiî mûgûndarî wîngî.”

**23** Kwoguo Ruthu nîwekaranirie na aka acio maarî ndungata cia Boazu wa akîûnganagia cairi nginya rîrîa maketha ma cairi na ngano maathirire. Nake Ruthu nîwathiîre na mbere gûtûûrania na nyaciarawe.

# Ruthu 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ruthu nîwagîre Mûthuuri

**1** Vuvarî Naomi nîwerire Ruthu atîrî, “Nî waro ngûcarîrie mûthuuri nîguo wîthîrwe ûrî na mûciî waku.

**2** Mûndû ûcio tî Boazu ûrîa mwene ndungata cia aka irîa mûrarutithanagia wîra nao nî wa mbarî yetû. Ûtukû wa ûmûnthî nîrîo akavûûrîra cairi îtîrirî.

**3** Kwoguo îîthambie, wîvake maguta manungi waro na wîkîre nguo ciaku irîa mbaro makîria. Ûcoke ûthiî îtîrirî varîa aravûûrîra cairi na ndûkeyonithie kûrî ke nginya rîrîa akathiria kûrîa na kûnyua.

**4** Nwatî rîrîa akathiî kûmama, ûgatuîria nîguo ûmenye waro varîa akamama, na rîrîa akanyitwa nî toro ûkathiî ûguûrie mûrengeti na ûmame vau magûrûrî make. Ke agakwîra ûrîa ûgwîka.”

**4**

**5** Ruthu nîwacokirie atîrî, “Maûndû mau monthe wambîra mbîke, nîngûmeka.”

**5**

**6** Kwoguo Ruthu nîwathiîre îtîrirî na agîka wata ûrîa nyaciarawe aamwîrîte.

**7** Na rîrîa Boazu arîkirie kûrîa na kûnyua, nîwegwire eganîrîte na arî mûkenu. Nîwacokire akîthiî na akîmama vakuvî na kîrûndo gîa cairi. Nake Ruthu nîwathiîre acemete, akîguûria mûrengeti, na akîmama vau magûrûrî ma Boazu.

**8** Rîrîa gwakinyire vakuvî ûtukû gatagatî, Boazu nîwavindûkire, nîwevûgûrire wa rîmwe na akîmaka mûno nîûndû wa kwona mûndû mûka amamîte magûrûrî make.

**9** Boazu nîwaûririe mûndûmûka ûcio atîrî, “We nîwe û?”

**9** Nake Ruthu nîwamûcokerie atîrî, “Nî nie Ruthu ndungata yaku ya mûndûmûka. Tambûrûkia mûrengeti waku ûnguîkîre nîûndû we nîwe ûngîngaa.”

**9**

**10** Nake Boazu nîwerire Ruthu atîrî, “Mûndûmûka ûyû, Ngai-Mûnene arokûrathima nîûndû nîwonanîtie wîvokeku mûnene makîria na njîra ya ûrîa ûreka rîu wana gûkîra ûrîa wekire nyaciaraguo. We nî ûngîathiîre gûcaria mwanake, arî mûthîni kana arî gîtonga, nwatî we ndweka ûguo.

**11** Rîu tiga kûmaka. Nîngûgwîkîra maûndû monthe marîa ûkwenda, nîûndû andû onthe a îtûûra rîîrî nîmaicî atî we ûrî mûndûmûka mwaro.

**12** Nîma, nie nîtûkuvanîrîrîtie nawe na nwa ngûgae, nwatî varî na mûndû wîngî ûkuvanîrîrîtie nawe mûno kûngîra.

**13** Rara gûkû ûmûnthî, nîguo rûyû kîraûko tûkamenya kana mûndû ûcio nîagetîkîra gûkûgaa. Ethîrwa nîagetîkîra, nî waro; nwatî ethîrwa nîakaarega, nînevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo atî nîngakûgaa. Rîu mama nginya rûyû kîraûko.”

**13**

**14** Kwoguo Ruthu nîwamamire vau magûrûrî ma Boazu nginya gûgîkîa, nwatî nîwaramûkire mbere ya kûthamburûkane nîûndû Boazu ndeendaga mûndû wanarî ûmwe amenye atî Ruthu aararîte kûu.

**15** Boazu nîwacokire akîîra Ruthu atîrî, “Ruta cuka îo wîkîrîte na ûmîtambûrûkie ava.” Ruthu nîwekire guo; nake Boazu agîtûrûra vakuvî kilo mîrongo îîrî cia cairi vo na akîmûkuithia cio na Ruthu agîcoka îtûûrarî nacio.

**16** Rîrîa aakinyire mûciî, nyaciarawe nîwamûûririe atîrî, “Mwarîwa, maûndû marekarire atîa.?”

**16** Nake Ruthu nîwerire nyaciarawe maûndû monthe marîa Boazu aamwîkîte.

**17** Ruthu nîwamwîrire atîrî, “Boazu ambîrire atî ndiagîrîrwe nî gûcoka kûrî we njara ntheri, na kwoguo nîamveere cairi ino.”

**17**

**18** Naomi nîwerire Ruthu atîrî, “Rîu kirîrîria wa ûguo nginya rîrîa ûkamenya ûrîa ûvoro ûyû ûkarîkîrîria, nîûndû Boazu ndangînogoka ûmûnthî nginya rîrîa akaarûtha ûvoro ûcio.”

# Ruthu 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Boazu nîwavikirie Ruthu

## Boazu na njiarwa ciake

**1** Boazu nîwathiîre kîvingorî gîa îtûûra na agîkara nthî vo. Nake mûndû ûrîa wa kuuma mbarî ya Elimeleku Boazu aarîtie ûvoro wake nîwavîtûkîrîre vau. Boazu nîwetire mûndû ûcio na akîmwîra atîrî, “Mûrata wakwa, ûka wîkare nthî ava.” Kwoguo mûndû ûcio nîwathiîre varî Boazu na agîkara nthî vo.

**2** Boazu nîwacokire agîîta athuuri îkûmi a îtûûra na akîmeera wanao mekare nthî vo. Nao nîmeekarire nthî.

**3** Boazu nîwerire mûndû ûcio wa nyomba yao atîrî, “Naomi nîaracokire kuuma Moabu na nîarenda kwendia mûgûnda ûrîa warî wa mûndû wa nyomba yetû, ûrîa wîtagwa Elimeleku.

**4** Kwoguo neciria ngûmenyithie ûvoro ûcio nîguo ethîrwa nîûkwenda ûûgûre mbere ya athuuri aya mekarîte ava. Na ethîrwa ndûkûwenda, ûtwîre nîûndû we nîwe wagîrîrwe nî kûvewa kamweke ga kûûgûra mbere yakwa.”

**4** Nake mûndû ûcio nîwaugire atîrî, “Nîngûûgûra.”

**4**

**5** Nake Boazu nîwerire mûndû ûcio atîrî, “Ûkîgûra mûgûnda ûcio kuuma kûrî Naomi, nwanginya ûûgûranîrie vamwe na Ruthu, mûka wa ndigwa ûrîa Mûmoabu nîguo mûgûnda ûcio ûtûûre ûrî wa andû a mûciî wa mûndû ûcio wakwire.”

**5**

**6** Nake mûndû ûcio nîwacokirie atîrî, “Ethîrwa ûguo nîguo gûgwîkara, nie tîngûra mûgûnda ûcio, nîûndû ûguo nî ta kuga ciana ciakwa itingîûgaa. Gûra mûgûnda ûcio arî we. Nî kava ndigane naguo.”

**6**

**7** Vîndî îo ya tene, kûu Isiraeli mûtugo ûrîa warî kuo wîgiî kûgûra kana gûkûûranania indo warî atî, mûndû ûrîa ûrendia kîndû aarutaga kîratû gîake agakînenganîra kûrî mûndû ûrîa ûragûra. Ûguo nîguo andû a Isiraeli moonanagia naguo atî ûvoro nîmwîtîkîrîku.

**7**

**8** Kwoguo rîrîa mûndû ûcio eerire Boazu atîrî, “Gûra mûgûnda ûcio arî we”, nîwarutire kîratû gîake na agîkînenganîra kûrî Boazu.

**9** Boazu nîwacokire akîîra athuuri acio wa vamwe na andû arîa engî onthe maarî vo atîrî, “Mue mûrî aira atî ûmûnthî nînagûra kuuma kûrî Naomi indo cionthe irîa ciarî cia Elimeleku vamwe na irîa cionthe ciarî cia avîcî ake Kilioni na Mahaloni.

**10** Vamwe na ûguo, Ruthu ûcio Mûmoabu, mûndûmûka ûcio watigirwe nî Mahaloni nîwatuîka mûka wakwa, nîguo ngagaa rîîtwa rîa ûcio wakwire, na rîîtwa rîa andû a mûciî wake rîthiî na mbere gatagatîrî ka andû ao na andû a îtûûra rîa kwao. Mue mûrî aira a maûndû mau mûthenya wa ûmûnthî.”

**10**

**11** Nao andû acio onthe maarî vau kîvingorî vamwe na athuuri nîmaaugire atîrî, “Tue tûrî aira. Ngai-Mûnene arotûma mûndûmûka ûcio ûgûûka gwaku mûciî atuîke ta Rakeli, wana ta Lea, arîa maaciarîre Jakovu ciana nyîngî. Nawe ûrothatûkwa ûrî mûvîrîgarî wa Efiratha na ûgîe îgweta kûu Bethilehemu.

**12** Nacio ciana irîa Ngai-Mûnene agaakûva na mûndûmûka ûcio irotûma nyomba yaku îtuîke ta nyomba ya Perezu, mûvîcî wa Juda na Tamarû.”

**12**

**13** Kwoguo Boazu nîwavikirie Ruthu, nîwacokire akîmenyana nake kîîmwîrî, akîgîa nda na Ngai-Mûnene akîmûrathima na kaana ga kavîcî.

**14** Nao aka acio engî a îtûûra rîu nîmeerire Ruthu atîrî, “Ngai-Mûnene arogoocwa! Nîûndû ûmûnthî nîakûvete kavîcî ga gûkûgaa na gûgûtethagia. Kavîcî kau karogîa îgweta gûkû Isiraeli!

**15** Mûka wa mûvîcîguo nîakwendete na nîagwîkîrîte maûndû mengî gûkîra anake mûgwanja. Na rîu nîagûciarîrîte mûndû wa gûkûgaa ûrîa ûgaatûma ûcokwe nî vinya akûmenyagîrîre ûkûrûrî waku.”

**16** Nake Naomi nîwocire kaana kau na agîtuîka mûreri wako.

**16**

**17** Aka arîa maatûûranîrîte nao nîmaatuîrîre kaana kau rîîtwa magîgeta Obedi. Nîmaacokire makîra andû onthe atîrî, “Naomi nîaciarîrîtwe kavîcî!”

**17** Obedi nîke warî îthe wa Jesse, nake Jesse nîke warî îthe wa Daudi.

**17**

**18** Ino nîcio njiarwa cia Perezu wata ûrîa irûmanîrîrîte kuuma kûrî Perezu nginya Daudi: Perezu aarî îthe wa Hezironi,

**19** nake Hezironi aarî îthe wa Ramu. Ramu aarî îthe wa Aminadabu,

**20** nake Aminadabu aarî îthe wa Nahashoni. Nahashoni aarî îthe wa Salimoni

**21** nake Salimoni aarî îthe wa Boazu. Boazu aarî îthe wa Obedi,

**22** nake Obedi aarî îthe wa Jesse, nake Jesii nîke warî îthe wa Daudi.

1Sam

# 1Sam 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Elikana na andû a mûciî wake marî Shilo

## Hana na Eli

## Gûciarwa na kûvecanwa gwa Samueli

**1** Kwarî mûthuuri wetagwa Elikana ûrîa warî wa mûvîrîga wa Efiraimu. Elikana aarî mûvîcî wa Jerohamu, Jerohamu aarî mûvîcî wa Elihu, Elihu aarî mûvîcî wa Tohu, Tohu aarî mûvîcî wa Zufu, Zufu aarî wa mûvîrîga wa Efiraimu. Elikana aatûûraga îtûûrarî rîa Rama vûrûri ûrîa wîthagîrwa ûrî irîma nyîngî wa Efiraimu.

**2** Elikana aarî na aka aîrî; ûmwe wao eetagwa Hana, nake ûcio wîngî eetagwa Penina. Penina aarî na ciana, nwatî Hana ndaarî na ciana.

**3** Elikana nîwamenyerete kûthiî aumîte îtûûrarî rîao wa mwaka wa mwaka akathiî Shilo kûgooca, wa vamwe na kûrutîra Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe kîgongoona. Kûu Shilo nîkuo anake aîrî a Eli, Hofini na Finehasi maarî athînjîri-Ngai a Ngai-Mûnene.

**4** Mûthenya ûrîa Elikana aarutaga kîgongoona, nîwavecaga mûka, Penina icunjî cia nyama. Nîwavecaga ciana cia Penina wanacio.

**5** Wana ethîrwa Elikana nîwendeete Hana, ke aveecaga Hana gîcunjî kîmwe tu, nîûndû Ngai-Mûnene ndaamûveete ciana.

**6** Nake Mwîruwe, Penina nîwarakaragia na akathirîkia Hana ngororî, nîûndû Ngai-Mûnene ndaaveete Hana ciana.

**7** Ûguo nîguo gwekîkaga wa mwaka wa mwaka; na vîndî îrîa yonthe maathiîcaga nyombarî ya Ngai-Mûnene, Penina nîwarakaragia Hana mûno. Na nîûndû wa ûguo Hana nîwarîraga nginya akarega kûrîa irio.

**8** Nake mûthuuriwe, Elikana nîwamûririe atîrî, “Hana, ûrarîra nîkî? Na ûrarega kûrîa irio nîkî? Na ûregua kîeva nîkî? Na kinthî nie ndirî vata gûkîra ivîcî îkûmi?”

**8**

**9** Vîndî îmwe, marîkia kûrîa irio wana kûnyua marî nyombarî ya Ngai-Mûnene kûu Shilo, Hana nîwarûngamire. Vîndî îo Eli mûthînjîri-Ngai eekarîte nthî vakuvî na mûrango wa hekarû ya Ngai-Mûnene.

**10** Hana nîwegucaga ûrûrû mwîngî mûno ngororî yake, na nîwarîrire mûno na akîvoya kûrî Ngai-Mûnene.

**11** Nake Hana nîwevîtire na mwîvîtwa na akiuga atîrî: “Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, ndoria nie, ndungata yaku! Roria thîna yakwa na ûndirikane! Ndûkariganîrwe nî nie! Ethîrwa ûkamva kavîcî, nie nînîvîta atî nîngaakûva ko mîthenya yonthe ya ûtûûro wako na atî gûtirî vîndî njuîrî cia kîongo gîake ikeenjwa .”

**11**

**12** Hana nîwathiîre na mbere kûvoya Ngai-Mûnene îvinda îraca, nake Eli nîwaroretie mîromo ya Hana.

**13** Hana aavoyaga na ngoro yake akirîte. Mîromo yake tu nîyo yoyaga, nwatî mûgambo wake ndweguîkaga. Kwoguo Eli eciriirie nîkwa Hana aarî mûrîu wa ndivei.

**14** Nake Eli nîwaûririe Hana atîrî, “Nîwîkara ûrî mûrîu nginya rî? Thengutia ûrîu waku ava.”

**14**

**15** Nwatî Hana nîwacokirie na akiuga atîrî, “Naarî mwathi wakwa ndirî mûrîu. Nie nînîrathînîka mûno ngororî yakwa, na mbîthîrîtwe ngîvoyaga Ngai-Mûnene nîûndû wa mathîna marîa nîrî namo.

**16** Tiga kûmona nie ndungata yaku ta mûndûmûka ûtarî na vata.”

**16**

**17** Nake Eli nîwacokirie na akiuga atîrî, “Thiî na thayû, nake Ngai wa Isiraeli arokûva kîrîa wamûvoya.”

**17**

**18** Nake Hana nîwacokirie na akiuga atîrî, “Nie nîngûkûria ûmbîtîkîre nie ndungata yaku ya mûndûmûka.” Kwoguo Hana nîwethiîrîre, akîrîa irio na kîeva gîake gîkîthira.

**18**

**19** Elikana na andû a mûciî wake nîmaaramûkire kîraûko tene mûthenya ûcio wîngî. Na vuva wa kûgooca Ngai-Mûnene, nîmaacokire kwao mûciî Rama. Nake Elikana nîwamenyanire kîîmwîrî na mûka Hana, na Ngai-Mûnene akîgua mavoya ma Hana.

**20** Kwoguo vîndî îrîa kavinda kagîrîru gaakinyire, Hana nîwagîre nda na agîciara kavîcî. Ke aagatuîrîre rîîtwa Samueli na akiuga atîrî, “Nie naavoire Ngai-Mûnene amve ko.”

**20**

**21** Nako kavinda nîgaakinyire wa rîngî rîrîa Elikana na andû a mûciî wake maathiîre Shilo. Maathiîre kuo nîguo makarutîre Ngai-Mûnene kîgongoona kîrîa Kîamrutagwa wa mwaka wa mwaka wa vamwe na kûruta kîgongoona Kîam mwanya kîrîa eeranîrîte.

**22** Nwatî vîndî îno Hana ndaathiî. Ke nîwerire mûthuuri wake atîrî, “Nie ndikunûkia nginya vîndî îrîa mwana agaatiga kwonga. Na rîrîa agaatiga kwonga, nîrîo ngaamûvira nyombarî ya Ngai-Mûnene na kûu nîkuo agaatûûra ûtûûro wake wonthe.”

**22**

**23** Nake Elikana, mûthuuri wake nîwamwîrire atîrî, “Îka wata ûrîa ûrona kwagîrîrîte; îkara mûciî nginya vîndî îrîa ûkaamûtigithia kwonga. Nake Ngai-Mûnene arotuma kîîranîro gîake kîvinge.” Nake Hana nîwekarire mûciî akîreraga mwana nginya rîrîa aatigire kwonga.

**23**

**24** Na vîndî îrîa Hana aatigithirie mwana kwonga, nîwocire Samueli, akiunûkia nake na akîmûvira nyombarî ya Ngai-Mûnene kûu Shilo. Hana akîvira Samueli nîwathiîre na ndegwa yarî na ûkûrû wa mîaka îthatû, ndeve îmwe ya mûtu, na mbooro îcûrîte ndivei.

**25** Nîmaacokire makîvira mwana kûrî Eli vuva wa kûthînja ndegwa.

**26** Nake Hana nîwaugire atîrî, “Ta mbîtîkîria mwathi wakwa! Wata ûrîa mwathi wakwa ûgûtûûra mwoyo, nie nînie mûndûmûka ûrîa warûngamîte mbere yaku ngîvoya Ngai-Mûnene.

**27** Nie naavoyaga mvewe mwana ûyû; nake Ngai-Mûnene nîamvete kîrîa nie naamûvoire.

**28** Kwoguo nie nînavecana mwana ûyû kûrî Ngai-Mûnene vîndî îrîa yonthe agûtûûra mwoyo akethagîrwa arî wa Ngai-Mûnene.”

**28** Nao makîgooca Ngai-Mûnene marî kûu.

# 1Sam 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa Hana

## Ariû a Eli

## Samueli arî Shilo

## Eli marî na anake ake

## Ûrathi kûrî andû a mûciî wa Eli

**1** Hana nîwavoire na akiuga atîrî,

**1** Ngai-Mûnene nîecûrîtie gîkeno ngororî yakwa,

**1** nie nîngenete nîûndû wa ûrîa ekîte.

**1** Nînthekagîrîra nthû ciakwa,

**1** nîrî mûkenu nîûndû Ngai nî amvonoketie!

**1**

**2** Gûtirî wîngî mûtheru ta Ngai-Mûnene,

**2** gûtirî wîngî ûngîvanana nake,

**2** gûtirî mûndû ûngîvota gûtûgitîra ta Ngai wetû.

**2**

**3** Mûtigacoke kwaria na mwîtîîo rîngî.

**3** Tigani gwîtîîaga vîndî îrîa mûkwaria,

**3** nîûndû Ngai-Mûnene nîke Ngai ûrîa wicî maûndû,

**3** atucagîra andû onthe kûringana na ciîko ciao.

**3**

**4** Mota ma andû arîa marî na vinya nîmaunîkangu,

**4** nwatî andû arîa matarî na vinya nî magîcaga na vinya.

**4**

**5** Andû arîa meethagîrwa marî na irio nyîngî,

**5** rîu nîkwa marutaga wîra nîguo moone irio.

**5** Nwatî andû arîa meethagîrwa marî avûtu,

**5** rîu marî na irio.

**5** Mûndûmûka ûrîa warî nthata,

**5** rîu nîmûciaru ciana mûgwanja.

**5** Nwatî mûndûmûka ûrîa ûrî na ciana nyîngî,

**5** rîu atigîtwe atarî na mwana wana ûmwe.

**5**

**6** Ngai-Mûnene nîke ûûragaga andû na nwake ûmavecaga mwoyo,

**6** nîke ûviraga andû kwa arîa akuû na akamaruta kuo.

**6**

**7** Ngai-Mûnene nîke ûtûmaga andû amwe mathîne na agatua arîa engî itonga,

**7** nîanyivagia amwe na akanenevia arîa engî.

**7**

**8** Nîarutaga mûthîni rûkûngûrî,

**8** na agaûkîrîria arîa athîni makauma mathînarî.

**8** Ngai-Mûnene nîatûmaga andû acio matuîke arata a anene,

**8** na agatûma mekarîre itî cia ûnene.

**8** Ngai-Mûnene nîke mwene itugî irîa itiirîrîrîte nthî îno,

**8** nîke wigîrîrîte nthî îgûrû rîacio.

**8**

**9** “Ngai-Mûnene nîke ûgitagîra andû ake arîa mamwîvokete,

**9** nwatî andû arîa aganu maûragîra ndumarî.

**9** Nîûndû mûndû ndavootanaga na njîra ya vinya wake ke mwene.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîagacûkangia nthû ciake,

**10** nîakaairiva na mûgambo ta wa ngwa arî îgûrû.

**10** Ngai-Mûnene nîagaacirithia andû onthe a nthî,

**10** na ave mûthamaki ûrîa ke athuurîte ûvoti,

**10** amûve vinya wa kûvootana.”

**10**

**11** Vuva wa ûguo Elikana nîwacokire gwake mûciî Rama. Nake Samueli nîwatigirwe kûu Shilo agîtungatagîra Ngai-Mûnene akîonagîrîrua nî mûthînjîri-Ngai Eli.

**11**

**12** Nake Eli aarî na anake ake. Anake acio maarî aganu na matiavecaga Ngai-Mûnene gîtîîo,

**13** kana marûmîrîra mîtugo îgiî kîrîa athînjîri-Ngai meetagia kuuma kûrî andû. Vandû va ûguo, o maamenyerete gwîkaga atîrî, vîndî îrîa mûndû wa wonthe akûruta kîgongoona ndungata ya mûthînjîri-Ngai nîyathiîcaga varîa nyama ciarugagîrwa înyitîte ûma ya mîthece îthatû na njara.

**14** Nayo ndungata nîyavutûkagia ûma îo thavuriarî, kana nyûngûrî îrîa ya kûruga, nyama ikîrugwa. Nayo nyama wa yonthe îrîa yamundagwa nî ûma nîyarutagwa na îgatuîka ya mûthînjîri-Ngai. Ûguo nîguo Aisiraeli onthe arîa maathiîcaga kûruta magongoona kûu Shilo meekagwa.

**15** Makîria ya ûguo, wana mbere ya mathunya mavîvue, ndungata ya mûthînjîri-Ngai nîîngîathiîcaga na îkeera mûndû ûrîa warutaga kîgongoona atîrî; “Nengera nyama ya mûthînjîri-Ngai akavîvie nîûndû ke ndangîtîkîra îrî nduge kuuma kûrî we, nwanga îrî mbîthî.”

**15**

**16** Na ethîrwa mûndû ûcio nîangîacokerie ndungata na akamîîra atîrî, “Amba weterere twambe tûvîvie mathuma, ûcoke woce irîa ûkwenda.” Ndungata ya mûthînjîri-Ngai nîîngîaugire atîrî, “Naarî, nwanginya ûnengere rîu! Na ethîrwa ndûkûnengera, nie nîmboca na vinya.!”

**16**

**17** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwonire atî, wîvia wa anake a Eli warî mûnene mûno, nîûndû matiavecaga iveo irîa ciarutagîrwa Ngai-Mûnene gîtîîo.

**17**

**18** Samueli nîwathiîre na mbere gûtungatîra Ngai-Mûnene ekîrîte nguo îrîa yarathimîrîtûe wîra ûcio.

**19** Nake ng'ina wa Samueli nîwamûtumagîra gakanjû kanini wa mwaka wa mwaka na akavirîra Samueli gakanjû kau vîndî îrîa makûthiî na mûthuuriwe kûruta kîgongoona kîrîa Kîamrutagwa wa mwaka wa mwaka.

**20** Nake Elikana wa vamwe na mûndûmûka wake nîwarathimagwa nî Eli na Eli akeera Elikana atîrî, “Ngai-Mûnene arokûva ciana ciîngî ciumanîte na mûndûmûka ûyû irîa ikeethîrwa irî îthenyarî rîa mwana ûyû ke aamûrîîre Ngai-Mûnene.”

**20** Na vuva wa ûguo makeenûka kwao mûciî.

**20**

**21** Nake Ngai-Mûnene nîwarathimire Hana na anake engî athatû na erîtu aîrî. Nake Samueli nîwakûrire agîtungatagîra Ngai-Mûnene.

**21**

**22** Vîndî îo Eli aarî mûkûrû mûno. Ke nwa wegucaga maûndû monthe marîa anake ake meekaga andû onthe a Isiraeli, wana nginya ûrîa maamamaga na aka arîa maatungataga marî mûrangorî wa îgema kûrîa Ngai-Mûnene eethagîrwa arî.

**23** Nake Eli nîwamaûririe atîrî, “Mue mwîkaga maûndû ta mau nîkî? Nîûndû nie nînîregua andû onthe makîmbîra maûndû macûku marîa mue mwîkaga.

**24** Tigani gwîka maûndû mau rîngî anake akwa! Nîûndû ûvoro ûcio nîregua andû a Ngai-Mûnene makîaria îgûrû rîenyu tî mwaro!

**25** Angîthîrwa mûndû nwa avîtîrie mûndû ûrîa wîngî, Ngai nîke ûngîmeguithania. Nwatî mûndû angîvîtîria Ngai-Mûnene, nî ûrîkû vi ûngîmûthaithanîrîra?”

**25** Nao nîmaaregire kûthikîrîria ûrîa meeragwa nî îthe, nîûndû Ngai-Mûnene nîwatuîte atî nîakûmaûraga.

**25**

**26** Nake Samueli nîwathiîre na mbere gûkûra akîendagwa nî Ngai-Mûnene wana andû.

**26**

**27** Nake mûrathi nîwatûmirwe nî Ngai-Mûnene kûrî Eli akamwîre atîrî, “Nie nîneyonithanirie kûrî îthe wenyu wa tene Aroni na andû a mûciî wake vîndî îrîa maarî ngombo cia mûthamaki wa Misiri.

**28** Na nî nie naathuurire andû a mûciî wa Aroni gatagatîrî ka mîvîrîga yonthe ya Isiraeli matuîke athînjîri-Ngai akwa, nîguo mekagîre nguo ntheru vîndî îrîa makwenda kûmbarîria, mathiîcage metharî ya kîgongoona, na mamvîvagîrie ûbani vo. Nie nînaamavere rûtha meigagîre iveo imwe cia irîa ciavothagwa nî Aisiraeli.

**29** Nîndûî vi kîratûma ûkorokere iveo na magongoona marîa naathire andû akwa mandutagîre? We Eli, nîndûî kîratûma ûtîîe anake aku kûngîra na njîra ya kûmetîkîria menorithagie na iveo irîa mbaro mûno cia irîa ndutagîrwa nî andû akwa, Aisiraeli?

**30** Kwoguo nie Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nînerîrîte andû a mûciî waku wana andû a mûvîrîga waku, atî makandungatagîra marî athînjîri-Ngai vîndî cionthe. Nwatî rîu nîrauga atî ûndû ûcio ndingîtîkîria ûthiî na mbere rîngî. Vandû va ûguo, nie ngatîîaga andû arîa mandîaga, nao arîa manyararaga ngaamatucaga ta andû matarî na vata.

**31** Tathikîrîria, vingo nîgûkinya rîrîa ngaaûraga andû ethî onthe a mûciî waku wana a mûvîrîga wenyu, na gûtîkeethîrwa kûrî na mûndû wanarî ûmwe mûkûrû gatagatîrî ka andû a mûciî waku.

**32** We nîûkaathînîka na wîgue wîru nîûndû wa irathimo irîa ngaarathima andû acio engî a Isiraeli nacio, na gûtirî mûndû mûkûrû ûkooneka gatagatîrî ka andû a mûciî waku tene na tene.

**33** Mûndû wa wonthe wa rûciaro rwaku ûrîa ngaavonokia na nîmwîtîkîrie andungatagîre arî ta mûthînjîri-Ngai agaatûûra arîraga na ecûrîtwe nî kîeva. Nao andû acio engî onthe a rûciaro rwaku magaakuucaga gîkuû Kîam ruuo.

**34** Naguo ûndû ûrîa ûgeekîka kûrî anake aku oîrî, Hofini na Finehasi nîguo ûgaatuîka kîmenyithia kûrî we atî, maûndû monthe marîa mbugîte nîmakaavinga. Naguo nî atî, anake aku wa oîrî magaakua mûthenya ûmwe.

**35** Na nie nîngethuurîra mûthînjîri-Ngai ûrîa ûkethagîrwa arî mwîvokeku kûrî nie. Ke nîke ûgeekaga maûndû monthe marîa ngaamwîraga kuuma ngororî yakwa wana meciriarî makwa. Nie nîngaatûma agîe na njiarwa, na vingo cionthe nîigaatungatagîra mûthamaki ûrîa nie nthuurîte.

**36** Nake mûndû wa wonthe wa rûciaro rwaku ûrîa ûgaatigara nîakaathiî kûrî mûthînjîri-Ngai ûcio na akavoya mûthînjîri-Ngai ûcio mbeca kana irio na nîakaathaithanaga akiugaga etîkîrue atethagîrîrie athînjîri-Ngai, nîguo oonage kîndû gîa kûrîa.”

# 1Sam 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwaumîrîre Samueli

**1** Nake mwanake ûcio wetagwa Samueli nîwathiîre na mbere gûtungatîra Ngai-Mûnene akîonagîrîrua nî Eli. Vîndî îo ndûmîrîri ciumîte kûrî Ngai-Mûnene vamwe na cioneki itiethagîrwa irî nyîngî.

**2** Mûthenya ûmwe Eli, (ûrîa kavindarî kau aarî vakuvî gûtuîka ndumumu), nîwamamîte nyombarî yake.

**3** Nake Samueli aamamîte hekarûrî ya Ngai-Mûnene kûrîa îthandûkû rîa Ngai-Mûnene rîaigîtwe. Mbere ya gûkîe, wa taa îgîakanaga,

**4** Ngai-Mûnene nîwetanire akiuga atîrî, “Samueli! Samueli!” Nake Samueli agîcokia atîrî, “Îî nîrî ava.”

**5** Nake nîwathiîre avinyûrîte kûrî Eli na akîmwîra atîrî, “Nie nîrî ava, nîûndû we nîwambîta.” Nwatî Eli nîwerire Samueli atîrî, “Nie ndirî mûgwîtu, coka ûkamame.” Kwoguo Samueli nîwacokire na akîmama.

**5**

**6** Nake Ngai-Mûnene nîwetanire rîngî akiuga atîrî, “Samueli!” Nake Samueli nîwaûkîrire na akîthiî kûrî Eli na akîmwîra atîrî, “Nie nîrî ava, nîûndû nîwambîta.” Nwatî Eli nîwamûcokerie atîrî, “Nie ndirî mûgwîtu mûrîcîwa, thiî ûkamame rîngî.”

**7** Samueli ndaamenyaga atî nî Ngai-Mûnene wamwîtaga na ndaarî mûguûrîrie mûgambo wa Ngai-mûnene.

**7**

**8** Nake Ngai-Mûnene nîwetire Samueli rîngî riita rîa kathatû; Samueli nîwaramûkire na akîthiî kûrî Eli, na akîmwîra atîrî, “Nie nîrî ava, nîûndû we nîwambîta.”

**8** Nake Eli nîwamenyire atî, nî Ngai-Mûnene wetaga mwana ûcio.

**9** Kwoguo Eli nîwerire Samueli atîrî, “Coka ûkamame; na ethîrwa nîagûgwîta rîngî, uuge atîrî, ‘Aria Ngai-Mûnene, nîûndû ndungata yaku nîîthikîrîrîtie.’ ” Kwoguo Samueli nîwacokire akîthiî kûmama.

**9**

**10** Nake Ngai-Mûnene nîwaûkire na akîrûngama vakuvî na varîa Samueli aamamîte na agîtana wata ûrîa eetanaga mbererî, na akiuga atîrî, “Samueli! Samueli!”

**10** Nake Samueli agîcokia na akiuga atîrî, “Aria, nîûndû ndungata yaku nîîthikîrîrîtie.”

**10**

**11** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Samueli atîrî, “Ta roria, nîrî vakuvî gwîka ûndû mûcûku kûrî andû a Isiraeli na mûndû wonthe ûrîa ûkaawîgua nîakaamaka.

**12** Mûthenya ûcio nîrîo ngaavingia maûndû monthe marîa naririe megiî Eli na andû a mûciî wake, kuuma Kîammbîrîria nginya mûthiia.

**13** Nie nîmbîrîte Eli atî, nîngaaverithia andû a mûciî wake tene na tene nîûndû wa mîtugo mîcûku ya kûnuma îrîa îthîrîtwe îrî na anake ake. Eli ke mwene nîwaicî atî avîcî ake nîmeekaga maûndû macûku, nwatî ndaamakaania.

**14** Kwoguo nie nînîîvîtîte nîûndû wa andû a mûciî wa Eli ngauga, atî wîvia ûyû wîkîtwe nî andû a mûciî wa Eli ndûkaavota kûtherua nî kîgongoona wana kana îtega tene na tene.”

**14**

**15** Samueli nîwathiîre na mbere kûmama nginya kîraûko; agîcoka akîramûka na akîvingûra mîrango ya nyomba ya Ngai-Mûnene. Nake nîwetigagîra kûmenyithia Eli ûvoro wîgiî kîoneki kîu.

**16** Nwatî Eli nîwetire Samueli na akiuga atîrî, “Samueli, mûûriû wakwa!”

**16** Nake Samueli agîcokia na akiuga atîrî, “Îî nie nîrî ava.”

**16**

**17** Nake Eli nîwaûririe Samueli atîrî, “Ngai-Mûnene arakwîrire atîa? Mbîra maûndû monthe. Ngai nîagaakûverithia mûno ethîrwa tî ûmbîra maûndû monthe marîa arakwîrire.”

**18** Kwoguo Samueli nîwamwîrire maûndû monthe atakûmûthitha wanarî ûndû. Nake Eli akiuga atîrî, “Ke nîke Ngai-Mûnene, tiga eke ûndû wa wonthe ûrîa ke akwona ûrî mwaro.”

**18**

**19** Nake Samueli nîwakûrire arî ûrûmwe na Ngai-Mûnene; nake Ngai-Mûnene agîtûma maûndû monthe marîa Samueli aarîtie mavinge.

**20** Nao andû a Isiraeli, kuuma Dani nginya Berishiba nîmaamenyire atî, na ma Samueli aarî mûrathi wa Ngai-Mûnene.

**21** Nake Ngai-Mûnene nîwathiîre na mbere kwîyonithania kûu Shilo. Kûu nîkuo Samueli aarî vîndî îrîa Ngai-Mûnene aamumîrîrîte na akîmwarîria. Nake Samueli nîwavecanire ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene kûrî andû onthe a Isiraeli na makîmîamûkîra.

# 1Sam 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îthandûkû rîa kîrîkanîro nî rîatavirwe

## Gûkua kwa Eli

## Gûkua kwa Mûndûmûka wa ndigwa wa Finehasi

**1** Vîndî îo Aisiraeli nîmaaumagarire na makîthiî kûrûa na Afilisiti; Kwoguo Aisiraeli nîmaambire magema mao kûu Ebeneza, nao Afilisiti makîamba magema mao kûu Afeku.

**2** Nao Afilisiti nîmaathithûkîre Aisiraeli na makîambîrîria kûrûa nao. Na vuva wa kûrûa mbaara ndito Afilisiti nîmaavootire Aisiraeli na makîûragîra Aisiraeli ta ngiri inya kûu mbaararî îo.

**3** Na rîrîa andû arîa maatigarire maacokire varîa maambîte magema mao, athuuri a Isiraeli nîmaaûranirie atîrî, “Nî ndûî gîatûma Ngai-Mûnene atûrekereria tûvootwe nî Afilisiti ûmûnthî? Tûthiîni tûoce îthandûkû rîa kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene kuuma Shilo tûke narîo gûkû, nîguo tûthiî nake agatûvonokie kuuma kûrî nthû cietû.”

**4** Kwoguo athuuri acio nîmaatûmire anjaama mathiî Shilo makagîre îthandûkû rîa kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, ûrîa wîkaraga gatagatîrî ga Akerubi. Nao anake aîrî a Eli, Hofini na Finehasi wanao nîmaaûkire vamwe na îthandûkû rîa kîrîkanîro.

**4**

**5** Vîndî îrîa îthandûkû rîa kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene rîakinyire kûrîa Aisiraeli maambîte magema mao, andû onthe a Isiraeli nîmaakenire na makiugîrîria na mûgambo mûnene mûno nginya ûgîtûma nthî îrurume.

**6** Nao Afilisiti megua ûrîa Aisiraeli maaugîrîrîtie, nîmaaugire atîrî, “Ta Thikîrîriani ûrîa înegene rîngîvîîte kûrîa Ahibirania matûûraga! Înegene rîu nîrîandûî?” Na rîrîa maamenyire atî îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene nîrîakinyîte kûrî Ahibirania,

**7** Afilisiti nîmeetigîrire na makiuga atîrî, “Ngai nî nginyu kûrîa andû a Isiraeli matûûraga! Na kaî tue tûrî arume-î! Nîûndû ûndû ta ûyû ndwanonekana gatagatîrî getû mbererî!

**8** Na kaî tue tûrî arume-î! Nî ûrîkû ûngîtûvonokia kuuma kûrî ngai icio irî vinya ûguo? Nacio ngai icio nîcio ciaûragîîre Amisiri werûrî na mîrimû ya mîthemba yonthe!

**9** Mwîyûmîrîrieni Afilisiti aya na mûrûe ta arûme, nîguo tûtigatuîke ngombo cia Ahibirania ta ûrîa maarî ngombo cietû. Kwoguo rûani ta arûme.”

**9**

**10** Kwoguo Afilisiti nîmaarûire na kîîo na makîvoota Aisiraeli. Nao Aisiraeli nîmaathiîre mîciî kwao mavinyûrîte. Nakuo nîkwarî na ûûragani mwîngî mûno, na athigari ngiri mîrongo îthatû a Isiraeli nîmaaûragirwe.

**11** Narîo îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai nîrîatavîrûe; nao anake a Eli oîrî, Hofini na Finehasi makîûragwa.

**11**

**12** Nake mûthuuri ûmwe wa kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini, nîwaumire kûrîa mbaara yarî, akîthiî avinyûrîte na agîkinya Shilo mûthenya wa ûcio. Mûthuuri ûcio nîwatembûrangîte nguo ciake na ageîtîrîria mûthetu kîongo, rûrî rûûri rwa kwonania ûrîa aarî na kîeva.

**13** Rîrîa mûthuuri ûcio aakinyire, Eli aaroretie ekarîrîte gîtî rûtere rwa njîra. Ngoro ya Eli nîyatangîkîte mûno nîûndû wa îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai. Na rîrîa mûthuuri ûcio aatonyire na akîvecana ûvoro îtûûrarî rîu, andû onthe a îtûûra nîmaarîrire mecûrîtwe nî guoya mûno.

**14** Na vîndî îrîa Eli eegwire înegene rîu nîwaûririe atîrî, “Înegene rîu rîonthe nî rîa ndûî?” Nake mûthuuri ûcio nîwathiîre kûrî Eli na îvenya na akîmûmenyithia ûvoro ûcio.

**15** (Vîndî îo Eli aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo kenda na înana na aarî vakuvî gûtuîka ndumumu viû).

**16** Nake mûthuuri ûcio nîwerîre Eli atîrî “Nie nîkwa natoroka nauma mbaararî ûmûnthî na naûka mvinyûrîte nginya gûkû.”

**16** Nake Eli nîwaûririe mûthuuri ûcio atîrî, “Nîkwa gwekara atîa, mûûriû wakwa?”

**16**

**17** Nake mûnjaama nîwacokirie na akiuga atîrî, “Aisiraeli nîmaaûrire nî Afilisiti; na andû etû eengî mûno maûragwa! Makîria ya ûguo, anake aku Hofini na Finehasi wanao nîmaûragirwe, na îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai rîatavwa!”

**17**

**18** Nake mûnjaama agweta îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai, Eli agîturûkana nthî na ngara vau mwenarî wa kîvingo. Nake agwa nîwaunîkire ngingo na agîkua, nîûndû aarî mûkûrû na aarî mûrito. Nake eethîrîtwe arî mûtucanîri wa andû a Isiraeli vandû va îtîîna rîa mîaka mîrongo îna.

**18**

**19** Nake mûka wa mûvîcî wa Eli, ûrîa warî mûka wa Finehasi aarî îvu na îvinda rîake rîa gûciara rîarî vakuvî gûkinya. Rîrîa eegwire atî îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai nîrîtave, na atî îthe wa mûthuuriwe vamwe na mûthuuriwe maarî akuû, nîwambîrîrie wa rîmwe kwîgua ûrûrû rwa kûgîa mwana na nîwaciarire.

**20** Na rîrîa aakuvîvîrie gûkua, aka arîa maamûtethagîrîria nîmaamwîrire atîrî, “Îyûmîrîrie! Nîûndû nîwagîa kavîcî!” Nwatî ke ndaamacokeria wanarî ûndû wana kana arûmbûyania na ûvoro ûcio.

**21** Nake nîwatuîrîre kaana kau rîîtwa Ikabodi. Vîndî wa îo nîwataarîrie na akiuga atîrî, “Riiri wa Ngai nîûthengutîte Isiraeli.” Oorotaga gûtavwa kwa îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai vamwe na gîkuû Kîam îthe wa mûthuuriwe marî na mûthuuriwe.

**22** Nîwaugire atîrî, “Riiri wa Ngai nîûthengutîte Isiraeli, nîûndû îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai nî rîtave.”

# 1Sam 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îthandûkû rîa kîrîkanîro rîrî gatagatîrî ka Afilisiti

**1** Afilisiti maatava îthandûkû rîa kîrîkanîro rîa Ngai, nîmaarîkuuire makîrîruta kûu Ebeneza na makîrîvira îtûûrarî rîao, rîrîa rîetagwa Ashidodi.

**2** Nao nîmaacokire makîrîoca na makîrîvira hekarûrî ya ngai yao îrîa yetagwa Dagoni, na makîriigîrîra vakuvî na mûvuanano wa ngai îo.

**3** Nao andû a Ashidodi maramûka kîraûko tene mûthenya ûcio wîngî, makîthîra mûvuanano ûcio wa Dagoni ûmamîte nthî na îvu namo metho mayo maturumîte nthî vau mbere ya Îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene. Kwoguo nîmaamîocire na makîmîrûngamia varîa yethagîrwa îrî.

**4** Nwarî rîrîa maaramûkire kîraûko tene mûthenya ûcio warûmîrîrîte, nîmeethîrîrie mûvuanano ûcio ûmamîte nthî na îvu rîngî mbere ya îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene. Vîndî îno, kîongo Kîam Dagoni vamwe na njara ciayo cioîrî ciarî vakuvî na mûrango irî munîkangu; mûvuanano ûcio wa Dagoni watigarîte gîcunjî kîu kîngî Kîam mwîrî wayo tu.

**5** (Kîu nîkîo gîtûmaga athînjîri-Ngai a Dagoni na andû onthe arîa mamîgoocaga kû Ashidodi mathiî kuo na matingîkinya mûrangorî ûcio nginya ûmûnthî.)

**5**

**6** Nake Ngai-Mûnene nîwavere andû a Ashidodi wa vamwe na andû a ndûrîrî irîa ciavakanîte nao îvera înene mûno na akîmeguithia guoya. Narîo îvera rîu rîarî rîa gûtûma andû a Ashidodi vamwe na andû acio engî magîe na nyimba mîîrîrî yao.

**7** Na rîrîa andû a Ashidodi moonire ûrîa maûndû maathiîre na mbere magîkîkaga nîmaaugire atîrî, “Ngai wa Aisiraeli nîkwa aratûverithia vamwe na Dagoni, ngai yetû. Na nîûndû wa ûguo, tue tûtingîtîkîra îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai wa Isiraeli rîîkare gwetû rîngî.”

**8** Kwoguo nîmaatûmire anjaama mathiî magete athamaki onthe atano a Afilisiti maûke vamwe. Nao nîmaaûririe athamaki acio atîrî, “Rîu nîtwîka atîa na îthandûkû rîrî rîa Kîrîkanîro rîa Ngai wa Isiraeli?”

**8** Nao athamaki makiuga atîrî, “Ocani Îthandûkû rîa Ngai wa Isiraeli na mûrîvire Gathu.” Kwoguo nîmaakuire îthandûkû rîa Ngai wa Isiraeli na makîrîvira Gathu; Gathu rîarî îtûûra rîngî rîa kûu Filisiti.

**9** Nwatî vuva wa kûrîkinyia kuo, Ngai-Mûnene nîwaverithirie andû a îtûûra rîu wanao na agîtûma mamake mûno. Ngai-Mûnene aamaverithirie onthe kwambîrîria mwana nginya mûndû mûgima na njîra ya gûtûma magîe na nyimba mîîrîrî yao.

**10** Kwoguo nîmaakuire îthandûkû rîa kîrîkanîro rîa Ngai na makîrîvira îtûûrarî rîngî rîa kûu Filisiti rîetagwa Ekironi. Nwatî rîrîa rîakinyire kuo, andû a Ekironi nîmaanegenire mûno makiugaga atîrî, “Taroriani! Nîmarete îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai wa Isiraeli gûkû nîguo tûûragwe tuonthe vamwe na andû etû!”

**11** Nakuo kûu îtûûrarî rîu rîonthe kwarî na kîmako kînene mûno nîûndû Ngai nîwamaverithagia mûno. Kwoguo nîmaatûmanire na makiuga athamaki onthe a Filisiti metwe maûke vamwe rîngî. Nao nîmeerire athamaki atîrî, “Rutani Îthandûkû rîrî rîa Kîrîkanîro rîa Ngai wa Isiraeli gûkû na mûrîcokie varîa rîagîrîrwe nî kwîthîrwa rîrî, nîguo rîtigatûûrage vamwe na andû a mîciî yetû.”

**12** Nao andû arîa mataakua nîmaanyitirwe nî mûrimû wa nyimba nao andû a îtûûra rîu makûvoya Ngai na Ngai akîgua mavoya mao.

# 1Sam 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îthandûkû rîa kîrîkanîro nîrîacokirue

## Îthandûkû rîa kîrîkanîro nîrîavirirwe Kiriathi-jearimu

**1** Vuva wa îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene gwîkara vûrûrirî wa Filisiti îvinda rîa mîeri mûgwanja,

**2** Afilisiti nîmeetire athînjîri-ngai ciao na aragûri na makîmaûria atîrî, “Nîtwîka atîa na îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene? Ta twîreni nîtûrîcokia kûrîa riumîte na ndûî?”

**2**

**3** Nao athînjîri-ngai na aragûri nîmaacokirie makiuga atîrî, “Ethîrwa nîmûgûcokia îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai wa Isiraeli-rî, mûtikarîcokie mûtarî na kîveo. Nwanginya mûthiî mûrî na kîveo gîa kûrutîra Ngai kîgongoona nîûndû wa wîvia wenyu. Îo nîyo njîra îrîa mûkaavonua nayo mûmenye gîtûmi kîrîa kîratûmaga ekare akîmûverithagia.”

**3**

**4** Nao Afilisiti nîmaaûririe atîrî, “Nî kîveo kîrîkû tûngîmûvirîra gîa kûruta kîgongoona nîûndû wa mevia metû?”

**4** Na magîcokia makîmeera atîrî, “Tûnyamû tûtano twa thaavu tûviana nyimba na ngaara ithano îthondeketwe na thaavu, wa îmwe yacio îrî ya mûthamaki ûmwe wa Filisiti. Nîûndû mue muonthe wana athamaki enyu atano mwaverithirue na mûthiro wa mîrimû wata îo.

**5** Kwoguo nwanginya mue mûthondeke mîvuanano îno ya nyimba na ngaara cienyu irîa icûkagia vûrûri wenyu, na mûgoocithie Ngai wa Isiraeli. Ke avota gûtiga kûmûverithia, ngai cienyu wana vûrûri wenyu.

**6** Mûngîûmia ngoro cienyu ta ûrîa Amisiri na mûthamaki wao maûmirie ciao nîkî? Ngai averithia Amisiri na mûthamaki wa Misiri mûno-î, kinthî matiarekererie Aisiraeli makiuma Misiri na makîthiî?

**7** Kwoguo rîu thondekani gîkaari gîcerû Kîam ng'ombe na mwoce ng'ombe igîrî cia gûkamwa ino itarî cianovererwa gîkaarirî rîngî; mwoverere ng'ombe icio gîkaarirî kîu na mwoce tûcaû twacio mûtûvire mûciî na mûtûvingîre rwagarî.

**8** Na mwoce îthandûkû rîa kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene na mûrîîkîre gîkaarirî kîu na mwîkîre tûnyamû twa thaavu kathandûkûrî na mûkaigîrîre mwenarî warîo. Tûnyamû tûu nîtuo tûrîa mûkûvirîra Ngai-Mûnene kîrî kîveo nîûndû wa mevia menyu. Na mûrekererie gîkaari kîthiî kîrî wa kîo kîene.

**9** Namue mwîkare mûkîroretie ûrîa gîkûthiî. Ethîrwa nîkîthiî kîerekerete îtûûra rîa Bethi-shemeshu, ûguo nî kuga atî Ngai wa Aisiraeli. Nî ûtûmîte twîthîrwe tûrî na mathîna mana. Nwatî ethîrwa tî kîthiî kîerekerete îtûûra rîu, nîtûkûmenya atî tîke watûretere mûthiro, nwatî nî ûndû wa gûka wa ûguo tu.”

**9**

**10** Nao andû acio nîmeekire wa ûguo meerirwe: nîmaanyitire ng'ombe igîrî ciakamagwa, magîcioverera gîkaarirî na makîvingîra tûcaû twacio rwagarî.

**11** Nao nîmeekîrire îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene gîkaarirî wa vamwe na kathandûkû karîa geekîrîtwe mîviano ya ngaara cia thaavu na cia nyimba.

**12** Nacio ng'ombe icio ikîambîrîria kûthiî irûngîrîrîtie njîra îo yathiîte nginya Bethishemeshi. Nacio ciathiîre ikîanagia itakwîvûgûra mwena wa ûrîo kana wa ûmotho. Nao athamaki a Filisiti nîmaathiîre maciumîte vuva nginya magîkinya mûvakarî wa Bethishemeshi.

**12**

**13** Nao andû a kûu Bethishemeshi maakethaga ngano Kîamndarî Kîam mûgûnda. Nao rîrîa maaroririe kîvarirî îgûrû wa rîmwe nîmoonire îthandûkû rîa Kîrîkanîro na magîkena mûno.

**14** Nakîo gîkaari gîkîthiî na gîgîtonya mûgûndarî wa mûthuuri wetagwa Joshua na gîkîrûngama kuo vandû vaarî vakuvî na îthiga înene. Joshua aatûûraga Bethishemeshi. Nao andû magîatûranga mîtî îo yathondekete gîkaari kîu, makîûraga ng'ombe icio na magîitegera Ngai-Mûnene rîrî kîgongoona gîa kûvîvua.

**15** Nao Alawi nîmaarutire îthandûkû rîa kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene gîkaarirî, vamwe na kathandûkû karîa kaarî na tûnyamû twa thaavu ndaarî na makîmaigîrîra îgûrû rîa îthiga rîu înene. Naguo mûthenya ûcio, andû a Bethishemeshi nîmaategere Ngai-Mûnene kîgongoona gîa kûvîvua wana magongoona marîa mengî.

**16** Nao athamaki acio atano a Filisiti moona ûguo, nîmaacokire Ekironi mûthenya wa ûcio.

**16**

**17** Nao Afilisiti maavirîre Ngai-Mûnene nyimba ithano cia thaavu irî iveo nîûndû wa mevia mao. Wa îmwe yarutagîrwa îtûûra rîayo; îmwe îkîrutwa nîûndû wa îtûûra rîa Ashidodi, nayo îngî nîûndû wa îtûûra rîa Gaza, nacio icio ciîngî nîûndû wa matûûra ma Ashikeloni, Gathu, na Ekironi.

**18** Wanacio ngaara cia thaavu nîciavirirwe matûûrarî monthe matano marîa maathagwa nî athamaki atano a Filisiti. Wa ngaara îmwe ya thaavu îkîvirwa îtûûrarî rîmwe. Nacio ciavirirwe matûûrarî marîa maarî mairigîre, wana icagirî kûrîa gûtaarî na nthingo. Narîo îthiga rîu înene rîrîa maaigîrîre îthandûkû rîa kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene mûgûndarî wa Joshua kûu Bethi-shemeshu, rîrîvo nginya ûmûnthî na nîrîonanagia ûrîa gwekîkire.

**18**

**19** Nake Ngai-Mûnene akîûraga andû mîrongo mûgwanja a kûu Bethi-shemeshu nîûndû nîmaaroririe ndaarî ya îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene. Nao andû acio engî makîgua kîeva nîûndû wa ûrîa Ngai-Mûnene aaûragîte andû eengî gatagatîrî kao.

**19**

**20** Kwoguo andû a Bethi-shemeshu nîmaaûririe atîrî, “Nî ûrîkû ûngîvota kûrûngama mbere ya Ngai-Mûnene. Ngai ûyû mûtheru? Nîtûmûvira kû nîguo atûthengutîre?”

**21** Kwoguo nîmaatûmire anjaama kûrî andû arîa matûûraga Kiriathi Jearimu makameere atîrî, “Afilisiti nîmaracokirie îthandûkû rîa kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene. Nyûrûrûkani mûrîîcîre mûthiî narîo na kûu kwenyu.”

# 1Sam 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Samueli nîwathanire Isiraeli

**1** Nao athuuri a Kiriathu Jearimu nîmaanyûrûrûkire na magîoca îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene na makîrîvira mûciî kwa mûndû wetagwa Abinadabu. Nao nîmaatheririe mûûriû wake, Eleazaru nîguo atuîke mûmenyereri wa îthandûkû rîu rîa Ngai-Mûnene.

**1**

**2** Narîo îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai-Mûnene nîrîekarire kûu Kiriathu Jearimu kwa îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî. Narîo îvinda rîu rîarî îraca. Nao andû onthe a Isiraeli nîmaarîrîre Ngai-Mûnene nîguo amatethie.

**2**

**3** Nake Samueli nîwerire andû a Isiraeli atîrî, “Ethîrwa nîmûkwenda gûcokerera Ngai-Mûnene na ngoro yonthe, nwanginya mûthengutie ngai cia kûndû kwîngî wana mûvuanano wa ngai îrîa îtagwa Ashitorathu. Îîvecaneni viû kûrî Ngai-Mûnene na mûmûgooce ke wenga, nake nîakûmûvonokia kuuma kûrî Afilisiti.”

**4** Kwoguo andû a Isiraeli nîmaathengutirie mîvuanano ya Baali na Ashitarothu na makîgooca Ngai-Mûnene wenga.

**4**

**5** Nake Samueli agîtûmanîra andû onthe a Isiraeli mathiî macemanie Mizipa. Nake nîwamerire atîrî, “Nie nîngaamûvoera kûrî Ngai-Mûnene nîrî Mizipa.”

**6** Kwoguo nîmaacemanirie kûu Mizipa. O nîmaatavire manjî na makîmetûrûra kîrî ta kîveo kûrî Ngai-Mûnene na makîînyerekia mûthenya ûcio wonthe. Nao nîmaaugire atîrî, “Tue nîtwîvîrîtie Ngai-Mûnene.” (Nake Samueli aacirithagîria andû a Isiraeli kûu Mizipa.)

**6**

**7** Na rîrîa Afilisiti megwire atî andû a Isiraeli nîmaacemanîtie kûu Mizipa, athamaki acio atano a Filisiti nîmaathiîre marî na mbûtû yao ya mbaara nîguo makarûe na Aisiraeli. Rîrîa Aisiraeli meegwire ûguo, nîmeetigîre.

**8** Nao andû a Isiraeli nîmeerire Samueli atîrî, “Thiî na mbere gûtûvoera kûrî Ngai-Mûnene Ngai wetû nîguo atûvonokie kuuma kûrî Afilisiti.”

**9** Samueli nîwocire kagondu kanini gakîongaga na agîkaruta karî îtega rîa kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene karî kagima. Nîwacokire akîvoera Aisiraeli kûrî Ngai-Mûnene, na Ngai-Mûnene agîcokia mavoya make.

**10** Vîndî îrîa Samueli aarutaga îtega, Afilisiti nîmaakuvîvîrie Aisiraeli nîguo mamatharîkîre; nwatî Ngai-Mûnene nîwarurumîre Afilisiti na mûgambo mûnene kuuma îgûrû, na makîvîngîcîka; nao Aisiraeli makîmariva mûno.

**11** Aisiraeli nîmaarûmîrîrie Afilisiti makîmaûragaga kuuma kûu Mizipa nginya vakuvî na îtûûra rîa Bethi-kari.

**11**

**12** Samueli nîwacokire agîoca îthiga, na akîrîvanda vau gatagatî ka Mizipa na Sheni, na akîrîtuîra rîîtwa akîrîta “Îthiga rîa Ûtethio,” na akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene nîatûtethetie nginya ûmûnthî.”

**13** Nao Afilisiti makîvootwa viû na matiacoka kûvîtûka mîvaka ya Isiraeli rîngî ûtûûrorî wonthe wa Samueli.

**14** Namo matûûra monthe ma Isiraeli marîa maatavîtwe nî Afilisiti, kwambîrîria Ekironi nginya Gathu magîcokerua Aisiraeli. Kwoguo Aisiraeli nîmoocire rîngî mavûrûri marîa maatavîtwe nî Afilisiti. Nakuo gûkîthîrwa kûrî na thayû gatagatîrî ka Aisiraeli na Aamori.

**14**

**15** Nake Samueli nîwathanire kûu Isiraeli ûtûûrorî wake wonthe.

**16** Ke nîwathiûrûrûkaga na akathiî Betheli, Giligali, na Mizipa wa mwaka wa mwaka. Ke aathiîcaga agîtuithanagia maciira ma Aisiraeli kûndû kûu kuonthe.

**17** Nake nîwacokaga akenûka mûciî gwake kûu Rama. Na arî kûu Rama, nîwatucagîra andû a Aisiraeli ciira arî na waragania na agîtumîra Ngai-Mûnene metha ya kûrutîra kîgongoona kuo.

# 1Sam 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû nîmaaugire mavewe mûthamaki

**1** Na rîrîa Samueli aakûrire nîwatwire anake ake atucanîri ciira a Isiraeli.

**2** Mûriû wake ûrîa warî îrikithathi eetagwa Joeli, na wa kaîrî eetagwa Abija. Nao oîrî maarî atucanîri ciira kûu Beerisheba.

**3** Nwatî anake acio a Samueli matiarûmîrîra maûndû marîa îthe eekaga; maacaragia ûtonga tu; kwoguo nîmeetagia mavaki na matiatucaga ciira na kîvooto.

**3**

**4** Nao athuuri onthe a Isiraeli nîmaaûnganire vamwe na makîthiî kûrî Samueli kûu Rama,

**5** na makîmwîra atîrî, “Taroria, we ûrî mûkûrû nao anake aku matirûmagîrîra maûndû marîa wekaga. Rîu tûthuurîre mûthamaki wa gûtwathaga wata ûrîa ndûrîrî irîa ciîngî ciîthagîrwa irî na athamaki a cio.”

**6** Nwatî Samueli ndaakena egua andû acio makîmûûria amathuurîre mûthamaki wa kûmathaga; kwoguo Samueli nîwavoire kûrî Ngai-Mûnene,

**7** nake Ngai-Mûnene akîîra Samueli atîrî, “Îtîkîra maûndû monthe marîa andû magûkwîra, nîûndû we tîwe maregete. Nie nînie maregete nduîke mûthamaki wao.

**8** Ciîko irîa o matûîre mambîkaga kuuma mûthenya ûrîa naamatongoririe na ngîmaruta Misiri nwacio wanawe magûgwîka. O nîmaandiganîrie na makîambîrîria gûtungatîra ngai ciîngî.

**9** Kwoguo îtîkîra ûrîa magûkwîra, nwatî ûmataare mûno na ûmonererie maûndû megiî ûrîa mûthamaki ûcio wao akaamatha.”

**9**

**10** Nake Samueli nîwerire andû acio mamwîra amathuurîre mûthamaki maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aamwîrîte.

**11** Ke nîwamataarîrie na akîmera atîrî, “Mûthamaki ûcio nîagecukia anake enyu na athiî nao; amwe ao nîakaamatua ndereva cia ikaari ciake cia mbaara, nao engî amatue a kûthiîcaga matûîte mbarathi ciake, nao makathiîcaga mavinyûrîte matongoreretie ikaari ciake cia mbaara.

**12** Amwe ao nîakaamatua athani a athigari ngiri îmwe, nao engî amatue athani a athigari mîrongo îtano. Nao arîa engî nîakaamatua arîmi a mîgûnda yake, magîkethaga maketha make. Nî gûkethîrwa kûrî na anake engî arîa makethîrwa marî a kûthondekagîra mûthamaki indo ciake cia mbaara, na cia ikaari ciake cia mbaara.

**13** Mûthamaki ûcio nîagecukia ciana cienyu cia erîtu athiî nacio. Amwe ao nîmagaatuîka a kûmûthondekagîra manungato, nao engî amatue arugi, na arîa engî matuîke athondeki ake a mîgate.

**14** Ke nîakaamûcuna mîgûnda yenyu îrîa mîaro mûno ya mîthavibu na mîtamaiyû na amîvecane kûrî ndungata ciake.

**15** Ke nîagecûkia gîcunjî gîa îkûmi gîa mbeû cienyu wana cia mîgûnda yenyu ya mîthavibu na aivecane kûrî anene a athigari ake na kûrî ndungata ciake.

**16** Ke nîagooca ndungata cienyu cia athuuri na cia aka, vamwe na mvunda cienyu mathiî makarutage wîra wake.

**17** Ke nîagecukagia gîcunjî gîa îkûmi Kîam ndîthia ya ng'ondu cienyu, namue mûtuîke ngombo ciake.

**18** Na rîrîa vîndî îo îgaakinya, mue nîmûkaathaithana mugîrîrîtie nîûndû wa mûthamaki wenyu ûcio mûkethîrwa mwîthuurîrîte, nwatî Ngai-Mûnene ndakaamûthikîrîria.”

**18**

**19** Nao andû nîmaaregire kûthikîrîria ûrîa Samueli aameeraga, na makiuga atîrî, “Naarî! Tue tûrenda mûthamaki,

**20** nîguo twîthagîrwe tûrî na mûthamaki wetû ta ndûrîrî irîa ciîngî cionthe; Nake mûthamaki wetû agaatûtongoragîria tûkîthiî mbaararî na nîagaatûrûagîrîra.”

**21** Nake Samueli nîwathikîrîrie na akîgua maûndû monthe marîa andû acio maaugire na agîcoka akîthiî na akîîra Ngai-Mûnene.

**22** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Samueli atîrî, “Îka kûringana na ûrîa marakwîra na ûmathuurîre mûthamaki.” Nake Samueli akîîra andû a Isiraeli macoke na mathiî wa mûndû îtûûrarî rîake.

# 1Sam 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Saûlo na Samueli nîmaacemanirie

## Samueli nîwetîrîrie Saûlo maguta nîguo atuîke Mûthamaki

**1** Nakuo kwarî na mûndû mûrûme ûmwe gîtonga wetagwa Kishu wa kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini Kishu aarî mûvîcî wa Abieli, nake Abieli aarî mûvîcî wa Zeroru. Kishu aarî wa mûciî wa Bekorathu, naguo mûciî ûcio warî gacunjî ka mûvîrîga wa Avia.

**2** Kishu aarî na mûvîcî wake wetagwa Saûlo. Saûlo aarî mwanake mûthaka mûno. Gûtiarî na mûndû mûrûme wîngî gatagatîrî ka andû a Isiraeli warî mûthaka gûkîra Saûlo. Kuuma cianderî ciake kûthiî mwena wa îgûrû, ke aarî mûraca gûkîra mûndû wîngî wa wonthe kûu Isiraeli.

**2**

**3** Nacio mvunda imwe cia Kishu, îthe wa Saûlo nîciaûrire. Kwoguo Kishu nîwerire mûvîcî wake, Saûlo atîrî, “Oca mûndû ûmwe wa ndungata ino mûthiî mûgacarie mvunda.”

**4** Nao nîmaavîtûkanîrie vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu wana gîcunjîrî gîa Shalisha na matiaciona; Kwoguo nîmaathire na mbere na makîvîtûkanîria gîcunjîrî gîa Shalimu wa magîcaragia mvunda, nwatî itiarî kuo. Magîcoka makîvîtûkanîria vûrûrirî wa Benjamini, nwatî matiaciona.

**5** Nao rîrîa maakinyire vûrûrirî wa Zufu, Saûlo nîwerire ndungata yake îrîa maarî nayo atîrî, “Ûka, tiga tûcoke mûciî nîûndû vava avota gûtiga kûmaka nîûndû wa mvunda, na ambîrîrie gûtangîka nîûndû wetû.”

**5**

**6** Nwatî ndungata îo nîyerire Saûlo atîrî, “Tamba ûtige! Gûkû îtûûrarî rîîrî kwîthagîrwa kûrî na mûndû wa Ngai. Mûndû ûcio ethagîrwa arî mûtîîku mûno nîûndû maûndû monthe marîa augaga nîmatuîkîkaga. Tiga tûthiî kûrî ke, na avota gûtwîra kûrîa tûngîona mvunda icio.”

**6**

**7** Nake Saûlo nîwaûririe ndungata îo yake atîrî, “Nwatî ethîrwa nîtûkûthiî kûrî mûndû ûcio-rî, nîtûmûvirîra ndûî? Gûtirî na irio ndigaru ciondorî cietû, na tûtirî wanarî kîndû tûngîmûvirîra.”

**7**

**8** Nayo ndungata nîyacokerie Saûlo rîngî, na îkîmwîra atîrî, “Ava, nie nîrî na gîcunjî Kîam inya gîa ciringi ya sîlûva. Kîu nîkîo ngûthiî kûva mûndû ûcio wa Ngai nîguo nake atwîre kûrîa mvunda icio irî.”

**8**

**9** Mbererî vûrûrirî wa Isiraeli mûndû akîthiî kûria ûndû kûrî Ngai augaga atîrî, “Ûka tûthiî tûkone mwoni maûndû” nîûndû mûndû ûrîa wîtagwa mûrathi, tene etagwo mwoni maûndû.

**10** Nake Saulo nîwerire ndungata îo yake atîrî, “Rîu nî rîciria rîaro tiga tûthiî.” Kwoguo nîmathiire îtûûrarî kûrîa mûndû ûcio wa Ngai atûûraga.

**11** Rîrîa maunûkagia karîma mathiîte îtûrarî rîu, nîmaacemanirie na erîtu aîrî mathiîte gûtava manjî. Nîmaûririe erîtu acio atîrî, “Mwoni maûndû arî îtûûrarî?”

**11**

**12** Nao erîtu acio nîmaacokirie, “Ii, arî kuo, arî vau mbere yenyu thiîcangani. Ke aukîte îtûûrarî wa rîu, nîûndû andû nîmaûkîte ûmûnthî kûruta îgongona kûndû kûrîa gûtûgîru.

**13** Mwatonya îtûûrarî wa rîo, nîmûkûmwona mbere ya athiî kûndû kûrîa gûtûgîru kûrîa, nîûndû andû matingîrîa irio atarî mûkinyu, nîûndû nwa nginya arathime îgongona. Nao acio engî metîtwe macoke marîe. Unûkiani wa rîu na nî mûkûmwona.”

**13**

**14** Kwoguo Saûlo marî na ndungata yake nîmaaunûkirie mathiîte îtûûrarî rîu. Na rîrîa maakuvîvîrie gûtonya kuo, nîmoonire Samueli aûkîte na kûrîa maarî aunûkîtie athiîte vandû vau vaagoocagîrwa nî andû.

**14**

**15** Naguo mûthenya ûmwe mbere ya Saûlo aûke, Ngai-Mûnene nîwarîrîtie Samueli na akamwîra atîrî,

**16** “Rûciû îthaarî wata rîrî, nie nîngaatûma mûndûmûrûme kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini aûke kûrî we; we nîûkaamwîtîrîria maguta nîguo atuîke mûthamaki wa andû akwa a Isiraeli, na nîke ûkaavonokia andû akwa kuuma kûrî Afilisiti. Nie nîmonete ûrîa andû akwa marî na ruuo na nîmbîguîte makîmvoya ûtethio.”

**16**

**17** Vîndî îrîa Samueli oonire Saûlo, Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “Ûyû nîke mûndûmûrûme ûrîa nie naakwîrire ûvoro wake. Ke nîke ûgaatuîka mûthamaki wa andû akwa.”

**18** Samueli aarî vakuvî na kîvingo. Nake Saûlo nîwathiîre varî ke na akîmwîra atîrî, “Ta mbîra kûrîa nyomba ya mûndû ûrîa wonaga maûndû îthagîrwa îrî.”

**18**

**19** Nake Samueli agîcokeria Saûlo na akîmwîra atîrî, “Nie nînie mûndû ûrîa wonaga maûndû. Ndongoreria tûthiî vandû varîa vagoocagîrwa. Ûmûnthî nîtûkûrîcanîra namue na rûyû kîraûko nîrîo ngaakwîra maûndû monthe marîa marî ngororî yaku na ngînagwîtîkîria ûthiî.

**20** Tiga kûmakua nî ûvoro wîgiî mvunda irîa ciaûrire mîthenya îthatû mîvîtûku, nîûndû rîu nîmoneku. Nao andû a Isiraeli mavatarîtue mûno nîwe mûrî na andû a mûciî wa aguo.”

**20**

**21** Nake Saûlo nîwacokirie na akiuga atîrî, “Nie nîrî wa mûvîrîga wa Benjamini. Mûvîrîga wa Benjamini nîguo mûnini viû kûu Isiraeli. Nao andû a mûciî wakwa nîo methagîrwa marî anini mûno gûkîra andû arîa engî kûu mûvîrîgarî ûcio. Nîndûî vi kîratûma ûmbîre ûguo?”

**21**

**22** Nake Samueli nîwavirire Saûlo marî na ndungata yake nyombarî nene kûrîa andû arîa meetîtwe maarî, meekarîte itîîrî cia mbere irîa ciarî cia gwîkarîrwa nî andû a gîtîîo. Nakuo kwarî na andû ta mîrongo îthatû.

**23** Nake Samueli nîwerire mûndû ûrîa warugaga irio atîrî, “Ta rete rwîga rûrîa nîrakûnengerire na ngîkwîra ûruige mwanya.”

**24** Nake mûrugi nîwocire mûgwanja wa nyama na akîmigîrîra mbere ya Saûlo. Nake Samueli akîîra Saûlo atîrî, “Ta roria, gaka nîko gacunjî karîa ûraigîrîtwe. Gooce ûkarîe. Nîrakwigîrîte ko nîguo ûrîe îvinda rîîrî mûrî na ageni arîa engî.”

**24** Kwoguo Saûlo nîmaarîcanîre na Samueli mûthenya ûcio.

**25** Na rîrîa maanyûrûrûkire makiuma vandû varîa vagoocagîrwa na makîthiî îtûûrarî, Saûlo nîwathondekerûe vandû va kûmama îgûrû rîa nyomba,

**26** na akîmama vo.

**26** Na rîrîa gwakeere, Samueli nîwetire Saûlo arî kûu îgûrû rîa nyomba akîmwîra atîrî, “Ûkîra nîguo ngumagarie ûthiî.” Kwoguo Saûlo nîwaûkîrire, akîîvarîria nao oîrî, ke mwene marî na Samueli makiumîra na makîthiî njîrarî.

**27** Na rîrîa maanyûrûkire magîkinya mûthiia wa îtûûra, Samueli nîwerire Saûlo atîrî, “Îra ndungata yaku îvîtûke îthiî îrî mbere yetû.” Rîrîa ndungata yavîtûkire, Samueli nîwerire Saûlo atîrî, “We tamba ûrûngame vanini, nîguo ngûmenyithie ûrîa Ngai augîte.”

# 1Sam 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Saûlo nîwatuirwe mûthamaki

**1** Nake Samueli nîwocire kanyûngû karî na maguta na agîtîrîria Saûlo maguta mau kîongorî gîake, akîmûmumunya, na akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene nîagwîtîrîrîtie maguta nîguo ûtuîke mûthamaki wa andû ake a Isiraeli. We nîûgatongoria andû ake na ûmagitîre kuuma kûrî nthû ciao cionthe. Naguo ûndû ûrîa ûgakwonia nama atî Ngai-Mûnene nîakûthuurîte nîguo ûtuîke mûthamaki wa andû ake nî atî:

**2** Ûmûnthî twatigana, nîûgûtûngana na arûme aîrî vakuvî na mbîrîra ya Rakeli kûu Zeliza vûrûrirî wa Benjamini. O nîmagûkwîra atî, mvunda irîa mwathiîre gûcaria rîu nîmoneku, na rîu îthe wenyu nîmûtigu kûmaka nîûndû wacio, nwatî rîu aratangîka nîûndû waku. Ke arekara akîûragia atîrî, ‘Nie nîmbîka atîa nîûndû wa mûriû wakwa.’

**3** Nawe wathiîcathiîca na mbere kuuma vau, nîûkwona mûtî mûtheru wa Taboru. Vau nîvo ûgaatûngana na arûme athatû maunûkîtie mathiîte Betheli kûrutîra Ngai Kîgongoona. Ûmwe wao akethîrwa athiîte atongoreretie twori tûthatû, nake wîngî akethîrwa akuuîte mîgate îthatû, nake mûndû mûrûme wa kathatû akethîrwa akuuîte mbooro îcûrîte ndivei taka.

**4** Nao magagûkethia na makûve mîgate îrî, nawe ûmîoce.

**5** Vuva wa ûguo, we ûthiî na mbere nginya kîrîmarî Kîam Ngai kîrîa kîrî Gibea. Kûu nîkuo Afilisiti matumîte magema mao. Wakinya vau kîvingorî gîa îtûûra ûgatûngana na gîkundi Kîam arathi manyûrûrûkîte makîvûraga inanda, ndarama, mîtûrirû, na ngita. Nao makethîrwa maumîte metharî ya Kîgongoona kûu Kîrîmarî makinaga maugîrîrîtie.

**6** Nake Roho wa Ngai-Mûnene agaûka îgûrû rîaku na vinya wa rîmwe na ûgarûrûke ûtuîke mûndû wîngî. Nawe ûkanyitanîria nao na wambîrîrie kwina ugîrîrîtie.

**7** Vîndî îrîa maûndû mama magekîka, we ûgeka wa ûrîa ûkona kwagîrîrîte nîûndû Ngai arî vamwe nawe.

**8** Na ûcoke ûnyûrûrûke ûthiî Giligali na ûkinye kuo mbere yakwa. Weterere ûrî kuo gwa îvinda rîa mîthenya mûgwanja nginya rîrîa ngaaûka gûkwîra ûrîa wagîrîrwe nî gwîka. Nie ngaakwîthîra kûu na ndute magongoona ma kûvîvua na ma thayû.”

**8**

**9** Na rîrîa Saûlo aavûgûkire nîguo matigane na Samueli-rî, Ngai nîwagarûrire Saûlo. Namo maûndû monthe marîa Saûlo eerîtwe nî Samueli makîvinga mûthenya wa ûcio.

**10** Rîrîa Saûlo marî na ndungata yake maakinyire Gibea, nîwatûngirwe nî gîkundi Kîam arathi. Naguo Roho wa Ngai ûgîûka îgûrû rîake na vinya wa rîmwe na na ûkîmûtongoria. Nake nîwambîrîrie kwina augîrîrîtie marî na arathi acio.

**11** Nao andû onthe arîa maamwicî mbere mona agîka ûguo nîmaambîrîrie kûrania wa mûndû na ûrîa wîngî atîrî, “Nîkwa mûriû wa Kishu ekara atîa? Nîkwa Saûlo wanake arî ûmwe wa arathi?”

**12** Nake mûndû mûrûme ûmwe watûûraga kûu nîwaûririe atîrî, “Mue mûreciria methe ma arathi aya engî nî arîkû?” Ûguo nîguo nthimo yambîrîrie îrîa yugaga atîrî, “Nîkwa Saûlo wana ke arî mûtuîku mûrathi?”

**13** Rîrîa Saûlo aarîkirie kwina, nîwathiîre kîrîmarî îgûrû varîa andû maagoocagîra.

**13**

**14** Nake mama wa Saûlo nîwaûririe Saûlo marî na ndungata yake atîrî, “Nîkwa mûrarî kû?”

**14** Nake Saûlo agîcokia na akiuga atîrî, “Tue twathiîre gûcaria mvunda; na rîrîa ciaturire, tue nîtwathiîre kwona Samueli!”

**14**

**15** Nake mama wa Saûlo akîmûria rîngî atîrî, “Ke aamwîrire atîa?”

**15**

**16** Nake Saûlo nîwacokirie na akîîra mamawe atîrî, “Samueli nîwatwîrire cararûkû atî, mvunda ciarî moneku.” Nwatî Saûlo ndeera mamawe ûrîa Samueli aarîtie ûvoro wîgiî Saûlo gûtuîka mûthamaki.

**16**

**17** Nake Samueli nîwetire andû na akîmeera mathiî matûngane kîgongoonarî Kîam Ngai-Mûnene kûu Mizipa,

**18** na akîmeera Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arauga atîrî, “Nî nie naamûrutire Misiri na ngîmûvonokia kuuma kûrî andû onthe arîa maamûvinyagîrîria.

**19** Nî nie Ngai wenyu, ûrîa ûmûvonokagia kuuma mathînarî na mîtangîkorî yenyu yonthe, nwatî mue nîmûndiganîrîtie na mûkambîra nîmûnengere mûthamaki. Ûguo nî waro mûno. Kwoguo rûngamani mbere ya Ngai-Mûnene kûringana na ûrîa mîvîrîga yenyu îkariî, na wata ûrîa mbarî cienyu ciîkariî?”

**20** Nake Samueli akiugaga mîvîrîga yonthe îthiî vakuvî na Ngai-Mûnene, nake Ngai-Mûnene akîthuura mûvîrîga wa Benjamini.

**21** Samueli nîwaugire, atî andû a nyomba cia mûvîrîga wa Benjamini mathiî vakuvî na Ngai-Mûnene, na andû a mûciî wa Matiri makîthuurwa. Mûthiiarî, ke nîwaugire arûme a mûciî wa Matiri mathiî mbere ya Ngai-Mûnene na Ngai-Mûnene akîthuura Saûlo, mûvîcî wa Kishu. Nao nîmaamûcaririe, nwatî matiamwona.

**22** Kwoguo nîmaaûririe Ngai-Mûnene atîrî, “Nî kûrî na mûndû wîngî ûtarî ava?”

**22** Nake Ngai-Mûnene nîwacokirie na akiuga atîrî, “Taroria, Saûlo ethithîte kûrîa mîrigo igagwa.”

**22**

**23** Kwoguo nîmaavinyûrire na makîgîra Saûlo; na rîrîa Saûlo aarûngamire gatagatîrî ka andû, akîoneka arî mûraca gûkîra andû acio engî onthe kuuma cianderî ciake gûcoka mwena wa îgûrû.

**24** Nake Samueli nîwerire andû acio engî onthe atîrî, “Mûndû mûrûme ûyû mûrona ava nîke Ngai-Mûnene athuurîte! Gûtirî mûndû wîngî gatagatîrî getû wîkariî take.”

**24** Nao andû onthe makiugîrîria na makiuga atîrî, “Mûthamaki wetû ûrotûûratûûra!”

**24**

**25** Vîndî îo Samueli nîwataarîrie andû ûvoro wîgiî mawîra ma mûthamaki na agîcoka akîandîka mawîra mau îvukuurî, na akîriiga vandû varîa vatheru. Ke nîwacokire akîîra andû onthe menûke mîciî kwao.

**26** Saûlo wanake nîwacokire gwake mûciî kûu Gibea. Nao arûme amwe maarî na vinya arîa maavutîtue ngoro ciao nî Ngai, nîmaathiîre vamwe nake.

**27** Nwatî nîkwarî na andû amwe maarî a mana maaûririe atîrî, “Nî ûndû ûrîkû mwaro mûndû ûyû angîtwîkîra?” Nao makîmûnyûrûria na makîrega kûmûva kîveo wanarî kîmwe. Nwatî Saûlo agîkira kivi.

# 1Sam 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Saûlo nîwavootire andû a Amoni

**1** Kîndû ta mweri ûmwe wathira, Mûthamaki Nahashu ûrîa warî Mûamoni nîwatongorerie athigari ake na makiunûkia mathiîte kûrûa na andû a îtûûra rîa Jabeshi kûu vûrûrirî wa Gileadi. Nao nîmaathiûrûrûkîrie îtûûra rîa Jabeshi. Nao andû onthe a Jabeshi makîra Nahashu atîrî, “Tiga tûthondeke kîrîkanîro nawe, na nîtûgwîtîkîra ûtuîka mûtongoria wetû.”

**1**

**2** Nake Nahashu, ûcio Mûamoni akîmeera atîrî, Ûndû ûmwe tu nîguo ûngîtûma mbîtîkîre tûthondeke kîrîkanîro namue. Naguo nî atî, nîmûkûûre wa mûndû ritho rîake rîa ûrîo, naguo ûndû ûcio ûtuîke wa gûconorithia andû onthe a Isiraeli.

**2**

**3** Nao athuuri a Jabeshi nîmeerire Nahashu atîrî, “Tûve mîthenya mûgwanja nîguo tûtûme anjaama vûrûrirî wonthe wa Isiraeli. Ethîrwa gûtirî mûndû ûngîtûtethia, tue nîtûgaaûka na twîvecane kûrî we.”

**3**

**4** Na rîrîa anjaama acio maakinyire kûu Gibea, kûrîa Saûlo aatûûraga na makîva andû ûvoro ûcio, andû onthe nîkwa maambîrîrie kûrîra nîûndû wa kîeva.

**5** Vîndî îo Saûlo aaumîte mûgûndarî arûmîrîrîte ndegwa ciake; nake nîwaûririe atîrî, “Nîndûî kîrî na thîna, na nîndûî kîratûma andû onthe marîre?” Nao nîmaamûvere ûvoro ûrîa anjaama arîa maaumîte Jabeshi maamerîte.

**6** Rîrîa Saûlo eguire ûguo, Roho wa Ngai nîwaûkire na ûkîmûnyita na vinya na akîrakara mûno.

**7** Ke nîwocire ndegwa ciake, agîitinangia tûcunjî, na agîtûma anjaama makuue tûcunjî tûu matûvire vûrûrirî wonthe wa Isiraeli makiugaga atîrî, “Mûndû wa wonthe ûrîa ûtakûrûmîrîra Saûlo na Samueli makîthiî mbaararî, ûguo nîguo ndegwa ciake igeekwa!”

**7** Nao andû nîmeguire guoya nîûndû wa ûrîa Ngai-Mûnene angîka na makîgomana vamwe marî kîndû kîmwe.

**8** Rîrîa Saûlo aamatarire marî Bezeki, kwarî na andû ngiri magana mathatû a kuuma Isiraeli na andû ngiri mîrongo îthatû a kuuma Juda.

**9** Nao makîra anjaama acio maaûkîte kûrî o maumîte Jabeshi atîrî, “îra andû enyu atî nîmakaavonokua rûyû mbere ya thaa thita cia mûthenya ikinye.” Nao andû a Jabeshi makinyîrwa nî ndûmîrîri îo nî maakenire mûno

**10** na kwoguo nîmeerire Nahashi atîrî, “Rûciû, tue nîtûkevecana kûrî mue na nwa mûtwîke wa ûrîa mûkoona kwagîrîrîte.”

**10**

**11** Ûtukû ûcio Saûlo nîwagaanirie andû ake ikundi ithatû na makîthitûkîra andû a Amoni kîraûko tene kûu magemarî mao. Nîmaaûragire andû a Amoni nginya thaa thita cia mûthenya. Nao arîa maatigarire nîwanyaganirie, wa mûndû akîthiî njîra yake wenga.

**11**

**12** Nao andû a Isiraeli nîmaaûririe Samueli atîrî, “Andû arîa maaugire atî Saûlo ndagîrîrwe nî gûtuîka mûthamaki wetû marî kû? Tûretereni o tûmaûrage!”

**12**

**13** Nwatî Saûlo nîwamerire atîrî, “Ûmûnthî gûtirî mûndû ûkûûragwa, nîûndû ûmûnthî nîguo mûthenya ûrîa Ngai-Mûnene avonokia andû a Isiraeli.”

**14** Nake Samueli akîîra andû atîrî, “Ûkani tûthiî Giligali tûkathuure Saûlo wa rîngî arî mûthamaki wetû.”

**15** Kwoguo andû onthe nîmaathiîre Giligali vandû varîa vatheru na makîthuurîra Saûlo vo arî mûthamaki wao. O nîmaarutîre Kîgongoona gîa kûrete thayû vo, na Saûlo marî vamwe na andû onthe a Isiraeli nîmaakenerere ûndû ûcio.

# 1Sam 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Samueli nîwarîrie andû mîario ya mûthiia

**1** Nake Samueli nîwacokire akîra andû onthe a Isiraeli atîrî, “Nie nînamwathîkîre maûndûrî monthe marîa mwambîraga mbîke. Nie nînamûthurîre mûthamaki wa kûmwathaga,

**2** na rîu mûrî nake amûtongoretie. Rîu nie nîrî mûkûrû na njuîrî ciakwa irî na mbuî, nao anake akwa marî vamwe namue. Nie ndûîre nîrî mûtongoria wenyu kuuma nîrî mwanake nginya ûmûnthî.

**3** Rîu nie nîrî ava. Ethîrwa kûrî na ûndû mûcûku naneka, nthitangani rîu tûrî mbere ya Ngai-Mûnene na mbere ya mûthamaki ûrîa ke eetîrîrie maguta. Nanaîa ng'ombe kana mvunda ya mûndû? Nanacuuna mûndû kîndû na njîra ya maveeni, kana ngakinyîrîria mûndû? Nanetîkîra gwoca îvaki kuuma kûrî mûndû wana ûrîkû? Ethîrwa naneka ûmwe wa maûndû mama, nie nîngûrîva.”

**3**

**4** Nao andû nîmaacokirie na makiuga atîrî, “Naarî, we ndwanatûveenia kana ûtûkinyîrîria; we ndwanoca wanarî kîndû kuuma kûrî mûndû wanarî ûmwe.”

**4**

**5** Nake Samueli nîwacokirie na akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene wa vamwe na mûthamaki ûrîa ke eetîrîrie maguta nî aira ûmûnthî, atî mue nî mwona ndirî na mavîtia.”

**5** Nao andû makiuga atîrî, “Îni, Ngai-Mûnene nî mûira.”

**5**

**6** Samueli nîwathiîre na mbere kwîra andû atîrî, Ngai-Mûnene ûrîa wathuurire Musa na Aroni na nîke warutire methe menyu ma tene vûrûrirî wa Misiri nîke mûira.

**7** Kwoguo rûngamani rîu mûmîrîrîtie nîguo nîmûthitange mbere ya Ngai-Mûnene na njîra ya kûmûririkania maûndû megiî ciîko cionthe cia vinya irîa Ngai-Mûnene eekire nîguo mue wa vamwe na methe menyu ma tene mûvonoke.

**8** Rîrîa Jakovu na andû a mûciî wake maathiîre Misiri nao andû a Misiri makîmakînyîrîria, methe menyu ma tene nîmaathaithire Ngai-Mûnene nîguo amatethie. Nake Ngai-Mûnene nîwatûmire Musa marî na Aroni, arîa maatongoretie methe menyu ma tene makiuma Misiri, na magîûka gûtûûra vûrûrirî ûyû.

**9** Nwatî andû nîmaariganîrwe nî Ngai-Mûnene, Ngai wao, na kwoguo Ngai-Mûnene nîwarekererie Afilisiti, mûthamaki wa Moabu, Sisera ûrîa watongoragia athigari a îtûûra rîa Hazoru nîguo marûe na methe menyu ma tene na mamavoote.

**10** Namo methe menyu ma tene nîmaathaithire Ngai-Mûnene amatethie makiugaga atîrî, “Nîtwîvîtie nîûndû tue nîtwagûtiganîrie we, Ngai-Mûnene na tûgîtungatîra ngai cia mîvuanano cia Baali na Ashitarothu, nwatî rîu tûvonokie kuuma kûrî nthû cietû na tûgagûtungatagîra!

**11** Nake Ngai-Mûnene nîwatûmire Gideoni, Baraki, Jevitha na mûthiiarî akîndûma. Wa ûmwe wa cietû nîwamûvonokirie kuuma kûrî nthû cienyu na mûgîtûûra mûrî na thayû.

**12** Nwatî mue rîrîa mwonire mûthamaki wa Aamoni, ûrîa wîtagwa Nahashu aûkîte kûmûthûngîrîra, mue nîmwaregire Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ûrîa warî mûthamaki wenyu na mûkîmbîîra atî, mue mûrenda mûthamaki wa kûmûtongoragia.

**12**

**13** “Rîu mûthamaki ûrîa mwetirie na mûkîthuura Ngai-Mûnene nîwamûvere, na nîke ûyû ava.

**14** Ethîrwa mue nîmûgûtîîa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, mûmûtungatagîre, mûmûthikagîrîrie, na mwathîkagîre maathani make, na ethîrwa mûthamaki wenyu akaarûmagîrîra Ngai wenyu-rî, maûndû makethîrwa marî maro.

**15** Nwatî ethîrwa mue tî mûthikîrîria ûrîa Ngai-Mûnene akuuga na mûrege kwathîkîra maathani make, Ngai-Mûnene nîamûverithia wa vamwe na mûthamaki wenyu.

**16** Kwoguo rûngamani mûkirîrîrîtie na nî mûwîyonera na metho menyu ûrîa Ngai-Mûnene agwîka ûndû mûnene.

**17** Îvinda rîîrî nî rîrîa kwîthagîrwa gûtarî na mbura. Nwatî nie nîmvoya Ngai-Mûnene nîguo arete ngwa na aurithie mbura. Vîndî îrîa ûndû ûyû ûgeekîka nîrîo mue mûkaamenya, atî nîmwekire wîvia mûnene kûrî Ngai-Mûnene rîrîa mwetirie mûthamaki.”

**17**

**18** Kwoguo Samueli nîwavoire kûrî Ngai-Mûnene, nake Ngai-Mûnene akîrete ngûa na akiurithia mbura mûthenya wa ûcio. Nao andû onthe nîmeetigîre Ngai-Mûnene na Samueli

**19** Nao andû acio nîmeerire Samueli atîrî, “Twakûthaitha ûtûvoere kûrî Ngai-Mûnene, Ngai waku, nîguo tûtigakue. Rîu nîtwamenya atî nîtwongererete mevia marîa mengî monthe metû na wîvia wa gwîtia mûthamaki.”

**19**

**20** Samueli nîwerire andû acio atîrî, “Tigani kûmaka, wana ethîrwa nîmwîkîte wîvia wa mûthemba ûcio, mûtigatiganîrie Ngai-Mûnene, nwatî mûmûtungatîreni na ngoro yonthe.

**21** Tigani gûtungatîra Ngai cia maveeni. Ngai icio itîngîmûguna kana imûvonokie, nîûndû tî cia ma.

**22** Ngai-Mûnene nîamûthuurîte mûgatuîka andû ake na nîamwîrîrîte atî ke ndakaamûtiganîria.

**23** Makîria ya ûguo, Ngai-Mûnene arondethia ndikavîtie ngîrega kûvoya nîûndû wenyu, nwatî ngaamûthomithagia ûvoro wîgiî maûndû marîa maro na marîa ma ûma.

**24** Athîkagîrani Ngai-Mûnene na mûmûtungatagîre arî wenga na ngoro yonthe mûrî na wîvokeku. Taririkanani maûndû manene marîa ekîte nîûndû wenyu.

**25** Nwatî ethîrwa nîmûkûthiî na mbere gwîka maûndû ma wîvia, mue mûkaathirua wa vamwe na mûthamaki wenyu.”

# 1Sam 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Saûlo nîwarûire na Afilisiti

**1** Saûlo agîtuîka mûthamaki aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îthatû, na aathanire kûu Isiraeli îvinda rîa mîaka mîrongo îna na îîrî.

**1**

**2** Saûlo nîwathuurire arûme ngiri ithatû (3,000) a kuuma Isiraeli. Ke nîwekarire na arûme ngiri igîrî cia acio kûu Mikimashi na vûrûri ûrîa ûrî irîma wa Betheli. Nîwacokire akîîra mûvîcî ûrîa wetagwa Jonathani mathiî kûu Gibea marî na arûme ngiri îmwe. Gibea yarî vûrûrirî wa mûvîrîga wa Benjamini. Agîcoka akîîra acio engî menûke, wa mûndû gwake mûciî.

**2**

**3** Nake Jonathani nîwaûragire mûnene wa Afilisiti arîa maarî Geba, nao Afilisiti onthe makîgua ûvoro ûcio. Nake Saûlo agîtûma anjaama na akîmeera mete Ahibirania na njîra ya kûvuva karumbeta vûrûrirî wonthe.

**4** Nao andû a Isiraeli onthe nîmeguîte atî Saûlo nîwaûragîte mûnene wa Afilisiti, na atî Aisiraeli nîmaamenetwe nî Afilisiti. Kwoguo andû nîmeetîkîrire kûthiî na Saûlo kûu Giligali.

**4**

**5** Nao Afilisiti nîmaacokanîrîre vamwe na makîîvarîria nîguo marûe na Aisiraeli; o maarî na ngari ngiri mîrongo îthatû cia mbaara, arûme ngiri ithathatû arîa mathiîcaga matûîte mbarathi, na athigari eengî meengîvîte ta mûthanga ûrîa wîthagîrwa ûrî rûtererî rwa îria. O nîmaaunûkirie na makîamba magema mao mwena wa îrathîro wa Bethiaveni, kûu Mikimashi.

**6** Rîrîa Afilisiti maatonyerere andû a Isiraeli na vinya ûndû andû a Isiraeli matangîavotire gwîtethia, andû amwe a Isiraeli nîmeethithire ngurungarî, marimarî, mîanyarî ya mathiga marîa manene, na ndaarî ya iriko cia manjî;

**7** Nao arîa engî makîringa rûnjî rwa Jorodani makîthiî mavûrûrirî ma Gadi na Gileadi.

**7** Vîndî îo Saûlo aarî Giligali, nao andû onthe arîa maarî nake nîkwa maainainaga nîndû wa guoya.

**8** Ke nîwetererire Samueli kuo kwa îvinda rîa mîthenya mûgwanja, wata ûrîa eerîtwe nî Samueli, nwatî Samueli ndaathiî Giligali. Nao andû nîmaambîrîrie kûnyagania magîtiganîria Saûlo

**9** Kwoguo Saûlo nîwamerire atîrî, “Ndetereni iveo cia kîgongoona gîa kûvîvua na cia kîgongoona gîa kûrete thayû.” Ke nîwarutire kîgongoona gîa kûvîvua,

**10** na arîîkia kûruta kîgongoona kîu nîrîo Samueli aakinyire kuo. Saûlo nîwathiîre gûtûnga Samueli na akîmûnyita ûgeni, nwatî Samueli nîwaûririe atîrî, “Ayia! Nîkwa weka atîa?”

**10**

**11** Nake Saûlo nîwacokirie na akiuga atîrî, “Rîrîa nie monire atî andû nîkwa makûnyaganagia makîndiganagîria na we ndûrarî mûku vîndî îrîa wambîrîte nîûgûka, na atî Afilisiti maûnganîte kûu Mikimashi;

**12** nie nînîîciririe na nona takwa Afilisiti mangîûka kûndonyerera gûkû Giligali, na ndirarî mûthaithu Ngai-Mûnene, nîguo twîtîkîrîke Nîke! Kwoguo nie nîmonire mbagîrîrwe nî kûruta kîgongoona.”

**12**

**13** Nake Samueli nîwerire Saûlo atîrî, “Ûcio nî ûrimû wîkire, we ndûnathîkîra rîathani rîrîa Ngai-Mûnene, Ngai waku aakwathire wathîkagîre. Kethîrwa we nîwathîkire, Ngai-Mûnene nîangîatûma we mûrî na andû a mûciî waku mûtuîke athamaki a andû a Isiraeli tene na tene.

**14** Nwatî rîu ûthamaki waku nîûkaathira Ngai-Mûnene nîakeethuurîra mûndû mûrûme ûrîa ke endaga na amûtue mûthamaki wa andû ake, nîûndû we nîwaregire kûmwathîkîra.”

**14**

**15** Nake Samueli nîwaumire kûu Giligali na akîthiî Gibea, vûrûrirî wa Benjamini. Nake Saûlo nîwatarire andû arîa aarî nao na maarî ta arûme magana matandatû.

**16** Nake Saûlo na mûûriû wake, Jonathani marî na arûme arîa maarî nao nîmeekarire Geva, kûu vûrûrirî wa Benjamini; nao Afilisiti maatumîte magema mao kûu Mikimashi.

**17** Na athigari a Afilisiti nîmaaumire magemarî mao marî ikundi ithatû mathiîte kûrûa: Gîkundi Kîam mbere gîkîthiî kîrûmîrîrîte njîra îrîa îthiîte Ovara kûu vûrûrirî wa Shuali,

**18** nakîo gîkundi gîa kaîrî gîkîthiî kîrûmîrîrîte njîra îrîa îthiîte Bethi-horoni, nakîo gîkundi kîu kîngî kîroretie mûvakarî ûrîa ûnyûrûrûkîte Kîamndarî Kîam Zeboimu kîerekerete werûrî.

**18**

**19** Vîndî îo gûtiarî mûturi wa indo cia cuuma wanarî ûmwe vûrûrirî wonthe wa Isiraeli, nîûndû Afilisiti nîmaageretie mûno kûgiria Ahibirania mathondeka mviû na matumû.

**20** (Nao Aisiraeli onthe nwanginya mangîanyûrûrûkire makathiî kûrî Afilisiti, nîguo wa mûndû wa mûndû akanoore rûviû rwa mûraû wake, macembe na mathanwa.

**21** Nao Afilisiti arîa maarî atûûri maarîvagia gîcunjî Kîam inya gîa ciringi ya sîlûva nîûndû wa kûnoora îthanwa rîmwe na kûthondeka ithanju irîa maavûthagîra nîguo ndegwa ithiîcange, na ciringi igîrî cia sîlûva nîûndû wa kûnoora rûviû rwa mûraû kana macembe.)

**22** Kwoguo mûthenya ûrîa mbaara yambîrîrie, athigari a Isiraeli arîa maarî na Saûlo na Jonathani matiarî na mviû kana matumû. Nwatî Saûlo marî ma mûûriû wake Jonathani maarî nacio.

**22**

**23** Nakîo gîkundi kîmwe Kîam athigari a Afilisiti nî Kîamthiîre kûgitîra njîrarî îrîa îvîtûkîrîrîte Mikimashi.

# 1Sam 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jonathani nîwarûire na Afilisiti

## Afilisiti nîmaavootirwe

## Maûndû marîa meekîkire mbaara yathira

## Wathani wa Saûlo na andû a mûciî wake

**1** Mûthenya ûmwe Jonathani, mûvîcî wa Saûlo nîwerire mwanake ûrîa wamûkuuagîra indo ciake cia mbaara atîrî, “Ûka, tûthiî mûringo ûrîa wîngî kûrîa Afilisiti marî.” Nwatî Jonathani ndeera îthe Saûlo ûguo.

**2** Saûlo aatûûraga arî rungu rwa mûkûngûmanga ûrîa ûrî Migironi, vakuvî na Gibea. Nao andû arîa maarî nake maarî ta arûme magana matandatû.

**3** (Amwe gatagatîrî ka arûme acio maarî, mûthînjîri-Ngai ûrîa wetagwa Ahija na nîke wakuuîte efodi. Ahija aarî mûvîcî wa Ahitubu; Ahitubu aarî mûrwang'ina na Ikabodi. Ikabodi nake aarî mûvîcî wa Finehasi, Finehasi aarî mûvîcî wa Eli, ûrîa warî mûthînjîri-Ngai wa Ngai-Mûnene kûu Shilo.) Nao arûme acio matiamenya atî Jonathani aarî mûthiîu.

**3**

**4** Navo varîa Jonathani maarî, vaarî na nthingo igîrî ndaca cia mathiga mîena wa yoîrî. Rûthingo rwa mwena ûmwe rwetagwa Bozezi, naruo rwa mwena ûcio wîngî rwetagwa Sene.

**5** Rûthingo rûmwe rwarî mwena wa rûgûrû rûroranîtie na Mikimashi, naruo rûu rwîngî rwarî mwena wa îveti rûroranîtie na Geba.

**5**

**6** Nake Jonathani nîwerire mwanake ûcio wamûkuuagîra indo ciake cia mbaara atîrî, “Ûka, tûthiî mûringo ûrîa wîngî kûrîa Afilisiti arîa matarî aruu marî. Ngai-Mûnene avota gûtûtethia; nîûndû gûtirî kîndû kîngîgiria Ngai-Mûnene atûtethie wana ethîrwa tûtirî eengî.”

**6**

**7** Nake mwanake ûcio nîwacokerie Jonathani na akîmwîra atîrî, “Thiî na mbere gwîka ûndû wa wonthe ûrîa meciria maku marakwîra wîke; nie nîrî vamwe nawe.”

**7**

**8** Nake Jonathani nîwerire mwanake ûcio atîrî, “Ûguo nî waro, tue nîkwa tûkûthiî mûringo ûrîa wîngî nîguo Afilisiti matûone.

**9** Ethîrwa o nîmagûtwîra tûmeterere maûke kûrî tue, tue nîtûkûmeterera varîa tûrî na tîtunûkia tûthiî kûrî o.

**10** Nwatî o mangîtwîre tunûkie rûrî rûûri rwa gûtwonia atî Ngai-Mûnene nîatûvotithîtie kûmavoota; tue nîtûkunûkia.”

**10**

**11** Nao oîrî nîmeeyonithanirie kûrî Afilisiti, nao Afilisiti nîmaaugire atîrî, “Aia! Taroriani mwone Ahibirania amwe makiuma marimarî kûrîa marethithîte!”

**12** Nao arûme a Afilisiti nîmeetire Jonathani marî na mwanake ûcio wamûkuuagîra indo cia mbaara, makîmeera atîrî, “Ta unûkiani mûke gûkû tûrî! Tûrî na kaûndû tûrenda kûmwîra!”

**12** Nake Jonathani nîwerire mwanake ûcio atîrî, “Ûka ûnûmîrîre tunûkie, nîûndû Ngai-Mûnene nîatûmîte Afilisiti mavootwe nî Aisiraeli.”

**13** Nake Jonathani nîwaunûkirie akurumîte na maru anyitîte nthî na njara, arûmîrîrîtwe nî mwanake ûcio wamûkuuagîra indo cia mbaara. Jonathani marî na mwanake ûcio nîmaathiîre wa makîûragaga Afilisiti.

**14** Narîo rîûraganarî rîu rîa mbere, Jonathani marî na mwanake ûcio wamûkuuagîra indo cia mbaara nîmaaûragire arûme ta mîrongo îrî mûgûndarî ta wa nuthu eka.

**15** Nao Afilisiti onthe arîa maarî na kûu mîgûndarî makîmaka. Andû arîa maathiîte kûûragana vamwe na athigari arîa maarî magemarî nîmaainainire nîûndû wa guoya; nîkwagîre na kîthingithia nthî na gûkîgîa na kîmako kînene mûno.

**15**

**16** Nao arangîri a Saûlo marî Gibea kûu vûrûrirî wa Benjamini nîmoonire Afilisiti makîvinyûra mîena yonthe marî avîngîcîku.

**17** Vîndî îo Saûlo nîwerire arûme arîa maarî vamwe nake atîrî, “Ta tarani andû nîguo mwone nîûrîkû ûtarî vo.” Rîrîa maataranire, nîmoonire atî Jonathani matiarî vo.

**18** Nake Saûlo nîwerire Ahija, ûrîa mûthînjîri-Ngai atîrî, “Rete îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai ava.” (Mûthenya ûcio, Ahija aathiîte arîkuîte arî mbere ya andû a Isiraeli.)

**19** Na vîndî îrîa Saûlo aaragia na Ahija, kîvîngîcî gîkîthiî na mbere kwongerereka kûu Afilisiti maatûûraga. Nake Saûlo nîwerire Ahija atîrî, “Tiga kûmathaithanîra kûrî Ngai-Mûnene rîngî!”

**20** Kwoguo Saûlo marî na arûme onthe arîa maarî nake nîmaaûnganire vamwe na makîthiî kûrûa na Afilisiti. Nao rîrîa maakinyire kuo nîmeethîrîrie Afilisiti magîtemanganaga o ene nîûndû kwarî na kîvîngîcî kînene mûno.

**21** Nao Ahibirania amwe arîa maatûûranagia vamwe na Afilisiti vau mbererî nîmaagarûrûkire na makîthiî mwena wa Saûlo na Jonathani.

**22** Nao Aisiraeli arîa engî meethithîte vûrûrirî ûrîa ûrîa irîma wa Efiraimu megua atî Afilisiti nîkwa maaûrîte, wanao nîmaanyitanîre na Saûlo na Jonathani na makîthiî kûrûa na Afilisiti.

**23** Nao nîmaarûire mbaara îo na makîvîtûka Bethaveni. Nake Ngai-Mûnene nîwavonokirie andû a Isiraeli mûthenya ûcio.

**23**

**24** Nao andû a Isiraeli nîmaathirirwe nî vinya mûno mûthenya ûcio, nîûndû Saûlo nîwamevîtithîtie mwîvîtwa na akîmeera atîrî, “Mûndû wa wonthe ûrîa ûkaarîa irio ûmûnthî mbere ya gûtuke nie ndarîkîtie gûtooria nthû ciakwa aronyitwa nî kîrumi.” Kwoguo gûtirî mûndû warîre irio mûthenya ûcio wonthe.

**25** Nao andû acio onthe a Isiraeli nîmaakinyire kûndû kwarî na mîtî mîngî na makîthîrîria ûûkî ûrî vandû nthî.

**26** Na rîrîa andû acio maatonyire mûtitûrî ûcio nîmoonire mîtî îcûrîte ûûkî taka ûgîtîkaga matata; nwatî gûtirî mûndû waûrûmire, nîûndû andû onthe nîmeetigagîra mwîvîtwa ûrîa meevîtithîtue nî Saûlo.

**27** Nwatî Jonathani ndeeguîte îthe akîîvîtithia andû mwîvîtwa; kwoguo ke nîwatonyirie mûthiia wa kamûtî karîa aanyitîte îgorî rîa ûûkî na agîcoka akîrîa, namo metho make makîthera wa rîmwe.

**28** Nake mûndû ûmwe gatagatîrî ka andû acio nîwaugire atîrî, “Tue tuonthe tûrî athiru vinya nîûndû wa kûvûta, nwatî aguo nîevîtithiirie andû mwîvîtwa auga atî, ‘Mûndû ûrîa wonthe ûkaarîa irio ûmûnthî aronyitwa nî kîrumi’ ”

**28**

**29** Nake Jonathani nîwaugire atîrî, “Kaî vava nîatûmîte andû onthe methîrwa marî na ruuo-î! Taroriani mwone ûrîa metho makwa matherete nîûndû wa kûrîa kaûûkî kanini!

**30** Ûmûnthî kûngîrî kwaro makîria kethîrwa andû aya nîmararîte irio irîa maatavîte kuuma kûrî nthû ciao matakûgirua. Nîûndû nîtûngîaûraga Afilisiti eengî makîria!”

**30**

**31** Nao Aisiraeli nîmaarivire Afilisiti mûthenya ûcio marutîtie Mikimashi na magîkinya Aijaloni. Kavindarî kau, Aisiraeli marî athiru vinya mûno nîûndû wa kûvûta;

**32** Kwoguo nîmaateng'erere ng'ondu na ng'ombe irîa maatavîte kuuma kûrî nthû ciao, makîithînjîra vau nthî na makîrîa nyama irî na nthakame.

**33** Nake mûndû ûmwe nîwerire Saûlo atîrî, “Ta roria, andû nîmareka wîvia kûrî Ngai-Mûnene makîrîa nyama irî na nthakame.”

**33** Nake Saûlo nîwaugire atîrî, “Mue mûrî aunu watho. Vingiritiani îthiga rînene mûndetere ava.”

**34** Nake Saûlo nîwaugire rîngî atîrî, “Thiîni kûrî andû onthe na mûmeere wa mûndû wonthe aûke na ndegwa yake îmwe wana ndûrûme ava. Nao maithînjîre ava na marîe, na nwanginya mamenyerere matikeevîrie Ngai-Mûnene makîrîa nyama irî na nthakame.” Kwoguo andû acio onthe, wa mûndû wa mûndû nîwavirire nyamû ciake ûtukû ûcio na makîithînjîra vau.

**35** Nake Saûlo agîtumîra Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona riita rîa mbere.

**35**

**36** Nake Saûlo nîwerire arûme ake atîrî, “Tigani tûnyûrûrûke kûrî Afilisiti ûtukû wa ûmûnthî tûkamacune indo ciao, na tûmaûrage onthe nginya rûyû macangîa.”

**36** Nao magîcokia na makiuga atîrî, “Îka wa ûrîa we ûkwona kwagîrîrîte.”

**36** Nwatî mûthînjîri-Ngai nîwaugire atîrî, “Tigani twambe tûvoe Ngai.”

**36**

**37** Nake Saûlo nîwaûririe Ngai atîrî, “Nie nîmbagîrîrwe nthiî ngarûe na Afilisiti? We nîûgûtûvotithia kûvootana?” Nwatî Ngai ndaacokeria Saûlo mavoya make mûthenya ûcio.

**38** Kwoguo Saûlo nîwerire atongoria onthe a andû atîrî, “Ta ûkani ava twîthugunde nîguo tûmenye nî wîvia ûrîkû wîkîtwe ûmûnthî.

**39** Nie nîngwîvîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo, ûrîa ûvotithagia andû a Isiraeli kûvootana atî, mûndû ûrîa ûkwîthîrwa arî na mavîtia nwanginya aûragwe, wana ethîrwa arî mûûriû wakwa, Jonathani.” Nwatî gûtirî mûndû wanarî ûmwe gatagatîrî ka andû acio onthe waugire ûndû.

**40** Ke nîwacokire akîîra andû atîrî, “Mue muonthe thiîni mwena ûûrîa wîngî, natue tûrî na Jonathani nîtwîthîrwa tûrî mwena ûyû.”

**40** Nao nîmaacokirie na makiuga atîrî, “Îka wa ûrîa we ûkwona kwagîrîrîte.”

**40**

**41** Saûlo nîwavoire kûrî Ngai-Mûnene na akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, nîkwa warega kûnthikîrîria ûmûnthî nîkî? Ethîrwa nînie nîrî na mavîtia kana nî mûûriû wakwa, Jonathani njokeria na njîra Urimu; nwatî ethîrwa mavîtia nî ma andû aku a Isiraeli, njokeria na njîra ya Thumimu.” Nake Jonathani marî na Saûlo nîo moonekire mevîtie. Nao andû acio engî makîvonoka.

**42** Nake Saûlo nîwaugire rîngî atîrî, “Tuonie nîûrîkû ûrî na mavîtia gatagatîrî ka mûûriû wakwa, Jonathani nanie.” Na Jonathani nîke wonekire arî na mavîtia.

**43** Nake Saûlo nîwaûririe Jonathani ûrîa eekîte.

**43** Nake Jonathani akîmûcokeria na akîmwîra atîrî, “Nie nînaarîre kaûûkî kanini na mûthiia wa kamûtî karîa naanyitîte na njara. Na rîu nînîîvarîrîtie gûkua.”

**43**

**44** Nake Saûlo nîwerire Jonathani atîrî, “Ngai arombûraga ethîrwe we tî ûkua!”

**44**

**45** Nao andû nîmeerire Saûlo atîrî, “Kûngîvoteka atîa Jonathani akue na arutîte wîra mûnene ûguo wa gûtûma andû a Isiraeli mavootane? Naarî! Tue nîtwevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo atî, gûtirî wanarî rûcuîrî rûmwe rûkauma kîongorî gîake. Ûrîa ekire ûmûnthî wîkîkire na ûtethio wa Ngai.” Kwoguo andû nîmaavonokirie Jonathani kuuma gîkuûrî.

**45**

**46** Vuva wa ûguo, Saûlo nîwaunûkirie na agîtiga kûrûmîrîria Afilisiti, nao Afilisiti magîcoka vûrûrirî wao.

**46**

**47** Vîndî îrîa Saûlo aatuîkire Mûthamaki wa Isiraeli, nîwarûire na nthû ciake cionthe kuuma mîena yonthe: Nîwarûire na Amoabu, andû a Amoni, Aedomu, athamaki a Zoba na Afilisiti. Nao andû onthe arîa ke aathiîcaga kûrûa nao, nîwamavootaga.

**48** Nake nîwarûire na ûcamba na akîvoota andû a Amaleki, na akîvonokia andû a Isiraeli kuuma kûrî nthû ciake irîa ciatavîte indo ciao.

**48**

**49** Nao anake a Saûlo maarî Jonathani, Ishivi, na Malikishua. Mwîrîtu wake ûrîa mûkûrû eetagwa Merabu, nake ûrîa mûnini eetagwa Mikali.

**50** Nake mûka wa Saûlo eetagwa Ahinoamu, mwarî wa Ahimaazi; na mûndû ûrîa wathaga gîkundi gîake Kîam mbaara eetagwa Abineri, mûvîcî wa Neri. Neri aarî îthe mûnini wa Saûlo.

**51** Kishu îthe wa Saûlo na Neri îthe wa Abineri maarî anake a Abieli.

**51**

**52** Ûtûûrorî wake wonthe, Saûlo nîwarûaga na Afilisiti na vinya mûno; na rîrîa rîonthe ke oonaga mûndûmûrûme wîna vinya kana mûmîrîru, ke nîwamwocaga na akamûtonyia gîkundirî gîake Kîam athigari ake a mbaara.

# 1Sam 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Saûlo nîwarûire na andû a Amaleki

## Ngai-Mûnene nîwaregire mûthamaki Saûlo

**1** Nake Samueli nîwerire Saûlo atîrî, “Nie nînie naatûmirwe nî Ngai-Mûnene ngwîtîrîrie maguta nîguo ûtuîke mûthamaki wa andû ake a Isiraeli. Rîu thikîrîria ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe.

**2** Ke arauga atî, nîakûveritha andû Amaleki, nîûndû wa ûrîa methe mao ma tene maareganire andû a Isiraeli rîrîa maaumaga Misiri.

**3** Rîu thiî na ûûrage andû onthe a Amaleki na ûcûkangie indo ciao cionthe viû. Ndûgatigarie wanarî kîndû: ûûrage arûme onthe, aka, ciana na tûkenge, ng'ombe, ng'ondu, ngamîîra na mvunda.”

**3**

**4** Kwoguo Saûlo nîwerire andû maûngane vamwe kûu Telaimu na akîmatara. Nao maarî athigari ngiri magana maîrî a kuuma Isiraeli na engî ngiri îkûmi kuuma Juda.

**5** Nake Saûlo marî na arûme ake nîmaathiîre îtûûrarî rîa Amaleki na magîkara methithîte Kîamndarî.

**6** Nake nîwerire Akeni atîrî, “Nyûrûrûkani muume gûkû mûthengutîre Amaleki nîguo ndikamûraganîrie vamwe nao, nîûndû mue nîmwekire Aisiraeli ciîko mbaro vîndî îrîa maaumîte Misiri.” Kwoguo Aakeni nîmaathengutîre Amaleki.

**6**

**7** Nake Saûlo nîwavootire Amaleki kuuma Havila nginya Shuri, îrîa îriganîtie na Misiri mwena wa îrathîro.

**8** Saûlo nîwanyitire Agagi, mûthamaki wa Amaleki arî mwoyo na akîûraga andû onthe.

**9** Nwatî Saûlo na arûme ake matiaûraga Agagi, ng'ondu irîa mbaro na ndegwa imwe irîa ciarî mbaro mûno, tûcaû na tûgondu tûrîa twarî twaro mûno, na indo cionthe irîa ciarî mbaro. Nîmaacûkangirie indo cionthe irîa ciarî nthûku na itaarî na vata.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwerire Samueli atîrî,

**11** “Nie nînîrerira nîûndû wa kûthuura Saûlo atuîke mûthamaki. Ke nîandiganîrîtie na nîaregete kwathîkîra maathani makwa.” Nake Samueli nîwarakarire na akîraara akîvoya Ngai-Mûnene ûtukû mûgima.

**12** Samueli nîwaramûkire kîraûko tene mûthenya ûcio warûmîrîrîte nîguo agacarie Saûlo. Nake nîwegwire atî Saûlo nîwathiîte îtûûrarî rîa Karimeli kûrîa aathondekete kînyamû gîa gûtûma aririkanagwe, na aarî mûvîtûku na akathiî Giligali.

**13** Nake Samueli akinya kûrî Saûlo, Saûlo nîwamwîrire atîrî, “Ngai-Mûnene arokûrathima Samueli! Nie nîmvingîtie ûrîa Ngai-Mûnene athanîte.”

**13**

**14** Nake Samueli nîwaûririe atîrî, “Nîndûî vi kîratûma mbîgue ndegwa na ndûrûme ikîania?”

**14**

**15** Nake Saûlo nîwacokirie akiuga atîrî, “Andû akwa maaûkire nacio kuuma kûrî Amaleki. Maathuurire ndûrûme na ndegwa irîa mbaro mûno nîguo mairute irî îgongoona kûrî Ngai-Mûnene, Ngai waku, nacio icio ciîngî tûgîicûkangia viû.”

**15**

**16** Nake Samueli nîwerire Saûlo atîrî, “Takira ngwîre ûrîa Ngai-Mûnene arambîrire vwaî.”

**16** Nake Saûlo akîra Samueli atîrî, “Tambîra.”

**16**

**17** Nake Samueli nîwerire Saûlo atîrî, “Wana ethîrwa wîyonaga takwa ûtarî vata, Ngai-Mûnene nîwagwîtîrîrie maguta ûtuîke mûthamaki wa Isiraeli,

**18** na nîwakwathire ûthiî ûgacûkangie evia acio a Amaleki, ûrûe nao nginya ûmaûrage onthe.

**19** Nîndûî vi kîratûmire ûrega kwathîkîra Ngai-Mûnene? Nîndûî kîratûmire ûteng'ere gûtava indo na we weka ûndû mûcûku mbere ya Ngai-Mûnene?”

**19**

**20** Nake Saûlo nîwerire Samueli atîrî, “Nie nînathîkîre Ngai-Mûnene. Nînathiîre na ngîka wata ûrîa aambîrire, nînaûkire na Agagi, Mûthamaki wa Amaleki na ngîûraga Amaleki onthe viû.

**21** Nwatî andû akwa matiaûraga ndûrûme na ndegwa irîa mbaro maatavire, vandû va ûguo nîkwa maairetire gûkû Giligali nîguo mairute îgongoona kûrî Ngai-Mûnene, Ngai waku.”

**21**

**22** Samueli nîwaûririe atîrî, “Ngai-Mûnene akenagua nî maruta ma magongoona kana nî wathîki? Nî waro makîria kwathîkîra Ngai-Mûnene gûkîra kûmûrutîra îgongoona rîa ndûrûme irîa noru.

**23** Kûregana na Ngai-Mûnene kwîganene na wîvia wa ûragûri, naruo rûng'athio nî wîvia wîganene na wîvia wa kûvoya mûvuanano. Nîûndû nîwaregire gwîka ûrîa Ngai-Mûnene aakwîrire wîke, wanake nîaregete ûtuîka mûthamaki.”

**23**

**24** Nake Saûlo nîwerire Samueli atîrî, “Îî, nie nînjîvîtie. Nînaaregire gwîka ûrîa Ngai-Mûnene ambathîte, wana ûrîa we wambîrîte. Nînetigîre andû akwa na ngîka ûrîa meendaga.

**25** Nwatî rîu nîrakûthaitha ûnjovere wîvia wakwa na tûcoke nawe, nîguo ngagooce Ngai-Mûnene.”

**25**

**26** Nake Samueli nîwerire Saûlo atîrî, “Nie ndigûcokania nawe, nîûndû nîûregete ûrîa Ngai-Mûnene akwathîte, nake nîakûregete ûrî ta mûthamaki wa Isiraeli.”

**26**

**27** Rîrîa Samueli aagarûrûkire athiî, Saûlo nîwanyitire nguo ya Samueli na îgîtembûka.

**28** Nake Samueli akîîra Saûlo atîrî, “Ngai-Mûnene nîatembûra ûthamaki wa Isiraeli kuuma kûrî we ûmûnthî na nîa akaûvecana kûrî mûndû wîngî mwaro gûgûkîra.

**29** Nake Ngai wa Isiraeli ûrîa ûrî riiri ndaveenanagia kana ericûkwe, nîûndû ke ndekariî ta mûndû.”

**29**

**30** Saûlo nîwacokirie na akiuga atîrî, “Nie nînjîvîtie, nwatî mva gîtîîo mbere ya atongoria a andû akwa a Isiraeli. Tûcoke nawe nîguo ngagooce Ngai-Mûnene, Ngai waku.”

**31** Kwoguo Samueli nîwacokire marî na Saûlo Giligali, nake Saûlo akîgooca Ngai-Mûnene.

**31**

**32** Samueli nîwathanire akiuga atîrî, “Tandetereni Agagi, Mûthamaki wa Amaleki ava.” Nake Agagi nîwathiîre kûrî Samueli aûmîrîrîtie akîîraga na ngoro atîrî, “Nama ûrûrû wa gîkuû nîmûthiru.”

**33** Nake Samueli nîwerire Agagi atîrî, “Wata ûrîa rûviû rwaku rwa njûra rwanatûma aka eengî matigwe matarî na ciana, ûguo nwaguo rîu nyûkwe agûtigwa atarî na mwana.” Nake Samueli agîtinangia Agagi tûcunjî mbere ya metha ya kîgongoona kûu Giligali.

**33**

**34** Vuva wa ûguo, Samueli nîwathiîre Rama nake mûthamaki Saûlo akîînûka gwake mûciî kûu Gibea.

**35** Nake Samueli ndoona Saûlo rîngî nginya rîrîa aakwire. Nwatî Samueli nîwarîrîre Saûlo mûno. Na Ngai-Mûnene nîweririre nîûndû wa gûtua Saûlo mûthamaki wa Isiraeli.

# 1Sam 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwetîrîrue maguta atuîke Mûthamaki

## Daudi arî mûciî gwa Saûlo

**1** Nake Ngai-Mûnene nîwaûririe Samueli atîrî, “Nîûtûûra ûrîragîra Saûlo nginya rî? Nie nînîmûregete athiî na mbere arî mûthamaki wa Isiraeli. Îcûria mûcuva waku maguta ma mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda na ûthiî Bethilehemu kwa mûndû wîtagwa Jesii, nîûndû nie nî nthuurîte ûmwe wa anake ake atuîke mûthamaki.”

**1**

**2** Nake Samueli nîwaûririe atîrî, “Nîngîka ûguo atîa? Saûlo angîgua ûguo nîkwa akambûraga!”

**2** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Samueli atîrî, “Oca mori ûthiî nayo na uge atî ûthiîte kuo kûrutîra Ngai-Mûnene kîgongoona.

**3** Na wîte Jesse kîgongoonarî kîu na nîngaakwîra ûrîa wagîrîrwe nî gwîka. Ûgetîrîria mûndû ûrîa ngaakwonia maguta nîguo atuîke mûthamaki.”

**3**

**4** Nake Samueli nîwekire ûrîa Ngai-Mûnene aamwathire na akîthiî Bethilehemu. Atongoria a îtûûra rîu nîmaaûkire kûmûtûnga makinainaga na makîmûria atîrî, “Waûka wî na thayû?”

**4**

**5** Nake nîwacokirie atîrî, “Îî naûka nîrî na thayû. Naûka kûrutîra Ngai-Mûnene kîgongoona. Îîtherieni na mûke tûthiî.” Nîwacokire akîîra Jesse na anake ake metherie wanao, na akîmeeta kîgongoonarî.

**5**

**6** Rîrîa maakinyire, Samueli nîwaroririe mûvîcî wa Jesii ûrîa wetagwa Eliabu na akîîra na ngoro atîrî, “Nama mûndû ûyû ûrûngamîte ava mbere ya Ngai-Mûnene nîke athuurîte.”

**7** Nwatî Ngai-Mûnene nîwerire Samueli atîrî, “Tiga kûroria ûrîa aracavîte kana ûrîa arî mûthaka. Nie nînîmûregete, nîûndû ndiroragia ta ûrîa andû maroragia. Andû maroragia ûrîa mûndû ethagîrwa ekariî akîonwa na metho, nwatî nie ndoragia ngoro ndaarî.”

**7**

**8** Nake Jesii nîwetire mûvîcî ûrîa wetagwa Abinadabu na akîmûrete varî Samueli. Nwatî Samueli akiuga atîrî, “Naarî wanake ûyû tîke Ngai-Mûnene athuurîte.”

**9** Vuva wa ûguo, Jesse akîrete Shama. Nake Samueli akiuga atîrî, “Wana ûyû tîke Ngai-Mûnene athuurîte.”

**10** Na njîra wata îo, Jesse nîwaretire anake ake mûgwanja kûrî Samueli. Nake Samueli nîwerire Jesse atîrî, “Naarî, gûtirî wanarî ûmwe wa aya ûthuurîtwe nî Ngai-Mûnene.”

**11** Nake Samueli nîwaûririe Jesse atîrî, “Wî na anake engî?”

**11** Nake Jesii nîwacokirie atîrî, “Nîatigarîte wa kîvinga nda, nwatî nîkwa ararîthia ng'ondu.”

**11** Nake Samueli nîwerire Jesse atîrî, “Mûtûmanîre agetwe, nîûndû tûtingîkara nthî nginya rîrîa agaakinya ava.”

**12** Kwoguo Jesii nîwamûtûmanîre na akîretwe. Nake aarî mwanake mûthaka, wîna vinya na aarî na metho maakengaga. Nake Ngai-Mûnene nîwerire Samueli atîrî, “Mûndû nî ûyû. Ûkîra na ûmwîtîrîrie maguta.”

**13** Samueli nîwocire mûcuva ûrîa warî na maguta ma mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda na agîtîrîria Daudi maguta aa mûrwang'ina makîonaga. Naguo roho wa Ngai-Mûnene nîwanyûrûrûkîre Daudi wa rîmwe na agîkara nake kuuma mûthenya ûcio. Nake Samueli nîwacokire Rama.

**13**

**14** Roho wa Ngai-Mûnene nîwatiganîrie Saûlo, naguo roho mûcûku atûmîtwe nî Ngai-Mûnene akîambîrîria kûmûnyarira.

**15** Nacio ndungata cia Saûlo nîciamwîrire atîrî, “Tue nîtwîcî atî roho mûcûku atûmîtwe nî Ngai rîu nîarakûnyarira.

**16** Kwoguo Mwathi wetû tûve rûtha tue ndungata ciaku nîguo tûthiî tûgacarie mûndû wicî kûthaka ngita, nîguo roho mûcûku aûka kûrî we atûmîtwe nî Ngai, mûndû ûcio nwa akûthakagîre ngita yake na ûkegua waro rîngî.”

**16**

**17** Nake nîwathire ndungata ciake na agîciîra atîrî, “Njarîriani mûndû wicî kûthaka ngita waro, na mûndetere ke.”

**17**

**18** Ûmwe wa ndungata ciake nîwaugire atîrî, “Jesii ûrîa wa îtûûra rîa Bethilehemu arî na mûvîcî wicî kûthaka waro. Ke nî mûndû mûmîrîru na mûthaka, na nî mûthigari mwaro na nî mwaria waro, na Ngai-Mûnene arî vamwe nake.”

**18**

**19** Kwoguo Saûlo nîwatûmire anjaama mathiî kûrî Jesii makamwîre atîrî, “Ndetere mûvîcîguo Daudi ûrîa ûrîthagia ng'ondu.”

**20** Nake Jesii nîwocire koori ka mbûri, mvunda îkuuîte mîgate na mûvuko wa rûûo wîcûrîtue ndivei na akîîra Daudi athiî nacio kûrî Saûlo.

**21** Nake Daudi nîwathiîre kûrî Saûlo na agîtuîka ndungata yake. Saûlo nîwendire Daudi mûno na akîmûthuura atuîke wa kûmûkuuagîra indo ciake cia mbaara.

**22** Kwoguo Saûlo nîwatûmire ndûmîrîri kûrî Jesii na akiuga atîrî, “Tiga Daudi ekare gûkû akîndungatagîra, nîûndû nie nînîmwendete.”

**23** Kuuma vîndî îo, rîrîa rîonthe roho mûcûku atûmîtwe nî Ngai aûka kûrî Saûlo, Daudi nîwocaga ngita yake na akamîthaka. Kwoguo roho ûcio mûcûku nîwathengutagîra Saûlo na akegua waro rîngî.

# 1Sam 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Goliathu nîwathithûkîre Aisiraeli

## Daudi nîwathiîre kûrîa Saûlo aatûûraga

## Daudi nîwavootire Goliathu

## Daudi nîwamenyithanirue na Saûlo

**1** Afilisiti nîmaaûnganirie mbûtû ciao cia mbaara kûu Soko nîguo makarûe. Soko rîarî îtûûra rîmwe rîa Juda. Maambire magema mao vandû vetagwa Efesi-damimu. Efesi-damimu îrî gatagatî ka Soko na Azeka.

**2** Nake Saûlo na andû a Isiraeli nîmaaûnganire na makîamba magema mao Kîamndarî Kîam Ela varîa meevarîrie marî nîguo marûe na Afilisiti.

**3** Afilisiti nîmaarûngamire îgûrû rîa kîrîma mwena ûmwe, nao Aisiraeli makîrûngama îgûrû rîa kîrîma mwena ûcio wîngî. Vau gatagatî ka Afilisiti na Aisiraeli vaarî na Kîamnda.

**3**

**4** Nakuo kûu Afilisiti maambire magema mao nîkwaumire njamba îmwe yetagwa Goliathu ûrîa warî wa kuuma îtûûra rîa Gathu. Goliathu aarî na ûraca wa mita ta ithatû.

**5** Eekîrîte ngovia ya gîcango ya kûgitîra kîongo na agekîra nguo ya gîcango ya kûgitîra kîthûri îrîa yarî na ûrito ta wa kilo mîrongo îtano na mûgwanja.

**6** Namo magûrû make maagitîrîtwe na mînyamû ya gîcango na agacuuria îtumû rîa gîcango rîa gwikia cianderî ciake.

**7** Mûtî wa îtumû rîake watunguvîte ta mûtî wa macini îrîa îtumaga itambaa cia nguo, nayo cuuma ya kîongo gîa îtumû rîake Kîamrî na ûrito ta wa kilo mûgwanja. Nake ûrîa wamûkuuagîra ngo yake aathiîcaga amûtongoreretie.

**8** Goliathu nîwarûngamire na akiugîrîria athigari a Isiraeli na akîmeera atîrî, “Mûkîte kûrûa mbaara nîkî? Nie nî Mûfilisiti namue mwî ndungata cia Saûlo! Thuurani mûndû ûmwe gatagatîrî kenyu aûke tûrûe nake.

**9** Ethîrwa nîakûmvoota na ambûrage nîtûgûtuîka ngombo cienyu, nwatî ethîrwa nîngûmûvoota na nîmûrage, nîmûgûtuîka ngombo cietû mûtûtungatagîre.”

**10** Nake Mûfilisiti ûcio nîwaugire atîrî, “Ûmûnthî nînathithûkîra mbûtû ya mbaara ya Isiraeli. Thuurani mûndû ûmwe nîguo tûrûe nake!”

**11** Rîrîa Saûlo na andû onthe a Isiraeli meeguire ûrîa Mûfilisiti ûcio aaugire, nîmaamakire na magîîtigîra.

**11**

**12** Daudi aarî mwanake wa Jesii. Nake Jesii aarî Mûefiratha wa kuuma Bethilehemu kûu Juda. Jesii aarî na anake anana na rîrîa Saûlo aarî mûthamaki Jesii nîwatûûrîte mîaka mîîngî na agatuîka mûthuuri mûkûrû mûno.

**13** Anake ake athatû arîa akûrû nîmaathiîte mbaararî vamwe na Saûlo. Ûrîa warî mûkûrû eetagwa Eliabu, nake ûrîa wamûrûmîrîrîte eetagwa Abinadabu, nake wa kathatû Shama.

**14** Daudi nîke warî kîvinganda. Aamûrwang'ina arîa akûrû nîmaathiîcanagia na Saûlo,

**15** nwatî Daudi nîwamatigaga na agacoka Bethilehemu kûrîthia ng'ondu cia îthe.

**15**

**16** Goliathu nîwekaraga akîvuragia Aisiraeli kîraûko na kîvwaî kwa îvinda rîa mîthenya mîrongo îna.

**16**

**17** Nake Jesii nîwerire Daudi atîrî, “Oca kilo ino îkûmi cia ngano irî mvîvie na mîgate îno îkûmi ûvirîre aa mûrwanyûkwe kûrîa mambîte magema.

**18** Na ûvirîre mûnene wa athigari icunjî îkûmi cia maguta ma îriia. Thiî na ûtuîrie ûrîa aa mûrwanyûkwe mekariî na ûke na kîndû gîa kwonania atî nîwamoonire na atî o nî aro.”

**19** Mûthamaki Saûlo, aa mûrwanyûkwe na Aisiraeli onthe marî Kîamndarî Kîam Ela makîrûa na Afilisiti.

**19**

**20** Daudi nîwaûkîrire kîraûko tene mûthenya ûcio wîngî, agîtigîra ng'ondu mûndû wîngî wa kûirîthia, agîoca irio na akîthiî wata ûrîa Jesii aamwathîte. Daudi aakinyire kûrîa maambîte magema vîndî îrîa Aisiraeli maarî vakuvî kumagara mathiîte mbaararî makiugagîrîria nîûndû wa mbaara.

**21** Nao athigari a Filisiti na a Isiraeli nîmeerekanîre mevarîrîtie nîguo marûe.

**22** Daudi nîwatigire irio irîa aakuuîte kûrî mûndû ûrîa wamenyagîrîra irio cionthe, akîvinyûra na kûrîa mbaara yarûagîrwa na agîkethia aa mûrwang'ina.

**23** Wa akîaragia nao, Goliathu nîwaumîre mbere na akîaria wata ûrîa aaragia mbere. Na Daudi nîwamwîguire.

**24** Rîrîa Aisiraeli moonire Goliathu, nîmeguire guoya na makîûra nîûndû wa guoya.

**25** Nao nîmeeranire atîrî, “Taroriani mûndû ûyû! Na ma ke aûka kûnyararithia andû a Isiraeli. Mûthamaki Saûlo nîwîranîrîte atî mûndû ûrîa ûkaamûraga, nîakaamûva kîveo kîene. Mûthamaki nîagaacoka amûve mwarî amûvikie na andû a mûciî wa îthe matigaacoka kûrîva gooti kûu vûrûri wa Isiraeli.”

**25**

**26** Daudi nîwaûririe andû arîa maarî vakuvî nake atîrî, “Mûndû ûrîa ûkaaûraga Mûfilisiti ûyû na athengutîrie Isiraeli gîconoko gîkî-rî, akaavewa ndûî? Mûfilisiti ûyû ûtarî mûruu nîkwa arî ûrîkû ke atî nîguo anyararithie athigari a Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo?”

**27** Nao andû acio nîmaamwîrire ûrîa mûndû ûrîa ûkaaûraga Goliathu ageekwa.

**27**

**28** Nake Eliabu, mûrwang'ina ûrîa mûkûrû nîweguire Daudi akîaria na andû acio. Nîwarakarirue nî Daudi na akîmûria atîrî, “We ûreka atîa gûkû? Ûtigîre ng'ondu icio itarî nyîngî werûrî irî na û? Nîmbicî ûrîa ûreîgîria na ûûru ûrîa ûrî ngororî yaku! Nîûndû we ûûkîte tu kwona mbaara.”

**28**

**29** Nake Daudi nîwaûririe atîrî, “Nîkwa neka atîa rîu? Anga ndiagîrîrwe nî kûria kîûria?”

**30** Daudi nîwavûgûkîre mûndû wîngî na akîmûria kîûria wata kîu, na rîrîa rîonthe aaûragia, aacokagîrua macokio wata ma mbere.

**30**

**31** Rîrîa andû meeguire ûrîa Daudi aaugaga, nîmaathiîre na makîra Saûlo, nake Saûlo agîtûmanîra Daudi.

**32** Nake Daudi nîwerire Saûlo atîrî, “Mwathi wakwa, mûndû wana ûrîkû ndagetigîra Mûfilisiti ûyû! Nie ndungata yaku nîngûthiî kûrûa nake.”

**32**

**33** Nake Saûlo nîwacokerie Daudi atîrî, “Naarî, we ndûngîvota kûrûa na Mûfilisiti ûyû nîûndû we wî kavîcî kanini, na mûndû ûyû ethîrîtwe akîrûa mbaara kuuma vîndî îrîa aarî kavîcî kanini.”

**33**

**34** Nwatî Daudi nîwerire Saûlo atîrî, “Mwathi wakwa nie ndîthagia ng'ondu cia vava, na rîrîa rîonthe mûnyambû kana ngatûnyi yanyita kagondu kuuma ndîthiarî,

**35** nînîmîrûmagîrîra, ngamîringa na ngavonokia kagondu kau. Na ethîrwa nyamû îo nwa înjokerere, nîmînyitaga mûmero ngamîriva nginya ngamîûraga.

**36** Nîmbûragîte mînyambû na ngatûnyi, na ûguo nwaguo ngwîka Mûfilisiti ûyû ûtarî mûruu ûrîa ûnyararithîtie athigari a Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo.

**37** Ngai-Mûnene ûrîa ûmvonokagia kuuma kûrî mînyambû na ngatûnyi, nwake ûkamvonokia kuuma kûrî Mûfilisiti ûyû.”

**37** Nake Saûlo nîwerire Daudi atîrî, “Nî waro, thiî na Ngai-Mûnene aroîkara nawe.”

**38** Saûlo nîwacokire akîva Daudi nguo yake ke mwene cia mbaara, nîwekîrire Daudi ngovia ya gîcango ya kûgitîra kîongo na akîmûva îgooti rîa gîcango rîa kwîgitîra kîthûri.

**39** Daudi nîwoverere rûviû rwa njûra rwa Saûlo îgûrû rîa nguo icio, akîgeria kûthiî, nwatî ndaavota nîûndû ndaamenyerete gwîkîra nguo icio. Daudi nîwacokire akîîra Saûlo atîrî, “Nie ndingîvota kûrûa mbîkîrîte nguo ino, nîûndû ndirî mûmenyanîriu nacio.” Kwoguo Daudi nîwairutire cionthe.

**40** Nîwacokire agîoca mûragi ûrîa aarîthagia ng'ondu naguo, akîthuura tûthiga tûtano tûnyoroku kuuma karûnjîrî na agîtwîkîra kamûvukorî gake, akînyita gîkûtha gîake na njara na agîkuvîvîria Goliathu.

**40**

**41** Goliathu nîwathiîre mbere agîkuvîvagîria Daudi atongoreretue nî mûndû ûrîa wamûkuuagîra ngo.

**42** Na rîrîa Goliathu aaroririe na akîona Daudi waro, ke nîwamûnyararire nîûndû Daudi kaarî kavîcî kanini na kathaka.

**43** Nake Goliathu nîwaûririe Daudi atîrî, “Nie nîkwa nî ngui atî nîûgûka kûrî nie na mûragi?” Nîwarumire Daudi akîgwetaga ngai ciake.

**44** Mûfilisiti ûcio nîwerire Daudi atîrî, “Nguvîvîria na nînengera iconi cia rîerarî na nyamû cia kîthaka kimba gîaku.”

**44**

**45** Daudi nîwerire Goliathu atîrî, “We ûkîte kûrî nie na rûviû rwa njûra, îtumû na îtumû rîa gwikia, nwatî nie nîmbûka kûrî we na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, na nîke Ngai wa athigari a Isiraeli ûrîa we ûnyararithîtie.

**46** Ûmûnthî Ngai-Mûnene nîakûmva we, ngûvoote na ngûnuke kîongo na njoke mve iconi na nyamû cia kîthaka ciimba cia athigari a Afilisiti irîe, nîguo andû a nthî mamenye atî Isiraeli kwîthagîrwa kûrî na Ngai.

**47** Nao andû aya onthe marî ava nîmakûmenya atî Ngai-Mûnene ndavonokanagia na rûviû rwa njûra na îtumû. Ke nîke ûvootanaga mbaararî na nîke ûgûtûma tûmûvoote mue muonthe.”

**47**

**48** Rîrîa Goliathu aambîrîrie kûthiî aroretie na kûrîa Daudi aarî rîngî, Daudi nîwavinyûrire narua aroretie na kûrîa athigari a mbaara a Afilisiti maarî nîguo akarûe na Mûfilisiti ûcio.

**49** Nîwacokire akîruta kathiga mûvukorî wake, agîgekîra gîkûtharî na akîringa Goliathu kîthithi nako. Kathiga kau nîgaatonyire ndaarî ya nyama na Goliathu akîgûa nthî na îvu.

**50** Kwoguo Daudi nîwavûthîre gîkûtha na kathiga na akîvoota Goliathu atakûvûthîra rûviû rwa njûra.

**51** Daudi nîwavinyûrire akîrûngama vakuvî na Goliathu, agîcomora rûviû rwa Goliathu njûrarî, akîmûtinia kîongo na akîmûraga.

**51** Nao Afilisiti nîmaatorokire rîrîa moonire atî njamba yao nîyaûragwa.

**52** Nao andû a Isiraeli na Juda nîmaathiîre makiugagîrîria na makîngata Afilisiti, makîmakinyia nginya Gathu na ivingorî cia Ekironi. Afilisiti arîa maativangîtue maagûcaga njîrarî kuuma Sha-araimu nginya Gathu na Ekironi.

**53** Rîrîa Aisiraeli maacokire maumîte kwîngata Afilisiti, nîmoocire indo cionthe irîa ciarî kûrîa Afilisiti maambîte magema.

**54** Nake Daudi nîwocire kîongo Kîam Goliathu na agîkîvira Jerusalemu, nwatî indo cia mbaara irîa Goliathu aavûthagîra agîciga îgemarî rîake.

**54**

**55** Rîrîa Saûlo oonire Daudi athiîte kûrûa na Goliathu, ke nîwaûririe Abineri atîrî, “Abineri, kavîcî gaka nî ka û?” Abineri aarî mûnene wa athigari a Saûlo.

**55** Nake Abineri nîwamûcokerie atîrî, “Mwathi wakwa nie ndiîcî kavîcî gaka nî ka û.”

**55**

**56** Nake Saûlo nîwathire Abineri athiî agatuîrie na amenye nî ka û.

**56**

**57** Kwoguo rîrîa Daudi aacokire kûrîa maambîte magema arîkia kûûraga Goliathu, Abineri nîwamûvirire kûrî Saûlo. Vîndî îo, Daudi nwa wakuuîte kîongo Kîam Goliathu.

**58** Nake Saûlo nîwaûririe Daudi atîrî, “Mwanake ûyû, aguo nû?”

**58** Nake Daudi nîwamûcokerie atîrî, “Nie nîrî mûvîcî wa ndungata yaku Jesii ya kuuma Jerusalemu.”

# 1Sam 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Saûlo nîweguîrîre Daudi wîru

## Daudi nîwavikirie mwarî wa Saûlo

**1** Rîrîa Saûlo na Daudi maarîkirie kwaria, Jonathani mûvîcî wa Saûlo nîwagucîrîrue mûno nî Daudi na Jonathani akîenda Daudi wata ûrîa eyendete ke mwene.

**2** Saûlo nîwocire Daudi agîkarania nake kuuma mûthenya ûcio na ndaanacoka kûmwîtîkîria enûka kwao mûciî.

**3** Jonathani nîwendire Daudi mûno na kwoguo nîwathondekire kîîranîro na Daudi, atî magaatûûra marî arata.

**4** Nîwarutire nguo ndaca îrîa eekîrîte na akînengera Daudi vamwe na indo ciake cia mbaara na rûviû rwake ûta na mûcivi.

**5** Daudi nîwavootanaga kûrîa kuonthe Saûlo aamûtûmaga, na nîûndû wa ûguo Saûlo nîwamûtuire mûnene wa athigari ake. Ûndû ûyû nîwakenirie andû onthe wana ndungata cia Saûlo.

**5**

**6** Rîrîa Daudi marî na athigari a mbaara menûkîte arîkia kûûraga Goliathu, aka nîmaaumire matûûrarî monthe ma Isiraeli na makîthiî gûtûnga Saûlo. Maathiîre makinaga na makîrûgarûgaga nîûndû wa gûkena makîvûraga tamburini na ngita cia mîthemba na mîthemba.

**7** Nao magîkûngûîra, aka maainaga magîcokanagîria makiugaga atîrî, “Saûlo nîaûragîte andû ngiri nyîngî nwatî Daudi aûragîte ngiri makûmi meengî.”

**8** Rîrîa Saûlo eegwire ûguo, nîwarakarire mûno na akiuga atîrî, “Marauga atî Daudi aûragîte andû ngiri makûmi meengî, nwatî nie mbûragîte tûkiri tûnini. Rîu ûndû ûrîa ûtigarîte nî kûmûtua mûthamaki.”

**9** Kwoguo Saûlo nîwambîrîrie kwîguîra Daudi wîru kuuma mûthenya ûcio.

**9**

**10** Naguo mûthenya ûcio wîngî roho mûcûku aumîte kûrî Ngai nîwatonyire kûrî Saûlo wa rîmwe arî gwake mûciî na agîkara ta mûndû wî na ngoma. Vîndî îo, Daudi nîkwa aavûûraga ngita wata ûrîa aamenyerete gwîka wa mûthenya wa mûthenya, nake Saûlo aanyitîte îtumû na njara yake.

**11** Nake Saûlo akîîra na ngoro atîrî, “Nîmbikia Daudi îtumû nîmûmundanîrie na rûthingo.” Nake nîwaikirie Daudi îtumû maita maîrî wa Daudi akîevagîra.

**11**

**12** Saûlo nîwetigagîra Daudi nîûndû Ngai-Mûnene aarî vamwe na Daudi, nwatî agatiganîria Saûlo.

**13** Kwoguo Saûlo nîwamûthengutirie mbere yake na akîmûtua mûnene wa athigari ngiri îmwe (1,000). Daudi nîwatongoririe andû ake mbaararî,

**14** na nîwavootanaga maûndûrî marîa monthe eekaga, nîûndû Ngai-Mûnene aarî vamwe nake.

**15** Rîrîa Saûlo oonire atî Daudi aarî na ûvootani mûnene, ke nîwakîrîrîrie kûmwîtigîra.

**16** Nwatî andû onthe a Isiraeli na Juda nîmeendire Daudi nîûndû wa ûrîa aarî mûtongoria mwaro.

**16**

**17** Saûlo nîwacokire akîîra Daudi atîrî, “Merabu mwarîwa ûrîa mûkûrû nîke ûyû, Nîngûkûva ke atuîke mûka waku ethîrwa nîûkûndungatîra ta mûthigari mûmîrîru na mwîvokeku na ûrûage mbaara cia Ngai-Mûnene.” (Nîûndû Saûlo eeciragia atî na njîra îno Afilisiti nîmakûûraga Daudi vandû va Saûlo ke mwene aûrage Daudi.)

**17**

**18** Nake Daudi nîwacokerie Saûlo atîrî, “Nie nîrî û na andû a mûciî wetû nî ta ndûî, atî nîguo nduîke mûthoniwe wa mûthamaki?”

**19** Nwatî rîrîa îvinda rîakinyire rîa Merabu kûvecanwa kûrî Daudi, vandû va ûguo nîwavecanirwe kûrî mûndû wetagwa Adirieli wa kuuma Mehola nîguo atuîke mûndûmûka wake.

**19**

**20** Kûnarî ûguo, Mikali mwarî wa Saûlo nîmeendanire na Daudi. Na rîrîa Saûlo eerirwe ûvoro ûcio, ke nîwakenire.

**21** Saûlo eeîraga na ngoro atîrî, “Tiga mvecane Mikali kûrî Daudi, nîguo atuîke mûtego kûrî ke na nîakûragwa nî Afilisiti.” Kwoguo Saûlo nîwerire Daudi riita rîa kaîrî atîrî, “Rîu we nîûgûtuîka mûthoniwa.”

**22** Kwoguo Saûlo nîwathire ndungata ciake ciarîrie Daudi vandû keverirî na imwîre atîrî, “Mûthamaki nîakenetue nîwe wana ndungata ciake cionthe nîikwendete, kwoguo îtîkîra kûvikia mwarî.”

**22**

**23** Nacio ndungata icio cia Saûlo ciera Daudi ûvoro ûcio, Daudi nîwacokirie atîrî, “Mûreciria nî ûndû mûvûthû gûtuîka mûthoniwe wa mûthamaki na makîria mûndû mûthîni ûtarî îgweta tanie.”

**23**

**24** Nacio ndungata icio cia Saûlo nîciamwîrire ûrîa Daudi aaugire,

**25** nake Saûlo agîciatha ithiî ikeere Daudi atîrî, “Mûthamaki ndarenda rûracio rwa mûviki, tiga ikonde cia ûruu cia arûme îgana rîmwe a Afilisiti, nîguo erîvîrîrie kûrî nthû ciake.” (Ûguo nîguo Saûlo aavangîte nîguo Daudi aûragwe nî Afilisiti.)

**26** Rîrîa ndungata cia Saûlo cierire Daudi ûrîa Saûlo aaugîte, Daudi nîwakenirue nî ûvoro ûcio wa gûtuîka mûthoniwe wa mûthamaki. Mbere ya mûthenya ûrîa watuîtwe wa ûviki ûvîtûka,

**27** Daudi nîmaathiîre marî na arûme ake na makîûraga Afilisiti magana maîrî. Daudi nîwacokire akîvirîra mûthamaki ikonde cia Afilisiti acio na akîmûtarîra cio nîguo atuîke mûthoniwe. Kwoguo Saûlo nîwavecanire Mikali mwarî kûrî Daudi nîguo atuîke mûka wake.

**27**

**28** Rîrîa Saûlo aamenyire waro atî Ngai-Mûnene aarî vamwe na Daudi na atî andû onthe a Isiraeli nîmaamwendete,

**29** nîwakîrîrîrie gwîtigîra Daudi na agîtûûra arî nthû yake ûtûûrorî wake wonthe.

**29**

**30** Na rîrîa rîonthe athigari a Afilisiti mangîaûkire kûrûa, Daudi nîke wavootanaga gûkîra athigari onthe a Saûlo. Kwoguo Daudi nîwamenyekanire mûno.

# 1Sam 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwanyaririrwe nî Saûlo

**1** Saûlo nîwerire mûvîcî Jonathani vamwe na ndungata ciake cionthe atî nîatuîte kûûraga Daudi. Nwatî Jonathani nîwendeete Daudi mûno.

**2** Kwoguo Jonathani nîwerire Daudi atîrî, “Vava nîarenda gûkûûraga. Kwoguo îîmenyerere rûyû kîraûko ûkeethitha vandû ûtakwonwa na wîkare vo.

**3** Nîngaathiî na nûngame vakuvî na vava kûu ûkethîrwa wîthithîte na nîmwarîrie ûvoro ûkwîgiî. Ethîrwa nîngaamenya ûndû wanarî ûrîkû, nîngaakwîra.”

**3**

**4** Jonathani nîwagaathîrîrie Daudi kûrî îthe na akîîra Saûlo atîrî, “Mwathi wakwa, ndûgeke ndungata yaku Daudi ûndû mûcûku. Ndarî anakûvîtîria wanarî na ûndû na maûndû make monthe agîgûtungatîra methîrîtwe marî na ûtethio mûnene mûno kûrî we.

**5** Nîweîkîrire ûgwatirî mûnene rîrîa aaûragire Goliathu na Ngai-Mûnene agîtûma Aisiraeli mavootane. Rîrîa wonire ûndû ûcio, we nîwakenire. Rîu we ûrenda gwîka ûndû ûyû mûcûku nîkî wa gwîtûrûra nthakame ya mûndû ûtarî na wîvia na njîra ya kûûraga Daudi vatarî na gîtûmi?”

**5**

**6** Saûlo nîwetîkirie ûrîa Jonathani aamwîrire na akîîvîta na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene atî, ndakaaûraga Daudi.

**7** Kwoguo Jonathani nîwetire Daudi na akîmwîra maûndû monthe, agîcoka akîvira Daudi kûrî Saûlo, nake Daudi akîthiî na mbere gûtungatîra mûthamaki wata ûrîa eekaga mbere.

**7**

**8** Afilisiti nîmaambîrîrie mbaara rîngî na andû a Isiraeli. Daudi nîwarûire nao, akîmavoota nginya makîûra.

**8**

**9** Naguo roho mûcûku umîte kûrî Ngai-Mûnene nîwanyitire Saûlo mûthenya ûmwe arî gwake nyomba anyitîte îtumû na njara. Vîndî îo Daudi nîkwa aavûûraga ngita.

**10** Saûlo nîwaikirie îtumû rîake akîgeria kûmundanîria Daudi na rûthingo, nwatî Daudi nîwavinyûrire na akîûra.

**10**

**11** Ûtukû wa ûcio Saûlo nîwatûmire anjaama mathiî makarangîre nyomba ya Daudi nîguo makaamûraga kîraûko. Nwatî Mikali, mûka wa Daudi nîwamwîrire atîrî, “Wona warega kûûra ûtukû ûyû wa ûmûnthî, rûyû nîûkaûragwa.

**12** Kwoguo Mikali nîwanyûrûrûkîrie Daudi ndiricarî, na Daudi akîûra na akîthiî.

**13** Mikali nîwacokire agîoca mûvuanano wa kûu mûciî na akîûmamia gîtandarî, agîoca kamuuto kaathondeketwe na guoya ya mbûri agîkaigîrîra kîongorî Kîam mûvuanano ûcio na agîûkunîkîra na nguo.

**14** Rîrîa anjaama arîa maatûmîtwe nî Saûlo maathiîre kûgîra Daudi, Mikali nîwamerire atî Daudi aarî mûrwaru.

**15** Nwatî Saûlo nîwamatûmire rîngî mathiî na mone Daudi o ene. Ke nîwamaathire mamûkuue arî gîtandarî gîake na mamûvirîre ke nîguo amûûrage.

**16** Nîmaatonyire ndarî na makîthîrîria mûvuanano ûcio ûrî gîtandarî na kamuuto ka guoya ya mbûri karî kîongorî Kîamguo.

**17** Saûlo nîwaûririe Mikali atîrî, Wamveenia ûguo nîkî na wareka nthû yakwa yûre?”

**17** Nake Mikali nîwamûcokerie atîrî, “Ke ambîrire atî nîakûmbûraga ethîrwa tînîmûtethereria aûre.”

**17**

**18** Nake Daudi nîwaûrire na akîthiî kûrî Samueli kûu Rama na akîmwîra ûrîa wonthe Saûlo amwîkîte. Vuva wa ûguo Daudi na Samueli nîmathiîre Naiothu gûtûûra kuo.

**19** Vuvarî Saûlo nîwerirwe atî Daudi aarî Naiothu kûu Rama,

**20** Kwoguo nîwatûmire anjaama mathiî makamûnyite. Rîrîa moonire gîkundi Kîam arathi gîkina gîtongoreretue nî Samueli, roho wa Ngai nîwatonyire kûrî anjaama a Saûlo na wanao makîambîrîria kwina.

**21** Rîrîa Saûlo eegwire ûguo, nîwatûmire anjaama engî na wanao makîambîrîria kwina. Nîwacokire agîtûma anjaama rîngî riita rîa kathatû, na wanao makîambîrîria kwina.

**22** Saûlo ke mwene nîwacokire akîthiî Rama. Rîrîa aakinyire kîthimarî kîrîa kînene kîrî Seku, nîwaûririe kûrîa Samueli na Daudi maarî, na akîrwa atî maarî Naiothu.

**23** Rîrîa Saûlo aathiîte Naiothu, roho wa Ngai nîwatonyire kûrî ke wanake na akîthiî akîinagia nginya agîkinya Naiothu kûu Rama.

**24** Nîwarutire nguo ciake na akîambîrîria kûratha arî mbere ya Samueli. Nîwekarire arî njaga mûthenya ûcio wonthe na ûtukû. (Kwoguo andû nîmaambîrîrie kûrania atîrî, “Nîkwa Saûlo wanake arî mûtuîku mûrathi?”)

# 1Sam 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jonathani nîwatethirie Daudi

**1** Daudi nîwacokire akiuma Naiothu kûu Rama akîthiî kûrî Jonathani na akîmûria atîrî, “Nîkwa mbîkîte atîa? Mavîtia makwa nîmarîkû? Nî îvîtia rîrîkû mvîtîrîtie aguo narîo rîa gûtûma ende kûmbûraga?”

**2** Nake Jonathani nîwamûcokerie atîrî, “Ûguo ûroaga gwîkîka! We tîûkua. Gûtirî ûndû wanarî ûmwe vava angîka atambîrîte, ûrî mûnene kana ûrî mûnini. Na ndangînthitha ûndû ûcio. Ûcio tî ûvoro wa ma!”

**2**

**3** Nwatî Daudi nîwacokerie Jonathani atîrî, “Aguo nîecî waro mûno ûrîa ûmendete na nîatuîte atî tîakûmenyithia ûrîa avangîte gwîka, nîûndû nwa wîgue naaî mûno ngororî. Nwatî nie nîrevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo nîrî mbere yaku atî, nie ndigarîtie vanini ngue!”

**3**

**4** Nake Jonathani nîwerire Daudi atîrî, “Nîngûgwîkîra ûndû wa wonthe ûrîa ûkwenda mbîke.”

**4**

**5** Daudi nîwacokirie atîrî, “Rûyû nîrîo kûrî na kîrugo gîa karûngamo ka mweri na mbagîrîrwe nî kûrîcanîra na mûthamaki. Nwatî tiga nthiî ngethithe nginya kîvwaî Kîam mûthenya wa kathatû.

**6** Aguo angîkaandura na aûrie kûrîa nîrî ûkaamwîra atî nînîrakûvoire rûtha nîguo nthiî mûciî Bethilehemu nîûndû kûrî na kîgongoona kîrîa kîrutagwa wa mwaka nî andû onthe a mûciî wetû.

**7** Angîkaauga, ‘nî waro,’ gûtirî ûûru ngona, nwatî angîkaarakara, ûkaamenya atî nîatuîte kûmbîka ûndû mûcûku.

**8** Kwoguo nînîrakûthaitha ûvingie kîrîkanîro kîtheru kîrîa twarîkanîre nawe. Nwatî ethîrwa nîmûvîtiu, mbûraga arî we! Nîûmvira kûrî aguo nîguo ambûrage nîkî?”

**9** Nake Jonathani nîwacokirie atîrî, “Ndûgaîcirie ûndû ta ûcio! Nîûndû kethîrwa nwa menye na ma atî vava nîatuîte nîagûgwîka naaî, kinthî twa ngwîre?”

**9**

**10** Nake Daudi nîwaûririe Jonathani atîrî, “Aguo angîgaagûcokeria na marakara ngaamenyithua nû?”

**10**

**11** Jonathani nîwacokerie Daudi atîrî, “Ûka tûthiî mûgûndarî.” Kwoguo nîmaathiîre mûgûndarî wa oîrî.

**12** Nake Jonathani nîwerire Daudi atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arotuîka mûira wetû! Rûyû kana mûthenya wa kathatû îthaa wata rîîrî nîngaaûria vava ûvoro ûcio. Ethîrwa mworoto wake kûrî we nî mwaro, nîngaakûmenyithia.

**13** Nwatî ethîrwa arî na mworoto wa gûgwîka ûûru, Ngai-Mûnene arombûraga ethîrwa nîngaarega gûkumbûrîra ûndû ûcio nîguo ûvonoke. Ngai-Mûnene aroîkara nawe wata ûrîa arekaraga na vava.

**14** Ethîrwa nie tîngua, ûkaavingia kîîranîro kîrîa kîtheru Kîam Ngai-Mûnene, na nîngîgaakua,

**15** ûkaathiî na mbere kwenda andû a mûciî wakwa tene na tene. Na rîrîa Ngai-Mûnene agacûkangia nthû ciaku cionthe,

**16** ndûkarege kûvingia kîîranîro gîetû nawe. Ûngîkaarega gûkîvingia, Ngai-Mûnene nîagaakûverithia.”

**16**

**17** Jonathani nîwevîtithirie Daudi rîngî na akîmwîrîra atî akaamwendaga nîûndû Jonathani nîwendete Daudi wata ûrîa eyendete ke mwene.

**18** Jonathani nîwacokire akîîra Daudi atîrî, “Rûyû nîrîo kîrugo Kîam karûngamo ka mweri na nîgûkaamenyekana atî we ndûrî kuo.

**19** Mûthenya wa kathatû gûkaamenyekana makîria atî ndûrî kuo, kwoguo thiî varîa wethithîte vîndî îrîa îngî, na wîthithe vau vuva ya kîrûndo Kîam mathiga.

**20** Nîngaacoka mbikie mîguî îthatû mwenarî wa kîrûndo kîu Kîam mathiga takwa arî kîo nîraratha.

**21** Nîngaacoka mbîîre ndungata yakwa îthiî îgacarie mîguî îo. Na nîngîkera ndungata îo atîrî, ‘Taroria mîguî îrî mwena ûcio ûrî, mîoce,’ vîndî îo nîûkaamenya atî kûrî na thayû na nwa umîre. Nînevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo atî gûtikethîrwa kûrî na ûgwati.

**22** Nwatî nîngîkera ndungata îo atî, ‘Mîguî îrî mbere yaku,’ vîndî îo ûkaathiî nîûndû Ngai-Mûnene nîakethîrwa akîenda ûthiî.

**23** Naguo ûvoro wîgiî kîîranîro kîrîa twathondeka nawe, Ngai-Mûnene arotuîka mûira wetû tene na tene.”

**23**

**24** Kwoguo Daudi nîwethithire mûgûndarî. Na rîrîa kîrugo Kîam karûngamo ka mweri gîakinyire, mûthamaki Saûlo nîwaûkire kûrîa irio.

**25** Eekarîre gîtî gîake Kîamrî vakuvî na rûthingo wata ûrîa aamenyerete. Nake Abineri agîkara ariganîtie nake, nake Jonathani agîkara mwena ûcio wîngî. Nwatî varîa Daudi eekaraga vatiarî mûndû.

**26** Saûlo ndaagweta wanarî ûndû mûthenya ûcio, nîûndû eeciragia atî Daudi arî na ûndû ûmûgwatîte kana nîkwa atetheretie.

**27** Mûthenya wa kaîrî vuva wa kîrugo Kîam karûngamo ka mweri, varîa Daudi eekaraga vatiarî na mûndû. Saûlo nîwaûririe mûvîcî Jonathani atîrî, “Daudi mûvîcî wa Jesii araregire gûka kîrugorî îgoro wana ûmûnthî nîkî?”

**27**

**28** Nake Jonathani nîwacokerie Saûlo atîrî, “Daudi nîaranthaithire nîmwîtîkîrie athiî Bethilehemu.

**29** Arambîrire atîrî, ‘Tiga nthiî nîûndû andû a mûciî wetû marî na kîgongoona îtûûrarî na mûrwaiya nîarenda mbîthîrwe nîrî kuo. Ethîrwa nî waro mbîtîkîria nthiî ngonane na aa mûrwaiya.’ Kîu nîkîo gîtûmi atarî gîtîrî gîake metharî.”

**29**

**30** Nake Saûlo nîwarakarîre Jonathani na akîmwîra atîrî, “We ûrî mwana wa mûndûmûka mûremi! Nîmenyete atî nîmûnyitanîte na Daudi nîguo agûconorithie na aconorithie nyûkwe!

**31** Anga ndûicî atî Daudi arî mwoyo ndûgaatuîka mûthamaki wa vûrûri ûyû? Kwoguo thiî ûkamûrete ava nîrî, nîûndû nwanginya akue!”

**31**

**32** Jonathani nîwacokerie îthe Saûlo atîrî, “Nîndûî gîgûtûma akue? Nîkwa ekîte atîa?”

**32**

**33** Kavindarî wa kau, Saûlo nîwaikirie Jonathani îtumû akîenda kûmûûraga, nake Jonathani akîmenya atî îthe nama nîwatuîte nîakûûraga Daudi.

**34** Jonathani nîwarûngamire na akiuma vau metharî arakarîte mûno, na ndaarîa kîndû mûthenya ûcio. Ûcio warî mûthenya wa kaîrî wa kîrugo gîa karûngamo ka mweri. Jonathani nîweguîrîre Daudi kîeva mûno nîûndû Saûlo nîwamûcambithîtie.

**35** Kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî, Jonathani nîwathiîre na kûu mûgûndarî nîguo makonane na Daudi wata ûrîa maarîkanîrîte, na akîthiî na ndungata ya kamwanake.

**36** Jonathani nîwerire kamwanake kau atîrî, “Vinyûra ûgacarie mîguî îrîa ngwikia.” Mwanake ûcio nîwavinyûrire, nake Jonathani agikia mîguî mbere yako.

**37** Rîrîa mwanake aakinyire varîa mûguî wagwîte, Jonathani nîwamwîtire na akîmwîra atîrî, “Mûguî ûrî na vau mberavere!

**38** Tiga kûrûngama vau! Vinyûra!” Mwanake nîwathiîre, agîoca mûguî na agîcokeria mwathi wake,

**39** nwatî mwanake ûcio ndaamenyaga gîtûmi Kîam ûndû ûcio tiga Jonathani marî na Daudi.

**40** Jonathani nîwanengerire mwanake ûcio indo ciake cia mbaara na akîmwîra aicokie îtûûrarî.

**40**

**41** Mwanake ûcio arîkia kûthiî, Daudi nîwaumîrire varîa eethithîte vuva ya kîrûndo Kîam mathiga, agîturia maru na akînamîrîra nthî maita mathatû. Nao oîrî, Jonathani na Daudi nîmaamumunyanire makîrîraga. Daudi aarî na kîeva kîngî gûkîra Jonathani.

**42** Jonathani nîwacokire akîra Daudi atîrî, “Thiî na waro Ngai-Mûnene arotûtethia nie nawe, na njiarwa cietû tûtûûre tûmenyererete kîîranîro kîrîa tûrîkanîrîte nawe.” Nake Daudi nîwacokire akîthiî nake Jonathani agîcoka îtûûrarî.

# 1Sam 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwaûrire kuuma kûrî Saûlo

**1** Daudi nîwathiîre kûrî Ahimeleku mûthînjîri-Ngai kûu Nobu. Ahimeleku nîwathiîre gûtûnga Daudi akinainaga na akîmûria atîrî, “Nîkwa waûka wî wenga nîkî?”

**1**

**2** Daudi nîwacokerie Ahimeleku mûthînjîri-Ngai atîrî, “Nîrî ava ndûmîtwe nî mûthamaki. Ambîrire atî ndikamenyithie mûndû wanarî ûmwe ûndû ûrîa andûmîte ngeke. Na nîtûrîkanîrîte na andû akwa varîa tûgacemania.

**3** Rîu nîndûî ûrî nakîo? Mva mîgate îtano kana kîndû kîngî wa kîonthe kîrîa wî nakîo.”

**3**

**4** Nake mûthînjîri-Ngai nîwacokerie Daudi atîrî, “Ndirî na mîgate îrîa tûmenyerete kûrîa, nwatî varî na mîgate îrîa mîamûrîre Ngai. Nwa mûmîoce ethîrwa andû aku matimenyanîte kîîmwîrî na aka kavinda gakuvî.”

**4**

**5** Nake Daudi nîwacokerie mûthînjîri-Ngai atîrî, “Nî ma, andû akwa metheragia vîndî cionthe wana rîrîa tûkûthiî rûgendo wa ruonthe. Na kinthî twa methîrwe metheretie makîria rûgendorî rûrû rwa mwanya?”

**5**

**6** Kwoguo mûthînjîri-Ngai nîwavere Daudi mîgate îo mîamûre, nîûndû ndaarî na mîgate îngî tiga îrîa yamûrîrîtwe Ngai. Nayo yarutîrwe metharî îrîa nyamûre na vakaigwa mîgate îngî ya kûrugwa wa rîo.

**6**

**7** Mûthenya ûcio, Doegu ûmwe wa ndungata cia Saûlo wa kuuma Edomu na warî mûnene wa arîthi a Saûlo aarî kûu, nîûndû aarî na ûndû eendaga gwîka mbere ya Ngai-Mûnene.

**7**

**8** Daudi nîwerire Ahimeleku atîrî, “Wîna îtumû kana rûviû ûngîmva? Ndinavota gûka na rûviû rwakwa kana indo ciakwa cia mbaara, nîûndû ûndû ûrîa arambathire ngeke nîûratûmire nyume na îvenya.”

**8**

**9** Nake Ahimeleku nîwacokirie atîrî, “Nîrî na rûviû rwa Goliathu, ûrîa waûragîre Kîamndarî Kîam Ela na rûrî vuva wa Efodi rûovetwe na gîtambaa. Ethîrwa nîûkûrwenda rwoce, nîûndû rûu nwaruo rûrî gûkû.”

**9** Nake Daudi nîwaugire atîrî, “Nengera ruo, gûtirî rûviû rwîngî rwaro ta ruo.”

**9**

**10** Kwoguo Daudi nîwaûrire kuuma kûrî Saûlo mûthenya ûcio na akîthiî kûrî Akishi mûthamaki wa Gathu.

**11** Nacio ndungata cia mûthamaki ûcio nîciamwîrire atîrî, “Kinthî ûyû tî Daudi ûrîa mûthamaki wa vûrûri wa Isiraeli? Ûyû nîke mûndû ûrîa aka maainîre makiugaga atî, ‘Saûlo nîaûragîte andû ngiri nyîngî, nwatî Daudi nîaûragîte andû ngiri makûmi meengî.’ ”

**11**

**12** Daudi nîwaigire ciugo icio ngororî yake na agîîtigîra Akishi, mûthamaki wa Gathu mûno.

**13** Kwoguo rîrîa rîonthe Daudi angîethagîrwa marî na andû acio, nîwetuucaga kîûgû na agekaga maûndû ta mûndû wa ngoma. Rîrîa mangîageririe kûmûvingîrîria, ke nîwandîkangaga mîrangorî ya îtûûra na agetagîrîria mata nderurî ciake.

**14** Akishi nîwerire ndungata ciake atîrî, “Taroriani! Mûndû ûyû nî wa ngoma! Mûrandeteere ke nîkî?

**15** Andû a ngoma arîa nîrî nao nî eganu. Mûrandeteere wîngî wa kûnthînia agîka maûndû ma ûkoma arî mbere yakwa nîkî? Mûndû ûyû ndangîtonga nyombarî yakwa.”

# 1Sam 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Athînjîri-Ngai nîmaaûragirwe

**1** Daudi nîwaûrire akiuma kûu îtûûrarî rîa Gathu na akîthiî ngurungarî îrîa yarî vakuvî na îtûûra rîa Adulamu. Rîrîa aa mûrwang'ina na andû onthe a mûciî wao meeguire atî aarî kûu, nîmaathiîre kûrî ke.

**2** Na andû onthe arîa maarî avinyîrîrie kana maarî na thirî kana meegucaga mateganîrîte, nîmaathiîre kûrî ke. Nao onthe maarî andû ta magana mana (400). Nake Daudi nîwatuîkire mûtongoria wao.

**2**

**3** Daudi nîwaumire kûu na akîthiî Mizipa vûrûrirî wa Moabu na akîra mûthamaki wa Moabu atîrî, “Nîrakûthaitha wîtîkîrie vava na nyanya mekare gûkû gwaku nginya rîrîa ngaamenya ûrîa Ngai akwenda nanie.”

**4** Kwoguo Daudi nîwatigire aciari ake marî na mûthamaki wa Moabu na nîmeekarire na mûthamaki îvinda rîrîa rîonthe Daudi eethithîte ngurungarî.

**4**

**5** Nake mûrathi Gadi nîwathiîre kûrî Daudi na akîmwîra atîrî, “Tiga gwîkara ava. Thiî narua vûrûrirî wa Juda.” Nake Daudi nîwaumire vau na akîthiî mûtitûrî wa Herethu.

**5**

**6** Mûthenya ûmwe Saûlo arî Gibea, nîwekarîte nthî rungu rwa mûtî wîtagwa mûkarakaba kîrîmarî îgûrû. Nîwanyitîte îtumû rîake na njara, nacio ndungata ciake cionthe ciarûngamîte îmûthiûrûrûkîrîtie. Saûlo nîwerirwe atî Daudi na andû ake nîonekanu.

**7** Saûlo nîwerire ndungata ciake atîrî, “Nthikîrîriani mue andû a Benjamini! Mûreciria atî Daudi nîakaamûva muonthe mîgûnda ya irio na ya mîthavibu na amûtue anene a athigari ake?

**8** Kîu nîkîo gîtûmîte mûvanga kûregana nanie? Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wa cienyu ûmbîrîte atî mûvîcîwa nîmanyitanîrîte na Daudi. Gûtirî wanarî mûndû ûranûmbûyia kana ambîra atî Daudi, ûmwe wa ndungata ciakwa nîaracaria kamweke nîguo ambûrage na mûvîcîwa nîke ûramwîkîra vinya!”

**8**

**9** Nake Doegu ûrîa warûngamîte vamwe na ndungata cia Saûlo nîwaugire atîrî, “Nînoonire Daudi mûvîcî wa Jesii athiîte Nobu kûrî Ahimeleku mûvîcî wa Ahitubu.

**10** Nake Ahimeleku nîwavoire Ngai-Mûnene vandûrî va Daudi na nîwacokire akîva Daudi irio na akîmûnengera rûviû rwa Goliathu ûrîa Mûfilisiti.”

**10**

**11** Mûthamaki Saûlo nîwatûmanîre Ahimeleku mûthînjîri-Ngai na andû onthe a mûciî wake arîa maarî athînjîri-Ngai kûu Nobu mathiî kûrî ke. Nao onthe nîmaathiîre kûrî Saûlo.

**12** Saûlo nîwerire Ahimeleku atîrî, “Tathikîrîria mûvîcî wa Ahitubu.”

**12** Nake Ahimeleku nîwacokirie atîrî, “Îî nîrî ava mwathi wakwa.”

**12**

**13** Saûlo nîwamûririe atîrî, “We mûrî na Daudi mûnjirîrîte nîkî? Nîndûî gîatûmire ûmûva irio na ûmûnengera rûviû na ûvoe Ngai vandûrî vake? Rîu nîareganîte nanie na etererete one kamweke nîguo ambûrage!”

**13**

**14** Ahimeleku nîwacokerie mûthamaki atîrî, “Daudi nîke ndungata îrîa îîvokekete mûno gatagatîrî ka ndungata ciaku cionthe! Ke nî mûthoniguo, nîke mûnene wa athigari arîa makûrangagîra na nîatîîtwe mûno nî andû onthe a nyomba yaku.

**15** Ûmûnthî tîguo mûthenya wa mbere kûvoya Ngai vandûrî vake. Mûthamaki, ndûgaîcirie ûndû mûcûku wîgiî ndungata yaku kana andû a nyomba vava, nîûndû ndiîcî wanarî ûndû ûmwe wa maûndû mau!”

**15**

**16** Nake mûthamaki nîwerire Ahimeleku atîrî, “We vamwe na andû onthe a mûciî wenyu nwanginya mûragwe.”

**17** Nîwacokire akîîra athigari arîa maamûrangagîra arîa maarûngamîte mamûthiûrûrûkîrîtie atîrî, “Ûragani athînjîri-Ngai a Ngai-Mûnene, nîûndû wanao nîmaanyitanîre na Daudi. Nîmaamenyaga atî Daudi aarî mûtoroku, nwatî matianyumbûrîra.” Nwatî ndungata cia mûthamaki nîciaregire kûraga athînjîri-Ngai a Ngai-Mûnene.

**18** Kwoguo mûthamaki nîwerire Doegu atîrî, “Maûrage arî we!” Nake Doegu nîwaûragire athînjîri-Ngai onthe. Mûthenya ûcio, ke nîwaûragire athînjîri-Ngai mîrongo înana na atano arîa meekagîra efodi.

**19** Saûlo nîwacokire akîathana atî andû onthe arîa matûûraga Nobu îtûûra rîa athînjîri-Ngai maûragwe. Arûme, aka, ciana na tûkenge, ng'ombe, mvunda na ng'ondu; cionthe nîciaûragirwe.

**19**

**20** Nwatî Abiatharu, ûmwe wa anake a Ahimeleku nîwaûrire na akîthiî kûrî Daudi.

**21** Abiatharu nîwerire Daudi atî Saûlo nîaûragîte athînjîri-Ngai a Ngai-Mûnene.

**22** Nake Daudi nîwerire Abiatharu atîrî, “Rîrîa noonire Doegu ûrîa Mûedomu arî vo mûthenya ûcio, nînaamenyire atî nwanginya akeera Saûlo. Kwoguo nînie natûma andû onthe a mûciî wenyu maûragwe.

**23** Îkarania nanie na ndûgetigîre, nîûndû Saûlo nîarenda gûtûûraga tuoîrî, nwatî wî vamwe nanie wî mûmenyerere.”

# 1Sam 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwavonokirie îtûûra rîa Keila

## Daudi arî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma

**1** Daudi nîwegwire atî Afilisiti nîmaatharîkagîra îtûûra rîa Keila na nîmaaîaga ngano irîa ciarîkîtie gûkethwa.

**2** Kwoguo Daudi nîwaûririe Ngai-Mûnene atîrî, “Nthiî ngatharîkîre Afilisiti?”

**2** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Daudi atîrî, “Îî thiî ûmatharîkîre na ûvonokie îtûûra rîa Keila.”

**2**

**3** Nwatî andû arîa maarî na Daudi nîmaamwîrire atîrî, “Ethîrwa nîtûgwîtigîra tûrî gûkû Juda, kinthî tûtigeetigîra makîria twathiî Keila kûrûa na athigari a Afilisiti?”

**4** Nake Daudi nîwavoire Ngai-Mûnene rîngî na Ngai-Mûnene akîmwîra atîrî, “Ûkîra, ûthiî Keila ûkatharîkîre Afilisiti, nîûndû nîngûkûvotithia kûmavoota.”

**5** Daudi marî na andû ake nîmaathiîre Keila na makîtharîkîra Afilisiti. Nîmaaûragire Afilisiti engî mûno na magîtava ng'ombe ciao. Ûguo nîguo Daudi aavonokirie îtûûra rîa Keila.

**5**

**6** Vîndî îrîa Abiatharu mûvîcî wa Ahimeleku aatorokire na akîthiî kûrî Daudi kûu Keila, nîwathiîre akuuîte efodi.

**6**

**7** Saûlo nîwerirwe atî Daudi nîwathiîte Keila. Nake Saûlo nîwaugire atîrî, “Ngai nîamûnenganîrîte njararî ciakwa, nîûndû Daudi ke mwene nîwîvingîrîte atonyete îtûûra ririgîre na rîrî na ivingo cia vinya.”

**8** Kwoguo Saûlo nîwetire athigari ake a mbaara mathiî Keila na matharîkîre nîguo marigicîrie Daudi na andû ake.

**8**

**9** Rîrîa Daudi aamenyire atî Saûlo aarî na mûvango wa kûmûtharîkîra, nîwerire Abiatharu mûthînjîri-Ngai atîrî, “Ndetere efodi ava.”

**10** Daudi nîwaugire atîrî, “Ûûi Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, nîmbîguîte atî Saûlo arî na mûvango wa gûka îtûûrarî rîa Keila na arîcûkangia nîûndû wakwa, nie ndungata yaku.

**11** Andû a Keila nîmagwîtîkîra kûmvecana kûrî Saûlo? Na ma ûguo mbîguîte Saûlo nîagûka? Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nakûthaitha ûnjokerie!”

**11** Ngai-Mûnene nîwamûcokerie atîrî, “Îî Saûlo nîagûka.”

**11**

**12** Daudi nîwaûririe rîngî atîrî, “Andû a Keila nîmakûmvecana andû akwa kûrî Saûlo?”

**12** Ngai-Mûnene nîwacokirie atîrî, “Îî nîmakûmûvecana.”

**12**

**13** Kwoguo Daudi na andû ake arîa maarî ta magana matandatû (600) nîmaaumire Keila na makîthiî kûrîa kuonthe mangîavotire kûthiî. Rîrîa Saûlo aamenyithirue atî Daudi nîmaaûrîte makauma Keila, nîwavangûrire mûvango wake.

**13**

**14** Daudi nîwekarire ethithîte kûu vûrûrirî ûrîa ûrî irîma kûu werûrî wa Zifu. Saûlo nîwamûcaragia wa mûthenya, nwatî Ngai ndaanenganîra Daudi kûrî Saûlo.

**15** Daudi nîwamenyire atî Saûlo nîwavangîte kûmûraga.

**15** Vîndî îo Daudi aarî Horeshi werûrî wa Zifu.

**16** Nake Jonathani mûvîcî wa Saûlo nîwathiîre kûrî Daudi kûu Horeshu na akîmûmîrîria atî Ngai nîakûmûgitîra.

**17** Jonathani nîwerire Daudi atîrî, “Tiga gwîtigîra, nîûndû vava Saûlo ndangîkûraga. We nîûgaatuîka mûthamaki wa Isiraeli nanie nîngaatuîka mûnini waku na vava Saûlo nîwicî ûguo.”

**18** Nao oîrî nîmaathondekire kîîranîro kîtheru Kîam ûrata mbere ya Ngai-Mûnene. Vuva wa ûguo, Daudi nîwekarire kûu Horeshu nake Jonathani akînûka mûciî.

**18**

**19** Nao andû amwe a kuuma Zifu nî maathiîre kûrî Saûlo kûu Gibea na makîmwîra atîrî, “Daudi ethithîte vûrûrirî wetû kûu Horeshu kîrîmarî Kîam Hakila kîrîa kîrî mwena wa îveti wa werû wa Judea.

**20** Tue nîtîcî mûthamaki ûrîa ûrerirîria kûmûnyita. Kwoguo ûka vûrûrirî wetû na nwanginya twone atî nîwamûnyita.”

**20**

**21** Nake Saûlo nîwacokirie atîrî, “Ngai-Mûnene aromûrathima nîûndû wa ûrîa mûmbîguîrîrîte ntha!

**22** Thiîni na mwîkîre ûira wa rîngî, mûtuîrie waro kûrîa ethithîte na mûmenye nîûrîkû ûmwonete kuo. Nîmbîguîte atî ke nî mwara mûno.

**23** Mûtuîrie waro na mûmenye kûrîa kuonthe ethithaga na mûcoke mûndetere ûvoro ûcio. Nanie nîngaacoka nthiî namue na ethîrwa arî wa vûrûrirî ûcio, nîngaamûcaria wana angîthîrwa nî kûmûcaria vûrûrirî wonthe wa Juda.”

**23**

**24** Nao nîmaaumire kûu na magîcoka Zifu na nîmaakinyire kuo mbere ya Saûlo. Nake Daudi na andû ake maarî werûrî wa Maoni Kîamndarî kîrîa gîtaarî na kîndû kîrîa Kîamrî mwena wa îveti werûrî wa Judea.

**25** Nake Saûlo na andû ake nîmaathiîre gûcaria Daudi, nwatî rîrîa Daudi eerirwe ûvoro ûcio, nîwathiîre kîrîmarî kîrîa kîrî mathiga kûu werûrî wa Maoni na agîkara kuo. Rîrîa Saûlo eeguire ûguo, nîwarûmîrîrie Daudi kûu werûrî wa Maoni.

**26** Saûlo na andû ake nîmaathiîre mwena ûmwe wa kîrîma, nake Daudi na andû ake maarî mwena ûcio wîngî. Wa ûrîa Daudi na andû ake maathiîcaga na îvenya nîguo maûrîre Saûlo na andû ake, nwaguo nake Saûlo na andû ake maakuvagîrîria kûmanyita.

**27** Vîndî wa îo mûnjaama ûmwe nîwakinyire na akîra Saûlo atîrî, “Coka na narua! Afilisiti nîmaratharîkîra vûrûri!”

**28** Kwoguo Saûlo nîwatigire kûrûmîrîria Daudi na akîthiî kûrûa na Afilisiti. Kîu nîkîo vandû vau vetagwa îthiga rîa nyamûkano.

**29** Daudi nîwaumire kûu na akîthiî gûtûûra vûrûrirî wa Engedi ethithîte kuo.

# 1Sam 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwaregire kûûraga Saûlo.

**1** Rîrîa Saûlo aacokire aumîte kûrûa na Afilisiti, nîwerirwe atî Daudi aarî werûrî wa Engedi.

**2** Saûlo nîwocire athigari ngiri ithatû (3,000) arîa maarî aro mûno gatagatîrî ka athigari a Isiraeli na akîthiî gûcaria Daudi na andû ake mwena wa îrathîro wa mathiga ma mbûri cia werûrî.

**3** Saûlo nîwakinyire ngurungarî ya vandû vaarî na njaga cia ng'ondu rûtere rwa njîra na nîwatonyire ndaarî nîguo etethie. Nakuo kûu ngurungarî îo ndaarî nîkuo Daudi na andû ake meethithîte.

**4** Nao andû a Daudi nîmaamwîrire atîrî, “Gaka nîko kamweke gaku, nîûndû ûmûnthî nîguo mûthenya ûrîa Ngai-Mûnene aakwîrire atî nîakaanenganîra nthû yaku njararî ciaku, nawe nîûkaamwîka wa ûrîa wonthe ûkeenda kûmîka.” Nake Daudi nîwathiîre acemete na agîtinia gîcûrî Kîam nguo ya Saûlo îrîa ndaca atakûmenya.

**5** Nwatî vuva wa gwîka ûguo, thamiri ya Daudi nîyambîrîrie kûmûcuka nîûndû nîwatinirie gîcûrî Kîam nguo ya Saûlo.

**6** Nake nîwerire andû ake atîrî, “Ngai-Mûnene arongiria nîguo ndigeeka mwathi wakwa ûndû mûcûku, nîûndû nî Ngai-Mûnene ûmûthuurîte atuîke mûthamaki! Ndiagîrîrwe nî kûmwîka ûndû mûcûku, nîûndû ke nîke mûthamaki ûrîa Ngai-Mûnene amûrîte!”

**7** Kwoguo na njîra ya ciugo icio Daudi nîweguithirie andû ake atî matikatharîkîre Saûlo.

**7** Nake Saûlo nîwarûngamire, akiuma ngurungarî îo na akîthiî.

**8** Vuvarî Daudi wanake nîwaumire ngurungarî na agîîta Saûlo, “Mwathi wakwa mûthamaki!” Saûlo nîwevûgûrire, nake Daudi nîwenamîrîre na agîturumithia ûthiû wake nthî na wînyivia

**9** na akîîra Saûlo atîrî, “Nîndûî gîtûmaga ûthikîrîrie andû arîa makwîraga atî, Daudi nîarenda gûkûgera ngero?

**10** Taroria, ûmûnthî we nîweyonera ûrîa Ngai-Mûnene arakûnenganîrîte kûrî nie kûu ngurungarî? Andû amwe akwa nîmambîraga ngûrage, nwatî nîngwîguîrîre ntha na nauga atî, ndingîgwîka ûûru wanarî vanini nîûndû Ngai-Mûnene nîakûthuurîte ûtuîke mûthamaki.

**11** Taroria, vava, taroria wone gîcûrî Kîam nguo yaku îrîa ndaca gîkî nyitîte! Nîngîkûragire, nwatî vandû va gwîka ûguo nie nîndinirie gîcûrî gîkî Kîam nguo yaku. Kwoguo menya atî nie ndirî na meciria ma kûregana nawe kana ma gûgwîka ûûru. Ndirî mûkûvîtîriu wana ethîrwa nîûrenda kûmbûraga.

**12** Ngai-Mûnene arotûtuîra we nanie onanie ûrîa wîvîtie! Ngai-Mûnene arokûverithia nîûndû wa ûrîa ûrambîka, nwatî nie ndingîgwîka ûndû mûcûku wanarî vanini.

**13** We nîwicî nthimo îrîa yugaga atîrî, ‘Waganu wîkagwa nî andû arîa aganu.’ Nwatî nie ndingîgwîka ûûru.

**14** Taroria mûndû ûrîa mûthamaki wa Isiraeli arenda kûraga! Nîûrîkû ûrûmîrîrîtie! Nî ngui îno nguû! Ûrûmîrîrîtie nthuua tu!

**15** Ngai-Mûnene arotuîka mûtuui cira gatagatî gakwa nawe. Nîke ûkaambarîrîria na amvonokie kuuma kûrî we.”

**15**

**16** Rîrîa Daudi aarîkirie kwîra Saûlo ûguo, Saûlo nîwaugire atîrî, “Mûgambo ûcio nî waku mûvîcîwa Daudi?” Nake Saûlo nîwambîrîrie kûrîra.

**17** Nake nîwerire Daudi atîrî, “We ndûrî na mavîtia, nwatî nie mvîtîtie. Nîûmbîkîte maûndû maro rîrîa nie ngwîkîte maûndû macûku!

**18** Ûmûnthî we nîwonania ûrîa ûrî mwagîrîru nîûndû ndûnambûraga wana ethîrwa Ngai-Mûnene nîaranenganîrîte kûrî we!

**19** Nî mûndû ûrîkû ûngînyita nthû yake na akamîrekereria îthiî atamîkîte ûûru? Ngai-Mûnene arokûrathima nîûndû wa ûguo wambîka ûmûnthî.

**20** Rîu nînamenya na ma nîûgaatuîka mûthamaki wa Isiraeli na atî ûthamaki nîûkevanda ûtongoretue nîwe.

**21** Nwatî îîvîte na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene atî nîûkaavonokia njiarwa ciakwa nîguo rîîtwa rîakwa na rîa mûciî wetû rîtikariganîre viû.”

**22** Nake Daudi nîwerîre Saûlo atî nîageka ûguo.

**22** Saûlo nîwacokire mûciî, nake Daudi na andû ake magîcoka kûrîa meethithîte.

# 1Sam 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkua gwa Samueli

## Daudi na Abigaeli

**1** Rîrîa Samueli aakwire, Aisiraeli onthe nîmaaûnganire vamwe na makîmûcakaîra. Nîmaacokire makîmûthika gwake mûciî kûu Rama.

**1** Vuva wa ûguo, Daudi nîwathiîre werûrî wa Parani.

**2** Nakuo kwarî na mûndû wa mûvîrîgarî wa Kalebu warî wa kuuma îtûûrarî rîa Maoni. Ke aarutaga wîra wa kûgûra na kwendia ng'ondu îtûûrarî rîa Karimeli. Nîwarîthagia ng'ondu na agacienja guoya. Aarî na ng'ondu ngiri ithatû (3,000) na mbûri ngiri îmwe (1,000). Kwoguo aarî mûtongu mûno.

**3** Mûndû ûcio eetagwa Nabali na mûka eetagwa Abigaeli. Abigaeli aarî mûthaka na mûûgî, nwatî mûthuuriwe aarî mûthunu na mûrakari na îvenya.

**4** Daudi arî werûrî nîwegwire atî Nabali nîkwa eenjaga ng'ondu ciake guoya.

**5** Kwoguo Daudi nîwatûmire anake îkûmi na akîmeera atîrî, “Thiîni Karimeli na mûthiî kûrî Nabali na mûngetherie ke.”

**6** Ke nîwataarire anake acio makeere Nabali atîrî, “Daudi mûrataguo nîwagûkethia na nîarakûvoera thayû we mûnene, andû a mûciî waku na kîrîa kîonthe ûrî nakîo.

**7** Nîeguîte atî nîûrenjaga ng'ondu ciaku guoya na nîarenda ûmenye atî tûrarî na arîthi aku a tûtiameka ûûru. Gûtirî kîndû wanarî kîmwe maanatura îvinda rîu rîonthe maarî Karimeli.

**8** Ta ûria anake aku na nîmagûkwîra. Twaûka mûthenya wa gîkeno na tûrakûthaitha ûtwamûkîre na ûtûve tue ndungata ciaku na mûrataguo Daudi wa kîrîa kîonthe wî nakîo.”

**8**

**9** Anake a Daudi maavecanire ndûmîrîri îo kûrî Nabali vandûrî va Daudi, nîmaacokire magîeterera wa vau.

**10** Nake Nabali nîwacokerie anake acio a Daudi atîrî, “Daudi nî ûrîkû? Mûvîcî wa Jesii nî ûrîkû? Kûrî na ngombo nyîngî mûno vûrûrirî iratoroka ikauma kûrî anene a cio!

**11** Nie ndingîtîkîra gwoca mûgate, manjî na nyama irîa nthînjîrîte andû arîa menjaga ng'ondu ciakwa guoya na nîinenganîre kûrî andû ndaicî kûrîa maumîte!”

**11**

**12** Kwoguo anake a Daudi nîmaacokire kûrî ke na makîmwîra ûrîa Nabali aaugîte.

**13** Nake Daudi nîwerire andû ake meyove mviû ciao. Nao onthe nîmeekire ûguo. Daudi wanake nîweyovire rûviû rwake na akîthiî na andû ta magana mana, na agîtiga andû magana maîrî mekarîtie mîrigo.

**13**

**14** Nake ûmwe wa ndungata cia Nabali nîwerire Abigaeli mûka wa Nabali atîrî, “Nîwîguîte atî Daudi ararî mûtûmu anjaama kuuma werûrî maûke makethie mwathi wetû, nwatî mwathi wetû nîaramarumire?

**15** Kûnarî ûguo andû acio nîmaatwîkire waro mûno. Gûtirî ûûru twonire na gûtirî kîndû wanarî kîmwe gîetû Kîamûrire vîndî îrîa yonthe twarî nao mîgûndarî.

**16** Nîmaatûgitagîra ûtukû na mûthenya rîrîa rîonthe twethagîrwa tûrî nao tûkîrîthia ng'ondu.

**17** Rîu îîcirie ûvoro ûyû na ûmenye ûrîa wagîrîrwe nî gwîka. Ûndû ûyû wavota kûretere mwathi wetû ûndû mûcûku wa vamwe na andû a mûciî wake. Ke nî mûndû mwaganu na ndangîthikîrîria mûndû!”

**17**

**18** Abigaeli nîwevarîrie na îvenya na agîoca mîgate magana maîrî, mbooro igîrî ciîcûrîte ndivei, ng'ondu ithano irî mvîvie, kilo îkûmi na mûgwanja cia ngano irî mvîvie, tûkundi îgana rîmwe twa thavibu irî nyûmithie na geki magana maîrî cia ngûyû irî nyûmithie na agîcigîrîra îgûrû rîa mvunda.

**19** Nîwacokire akîra ndungata ciake atîrî, “Thiîcagani mbere, nîngûka nîrî vuva yenyu.” Nwatî ndaamenyithia mûthuuriwe Nabali ûvoro ûcio.

**19**

**20** Rîrîa Abigaeli aathiîte atwîte mvunda yake, nîwavîtûkîrîre mwena wa kîrîma vandû vaarî na kîthioro. Wa rîmwe nîwacemanirie na Daudi marî na andû ake mathiîte na kûrîa aaumîte.

**21** Daudi nîweciragia atîrî, “Nie naarutire wîra wa mana ngîgitîra indo cia mûndû ûcio kûu werûrî na gûtirî kîndû wanarî kîmwe Kîam indo ciake cionthe Kîamûrire na rîu, wega ûrîa wonthe nîramwîkîte andîvîte na ûûru!

**22** Ngai arombûraga ethîrwa ndikethîrwa mbûragîte arûme onthe a mûciî wake rûyû mbere ya gûkîe!”

**22**

**23** Na rîrîa Abigaeli oonire Daudi, nîwaumire îgûrû rîa mvunda na îvenya na akîîgwîthia nthî mbere ya Daudi,

**24** nîwaturumithirie ûthiû wake nthî akîmwîra atîrî, “Nîrakûthaitha mwathi wakwa, ûnthikîrîrie! Tiga ûûru ûcio ûnjokerere.

**25** Nîrakûthaitha ndûkarûmbûyanie na Nabali. Mûndû ûcio nî wa mana! Ke ekariî wa rîîtwa rîake na nî kîrimû! Mwathi wakwa nie ndirarî kuo rîrîa ndungata ciaku iraakinyire.

**26** Nî Ngai-Mûnene akûgiririe wîrîvîrîria na njîra ya kûraga nthû ciaku. Na rîu nîngwîvîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo atî nthû ciaku na andû onthe arîa mendaga gûgwîka ûûru makaaverithua ta Nabali.

**27** Mwathi wakwa, amûkîra kîveo gîkî nakûretere na ûkînengere anake aku.

**28** Nîrakûthaitha mwathi wakwa ûnjovere nie ndungata yaku. Ngai-Mûnene nîgaagûtua mûthamaki wana njiarwa ciaku, nîûndû nîûmûrûagîrîra mbaararî, na we ndûkoona ûûru matukû monthe ma ûtûûro waku.

**29** Mûndû wa wonthe agaakûtharîkîra na agerie gûkûraga, Ngai-Mûnene nîagaakûgitîra wata ûrîa mûndû agitagîra mûthithû wake wa goro. Nacio nthû ciaku nîagaacikia wata ûrîa mûndû aikagia mathiga na gîkûtha.

**30** Rîrîa Ngai-Mûnene akaavingia maûndû monthe maro marîa akwîrîrîte na agûtue mûthamaki wa Isiraeli,

**31** vîndî îo we ndûkegua kîeva kana ûthînîke ngoro nîûndû wa ûrîa waûraganire gûtarî gîtûmi kana ûkîîrîvîria we mwene. Rîrîa Ngai-Mûnene agaagwîka maûndû maro, mwathi wakwa ûkaandirikana.”

**31**

**32** Nake Daudi nîwerire Abigaeli atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arogoocwa, wa ke ûgûtûmire kûrî nie ûmûnthî!

**33** Ngai arogoocwa nîûndû wa ûûgî waku na nîûndû wa ûrîa weka ûmûnthî na njîra ya kûngiria mbûragane na nîîrîvîrie nie mwene.

**34** Ngai-Mûnene nîangiririe ndigakûgere ngero. Nwatî nîrevîta na Ngai wa Isiraeli ûrîa ûtûûraga mwoyo atî, kethîrwa ndûnaûkanga kûrî nie arûme onthe a Nabali mangîkethîrwa marî akuû rûyû kîraûko!”

**35** Daudi nîwamûkîre kîveo kîrîa Abigaeli aamûvirîrîte na akîmwîra atîrî, “Coka gwaku mûciî na thayû na ndûkamake. Nîngeka ûguo wambûria.”

**35**

**36** Abigaeli nîwacokire mûciî kûrî Nabali na nîwamwîthîre arî na kîrugo ta Kîam mûthamaki. Nabali aarî mûrîu wa ndivei mûno na arî mûkenu. Kwoguo Abigaeli ndaamwîra wanarî ûndû nginya kîraûko kîu kîngî.

**37** Kîraûko, Nabali arî mûrîcûke, mûka Abigaeli nîwamwîrire maûndû monthe. Nayo ngoro ya Nabali nîyambîrîrie kûvinyûra nacio ciîga cia mwîrî wake igîkua.

**38** Na mîthenya ta îkûmi yathira, Ngai-Mûnene nîwaûragire Nabali.

**38**

**39** Rîrîa Daudi eegwire atî Nabali aarî mûkuû, ke nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene arogoocwa wa ke ûrîa ûndîvîrîrîtie kûrî Nabali nîûndû wa ûûru wake. Nîangirîtie nie ndungata yake ndigeke ûndû mûcûku”

**39** Daudi nîwacokire agîtûma andû mathiî makeere Abigaeli atî nîakwenda kûmûvikia.

**40** Rîrîa ndungata cia Daudi ciakinyire kûrî Abigaeli kûu Karimeli, nîciamwîrire atîrî, “Daudi atûtûma tûthiî nawe ûgatuîke mûka wake.”

**40**

**41** Abigaeli nîwenamîrîrie ûthiû wake nthî na akiuga atîrî, “Nie nîrî ndungata yake ya mûndûmûka na nînîvarîrîtie kûthambagia ndungata cia mwathi wakwa magûrû.”

**42** Abigaeli nîwaûkîrire na îvenya na agîtûa mvunda yake. Nîwathiîcanirie na ndungata ciake ithano cia erîtu na akîrûmîrîra ndungata cia Daudi na nîwatuîkire mûka wa Daudi.

**42**

**43** Daudi nîwacokire akîvikia Ahinoamu ûrîa waumîte Jezireeli. Nao oîrî nîmaatuîkire aka ake.

**44** Vîndî wa îo, Saûlo nîwavecanîte mwarî Mikali ûrîa warî mûka wa Daudi, kûrî Paliti mûvîcî wa Laishi ûrîa waumîte îtûûrarî rîa Galimu.

# 1Sam 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwaregire kûûraga Saûlo rîngî

**1** Andû amwe nîmaaumire Zifu na makîthiî kûrî Saûlo kûu Gibea. Nao nîmaamwîrire atî Daudi eethithîte kîrîmarî gîa Hekila, kîrîa kîrî mûthiiarî wa werû wa Judea.

**2** Nake Saûlo nîwathiîre na îvenya werûrî wa Zifu arî na athigari ngiri ithatû (3,000) arîa maathuurîtwe kuuma kûrî athigari a Isiraeli gûcaria Daudi.

**3** Nake Saûlo nîwambire magema make njîrarî îrîa îrî vakuvî na kîrîmarî gîa Hakila mwena wa îrathîro wa werû. Rîrîa aamenyire atî Saûlo nîwaûkîte kûmûcaria,

**4** nîwatûmire anjaama mathiî magatuîrie ûvoro ûcio waro, na nîwamenyire na ma atî Saûlo aarî kuo.

**5** Daudi nîwathiîre varîa Saûlo aambîte magema make na akîona varîa Saûlo aamamîte marî na Abineri, mûvîcî wa Neri ûrîa warî mûnene wa athigari a Saûlo. Saûlo aamamîte ndaarî ya îgema nao athigari maambîte magema mamûthiûrûrûkîrîtie.

**5**

**6** Daudi nîwaûririe Ahimeleku ûrîa Mûhiti na Abishai mûrwang'ina na Joabu (ng'ina eetagwa Zeruia) atîrî, “Nî ûrîkû gatagatîrî kenyu muoîrî tûkûthiî nake îgemarî rîa Saûlo?”

**6** Nake Abishai nîwacokirie atîrî, “Nî nie.”

**6**

**7** Kwoguo ûtukû ûcio Daudi na Abishai nîmaathiîre na magîtonya kûrîa Saûlo maambîte magema. Nao nîmeethîre Saûlo amamîte gatagatî narîo îtumû rîake rîmundithîtue nthî vakuvî na kîongo gîake. Nake Abineri na athigari acio engî mamamîte mamûthiûrûrûkîrîtie.

**8** Abishai nîwerire Daudi atîrî, “Ngai nîanenganîrîte nthû yaku kûrî we ûmûnthî. Mbîtîkîria nîmûmunde na îtumû rîu rîake, nîmûmunda riita rîmwe nînîmûmundithanie na nthî, tînîmûmunda maita maîrî!”

**8**

**9** Nwatî Daudi nîwerire Abishai atîrî, “Ndûkamûrage! Ngai-Mûnene nwa averithie mûndû wa wonthe ûrîa ûngîka mûthamaki ûrîa ke athuurîte ûûru.”

**10** Daudi nîwathiîre na mbere kwaria, na nîwaugire atîrî, “Wata ûrîa Ngai-Mûnene atûûraga mwoyo, nie nîmbicî, atî Ngai-Mûnene nîke ûkaaûraga Saûlo rîrîa mûthenya wake wa gûkua ûgaakinya kana agaakuîra mbaararî.

**11** Ngai-Mûnene nîangirîtie ndigeke mûndû ûrîa atuîte mûthamaki ûûru! Tigani tûoce îtumû rîîrî rîrî vakuvî na kîongo gîake na mûcuva wake wa manjî tûkînathiî.”

**12** Kwoguo Daudi nîwocire îtumû na mûcuva wa manjî irîa ciarî vakuvî na kîongo gîa Saûlo na makîthiî. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wonire kana amenya ûrîa gwekîkîte, wana gûtirî mûndû waûkîrire. Onthe maarî toro nîûndû Ngai-Mûnene nîke watûmîte manyitwe nî toro nene mûno.

**12**

**13** Daudi nîwacokire akîthiî mwena ûcio wîngî wa Kîamnda na nîwarûngamire îgûrû rîa kîrîma varaca kuuma kûrî Saûlo,

**14** na nîwaugîrîrie athigari a Saûlo, Abineri mûvîcî wa Neri na akiuga atîrî, “Abineri! Angwa nîûrambîgua?”

**14** Nake Abineri nîwaûririe atîrî, “Nîûrîkû ûcio ûraugîrîria agîîtaga mûthamaki?”

**14**

**15** Nake Daudi nîwacokerie Abineri atîrî, “Kinthî tîwe njamba îrîa nene mûno gûkû Isiraeli? Ûrarega kûgitîra mûnene waku, mûthamaki nîkî? Wa rîu kûrî mûndû ûratonyete kûu akîenda kûraga mûnene waku.

**16** Ûguo wîkîte tî waro. Nîrevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo atî, we wagîrîrwe nî kûragwa, nîûndû ndûnagitîra mûnene wenyu ûrîa Ngai-Mûnene aathuurire atuîke mûthamaki. Taroriani wone îtumû rîa mûthamaki rîrî kû? Naguo mûcuva wa manjî ûrîa ûrarî vakuvî na kîongo gîake ûrî kû?”

**16**

**17** Saûlo nîwamenyire mûgambo wa Daudi na nîwaûririe atîrî, “Daudi mûvîcîwa, nîwe?”

**17** Nake Daudi nîwacokirie atîrî, “Îî nînie mwathi wakwa mûthamaki.”

**18** Ke nîwacokire akiuga rîngî atîrî, “Nîndûî kîratûma mwathi wakwa ûnûmîrîrie nginya rîu, nie ndungata yaku? Ngwîkîte atîa? Nî ûûru ûrîkû mbîkîte?

**19** Mwathi wakwa, rîu thikîrîria ûrîa ndungata yaku îkuga. Ethîrwa nî Ngai-Mûnene ûtûmîte wende kûmbûraga, nînîmûrutîra îtega nîguo agarûre îtua rîake. Nwatî ethîrwa nî andû matûmîte, Ngai-Mûnene arotûma magwatwe nî kîrumi nîûndû nîmamîngatîte ngauma îgairî rîrîa Ngai-Mûnene aatûveere na makiuga atî, ‘Thiî ûgatungatîre ngai ng'eni.’

**20** Kwoguo ndûkareke mbûragîrwe vûrûrirî mûgeni kûraca na Ngai-Mûnene. Nîndûî kîratûma mûthamaki wa Isiraeli aûka kûmbûraga na mvana ta nthua na anguîme ta gîconi irîmarî?”

**20**

**21** Nake Saûlo nîwacokirie atîrî, “Nie nîmvîtîtie. Coka Daudi mwana wakwa! Ndigaacoka gûgwîka ûûru rîngî, nîûndû nîwamvonokia ûmûnthî. Nie nîrekariî ta kîrimû, na nîmbîkîte ûndû mûcûku mûno.”

**21**

**22** Nake Daudi nîwacokirie atîrî, “Mwathi wakwa, îtumû rîaku nîrîo rîrî. Tûma ûmwe wa anake aku aûke arîoce.

**23** Ngai-Mûnene nîarathimaga andû arîa athingu na evokeku. Ûmûnthî Ngai-Mûnene nîarakûrekereretie njararî ciakwa, nwatî ndinagwîka ûûru nîûndû Ngai-Mûnene nîakûthuurîte ûtuîke mûthamaki.

**24** Wata ûrîa nie nakûvonokia ûmûnthî, Ngai-Mûnene arombîka wata ûguo na andute mathînarî monthe!”

**24**

**25** Nake Saûlo nîwerire Daudi atîrî, “Ngai-Mûnene arokûrathima mûvîcîwa. Ûrovootanaga maûndûrî monthe marîa ûgekaga!”

**25** Kwoguo Daudi nîwethiîrîre, nake Saûlo agîcoka gwake mûciî.

# 1Sam 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi arî gatagatîrî ka Afilisiti

**1** Daudi nîweîrire na ngoro atîrî, “Mûthenya ûmwe Saûlo nîakambûraga. Kwoguo ûndû ûrîa mwaro makîria nîngîka nî kûra nthiî vûrûrirî wa Afilisiti. Vîndî îo Saûlo nîagaatiga kûnjaria kûu vûrûrirî wonthe wa Isiraeli, na ngethîrwa nîrî mûgitîre kuuma kûrî ke.”

**2** Kwoguo Daudi marî na andû ake magana matandatû nîmaathiîre wa rîmwe kwî Akishi mûvîcî wa Maoku, mûthamaki wa Gathu.

**3** Daudi na andû ake nîmaatûûranirie na Akishi kûu Gathu. Na wa mûndû aarî na andû a mûciî wake. Daudi aarî na aka ake aîrî, Ahinoamu kuuma Jezireeli na Abigaeli wa kuuma Karimeli, ûrîa warî mûka wa ndigwa wa Nabali.

**4** Rîrîa Saûlo eerirwe atî Daudi nîwaûrîte akathiî Gathu, nîwatigire kûmûcaria rîngî.

**4**

**5** Daudi nîwacokire akîra Akishi atîrî, “Ethîrwa nîrî mûrata waku, mva îtûûra rînini ndûûre kuo. Gûtirî na vata wa tûtûûre nawe îtûûrarî rîrîa rînene.”

**6** Kwoguo Akishi nîwavere Daudi îtûûra rîa Zikilagi, na nîûndû wa ûguo îtûûra rîa Zikilagi rîtwîre rîrî rîa athamaki a Juda nginya ûmûnthî.

**7** Daudi aatûûrire vûrûrirî wa Afilisiti îvinda rîa mwaka ûmwe na mîeri îna.

**7**

**8** Kavindarî kau, Daudi na andû ake nîmaatharîkîre andû a Geshuri, Agirizi na Amaleki, arîa maatûûraga kuuma tene vûrûrirî ûrîa umîte Shuri nginya Misiri.

**9** Daudi nîwaûragire arûme na aka onthe vûrûrirî ûcio na agîtavaga ng'ondu, ng'ombe, mvunda, ngamîîra wana nguo. Nake nîwacokaga kûrî Akishi.

**10** Nake Akishi angîamûririe atîrî, “Wauma kûtharîkîra kû ûmûnthî?” Daudi nîwamwîraga atî ke aathiîte mwena wa îveti wa Juda, kana vûrûrirî wa Ajerahameeli, kana vûrûrirî wa Akeni.

**11** Daudi nîwaûragaga arûme na aka onthe nîguo mûndû wanarî ûmwe ndakathiî Gathu auga ûrîa Daudi na andû ake meekîte. Ûguo nîguo Daudi eekaga vîndî îrîa yonthe aatûûrire Filisiti.

**12** Nwatî Akishi nîwetîkirie Daudi na akîîra na ngoro atî, Daudi nîwathûrîtwe mûno nî andû ake a Isiraeli, na kwoguo nîatûûra andungatagîra vîndî cionthe.

# 1Sam 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Saûlo nîwatuîririe ûvoro kûrî mûndû mûgo.

**1** Vuva wa ûguo, Afilisiti nîmaaûnganirie athigari ao a mbaara nîguo makarûe na Aisiraeli. Nake Akishi nîwerire Daudi atîrî, “We nîwicî waro atî, we mûrî na andû aku nîmûrûa mûrî mwena wakwa.”

**1**

**2** Nake Daudi nîwerire Akishi atîrî, “Îî nîguo. Nie nîrî ndungata yaku na nîûkwîyonera we mwene ûrîa nîngîka.”

**2** Nake Akishi nîwerire Daudi atîrî, “Nî waro mûno! Nîngûgûtua mûthigari wa kûnangagîra vîndî cionthe.”

**2**

**3** Vîndî îo Samueli aarî mûkuû, na andû onthe a Isiraeli makamûrîrîre na makamûthika îtûûrarî rîake rîa Rama. Nake Saûlo nîwavinyûrîtie ago onthe na oni maûndû makauma Isiraeli.

**3**

**4** Athigari a Afilisiti nîmaûnganire na makîamba magema mao îtûûrarî rîa Shunemu. Nake Saûlo nîwaûnganirie Aisiraeli na makîamba magema mao kîrîmarî Kîam Giliboa.

**5** Rîrîa Saûlo oonire athigari a mbaara a Afilisiti, nîwetigîre na akîmaka mûno.

**6** Kwoguo nîwaûririe ûtaaro kuuma kûrî Ngai-Mûnene, nwatî ndaamûcokeria wanarî vanini na njîra ya iroto kana na njîra ya Urimu na Thumimu kana na njîra ya arathi.

**7** Saûlo nîwacokire akîra ndungata ciake atîrî, “Njarîriani mûndûmûka mûndûmûgo, nîguo nthiî ngatuîrie ûvoro kuuma kûrî ke.”

**7** Nacio ndungata ciake nîciamwîrire atîrî, “Nî varî mûndûmûka ûmwe mûndû mûgo ûrî Endori.”

**7**

**8** Kwoguo Saûlo nîwegarûrire nîguo ndakamenyeke na nîwekîrire nguo ciîngî na makîthiî marî na andû engî aîrî kwona mûndûmûka ûcio ûtukû. Nake Saûlo nîwerire mûndûmûka ûcio atîrî, “Ta ragûra na njîra ya roho na ûndetere mûndû ûrîa ngûgweta.”

**8**

**9** Nake mûndûmûka ûcio nîwaugire atîrî, “Nama we nîwîcî ûrîa mûthamaki Saûlo ekîte, ûrîa avinyûrîtie ago na arogi makauma Isiraeli. Ûrageria kûnyitithia nîkî nîguo mbûragwe?”

**9**

**10** Nake Saûlo nîwevîtire na akîîra mûndûmûka ûcio atîrî, “Nie nînîîvîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo atî, we ndûkaaverithua nîûndû wa gwîka ûguo.”

**10**

**11** Nake mûndûmûka ûcio nîwaûririe Saûlo atîrî, “Ûrenda ngwîtîre û?”

**11** Nake Saûlo nîwacokirie atîrî, “Mbîtîra Samueli.”

**11**

**12** Rîrîa mûndûmûka ûcio oonire Samueli, nîwaririe na mûgambo mûnene na akîûria Saûlo atîrî, “Wamveenia nîkî? We nîwe Saûlo!”

**12**

**13** Nake mûthamaki nîwerire mûndûmûka ûcio atîrî, “Tiga kûmaka, nî ndûî ûrona?”

**13** Nake mûndûmûka nîwerire Saûlo atîrî, “Nîrona ngai îkiuma nthî.”

**13**

**14** Saûlo nîwaûririe mûndûmûka atîrî, “Ûrona îkariî ta ndûî?”

**14** Nake mûndûmûka ûcio nîwacokirie atîrî, “Nî mûthuuri mûkûrû aunûkîtie na ekîrîte nguo ndaca.”

**14** Nake Saûlo nîwamenyire atî mûthuuri ûcio aarî Samueli na nîwenamîrîrie ûthiû wake nthî arî na gîtîîo.

**14**

**15** Nake Samueli nîwaûririe Saûlo atîrî, “Ûranthînia nîkî na njîra ya gûtûma mbûke gûkû?”

**15** Nake Saûlo nîwacokirie atîrî, “Nie nînîrathînîka mûno, nîûndû Afilisiti nîmararûa nanie, na Ngai nîandiganîrîtie. Ke ndaranjokeria ûndû wanarî ûrîkû na njîra ya arathi kana ya iroto. Kwoguo nagwîta nîguo ûmbîre ûrîa mbagîrîrwe nî gwîka.”

**15**

**16** Nake Samueli nîwerire Saûlo atîrî, “Ûrambîta rîrîa Ngai-Mûnene agûtiganîrîtie na agatuîka nthû yaku nîkî?

**17** Ngai-Mûnene agwîkîte ûrîa aakwîrire na njîra yakwa. Nîathengutîtie ûthamaki kuuma kûrî we na akaûnenganîra kûrî Daudi.

**18** Nîwaregire gwîka ûrîa Ngai-Mûnene aakwathîte na ûkîrega gûcûkangia Amaleki na kîrîa kîonthe maarî nakîo viû. Kîu nîkîo kîratûma Ngai-Mûnene agwîke ûndû ûyû rîu.

**19** Ngai-Mûnene nîagaakûrekereria we vamwe na Aisiraeli kûrî Afilisiti. We mûrî na anake aku mûkethîrwa mûrî vamwe nanie rûyû. Ngai-Mûnene nîakaarekereria athigari a Isiraeli wanao kûrî Afilisiti.”

**19**

**20** Saûlo nîwagwîre nthî wa rîmwe ecûrîtwe nî guoya nîûndû wa ûrîa Samueli aaugîte. Ke ndaarî na vinya nîûndû mûthenya ûcio wonthe wana ûtukû ndaarîte wanarî kîndû.

**21** Nake mûndûmûka ûcio nîwacokire akîthiî kûrî Saûlo, na ona ûrîa aamakîte nîwamwîrire atîrî, “Mwathi wakwa, nînîîtonyirie ûgwatirî wa gîkuû rîrîa mbîtîkîrire gwîka ûrîa we ûmbîrire.

**22** Rîu nîngûkûria wanawe wîtîkîre ûrîa ngûkûria. Tiga ngûthondekere irio ûrîe nîguo ûgîe na vinya wa kûthiî!”

**22**

**23** Saûlo nîwaregire na akiuga ndakûrîa wanarî kîndû. Nwatî ndungata ciake vamwe na mûndûmûka ûcio nîmaamûringîrîrie arîe nginya agîtîkîra. Nîwaûkîrire kuuma nthî na agîkarîra gîtanda.

**24** Mûndûmûka ûcio nîwathînjire njaû noru îrîa aarî nayo na îvenya, agîcoka agîoca mûtu wa ngano, agîûkanda na akîthondeka mîgate îtarî na ndawa ya kwimbia.

**25** Nîwanengerire Saûlo na ndungata ciake irio icio, nao nîmaairîre. Nîmaacokire makîthiî ûtukû wa ûcio.

# 1Sam 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Afilisiti nîmaaregire Daudi

**1** Afilisiti nîmaaûnganirie athigari ao a mbaara vamwe kûu Afeku, nao Aisiraeli makîamba magema mao vakuvî na kîthima kîrîa Kîamrî Kîamndarî Kîam Jezireeli.

**2** Nao atongoria atano a Afilisiti nîmaavîtûkire marî na ikundi ciao cia athigari îgana na cia athigari ngiri. Nake Daudi marî na andû ake nîmaavîtûkire vuvarî marî na mûthamaki Akishi.

**3** Rîrîa anene a athigari a Afilisiti maamoonire nîmaaûririe atîrî, “Ahibirania aya mareka atîa gûkû?”

**3** Nake Akishi nîwacokirie atîrî, “Ûyû nî Daudi, ndungata ya Saûlo mûthamaki wa Isiraeli. Mbîthîrîtwe nîrî nake kwa îvinda îraca. Kuuma rîrîa aaûkire kûrî nie, ndianamwona na îvîtia.”

**3**

**4** Nwatî anene a athigari a Afilisiti nîmaarakarîre Akishi mûno na makîmwîra atîrî, “Mwîre acoke îtûûra rîrîa wamûveere. Ndûkamwîtîkîrie athiî natue mbaararî, nîûndû tûrî mbaara avota kûgarûrûka agatuîka nthû yetû. Mûndû ûyû angîvota atîa kwîgucana na mwathi wake tiga nwa aûragire andû etû?

**5** Kinthî ûyû tî Daudi ûrîa aka maainîre makîrûgarûgaga makiugaga atî, ‘Saûlo nîaûragîte andû ngiri nyîngî, nwatî Daudi nîaûragîte andû ngiri makûmi meengî?’ ”

**5**

**6** Akishi nîwetire Daudi na akîmwîra atîrî, “Nie nevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo atî we nîwîthîrîtwe ûndungatîrîte na wîvokeku, na nîngîakena kethîrwa nî twathiî nawe mbaararî nîûndû ndirî nakwona na îvîtia wanarî rîmwe kuuma mûthenya ûrîa waûkire kûrî nie nginya ûmûnthî. Nwatî atongoria arîa engî matirakwenda.

**7** Kwoguo coka mûciî na thayû na nîguo ndûgeke ûndû wa kûmarakaria.”

**7**

**8** Daudi nîwerire Akishi atîrî, “Nîkwa mbîkîte îvîtia rîrîkû mwathi wakwa? Ethîrwa wata ûguo wauga, we ndûrî wamona na îvîtia wanarî rîmwe kuuma mûthenya ûrîa naambîrîrie gûgûtungatîra rî, nîndûî gîkûgiria nthiî nawe ngarûe na nthû ciaku mwathi wakwa mûthamaki?”

**8**

**9** Nake Akishi nîwacokerie Daudi atîrî, “Ûrî mwathîki mbere yakwa ta mûraika wa Ngai. Kûnarî ûguo atongoria arîa engî a Afilisiti maugîte atî tûtingîthiî nawe mbaararî.

**10** Kwoguo ûgaaûkîra rûyû kîraûko tene mûrî na ndungata cia mwathi waku Saûlo irîa mwaûkire nacio na mwambîrîrie kûthiî wa rîmwe kwagîa na ûtheri.”

**10**

**11** Kwoguo Daudi na andû ake nîmaaûkîrire kîraûko tene Kîam mûthenya ûcio wîngî na magîcoka vûrûrirî wa Afilisiti. Nao Afilisiti nîmaathiîre nginya Jezireeli.

# 1Sam 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwarûire na Amaleki

**1** Vuva wa mîthenya îthatû, Daudi marî na andû ake nîmaacokire Zikilagi. Nao Amaleki nîmaatharîkîrîte mwena wa îveti wa Juda na makavoota îtûûra rîa Zikilagi na nîmaarîvîvîtie

**2** na nîmaatavîte aka na andû onthe arîa maarî îtûûrarî rîu. Matiaûragîte wanarî mûndû, nwatî nîmaathiîte na andû onthe, mûnini na mûnene.

**3** Rîrîa Daudi na andû ake maakinyire îtûûrarî, nîmeethîrîrie îtûûra rîrî rîvîvie na aka, anake na erîtu ao maarî atave na makathiîwa nao.

**4** Daudi na andû ake nîmaambîrîrie kûrîra nginya makathirîrwa nî vinya.

**5** Aka a Daudi, Ahinoamu na Abigaeli wanao nîmaatavîtwe.

**5**

**6** Vîndî îo Daudi aarî na thîna nyîngî, nîûndû andû ake maarî na marûrû meengî mûno nîûndû wa kûûrîrwa nî ciana ciao. Nao nîmeendaga kûriva Daudi na mathiga, nwatî nîweyûmîrîrie nîûndû wa kwîvoka Ngai-Mûnene, Ngai wake.

**7** Nake Daudi nîwerire mûthînjîri-Ngai Abiatharu mûvîcî wa Ahimeleku atîrî, “Ta ndetera efodi.” Nake Abiatharu nîwavirîre Daudi efodi.

**8** Nake Daudi nîwaûririe Ngai-Mûnene atîrî, “Nthiî nûmîrîre gîkundi gîkî? Nîngûgîkinyîra?”

**8** Nake Ngai-Mûnene nîwacokirie atîrî, “Îî kîrûmîrîre nîûgûgîkinyîrîra na ûvonokie andû arîa atave.”

**8**

**9** Kwoguo Daudi na andû ake magana matandatû nîmaathiîre. Rîrîa maakinyire karûnjîrî ka Besori, andû amwe nîmaatigirwe vau.

**10** Nwatî Daudi nîwathiîre na mbere kûmarûmîrîria marî na andû magana mana. Andû acio engî nîmaatigirwe nîûndû maarî anogu mûno matingîavotire kûringa karûnjî kau.

**11** Andû arîa maarî na Daudi nîmeethîrîrie Mûmisiri kûu werûrî. Nao nîmaamûvirire kûrî Daudi na makîmûva irio na manjî,

**12** kîenyûa Kîam ngûû irî nyûmithie, na icunjî igîrî cia thavibu. Na rîrîa aarîkirie kûrîa, ke nîwacokirwe nî vinya nîûndû ndaarîte irio kana anyua manjî kwa îvinda rîa mîthenya îthatû.

**13** Daudi nîwamûûririe atîrî, “Mwathi waku nû, na umîte kû?”

**13** Nake nîwacokirie atîrî, “Nie nîrî mwanake Mûmisiri na nîrî ndungata ya Mûamaleki. Mwathi wakwa aandigire ava mîthenya îthatû mîthiru narwara.

**14** Nîtwatharîkîrîte vûrûri wa Akerethi ûrîa ûrî mwena wa îveti wa Juda, wana vûrûri wa mûvîrîga wa Kalebu, na tûkîvîvia Zikilagi na mwaki.”

**14**

**15** Daudi nîwamûririe atîrî, “Nîûkûmvira kûrî gîkundi kîu?”

**15** Nake Mûmisiri nîwacokirie atîrî, “nîngûmûvira ethîrwa nîkûmbîrîra na rîîtwa rîa Ngai atî ndûkûmbûraga kana ûnenganîra kûrî mwathi wakwa.”

**16** Nake nîwavirire Daudi kûrîa gîkundi kîu Kîamrî.

**16** Nao athigari acio a Amaleki maanyagarûkîte kûu kuonthe, makîrîcaga, makînyunyaga na makinaga, nîûndû indo irîa maatavîte kuuma vûrûrirî wa Afilisiti na wa Juda ciarî nyîngî mûno.

**17** Nake Daudi nîwamatharîkîre kîraûko tene mûthenya ûcio wîngî na nîwarûire nao nginya kîvwaî. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wao wavonokirie, tiga anake magana mana arîa maatwîre ngamîîra na makîûra.

**18** Daudi nîwavonokirie andû onthe na indo cionthe irîa Amaleki maatavîte vamwe na aka ake oîrî.

**19** Gûtirî kîndû wanarî kîmwe Kîamûrire. Daudi nîwacokithirie anake na erîtu onthe a andû ake wa vamwe na indo cionthe irîa ciatavîtwe nî Amaleki.

**20** Nîwacokire agîcokithia ng'ombe na ng'ondu. Nao andû ake nîmaavirire ndîthia icio mbere na ikîmatongoreria na nîmaathiîre makiuga atîrî, “Ino nî indo irîa Daudi atavîte.”

**20**

**21** Daudi nîwacokire akîthiî kûrî andû arîa magana maîrî arîa maarî anogu na maaremirwe nî kûmûrûmîrîra na maatigîtwe karûnjîrî ka Besori. Andû acio nîmaathiîre gûtûnga Daudi na andû ake, nake Daudi nîwamakuvîvîrie na akîmakethia akenete mûno.

**22** Nwatî andû amwe maarî athunu na mataarî na vata gatagatîrî ka andû arîa maathiîte na Daudi nîmaaugire atîrî, “Tûtiathiî nao, kwoguo tûtikûmava kîndû wanarî kîmwe Kîam irîa tûtavîte. Nîmoce aka ao na ciana na menûke.”

**22**

**23** Nwatî Daudi nîwaugire atîrî, “Ariû a vava, mûtingîvota gwîka ûguo na kîrîa Ngai-Mûnene atûvete! Ke nîwatûvonokirie na agîtûma tûvoote athigari arîa twarûaga nao.

**24** Gûtirî mûndû ûngîtîkania na ûguo mûrauga! Andû onthe nwanginya magaane indo megananîte. Mûndû ûrîa wathiîre mbaararî na ûrîa watigirwe ekarîtie mîrigo nîmavewe indo ûndû ûmwe.”

**25** Daudi nîwatuire ûndû ûcio watho wa kûrûmîrîrwa kûu Isiraeli kuuma mûthenya ûcio.

**25**

**26** Rîrîa Daudi aacokire Zikilagi, nîwavecanire indo imwe cia irîa ciatavîtwe kûrî arata ake arîa maarî atongoria a Juda, na akîmeera atîrî, “Gîkî nîkîo kîveo kîenyu kîrîa kiumîte kûrî indo irîa itavîtwe kuuma kûrî nthû cia Ngai-Mûnene.”

**27** Nîwavecanire indo imwe kûrî andû a Betheli, kûrî andû a Ramothu arîa marî mwena wa îveti wa Juda, kûrî andû a Jatiru,

**28** Aroeri, Sifimothu, Eshitemo,

**29** Rakali, matûûrarî ma Ajerameeli, matûûrarî ma Aakeni,

**30** andû a Horima, Borashani, Athaki,

**31** Heburoni, na kûndû kuonthe kûrîa Daudi na andû ake maaûrûraga.

# 1Sam 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkua gwa Saûlo na Avîcî ake

## (

## 1Maû 10.1-12

## )

**1** Afilisiti nîmaarûîre na Aisiraeli Kîrîmarî Kîam Giliboa. Andû eengî mûno a Isiraeli nîmaaûragîrwe kuo. Nao andû acio engî wa vamwe na mûthamaki Saûlo na anake ake nîmaaûrire.

**2** Nwatî Afilisiti nîmaamarûmîrîrie na makîmakinyîra na makîûraga anake athatû a Saûlo, Jonathani, Abinadabu na Malikishua.

**3** Nayo mbaara nîyaûmîre Saûlo mûno, nake ke mwene nîwarathirwe na mîguî nî nthû ciake na nîwativirue mûno.

**4** Saûlo nîwacokire akîra mwanake ûrîa wamûkuuagîra indo cia mbaara atîrî, “Comora rûviû rwaku na ûmbûrage nîguo Afilisiti aya matetigîrîte Ngai matigaûke kûnthekerera na mambûrage.” Nwatî mwanake ûcio nîwegwire guoya nyîngî mûno na ndangîavotire gwîka ûguo. Kwoguo Saûlo nîwocire rûviû rwake na akîîgwîthia îgûrû rîa ruo.

**5** Rîrîa mwanake ûcio wamûkuuagîra indo cia mbaara oonire atî Saûlo nîwakua, wanake nîwegwîthirie îgûrû rîa rûviû rwake na agîkua vamwe na Saûlo.

**6** Ûguo nîguo Saûlo, anake ake athatû, mwanake ûrîa wamûkuuagîra indo cia mbaara na athigari onthe a Saûlo maakwire mûthenya wa ûcio.

**7** Rîrîa Aisiraeli arîa maarî mwena ûcio wîngî wa Kîamnda Kîam Jezireeli na arîa maarî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani meegwire atî andû a Isiraeli nîmaûra, na atî Saûlo na anake ake maarî akuû, nîmaatiganîrie matûûra mao na makîûra. Nao Afilisiti nîmaathiîre na magîtûûra matûûrarî mau.

**7**

**8** Naguo mûthenya ûcio warûmîrîrîte rîrîa Afilisiti maathiîre kwîa indo irîa ciarî na andû arîa maaûragîtwe, nîmoonire ciimba cia Saûlo na anake ake athatû igwîte kûu kîrîmarî Kîam Giliboa.

**9** Nîmaatinirie kîongo gîa Saûlo na makîmûruta nguo ciake cia mbaara. Nîmaacokire magîtûma anjaama vûrûrirî wonthe wa Afilisiti makamenyithanie ûvoro ûcio mwaro kûrî ngai ciao cia mîvuanano, na kûrî andû ao.

**10** Nîmaacokire makiga nguo ciake cia mbaara hekarûrî ya Ashitorathu, ngai yao na makîvûrîra kimba gîake na mîcumarî rûthingorî rwa îtûûra rîa Bethi Shani.

**10**

**11** Nwatî rîrîa andû a Jabeshi îrîa îrî Gileadi meegwire ûrîa Afilisiti meekîte Saûlo,

**12** andû onthe arîa aûmîrîru mûno nîmaathiîre ûtukû mûgima nginya magîkinya Bethi Shani. Nîmaacurûkirie mwîrî wa Saûlo na mîîrî ya anake ake kuuma rûthingorî, makîmîvira Jabeshi na makîmîvîvîria kuo.

**13** Nîmaacokire magîoca mavîndî ma andû acio na makîmathika rungu rwa mûtî ûrîa wîtagwa mûkarakaba ûrîa warî îtûûrarî rîu rîa Jabeshi na makîînyerekia mîthenya mûgwanja.

2Sam

# 2Sam 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwamenyire ûvoro wîgiî gîkuû gîa Saûlo

## Daudi nîwacakaire Saûlo na Jonathani

**1** Saûlo arîkia gûkua, Daudi nîwacokire kûu Zikilagi na agîkara kuo mîthenya îîrî arîkia kûvoota Amaleki.

**2** Naguo mûthenya wa kathatû mwanake ûmwe nîwaûkire aumîte kûrîa Saûlo maambîte magema. Eekîrîte nguo ino ndembûkangu na ageîtîrîria mûthetu kîongorî gîake. Rîrîa mwanake ûcio aakinyire kûrî Daudi, nîwenamîrîrie ûthiû wake nthî na gîtîîo mbere yake.

**3** Nake Daudi nîwamûûririe atîrî, “Umîte kû?”

**3** Nake nîwerire Daudi atîrî, “Nie nîkwa natoroka kuuma kûrîa Aisiraeli maambîte magema.”

**3**

**4** Nake Daudi nîwamwîrire atîrî, “Ta mbîra ûrîa gwîkarire.”

**4** Nake mwanake ûcio nîwacokerie Daudi atîrî, “Andû etû nîmaûrire mauma mbaararî na andû eengî mûno etû maûragwa. Saûlo na Jonathani wanao nîmaûragirwe.”

**4**

**5** Daudi nîwaûririe mwanake ûcio atîrî, “We wicî atîa atî Saûlo na Jonathani nî akuû?”

**5**

**6** Mwanake ûcio nîwacokerie Daudi atîrî, “Nie naarî vau kîrîmarî gîa Giliboa na nînoonire Saûlo anyitîte îtumû rîake. Nacio ikaari cia mbarathi na athigari arîa mathiîcaga matûîte mbarathi cia nthû, ciathiîte imûrûmîrîrîte na îvenya.

**7** Rîrîa eevûgûrire na akîmona nîwambîtire nanie ngîcokia atîrî, ‘Nîrî ava mwathi wakwa!’

**8** Nake nîwambûririe atîrî, ‘We wî û?’ Nanie nînaamûcokerie atîrî, ‘Nie nîrî Mûmaleki!’

**9** Nake nîwacokire akîmbîra atîrî, ‘Ûka ûmbûrage! Nîûndû nie nîrîmûtivangie mûno na nîrî vakuvî gûkua!’

**10** Kwoguo Nînathiîre na ngîmûûraga nîûndû nînaamenyaga atî ke ndangîavonire nîûndû aarî mûmunde mûno. Nînacokire ngîoca nthûmbî îrîa eekîrîte kîongorî gîake na mvang'iri îrîa yarî njararî yake na nîcio nakûretere, mwathi wakwa.”

**10**

**11** Daudi na andû arîa maarî nake nîmaatembûrangire nguo ciao nîûndû wa kîeva.

**12** Nîmaacakaire, makîrîra, na makîîvinga kûrîa irio nginya kîvwaî nîûndû wa Saûlo na Jonathani, na nîûndû wa Aisiraeli, andû a Ngai-Mûnene nîûndû eengî ao nîmaûragîrîtwe mbaararî.

**12**

**13** Daudi nîwaûririe mwanake ûcio wamûvecaga ndûmîrîri îo atîrî, “We umîte kû?”

**13** Nake nîwamûcokerie atîrî, “Nie nîrî Mûmaleki, nwatî ndûûraga vûrûrirî ûyû waku.”

**13**

**14** Daudi nîwamûûririe atîrî, “Wavotire kûûraga mûthamaki ûrîa Ngai-Mûnene athuurîte atîa?”

**15** Daudi nîwetire ûmwe wa anake ake na akîmwîra atîrî, “Mûrage!” Nake mwanake ûcio nîwaringire Mûmaleki ûcio na akîmûraga.

**16** Daudi nîwerire Mûmaleki ûcio atîrî, “Nthakame yaku îrogûcokerera nîûndû we nîwe waumbûra na kanyua gaku atî nîwe waûragire mûndû ûrîa Ngai-Mûnene aathuurire nîguo atuîke mûthamaki.”

**16**

**17** Daudi nîwainîre Saûlo na mûûriû wake Jonathani rwîmbo rûrû rwa kîeva,

**18** na nîwathanire na akiuga rûrutwe andû a Juda. (Rwîmbo rûrû nî rwandîke îvukuurî rîa Jashari).

**18**

**19** “Riiri waku we Isiraeli, nî ûragîrîtwe irîmarî ciaku!

**19** Andû etû arîa marî vinya nîmagwîte!

**19**

**20** Mûtikavecane ûvoro ûcio kûu Gathu,

**20** kana mûûvecana njîrarî cia Ashikeloni.

**20** Mûtigatûme erîtu a Afilisiti makena,

**20** mûtigatûme erîtu a andû arîa mataruaga makena.

**20**

**21** “Mbura îrorega kuura kana îme rîgwa irîmarî cia Giliboa.

**21** Mîgûnda ya irîma icio îrotûûra îrî mîthaatu vîndî cionthe.

**21** Nîûndû kûu nîkuo ngo ya ûrîa ûrarî vinya îraikirue ta kîndû kîmene;

**21** Ngo ya Saûlo ndîkaavakwa maguta rîngî.

**21**

**22** Ûta wa Jonathani ndûracokaga ûtarî na nthakame ya andû arîa ûûragîte,

**22** kana rûviû rwa Saûlo rûcoka rûtarî na maguta ma andû arîa marî vinya.

**22**

**23** “Saûlo na Jonathani marî mwoyo maarî a kwendeka na ega mûno,

**23** gûkua kana kûvona matiatigana;

**23** Maarî na îvenya gûkîra nderi,

**23** maarî na vinya gûkîra mînyambû.

**23**

**24** “Mue erîtu a Isiraeli rîrîrani Saûlo!

**24** Ke nîwamûvecaga nguo ndume na ciarî nthaka mûno,

**24** na nîwaigemagia na mathaga ma thaavu.

**24**

**25** “Na kaî andû arîa marî na vinya nîagwîu-î,

**25** maaûragîrwe mbaararî.

**25** Jonathani amamîte irîmarî ciaku arî mûkuû.

**25**

**26** “Nie nîrî na kîeva nîûndû waku mûrwaiya Jonathani;

**26** kûrî nie we ûraarî mûndû mwaro mûno!

**26** Wendo ûrîa ûramendete naguo ûrarî wa magegania,

**26** nîûndû ûrarî mûnene gûkîra wendo wa mûndû mûka.

**26**

**27** “Andû arîa marî na vinya nî magwîte,

**27** nacio indo ciao cia mbaara nî itiganîrîtue na igatura vata.”

# 2Sam 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwatuirwe mûthamaki wa Juda

## Ishiboshethu nîwatuirwe mûthamaki wa Isiraeli

## Mbaara gatagatîrî ka Isiraeli na mûvîrîga wa Juda

**1** Vuva wa maûndû mau, Daudi nîwaûririe Ngai-Mûnene atîrî, “Nîûkwenda nthiî ngatave îtûûra rîmwe rîa Juda?”

**1** Nake Ngai-Mûnene nîwamûcokerie atîrî,

**1** “Îî thiî.”

**1** Daudi nîwaûririe atîrî, “Nî nthiî îtûûrarî rîrîkû?”

**1** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Daudi atîrî, “Thiî Heburoni.”

**2** Kwoguo Daudi na aka ake aîrî nîmaathiîre Heburoni. Nao aka acio nî: Ahinoamu ûrîa waumîte Jezireeli, na Abigaeli ûrîa vau mbererî warî mûndûmûka wa Nabali ûrîa kwao kwarî Karimeli.

**3** Wana nîwathiîre na andû arîa meethagîrwa marî nake vamwe na andû a mîciî yao. Nao nîmaatûûrire matûûrarî ma Heburoni.

**4** Nao andû a Heburoni nîmaathiîre Juda na makîthuura Daudi atuîke mûthamaki wa Juda.

**4** Rîrîa Daudi aamenyithirue atî andû a Jabeshi îrîa îrî kûu Gileadi nîo maathikire Saûlo,

**5** nîwatûmire anjama amwe mathiî kuo makeere andû a Jabeshi atîrî, “Ngai-Mûnene aromûrathima nîûndû wa gîtîîo kîrîa mwonirie mûthamaki wenyu Saûlo na njîra ya kûmathika.

**6** Nake Ngai-Mûnene aromûva wendo ûrîa ûtathiraga na amwîkage maûndû ma kîvooto. Nanie ngaamûtungatagîra waro nîûndû wa ûguo mwekire.

**7** Rîu îyûmîrîrieni na mûgîe na vinya! Nîûndû Saûlo mûthamaki wenyu nî mûkuû, na andû a Juda nîmanthuurîte nduîke mûthamaki wao.”

**7**

**8** Abineri mûvîcî wa Neri, ûrîa warî mûnene wa mbûtû ya mbaara ya Saûlo nîwatorokete na Ishiboshethu mûvîcî wa Saûlo akathiî nake mûringo wa Jorodani na magîkinya Mahanaimu.

**9** Nao marî kûu, Abineri nîwatuire Ishiboshethu mûthamaki wa mavûrûri ma Gileadi, Aashuri, Jezireeli, Efiraimu, Benjamini na Isiraeli kuonthe.

**10** Ishiboshethu aatuîkire mûthamaki wa Isiraeli arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îna, na aathanire îtîîna rîa mîaka îîrî.

**10** Nwatî mûvîrîga wa Juda nîwathîkîre Daudi.

**11** Nake Daudi nîwathanire Juda arî kûu Heburoni îtîîna rîa mîaka mûgwanja na nuthu.

**11**

**12** Abineri mûvîcî wa Neri, na ndungata cia Ishiboshethu nîmaaumire Mahanaimu na makîthiî îtûûrarî rîa Gibeoni.

**13** Nake Joabu, ûrîa ng'ina eetagwa Zeruia na ndungata icio ciîngî cia Daudi nîmaathiîre na magîtûngana na Ishiboshethu na andû ake vakuvî na karia ka Gibeoni, nao onthe magîkara nthî. Gîkundi kîmwe nîgîekarire nthî mwena ûmwe wa karia, nakîo gîkundi kîu kîngî gîgîkara mwena ûcio wîngî wa karia kau.

**14** Nake Abineri nîwerire Joabu atîrî, “Tiga anake a mîena yoîrî mathake na indo ciao cia mbaara tûkîonaga.”

**14** Nake Joabu nîwacokirie atîrî, “Îî nîmathake.”

**14**

**15** Kwoguo anake îkûmi na aîrî kuuma mwena wa Ishiboshethu na mûvîrîga wa Benjamini nîmaarûire na anake îkûmi na aîrî a Daudi.

**16** Nao onthe, wa mûndû nîwanyitire nthû yake kîongo. Na wa mûndû nîwamundire ûrîa wîngî mbaru na rûviû nao onthe mîrongo îîrî na ana magîkua vamwe. Kwoguo vandû vau kûu Gibeoni vetagwa “Kîvaro Kîam Mviû.”

**16**

**17** Nî gwacokire gûkîgîa na mbaara nene mûno mûthenya ûcio, na Abineri na Aisiraeli nîmaavootirwe nî andû a Daudi.

**18** Nao anake athatû a Zeruia, Joabu, Abishai na Asaheli maarî vo. Asaheli ûrîa warî na îvenya ta nthwariga,

**19** nîwavinyûririe Abineri arûngîrîrîtie.

**20** Nake Abineri nîwaroririe vuva na akiuga atîrî, “Anga nîwe Asaheli?”

**20** Nake Asaheli nîwacokirie atîrî, “Îî nî nie.”

**20**

**21** Nake Abineri nîwerire Asaheli atîrî, “Tiga kûmvinyûria! Vinyûria ûmwe wa athigari na mûmûcune kîrîa arî nakîo.” Nwatî Isaheli nîwathiîre na mbere kûvinyûria Abineri.

**22** Wa rîngî Abineri nîwerire Asaheli atîrî, “Tiga kûmvinyûria! Ûrenda ngûrage nîkî? Ngaumîrîra mûrwanyûkwe Joabu atîa?”

**23** Nwatî Asaheli ndeegua ûguo. Kwoguo Abineri nîwamundire Asaheli îvu na îtumû nginya rîkiumîrîra mûkurukuthu. Nake Asaheli nîwagwîre nthî na agîkua, na mûndû wa wonthe wakinyaga vau aamamîte arî mûkuû nîwarûngamaga vo.

**23**

**24** Nwatî Joabu na Abishai nîmaavinyûririe Abineri. Na mbere ya riûa rîthûe nîmaakinyire kîrîmarî Kîam Ama, kîrîa kîrî mwena wa îrathîro wa Gia, njîrarî îrîa yerekerete werûrî wa Gibeoni.

**25** Nao andû a mûvîrîga wa Benjamini nîmaacokanîrîre vamwe nîguo matethererie Abineri na makîrûngama kîrîmarî îgûrû.

**26** Abineri nîwetire Joabu na akîmûria atîrî, “Nîkwa tûgûtûûra tûrûaga tene na tene? Nîkwa ûtaramenya atî mûthiiarî gûtikethîrwa kûrî na umithio tiga marûrû matheri? Tûrî a îthe ûmwe. Nîkwa ûgakaania andû aku matige gûtûvinyûria rî?”

**26**

**27** Joabu nîwacokirie atîrî, “Nie nevîta na Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo, atî kethîrwa ndûnaria, andû akwa mangîathiî na mbere kûmûvinyûria nginya rûyû kîraûko.”

**28** Joabu nîwavuvire karumbeta nao andû ake onthe magîtiga kûvinyûria Aisiraeli, na kwoguo mbaara nîyathirire.

**28**

**29** Abineri na andû ake nîmaatuîkanîrie Kîamndarî Kîam Jorodani ûtukû wonthe. Nîmaaringire Rûnjî rwa Jorodani na maakinyire Mahanaimu kîvwaî Kîam mûthenya ûcio wîngî.

**29**

**30** Rîrîa Joabu aatigire kûvinyûria Abineri, nîwacokanîrîrie andû ake onthe na akîona atî matatarîte Asaheli andû îkûmi na kenda matiarî vo.

**31** Andû a Daudi nîmaaûragîte andû a Abineri magana mathatû ma mîrongo îtandatû kuuma mûvîrîga wa Benjamini.

**32** Nake Joabu na andû ake nîmoocire mwîrî wa Asaheli na makîûthika mbîrîrarî ya andû a mûciî îrîa yarî Bethilehemu. Nîmaacokire makîrara makîthiî ûtukû mûgima, na magîkinya Heburoni kûthiîte gûkîa.

# 2Sam 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Avîcî a Daudi

## Abineri nîwanyitanîre na Daudi

## Abineri nîwaûragirwe

## Abineri nîwathikirwe

**1** Mbaara nîyathiîre na mbere kavinda karaca gatagatîrî ka andû arîa maarî mwena wa Saûlo na arîa maarî mwena wa Daudi. Daudi na andû ake nîmaakîrîrîrie kûgîa vinya, nwatî Saûlo na andû ake magîkîrîrîria kûthira vinya.

**1**

**2** Aya nîo avîcî atandatû a Daudi arîa maaciarîrwe Heburoni: Amunoni nîke warî îrikithathi, na ng'ina eetagwa Ahinoamu wa kuuma Jezireeli;

**3** nake wa kaîrî eetagwa Kileabu na ng'ina aarî Abigaeli, mûndûmûka ûrîa watigirwe nî Nabali akua. Abigaeli aarî wa kuuma Karimeli; wa kathatû eetagwa Abusalomu, mûvîcî wa Maaka mwarî wa Talimai, ûrîa warî mûthamaki wa Geshuri;

**4** wa kana eetagwa Adonija, mûvîcî wa Hagithi; wa gatano eetagwa Shefatia na ng'ina aarî Abitali;

**5** nake wa gatandatû eetagwa Ithireamu, na ng'ina eetagwa Egila. Anake aya onthe maaciarîrwe Heburoni.

**5**

**6** Mbaara wa îkîthiîcaga na mbere gatagatîrî ka andû Daudi na andû a Saûlo, Abineri nîwakîrîrîrie kûgîa na vinya arî mûciî gwa Saûlo.

**6**

**7** Saûlo nîwaigîte mûndûmûka wetagwa Rizipa, mwarî wa Aia. Mûthenya ûmwe Ishiboshethu mûvîcî wa Saûlo nîwaûririe Abineri atîrî, “Ûramamire na mûndûmûka ûrîa vava aigîte nîkî?”

**8** Abineri nîwarakarire mûmo nîûndû wa ûguo aaûrirue nî Ishiboshethu na akîûria Ishiboshethu atîrî, “Ûreciria nwa njukanîrîre Saûlo? Kuuma wa Kîammbîrîrie ndûîre nîrî mwîvokeku kûrî andû wa aguo Saûlo, aa mûrwang'ina, na arata ake na ngakûvonokia kuuma kûrî Daudi; na atî ûmûnthî we nîwanthitanga atî nînjîvîtie na mûndûmûka!

**9+2SA** Ngai-Mûnene arombûraga ethîrwa tîmvingîria Daudi ûrîa Ngai-Mûnene aamwîrîîre na mwîvîtwa, atî nîakaaruta ûthamaki kuuma kûrî Saûlo na njiarwa ciake na atue Daudi mûthamaki wa Isiraeli na Juda, kuuma Dani îtûûra rîrîa rîrî mwena wa rûgûrû nginya Beerisheba îtûûra rîrîa rîrî mwena wa îveti.”

**11** Nake Ishiboshethu ndaavota gûcokeria Abineri ûndû wîngî nîûndû nîwamwîtigîre mûno.

**11**

**12** Abineri nîwatûmire anjaama kûrî Daudi kûu Heburoni makamwîre atîrî, “Nû ûkwathana vûrûri ûyû? Tûthondeke kîrîkanîro nawe, na nîngûgûtethereria kûnyita vûrûri wonthe wa Isiraeli ûtuîke waku.”

**12**

**13** Daudi nîwacokirie atîrî, “Ûguo nî waro! Nîngûthondeka kîrîkanîro nawe ethîrwa nîûkûmbîka ûndû ûmwe. Naguo nî atî, nwanginya ûndetere Mikali mwarî wa Saûlo ûgîûka kûmona.”

**14** Nake Daudi, nîwatûmire anjaama kûrî Ishiboshethu mûvîcî wa Saûlo makamwîre atîrî, “Nengera Mikali mûndûmûka wakwa, ûrîa watûmire ndwithie Afilisiti îgana rîmwe nîguo nîmûvikie.”

**15** Kwoguo Ishiboshethu nîwatûmanîre Mikali akîgîîrwa kuuma kûrî mûthuuriwe Palitieli mûvîcî wa Laishi.

**16** Nwatî mûthuuriwe Palitieli nîwarûmîrîre Mikali nginya îtûûra rîa Bahurimu. Nwatî rîrîa Abineri aamwîrire acoke mûciî, ke nîwacokire.

**16**

**17** Abineri nîwaranîrie na atongoria a Isiraeli na akîmeera atîrî, “Gwa kavinda karaca mue nî mwîthîrîtwe mûkîenda Daudi atuîke mûthamaki wenyu.

**18** Rîu mûrî na kamweke ka gwîka guo. Ririkanani atî Ngai-Mûnene aaugire atîrî, ‘Nîngaavûthîra ndungata yakwa Daudi kûvonokia andû akwa a Isiraeli kuuma kûrî Afilisiti, na kuuma kûrî nthû irîa ciîngî ciao.’ ”

**19** Abineri nîwaririe na andû a mûvîrîga wa Benjamini na agîcoka akîthiî Heburoni kwîra Daudi ûrîa andû a Benjamini na Isiraeli maarîkanîrîte meke.

**19**

**20** Rîrîa Abineri aakinyire kwî Daudi kûu Heburoni arî na andû mîrongo îîrî, Daudi nîwamarugithîrie kîrugo.

**21** Abineri nîwerire Daudi atîrî, “Nîngûthiî rîu ngakwarîrîrie we mwathi wakwa mûthamaki kûrî andû onthe a Isiraeli nîguo mathondeke kîrîkanîro nawe nîguo wathane vûrûri wonthe wata ûrîa wîriragîria.” Kwoguo Daudi nîwerire Abineri athiî atarî na guoya na Abineri akîthiî na thayû.

**21**

**22** Vuvarî Joabu na ndungata irîa ciîngî cia Daudi nîmaacokire maumîte gûtava, na nîmaaûkire na indo nyîngî irîa maatavîte. Nwatî Abineri ndaarî vamwe na Daudi kûu Heburoni nîûndû Daudi nîwamûrekereretie na akathiî na thayû.

**23** Rîrîa Joabu na andû ake maakinyire, Joabu nîwerirwe atî Abineri nîwathiîte kwona mûthamaki Daudi, nake Daudi akîrekereria Abineri akîthiî na thayû.

**24** Kwoguo Joabu nîwathiîre kûrî Daudi na akîmûria atîrî, “Nîkwa wîkire atîa? Abineri aûka kûrî we ûmûrekereerie athiî wa ûguo nîkî?

**25** We nîwicî atî Abineri aûkire gûkûveenia na gûtuîria ûrîa wonthe wîkaga na kûrîa kuonthe ûthiîcaga!”

**25**

**26** Joabu arîkia gûtigana na Daudi, nîwatûmire anjaama mathiî makinyîre Abineri, nao nîmaamûkinyîre na makîmûcokithîria kîthimarî gîa Sira; nwatî Daudi ndaamenya ûguo.

**27** Rîrîa Abineri aakinyire Heburoni, Joabu nîwamûvirire vandû keverirî vakuvî na kîvingo takwa kwarî na kaûndû eendaga kûmwîra. Nao marî wa vau Joabu nîwamundire Abineri îvu na Abineri akînakua. Joabu aaûragire Abineri nîûndû Abineri nîke waûragîte mûrwang'ina na Joabu ûrîa wetagwa Asaheli.

**28** Rîrîa Daudi aamenyire ûvoro ûcio, ke nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene nîwicî, atî nie mwene na andû akwa tûtirî na wîvia wanarî mûnini wîgiî kûûragwa kwa Abineri mûvîcî wa Neri.

**29** Ûru ûcio ûrocokerera Joabu na andû onthe a mûciî wake! Mûciî wake ûrogîa na mûndû ûrwarîte mûrimû wa gîcûnûnû kana mûndû ûrwarîte mûrimû mûcûku mûno wa ngothi, kana mûndû ûkûruta mawîra ma gûtuma vurana ta aka, kana mûndû ûragîrîtwe mbaararî, kana mûndû ûtarî na kîndû gîa kûrîa.”

**30** Kwoguo Joabu na mûrwang'ina Abishai maaûragire Abineri nîguo merîvîrîrie kûûragwa kwa mûrwang'ina Asaheli ûrîa Abineri aaûragîre mbaararî îrîa yarî Gibeoni.

**30**

**31** Nake Daudi nîwerire Joabu na andû ake matembûrange nguo ciao, mekîre nguo cia macakaya na marîrîre Abineri. Nao makîthiî kûmûthika, mûthamaki Daudi nîwaumire îthandûkû rîrîa rîekîrîtwe mwîrî wa Abineri vuva.

**32** Abineri nîwathikirwe kûu Heburoni, nake mûthamaki na andû onthe nîmaarîrire maugîrîrîtie marî vau mbîrîrarî.

**33** Daudi nîwacakaîre Abineri na akîmwinîra rwîmbo rûrû:

**33** “Nîndûî gîatûmire Abineri akue ta kîrimû?

**33**

**34** Njara ciake itiarî njove

**34** magûrû make matiarî movanie,

**34** na aakwire ta mûndû aûragîtwe nî eki naaî.”

**34** Nao andû onthe nîmaacokire makîmûrîrîra rîngî.

**34**

**35** Mûthenya wonthe andû nîmaaringîrîrie Daudi arîe irio, nwatî Daudi nîwevîtire na akiuga atîrî, “Ngai arombûraga ethîrwa nîngûrîa kîndû mbere ya gûtuke!”

**36** Nao andû onthe nîmaamenyire ûguo na magîkena. Ûrîa wonthe mûthamaki eekire nîwakenirie andû.

**37** Kwoguo andû onthe a Daudi na andû onthe a Isiraeli nîmaamenyire, atî mûthamaki ndaanyitanîra na kûûragwa kwa Abineri.

**38** Mûthamaki nîwerire ndungata ciake atîrî, “Nîkwa mûtaicî, atî ûmûnthî mûtongoria mûnene nîakuîte kûu Isiraeli?

**39** Wana ethîrwa nînie mûthamaki ûrîa Ngai athuurîte, nînîregua nîrî mûthirîre nî vinya ûmûnthî. Avîcî aya a Zeruia marî na ûûru mwîngî mûno nîûndû wakwa. Ngai-Mûnene aroverithia eki naaî aya wata ûrîa magîrîrwe nî kûverithua!”

# 2Sam 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ishiboshethu nîwaûragirwe

**1** Rîrîa Ishiboshethu mûvîcî wa Saûlo eegwire atî Abineri nîwaûragîrwe Heburoni, nîwegwire guoya na andû onthe a Isiraeli makîmaka.

**2** Ishiboshethu aarî na andû aîrî arîa maatongoragia athigari ake a mbaara. Ûmwe etagwa Baana, nake ûcio wîngî etagwa Rekabu. Andû acio oîrî maarî anake a Rimoni, ûrîa waumîte Be-erothi mûvîrîgarî wa Benjamini. (Be-erothi îtaragwa îrî gîcunjî kîmwe Kîam Benjamini).

**3** Atûûri a Be-erothi nîmaaûrîre Gitaimu, kûrîa matûûraga marî ageni nginya ûmûnthî.

**3**

**4** Jonathani mûvîcî wa Saûlo aarî na mûvîcî wetagwa Mefiboshethu. Mefiboshethu aarî na ûkûrû wa mîaka îtano rîrîa Saûlo na Jonathani maaûragirwe. Rîrîa ûvoro wîgiî kûûragwa kwao wakinyire kuuma îtûûra rîa Jezireeli, mûndûmûka ûrîa wareraga Mefiboshethu nîwamwocire na akîûra nake. Nwatî nîûndû wa ûrîa aavinyûrîte, nîwamûgwîthirie na agîtuîka kîonje.

**4**

**5** Nao Rekabu na Baana nîmaathiîre mûciî kwa Ishiboshethu na magîkinya kuo ta thaa thita cia mûthenya na makîmwîthîra anogokete.

**6** Nake mûndûmûka ûrîa wekaragia mûrango nîwanyitirwe nî toro wa akîgûrûkagia ngano na akîmama. Kwoguo Rekabu na Baana nîmaacemire na magîtonya ndaarî.

**7** Rîrîa maatonyire nîmaathiîre nyomba îrîa Ishiboshethu amamaga na makîmwîthîrîria arî toro. Nîmaamûragire na makîmûtinia kîongo na makîthiî nakîo ûtukû mûgima mavîtûkîrîrîte Kîamndarî Kîam Jorodani.

**8** Nîmaavirire kîongo kîu Kîam Ishiboshethu kûrî mûthamaki Daudi kûu Heburoni na makîmwîra atîrî, “Gîkî nîkîo kîongo Kîam Ishiboshethu mûvîcî wa nthû yaku îrîa îtagwa Saûlo, îrîa yendaga gûkûûraga. Ûmûnthî Ngai-Mûnene nîagwîtîkîrîtie we mwathi wetû wîrîvîrie kûrî Saûlo na njiarwa ciake.”

**8**

**9** Nake Daudi nîwamacokerie atîrî, “Nie nevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo, ûrîa ûmvonoketie kuuma mogwatirî monthe.

**10** Mûnjaama ûrîa wandetere ûvoro wîgiî gîkuû gîa Saûlo rîrîa naarî Zikilagi eeciragia andeterete ndûmîrîri mbaro. Nînaamûnyitire na ngîmûûragithia. Kîu nîkîo kîveo kîrîa namûveere nîûndû wa ndûmîrîri îo mbaro yake!

**11** Kaî andû aganu, arîa maûragîte mûndû mûthingu amamîte nyomba gwake nî makethîrwa marî na thîna-î! Rîu nînîîrîvîrîria namue nîûndû wa kûmûûraga. Nînîmûraga muonthe mûthire!”

**12** Daudi nîwarutire watho, na athigari ake nîmaaûragire Rekabu na Baana na magîtinia njara ciao vamwe na magûrû na makîmacuria vandû vakuvî na karia kûu Heburoni. Nwatî nîmoocire kîongo Kîam Ishiboshethu na magîkîthika mbîrîrarî ya Abineri kûu Heburoni.

# 2Sam 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli na Juda

## (

## 1Maû 11.1-9

## ;

## 14.1-7

## )

## Afilisiti nîmaavootirwe

## (

## 1Maû 14.8-17

## )

**1** Andû a mîvîrîga yonthe ya Isiraeli nîmaathiîre kûrî Daudi kûu Heburoni na makîmwîra atîrî, “Tue nawe tûrî a nthakame îmwe nawe.

**2** Wana mbererî rîrîa Saûlo aarî mûthamaki wetû, nîwe watongoririe andû a Isiraeli makîthiî mbaararî na makînûka. Ngai-Mûnene nîwakwîrîre atî nîûgaatuîka mûrîthi wa andû ake na ûtuîke mûtongoria wao.”

**3** Kwoguo atongoria onthe a Isiraeli nîmaathiîre kwî mûthamaki kûu Heburoni. Mûthamaki Daudi nîwathondekire kîrîkanîro nao na makîmwîtîrîria maguta nîguo atuîke mûthamaki wa vûrûri wa Isiraeli.

**4** Daudi aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îthatû rîrîa aatuîkire mûthamaki, na nîwathanire îvinda rîa mîaka mîrongo îna.

**5** Daudi aathanire Juda arî Heburoni îvinda rîa mîaka mûgwanja na nuthu. Nîwacokire akîathana Isiraeli kuonthe na Juda arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îthatû na îthatû.

**5**

**6** Mûthamaki Daudi na andû ake nîmaacokire makîthiî kûtharîkîra Jerusalemu. Nao Ajebusi, arîa maatûûraga kuo meeciragia atî Daudi ndangîavotire kûvoota îtûûra rîu. Kwoguo nîmaamwîrire atîrî, “We ndûngîtonya gûkû, nîûndû wana itumumu na ithua nîigûkûgirîrîria gûtonya.”

**7** (Nwatî Daudi nîwacunanire îtûûra rîu rîao rîa Zayuni, rîrîa rîairigîrîtwe na nthingo cia vinya mûno na rîgîcoka gwîtwa “Îtûûra rîa Daudi.”)

**7**

**8** Mûthenya ûcio Daudi nîwerire andû ake atîrî, “Mûndû wa wonthe ûmenete Ajebusi na ûngîenda kûmaûraga, nîaunûkîrîrie mûtarorî wa manjî athiî akatharîkîre ithua na itumumu icio menete” (Kîu nîkîo gîtûmaga kwîrwe, atî “Ithua na itumumu itingîtonya nyombarî ya Ngai-Mûnene.”)

**8**

**9** Daudi arîkia gûcuunana îtûûra rîu rîairigîrîtwe na rûthingo rwa vinya, nîwatûûrire kuo na akîrîtuîra rîîtwa, “Îtûûra rîa Daudi.” Nîwacokire agîtuma îtûûra rîrigicîrîtie ambîrîrîtie mwena wa îrathîro wa kîrîma nîûndû kûu nîkuo mûthetu waikîrîtue gûkaragana waro.

**10** Daudi nîwathiîre na mbere kûgîa na vinya nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai mwene vinya wonthe aarî vamwe nake.

**10**

**11** Hiramu mûthamaki wa Turo nîwatûmire anjaama mathiî makavirîre Daudi mîtarakwe, vamwe na mafundi ma mbaû na ma nyomba cia mathiga nîguo mamûtumîre nyomba.

**12** Kwoguo Daudi nîwamenyire atî Ngai-Mûnene nîamûthuurîte na akamûtua mûthamaki wa Isiraeli na nîwatûmaga ûthamaki wake ûthiî na mbere nîûndû wa andû ake a Isiraeli.

**12**

**13** Daudi arîkia kuuma Heburoni, nîwathiîre Jerusalemu na akîvikia aka eengî. Nîwacokire akiga aka engî na nîwagîre anake na erîtu eengî.

**14** Ciana ciake irîa ciaciarîrwe Jerusalemu ciarî Shamua, Shobabu, Nathani, Solomoni,

**15** Ibiharu, Elishua, Nefegi, Jafia,

**16** Elishama, Eliada na Elifeleti.

**16**

**17** Rîrîa Afilisiti meeguire atî Daudi nîmûtuîku mûthamaki wa Isiraeli, Afilisiti onthe nîmaathiîre kûmûcaria nîguo mamûnyite. Na rîrîa Daudi eegwire ûvoro ûcio, nîwathiîre na akîîthitha îtûûrarî rîrîa rîarigicîrîtue na rûthingo rwa vinya.

**18** Nao Afilisiti nîmaakinyire Kîamndarî Kîam Refaimu na magîkara kuo.

**19** Nake Daudi nîwaûririe Ngai-Mûnene atîrî, “Nîûkwenda ntharîkîre Afilisiti? Nîûkûmvotithia kûmavoota?”

**19** Nake Ngai-Mûnene nîwacokirie atîrî, “Îî, thiî ûmatharîkîre! Nîngûkûvotithia kûmavoota.”

**19**

**20** Kwoguo Daudi nîwathiîre Baali-perazimu na akîvoota Afilisiti. Nîwacokire akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene nîetûrûrîte nthû ciakwa wata ûrîa manjî metîkaga rîrîa mecûrîte.” Kwoguo vandû vau vetagwa Baali-perazimu.

**21** Afilisiti nîmaatorokire na magîtiga ngai ciao cia mîvuanano kuo. Nake Daudi na andû ake nîmoocire mîvuanano îo na makîthiî nayo.

**21**

**22** Nao Afilisiti nîmaacokire rîngî Kîamndarî Kîam Refaimu na magîkara kuo.

**23** Rîrîa Daudi aaririe na Ngai-Mûnene rîngî, Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “Ndûkamatharîkîre kuuma mwena ûyû, nwatî thiûrûrûka ûmatharîkîre kuuma mwena ûrîa wîngî wa mîtî ya mîkûngûgû.

**24** Rîrîa ûkegua mûgambo ta wa andû mathirîrîte îgûrû rîa mîtî ya mîkûngûgû, vîndî îo ûkatharîkîra nîûndû ngethîrwa ngûtongoreretie ûkîthiî kûvûûra athigari a mbaara a Afilisiti.”

**25** Daudi nîwekire wa ûrîa Ngai-Mûnene aamwathire eke na nîwavotire kwîngata Afilisiti kuuma Geba nginya Gezeri.

# 2Sam 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îthandûkû rîa kîrîkanîro nîrîavirirwe Jerusalemu

## (

## 1Maû 13.1-14

## ;

## 15.25—16.6,43

## )

**1** Daudi nîwacokanîrîrie athigari arîa maarî na vinya kûu Isiraeli rîngî. Nao onthe maarî athigari ngiri mîrongo îthatû.

**2** Nîwacokire akîthiî nao nginya Baala îrîa îrî Juda, nîguo makagîre îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai kuuma kuo. Îthandûkû rîu rîandîkîtwe rîîtwa rîa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, ûrîa wîkaraga îgûrû rîa Akerubi.

**3** Nîmaarutire îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa Ngai nyombarî ya Abinadabu îrîa yarî îgûrû rîa kîrîma makîrigîrîra îgûrû rîa gîkaari gîcerû. Nao anake a Abinadabu; Uza na Ahio nîo maathiîre na gîkaari kîu.

**4** Ahio nîke watongoretie.

**5** Daudi na Aisiraeli onthe nîmaainire makîrûgaga na vinya wao wonthe nîguo makumie Ngai-Mûnene. Vîndî îo nîmaavûraga ngita, mîtûrirû, ndarama na ithaani irîa iringithanagua.

**5**

**6** Rîrîa maakinyire Nakoni Makori varîa ngano ciavûûragîrwa, ndegwa nîciavîngirwe. Nake Uza nîwanyitîrîre îthandûkû rîa Kîrîkanîro nîguo rîtikagwe.

**7** Nake Ngai-Mûnene nîwarakarirue nî Uza na akîmûraga nîûndû wa gûturîra îthandûkû rîa kîrîkanîro gîtîîo. Uza aakwîrîre vau vakuvî na îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai.

**8** Daudi nîwarakarire nîûndû Ngai-Mûnene nîwaverithirie Uza na marakara. Kwoguo vandû vau vetagwa Perezi-uza nginya ûmûnthî.

**8**

**9** Nake Daudi nîwegwire guoya nîûndû wa Ngai-Mûnene na akiuga atîrî, “Rîu nîngîvota kûthiî na Îthandûkû rîa Ngai-Mûnene gwakwa atîa?”

**10** Kwoguo Daudi ndeendaga kûvira îthandûkû rîa kîrîkanîro Jerusalemu îtûûrarî rîa Daudi; vandû va ûguo, ke nîwagarûrûkire na akîrîvira mûciî kwa Obedi-edomu, ûrîa watûûraga îtûûrarî rîa Gathu.

**11** Îthandûkû rîa Kîrîkanîro nîrîekarire mûciî kwa Obedi-edomu îtîîna rîa mîeri îthatû, na Ngai-Mûnene nîwarathimire Obedi-edomu vamwe na andû onthe a mûciî wake.

**12** Mûthamaki Daudi nîwegwire, atî Ngai-Mûnene nîarathimîte Obedi-edomu na kîrîa kîonthe arî nakîo vamwe na andû onthe a mûciî wake nîûndû wa îthandûkû rîa kîrîkanîro. Kwoguo nîwathiîre akîruta îthandûkû rîa kîrîkanîro mûciî kwa Obedi-edomu na akîrîvira îtûûrarî rîa Daudi na gîkeno kînene mûno.

**13** Na rîrîa andû acio maakuîte îthandûkû rîa Kîrîkanîro maakinyûkirie makinyo matandatû, Daudi nîwamarûngamirie na akîrutîra Ngai-Mûnene îgongoona rîa ndegwa na njaû ino noru.

**14** Nake Daudi nîwainîre Ngai-Mûnene na vinya wake wonthe ekîrîte Efodi.

**15** Kwoguo Daudi na andû onthe a Isiraeli nîmaavirire îthandûkû rîa Kîrîkanîro kûu Jerusalemu makiugagîrîria nîûndû wa gûkena na makîvuvaga tûrumbeta.

**15**

**16** Rîrîa îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene rîatonyagua îtûûrarî rîa Daudi, Mikali mwarî wa Saûlo nîwarorererie ndiricarî na akîona mûthamaki Daudi akinîra Ngai-Mûnene akîrûgarûgaga. Nake nîwanyararire Daudi.

**17** Nîmaaretire Îthandûkû rîa Ngai-Mûnene na makîriigîrîra vandû va rîo îgemarî rîrîa Daudi aatumîte nîûndû wa rîo. Daudi nîwacokire akîrutîra Ngai-Mûnene magongoona ma kûvîvua na ma thayû.

**18** Rîrîa Daudi aarîkirie kûruta magongoona mau, nîwarathimire andû na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**19** na akîmagaîra irio onthe. Nîwamavere wa mûndûmûrûme na mûndûmûka wa wonthe wa Isiraeli mûgate, gîcunjî Kîam nyama îrî mvîvie na geki ya thavibu ino nyûmithie. Andû nîmaacokire wa mûndû akînûka gwake mûciî.

**19**

**20** Vuvarî rîrîa Daudi aathiîre kûrathima andû a mûciî wake, Mikali mwarî wa Saûlo nîwathiîre kûmûtûnga na akîra Daudi atîrî, “Kaî mûthamaki wa Isiraeli nîatûmîte atîwe ûmûnthî-î! Ke eguûririe nguo yake ya ûthamaki methorî ma ndungata ciake cia erîtu ta mûndû mûritu!”

**20**

**21** Nake Daudi nîwerire Mikali atîrî, “Nîminaga ngîtîîa Ngai-Mûnene, ûrîa wanthuurire nîguo nduîke mûtongoria wa andû ake a Isiraeli vandûrî va aguo na andû a mûciî wake. Na nwa ngûthiî na mbere kwina ngîtîîa Ngai-Mûnene.

**22** Nîngûthiî na mbere kwîyagithia gîtîîo makîria ya ûguo mbîkariî rîu. We wavota gwîciiria atî nîrî mûndû ûtarî kîene, nwatî erîtu acio makandîîaga mûno!”

**22**

**23** Mikali mwarî wa Saûlo ndaagîa na ciana nginya rîrîa aakwire.

# 2Sam 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri ya Nathani kûrî Daudi

## (

## 1Maû 17.1-15

## )

## Îvoya rîa Daudi rîa gûcokia ngatho

## (

## 1Maû 17.16-27

## )

**1** Mûthamaki Daudi nîwatûûrire nyombarî yake, na Ngai-Mûnene akîmûgitîra kuuma kûrî nthû ciake cionthe.

**2** Mûthamaki nîwerire mûrathi Nathani atîrî, “Ta roria wone atî rîu mbîkaraga nyombarî îtumîtwe na mîtarakwe, nwatî îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai rigîtwe îgemarî!”

**2**

**3** Nake Nathani nîwacokerie mûthamaki atîrî, “Îka wa ûrîa wonthe ûreciria gwîka, nîûndû Ngai-Mûnene arî vamwe nawe.”

**4** Nwatî ûtukû wa ûcio Ngai-Mûnene nîwerire Nathani atîrî,

**5** “Thiî ûkeere ndungata yakwa Daudi atîrî, ‘We tîwe ûkaandumîra hekarû mbîkarage kuo.

**6** Kuuma rîrîa naarutire andû a Isiraeli Misiri nginya ûmûnthî, ndirî natûûra hekarûrî; ndwîre nthiîcaga ngîkaraga îgemarî.

**7** Kûrîa kuonthe nanathiî na andû a Isiraeli ndianaûria mûtongoria wanarî ûmwe wa arîa naathuurire matongorie andû akwa a Isiraeli kîrîa gîatûmire marega kûndumîra hekarû ya mîtarakwe.’

**7**

**8** “Kwoguo îra ndungata yakwa Daudi, atî nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîramwîra atîrî, ‘Nie naakûrutire kîthakarî kûrîa warîthagia ng'ondu nîguo ûtuîke mûtongoria wa andû akwa a Isiraeli.

**9** Mbîthîrîtwe nîrî nawe kûrîa kuonthe wanathiî, na ngakûvootanîra kûrî nthû ciaku cionthe. Nîngûtûma ûgîe na îgweta wata atongoria a gûkû nthî arîa marî îgweta mûno.

**10** Nî nthuurîrîte andû akwa a Isiraeli kûndû kwa gûtûûra na nîngaatûma matûûre kuo, nîguo na matigacoke kûvinyîrîrua rîngî ta ûrîa meekagwa mbererî nî andû arîa aganu.

**11** Kuuma rîrîa nathuurîre andû akwa a Isiraeli atongoria na magîtonya vûrûrirî ûyû, matûîre matharîkagîrwa nî nthû, nwatî ûndû ûyû ndûgeekîka rîngî. Nîrakwîrîra atî, nîngaakûgitagîra kuuma kûrî nthû ciaku cionthe na ngûve njiarwa.

**12** Rîrîa ûgaakua na ûthikwe, nîngaatua ûmwe wa anake aku mûthamaki na nîngaatûma ûthamaki wake ûgîe na vinya.

**13** Ûcio nîke ûkaandumîra hekarû na nîngaatûma ûthamaki wake ûtûûre tene na tene.

**14** Nîngaatuîka îthe, nake atuîke mûvîcîwa. Angîkaavîtia nîngaamûverithia wata ûrîa mwana averithagua nî îthe.

**15** Nwatî ndikaamûthengutîria wendo wakwa ûtathiraga ûrîa nîmwendete naguo ta ûrîa naathengutîrie Saûlo nîguo we ûtuîke mûthamaki.

**16** Nî ûkaagîa na njiarwa vîndî cionthe na ûthamaki waku ndûkaathira. Nakîo gîtî gîaku Kîam ûthamaki nî gîgaatûûra tene na tene.’ ”

**16**

**17** Nathani nîwerire Daudi maûndû monthe marîa Ngai aamûguûrîrîtie.

**17**

**18** Mûthamaki Daudi nîwatoonyire îgemarî, agîkara nthî mbere ya Ngai-Mûnene na akîvoya akiugaga atîrî, “Ûûi Mwathani Ngai-Mûnene, nie na nyomba yakwa ndirî mwagîrîru wa gwîkîrwa maûndû mau monthe ûmbîkîte,

**19** Nwatî wonete kau karî kaûndû kanini we Mwathani Ngai-Mûnene. Nîûthondekete ciîranîro îgûrû rîgiî njiarwa ciakwa mîaka mîîngî îgaaûka. Na nîwîtîkîrîte mone ûndû ûyû, we Mwathani Ngai-Mûnene!

**20** Nîngîkwîra rîngî atîa? We nîûmbicî nie ndungata yaku, we Mwathani Ngai-Mûnene!

**21** Warî wendi na mûvango waku wa gwîka ûguo. Wîkîte maûndû mama monthe manene ûguo nîguo ûnthomithie,

**22** Kaî wî mûnene we Ngai-Mûnene, Ngai-î! Gatagatîrî ka arîa onthe twaneegua gûtirî wîngî wîkariî tawe.

**23** Gûtirî andû engî gûkû nthî mekariî ta Aisiraeli, arîa wakûûrire kuuma ûkomborî na ûkîmatua andû aku. Maûndû manene na ma magegania marîa wekire nîûndû wao matûmîte ngumo yaku îtambe nthî yonthe. Nîwengatire ndûrîrî irîa ciîngî wa vamwe na ngai ciacio kuuma kûrîa kuonthe andû aku maavîtûkagîrîra, andû wa acio wakûûrîte kuuma Misiri na magatuîka andû aku.

**24** We nîûtuîte Aisiraeli andû aku we mwene tene na tene, nawe Ngai-Mûnene ûgatuîka Ngai wao.

**24**

**25** “Na rîu, Ngai-Mûnene, Ngai, tûûra ûmvingagîria kîîranîro kîrîa wathondekire kîmbîgiî na njiarwa ciakwa, na wîke wata ûrîa waugire nîûgwîka.

**26** Rîîtwa rîaku nî rîtûûra rînenevetue, na andû matûûre maugaga atî, ‘Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîke Ngai wa Isiraeli.’ Nî ûkaamenyerera ûthamaki wakwa tene na tene.

**27** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli! Ndingîtigîra ngîkûvoya îvoya rîîrî, nîûndû nîûnguûrîrîtie maûndû mama monthe nie ndungata yaku, na nîûmbîrîte atî nîûgaatûma njiarwa ciakwa ituîke athamaki.

**27**

**28** “Na rîu, Mwathani Ngai-Mûnene, we nîwe Ngai; We nîûvingagia irîkanîro ciaku vîndî cionthe, na nîûmbîrîrîte kîrîkanîro gîkî Kîamro ûguo.

**29** Rîu nîngûkûria ûrathime njiarwa ciakwa nîguo itûûre ikenagîra wega waku. We Mwathani Ngai-Mûnene, nîwe weranîre ûguo, na nîûtûûra ûrathimaga njiarwa ciakwa tene na tene.”

# 2Sam 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwavootanire

## (

## 1Maû 18.1-17

## )

**1** Vuvarî, Daudi nîwatharîkîre Afilisiti rîngî, akîmavoota na matiacoka kwathana rîngî.

**1**

**2** Nîwacokire akîvoota Amoabu na akîmeera mamame nthî marîte mîvari. Na wa varî andû athatû acio moovetwe nîwaûragire andû aîrî ao kana andû athatû ao. Kwoguo Amoabu nîmaatuîkire ndungata cia Daudi na makîambîrîria kûmûrutîra gooti.

**2**

**3** Daudi nîwacokire akîvoota Hadadezeri, mûvîcî wa Rehobu. Hadadezeri aarî mûthamaki wa Zoba kûrîa kwarî Sîria. Daudi aavootire mûthamaki ûcio rîrîa mûthamaki aathiîte gûkûûra vûrûri wake ûrîa warî vakuvî na rûnjî rwa Farati.

**4** Daudi nîwamûcunire athigari ngiri îmwe na magana mûgwanja (1,700) arîa maathiîcaga matûîte mbarathi na athigari ngiri mîrongo îîrî (20,000) arîa maathiîcaga na magûrû. Nîwatigaririe mbarathi cia kwîgana cia gûkururia ikaari îgana rîmwe, agîcoka agîtemanga icio ciîngî mîkiva ya magûrû ma vuva igîtuîka cionje.

**4**

**5** Rîrîa andû a Damesiki maatûmire athigari a mbaara mathiî magatethie mûthamaki Hadadezeri, Daudi nîwaitharîkîre na akîûraga arûme ngiri mîrongo îrî na igîrî (22,000).

**6** Nîwacokire agîtuma ciîkaro cia athigari ake vûrûrirî wa Damesiki, na andû a Sîria nîmaatuîkire ndungata ciake na nîmaarutaga gooti kûrî Daudi. Ngai-Mûnene nîwatûmire Daudi avootane kûrîa kuonthe aathiîcaga.

**7** Daudi nîwocire ngo cia thaavu irîa ciakuuîtwe nî ndungata cia Hadadezeri na akîivira Jerusalemu.

**8** Nîwacokire agîoca gîcango nyîngî mûno kuuma matûûrarî ma Beta na Berothai marîa maathagwa nî Hadadezeri.

**8**

**9** Rîrîa Toi mûthamaki wa Hamathi eegwire atî Daudi nîwavooteete athigari onthe a mbaara a Hadadezeri,

**10** nîwatûmire mûvîcî, Joramu kûrî mûthamaki Daudi akamûkethie akîmûcokagîria ngatho nîûndû wa kûvoota Hadadezeri, ûrîa Toi aatûîre arûaga nake. Joramu nîwavirîre Daudi iveo ciarûthîtwe na thaavu, sîlûva na gîcango.

**11** Mûthamaki Daudi nîwamûrîre Ngai-Mûnene indo icio, wa vamwe na sîlûva na thaavu irîa aarutire mavûrûrirî marîa aavootete, nîguo itûmagîrwe vîndî îrîa Ngai-Mûnene akûgoocwa.

**12** Namo mavûrûri marîa aavootete nîmo; Edomu, Moabu, Aamoni, Filisiti na Amaleki. Nîwavecanire wana gîcunjî kîmwe Kîam indo irîa aatavîte kuuma kûrî Hadadezeri.

**12**

**13** Daudi nîwathiîre na mbere kûgîa îgweta rîrîa aacokire mûciî arîkia kûûragîra Aedomu ngiri îkûmi na inya Kîandarî gîa Cumbî.

**14** Ke nîwatumire ciîkaro cia athigari ake a mbaara vûrûrirî wonthe wa Edomu, nao andû a kuo magîtuîka ndungata cia Daudi. Nake Ngai-Mûnene nîwatûmire Daudi avootane kûrîa kuonthe aathiîcaga.

**14**

**15** Daudi nîwathanire Isiraeli kuonthe na agatwithanagia maciira kûrî andû ake onthe na kîvooto.

**16** Joabu, ûrîa ng'ina eetagwa Zeruia nîke warî mûnene wa athigari. Nake Jehoshafati mûvîcî wa Ahiludi nîke wamenyagîrîra mandîko.

**17** Zadoku mûvîcî wa Ahitubu, marî na Ahimeleku mûvîcî wa Abiatharu nîo maarî athînjîri-Ngai; nake Seraia nîke warî mwandîki.

**18** Benaia mûvîcî wa Jehoiada nîke warî mûnene wa athigari arîa maarangagîra Daudi, nao avîcî a Daudi nîo maarî athînjîri-Ngai.

# 2Sam 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi na Mefiboshethu

**1** Vîndî îmwe Daudi nîwaûririe atîrî, “Kûrî na mûndû wanarî ûmwe ûtigarîte wa kuuma mûciî wa Saûlo? Ethîrwa kûrî nake, nie nwa mende gwîka mûndû ûcio maûndû maro nîûndû wa Jonathani.”

**1**

**2** Nakuo nîkwarî na ndungata ya mûciî wa Saûlo yetagwa Ziba. Ziba nîwerirwe athiî kûrî Daudi. Nake mûthamaki nîwamûûririe atîrî, “We nîwe wîtagwa Ziba?” Nake nîwacokirie atîrî, “Îî nînie mwathi wakwa.”

**2**

**3** Mûthamaki nîwamûûririe atîrî, “Nîkwa gûtarî wanarî mûndû ûmwe ûtigarîte wa mûciî wa Saûlo, ûrîa nîngîkîra maûndû ma ntha na ma wathîki; wata ûrîa naarîkanîre na Ngai nîngeka?”

**3** Ziba nîwacokirie atîrî, “Kûrî na mûûriû ûmwe wa Jonathani ûtigarîte, nwatî nîmwonju magûrû.”

**3**

**4** Mûthamaki nîwaûririe atîrî, “Arî kû?”

**4** Nake Ziba nîwacokirie atîrî, “Arî mûciî kwa Makiru mûvîcî wa Amieli kûu Lodebari.”

**5** Kwoguo mûthamaki Daudi nîwatûmanire na akiuga mûndû ûcio aretwe.

**5**

**6** Rîrîa Mefiboshethu mûvîcî wa Jonathani ûrîa warî ûmawe wa Saûlo aakinyire kûrî Daudi, nîwenamîrîre mbere ya Daudi na gîtîîo. Nake Daudi nîwamwîtire atîrî, “Mefiboshethu,” Nake nîwamûcokerie atîrî, “Îî nîrî ava nie ndungata yaku.”

**6**

**7** Daudi nîwamwîrire atîrî, “Tiga gwîtigîra nîngûgwîka maûndû ma ntha nîûndû wa aguo Jonathani; na nîngûgûcokeria kîthaka kîonthe kîrîa Kîamrî Kîam ûmaguo Saûlo, na tûkaarîcanagîra nawe vingo cionthe.”

**7**

**8** Mefiboshethu nîwenamîrîre mbere yake rîngî na akiuga atîrî, “Mwathi wakwa, nie mbîkariî ta ngui îno nguû! Nîndûî gîgûtûma ûtuîke mwaro ûguo kûrî nie?”

**8**

**9** Nake mûthamaki nîwetire Ziba, ndungata îo ya Saûlo na akîmîra atîrî, “Nînava Mefiboshethu mûvîcî wa Jonathani mwathi waku indo cionthe irîa ciarî cia Saûlo na cia mûciî wake.

**10** Nwatî we, anake aku na ndungata ciaku mûkaarîmagîra mîgûnda ya Saûlo, na mûkaretaga maciaro mayo, nîguo mûvîcî wa mwathi waku onage gîa kûrîa. Nwatî nie tûkarîcanagîra na Mefiboshethu vingo cionthe.” (Ziba aarî na anake îkûmi na atano na ndungata mîrongo îîrî).

**10**

**11** Nake Ziba nîwacokirie atîrî, “Nie nîngwîka ûrîa wonthe mwathi wakwa wathana.”

**11** Kwoguo Mefiboshethu nîwatûûrire arîcanagîra irio na mûthamaki ta ûmwe wa anake a mûthamaki.

**12** Mefiboshethu aarî na mwanake wetagwa Mika. Nao andû onthe a mûciî wa Ziba nîmaatuîkire ndungata cia Mefiboshethu.

**13** Kwoguo Mefiboshethu ûrîa wonjete magûrû wa moîrî nîwatûûrire Jerusalemu arîcanagîra na mûthamaki.

# 2Sam 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwavootire Aamoni na andû a Sîria

## (

## 1Maû 19.1-19

## )

**1** Vuva wa kavinda kanini, Nahashu mûthamaki wa Aamoni nîwakwire, nake mûvîcî Hanuni agîtuîka mûthamaki.

**2** Mûthamaki Daudi nîwaugire atîrî, “Nie nwanginya mbîke Hanuni mûvîcî wa Nahashu maûndû maro wata ûrîa îthe aambîkire.” Kwoguo Daudi nîwatûmire anjaama mathiî makamûkinyîrie macakaya make.

**2** Rîrîa maakinyire kûu vûrûrirî wa Aamoni,

**3** atongoria a Aamoni nîmeerire mûthamaki atîrî, “Ûreciria atî nîûndû Daudi nîatûmîte anjaama maûke magûcakaithie nîkwa atîîte aguo mûno? Naarî tî ûguo! Amatûmîte gûkû marî athigani matuîrie îtûûra nîguo atûvoote!”

**3**

**4** Kwoguo Hanuni nîwanyitire anjaama acio a Daudi, akîmenjithia nderu mwena ûmwe wa mûndû wa mûndû, agîcoka agîtinithia nguo ciao kuuma kîûnûrî kûthiî na nthî, na akîmeera mathiî.

**5** Rîrîa Daudi aamenyithirue ûvoro ûcio, nîwatûmanire matûngwe nîûndû andû acio nîmegucaga nthoni nyîngî mûno. Nîwacokire akîmeera mekare Jeriko nginya rîrîa nderu ciao ikaneneva rîngî macoke macoke.

**5**

**6** Rîrîa Aamoni moonire atî nîmatuma ûthû na Daudi, nîmaakomborire athigari ngiri mîrongo îîrî cia Sîria kuuma Bethireehobu na Zoba, athigari ngiri îkûmi na igîrî kuuma Tobu, na mûthamaki wa Maaka na athigari ake ngiri îmwe.

**7** Rîrîa Daudi eegwire ûvoro ûcio, nîwamatûmîre Joabu na athigari a mbaara onthe arîa maarî njamba.

**8** Nao Aamoni nîmaathiîre marî na indo ciao cia mbaara na makîrûngama kîvingorî Kîam Raba. Raba rîarî îtûûra rîao rîrîa rînene. Nao andû a Sîria na andû arîa maaumîte Tobu wa vamwe na arîa maaumîte Maaka nîmaarûngamire kûu maarî werûrî.

**8**

**9** Vîndî îrîa Joabu oonire atî athigari a nthû ciake nîmakûvûrana nake maumîte mwena wa mbere na wa vuva, nîwathuurire athigari arîa maarî njamba a Isiraeli na akîmaiga meerekanîrîte na andû a Sîria.

**10** Nîwacokire akiga athigari acio engî marî rungu rwa mûrwang'ina Abishai, ûrîa nake wacokire akiga athigari acio meerekanîrîte na Aamoni.

**11** Joabu nîwerire Abishai atîrî, “Wona andû a Sîria takwa makûmvoota, ûûke ûndethererie. Nanie nona andû a Aamoni takwa magûkûvoota nîngûka gûgûtethereria.

**12** Îyûmîrîrie! Tûrûe na vinya nîûndû wa andû etû na matûûra ma Ngai wetû. Nake Ngai-Mûnene aroeka wa ûrîa akwona kwagîrîre.”

**12**

**13** Joabu na andû ake nîmaathiîre mbere kûtharîkîra andû a Sîria, nao andû a Sîria magîtoroka.

**14** Rîrîa Aamoni moonire atî andû a Sîria nîmatoroka, nîmaatiganîrie Abishai na magîcoka îtûûrarî rîao. Joabu nîwatigire kûrûa na Aamoni na agîcoka Jerusalemu.

**14**

**15** Nwatî rîrîa andû a Sîria moonire atî nîmavootwa nî Aisiraeli nîmaacokanîrîrie andû ao onthe vamwe.

**16** Nake mûthamaki Hadadezeri nîwatûmanîre andû arîa maarî mûringo ûcio wîngî wa Rûnjî rwa Farati maûke. Nao nîmaaûkire Helamu matongoretue nî Shobaku, mûnene wa athigari a mbaara a Hadadezeri ûrîa warî mûthamaki wa Zoba.

**17** Rîrîa Daudi aamenyithirue ûvoro ûcio nîwacokanîrîrie athigari onthe a Isiraeli, makîringa rûnjî rwa Jorodani na magîkinya Helamu, kûrîa andû a Sîria maarûngamîte mevarîrîtie kûrûa nake. Nayo mbaara nîyambîrîrie

**18** na andû a Isiraeli makîngata athigari a Sîria. Nake Daudi na andû ake nîmaaûragire andû magana mûgwanja a Sîria arîa maatwarithagia ikaari cia mbarathi na andû ngiri mîrongo îna arîa maathiîcaga matûîte mbarathi. Nîmaacokire magîtivia Shobaku, mûnene wa nthû ciao na agîkuîra kûu mbaararî.

**19** Rîrîa athamaki onthe arîa maarî ndungata cia Hadadezeri moonire atî nîmavootwa nî Aisiraeli, nîmegucanire na Aisiraeli na magûtuîka ndungata cia Aisiraeli. Kwoguo andû a Sîria nîmeetigîre gûcoka gûtethia Aamoni rîngî.

# 2Sam 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi na Bathisheba

**1** Kîambîrîriarî Kîam mwaka vîndî îrîa athamaki maamenyerete kûthiî mbaararî, Daudi nîwatûmire Joabu, vamwe na ndungata ciake wana Aisiraeli onthe mathiî vamwe. Nao nîmaavootire Aamoni na makîthiûrûrûkîria îtûûra rîa Roba. Nwatî Daudi ke mwene nîwatigirwe Jerusalemu.

**2** Mûthenya ûmwe kîvwaî, Daudi nîwaûkîrire akiuma varîa aanogokaga na agîtwa îgûrû rîa nyomba ya Mûthamaki. Rîrîa aacerangaga kûu îgûrû, nîwonire mûndûmûka akîîthambia. Mûndûmûka ûcio aarî mûthaka mûno.

**3** Kwoguo Daudi nîwatûmire mûnjaama agatuîrie amenye ûvoro wîgiî mûndûmûka ûcio. Nake mûnjaama ûcio nîwamenyire atî mûndûmûka ûcio aarî Bathisheba mwarî wa Eliamu, na aarî mûndûmûka wa Uria ûrîa Mûhiti.

**4** Daudi nîwatûmire anjaama mathiî makagîre Bathisheba, na mamûrete kûrî ke. Daudi nîwamenyanire nake kîîmwîrî. (Nake Bathisheba aarî wa vîndî arîkia îvinda rîake rîa kwîtheria wata ûrîa eekaga wa mweri). Bathisheba nîwacokire akînûka kwao mûciî.

**5** Vuvarî, Bathisheba nîwamenyire atî aarî na nda na agîtûmana ndûmîrîri kûrî Daudi akavewe ûvoro ûcio.

**5**

**6** Nake Daudi nîwatûmanîre Joabu akeerwe atîrî, “Ndetere Uria ûrîa Mûhiti.” Nake Joabu nîwarekererie Uria athiî kûrî Daudi.

**7** Rîrîa Uria aakinyire kûrî Daudi, Daudi nîwamûûririe kana Joabu na athigari nwa aro, na ûrîa mbaara yathiîcaga na mbere.

**8** Nîwacokire akîîra Uria atîrî, “Thiî gwaku mûciî wambe ûkanogoke vanini.” Nake Uria nîwaumire nyombarî ya mûthamaki na akîthiî. Daudi nîwacokire akîmûtûmîra kîveo gwake mûciî.

**9** Nwatî Uria ndeenûka gwake mûciî. Vandû va ûguo ke aamamire kîvingorî Kîam nyomba ya mûthamaki marî na ndungata irîa ciarangagîra nyomba ya mûthamaki.

**10** Rîrîa Daudi aamenyithirue atî Uria ndeenûka gwake mûciî, ke nîwaûririe Uria atîrî, “Ndwîthîrîtwe mûciî gwa kavinda karaca, ûraregire kûthiî mûciî nîkî?”

**10**

**11** Nake Uria nîwacokerie Daudi atîrî, “Andû a Isiraeli na Juda marî mbaararî na îthandûkû rîa Kîrîkanîro. Nake mwathi wakwa, Joabu vamwe na ndungata ciake mambîîte magema mao werûrî. Nîngîrathiîre mûciî ngarîe, ngînyunyaga na njoke menyane kîîmwîrî na mûndûmûka wakwa atîa? Nînîvîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo atî, ndîngîrekire ûndû ta ûcio!”

**11**

**12** Daudi nîwerire Uria atîrî, “Îkara gûkû ûmûnthî na nîngaakûrekereria rûyû ûthiî.” Kwoguo Uria nîwekarire kûu Jerusalemu mûthenya ûcio na mûthenya ûcio wîngî.

**13** Daudi nîwetire Uria makarîcanîre irio cia kîvwaî nake na akîmûva gîa kûnyua. Uria nîwarîwe nî ndivei, na mûthenya ûcio wanaguo ndaathiî gwake mûciî; nwatî aamamire gîtandarî gîake marî na ndungata cia mwathi wake.

**13**

**14** Kîraûko, Daudi nîwandîkîre Joabu maarûa na agîtûma Uria athiî nayo akîmûvirîra.

**15** Maarûarî îo, aandîkire atîrî, “Iga Uria mbere varîa mbaara îmatîrîte mûno, namue mûkînacoka mûmûtige aûragwe.”

**16** Kwoguo rîrîa Joabu aathiûrûrûkagîria îtûûra rîu, nîwaigire Uria vandû varîa aaicî atî nîvo nthû irîa irî na vinya ciarî.

**17** Nacio nthû cia îtûûra nîciaumire ikîthiî kûrûa na athigari a Joabu; nao athigari amwe a Daudi nîmaaûraganîrue vamwe na Uria.

**17**

**18** Kwoguo Joabu nîwatûmire mûnjaama athiî akave Daudi ûvoro wîgiî mbaara îo,

**19** na nîwataarire mûnjaama ûcio na akîmwîra atîrî, “Warîkia kûva mûthamaki ûvoro wonthe wîgiî mbaara,

**20** avota kûrakara na akûrie atîrî, ‘Mûrathiîre vakuvî na îtûûra rîu kûrûa nao nîkî? Nîkwa mûtaramenyaga mavota kûmûratha na mîguî marî nthingorî?

**21** Nîkwa mûtararirikana ûrîa Abimeleki mûvîcî wa Gideoni aaûragirwe? Kinthî ndaaûragîrwe kûu Thebezi, rîrîa mûndûmûka aamwikîîrie îthiga rîa kîthîi arî rûthingorî; Mûrathiîre vakuvî na rûthingo nîkî?’ Ûkamûcokeria atîrî, ‘Wana ndungata yaku Uria ûrîa Mûhiti nîaraûragirwe.’ ”

**21**

**22** Kwoguo mûnjaama ûcio nîwathiîre kûrî Daudi na akîmwîra maûndû monthe marîa Joabu aamûtûmîte akamwîre.

**23** Mûnjaama ûcio nîwerire Daudi atîrî, “Andû a îtûûra rîu nîmaatûkîririe vinya na nîmaaumîre îtûûrarî na magîûka kûrûa natue werûrî. Nwatî nîtwamacokithirie tûkîmakinyia mwîrîgarî wa îtûûra.

**24** Nao andû arîa maarathanaga na mîguî nîmaatuikirie mîguî marî rûthingorî îgûrû, na amwe a ndungata ciaku nîmaaûragirwe. Wanayo ndungata yaku, Uria ûrîa Mûhiti nîaraûragirwe.”

**24**

**25** Daudi nîwerire mûnjaama ûcio atîrî, “Ûmîrîria Joabu na ûmwîre ndagatangîke nîûndû wa ûndû ûcio, nîûndû gûtirî mûndû ûngîvota kûmenya nî mûndû ûrîkû ûngîkuîra mbaararî. Mwîre arîtharîkîre na vinya nginya avootane na acunane îtûûra rîu.”

**25**

**26** Rîrîa Bathisheba eegwire, atî mûthuuriwe aarî mûrage, nîwamûcakaîre.

**27** Rîrîa îvinda rîa macakaya rîathirire, Daudi nîwatûmanire Bathisheba agîrûe na avirwe kwa Daudi mûciî. Bathisheba nîwatuîkire mûndûmûka wa Daudi na nîwamûciarîre kavîcî. Nwatî Ngai-Mûnene ndaakenua nî ûguo Daudi eekîte.

# 2Sam 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri ya mûrathi Nathani na kwîrira kwa Daudi

## Mûvîcî wa Daudi nîwakwire

## Solomoni nîwaciarirwe

## Daudi nîwatavire Raba

## (

## 1Maû 20.1-3

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwatûmire mûrathi Nathani kûrî Daudi. Nake Nathani nîwathiîre kûrî Daudi na akîmwîra atîrî, “Nîkwarî na arûme aîrî maatûûraga îtûûrarî rîmwe; ûmwe aarî gîtonga nake ûcio wîngî aarî mûthîni.

**2** Mûndû mûrûme ûcio warî gîtonga aarî na ng'ondu na ng'ombe nyîngî,

**3** nwatî mûndûmûrûme ûcio warî mûthîni aarî na kamwatî kamwe tu aagûrîte. Nîwakamenyerere na gagîkûrîra kûu gwake mûciî vamwe na ciana ciake. Nako kaarîcaga irio wa irîa ke mwene aarîcaga na gakanyunyaga kîrîa ke aanyunyaga. Kaamamaga vakuvî nake na kûrî ke, kamwatî kau geekariî ta mwarî.

**4** Mûthenya ûmwe mûndû ûcio warî gîtonga nîwagîre na mûgeni gwake mûciî. Gîtonga kîu gîtietîkîra kûthînjîra mûgeni wakîo nyamû îmwe ya ndîthia ciakîo nîguo kîmûthondekere irio. Vandû va ûguo, ke aanyitire kamwatî ka mûndû ûcio mûthîni na gîkîrugîra mûgeni wakîo.”

**4**

**5** Daudi nîwarakarirue nî gîtonga kîu mûno na akîîra Nathani atîrî, “Nevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo, atî mûndû ûrîa wîkîte ûguo agîrîrwe nî gûkua!

**6** Na nwanginya arîve kamwatî kau maita mana nîûndû wa gwîka gîîko ta kîu na nîûndû ndaarî na ntha.”

**6**

**7** Nake mûrathi Nathani nîwerire Daudi atîrî, “We nîwe mûndû ûcio, na Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arauga atîrî, ‘Naagûtuire mûthamaki wa Isiraeli na ngîkûvonokia kuuma kûrî Saûlo.

**8** Nînaakûvere ûthamaki wake wana aka ake; nînaagûtuire mûthamaki wa Isiraeli na Juda. Ethîrwa maûndû mau matingîakwîganire, nîngîakûongerera mengî.

**9** Rîu nîndûî gîtûmîte ûkararie watho wa Ngai-Mûnene? Nîndûî gîtûmîte wîke ûndû ûyû mûcûku ûguo? Watûmire Uria aûragîrwe mbaararî nî Aamoni na ûgîcoka ûgîoca mûndûmûka wake!

**10** Nîûndû wa ûguo, andû amwe kuuma njiarwarî ciaku cionthe magaakua gîkuû Kîam ruuo nîûndû nîûregete kûmbathîkîra na nîwocete mûndûmûka wa Uria.

**11** Nînevîta nauga atî nîngaatûma mûndû wa kuuma mûciî waku akûretere thîna. Ûndû ûcio nîûkawona rîrîa ngaagûcuna aka aku na nîmavecane kûrî mûndû wîngî, nake nîakaamenyana nao kîîmwîrî mûthenya riûa rîarîte.

**12** Ûndû ûcio wekire, wekire na nthitho, nwatî nie ngeeka ûguo riûa rîarîte Aisiraeli onthe makîonaga.’ ”

**12**

**13** Daudi nîwerire Nathani atîrî, “Nie nîmvîtîrîtie Ngai-Mûnene.”

**13** Nake Nathani nîwerire Daudi atîrî, “Ngai-Mûnene nîwakûovera mevia maku, na tîûkua.

**14** Nwatî na njîra ya gîîko kîu wîkîte, nîûnyararîte Ngai-Mûnene. Kwoguo kaana kau nwanginya gagaakua.”

**15** Nathani nîwacokire akînenûka gwake mûciî.

**15** Ngai-Mûnene nîwatûmire kaana kau mûndûmûka wa Uria maaciarîte na Daudi karûare mûno.

**16** Daudi nîwavoere kaana kau nîguo kavone. Nîwenyerekirie na ûtukû nîwatonyaga nyomba gwake na akarara amamîte nthî.

**17** Nacio ndungata cia gwake mûciî nîciathiîre kûrî ke na ikîgeria kûmûkîria, nwatî nîwaregire kûrîcanîra irio nacio.

**18** Vuva wa kiumia kîmwe kaana kau nîgaakuire. Nacio ndungata cia Daudi nîcietigîre kûmwîra ûvoro ûcio, na nîmeeranire atîrî, “Vîndî îrîa kaana kau kararî mwoyo, Daudi ndaratwaragîria wana twamwarîria. Tûngîvota kûmwîra atîa atî kaana nî gakuû? Avota kwîgera ngero!”

**18**

**19** Nwatî rîa Daudi oonire ndungata ikîvevanîrîra, nîwamenyire atî kaana kaarî gakuû. Kwoguo nîwaûririe ndungata ciake atîrî, “Nîkwa kaana karî gakuû?”

**19** Nacio nîciamwîrire atîrî, “Îî nî gakuû.”

**19**

**20** Daudi nîwaûkîrire varîa aamamîte nthî, akîîthambia agîîcanûra njuîrî, na agîcenjia nguo. Nîwacokire akîthiî nyombarî ya Ngai-Mûnene na akîvoya. Vuva wa ûguo nîwacokire gwake mûciî agîtia irio na akîrîa.

**21** Nacio ndungata ciake nîciamwîrire atîrî, “Tue tûtiramenya ûguo ûreka. Nîûndû rîrîa kaana kaarî mwoyo, we nîwakarîrîre na ûkîînyerekia. Nwatî rîrîa karakwire ûraûkîrire na warîa irio!”

**21**

**22** Daudi nîwacokirie atîrî, “Îî nîguo nînîrenyerekagia na ngarîra rîrîa kararî mwoyo. Nîreciragia Ngai-Mûnene nîakûmbîguîra ntha na avonie kaana kau.

**23** Nwatî rîu nîûndû nîgakuû-î, nîngîînyerekia nîkî. Nie nwa nîkariûkie rîngî? Nie nîmbîcî atî mûthenya ûmwe nîngaathiî kûu karî, nwatî ko gatingîcoka kûrî nie.”

**23**

**24** Daudi nîwavorerie mûndûmûka wake Bethisheba, akîmenyana nake kîîmwîrî na agîciara kavîcî. Daudi nîwatuîrîre kaana kau rîîtwa Solomoni. Ngai-Mûnene nîwendire kavîcî kau

**25** na akîatha mûrathi Nathani agatuîre rîîtwa Jedidia nîûndû Ngai-Mûnene nîwakendete.

**25**

**26** Joabu nîwarûire na Raba, îtûûra rîrîa rîarî rînene rîa Aamoni na akîrîtava.

**27** Nîwacokire agîtûma anjaama mathiî kûrî Daudi makamwîre atîrî, “Nîntharîkîrîte Raba na ngatava ithima ciakuo cia manjî.

**28** Kwoguo cokanîrîria athigari acio engî aku, mûtharîkîre îtûûra rîu na mûrîtave, kana nîrîtave na rîcoke gwîtanua na rîîtwa rîakwa.”

**29** Daudi nîwacokanîrîrie athigari ake, makîthiî Raba, makîtharîkîra îtûûra rîu na makîrîtava.

**30** Nîwacokire akîruta nthûmbî ya thaavu îrîa yarî kîongorî Kîam mûthamaki wa Aamoni. Nayo yarî na ûrito wa kilo ta mîrongo îthatû na ithano na yarî na tûthiga twa goro ndarî ya yo. Daudi nîwamigîrîre kîongorî gîake. Nîwacokire agîkuua indo nyîngî irîa ciatavîtwe kuuma îtûûrarî rîu.

**31** Nîwacokire agîtua andû a kuo aatûri a mbaû na mîcumano, aruti wîra na macembe ma cuuma, na mathanwa ma cuuma, na athondeki a matuvarî. Ûguo nîguo eekire andû onthe a matûûra mau mengî ma Aamoni. Nake Daudi na andû ake onthe nîmaacokire Jerusalemu.

# 2Sam 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Amunoni na Tamarû

## Abusalomu nîwerîvîrîrie

**1** Abusalomu mûvîcî wa Daudi aarî na mwarwang'ina mûthaka mûno wetagwa Tamarû. Nake Amunoni, ûmwe wa anake a Daudi nîwendire Tamarû.

**2** Amunoni nîwendire Tamarû mûno nginya akîîrwarithia nîûndû wa mwarwang'ina. Tamarû aarî nthingi na Amunoni ndangîavotire gwîka wanarî ûndû nake.

**3** Nwatî Amunoni aarî na mûratawe wetagwa Jonadabu mûvîcî wa Shama. Shama aarî mûrwang'ina na Daudi. Nake Jonadabu aarî mûndû mwara mûno.

**4** Jonadabu nîwaûririe Amunoni atîrî, “We wî mûvîcî wa mûthamaki. Nîndûî kîrakûthînia nîûndû monaga wî mûrakaru mîthenya yonthe?”

**4** Amunoni nîwamûcokerie atîrî, “Nîmendete Tamarû mwarwang'ina na Abusalomu mûrwaiya.”

**4**

**5** Jonadabu nîwamwîrire atîrî, “Îîrwarithie na ûthiî ûkamame ûrîrî. Rîrîa aguo agaûka gûkwona ûkaamwîra atîrî, ‘Nakûthaitha wîre Tamarû mwarwaiya aûke amve irio. Nîmenda aûke anthondekere irio gûkû ngîonaga na acoke amve irio ke mwene ndîe.’ ”

**6** Kwoguo Amunoni nîwerwarithirie na akîthiî ûrîrî.

**6** Rîrîa mûthamaki Daudi aathiîre kûmwona, Amunoni nîwamwîrire atîrî, “Nakûthaitha tu ûreke Tamarû aûke gûkû anthondekere tûmîgate ngîonaga na acoke amve ke mwene ndîe.”

**6**

**7** Kwoguo Daudi nîwatûmanîre Tamarû akeerwe athiî mûciî kwa mûrwang'ina Amunoni na amûthondekere irio.

**8** Tamarû nîwathiîre kuo na akîthîra Amunoni amamîte ûrîrî. Tamarû nîwocire kîmere Kîam mûtu wa ngano na akîruga mîgate wa Amunoni akîonaga.

**9** Nîwacokire akîmwîvûrîra, nwatî nîwaregire kûrîa. Amunoni nîwerire Tamarû atîrî, “Îngata andû onthe maume nja.” Nao andû onthe nîmaaumire nja.

**10** Amunoni nîwacokire akîra Tamarû atîrî, “Ndetere mîgate ava ûrîrîrî na ûmbakîrie we mwene.” Nake Tamarû nîwocire mîgate na akîmûvirîra.

**11** Nwatî rîrîa Tamarû aamûkuvîvîrie, Amunoni nîwamûnyitire njara na akîmwîra atîrî, “Ûka tûmame nawe mwarwaiya.”

**11**

**12** Tamarû nîwamûcokerie atîrî, “Naarî tiga kûningîrîria mbîke ûndû wa gîconoko kînene ûguo! Ûndû ta ûcio ndwanekwa gûkû Isiraeli!

**13** Nie ndingîvota kûthiî nîûndû wa nthoni. We nawe nî wîthîrwa ûconorithîtue Isiraeli kuonthe. Nakûthaitha tu warie na mûthamaki, na nîrî na ma atî nîakûmvecana kûrî we.”

**14** Nwatî Amunoni ndaathikîrîria ûguo eeragwa nî Tamarû. Na nîûndû ke aarî na vinya kûrî Tamarû, nîwamûnyitire na akîmenyana nake kîîmwîrî na vinya.

**14**

**15** Vuva wa ûguo, Amunoni nîwamenire Tamarû mûno. Nîwamûmenire gûkîra ûrîa aamwendete mbererî. Amunoni nîwacokire akîîra Tamarû atîrî, “Ûkîra na ûthiî.”

**15**

**16** Nwatî Tamarû nîwamwîrire atîrî, “Naarî, kûmîngata nî îvîtia rînene gûkîra ûguo wambîka!”

**16** Nwatî Amunoni ndaamûthikîrîria.

**17** Amunoni nîwetire ndungata yake na akîmîra atîrî, “Thengutia mûndûmûka ûyû ava methorî makwa! Mûrute nja na ûcoke ûvinge mûrango!”

**18** Kwoguo ndungata îo yake nîyarutire mûndûmûka ûcio nja na îkîvinga mûrango.

**18** Tamarû eekîrîte nguo ndaca ya ûthamaki îrî na njara ndaca. Vîndî îo, nguo cia mûthemba ûcio nîcio ciekagîrwa nî mwarî wa mûthamaki atarî mûviku.

**19** Tamarû nîweîtîrîrie mûu kîongorî gîake, agîtembûranga nguo îo yake ndaca, agîcoka akîîmika ûthiû wake na njara na akîthiî akîrîraga.

**20** Nwatî rîrîa mûrwang'ina Abusalomu aamwonire nîwamûûririe atîrî, “Nîkwa Amunoni akûnyita na vinya? Nakûthaitha mwarwaiya, ndûkareke ûndû ûcio ûkûthînia mûno. Amunoni nî mûrwanyûkwe. Kwoguo ndûkeere mûndû wanarî ûmwe ûvoro ûcio.” Nake Tamarû nîwatûûrire mûciî kwa mûrwang'ina Abusalomu arî na kîeva na nthoni nyîngî.

**20**

**21** Rîrîa mûthamaki Daudi eegwire ûrîa gwekîkîte, nîwarakarire mûno.

**22** Nake Abusalomu nîwamenire Amunoni mûno nîûndû wa kûnyita mwarwang'ina Tamarû na vinya na ndaacoka kwarîria Amunoni rîngî.

**22**

**23** Vuva wa mîaka îîrî, Abusalomu nîwenjaga ng'ondu ciake guoya kûu Baali-hazoru, na nîwetire anake a mûthamaki nîguo methîrwe marî vo. Baali-hazoru yarî vakuvî na îtûûra rîa Efiraimu.

**24** Abusalomu nîwathiîre kûrî Mûthamaki Daudi na akîmwîra atîrî, “Mwathi wakwa mûthamaki nînîrenjithia ng'ondu ciakwa guoya. Nakûthaitha ûûke mûrî na ndungata ciaku nîguo tûnyitanîre.”

**24**

**25** Nwatî mûthamaki nîwerire Abusalomu atîrî, “Naarî mûvîcîwa, tûngîthiî tuonthe twavota gûgûkuithia mûrigo mûrito.” Abusalomu nîwaringîrîrie mûthamaki mathiî, nwatî mûthamaki nîwaregire na nîwarathimire Abusalomu na akîmwîra athiî.

**25**

**26** Abusalomu nîwacokire akîîra mûthamaki atîrî, “Ethîrwa tî mûka, îra wanarî mûrwaiya Amunoni tûthiî nake.”

**26** Nake mûthamaki nîwamûûririe atîrî, “Ûrenda kûthiî nake nîkî?”

**27** Nwatî Abusalomu nîwathiîre na mbere kûringîrîria mûthamaki nginya mûthiiarî Daudi akîrekereria Amunoni na anake acio engî onthe ake mathiî na Abusalomu.

**27** Abusalomu nîwathondekire kîrugo ta Kîam mûthamaki

**28** na akîatha ndungata ciake agîciîra atîrî, “Tuîriani mûmenye waro vîndî îrîa Amunoni agaatuîka mûrîu, na rîrîa ngaamwîra mûmûrage, mûgeka guo. Mûtigetigîre nîûndû nînie ngaûrua nwatî tî mue. Îyûmîrîrieni na mûgîe na ûcamba!”

**29** Kwoguo ndungata cia Abusalomu nîciekire wata ûrîa Abusalomu aaciathîte na nîciaûragire Aamoni. Nao anake acio engî onthe a mûthamaki Daudi nîmaatûîre mvunda ciao na makîûra.

**29**

**30** Vîndî îrîa maarî njîrarî menûkîte, Daudi nîwerirwe atîrî, “Abusalomu nîaûragîte anake aku onthe na gûtirî wanarî ûmwe ûtigarîte!”

**31** Vîndî îo mûthamaki nîwarûngamire, agîtembûranga nguo ciake na akîmama nthî nîûndû wa kîmako. Wana ndungata cionthe ciake irîa ciarî vamwe nake nîciatembûrangire nguo ciacio.

**32** Nwatî Jonadabu mûvîcî wa Shama, Shama ûrîa warî mûrwangîna na Daudi nîwaugire atîrî, “Mwathi wakwa, ndûgecirie atî ciana cionthe ciaku nîciaûragwa; Amunoni wenga tu nîke mûkuo. Abusalomu nîke wathanire aûragwe, nîûndû kuuma vîndî îrîa Amunoni anyitire mwarwang'ina na vinya na akîmûmenya kîmwîrî, Abusalomu ethîrîtwe akîvanga kwîrîvîrîria.

**33** Kwoguo we mwathi wakwa ndûgecirie atî ciana cionthe ciaku nî nguû. Amunoni wenga tu nîke mûkuo.”

**33**

**34** Kavindarî wa kau Abusalomu nîwaûrire. Nake mûthigari ûrîa warangagîra nîwaroririe na akîona gîkundi kînene Kîam andû kînyûrûkîte na varavara kuuma Horonaimu , îthiîte na rûtere rwa kîrîma.

**35** Nake Jonadabu nîwerire mûthamaki Daudi atîrî, “Taroria avîcî a mûthamaki nîmaûka wata ûrîa ndungata yaku yaugire, nîguo gwatuîka”

**36** Nake arîkia kuga ûguo, anake a Daudi nîmaakinyire na makîambîrîria kûrîra maugîrîtie. Nake Daudi na ndungata ciake cionthe nîmaarîrire mûno.

**36**

**37** Abusalomu nîwatorokire na akîthiî kûrî Talimai mûvîcî wa Amihudi. Amihudi aarî mûthamaki wa Geshuri. Nake Daudi nîwacakaîre mûvîcî gwa kavinda karaca.

**38** Abusalomu nîwathiîre na agîkara Geshuri îvinda rîa mîaka îthatû

**39** Nwatî rîrîa Daudi aathirirwe nî kîeva gîa gîkuû Kîam Amunoni, nîwerirîrie kwona mûvîcî Abusalomu.

# 2Sam 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Joabu nîwavangire ûrîa Abusalomu agûcoka Jerusalemu

## Abusalomu nîmaacokanîrîre na Daudi

**1** Joabu nîwamenyire atî mûthamaki Daudi nîweriragîria mûno kwona Abusalomu.

**2** Kwoguo Joabu nîwatûmanîre mûndûmûka ûmwe warî mûûgî watûûraga îtûûrarî rîa Tekoa. Rîrîa mûndûmûka ûcio aathiîre kûrî Joabu, Joabu nîwamwîrire atîrî, “Îîtue atî nîkwa ûracakaya, wîkîre nguo ciaku cia macakaya, na ndûgacanûre njuîrî ciaku na wîtue ta mûndûmûka wîthîrîtwe agîcakaya kavinda karaca.

**3** Ûcoke ûthiî kwî mûthamaki na ûmwîre ûrîa ngûkwîra ûkauge.” Nake Joabu nîwacokire akîîra mûndûmûka ûcio ûrîa aarî eere mûthamaki.

**3**

**4** Mûndûmûka ûcio nîwathiîre kûrî mûthamaki akîînamîrîra nthî na gîtîîo na akiuga atîrî, “Nakûthaitha ûndethie mwathi wakwa!”

**4**

**5** Nake mûthamaki nîwamûûririe atîrî, “Ûrenda atîa?” Nake mûndûmûka agîcokia atîrî, “Mwathi wakwa nie nîrî mûndûmûka wa ndigwa, nîûndû mûthuuri wakwa nîwakwire.

**6** Mwathi wakwa nie naarî na anake aîrî. Mûthenya ûmwe, nîmaanegenanîrie kîthakarî kûndû gûtaarî na mûndû wa kûmeguithania. Mwanake ûmwe nîwaringire ûcio wîngî na akîmûraga.

**7** Rîu mwathi wakwa, andû onthe a mûciî wetû nîarakaru nîûndû wakwa na marenda atî nîmanengere mûvîcîwa nîguo mamûûrage nîûndû wa kûûraga mûrwang'ina. Mangîka ûguo, nie nîngîtigwa ndarî na kavîcî. Mangîthiria kîîrîgîrîro gîakwa kîrîa gîtigarîte na magatiga mûthuuriwa atarî na kavîcî kangîgaatûma rîîtwa rîake rîririkanagwe.”

**7**

**8** Mûthamaki nîwacokire akîîra mûndûmûka ûcio atîrî, “Thiî gwaku mûciî, nîngûrûmbûyia ûvoro ûcio.”

**8**

**9** Nake mûndûmûka ûcio nîwerire mûthamaki atîrî, “Mwathi wakwa mûthamaki, wa ûrîa wonthe ûgeeka, andû a mûciî wakwa nanie tûronyitwa nî thîna ûcio; nwatî we mwene na andû a mûciî waku mûrorega kûnyitwa nî thîna wanarî îrîkû.”

**9**

**10** Mûthamaki nîwerire mûndûmûka ûcio atîrî, “Mûndû wa wonthe angîkûmakia na ûndû wa wonthe, mûrete kûrî nie na ndagaacoka gûkûthînia rîngî.”

**10**

**11** Nake mûndûmûka ûcio nîwaugire atîrî, “Mwathi wakwa nakûthaitha wîvîte na Ngai-Mûnene, Ngai waku, atî mûndû wa mûciî wetû ûcio ûrenda kûrîvîrîria gîkuû Kîam mûvîcîwa na njîra ya kûûraga mûvîcîwa ûcio wîngî ndagwîka guo.”

**11** Nake Daudi nîwacokirie atîrî, “Nevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo, atî mûvîcîguo tîona ûûru wanarî vanini.”

**11**

**12** Mûndûmûka ûcio nîwacokire akiuga atîrî, “Nakûthaitha mwathi wakwa mûthamaki ûmbîtîkîrie mbuge kaûndû kengî kamwe tu.”

**12** Nake Daudi nîwacokirie atîrî, “Uga.”

**12**

**13** Mûndûmûka ûcio nîwerire Daudi atîrî, “Nîndûî gîtûmîte wîke andû a Ngai naaî ûguo? We ndwîtîkîrîtie mûvîcîguo ke mwene acoke mûciî kuuma kûrîa aaûrîre, kwoguo nîwetuîrîra ciira we mwene na ciugo ciaku wa rîu.

**14** Tuonthe nwanginya tûgaakua; tûvana ta manjî metîkîte nthî, marîa matangîoceka rîngî. Wanake Ngai ndangîcokia mwoyo mûndû ûrîa ûrîkîtie gûkua, nwatî mûthamaki nwa avote gûcaria njîra ya gûcokia mûciî mûndû ûrîa ûrî îthamîriorî.

**15** Rîu mwathi wakwa nie mbûkîte gûkwîra ûvoro ûyû nîûndû andû nîmambîkîrîte guoya. Kwoguo neciria mbarie nawe nîrî na mwîvoko, atî nîûkûmvingîria ûrîa ngûkwîra.

**16** Nîreciragia nîûkûnthikîrîria na ûmvonokie kuuma kûrî mûndû ûrîa ûrenda kûûraga mûvîcîwa vamwe nanie nîguo atûrute vûrûrirî ûrîa Ngai aaveere andû ake.

**17** Nîreîraga atî ûrîa mwathi wakwa ûkambîra nîguo ûgatûma mvorere, nîûndû mûthamaki ekariî ta mûraika wa Ngai na nwa avote gûkûûrana gatagatî ka ûndû mwaro na ûndû mûcûku. Ngai-Mûnene, Ngai waku aroekara nawe!”

**17**

**18** Mûthamaki nîwerire mûndûmûka ûcio atîrî, “Ndûkanthithe ûndû wanarî ûmwe ûrîa ngûkûria!”

**18** Mûndûmûka nîwerire mûthamaki atîrî, “Mbûria ûrîa wonthe ûrenda we mwathi wakwa.”

**18**

**19** Mûthamaki nîwaûririe mûndûmûka ûcio atîrî, “Kûrî na ûndû ûmwe Joabu angîthîrwa akwîrîrîte gatagatî ka mama?”

**19** Nake mûndûmûka ûcio nîwacokirie atîrî, “Wata ûrîa we ûtûûraga mwoyo mwathi wakwa, ndingîvota gûkararia maûndû mau monthe warîtie. Nî ndungata yaku Joabu îrambîrire ûrîa ngwîka na ûrîa nguuga.

**20** Îrekire ûguo nîguo îcenjie maûndû mau. Nwatî we mwathi wakwa wî na ûûgî ta wa mûraika na nîwicî maûndû monthe marîa mekîkaga.”

**20**

**21** Mûthamaki nîwacokire akîîra Joabu atîrî, “Nînetîkîra gwîka ûguo ûrenda. Kwoguo thiî ûgîre mwanake ûcio wîtagwa Abusalomu ûmûcokie gûkû.”

**21**

**22** Joabu nîwenamîrîre mbere ya mûthamaki na gîtîîo na akîmwîra atîrî, “Ngai arokûrathima mwathi wakwa mûthamaki! Rîu nînamenya, atî nîngûkenetie nîûndû nîwetîkîra kûmbîka ûrîa ngûrîtie.”

**23** Joabu nîwacokire akîthiî Geshuri na agîcokia Abusalomu Jerusalemu.

**24** Nake mûthamaki nîwaugire atîrî, “Tiga Abusalomu ekare nyombarî yake arî wenga. Ndikwenda kûmwona.” Kwoguo Abusalomu nîwatûûrire nyombarî yake arî wenga na ndaakinyaga vakuvî na mûthamaki.

**24**

**25** Vûrûri wonthe wa Isiraeli gûtiarî mûndû warî na ngumo nîûndû wa ûthaka wake ta Abusalomu. Kuuma gîtende nginya rûcuîrî rwa kîongo, ndaarî ûcuke.

**26** Aarî na njuîrî nene mûno na aamîenjaga wa mwaka rita rîmwe vîndî îrîa yethîrwa îrî ndaca na îkamûritûvîra. Njuîrî îo îthimîtûe yethagîrwa îrî na ûrito wa makîria ya kilo igîrî kûringana na kîthimi kîrîa Kîamvûthagîrwa Kîam mûthamaki.

**27** Abusalomu aarî na anake athatû na mwarî ûmwe. Mwarî ûcio eetagwa Tamarû na aarî mûndûmûka mûthaka mûno.

**27**

**28** Abusalomu nîwatûûrire kûu Jerusalemu îtîîna rîa mîaka îîrî atakwona mûthamaki.

**29** Abusalomu nîwacokire agîtûmanîra Joabu nîguo amûtûme kûrî mûthamaki; nwatî Joabu ndaathiî kûrî ke. Abusalomu nîwatûmanîre Joabu riita rîa kaîrî, nwatî wa narîo Joabu nîwaregire kûthiî.

**30** Abusalomu nîwacokire akîîra ndungata ciake atîrî, “Taroriani mûgûnda wa Joabu ûrîa ûriganîtie na wakwa mwone ûrî na cairi irakûra. Thiîni na mûûmundie mwaki.” Kwoguo ndungata cia Abusalomu nîciathiîre na ikîmundia mûgûnda ûcio mwaki.

**30**

**31** Nake Joabu nîwathiîre mûciî kwa Abusalomu na akîmûria atîrî, “Nîndûî kîratûmire ndungata ciaku imundie mûgûnda wakwa mwaki?”

**31**

**32** Abusalomu nîwacokerie Joabu atîrî, “Nîûndû nîwaregire gûka vîndî îrîa naagûtûmanîre. Nendaga ûûke nîguo ngûtûme kûrî mûthamaki ûkamûrie atîrî, ‘Nîndûî gîatûmire nyume Geshuri mbûke gûkû? Kûngîarî waro makîria nîngîekarire wa kuo.’ Kwoguo nîrenda ûvange ûrîa nîngîvota kûonana na mûthamaki na ethîrwa nîrî na mavîtia, tiga mûthamaki ambûrage.”

**32**

**33** Joabu nîwathiîre kûrî mûthamaki Daudi na akîmwîra ûrîa Abusalomu aaugîte. Mûthamaki nîwacokire agîtûmanîra Abusalomu. Rîrîa Abusalomu aakinyire kûrî mûthamaki, nîwenamîrîre arî mbere yake na gîtîîo, na mûthamaki akîmûmumunya.

# 2Sam 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Abusalomu nîwavangire mûgomo

## Daudi nîwaûrire akiuma Jerusalemu

**1** Vuva wa ûguo Abusalomu nîwecarîrie gîkaari Kîam mbarathi, na andû mîrongo îtano a kûthiî marî mbere yake mavinyûrîte.

**2** Abusalomu aaramûkaga kîraûko tene, akathiî na akarûngama rûtere rwa njîra vakuvî na kîvingo Kîam îtûûra. Rîrîa rîonthe mûndû angîaûkire vo arî na ciira akîendaga îtuithanue nî mûthamaki, Abusalomu nîwamwîtaga na akamûûria kûrîa aumîte. Nake mûndû ûcio arîkia kûmwîra mûvîrîga ûrîa aumîte,

**3** Abusalomu nîangîamwîraga atîrî, “Nîma, ûguo ûrauga nî ûndû mwaro na ûrî na kîvooto, nwatî gûtirî mûndû ûthuurîtwe nî mûthamaki ûngîthikîrîria ciira waku vandûrî vake.”

**4** Nîwacokaga akauga rîngî atîrî, “Narî kethîrwa nînie mûtucanîri ciira wa vûrûri ûyû! Mûndû wa wonthe ûrî na ciira kana ûndû wana ûrîkû akîenda ûthondekwe angîûkaga kûrî nie, nanie ngamûtuîra na kîvooto.”

**5** Mûndû angîathiîcaga vakuvî nîguo enamîrîre mbere ya Abusalomu na gîtîîo, Abusalomu nîwatambûrûkagia njara, akamûnyita na akamûmumunya.

**6** Ûguo nîguo Abusalomu eekaga andû onthe a Isiraeli arîa maathiîcaga gûtuithanîrua maciira mao nî mûthamaki. Kwoguo Abusalomu nîwendirwe mûno nî andû acio.

**6**

**7** Mîaka îna yathira, Abusalomu nîwerire mûthamaki Daudi atîrî, “Mwathi wakwa mbîtîkîria nthiî Heburoni ngavingie mwîvîtwa ûrîa nevîtîre Ngai-Mûnene.

**8** Vîndî îrîa naatûûraga Geshuri vûrûrirî wa Sîria, nînevîtire na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene. Nînaugire, atî ethîrwa Ngai-Mûnene nîakanjokia Jerusalemu, nîngaamûgooca nîrî kûu Heburoni.”

**8**

**9** Mûthamaki nîwamwîrire atîrî, “Thiî na thayû.” Nake Abusalomu nîwathiîre Heburoni.

**10** Nwatî Abusalomu nîwatûmire anjaama na nthitho mathiî makîraga andû onthe a mîvîrîga ya Isiraeli atîrî, “Rîrîa mûkegua mûgambo wa karumbeta, mûkaugîrîria mûkiugaga atîrî, ‘Abusalomu nîwatuîka mûthamaki wa Heburoni!’ ”

**11** Abusalomu nîwathiîre na andû magana maîrî kuuma Jerusalemu, arîa eetîte marî ageni ake. Andû acio matiamenyaga wanarî vanini ûvoro wîgiî mûvango ûrîa warî vo, na nîmaathiîre matagwîciria gwîka ûndû mûcûku wanarî ûrîkû.

**12** Rîrîa Abusalomu aarutaga magongoona, nîwatûmanîre Ahithofeli, ûrîa wekaraga îtûûrarî rîa Gilo Ahithofeli aarî ûmwe wa andû arîa mataaraga mûthamaki Daudi. Mûvango wa mûgomo nîwathiîre na mbere kûgîa vinya, nao andû arîa maarî mwena wa Abusalomu nîmathiîre na mbere kwongerereka.

**12**

**13** Mûnjaama ûmwe nîwathiîre kûrî Daudi na akîmwîra atîrî, “Aisiraeli marî mwena wa Abusalomu na nîmaramûkumia.”

**13**

**14** Daudi nîwacokire akîra ndungata ciake cionthe irîa ciarî nake kûu Jerusalemu atîrî, “Nwanginya tûre na îvenya ethîrwa nîtûkwenda kwîvonokia kuuma kûrî Abusalomu! Îîvarangîrieni nîguo ndagatwîthîrîrie gûkû atûvoote na aûrage andû onthe arîa marî îtûûrarî!”

**14**

**15** Nacio ndungata cia mûthamaki nîciamwîrire atîrî, “Îî mwathi wetû tue nîtwîvarîrîtie gwîka ûrîa wonthe ûrenda twîke.”

**16** Kwoguo mûthamaki nîwathiîre na andû onthe a mûciî wake, na atongoria ake; nwatî nîwatigire aka îkûmi arîa aaigîte nîguo mamenyagîrîre mûciî wake.

**16**

**17** Rîrîa mûthamaki na andû onthe ake maaumaga îtûûrarî rîa Jerusalemu, nîmaakinyire vakuvî na nyomba îrîa yarî mûthiia na makîrûngama vo.

**18** Ndungata ciake cionthe nîciarûngamire vakuvî nake; nao athigari arîa maamûrangagîra vamwe na athigari magana matandatû arîa maaûkanîtie nake kuuma Gathu nîmaavîtûkîrîre mbere yake.

**19** Mûthamaki nîwacokire akîra Îtai, ûrîa warî mûnene wa athigari arîa maaumîte Gathu atîrî, “Ûratûrûmîrîra nîkî? Coka ûgekare na mûthamaki ûcio mûcerû, nîûndû we wî mûrûrîrî na nîkwa ûûrîte ûkauma vûrûrirî wenyu.

**20** Ûraûkire gûkû îvinda îkuvî, na kwoguo ndirona kûrî na gîtûmi gîa tûthiî tûkaûrûre nawe. Wana ndiîcî kûrîa nthiîte. Cokani mûrî na andû arîa mumîte vûrûri ûmwe nao. Ngai-Mûnene arokwonia wendo ûtathiraga na akwendage vîndî cionthe.”

**20**

**21** Nwatî Itai nîwacokerie mûthamaki atîrî, “Mwathi wakwa, nevîta na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, atî vîndî cionthe tûkethagîrwa nawe, wana ethîrwa nî mûtinorî wa gîkuû.”

**21**

**22** Daudi nîwerire Itai atîrî, “Nînetîkîra ûguo wauga! Vîtûka!” Nake Itai nîwavîtûkire arûmîrîrîtwe nî athigari ake onthe na andû a mûciî wake.

**23** Andû onthe a Isiraeli nîmaarîrire maugîrîrîtie rîrîa moonire andû arîa maarûmagîrîra Daudi makîthiî. Mûthamaki vamwe na andû ake nîmaaringire karûnjî ga Kidironi na makîthiî merekerete werûrî.

**23**

**24** Zadoku mûthînjîri-Ngai vamwe na Alawi onthe, nîmaarûmîrîre mûthamaki Daudi makuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene. Nîmaaigire îthandûkû rîu nthî na matiarîoca rîngî nginya rîrîa andû onthe maarîkirie kuuma îtûûrarî rîu. Wanake Abiatha mûthînjîri-Ngai aarî vo.

**25** Mûthamaki nîwacokire akîîra Zadoku atîrî, “Cokia îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene îtûûrarî. Ethîrwa Ngai-Mûnene nîmûkenu nînie, vîndî îmwe nîakanjokia gûkû rîngî nîguo nîrîone na mone varîa rîkaraga.

**26** Nwatî angîthîrwa tî mûkenu nînie gûtirî ûndû, nîakambîka wa ûrîa akoona kwagîrîrîte.”

**27** Mûthamaki nîwerire Zadoku rîngî atîrî, “Thikîrîria, Oca mûvîcîguo Ahimaazi na Jonathani mûvîcî wa Abiatha na mûcoke îtûûrarî na thayû.

**28** Nanie nîmbeterera nîrî werûrî varîa andû maringagîra rûnjî nginya rîrîa nganyita ndûmîrîrîri kuuma kûrî we îgiî ûrîa maûndû mekariî.”

**29** Kwoguo Zadoku na Abiatha nîmaakuuire îthandûkû rîa Kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene makîrîcokia Jerusalemu na magîkara kuo.

**29**

**30** Daudi nîwaunûkirie kîrîma Kîam mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda arî magûrû matheri akîrîraga; eekunîkîrîte kîongo ta mûndû agîcakaya. Nao andû onthe arîa maarî nake nîmeekunîkîre ciongo na makîmûrûmîrîra makîrîraga.

**31** Rîrîa Daudi aamenyithirue atî Ahithofeli nîanyitanîrîte na Abusalomu nîguo magomere mûthamaki, nîwavoire akiugaga atîrî, “Ngai-Mûnene nakûthaitha ûgarûre ûûgî wonthe wa ûtaarani wa Ahithofeli ûtuîke ûrimû!”

**31**

**32** Rîrîa Daudi aakinyire îgûrû rîa kîrîma kîu varîa Ngai aagoocagîrwa, nîwatûngirwe nî mûrata wake mwîvokeku na warî njorua ya gwikia mîguî wetagwa Hushai. Hushai eekîrîte nguo îno ndembûkangu na ageîtîrîria mûthetu kîongo.

**33** Daudi nîwerire Hushai atîrî, “Wona twathiî nawe tî ûndethia.

**34** Nwatî nwa ûndethie ethîrwa nîûgwîtîkîra gûcoka îtûûrarî na wîre Abusalomu, atî ûkamûtungatagîra na wîvokeku wata ûrîa watungatagîra îthe Daudi. Ûguo nîguo ûngîvota gûcûkia mîvango yonthe îrîa Ahithofeli akavangithagia.

**35** Zadoku na Abiatha, athînjîri-Ngai makethagîrwa marî kuo; mamenyithagie maûndû monthe marîa akegucaga kuuma mûciî wa mûthamaki.

**36** Nao marî na avîcî ao aîrî kuo; na nwa ûmatûmage kûrî nie na ûvoro wa wonthe ûrîa ûkamenyaga. Avîcî acio aîrî nî: Ahimaazi mûvîcî wa Zadoku, na Jonathani mûvîcî wa Abiatha.”

**36**

**37** Kwoguo Hushai, mûrata wa Daudi nîwacokire Jerusalemu wa vîndî îrîa Abusalomu aakinyaga kuo.

# 2Sam 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi na Ziba

## Daudi na Shimei

## Abusalomu arî Jerusalemu

**1** Rîrîa Daudi aavîtûkire kîrîma kîu vandû vanini, nîwatûngirwe nî Ziba ndungata ya Mefiboshethu. Ziba aarî na mvunda igîrî ikuîte mîgate magana maîrî, ikundi îgana rîmwe cia thavibu, ikundi îgana rîmwe cia matunda ma gûtuuwa wa rîo na mbooro îcûrîte ndivei.

**2** Mûthamaki Daudi nîwaûririe Ziba atîrî, “Indo ino cionthe nî ciakî?”

**2** Nake Ziba nîwacokirie atîrî, “Mvunda ino nî cia gûkuuaga andû a mûciî wa mûthamaki, mîgate na matunda nî cia kûrîwa nî anake, nayo ndivei nî ya kûnyunyagwa nî andû arîa mathira vinya marî werûrî.”

**2**

**3** Mûthamaki nîwaûririe Ziba atîrî, “Mefiboshethu mûvîcî wa mwathi waku arî kû?”

**3** Nake Ziba nîwamûcokerie atîrî, “Arî Jerusalemu, nîûndû nîetîkîtie, atî ûmûnthî Aisiraeli nîmakûmûcokeria ûthamaki wa îthe Saûlo.”

**3**

**4** Mûthamaki nîwacokire akîra Ziba atîrî, “Indo cionthe irîa iraarî cia Mefiboshethu rîu nî ciaku.”

**4** Nake Ziba nîwacokirie atîrî, “Nie nîrî ndungata yaku, tiga nduîke mwagîrîru mbere yaku, we mwathi wakwa!”

**4**

**5** Rîrîa mûthamaki Daudi aakinyire Bahurimu, mûndû ûmwe wa mûciî wa Saûlo wetagwa Shimei nîwathiîre gûtûnga Daudi akîmûrumaga. Shimei aarî mûvîcî wa Gera.

**6** Shimei nîwambîrîrie gwikia Daudi na ndungata ciake mathiga, wana ethîrwa Daudi nîwathiûrûrûkîrîtue nî andû ake wana athigari arîa maamûrangagîra.

**7** Shimei nîwarumire Daudi akîmwîraga atîrî, “Thiî! Thiî! Mûragani ûyû! Mwîki naaî ûyû!

**8** Wocire ûthamaki wa Saûlo, na rîu nîkwa Ngai-Mûnene arakûverithia nîûndû wa ûrîa waûragire andû eengî a mûciî wa Saûlo. Ngai-Mûnene nîanenganîrîte ûthamaki waku kûrî mûvîcîguo Abusalomu, na rîu mûragani ûyû nîwathira!”

**8**

**9** Abishai ûrîa ng'ina eetagwa Zeruia nîwerire mûthamaki atîrî, “Mwathi wakwa, ûretîkîra mûndû ûyû wîkariî ta ngui îno nguû akûrume nîkî? Tiga nthiî nîmûtinie kîongo!”

**9**

**10** Nwatî mûthamaki nîwerire Abishai na mûrwang'ina Joabu atîrî, “Ûcio tî wîra wenyu. Ethîrwa aranuma nîûndû nî Ngai-Mûnene ûmwîrîte eke guo, nîûrîkû ûrî na kîvooto gîa kûmûria areka ûguo nîkî?”

**11** Daudi nîwerire Abishai na ndungata ciake cionthe atîrî, “Ethîrwa mûvîcîwa ke mwene nîarenda kûmbûraga, kinthî Mûbenjamini ûyû ndangîmbîka maûndû macûku makîria? Ngai-Mûnene nîke ûmwîrîte arumane, kwoguo tiganani nake arumane.

**12** Ngai-Mûnene avota kwona mînyamaaro yakwa, na ambîtîrîrie irathimo nyîngî makîria ya irumi irîa arumanîte ûmûnthî.”

**13** Kwoguo Daudi na andû ake nîmaathiîre na mbere na rûgendo rwao, nake Shimei akîmarûmîrîria athiîrîrîte mwena ûcio wîngî wa kîrîma. Aathiîcaga akîrumanaga, agikagia Daudi mathiga na akîmûvuragîria mûthetu.

**14** Mûthamaki na andû ake magîkinya Jorodani maarî anogu mûno, kwoguo nîmaanogokire kuo.

**14**

**15** Abusalomu na Aisiraeli onthe arîa maarî nake nîmaatonyire Jerusalemu. Ahithofeli aarî vamwe nao.

**16** Rîrîa Hushai, ûrîa warî mûrata ûrîa mwîvokeku wa Daudi aakinyire kûrî Abusalomu, nîwerire Abusalomu atîrî, “Ûrotûûratûûra mûthamaki! Ûrotûûratûûra mûthamaki!”

**16**

**17** Abusalomu nîwaûririe Hushai atîrî, “Ûcio nîguo wîvokeku waku kûrî mûrataguo Daudi? Mûregire kûthiî nake nîkî?”

**17**

**18** Nake Hushai nîwamûcokerie atîrî, “Nîngîvotire kûthiî atîa? Nie nîrî mwena wa ûrîa ûthuurîtwe nî Ngai-Mûnene, nî andû aya na andû onthe a Isiraeli. Nie nîtwîkara nawe.

**19** Makîria ya ûguo, nîkwa mbagîrîrwe nî gûtungatîra û? Anga tî mûriû wa mwathi wakwa? Wata ûrîa nîratungatagîra aguo, nwaguo ngûgûtungatîra.”

**19**

**20** Vuva wa ûguo, Abusalomu nîwerire Ahithofeli atîrî, “Rîu twîre ûrîa twagîrîrwe nî gwîka.”

**20**

**21** Nake Ahithofeli nîwacokirie atîrî, “Thiîni kûrîa aka akwiga arîa aguo aatigire nîguo mekaragie mûciî na mûmenyane nao kîîmwîrî. Mweka ûguo andû onthe a Isiraeli nîmakûmenya atî ûrî nthû ya aguo, nao andû arîa marî mwena waku nîmakûmîrîria mûno.”

**22** Kwoguo nîmaambîre Abusalomu îgema îgûrû rîa nyomba îo, na Abusalomu akîthiî na akîmenyana kîîmwîrî na aka acio îthe aaigîte Aisiraeli onthe makîonaga.

**23** Kavindarî kau mataaro monthe marîa Ahithofeli aavecanaga maamûkagîrûa ta ciugo ciumîte kûrî Ngai ke mwene. Ûguo nwaguo Daudi na Abusalomu maamûkagîra mataaro kuuma kûrî Ahithofeli.

# 2Sam 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Hushai nîwavîtithirie Abusalomu

## Daudi nîwaûrire amenyithua mûvango wa Abusalomu

**1** Ahithofeli nîwerire Abusalomu atîrî, “Tiga nthuure andû ngiri îkûmi na igîrî, njoke mvinyûrie Daudi ûtukû ûyû wa ûmûnthî.

**2** Ngamûtharîkîra rîrîa akethîrwa arî mûnogu na akathirwa nî vinya. Ke akamaka, nao andû onthe ake macoke maûre. Ngaûraga mûthamaki wenga

**3** na njoke njokithie andû onthe na nîmarete kûrî we, ta ûrîa mûviki acokaga kûrî mûthuuriwe. Wagîrîrwe nî kûûraga mûndû ûmwe; nao acio engî mavonoke.”

**4** Abusalomu na atongoria onthe a Isiraeli nîmeguire takwa mataaro mau maarî maro.

**4**

**5** Vuva wa ûguo Abusalomu nîwaugire atîrî, “Rîu îtani Hushai nîguo twîgue ûrîa nake akuuga.”

**6** Rîrîa Hushai aakinyire, Abusalomu nîwamwîrire atîrî, “Ûguo nîguo Ahithofeli atûtaarîte; nî waro tûkîrûmîrîra mataaro make? Ethîrwa tî waro, twîre ûrî twagîrîrwe nî gwîka.”

**6**

**7** Hushai nîwerire Abusalomu atîrî, “Vîndî îno, mataaro mau Ahithofeli amûveete tî maro.”

**8** We nî wicî atî Daudi na andû ake nî andû marî na vinya na methagîrwa marî aganu ta ngatûnyi îcuunîtwe ciana ciayo. Nake aguo nîwicî maûndû ma mbaara mûno na ndangîtîkîra kûraarania na andû ake.

**9** Wana rîu avota kwîthîrwa ethithîte ngurungarî wana kana vandû vengî. Rîrîa Daudi akatharîkîra andû aku, mûndû wa wonthe ûrîa ûkeegua ûvoro ûcio, akaauga atî andû aku nîmavootetwe.

**10** Nake mûndû ûrîa mûmîrîru mûno, na ûrî ngoro ta ya mûnyambû nîagetigîra nîûndû Aisiraeli onthe nîmaicî atî aguo nî mûndû wicî kûrûa mûno na andû ake methagîrwa marî njamba.

**11** Ûrîa ngûgûtaara nî atî, ûcokanîrîrie Aisiraeli onthe vamwe kuuma Dani nginya Berisheba, mengîve ta mûthanga ûrîa wîthagîrwa ûrî rûtererî rwa îria, na ûmatongorie mbaararî we mwene.

**12** Natue tûgacaria Daudi wa kûrîa arî na tûmûtharîkîre mbere ya akamenya ûrîa kûrekîka. Ke mwene na andû ake gûtirî ûkavonoka.

**13** Angîgaatonya îtûûrarî, Aisiraeli onthe makaarete mîkanda tûkururie îtûûra rîû na tûrîvaraganie rîonthe. Gûtirî îthiga wanarî rîmwe rîgatigara vo.

**13**

**14** Abusalomu na Aisiraeli onthe nîmaaugire atîrî, “Mataaro ma Hushai nî maro gûkîra ma Ahithofeli.” Ngai-Mûnene nîwatuîte atî, wana ethîrwa mataaro ma Ahithofeli nî maro tîmarûmîrîrwa nîguo Ngai-Mûnene atûme Abusalomu anyitwe nî maûndû macûku.

**14**

**15** Hushai nîwacokire akîra Zadoku na Abiatha athînjîri-Ngai, ûrîa wonthe aataarîte Abusalomu na atongoria a Isiraeli wana ûrîa wonthe Ahithofeli aamataarîte.

**16** Hushai nîwathiîre na mbere kwîra athînjîri-Ngai acio atîrî, “Tûmanani na îvenya kûrî Daudi na mûmwîre ûmûnthî ndakaraare werûrî varîa andû maringagîra rûnjî. Nwatî agerie ûrîa angîvota aringe mûringo wa Jorodani na îvenya nîguo ke mwene na andû ake onthe matikanyitwe maûragwa.”

**16**

**17** Mûvîcî wa Abiatharu ûrîa wetagwa Jonathani marî na mûvîcî wa Zadoku ûrîa wetagwa Ahimaazi metererete marî kîthimarî Kîam Enirogeli vakuvî na Jerusalemu, nîûndû nîmeetigagîra kwonwa magîtonya îtûûrarî. Ndungata îmwe ya mûndûmûka nîyathiîcaga kûrî o na îkameera ûrîa gwekîkaga. Nao nîmaacokaga makathiî kwîra mûthamaki Daudi.

**18** Nwatî mûthenya ûmwe nîmoonirwe nî kamwanake na gakîthiî kwîra Abusalomu ûvoro ûcio. Nao oîrî nîmaaûrire na îvenya na makîthiî kwîthitha mûciî kwa mûndû ûmwe watûûraga Bahurimu. Mûndû ûcio aarî na kîthima Kîamrî vakuvî na mûciî wake. Nao Jonathani na Ahimaazi nîmaatonyire kîthimarî kîu.

**19** Nake mûndûmûka wa mûndû ûcio nîwocire ngunîko, agîkunîka mûromo wa kîthima kîu na agîcoka akîanîka ngano îgûrû rîakîo na gûtirî mûndû ûngîamenyire ûndû ûcio.

**20** Rîrîa ndungata cia Abusalomu ciakinyire mûciî ûcio, nîciaûririe mûndûmûka ûcio atîrî, “Ahimaazi na Jonathani marî kû?”

**20** Nake mûndûmûka ûcio nîwamacokerie atîrî, “Nîmathiîre mûringo ûrîa wîngî wa rûnjî.”

**20** Nacio ndungata icio nîciamacaririe, na rîrîa maaturire nîciacokire Jerusalemu.

**21** Rîrîa ndungata cia Abusalomu ciathiîre, Ahimaazi na Jonathani nîmaaumire kîthimarî kîu, makîthiî na makîra Daudi ûvoro ûcio. Nîmeerire mûthamaki maûndû monthe marîa Ahithofeli aavangîte kûmwîka, na magîcoka makîmwîra atîrî, “Ûkîrani na îvenya na mûthiî mûringo ûrîa wîngî wa rûnjî.”

**22** Kwoguo Daudi na andû ake onthe nîmaambîrîrie kûringa rûnjî rwa Jorodani. Gûgîkîa andû onthe maarî aringu mûringo ûcio wîngî.

**22**

**23** Rîrîa Ahithofeli oonire atî mataaro make matinarûmîrîrwa, nîwatûîre mvunda yake na akînûka îtûûrarî rîake. Vuva wa kûvanga maûndû make, nîwacokire agîîita na njîra ya gwîcuuria. Kimba gîake nîgîacokire gîkîthikwa mbîrîrarî ya andû a mûciî wao.

**23**

**24** Daudi nîwakinyîte îtûûrarî rîa Mahanaimu rîrîa Abusalomu na Aisiraeli onthe maringaga mûringo ûcio wîngî wa Jorodani.

**25** Abusalomu nîwatuîte Amasa mûnene wa athigari vandûrî va Joabu Amasa aarî mûvîcî wa mûndû wetagwa Ithira ûrîa warî Mûishumaeli. Ng'ina wa Amasa aarî Abigaeli, mwarî wa Nahashu. Nahashu aarî mwarwang'ina na Zeruia. Nake Zeruia nîke warî ng'ina wa Joabu.

**26** Abusalomu na andû ake nîmeekarire vûrûrirî wa Gileadi.

**26**

**27** Rîrîa Daudi aakinyire Mahanaimu nîwatûngirwe nî Shobi mûvîcî wa Nahashu, ûrîa waumîte îtûûrarî rîa Raba, rîrîa rîarî vûrûrirî wa Aamoni. Shobi maarî na Makiru, mûvîcî wa Amieli, ûrîa waumîte Lodebari, na Barizilai ûrîa waumîte Rogelimu. Rogelimu yarî vûrûrirî wa Gileadi.

**28** Nîmaamûvirîre mbakûri na indo cia rîûmba, ngano, cairi, irio nduge, irio ciîngî mvîvie, mboco, manyeni,

**29** ûûkî na îria, ng'ondu, na maguta ma îria nîguo Daudi na andû ake marîe, nîûndû maugaga atîrî, “Andû nîavûtu makanoga na makanyondera werûrî.”

# 2Sam 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Abusalomu nîwavootirwe na akîûragwa

## Daudi nîwamenyithirue ûvoro wîgiî gîkuû kîa Abusalomu

**1** Mûthamaki Daudi nîwacokanîrîrie andû ake onthe vamwe. Nîwacokire akîmavanga marî ikundi cia andû ngiri na ciîngî cia andû îgana na akîthuurîra wa gîkundi mûnene wakîo.

**2** Daudi nîwagaanirie athigari ake ikundi ithatû. Nîwathuurire Joabu nîguo atuîke mûnene wa gîkundi Kîam mbere, Abishai ûrîa warî mûrwang'ina na Joabu agîtuîka mûnene wa gîkundi gîa kaîrî, nake Îtai ûrîa waumîte Gathu agîtuîka mûnene wa gîkundi gîa kathatû. Mûthamaki Daudi nîwacokire akîra andû acio ake atîrî, “Wa nanie nîtûkûthiî namue.”

**2**

**3** Nwatî andû ake nîmaamwîrire atîrî, “Naarî tûtikûthiî nawe, nîûndû tûngîûra wana kana nuthu îmwe yetû yûragwe, nthû icio cietû itingîona takwa ûcio ûrî ûndû; nwatî we wî vata gûkîra andû ngiri îkûmi etû. Kwoguo nî waro makîria kethîrwa nwa ûtûtûmagîre ûtethio wîkarîte gûkû îtûûrarî.”

**3**

**4** Nake mûthamaki nîwacokirie atîrî, “Nîmbîka ûrîa mûrona kwagîrîrîte.” Kwoguo mûthamaki nîwarûngamire vakuvî na kîvingo, nao andû ake makîthiî marî ikundi cia andû ngiri na cia andû îgana.

**5** Nîwacokire akîra Joabu, Abishai na Itai atîrî, “Nîûndû wakwa nie mwene, mûtigeke mwanake ûcio wîtagwa Abusalomu ûndû mûcûku wanarî ûmwe.” Nao athigari acio engî onthe nîmeguire Daudi akîra anene acio ûvoro wîgiî Abusalomu

**5**

**6** Kwoguo athigari a Daudi nîmaathiîre na makîrûîra mûtitûrî wa Efiraimu na andû a Isiraeli.

**7** Athigari a Daudi nîmaavootire andû a Isiraeli. Ûvootani ûcio warî mûnene mûno nîûndû andû ngiri mîrongo îrî a Isiraeli nîmaaûragirwe.

**8** Mbaara nîyatambire vûrûrirî wonthe na andû eengî nîmaakuîrîre mûtitûrî makîria ya arîa maaûragîrwe mbaararî.

**8**

**9** Wa rîmwe Abusalomu atûîte mbarathi yake nîwatûnganire na ndungata imwe cia Daudi. Mbarathi îo nîyavîtûkîrîre rungu rwa mvûa cia mûtî wa mûvuru. Kîongo Kîam Abusalomu nîkîabatîîre gatagatî ka mvûa cia mûtî ûcio. Mbarathi îrîa yamûkuîte nîyathiîre na mbere kûvinyûra nake Abusalomu agîtigwa acurîte mvûarî.

**10** Ûmwe wa andû a Daudi nîwonire Abusalomu na akîthiî kûmenyithia Joabu ûvoro ûcio. Mûndû ûcio nîwerire Joabu atîrî, “Mûnene, nîmonire Abusalomu acurîte mûtîrî wa mûvuru!”

**10**

**11** Nake Joabu nîwaûririe mûndû ûcio atîrî, “Ethîrwa nîûmwonire ûregire kûmûûraga vîndî wa îo nîkî? Ûngîkîre ûguo nîngîakûva sîlûva îkûmi na mûcivi wa ûcamba.”

**11**

**12** Nwatî mûndû ûcio nîwacokerie Joabu atîrî, “Wana ûkamva sîlûva ngiri îmwe, ndingîtîkîra kûvutia mûvîcî wa mûthamaki ngîmwîka naaî. Tuonthe nîtwîguire mûthamaki akîmwîra mûrî na Abishai na Itai atîrî, ‘Nîûndû wakwa nie mwene, mûtigeke mwanake ûcio wîtagwa Abusalomu ûndû mûcûku wanarî ûmwe.’

**13** Nwatî nîngîkararirie mûthamaki ngînaûraga Abusalomu, mûthamaki nîangîmenyire, nîûndû gûtirî ûndû wanarî ûmwe atamenyaga na we ndûngîndetera.”

**13**

**14** Joabu nîwaugire atîrî, “Ndigûtinda ngîta mathaa nawe rîngî.” Nîwacokire agîoca matumû mathatû, akîmaikia na makîmunda Abusalomu kîthûrirî acurîte vau mûtîrî wa mûvuru wa arî mwoyo.

**15** Nao athigari îkûmi a Joabu nîmaarigicîrie Abusalomu, makîmûriva na makîmûraga.

**15**

**16** Joabu nîwacokire akiuga karumbeta kavuvwe nîguo andû matige kûrûa. Nao andû ake nîmaacokire na magîtiga kûvinyûria Aisiraeli.

**17** Nîmoocire kimba Kîam Abusalomu, magîgikia îrimarî îraca mûno rîarî kûu mûtitûrî, magîcoka makîûmbîrîra mathiga meengî mûno vo. Nao Aisiraeli onthe nîmaaûrire makîthiî kwao mîciî.

**17**

**18** Vîndî îrîa Abusalomu aarî mwoyo, nîwatumîte kîndû kûu Kîamndarî Kîam mûthamaki Kîam gûtûma aririkanagwe. Eekîte ûguo nîûndû ndaarî na kaana ga kavîcî kangîatûmire rîîtwa rîake rîtikariganîre. Nîwagîtuîrîre rîîtwa rîake, na kwoguo kîndû kîu aatumire gîîtanagua na rîîtwa rîa Abusalomu nginya ûmûnthî.

**18**

**19** Ahimaazi mûvîcî wa Zadoku nîwerire Joabu atîrî, “Tiga mvinyûre nthiî kûrî mûthamaki ngamûmenyithie ûvoro ûyû mwaro, atî Ngai-Mûnene nîamûvonoketie kuuma kûrî nthû ciake.”

**19**

**20** Nwatî Joabu nîwamwîrire atîrî, “Naarî, ndûkûvira ûvoro ta ûcio ûmûnthî, nîûndû mûvîcî wa mûthamaki nî mûkuû. Nîûgeka guo mûthenya wîngî.”

**21** Joabu nîwacokire akîîra ngombo yake îrîa yaumîte Ethiopia atîrî, “Thiî ûkeere mûthamaki ûrîa wona.” Ngombo nîyenamîrîre îînyivîtie mbere ya Joabu îgîcoka îkîthiî îvinyûrîte.

**21**

**22** Ahimaazi nîwerire Joabu rîngî atîrî, “Wana gwekara wa ûrîa gûgekara, nakûthaitha ûmbîtîkîrie wa nanie mvire ûvoro.”

**22** Nake Joabu nîwamûûririe atîrî, “Mûvîcîwa, ûrenda gwîka ûguo nîkî na gûtirî kîndû ûkavewa wavira ûvoro ûcio?”

**22**

**23** Ahimaazi nîwaugire rîngî atîrî, “Wana gwekara wa ûrîa gûgekara, nîngwenda kûthiî.”

**23** Joabu nîwamwîrire atîrî, “Vinyûra vi.” Kwoguo Ahimaazi nîwavinyûrire anyûrûrûkîrîte njîrarî îrîa îvîtûkîrîrîte Kîamnda Kîam Jorodani na vuva wa kavinda kanini nîwavîtûkire Mûethiopia ûcio.

**23**

**24** Vîndî îrîa Daudi eekarîte nthî gatagatîrî ga kîvingo Kîam nja na Kîam ndarî, mûndû ûrîa warangagîra îtûûra nîwatûîre îgûrû rîa rûthingo na akîrûngama îgûrû rîa kîvingo Kîam nja. Rîrîa aaroririe nîwonire mûndû avinyûrîte arî wenga.

**25** Mûndû ûcio warangagîra îtûûra nîwetire mûthamaki na akîmwîra ûvoro ûcio. Nake mûthamaki nîwamwîrire atîrî, “Ethîrwa arî wenga, aretete ûvoro mwaro.” Mûndû ûcio wavinyûrîte nîwakuvîvîrie

**25**

**26** Vuva wa ûguo, mûndû ûcio warangagîra kîvingo nîwonire mûndû wîngî avinyûrîte arî wenga. Nîwacokire agîîta mûndû ûrîa wavingûraga kîvingo na akîmwîra atîrî. “Ta roria! Ûrîa mûndû wîngî avinyûrîte arî wenga!”

**26** Nake mûthamaki nîwacokirie atîrî, “Wa nake aretete ûvoro mwaro.”

**26**

**27** Mûndû ûcio warangagîra kîvingo nîwaugire atîrî, “Nîrona mûvinyûrîre wa mûndû wa mbere ta wa Ahimaazi, mûvîcî wa Zadoku.”

**27** Nake Mûthamaki nîwaugire atîrî, “Ûcio nî mûndû mwaro na aretete ûvoro mwaro.”

**27**

**28** Ahimaazi nîwathiîre kûrî mûthamaki na akîmûkethia. Nîwegwîthirie nthî mbere ya mûthamaki na akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai waku arogoocwa, ûrîa ûtûmîte ûvoote andû arîa marakûgomerete we mwathi wakwa!”

**28**

**29** Mûthamaki nîwaûririe Ahimaazi atîrî, “Mwanake ûrîa wîtagwa Abusalomu nwa mwaro?”

**29** Nake Ahimaazi nîwacokirie atîrî, “Mwathi wakwa, rîrîa Joabu andûmire, nîmonire kûrî na kîvîngîcî kînene mûno nwatî ndinamenya kîrarî Kîam ndûî.”

**29**

**30** Mûthamaki nîwerire Abusalomu atîrî, “Rûngama wa varîa.” Nake Ahimaazi nîwathiîre na akîrûngama vo.

**30**

**31** Vîndî wa îo, Mûethiopia ûrîa warî ngombo nîwakinyire na akîra mûthamaki atîrî, “Mwathi wakwa Mûthamaki, nîrî na ûvoro mwaro nakûretere! Naguo nî atî, ûmûnthî Ngai-Mûnene nîatûmîte ûvoote nthû ciaku cionthe.”

**31**

**32** Mûthamaki nîwaûririe atîrî, “Mwanake ûrîa wîtagwa Abusalomu nwa mwaro?”

**32** Nayo ngombo îo nîyamûcokerie atîrî, “Mwathi wakwa mûthamaki, nthû ciaku cionthe wana arîa mareganaga nawe makîenda gûgwîka maûndû macûku maroekwa ta ûguo Abusalomu ekîtwe ûmûnthî.”

**32**

**33** Mûthamaki nîwamakire mûno. Nîwathiîre nyombarî îrîa yarî îgûrû rîa kîvingo na akîrîrîra Abusalomu. Aathiîre akîrîraga akiugaga atîrî, “Wûi mûvîcîwa! Mûvîcîwa Abusalomu! Wûi Abusalomu mûvîcîwa! Naarî kethîrwa nînie nîrakuire vandûrî vaku, mûvîcîwa! Abusalomu mûvîcîwa!”

# 2Sam 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Joabu nîwanegenirie Daudi

## Daudi nîwacokire Jerusalemu

## Daudi nîwaeguîrîre Shimei ntha.

## Daudi nîweguîrîre Mefiboshethu ntha

## Daudi nîweguîrîre Barizilai ntha

## Juda na Isiraeli nîmaakararanirie îgûrû rîgiî mûthamaki

**1** Joabu nîwerirwe atî mûthamaki Daudi nîwarîragîra na agacakaîra Abusalomu.

**2** Kwoguo gîkeno Kîam ûvootani kîrîa athigari onthe a Daudi maarî nakîo mûthenya ûcio, nîkîagarûrûkire gîgîtuîka kîeva nîûndû nîmeguire atî mûthamaki nîwacakayagîra mûvîcî.

**3** Nao athigari nîwacokire îtûûrarî mûthenya ûcio makirîte na makungîte ta athigari maûrîte kuuma mbaararî.

**4** Mûthamaki nîwakunîkire ûthiû wake na akîrîra augîrîrîtie akiugaga atîrî, “Wûi mûvîcîwa! Wûi Mûvîcîwa Abusalomu! Mûvîcîwa Abusalomu!”

**4**

**5** Joabu nîwathiîre mûciî kwa mûthamaki na akîmwîra atîrî, “Ûmûnthî nîûconorithîtie andû aku, arîa makûvonokirie, mavonokia anake na aarî aku, aka aku na aka arîa wigîte.

**6** Wendete arîa makûmenete, na ûkamena arîa makwendete! Ûmûnthî nîwonanîtie waro, atî ndungata ciaku na andû aku matirî na vata kûrî we. Nîmonete atî ûngîrî na gîkeno ûmûnthî kethîra nî Abusalomu ûrî mwoyo natue tuonthe twîthîrwe tûrî akuû.

**7** Rîu thiî ûmîrîrie andû aku. Nîûndû nînîvîta na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, atî ethîrwa tîûthiî, gûtirî wanarî ûmwe wao ûkethîrwa arî mwena waku rûyû kîraûko. Ûcio nîguo ûkethîrwa ûrî ûndû mûcûku makîria ya marîa monthe wanona kuuma ûninirî waku nginya ûmûnthî.”

**8** Mûthamaki nîwacokire agîûkîra na akîthiî agîkarîra gîtî vakuvî na kîvingo Kîam îtûûra. Rîrîa andû ake onthe maamenyire atî vau nîvo aarî, nîmaagomanire vo.

**8** Vîndî îo Aisiraeli onthe maarî aûru na wa mûndû akathiî gwake mûciî.

**9** Andû onthe a Isiraeli nîmaambîrîrie gûtetania kûu vûrûrirî wonthe makiugaga atîrî, “Mûthamaki Daudi nîwatûvonokirie kuuma kûrî nthû cietû, na agîtûvonokia kuuma kûrî Afilisiti na rîu nî mûru akauma vûrûrirî nîûndû wa Abusalomu.

**10** Twetîrîîrie Abusalomu maguta atuîke mûthamaki wetû, nwatî nîûragîrîtwe mbaararî. Kwoguo nîndûî kîragiria mûndû ûmwe agerie gûcokithia mûthamaki Daudi?”

**10**

**11** Ûvoro wonthe ûrîa Aisiraeli maaragia nîwakinyîre mûthamaki Daudi. Kwoguo nîwatûmire Zadoku na Abiatha athînjîri-Ngai mathiî makaûrie atongoria a Juda atîrî, “Nîndûî kîratûma mûtuîke a mûthiia gûtethereria gûcokia mûthamaki gwake mûciî?

**12** Mue mûrî andû a nyomba yakwa, tûrî a mwîrî ûmwe namue viû; nîndûî kîratûma mûtuîke a mûthiia a kûnjokia mûciî?”

**13** Daudi nîwacokire akîmeera meere Amasa atîrî, “We ûrî wa nyomba yakwa kuuma ûmûnthî nînagûtua mûnene wa athigari akwa a mbaara vandûrî va Joabu. Ngai arombûraga ethîrwa tî mvingia ûguo.”

**14** Ciugo icio cia Daudi nîciakenirie andû onthe a Juda. Nao nîmaamûtûmanîre acoke vamwe na ndungata ciake cionthe.

**14**

**15** Rîrîa mûthamaki aarî njîrarî acokete, nîwatûngirwe nî andû a Juda vau rûnjîrî rwa Jorodani, arîa maaûkîte Giligali nîguo mamûringie rûnjî rûu.

**16** Vîndî wa îo Mûbenjamini wetagwa Shimei ûrîa warî mûvîcî wa Gera kuuma Bahurimu wa nake nîwavinyûrire rûnjîrî rwa Jorodani athiîte gûtûnga mûthamaki Daudi.

**17** Shimei aathiîre na andû ngiri îmwe kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini. Nake Ziba, ndungata ya mûciî wa Saûlo nîwathiîre na anake ake îkûmi na atano na ndungata mîrongo îrî. Nao nîmaakinyire rûnjîrî rwa Jorodani mbere ya mûthamaki.

**18** Nao nîmaaringire rûnjî rwa Jorodani nîguo maumagarie andû a nyomba ya mûthamaki na meke ûrîa wonthe mûthamaki eendaga.

**18** Rîrîa mûthamaki eevaragîria kûringa Jorodani, Shimei nîwegwîthirie mbere yake

**19** na akiuga atîrî, “Mûthamaki wakwa, nakûthaitha ndûkaririkane maûndû macûku marîa nekire mûthenya ûrîa waumaga Jerusalemu. Ndûkaige maûndû mau ngororî yaku, kana wîcirie ûvoro wamo.

**20** Mwathi wakwa, nîmbicî atî nînjîvîtie, na kîu nîkîo gîatûma mbîthîrwe nîrî mbere kuuma mûciî wa Josefu gûka gûgûtûnga we mwathi wakwa mûthamaki.”

**20**

**21** Nake Abishai mûvîcî wa Zeruia nîwaugire atîrî, “Shimei agîrîrwe nî kûûragwa nîûndû nîwarumire mûndû ûrîa Ngai-Mûnene aathuurire atuîke mûthamaki.”

**21**

**22** Nwatî Daudi nîwerire Abishai na mûrwang'ina Joabu atîrî, “Nî ûrîkû ûmûûririe woni wenyu? Mûrenda kûnthînia nîkî? Nînie mûthamaki wa Isiraeli, na gûtirî Mûisiraeli wanarî ûmwe ûkûûragwa ûmûnthî.”

**23** Nîwacokire akîra Shimei atîrî, “Nevîta na ma, atî we tî ûragwa.”

**23**

**24** Mefiboshethu mwana wa mûvîcî wa Saûlo nîwathiîre gûtûnga mûthamaki. Nake ndeethambîtie magûrû, kana akenja nderu, wana kana athambia nguo ciake. Ke eekarire ûguo kuuma rîrîa mûthamaki aaumire Jerusalemu nginya rîrîa aacokire arîkia kûvootana.

**25** Rîrîa Mefiboshethu aakinyire aumîte Jerusalemu athiîte gûtûnga mûthamaki, mûthamaki nîwamwîrire atîrî, “Mefiboshethu, waregire tûthiî nawe nîkî?”

**25**

**26** Mefiboshethu nîwacokirie atîrî, “Mwathi wakwa, we nîwicî, atî nie nîrî kîonje. Nie nerire ndungata yakwa îndandîkîre mvunda yakwa nîguo nîmîtûe tûthiî nawe, nwatî nîyanjukanîrîre.

**27** Nîwatûmire monekane nîrî mûcûku methorî maku we mwathi wakwa, nwatî we nîûndû wîkariî ta mûraika wa Ngai, îka ûrîa ûkwona kwagîrîrîte.

**28** Andû onthe a mûciî wa vava maagîrîrwe nî kûragwa nîwe mwathi wakwa. Nwatî we nîwonire mbagîrîrwe nî kûrîcanîra nawe. Kwoguo ndiagîrîrwe nî gûkwîra ûmvingîrie ûndû wanarî ûrîkû mwathi wakwa.”

**28**

**29** Mûthamaki nîwacokerie Mefiboshethu atîrî, “Ndwagîrîrwe nî kwîyarîrîria rîngî. Nînduîte atî we mûrî na Ziba nî mûkûgaana indo cia Saûlo.”

**29**

**30** Nake Mefiboshethu nîwerire mûthamaki atîrî, “Tiga Ziba oce cionthe. Nîûndû mwathi wakwa, nie nîmbîganîrîte nî kwona atî nîwacoka mûciî ûrî na thayû.”

**30**

**31** Barizilai ûrîa warî wa kuuma Gileadi, wanake nîwaûkîte kumagaria mûthamaki amûringie Jorodani.

**32** Barizilai aarî mûthuuri mûkûrû mûno, nîûndû aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo înana. Aarî mûtongu mûno na nîke wavecaga mûthamaki irio vîndî îrîa aarî Mahanaimu.

**33** Mûthamaki nîwerire Barizilai atîrî, “Ûka tûthiî nawe Jerusalemu na ngakûvecaga kîrîa kîonthe ûkavataraga.”

**33**

**34** Nwatî Barizilai nîwacokerie mûthamaki atîrî, “Mwathi wakwa nie ndigarîtie kavinda kanini ngue. Rîu nîtûthiî nawe Jerusalemu ngeke atîa?

**35** Rîu nîrî na ûkûrû wa mîaka mîrongo înana na gûtirî ûndû wanarî ûmwe ûngenagia. Ndiîgucaga mûcamo wa kîrîa ngûrîa kana kîrîa ngûnyua, kana mbîgua mîgambo ya andû makina. Kwoguo nîmbîthîrwa nîrî mûrigo kûrî we, mwathi wakwa.

**36** Ndiagîrîrwe nî gwîkwa ûndû mûnene ûguo. Kwoguo nîngûringia Jorodani ngumagarie vanini,

**37** ûcoke ûmbîtîkîrie njoke mûciî ngakuîre vakuvî na mbîrîra ya aciari akwa. Mûvîcîwa Kimuhamu nîke ûyû. Mwoce mûthiî nake akagûtungatagîre. Ûkamwîka wa ûrîa ûkoona kwagîrîrîte mwathi wakwa.”

**37**

**38** Nake mûthamaki nîwacokerie Barizilai atîrî, “Nîngûthiî nake na nîmwîke ûrîa wonthe ûngîenda. Nîngakûvingîria ûrîa wonthe ûkambûria.”

**39** Daudi na andû ake onthe nîmaaringire Jorodani. Nîwacokire akîmumunya Barizilai na akîmûrathima. Vuva wa ûguo Barizilai nîwacokire gwake mûciî.

**39**

**40** Mûthamaki nîwaringire rûnjî rwa Jorodani aumagarîtue nî andû onthe a Juda na nuthu ya andû a Isiraeli. Nîwathiîre Giligali marî na Kimuhamu.

**41** Andû onthe a Isiraeli nîmaacokire makîthiî kûrî mûthamaki na makîmûûria atîrî, “Mwathi wetû, nîndûî gîtûmîte aamûrwamaitû aya a Juda mecirie atî nîo maagîrîrwe nî gûkumagaria mûrî andû a mûciî waku na andû aku mamûringie Jorodani?”

**41**

**42** Andû onthe a Juda nîmeerire andû a Isiraeli atîrî, “Twekire ûguo nîûndû mûthamaki nî wa nyomba yetû. Kwoguo nîndûî kîratûma mûrakare? Gûtirî kîndû atûvete wana kana agatûgûrîra irio.”

**42**

**43** Nao andû a Isiraeli nîmaacokerie andû a Juda atîrî, “Tue tûrî na vata maita îkûmi kûrî mûthamaki kûmûkîra wana ethîrwa nî ûmwe wenyu. Nîndûî kîratûmire mûtûnyarare? Mûtikanariganîrwe, atî nîtue twarî a mbere kwarîrîria ûvoro ûcio wîgiî gûcokia mûthamaki!”

**43** Nayo mîario ya andû a Juda yarî na ûrûrû mwîngî mûno gûkîra ya andû a Isiraeli

# 2Sam 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Sheba nîwareganire na Daudi

## Atongoria a athigari a Daudi

**1** Kûu Giligali kwarî na mûndû warî kîmaramari wetagwa Sheba. Sheba aarî mûvîcî wa Bikiri wa kuuma mûvîrîga wa Benjamini. Sheba nîwavuvire karumbeta na akiuga atîrî, “Tue tûtikwenda Daudi! Tûtikûmûrûmîrîra! Andû a Isiraeli nîtwînûkeni wa mûndû gwake mûciî!”

**2** Kwoguo andû onthe a Isiraeli nîmaatiganîrie Daudi na makîrûmîrîra Sheba. Nwatî andû a Juda nîmaathiîre na mbere kwathîkîra Daudi na makîmûrûmîrîra kuuma Jorodani nginya Jerusalemu.

**2**

**3** Rîrîa Daudi aakinyire gwake mûciî Jerusalemu, nîwocire aka îkûmi arîa aaigîte na aatigîte mamenyagîrîra mûciî na akiuga maigwe vandû nyomba mekarage marangîrîtwe. Nîwamavecaga kîrîa kîonthe maavataraga, nwatî ndaacoka kûmenyana nao kîîmwîrî. Maatûûrire mavingîrîtwe mekariî ta aka a ndigwa nginya rîrîa maakuire.

**3**

**4** Mûthamaki nîwacokire akîîra Amasa atîrî, “Nakûva mîthenya îthatû ûcokanîrîrie andû onthe a Juda vamwe, na we mwene wîthîrwe ûrî vo.”

**5** Amasa nîwathiîre gwîta andû a Juda, nwatî nîwacererwe na akîremwa nî gûcoka îvinda rîrîa mûthamaki aatuîte.

**6** Kwoguo mûthamaki Daudi nîwerire Abishai atîrî, “Sheba mûvîcî wa Bikiri nîke ûgûtûthînia makîria ya Abusalomu. Oca ndungata ciakwa ûmûrûmîrîre na îvenya mbere ya akinya matûûra marîa mairigîre na atûthînie.”

**7** Andû a Joabu na athigari arîa maarangagîra mûthamaki vamwe na andû onthe arîa maarî njamba nîmaaumire Jerusalemu marî vamwe na Abishai na makîrûmîrîra Sheba na îvenya.

**8** Rîrîa maakinyire îthigarî rîrîa înene rîrîa rîarî Gibeoni, Amasa nîwathiîre kûmatûnga. Joabu eekîrîte nguo cia mbaara na aarî na rûviû rûrî njûrarî arûovererete mûcivirî wake. Joabu athiîte, rûviû rwake nîrwagûîre nthî.

**9** Nake Joabu nîwaûririe Amasa atîrî, “Ûrî mwaro mûrata wakwa?” Nîwacokire akînyita nderu cia Amasa na njara yake ya ûrîo nîguo amûmumunye.

**10** Nwatî Amasa ndoonaga rûviû rûu Joabu aanyitîte na njara yake ya ûmotho. Kwoguo Joabu nîwamundire Amasa îvu, na mara make magîtîka nthî. Amasa nîwakwire vîndî wa îo na Joabu ndaamûmunda rîngî.

**10** Joabu marî na mûrwang'ina Abishai nîmaacokire makîrûmîrîria Sheba na îvenya.

**11** Ûmwe wa andû a Joabu nîwarûngamire vakuvî na kimba Kîam Amasa na akiuga atîrî, “Mûndû wa wonthe ûrîa ûrî mwena wa Joabu na Daudi nîarûmîrîre Joabu!”

**12** Kimba kîu Kîam Amasa Kîammamîte gatagatî ka njîra gîcûrîte nthakame. Rîrîa mûndû ûcio watigîtwe nî Joabu oonire atî andû onthe arîa maavîtûkagîrîra vau nî maarûngamaga makinya vo, nîwakururirie kimba kîu kuuma njîrarî, agîkîvira vandû kîthakarî na agîgîkunîkîra na nguo.

**13** Rîrîa kimba kîu Kîamthengutirue njîrarî, andû onthe nîmaarûmîrîre Joabu nîguo mavinyûrie Sheba mûvîcî wa Bikiri.

**13**

**14** Sheba nîwavîtûkîrîre vûrûrirî kûrîa kwarî na mîvîrîga yonthe ya Isiraeli na agîkinya îtûûrarî rîa Abeli-bethi Maaka, nao andû onthe a mûvîrîga wa Bikiri nîmaaûnganire vamwe na makîmûrûmîrîra kûu îtûûrarî.

**15** Rîrîa andû arîa maarî na Joabu meegwire atî Sheba aarî îtûûrarî rîu, nîmaathiîre na makîrîrigicîria. Nîmaaûmbîrîre mûthetu rûthingorî rûrîa rwarî mwena wa nja, na makîambîrîria kwînja nthî ya rûthingo rûu nîguo rûomomoke.

**16** Îtûûrarî rîu kwarî na mûndûmûka ûmwe warî mûûgî. Mûndûmûka ûcio nîwetanire arî rûthingorî na akiuga atîrî, “Tathikîrîriani! Tathikîrîriani! Îrani Joabu aûke ava, nîûndû nînîrenda kwaria nake.”

**17** Nake Joabu nîwathiîre kûrî ke na mûndûmûka ûcio akîmûria atîrî, “We nîwe wîtagwa Joabu?”

**17** Nake Joabu nîwacokirie atîrî, “Îî nînie.”

**17** Mûndûmûka ûcio nîwaugire atîrî, “Thikîrîria ûrîa ngûkwîra mwathi wakwa.”

**17** Nake Joabu nîwaugire atîrî, “Nî nthikîrîrîtie.”

**17**

**18** Mûndûmûka ûcio nîwerire Joabu atîrî, “Tene mûno, andû maaugaga atîrî, thiîni mûgatuîrie ûvoro îtûûrarî rîa Abeli na ûguo nîguo andû meekaga.

**19** Tûrî andû a îtûûra înene gûkû Isiraeli. Tûrî andû arîa mendete thayû na evokeku mûno gûkû Isiraeli. Ûrenda gûcûkangia îtûûra nîkî? Nîndûî kîratûma wenda gûcûkangia kîrîa Ngai-Mûnene ethuurîrîte?”

**19**

**20** Nake Joabu nîwacokirie atîrî, “Naarî, nie ndigaacûkangia kana nthirie îtûûra rîenyu!

**21** Ûcio tîguo mûvango wetû. Nwatî mûndû ûmwe wa kuuma vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu wîtagwa Sheba mûvîcî wa Bikiri, nîke wambîrîrie kûregana na mûthamaki Daudi. Nenganîrani mûndû ûcio na nîngûthenguta îtûûrarî rîîrî rîenyu?”

**21** Mûndûmûka ûcio nîwerire Joabu atîrî, “Nîtûgûgwikîria kîongo gîake mwena ûcio wîngî wa rûthingo.”

**22** Mûndûmûka ûcio nîwacokire akîthiî kûrî andû onthe arî na mûvango ûcio na akîaria nao na njîra îrî na ûûgî. Nao nîmaatinirie kîongo Kîam Sheba na magîgikîria Joabu mwena ûcio wîngî wa rûthingo. Joabu nîwacokire akîvuva karumbeta nîguo andû ake maume îtûûrarî rîu na menûke wa mûndû gwake mûciî. Nake Joabu nîwacokire Jerusalemu kûrî mûthamaki.

**22**

**23** Joabu nîke warî mûnene wa athigari onthe a mbaara a Isiraeli; nake Benaia mûvîcî wa Jehoiada nîke warî mûnene wa athigari arîa maarangagîra Daudi;

**24** Adoniramu nîke warî mûnene wa andû arîa maarutithagua wîra na vinya; nake Jehoshafati mûvîcî wa Ahiludi nîke wamenyagîrîra mandîko;

**25** Sheva nîke warî mwandîki; Zadoku na Abiatha nîo maarî athînjîri-Ngai;

**26** nake Ira ûrîa waumîte îtûûrarî rîa Jairi wa nake aarî ûmwe wa athînjîri-Ngai a Daudi.

# 2Sam 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa cia Saûlo nîciaûragirwe

## Mbaara gatagatî ka Aisiraeli na Afilisiti

## (

## 1Maû 20.4-8

## )

**1** Vîndî îrîa Daudi aathanaga, nîkwagîre na yûra înene îvinda rîa mîaka îthatû. Kwoguo Daudi nîwavoire Ngai-Mûnene, nake Ngai-Mûnene akîmwîra atîrî, “Saûlo na andû a mûciî wake nîo matûmîte kûgîe na yûra nîûndû wa aûragani; nîmaûragithîtie andû a Gibeoni.”

**2** (Andû acio a Gibeoni matiarî Aisiraeli; maarî gakundi kanini ka andû a Amori. Aisiraeli nîmaamerîrîte atî nîmakûmagitîra, nwatî Saûlo nîwageretie kûmaûraga nîûndû nî kîîo kîrîa aarî nakîo kûrî andû a Isiraeli na a Juda.)

**3** Kwoguo Daudi nîwetire andû acio a Gibeoni na akîmaûria atîrî, “Mûrenda nîmwîkîre atîa? Nîrenda kûmûrîvîrîria nîûndû wa maûndû macûku marîa mwekirwe nî Saûlo nîguo mûrathime andû a Ngai-Mûnene.”

**3**

**4** Nao nîmaacokirie atîrî, “Thîna wetû na Saûlo na andû a mûciî wake ndûngîthirua nî sîlûva kana thaavu, na tûtingîenda kûûraga Mûisiraeli wanarî ûmwe.”

**4** Daudi nîwacokire akîmaûria rîngî atîrî, “Rîu mûreciria mbagîrîrwe nî kûmwîkîra atîa?”

**4**

**5** Nao nîmaacokerie mûthamaki atîrî, “Saûlo eendaga gûtûthiria tuonthe nîguo gûtikethîrwe kûrî na mûndû wanarî ûmwe wetû ûngîatigarire vûrûrirî wonthe wa Isiraeli.

**6** Kwoguo tûnengere arîû mûgwanja ake nîguo tûmacurie mbere ya Ngai-Mûnene kûu Gibea, îtûûra rîa Saûlo. Saûlo nîke mûthamaki ûrîa wathuurîtwe nî Ngai-Mûnene.”

**6** Mûthamaki nîwamacokerie atîrî, “Nîngûmûnengera o.”

**6**

**7** Nwatî Daudi nîwavonokirie Mefiboshethu, mûvîcî wa Jonathani. Jonathani aarî mûvîcî wa Saûlo. Daudi aavonokirie Mefiboshethu nîûndû wa mwîvîtwa ûrîa ke mwene na Jonathani meevîtanîrîte mbere ya Ngai-Mûnene.

**8** Nîwocire Arimoni na Mefiboshethu, anake a Rizipa arîa aaciarîre Saûlo. Rizipa aarî mwarî wa Aia. Nîwacokire agîoca anake atano a Merabu arîa Merabu aaciarîre Adirieli. Merabu aarî mwarî wa Saûlo, nake Adirieli aarî mûvîcî wa Barizilai ûrîa waumîte Mehola.

**9** Daudi nîwamanenganîre kûrî andû a Gibeoni, nao makîmacuria vandû kîrîmarî îgûrû mbere ya Ngai-Mûnene. Andû acio onthe mûgwanja nîmaakwire vîndî îmwe. Maaûragirwe vîndî ya maketha rîrîa cairi yambagîrîria gûkethwa.

**9**

**10** Rizipa mwarî wa Aia, ûrîa warî mûndûmûka wa Saûlo wa kwigwa nîwacokire agîtuma kanyomba ka nguo cia macakaya îgûrû rîa îthiga varîa ciimba icio ciarî. Nîwekarire vo kuuma rîrîa maketha maambîrîîrie nginya rîrîa mbura ya mûratho yaringire. Rizipa ndeetîkagîria iconi cia rîerarî ivutie ciimba icio îvinda rîa mûthenya, wana kana ivutue nî nyamû cia kîthaka îvinda rîa ûtukû.

**10**

**11** Rîrîa Daudi aamenyithirue ûrîa Rizipa eekîte,

**12** nîwathiîre na agîoca mavîndî ma Saûlo na ma mûvîcî wa Saûlo, Jonathani kuuma kûrî andû a Jabeshi kûu Gileadi. (Andû a Jabeshi maaîîte mavîndî mau na makamaruta gatagatî ga îtûûra rîa Bethi Shani kûrîa Afilisiti maamacurîtie îgûrû mûthenya ûrîa maaûragîre Saûlo kîrîmarî Kîam Giliboa.)

**13** Daudi nîwocire mavîndî ma Saûlo na Jonathani vamwe na mavîndî ma andû mûgwanja arîa maacuurîtue mûtîrî.

**14** Andû a Daudi nîmaathikire mavîndî ma Saûlo na Jonathani mbîrîrarî ya Kishu, îthe wa Saûlo îrîa yarî Zela vûrûrirî wa Benjamini, na magîka ûrîa wonthe mûthamaki amaathîte. Vuva wa ûguo, Ngai nîwacokirie mavoya marîa maavoete nîûndû wa vûrûri wao.

**14**

**15** Nîgwacokire gûkîgîa mbaara îngî gatagatî ka Afilisiti na Aisiraeli. Daudi na andû ake nîmaathiîre na makîrûa na Afilisiti na Daudi akînoga mûno.

**16** Mûndû ûmwe warî mûnene mûno wetagwa Ishibibenobu, ûrîa wakuuîte îtumû rîa gîcango rîrîa rîarî na ûrito wa kilo ta ithatû na nuthu nîweciririe kûûraga Daudi. Mûndû ûcio eyoveete rûviû rûrû rûcerû kîûnûrî.

**17** Nwatî Abishai mûvîcî wa Zeruia nîwathiîre gûtethia Daudi. Nîwatharîkîre Mûfilisiti ûcio na akîmûraga. Nao andû a Daudi nîmaacokire makîmwîrîra na mwîvîtwa atîrî, “Tûtikaathiî mbaararî nawe rîngî, nîûndû we nîwe kîîrîgîrîro gîetû, na tûtingîenda kûrwa nîwe.”

**17**

**18** Vuva wa ûguo; nîkwagîre na mbaara îngî gatagatîrî ka Aisiraeli na Afilisiti kûu Gobu. Mbaararî îo, Sibekai ûrîa waumîte Husha nîwaûragire mûndû wîngî mûnene mûno wetagwa Safu.

**18**

**19** Nîkwagîre na mbaara îngî gatagatîrî ka Aisiraeli na Afilisiti kûu Gobu. Elihanani mûvîcî wa Jairi ûrîa waumîte Bethilehemu nîwaûragire Goliathu ûrîa waumîte Gathu. Goliathu aarî na îtumû rîarî na mûtî mûriku ta rûvaû rûrîa rwîthagîrwa rûrî macinirî ya gûtuma nguo.

**19**

**20** Nîgwacokire gûkîgîa na mbaara rîngî kûu Gathu, kûrîa kwarî na mûndû ûmwe mûnene mûno na wendeete kûrûa mûno. Wa njara îmwe ya mûndû ûcio yarî na ciara ithathatû. Nakuo wa kûgûrû kûmwe gwake kwarî na ciara ithathatû.

**21** Mûndû ûcio nîwareganire na Aisiraeli, nake Jonathani mûvîcî wa mûrwang'ina wa Daudi ûrîa wetagwa Shama akîmûraga.

**21**

**22** Andû acio ana maarî njiarwa cia andû arîa maarî vinya mûno maatûûraga Gathu, na nîmaaûragirwe nî Daudi na andû ake.

# 2Sam 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa Daudi rwa ûvootani

## (

## Tha 18

## )

**1** Rîrîa Ngai-Mûnene aavonokirie Daudi kuuma kûrî Saûlo na nthû irîa ciîngî ciake cionthe Daudi nîwainîre Ngai-Mûnene rwîmbo rûrû:

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîke mûngitîri,

**2** nîke vandû vakwa varîa vagitîre mûno,

**2** na nîke ûmvonokagia.

**2**

**3** Ngai wakwa nîke ûgitîri wakwa,

**3** nîthithaga kûrî ke.

**3** Nîke ngo yakwa îrîa îngitagîra,

**3** na akambîkaria na thayû.

**3** Nîke mûvonokia wakwa;

**3** angitagîra na akamvonokia kuuma kûrî maûndû marîa macûku.

**3**

**4** Ngaagîra Ngai-Mûnene, ûrîa wagîrîrwe nî kûgoocwa!

**4** Nîamvonokagia kuuma kûrî nthû ciakwa.

**4**

**5** Naarigicîrîtue nî ngûngi cia gîkuû mîena yonthe,

**5** ngûngi cia wanangi nîciambîthîrîrie.

**5**

**6** Nanyitîtwe na mînyororo ya kwa arîa akuû,

**6** nayo mîtego ya gîkuû îgategagwa nîguo înyiite.

**6**

**7** Nakaîre Ngai-Mûnene nîrî mînyamaarorî,

**7** nînakaîre Ngai wakwa nîguo andethie.

**7** Nîwegwire mûgambo wakwa arî hekarûrî yake,

**7** nîwegwire makaya makwa.

**7**

**8** Nthî nîyacokire îkîthingitha,

**8** itina cia matuurî nîciainainire na ikîthingitha,

**8** nîûndû Ngai aarî mûrakaru!

**8**

**9** Ndogo yaunûkagia îkiumaga maniûrûrî make,

**9** naguo mwaki wa gûcûkangia na makara ciaumaga kanyuarî gake.

**9**

**10** Nîwatuîkanîrie matuurî na akînyûrûrûka nthî,

**10** nayo nduma ndumanu yarî rungu rwa magûrû make.

**10**

**11** Aathiîte akuuîtwe nî kerubi îgûrûkîte,

**11** aakuuîtwe nî mathagu ma rûkûngi.

**11**

**12** Eekunîkîrîte na nduma,

**12** matu mathimbu mecûrîte manjî mamûthiûrûrûkîrîtie.

**12**

**13** Mveni nîciaumaga makararî marîa maakanaga,

**13** nî ûkengu ûrîa aarî naguo.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîwarurumithirie marurumî îgûrû,

**14** naguo mûgambo wa Ngai mwene vinya wonthe ûkîguwa.

**14**

**15** Nîwaikirie nthû ciake mîguî na akîmanyagania,

**15** nîwamaretithîrie mveni nao makîûra.

**15**

**16** Vîndî îo kûndû kûrîa kûrikîru mûno kwa îria nîkwonekire,

**16** mîcingi ya nthî ikîguûrua rîrîa Ngai-Mûnene aarumire nthû ciake,

**16** na agîikaania arî na marakara.

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîwakûnjûrire njara yake arî îgûrû na nîwanyitire,

**17** nîwangucirie na akînduta kuuma manjîrî mau marikîru.

**17**

**18** Nîwamvonokirie kuuma kûrî nthû ciakwa irîa ciarî na vinya,

**18** na kuuma kûrîa arîa onthe mamenete,

**18** nîûndû maarî na vinya kûrî nie.

**18**

**19** Nîmaantharîkîre rîrîa naarî mathînarî,

**19** nwatî Ngai-Mûnene nîwangitîre.

**19**

**20** Nîwandethirie na ngiuma ûgwatirî.

**20** Amvonokirie nîûndû nîwakenetue nînie.

**20**

**21** Ngai-Mûnene andathimaga nîûndû mbîkaga maûndû marîa magîrîrîte,

**21** andathimaga nîûndû ndirî na ûcuke.

**21**

**22** Nîmbathîkîrîte mawatho ma Ngai-Mûnene,

**22** na ndirî nagarûrûka ngatiganîria Ngai wakwa.

**22**

**23** Nîmbathîkîrîte mawatho make,

**23** na ndirî natiganîria kîrîra gîake.

**23**

**24** Nîmbîthîrîtwe ndarî na ûcuke mbere yake,

**24** na ngerigîrîria gwîka maûndû macûku.

**24**

**25** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwandathimire nîûndû mbîkaga maûndû marîa magîrîrîte,

**25** na nîwonaga atî nîrî mûtheru.

**25**

**26** Ngai-Mûnene we ûrî mwîvokeku kûrî arîa makwîvokete,

**26** na nîwîkaga maûndû maro kûrî andû arîa matarî na ûcuke.

**26**

**27** We ûrî mûtheru mbere ya arîa metheretie,

**27** nwatî ûrî mwaganu mbere ya arîa matarî evokeku.

**27**

**28** Nîûvonokagia arîa menyivagia,

**28** nwatî nîwagithagia kîene arîa metîîaga.

**28**

**29** We Ngai-Mûnene nîwe ûtheri wakwa,

**29** nîwe wîngataga nduma kuuma kûrî nie.

**29**

**30** We nîwe ûmvecaga vinya wa kûtharîkîra nthû ciakwa,

**30** na nwawe ûmvotithagia kûrûûga nthingo ciao cia kwîgitîra.

**30**

**31** Ciîko cia Ngai ûyû nî nginyanîru,

**31** nacio ciîranîro ciake nî cia kwîvokeka!

**31** Nîke ngo ya arîa onthe macaragia ûtethio wake.

**31**

**32** Ngai-Mûnene tu nîke Ngai;

**32** Ngai wetû tu nîke ûtûgitagîra.

**32**

**33** Ngai ûyû nîke ûgitîri wakwa ûrîa ûrî vinya,

**33** nîke ûngitagîra njîrarî ciakwa.

**33**

**34** Nîatûmaga mvinyûre ta nthwariga,

**34** nîangitagîra nîrî îgûrû rîa kîrîma.

**34**

**35** Nîke ûnthomithagia maûndû ma mbaara,

**35** nîguo mvote gûtûmîra ûta ûrîa ûrî vinya mûno.

**35**

**36** Ngai-Mûnene nîwe ûngitagîra na ûkamvonokia,

**36** ûtethio waku nîguo ûtûmîte neneve.

**36**

**37** We nîwe ûngitîrîte nîguo ndikanyitwe na ndianagwa.

**37**

**38** Naavinyûririe nthû ciakwa nginya ngîivoota,

**38** ndianacoka na vuva nginya rîrîa naicûkangirie viû.

**38**

**39** Nairingire ikîgwa nthî na itiacoka gûkîra,

**39** ciamaamire nthî mbere yakwa irî mvooteku.

**39**

**40** We nîwe ûmvecaga vinya wa kûrûa mbaara,

**40** na ûkamvotithia kûvoota nthû ciakwa.

**40**

**41** Nîwe watûmire nthû ciakwa ciûre nînie,

**41** na ngîcûkangia arîa onthe maamenete.

**41**

**42** Nîmaarîrîre ûtethio, nwatî gûtirî wanarî mûndû wamavonokirie.

**42** Nîmeetire Ngai-Mûnene, nwatî ndaamathikîrîria.

**42**

**43** Naamarivire nginya magîtuîka ta rûkûngû,

**43** na ngîmakinyanga ta ndaka îrîa îthagîrwa îrî njîrarî.

**43**

**44** Nîwe wamvonokirie kuuma kûrî andû arîa maangararagia,

**44** ûkîndua mûnene wa ndûrîrî.

**44** Andû arîa ndaaicî nîmaatuîkire ndungata ciakwa.

**44**

**45** Andû a ndûrîrî nîmanyînamagîrîra,

**45** na rîrîa megua mûgambo wakwa nîmambathîkagîra.

**45**

**46** Andû acio a ndûrîrî nîmaaûrirwe nî vinya

**46** na magîûka makinainaga maumîte matûûrarî mao marîa mairigîre.

**46**

**47** Ngai-Mûnene atûûraga mwoyo!

**47** Ke ûrîa ûngitagîra arokumua!

**47** Ngai wakwa arokumua!

**47** Ke nîke mûngitîri na ûvonokio wakwa!

**47**

**48** Ke nîke Ngai ûrîa wamvotithirie kûvoota nthû ciakwa,

**48** na akîmvotithia kwatha ndûrîrî.

**48**

**49** Nîke Ngai ûrîa ûmvonokagia kuuma kûrî nthû ciakwa.

**49** Ngai-Mûnene, we nîûtûmaga mvoote nthû ciakwa,

**49** na ûkangitîra kuuma kûrî andû arîa aganu.

**49**

**50** Kwoguo nîngûgûkumia nîrî gatagatî ka ndûrîrî,

**50** minaga nyîmbo ngîkumia rîîtwa rîaku.

**50**

**51** Ngai-Mûnene nîatûmaga mûthamaki wake agîe na ûvootani mûnene.

**51** Nîwonanagia wendo wake ûtathiraga kûrî mûndû ûrîa ke athuurîte,

**51** kûrî Daudi na njiarwa ciake tene na tene.

# 2Sam 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciugo cia mûthiia cia Daudi

## Athigari a Daudi arîa maarî îgweta

## (

## 1Maû 11.10-41

## )

**1** Daudi mûvîcî wa Jesse, aarî mûndû watûgîrîtue mûno nî Ngai, na nîke Ngai wa Jakovu aathuurire nîguo atuîke mûthamaki. Daudi nîke watungîre Aisiraeli nyîmbo mbaro mûno cia thaburi. Ino nîcio ciugo cia mûthiia cia Daudi:

**1**

**2** Roho wa Ngai-Mûnene nî araria na njîra yakwa;

**2** ndûmîrîri yake îrî kanyuarî gakwa.

**2**

**3** Ngai wa Isiraeli nîwaririe;

**3** Ke ûrîa Mûgitîri wa Isiraeli ambîrire atîrî,

**3** “Mûthamaki ûrîa wathanaga na kîvooto,

**3** ûrîa wathanaga etigîrîte Ngai,

**3**

**4** ethagîrwa ekariî ta riûa rîkîara kîraûko tene rîrîa gûtarî na matu,

**4** riûa rîrîa rîtûmaga nyaki îmere mbura yaura.”

**4**

**5** Ûguo nîguo Ngai akaarathima njiarwa ciakwa,

**5** nîûndû nîwathondekire kîrîkanîro Kîam gûtûûra tene na tene nanie,

**5** kîrîkanîro kîu nî kîrûmu na gîtingîcenjekia.

**5** Ûndû ûcio nîguo nîîriragîria;

**5** nîûndû nîguo ûgaatuîka ûvootani wakwa,

**5** Ngai nîagaatûma ûndû ûcio ûvinge.

**5**

**6** Nwatî andû arîa matetigîrîte Ngai methagîrwa mekariî ta mîgua îrîa îtecagwa,

**6** nîûndû gûtirî mûndû ûngîmînyita na njara ntheri.

**6**

**7** Mûndû akîmînyita nwanginya avûthîre kîndû kîthondeketwe na cuuma kana mûtî wa îtumû,

**7** nacio nwanginya ivîvue viû na mwaki.

**7**

**8** Mama nîmo marîîtwa ma athigari a Daudi arîa maarî îgweta: Wa mbere aarî Joshebu-bashebethu wa kuuma Takemoni. Joshebu-bashebethu nîke warî mûnene wa anene arîa engî a athigari a mbaara arîa meecîkene ta “Njamba ithatû”, Joshebu-bashebethu nîwarûire na andû magana manana na akîmaûraga onthe na îtumû rîake.

**8**

**9** Mûndû wa kaîrî gatagatîrî ka andû arîa maarî îgweta aarî Eleazaru mûvîcî wa Dodo. Eleazaru aarî wa mbarî ya Ahohi. Vîndî îmwe Eleazaru marî na Daudi nîmaaruire na Afilisiti arîa maaûnganîte nîguo marue na Aisiraeli. Aisiraeli nîmeetigîre na makîûra,

**10** nwatî Eleazaru nîwarûire na Afilisiti nginya njara yake îkînoga na îkîûmagara ûndû îtangîavotire kûrekia rûviû rûrîa aanyitîte. Ngai-Mûnene nîwatûmire ûvootani mûnene wonekane mûthenya ûcio. Mbaara yathira Aisiraeli nîmaacokire varîa Eleazaru aarî na magîoca indo irîa ciatigîtwe nî andû arîa maaûragîtwe.

**10**

**11** Nake wa kathatû aarî Shama mûvîcî wa Agee wa kuuma Harari. Afilisiti nîmaaûnganîte kûu Lehi, kûrîa kwarî na mûgûnda warî na njûgû. Nao Aisiraeli nîmaaûrire nî Afilisiti.

**12** Nwatî Shama nîwarûngamire mûgûndarî ûcio, akîûgitîra, na akîûraga Afilisiti. Ngai-Mûnene nîwatûmire ûvootani mûnene wonekane mûthenya ûcio.

**12**

**13** Rîrîa maketha maarî vakuvî kwambîrîria, anene athatû gatagatîrî ka athigari a mbaara arîa meecîkene ta “Njamba Mîrongo îthatû” nîmaathiîre na magîkinya ngurungarî ya Adulamu kûrîa Daudi aarî. Vîndî îo athigari a Afilisiti maambîte magema mao Kîandarî Kîam Refaimu.

**14** Vîndî îo, Daudi aarî vandû kîrîmarî Kîamrî kîgitîre mûno, nakîo gîkundi kîmwe Kîam athigari a mbaara a Afilisiti Kîamrî Bethilehemu.

**15** Daudi nîwacokire akîgua anyonda mûno na akiuga atîrî, “Narî kethîra nwa mone mûndû ûngîmindîra manjî ma kûnyua kuuma kîthimarî kîrîa kîrî vakuvî na kîvingo Kîam Bethilehemu!”

**16** Andû acio athatû maarî îgweta nîmaavîtûkanîrie kûrîa Afilisiti maatûûraga, magîtava manjî kuuma kîthimarî, na makîvirîra Daudi. Nwatî Daudi ndaanyua manjî mau. Vandû va ûguo, aameetûrûrire nthî rîrî îtega kûrî Ngai-Mûnene

**17** na akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene, nie ndingînyua manjî mama nîûndû ngamanyua nî takwa nîngîthîrwa ngînyua nthakame ya andû aya mateetigîra gûkua makîmatava!” Kwoguo nîwaregire kûmanyua.

**17** Mau nîmo maûndû ma ûcamba marîa athigari acio athatû maarî îgweta meekire.

**17**

**18** Abishai mûrwang'ina na Joabu (arîa ng'ina eetagwa Zeruia) nîke warî mûtongoria wa athigari acio meecîkene ta njamba mîrongo îthatû. Nîwarûire na andû magana mathatû arî na îtumû rîake na akîmaûraga. Nîûndû wa ûguo, nîwacokire akîgîa îgweta înene gatagatîrî ka “Njamba icio mîrongo îthatû.”

**19** Abishai nîke warî îgweta mûno gatagatîrî ka njamba icio mîrongo îthatû. Kwoguo nîwatuîkire mûtongoria wao, nwatî ndaarî na îgweta înene ta njamba irîa ithatû.

**19**

**20** Benaia mûvîcî wa Jehoiada wa kuuma Kabuzeeli, aarî mûthigari wîngî warî îgweta. Nîwekire ciîko nyîngî cia ûcamba. Imwe ciacio nî ta ino: nîwaûragire athigari aîrî maarî îgweta a Moabu. Vîndî îmwe kwarî na mbaravu, nîwathiîre na agîtonya îrimarî na akîûragîra mûnyambû kuo.

**21** Benaia nîwacokire akîtharîkîra Mûmisiri na mûragi, akûmûcuna îtumû rîu aanyitîte na akîmûraga narîo.

**22** Icio nîcio ciîko cia ûcamba irîa Benaia, ûrîa warî ûmwe wa njamba irîa mîrongo îthatû eekire.

**23** Nîke warî na îgweta mûno gatagatîrî ka njamba icio mîrongo îthatû, nwatî njamba irîa ithatû cia mbere ciarî na îgweta kûmûkîra. Nake Daudi nîwamûtuire mûnene wa athigari arîa maamûrangagîra.

**23**

**24** Athigari arîa maarî a gîkundi kîu Kîam njamba mîrongo îthatû maarî: Asaheli, mûrwang'ina na Joabu, Elihanani mûvîcî wa Dodo wa kuuma Bethilehemu,

**25** Shama na Elika arîa maaumîte Harodi

**26** Helezi wa kuuma Peleti, Ira mûvîcî wa Ikeshi wa kuuma Tekoa,

**27** Abiezeri wa kuuma Anathothi, Mebunai wa kuuma Husha,

**28** Zalimoni wa kuuma Aho, Maharai wa kuuma Netofa,

**29** Helebu mûvîcî wa Baana wa kuuma Netofa, Itai Mûvîcî wa Ribai wa kuuma Gibea Kûrîa kwarî vûrûrirî wa Benjamini.

**30** Benaia wa kuuma Pirathoni, Hidai wa kuuma tûrûnjîrî twa Gaashu,

**31** Abialiboni wa kuuma Araba, Azimavethi wa kuuma Bahurimu,

**32** Eliaba wa kuuma Sha-aliboni, Avîcî a Jasheni, Jonathani

**33** Shama wa kuuma Harari, Ahiamu mûvîcî wa Sharari wa kuuma Harari,

**34** Elifeleti mûvîcî wa Ahasibai wa kuuma Maaka, Eliamu mûvîcî wa Ahithofeli wa kuuma Gilo,

**35** Hezironi wa kuuma Karimeli, Paarai wa kuuma Arabia

**36** Igali mûvîcî wa Nathani wa kuuma Zoba, Bani wa kuuma Gadi,

**37** Zeleki wa kuuma Amoni, Naharai wa kuuma Be-erothi, ûrîa wakuuagîra Joabu mûvîcî wa Zeruia indo cia mbaara,

**38** Ira na Garebu a kuuma Ithiri na

**39** Uria ûrîa Mûhiti: Athigari onthe arîa maarî îgweta maarî mîrongo îthatû na mûgwanja.

# 2Sam 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwatarire andû

## (

## 1Maû 21.1-27

## )

**1** Ngai-Mûnene nîwarakarirue nî Aisiraeli rîngî, na nîwerire Daudi athiî kûrî o nîguo marakare na akîmwîra atîrî, “Thiî na ûtare andû a Isiraeli na a Juda.”

**2** Kwoguo mûthamaki Daudi nîwerire Joabu ûrîa warî mûnene wa athigari ake a mbaara atîrî, “Thiîni mîvîrîgarî yonthe ya Isiraeli kuuma mûthiia ûmwe nginya ûrîa wîngî mûrî na anene aku a athigari a mbaara mûgîtaraga andû. Nîngwenda kûmenya ûrîa megana.”

**2**

**3** Nwatî Joabu nîwerire mûthamaki atîrî, “Mwathi wakwa, Ngai-Mûnene, Ngai waku arongerera andû a Isiraeli maita îgana makîria ya ûguo megana rîu, nawe ûrotûûratûûra nîguo ûkoona Ngai-Mûnene akîvingia ûndû ûcio. Nwatî mwathi wakwa mûthamaki ûrenda gûtara andû nîkî?”

**4** Nwatî mûthamaki nîwaringîrîrie Joabu na anene acio a athigari ake a mbaara na akîmatha mathîkîre watho ûcio wake. Kwoguo Joabu na anene acio nîmaaumire varî mûthamaki na makîthiî gûtara andû a Isiraeli.

**4**

**5** Nîmaaringire Rûnjî rwa Jorodani na makîamba magema mao mwena wa îveti wa Aroeri, îtûûra rîrîa rîarî gatagatî ga Kîamnda kîrîa Kîamrî vûrûrirî wa Gadi. Mauma kûu, nîmaathiîre mwena wa rûgûrû na magîkinya Jazeri.

**6** Nîmaacokire makîthiî Gileadi na Kadeshi vûrûrirî wa Ahiti. Nîmaacokire makiuma kûu na makîthiî Dani, na mauma Dani nîmaathiîre Sidoni mwena wa îthûîro.

**7** Nîmaacokire makîthiî îtûûra rîrîa rîarî ririgîre rîa Turo na makîthiî matûûrarî monthe ma Ahivi na Aakanaani, na mûthiiarî nîmaathiîre mwena wa îveti wa Juda.

**8** Vuva wa mîeri kenda na mîthenya mîrongo îîrî, nîmaacokire Jerusalemu. Vîndî îo maarî arîkiu kûthiî vûrûrirî wonthe.

**9** Joabu nîwacokire akîva mûthamaki ûvoro wîgiî ûrîa andû onthe meegana. Andû arîa mangîavotire kûthiî mbaararî kuuma kûu Isiraeli maarî andû ngiri magana manana (800,000) nakuo Juda kwarî na andû ngiri magana matano (500,000).

**9**

**10** Daudi arîkia gûtara andû, nîwambîrîrie kûthînua nî thamiri yake, na nîwerire Ngai-Mûnene atîrî, “Nînjîvîtie mûno nîûndû wa ûguo mbîkîte! Nakûthaitha ûnjovere, nîûndû mbîkîte ûguo na ûrimû.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwerire Gadi, ûrîa warî mûrathi wa Daudi atîrî,

**12** “Thiî na wîre Daudi atî nînîmûva maûndû mathatû, nîguo athuure ûndû ûmwe ûrîa ngûmwîkîra gatagatîrî ka mo. Kîraûko kîu kîngî Daudi aarîkia kûramûka.”

**13** Gadi nîwathiîre kûrî ke, akîmwîra ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte na akîmûria atîrî, “Ûrenda ûndû ûrîkû? Kûgîe yûra îvinda rîa mîaka îthatû vûrûrirî waku, ûûre nî nthû ciaku ikûvinyûrîtie mîeri îthatû kana kûgîe na mûthiro mîthenya îthatû vûrûrirî wonthe. Rîu îîcirie na ûmbîre ûrîa ngûthiî kwîra Ngai-Mûnene.”

**13**

**14** Daudi nîwerire Gadi atîrî, “Nînîrathînîka mûno! Nwatî ndikwenda kûverithua nî andû. Nî kava tûverithue nî Ngai-Mûnene ke mwene nîûndû arî ntha nyîngî.”

**15** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwatûmire kûgîe na mûthiro kûu Isiraeli kuuma kîraûko kîu nginya îvinda rîrîa aatuîte. Vûrûri ûcio wonthe kuuma Dani nginya Beeri-shiba Aisiraeli ngiri mîrongo mûgwanja nîmaakwire.

**16** Rîrîa mûraika wa Ngai-Mûnene aarî vakuvî gûcûkangia Jerusalemu Ngai-Mûnene nîwericûkirwe ûvororî wîgiî kûverithia andû ake na akîra mûraika ûcio waûraganaga atîrî, “Tiga rîu! Ûguo nî mwîganu!” Mûraika ûcio aarî vakuvî na varîa Arauna, ûrîa warî Mûjebusi aavûûragîra ngano.

**16**

**17** Daudi oona mûraika ûrîa waûragaga andû, nîwerire Ngai-Mûnene atîrî, “Nînie njîvîtie. Nînie mbîkîte naaî. Gûtirî ûndû andû aya mekîte. Nînie mbagîrîrwe nî kûverithua vamwe na andû a mûciî wakwa.”

**17**

**18** Mûthenya wa ûcio, Gadi nîwathiîre kûrî Daudi na akîmwîra atîrî, “Thiî varîa Arauna avûûragîra ngano na ûtumîre Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona vo.”

**19** Nake Daudi nîwekire ûrîa aathîtwe nî Ngai-Mûnene na akîthiî wata ûrîa eerîtwe nî Gadi.

**20** Arauna nîwaroririe na akîona mûthamaki na ndungata ciake mathiîte kûrî ke. Nîwegwîthirie nthî mbere ya Mûthamaki Daudi

**21** na akîmûria atîrî, “Mwathi wakwa waûka kûrî nie ndungata yaku nîkî?”

**21** Daudi nîwamûcokerie atîrî, “Naûka kûgûra varîa ûvûragîra ngano njoke ndumîre Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona vo. Vuva wa ûguo Ngai-Mûnene nîakûthiria mûthiro ûyû.”

**21**

**22** Nake Arauna nîwerire Daudi atîrî, “Oca we mwathi wakwa, na ûrutîre Ngai-Mûnene kîrîa ûkwona Kîamgîrîrîte. Ndegwa cia kûruta îgongoona rîa kûvîvua nîcio ino; namo macoki ma cio na mîvûûro ya ngano ûtûmîre irî ngû.”

**23** Arauna nîwavere mûthamaki indo icio cionthe na agîcoka akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai waku aroetîkîra îgongoona rîaku.”

**23**

**24** Nwatî mûthamaki nîwacokerie Arauna atîrî, “Naarî, nîkwa ngûkûrîva. Ndingîrutîra Ngai-Mûnene, Ngai wakwa magongoona gûtarî kîndû ndutîte nîûndû wamo.” Kwoguo Daudi nîwagûrire vandû vau vaavûragîrwa ngano vamwe na ndegwa icio na tûcunjî mîrongo îtano twa sîlûva.

**25** Daudi nîwacokire agîtumîra Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona vau, na akîrutîra magongoona ma kûvîvua na ma thayû vo. Kwoguo Ngai-Mûnene nîwegwire mavoya make na agîtûma mûthiro ûcio ûthire kûu Isiraeli.

1Atha

# 1Atha 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûkûrûrî wa Mûthamaki Daudi

## Adonija nîwetwire mûthamaki

## Solomoni nîwatuirwe mûthamaki

**1** Vîndî îo Mûthamaki Daudi nîwatûûrîte mîaka mîngî na agatuîka mûthuuri mûkûrû mûno; na wana ethîrwa ndungata ciake nîciamûrigicaga na mîrengeti, ke ndaagîcaga ûrugarî.

**2** Kwoguo ndungata ciake nîciamwîrire atîrî, “Mwathi wetû mûthamaki, tiga tûgûcarîrie mwîrîtu agwîkaragie na akûmenyagîrîre. Akaamamaga vakuvî nawe nîguo ûgîcage ûrugarî.”

**3** Kwoguo nîmaacaririe mwîrîtu mûthaka vûrûrirî wonthe wa Isiraeli. Nîmoonire mwîrîtu wetagwa Abishagi wa kuuma Shunemu na makîmûvira kûrî Mûthamaki.

**4** Mwîrîtu ûcio aarî mûthaka mûno na nîwekaranirie na mûthamaki akîmûmenyagîrîra, nwatî mûthamaki ndaamenyana nake kîîmwîrî.

**4**

**5** Adonija mûvîcî wa Daudi ûrîa maagîte na mûka Hagithi nîwambîrîrie gwîtîîa akiugaga atî nîke ûgaatuîka mûthamaki. Kwoguo nîwavarîrîrie ikaari cia mbarathi, athigari arîa mathiîcaga mekarîrîte mbarathi na arûme mîrongo îtano mathiî mbere yake makinaga.

**6** Îthe Daudi ndaarî aananegenia mûvîcî nîûndû wanarî ûrîkû, na nîwendaga mûno gûtuîka mûthamaki. Adonija nama aarî mwanake mûthaka mûno na nîke warûmîrîrîte Abusalomu.

**7** Nîwaririe na Joabu, (ûrîa ng'ina eetagwa Zeruia) na Abiatharu, mûthînjîri-Ngai, na magîtîkîra gûtethia Adonija na makîmûrûmîrîra.

**8** Nwatî Zadoku mûthînjîri-Ngai, Benaia mûvîcî wa Jehoiada, Nathani mûrathi, Shimei, Rei na arûme arîa maagitagîra Daudi matiarûmîrîra Adonija.

**8**

**9** Adonija nîwathînjîre ng'ondu, ndegwa na tûcaû tûrîa twarî tûnoru îthigarî rîatenderete ta njoka, rîrîa rîrî vakuvî na kîthima Kîam Enirogeli. Nîwetire aa mûrwang'ina onthe, avîcî a mûthamaki na ndungata cionthe cia mûthamaki irîa ciaumîte Juda maûke kîrugorî.

**10** Nwatî ndeeta mûrwang'ina Solomoni kana mûrathi Nathani, kana Benaia, kana arangîri a mûthamaki.

**10**

**11** Nathani nîwacokire akîthiî kûrî Bathisheba, ng'ina wa Solomoni na akîmwîra atîrî, “Nîkwa ûteguîte atî Adonija, mûvîcî wa Hagithi nîatuîkîte mûthamaki na mwathi wetû Daudi ndaicî ûguo?

**12** Rîu ûka ngûtaare nîguo wîvonokie we mwene na ûvonokie mûvîcîguo Solomoni.

**13** Thiî wa rîmwe kûrî mûthamaki Daudi na ûmûrie atîrî, ‘Mwathi wakwa mûthamaki, kinthî ndwambîrîre na mwîvîtwa, atî mûvîcîwa Solomoni nîke ûgaatuîka mûthamaki vuva waku? Nîndûî gîtûmîte Adonija atuîke mûthamaki?’ ”

**14** Nathani nîwathiîre na mbere na akiuga atîrî, “Rîrîa ûkethîrwa ûkîaria na mûthamaki Daudi, nîngaaûka na menye ûma wa ûguo ûrauga.”

**14**

**15** Kwoguo Bathisheba nîwathiîre kûrî mûthamaki nyombarî îrîa aamamaga. Vîndî îo mûthamaki aarî mûkûrû mûno, na Abishagi kuuma Shunemu nîwamûmenyagîrîra.

**16** Bathisheba nîwenamîrîre mbere ya mûthamaki na gîtîîo nake mûthamaki nîwamûûririe atîrî, “Ûrenda ndûî?”

**16**

**17** Bathisheba nîwamûcokerie atîrî, “Mwathi wakwa mûthamaki, nîwambîrîre na mwîvîtwa mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai waku, atî mûvîcîwa Solomoni nîke ûgaatuîka mûthamaki vuva waku.

**18** Nwatî rîu ta roria, Adonija nîatuîkîte mûthamaki, wana ethîrwa we mwathi wakwa mûthamaki ndûicî ûvoro ûcio.

**19** Nîathînjîte ndegwa, ng'ondu na tûcaû tûrîa tûnoru na ageta avîcî aku onthe, Abiatharu mûthînjîri-Ngai, na Joabu mûnene wa athigari aku kîrugorî, nwatî ndeeta mûvîcîguo Solomoni.

**20** Mwathi wakwa, andû onthe a Isiraeli meetererete ûmeere nîûrîkû ûgaatuîka mûthamaki vuva waku.

**21** Warega gwîka ûguo, kavinda kanini vuva wa gûkua gwaku, mûvîcîwa Solomoni nanie tûgaatuwa acukanîrîri.”

**21**

**22** Wa Bathisheba akîaragia na mûthamaki, mûrathi Nathani nîwakinyire.

**23** Mûrathi Nathani nîwatonyire na akîmama na îvu aturumithîtie ûthiû wake nthî vau mbere ya mûthamaki.

**24** Nathani nîwacokire akiuga atîrî, “Mwathi wakwa mûthamaki nîkwa ugîte atî Adonija nîke ûgaatuîka mûthamaki vuva waku?

**25** Nîûndû ûmûnthî nîathiîte na akathînja ndegwa, ng'ondu na tûcaû tûrîa tûnoru. Nîetîte avîcî aku onthe, Joabu mûnene wa athigari aku na Abiatharu mûthînjîri-Ngai, na rîu nîkwa mararîa kîrugo makiugagîrîria atî: ‘Ûrotûûratûûra mûthamaki Adonija!’

**26** Nwatî ndaambîta nie ndungata yaku, wana kana eta Zadoku, mûthînjîri-Ngai, kana Benaia, kana Solomoni.

**27** Mwathi wakwa mûthamaki! Nîwe wîkîte ûndû ûyû, na ndwanatwîra tue ndungata ciaku nîûrîkû ûgaatuîka mûthamaki vuva waku?”

**27**

**28** Mûthamaki Daudi nîwacokire akiuga atîrî, “Mbîtîrani Bathisheba.” Nake Bathisheba nîwatoonyire na akîrûngama mbere ya mûthamaki.

**29** Mûthamaki nîwevîtire akiuga atîrî, “Nevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo, ûrîa ûngûûrîte kuuma mathînarî makwa monthe;

**30** atî ûmûnthî nîngûvingia kîîranîro gîakwa wata ûrîa nevîtire na Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli atî mûvîcîguo Solomoni nîke ûgaatuîka mûthamaki vuva wakwa.”

**30**

**31** Nake Bathisheba nîwenamîrîrie ûthiû wake na gîtîîo mbere ya mûthamaki na akiuga atîrî, “Mwathi wakwa mûthamaki Daudi, ûrotûûra tene na tene!”

**31**

**32** Mûthamaki Daudi nîwacokire agîtûmanîre Zadoku mûthînjîri-Ngai, Nathani mûrathi, na Benaia wa Jehoiada. Nao nîmaathiîre kûrî ke.

**33** Mûthamaki nîwamerire atîrî, “Thiîni na ndungata ciakwa, na mwîkarîrie Solomoni îgûrû rîa nyûmbû yakwa nie mwene, mûcoke mûmumagarie anyûrûrûke nginya Gihoni.

**34** Kûu nîkuo Zadoku na Nathani makaamwîtîrîria maguta atuîke mûthamaki wa Isiraeli. Mûcoke mûvuve karumbeta mûkiugaga atîrî, ‘Mûthamaki Solomoni ûrotûûratûûra!’

**35** Mûgaacoka mûmûrûmîrîre mûcoke gûkû rîrîa agaaûka gwîkarîra gîtî gîakwa Kîam ûthamaki. Nîke ûgaatuîka mûthamaki vuva wakwa nîûndû nîke nthuurîte nîguo atuîke mûthamaki wa Isiraeli na Juda.”

**35**

**36** Nake Benaia mûvîcî wa Jehoiada nîwacokerie mûthamaki atîrî, “Ameni, Ngai-Mûnene, Ngai wa mwathi wakwa mûthamaki arouga wa ûguo.

**37** Ngai-Mûnene aroethagîrwa arî na Solomoni wata ûrîa arethagîrwa arî na mwathi wakwa. Ngai-Mûnene arotûma ûthamaki wa Solomoni ûvua wana gûkîra waku.”

**37**

**38** Kwoguo Zadoku, Nathani, Benaia na ndungata cia mûthamaki nîmekarîrie Solomoni îgûrû rîa nyûmbû ya mûthamaki Daudi na makîmûvira Gihoni.

**39** Makinya kuo, Zadoku mûthînjîri-Ngai nîwocire rûvîa rwa maguta rûrîa aaigîte îgemarî rîa Ngai-Mûnene na agîtîrîria Solomoni maguta. Nîmaacokire makîvuva karumbeta nao andû onthe makiugîrîria atîrî, “Mûthamaki Solomoni ûrotûûratûûra!”

**40** Andû onthe nîmaamumire vuva, makîvuvaga mîtûrirû, makiugagîrîria nîûndû wa gûkena nginya nthî îkinaina.

**40**

**41** Adonija na arata ake onthe arîa maarî nake marî vakuvî kûthiria kûrîa kîrugo nîmeguire înegene. Rîrîa Joabu eegwire mûgambo wa karumbeta, nîwaûririe atîrî, “Înegene rîu nîregua îtûûrarî nî rîa ndûî?”

**42** Joabu wa akîaragia, Jonathani mûvîcî wa Abiatharu nîwakinyire nake Adonija akîmwîra atîrî, “Tonya ûtûve ûvoro mwaro, nîûndû we wî mûndû wa vata.”

**42**

**43** Jonathani nîwacokerie Adonija atîrî, “Ûma nî atî, mwathi wakwa mûthamaki Daudi nîatuîte Solomoni mûthamaki.

**44** Mûthamaki Daudi nîatûmire Zadoku, Nathani, Benaia na andû arîa mamûgitagîra mamumagarie. Nîmaamwîkarîrie îgûrû rîa nyûmbû ya mûthamaki,

**45** na Zadoku mûthînjîri-Ngai marî na Nathani mûrathi, nîmamwîtîrîrie maguta nîguo atuîke mûthamaki marî Gihoni. Nîmacokire mathiî îtûûrarî makiugagîrîria nîûndû wa gûkena, nao andû a îtûûra nîmaranegena. Rîu nîrîo înegene rîrîa wegua.

**46** Rîu Solomoni nîke mûthamaki.

**47** Nacio ndungata cia mûthamaki Daudi nîithiîre gûcokeria mwathi wetû mûthamaki Daudi ngatho na mauga atîrî, ‘Ngai waku arotûma Solomoni atîwe gûgûkîra, naguo ûthamaki wa Salomoni ûroneneva gûkîra waku.’ Nake mûthamaki Daudi nîwenamîrîrie ûthiû wake gîtandarî gîake

**48** na akîvoya akiuga atîrî, ‘Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arokumua, ûrîa ûtûmîte mûndû wa njiarwa ciakwa atuîke mûthamaki vuva wakwa ûmûnthî, ngîîyonagîra na metho makwa!’ ”

**48**

**49** Vuva wa ûguo, ageni a Adonija nîmeguire guoya, magîûkîra na wa mûndû akîthiî njîra yake.

**50** Adonija nîwetigîre nîûndû wa mûthamaki Solomoni. Nîwacokire agîûkîra akîthiî na akînyita mîthiia ya metha ya kîgongoona.

**51** Solomoni nîwerirwe atî Adonija nîwetigagîra nîûndû wake na atî nîwanyitîrîrîte mîthiia ya metha ya kîgongoona. Kwoguo Adonija nîwaugire atîrî, “Tiga mûthamaki Solomoni ambe evîte auge, atî tîkwa akambûraga.”

**51**

**52** Nake Solomoni nîwaugire atîrî, “Ethîrwa nîakwonania arî mûndû mwathîki, gûtirî rûcuîrî wanarî rûmwe rwa kîongo gîake rûkaavutua. Nwatî ethîrwa tî mwathîki nîagaakua.”

**53** Kwoguo Solomoni nîwatûmanîre Adonija aume metharî ya kîgongoona. Adonija nîwathiîre kûrî mûthamaki na akîînamîrîria ûthiû mbere ya mûthamaki. Nake mûthamaki Solomoni nîwamwîrire atîrî, “Înûka gwaku mûciî.”

# 1Atha 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mataaro ma mûthiia ma Daudi kûrî Solomoni

## Gûkua kwa Daudi

## Gûkua kwa Adonija

## Kwîngatwa kwa Abiatharu na gûkua kwa Joabu

## Gûkua gwa Shimei

**1** Rîrîa Daudi aarî vakuvî gûkua, nîwavere mûvîcî Solomoni mataaro ma mûthiia akîmwîra atîrî,

**2** “Rîu nîrî vakuvî gûkua, gîa na vinya na wîyûmîrîrie,

**3** na wîkage ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai waku akwathîte wîkage. Vingagia mawatho make monthe, maathani make, matuîro make ma ciira na kîrîra gîake, wata ûrîa kwandîkîtwe wathorî wa Musa, nîguo ûkaathatûkwa mawîrarî monthe marîa ûkaaruta kûrîa kuonthe ûkaathiî.

**4** Ngai-Mûnene akaavingia kîîranîro gîake kîrîa aambîrîîre atî njiarwa ciakwa nîikaatha Isiraeli ethîrwa nîikaavingia mawatho marîa nîmavete na methagîrwe marî evokeku kûrî nie na ngoro ciao cionthe na mîoyo yao yonthe.

**4**

**5** “Taririkana ûrîa Joabu mûvîcî wa Zeruia aambîkire. Ke nîwaûragire anene aîrî a athigari a Isiraeli, Abineri mûvîcî wa Neri na Amasa mûvîcî wa Jetheri. Aamaûragire vîndî îrîa kwarî na thayû nîguo erîvîrîrie nîûndû wa ûrîa maaûraganîte vîndî îrîa kwarî na mbaara. Ke aaûragire andû mataarî na mavîtia na ûndû ûcio eekire ûkînjokerera, na nîguo ûtûmîte ngîe na mathîna.

**6** Nwanginya ûtûmîre ûûgî na ûmûrage ndûgetîkîre agaakua nî ûkûrû.

**6**

**7** “Nwatî wîke avîcî a Barizilai Mûgileadi maûndû maro na mûrîcanagîre nao nîûndû nîmaambîkire maûndû maro rîrîa naaûraga kuuma kûrî mûrwanyûkwe Abusalomu.

**7**

**8** “Ririkana wana Shimei mûvîcî wa Gera, wa mûvîrîga wa Benjamini kuuma îtûûrarî rîa Bahurimu mûrî nake. Nîwanumire kîrumi kînene mûno mûthenya ûrîa naathiîre Mahanaimu, nwatî rîrîa aandûngire Jorodani nînevîtire mbere yake na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, atî ndikaamûûraga.

**9** Nwatî nwanginya ûmûverithie. Nwanginya ûtûmîre ûûgî na wone nama atî nîwaûragwa.”

**9**

**10** Daudi nîwakwire na akîthikwa îtûûrarî rînene rîa Daudi.

**11** Daudi aathanire kûu Isiraeli îvinda rîa mîaka mîrongo îna (40.) Nîwathanire arî Heburoni îvinda rîa mîaka mûgwanja (7) na akîathana arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îthatû na îthatû (33.)

**12** Kwoguo Solomoni nîwatuîkire mûthamaki vuva wa îthe Daudi na ûthamaki wake ûkîîvanda waro mûno.

**12**

**13** Adonija, ûrîa ng'ina eetagwa Hagithi nîwacokire akîthiî kûrî Bathisheba, ng'ina wa Solomoni. Nake Bathisheba nîwamûûririe atîrî, “Waûka na thayû?”

**13** Nake Adonija nîwacokirie atîrî, “Nîrî na thayû.”

**13**

**14** Nîwacokire akiuga atîrî, “Nîrî na ûndû nîrenda gûkwîra.”

**14** Bathisheba nîwamûûririe atîrî, “Nî ûndû ûrîkû?”

**14**

**15** Adonija nîwacokirie atîrî, “Nîwicî atî nînie nîngîatuîkire mûthamaki na atî andû onthe a Isiraeli nîguo meeriragîria. Nwatî nîgwekarire ûndû wîngî na mûrwaiya agîtuîka mûthamaki nîûndû nîguo Ngai-Mûnene eendete.

**16** Rîu nîrî na ûndû ûmwe nîrenda gûkûûria ûmvingîrie, na nakûthaitha ndûkarege.”

**16** Nake Bathisheba nîwaûririe atîrî, “Nî ûndû ûrîkû?”

**16**

**17** Adonija nîwacokirie atîrî, “Nakûthaitha îra mûthamaki Solomoni amve Abishagi, ûrîa wa kuuma Shunemu atuîke mûka wakwa nîûndû nîmbîcî tîaregana nawe.”

**17**

**18** Nake Bathisheba nîwaugire atîrî, “Nî waro mûno. Nîngûkwarîrîria kûrî mûthamaki.”

**18**

**19** Kwoguo Bathisheba nîwathiîre kûrî mûthamaki Solomoni kwaria nake vandûrî va Adonija. Mûthamaki nîwarûngamire, agîkethia ng'ina na akînamîrîria ûthiû mbere yake. Nîwacokire agîkarîra gîtî gîake Kîam ûthamaki na akiuga gîtî kîngî kîretwe kîrîa ng'ina eekarîre mwena wake wa ûrîo.

**20** Ng'ina nîwamwîrire atîrî, “Nîrî na kaûndû kanini nîrenda gûkûûria ûmvingîrie, na ndûkarege.”

**20** Nake mûthamaki nîwamûûririe atîrî, “Nî ûndû ûrîkû nyanya? Ndingîrega gûkûvingîria.”

**20**

**21** Ng'ina nîwamwîrire atîrî, “Îtîkîra Abishagi Mûshunemu anenganîrwe kûrî Adonija mûrwanyûkwe nîguo atuîke mûka.”

**21**

**22** Mûthamaki Solomoni nîwacokerie ng'ina atîrî, “Ûrambûria nenganîre Abishagi, Mûshunemu kûrî Adonija nîkî? Ûguo nîta kûmbûria nîmûve ûthamaki wanaguo. Menya atî Adonija nî mûrwaiya ûrîa mûkûrû na mûthînjîri-Ngai Abiatharu, marî na Joabu mûvîcî wa Zeruia nîmamûnyitîte mbaru.”

**23** Solomoni nîwacokire akîîvîta na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene akiuga atîrî, “Ngai arombûraga na ambîke ûndû mûcûku makîria, ethîrwa tîmbûraga Adonija nîûndû wa ûguo aûrîtie!

**24** Nevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo, atî Adonija nîakûragwa ûmûnthî! Ngai-Mûnene nîke ûmvete vinya na amva gîtî Kîam ûthamaki Kîam vava Daudi, na nwake ûvete njiarwa ciakwa ûthamaki wata ûrîa eeranîre.”

**24**

**25** Kwoguo mûthamaki Solomoni nîwathire Benaia mûvîcî wa Jehoiada athiî akaûrage Adonija. Nake nîwathiîre na akîmûraga.

**25**

**26** Mûthamaki Solomoni nîwacokire akîra mûthînjîri-Ngai Abiatharu atîrî, “Thiî vûrûrirî waku wa Anathothi. We wagîrîrwe nî gûkua, nwatî rîu tîngûûraga nîûndû nîwe wamenyagîrîra îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene rîrîa mwarî na vava Daudi, na nîwanyitanîrîte nake mathînarî make.”

**27** Kwoguo Solomoni nîwatigithirie Abiatharu gûtungata arî mûthînjîri-Ngai wa Ngai-Mûnene, na kwoguo Solomoni nîwavingirie ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte arî Shilo wîgiî Eli na njiarwa ciake.

**27**

**28** Rîrîa Joabu eegwire ûguo, nîwaûrire na akîthiî îgemarî rîa Ngai-Mûnene na akînyita mîthiia ya metha ya kîgongoona, nîûndû Joabu aanyitîte mbaru Adonija nwatî, tî Abusalomu.

**29** Mûthamaki Solomoni nîwerirwe atî Joabu nîwaûrîte akathiî îgemarî rîa Ngai-Mûnene na atî aarî vakuvî na metha ya kîgongoona. Kwoguo mûthamaki Solomoni nîwatûmire Benaia athiî akaûrage Joabu.

**30** Benaia nîwathiîre îgemarî rîa Ngai-Mûnene na akîra Joabu atîrî, “Mûthamaki athana ume nja.”

**30** Nake Joabu nîwacokirie atîrî, “Naarî, nînguîra gûkû.”

**30** Benaia nîwathiîre kûrî mûthamaki na akîmwîra ûrîa Joabu aacokirie.

**30**

**31** Solomoni nîwerire Benaia atîrî, “Îka ûguo Joabu akwîra. Mûrage na ûmûthike. Weka ûguo, nie wana njiarwa cia Daudi, gûtirî mûndû ûgaacokwa nî nthakame îrîa Joabu eetûrûrire rîrîa aaûragire andû matarî na mavîtia.

**32** Ngai-Mûnene nîakaaverithia Joabu nîûndû wa andû acio aaûragire vava Daudi atakûmenya. Joabu aaûragire arûme aîrî matarî na mavîtia na maarî aro kûmûkîra. Nao maarî: Abineri mûvîcî wa Neri na mûtongoria wa athigari a Isiraeli, na Amasa mûvîcî wa Jetheri mûtongoria wa athigari a Juda.

**33** Kwoguo Joabu na njiarwa ciake nîmatûûra marî na kîrumi tene na tene nîûndû wa gîkuû Kîam andû acio. Nwatî Ngai-Mûnene nîatûûra avecaga Daudi, andû a mûciî wake, njiarwa ciake na ûthamaki wake thayû na ûvootani.”

**33**

**34** Kwoguo Benaia, mûvîcî wa Jehoiada nîwathiîre îgemarî rîa Ngai-Mûnene na akîûraga Joabu na mwîrî wa Joabu nîwathikirwe gwake mûciî kûu werûrî.

**35** Mûthamaki nîwatuire Benaia, mûvîcî wa Jehoiada mûnene wa athigari a mbaara vandûrî va Joabu, agîcoka agîtua Zadoku mûthînjîri-Ngai vandûrî va Abiatharu.

**35**

**36** Mûthamaki nîwacokire agîtûmanîra Shimei na akîmwîra atîrî, “Îîtumîre nyomba gûkû Jerusalemu na ûtûûre kuo, na ndûkaume kuo ûthiîte kûndû kwîngî.

**37** Ûngîkaauma îtûûrarî rîu na ûringe karûnjî ga Kidironi, ûkaamenya nama atî nwanginya ûgaakua na nîwe ûkethîrwa wîyûragithîtie.”

**37**

**38** Nake Shimei nîwacokerie mûthamaki atîrî, “Nî waro mwathi wakwa, nîngwîka ûguo wambîra.” Kwoguo Shimei nîwatûûrire Jerusalemu îvinda îraca.

**38**

**39** Vuva wa mîaka îthatû, ndungata igîrî cia Shimei nîciaûrire ikîthiî kûrî Akishi, mûvîcî wa Maaka, na nîke warî mûthamaki wa Gathu. Rîrîa Shimei eegwire atî ndungata ciake ciarî Gathu,

**40** nîwatwîre îgûrû rîa mvunda yake na akîthiî Gathu kûrî mûthamaki Akishi gûcaria ndungata ciake. Nîwamonire na akîmacokia mûciî kuuma Gathu.

**41** Rîrîa Solomoni eerirwe atî Shimei nîwaumîte Jerusalemu akathiî Gathu na agacoka,

**42** nîwamûtûmanîre na akîmwîra atîrî, “Naakwîvîtithirie na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene atî ndûkaume Jerusalemu. Na nînaakwîrire atî ûngîkaauma kuo, nama nîûgaakua. We nîwetîkîrire na ûkiuga atî ûkambathîkîra.

**43** Waregire kûvingia kîîranîro gîaku kûrî Ngai-Mûnene na ûkîrega kûvingia watho ûrîa naakwathire nîkî?

**44** Nîwîcî waro mavîtia monthe marîa wekire vava Daudi. Kwoguo Ngai-Mûnene nîagaakûverithia nîûndû wamo.

**45** Nwatî Ngai-Mûnene nîakaandathima na atûûre amenyagîrîra ûthamaki wa Daudi tene na tene.”

**45**

**46** Mûthamaki nîwacokire akîatha Benaia mûvîcî wa Jehoiada athiî akaûrage Shimei. Nake Benaia nîwathiîre na akîûraga Shimei. Naguo ûthamaki nîwevandire vîndî îrîa mûthamaki Solomoni aathanaga.

# 1Atha 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Solomoni nîwavoire ûûgî

## (

## 2Maû 1.3-12

## )

## Solomoni nîwatwire ciira na ûûgî

**1** Solomoni nîwagîre ngwatanîro na mûthamaki wa Misiri, na nîwavikirie mwîrîtu wa mûthamaki ûcio. Solomoni nîwavirire mwîrîtu ûcio îtûûrarî rîa Daudi agekarage kuo nginya vîndî îrîa aathiririe gûtuma nyomba yake, hekarû ya Ngai-Mûnene, na rûthingo rûrîa rûthiûrûrûkîrîtie Jerusalemu.

**2** Andû maarutagîra magongoona kûndû kûrîa gûtûgîru, nîûndû vîndî îo hekarû ya Ngai-Mûnene ndîarî ndume.

**3** Solomoni nîwendeete Ngai-Mûnene na nîwavingagia mawatho ma îthe Daudi. Nwatî nîwarutagîra magongoona na ûbani irîmarî.

**3**

**4** Vîndî îmwe mûthamaki nîwathiîre Gibeoni kûrutîra magongoona kuo, nîûndû kûu nîkuo kwarî na îgweta mûno kwa magongoona. Mbererî, Solomoni nîwarutîrîte matega ma kûvîvua metharî îo ya kîgongoona maita meengî.

**5** Ûtukû wa mûthenya ûcio Ngai-Mûnene nîwaumîrîre Solomoni na njîra ya kîroto na akîmwîra atîrî, “Mbîtia kîrîa ûkwenda na nîngûkûva.”

**5**

**6** Solomoni nîwaugire atîrî, “Nîwonagia vava Daudi, ndungata yaku wendo ûtathiraga, nîûndû aagûtungataga arî na wîvokeku, ûthingu na ûtheru wa ngoro. Na nîûthiîte na mbere kûmûonia wendo ûtathiraga na Nîwamûvere mûvîcî ûrîa wîkarîrîte gîtî Kîam ûthamaki vuva wake nginya ûmûnthî.

**7** Na rîu Ngai-Mûnene, Ngai wakwa, nîûmvotithîtie gûtuîka mûthamaki vuva wa vava Daudi, wana ethîrwa ndirî mûkûrû na ndiîcî kwathana.

**8** Nînie ûyû ndungata yaku nîrî gatagatî ka andû aku arîa ûthuurîte matuîka aku, andû eengî mûno ûndû matangîtarîka.

**9** Kwoguo mva ûûgî ûrîa mvatarîte nîguo mvote gûtongoria andû aku, na mvotage gûkûûranagia maûndû maro na maûndû macûku, nîûndû nîûrîkû ûngîvota gûtongoria andû aya aku eengî ûguo?”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwakenire egua Solomoni avoya ûûgî.

**11** Kwoguo Ngai nîwamwîrire atîrî, “Nîûndû wavoya ûûgî nîguo ûvote gûtongoria waro, na ndûnavoya ûvewe ûtûûro mûraca kana ûtonga, kana nthû ciaku ciûragwe,

**12** rîu nîngûkûva kîu wavoya. Nîngûva ûûgî mwîngî na ûmenyo, ûrîa ûtaanethîrwa ûrî na mûndû wîngî kana ûkeethîrwa ûrî na mûndû wîngî vuva waku.

**13** Nîngûva wana kîrîa ûtanavoya. Nîngûkûva ûtonga na gîtîîo ûtûûrorî waku wonthe, na gûtikethîrwa kûrî na mûthamaki wîngî tawe.

**14** Na ethîrwa ûkambathîkagîra na ûvingagie mawatho na maathani makwa ta ûrîa aguo Daudi eekaga, nîngaakûva ûtûûro mûraca.”

**14**

**15** Solomoni nîwaramûkire na akîmenya atî nî Ngai wamwaragîria na njîra ya kîroto. Nîwacokire akîthiî Jerusalemu na akîrûngama vau mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene. Nîwarutire matega ma kûvîvua na ma thayû na akîrûthîra ndungata ciake cionthe kîrugo.

**15**

**16** Maraa maîrî nîmaathiîre na makîrûngama mbere ya mûthamaki.

**17** Ûmwe wao nîwaugire atîrî, “Mwathi wakwa, mûndûmûka ûyû nanie tûtûûraga nyombarî îmwe, na nînaaciarire kaana ga kavîcî arî nyombarî îo.

**18** Mûthenya wa kathatû kuuma naciara, mûndûmûka ûyû wanake nîwaciarire kaana ga kavîcî. Gûtiarî na mûndû wîngî nyombarî îo, twarî tuoîrî tu.

**19** Ûtukû ûmwe mûndûmûka ûyû nîwamaamîre kaana gake na gagîkua.

**20** Nîwacokire akîramûka ûtukû, agîoca kaana gakwa kuuma varîa twamamîte nako na akîthiî nako ûrîrîrî wake. Nîwacokire akîrete karîa gake karî gakuû ûrîrîrî wakwa nîrî toro.

**21** Rîrîa naaramûkire kîraûko kîu kîngî nîguo mongie kaana gakwa, nînoonire karî gakuû. Nwatî rîrîa naakaroririe waro, nînaamenyire atî tî kaana karîa naaciarîte!”

**21**

**22** Nwatî mûndû mûka ûcio wîngî nîwaugire atîrî, “Naarî! Kaana kau karî mwoyo nî gakwa, nako kau gakuû nî gaku!”

**22** Nake mûndûmûka wa mbere nîwaugire atîrî “Naarî! Kaana kau gakuû nî gaku, nako kau karî mwoyo nî gakwa!”

**22** Ûguo nîguo maakararanagia marî mbere ya mûthamaki.

**22**

**23** Mûthamaki Solomoni nîwacokire akîmeera atîrî, “Wa ûmwe wa cienyu arauga atî kaana kau karî mwoyo nî gake nako kau gakuû nî ka ûcio wîngî.”

**24** Mûthamaki nîwetirie rûviû. Na rîrîa rwaretirwe kûrî ke,

**25** nîwaugire atîrî, “Tiniani kaana kau karî mwoyo icunjî igîrî, nuthu îmwe înengerwe mûndûmûka ûmwe nayo îo îngî înengerwe ûcio wîngî.”

**25**

**26** Ng'ina wa kaana kau kaarî mwoyo nîwecûrirwe nî ntha cia kavîcî gake, na akîra mûthamaki atîrî, “Mwathi wakwa, nakûthaitha ndûkaûrage kaana kau! Kanenganîre kûrî mûndûmûka ûcio!”

**26** Nwatî mûndûmûka ûcio wîngî nîwaugire atîrî, “Gatikethîrwe karî gakwa kana gake; nîgatinanue maita maîrî.”

**26**

**27** Mûthamaki Solomoni nîwacokire akiuga atîrî, “Mûtikaûrage kaana kau! Kanenganîreni kûrî mûndûmûka wa mbere nîke ng'ina.”

**27**

**28** Rîrîa andû a Isiraeli meegwire ûrîa Mûthamaki Solomoni aatwire ciira ûcio, nîmaamûtîire mûno nîûndû nîmaamenyire atî Ngai nîwamûvete ûûgî wa gûtua ciira na kîvooto.

# 1Atha 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndungata cia Solomoni

## Ûthamaki wa Solomoni nîwanenevire

**1** Solomoni aarî mûthamaki wa Isiraeli kuonthe.

**2** Ndungata ciake irîa ciarî cia vata mûno ciarî mûthînjîri-Ngai Azaria, mûvîcî wa Zadoku.

**3** Elihorefu na Ahija avîcî a Shisha nîo maarî andîki. Jehoshafati mûvîcî wa Ahiludi nîke wamenyagîrîra mandîko.

**4** Benaia mûvîcî wa Jehoiada nîke warî mûnene wa athigari a mbaara. Zadoku na Abiatharu maarî athînjîri-Ngai.

**5** Azaria mûvîcî wa Nathani aarî mûnene wa anene arîa engî. Nake Zabudu, mûvîcî wa Nathani nîke warî mûthînjîri-Ngai na mûtaari wa mûthamaki.

**6** Ahisharu aarî mûnene wa ndungata cia mûthamaki, nake Adoniramu mûvîcî wa Abida nîke warî mûnene wa andû arîa maarutithagua wîra na vinya.

**6**

**7** Solomoni nîwathuurîte anene îkûmi na aîrî arîa maathanaga Isiraeli kuonthe. Anene acio nîo maavecaga mûthamaki vamwe na andû a nyomba yake irio, na wa mûnene aaviraga irio îvinda rîa mweri ûmwe wa mwaka.

**8** Namo marîîtwa ma anene acio nîmo: Benihuri, ûrîa wathanaga vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu.

**8**

**9** Benidekeri, ûrîa wathanaga matûûrarî ma Makazu, Shalubimu, Bethishemeshi, Eloni, na Bethi-hanani.

**9**

**10** Benihesedi, ûrîa wathanaga matûûrarî marîa manene ma Arubathu, Soko na vûrûri wonthe wa Heferi.

**10**

**11** Benabinadabu ûrîa wavikîtie Tafathu mwarî wa Solomoni nake aathaga vûrûri wonthe wa Dori.

**11**

**12** Baana, mûvîcî wa Ahiludi aathanaga matûûra marîa manene ma Taanaki, Megido na Bethishani kuonthe kûrîa kwarî vakuvî na Zarethani, îrîa îrî mwena wa îveti wa îtûûra rîa Jezireeli, na kuuma Bethishani nginya Abeli-mehola na mwena ûcio wîngî wa Jokimeamu.

**12**

**13** Benigeberi aathanaga îtûûrarî rîa Ramothi rîrîa rîarî Gileadi na icagi cia Gileadi cia mûvîrîga wa Jairi. Jairi aarî wa rûciaro rwa Manase. Nwa wathaga vûrûri wa Arigobu kûrîa Bashani na kûu nîkuo kwarî na matûûra mîrongo îtandatû marîa manene mairigîrîtwe na nthingo, na ivingo ciathondeketwe na cuuma cia gîcango.

**13**

**14** Ahinadabu, mûvîcî wa Ido aathanaga Mahanimu.

**14**

**15** Ahimaazi aathanaga vûrûrirî wa Nafutali. Ahimaazi aavikîtie Basemathi, mwarî wa Solomoni.

**15**

**16** Nake Baana mûvîcî wa Hushai aathanaga vûrûrirî wa Asheri vamwe na îtûûra rîa Bealothu.

**16**

**17** Jehoshafati, mûvîcî wa Parua aathanaga vûrûrirî wa Isakaru.

**17**

**18** Shimei mûvîcî wa Ela aathanaga vûrûrirî wa Benjamini.

**18**

**19** Geberi mûvîcî wa Uri aathanaga vûrûrirî wa Gileadi. Vûrûri wa Gileadi mbererî wathagwa nî mûthamaki Sihoni wa Amori, na Ogu mûthamaki wa Bashani. Vûrûri wonthe wa Juda wathagwa nî mûnene ûmwe.

**19**

**20** Andû a Juda na a Isiraeli maarî eengî ta mûthanga ûrîa wîthagîrwa ûrî rûtererî rwa îria. Nao maatûîre marîcaga, manyunyaga na makenaga.

**20**

**21** Solomoni aarî mûnene wa mavûrûri monthe kuuma rûnjîrî rwa Farati nginya vûrûri wa Afilisiti gûcoka kûthiî mûvakarî wa Misiri. Andû a kuo nîmaarîvaga gooti kûrî Solomoni na nîmaamûtungatîre ûtûûrorî wake wonthe.

**21**

**22** Irio irîa ciaviragwa gwa Solomoni mûthenya ûmwe ciarî kilo mîrongo îthatû (30) cia mûtu mûvinyu mûno, na kilo mîrongo îtandatû (60) cia mûtu wa ngano;

**23** ndegwa îkûmi (10) ino norithie, ndegwa mîrongo îîrî (20) irîa ciarîcaga nyaki, ng'ondu îgana rîmwe (100), vamwe na nthwariga, nthiia, ngûrûngû na ngûkû ino noru.

**23**

**24** Solomoni aathanaga vûrûrirî wonthe ûrîa ûrî mwena wa îthûîro wa Rûnjî rwa Farati, kuuma Tifusa nginya Gaza. Athamaki onthe a mwena wa îthûîro wa rûnjî rwa Farati maathagwa nîke, na aatûûranirie nao na thayû vamwe na mavûrûri monthe marîa maariganîtie nake.

**25** Vîndî îrîa yonthe Solomoni aarî mwoyo, andû a Juda na a Isiraeli kuuma Dani kûthiî nginya Beerisheba maatûûraga na thayû, wa mûndû arî na mîthavibu na mîkûyû yake.

**25**

**26** Solomoni aarî na inyomba ngiri mîrongo îna (40,000) cia mbarathi cia gûkururia ikaari na andû ngiri îkûmi na igîrî (12,000) arîa maathiîcaga matûîte mbarathi.

**27** Anene acio nîmaaviragîra mûthamaki Solomoni irio, na makavirîra andû onthe arîa maatûûraga kwa mûthamaki Solomoni. Wa mûndû aaviraga irio mweri ûmwe na nîmaaviraga indo cionthe irîa ciavataranagia.

**28** Wana nîmaaviraga gîcunjî gîa cairi na irio cia mbarathi cia ikaari cia mbaara na cia mbarathi irîa ciîngî wa kûrîa ciavataranagia.

**28**

**29** Ngai nîwavere Solomoni ûûgî na ûmenyo ûtarî kîthimi vamwe na ûtaana wa ngoro mwîngî ta mûthanga ûrîa wîthagîrwa ûrî rûtererî rwa îria.

**30** Solomoni aarî na ûûgî mwîngî gûkîra andû onthe a mwena wa îrathîro, na ûûgî mwîngî gûkîra andû onthe a Misiri.

**31** Nîke warî mûûgî gûkîra arûme acio engî onthe; aarî mûûgî gûkîra Ethani, ûrîa Mûezara, na Hemani, Kalikoli na Darida, avîcî a Maholi. Nayo ngumo ya Solomoni nîyatambire mavûrûrirî monthe marîa maamûthiûrûrûkîrîtie.

**32** Nîwatungire nthimo ngiri ithatû (3,000), na akina nyîmbo ngiri îmwe na ithano (1,005).

**33** Nîwagwetire ûvoro wîgiî mîtî, ambîrîrîtie na mûtarakwe ûrîa ûrî Lebanoni, nginya hisofu ûrîa ûmeraga rûthingorî. Wana nîwagwetire ûvoro wîgiî nyamû cia kîthaka, iconi, nyamû irîa ikurumaga nthî, wana nthamaki.

**34** Athamaki onthe a nthî nîmegwire ûvoro wîgiî ûûgî wa Solomoni na magîtûma andû mathiî makamûthikîrîrie.

# 1Atha 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Solomoni nîwevarîrie gûtuma hekarû

## (

## 2Maû 2.1-18

## )

**1** Hiramu mûthamaki wa Turo nîwatûmire ndungata ciake kûrî Solomoni rîrîa eegwire atî andû nîmaathuurîte Solomoni atuîke mûthamaki vuva wa îthe Daudi. Ekire ûguo nîûndû aatûûrîte endete Solomoni.

**2** Solomoni nîwatûmire andû kûrî Hiramu makamwîre atîrî,

**3** “Nîwicî atî vava Daudi ndangîavotire gûtumîra Ngai-Mûnene, Ngai wake hekarû nîûndû wa mbaara irîa aarûaga na nthû irîa ciamûthiûrûrûkîrîtie nginya rîrîa Ngai-Mûnene aamûvotithirie kûvoota nthû ciake.

**4** Nwatî Ngai-Mûnene, Ngai wakwa nîatwîguithanîtie na andû onthe arîa tûvakanîte nao. Ndirî na nthû na ndirî na thîna wana ûrîkû.

**5** Kwoguo rîu nîrenda gûtumîra Ngai-Mûnene, Ngai wakwa hekarû, wata ûrîa Ngai-Mûnene eerîre vava Daudi atî, ‘Mûvîcîguo, ûrîa ngeekarîria gîtî Kîam ûthamaki vuva waku nîke ûkandumîra hekarû.’

**6** Kwoguo tûma ndungata ciaku ithiî Lebanoni ikandemere mîtarakwe. Ndungata ciakwa ikagwatanîra na ndungata ciaku, na ngaakûrîva mûcara wa ndungata ciaku wa ûrîa ûgaatua. We nîwicî atî gûtirî mûndû gatagatîrî getû wîcî gûtema mîtî ta andû a Sidoni.”

**6**

**7** Rîrîa Hiramu eegwire ndûmîrîri ya Solomoni nîwakenire mûno na akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene arogoocwa ûmûnthî nîûndû wa kûva Daudi mûvîcî ûrî na ûûgî nîguo atuîke mûthamaki wa vûrûri ûcio mûnene ûguo vuva wake!”

**8** Nîwacokire agîtûmana kûrî Solomoni akiuga atîrî, “Nînegua ndûmîrîri yaku na nîngwîka ûguo wambîra. Nîngûgûtemera mîtarakwe wana mîvondo.

**9** Ndungata ciakwa nîikaanyûrûrûkia mîtî îo kuuma Lebanoni nginya îriarî, na nîngaamîovania na nîmikie îriarî înyûrûrûkue nî manjî nginya varîa ûkwenda njoke nîmîovorere vo. Nawe ûcoke ûmve irio cia kûrîwa nî andû a nyomba yakwa.”

**9**

**10** Kwoguo Hiramu nîwavirîre Solomoni mîtî ya mîtarakwe na ya mîvondo îrîa eendaga,

**11** nake Solomoni nîwavere Hiramu kilo ngiri mîrongo îîrî (20,000) cia ngano, na lita ngiri magana mana (400,000) cia maguta ma mîtamaiyû îrîa cia kûrîwa nî andû a nyomba yake. Solomoni eekaga ûguo wa mwaka wa mwaka.

**11**

**12** Ngai-Mûnene nîwavere Solomoni ûûgî wata ûrîa aamwîrîîre. Kwarî na thayû gatagatî ka Hiramu na Solomoni, nao oîrî nîmaarûthire kîrîkanîro.

**12**

**13** Mûthamaki Solomoni nîwaûnganirie andû ngiri mîrongo îthatû (30,000) kûu Isiraeli kuonthe arîa maarutithagua wîra wa vinya,

**14** na agîtua Adoniramu mûnene wao. Nîwamagaanirie ikundi ithatû cia andû ngiri îkûmi (10,000), na wa gîkundi gîekaraga kûu Lebanoni îvinda rîa mweri ûmwe na îvinda rîa mîeri îîrî mûciî kwao.

**15** Solomoni wana aarî na arûme engî ngiri mîrongo mûgwanja (70,000) a gûkuua mîrigo na arûme ngiri mîrongo înana (80,000) arîa meenjaga mathiga vûrûrirî ûrîa ûrî irîma.

**16** Nîwaigîte anene ngiri ithatû na magana mathatû (3,300) arîa maarûngamagîrîra andû arîa maarutaga wîra ûcio.

**17** Wata ûrîa mûthamaki Solomoni aathanire, andû acio nîmeenjire mathiga manene na ma goro nîguo mavûthîrwe gûtuma mûcingi wa hekarû.

**18** Kwoguo aruti wîra a Solomoni na a Hiramu marî vamwe na arûme a kuuma Gebali nîmaavarîrîrie mathiga na mîtî nîguo matume hekarû.

# 1Atha 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Solomoni nîwatumire hekarû

## Ûrîa kanyomba ka ndaarî karîkirue

## (

## 2Maû 3.8-14

## )

**1** Solomoni nîwambîrîrie gûtuma hekarû mweri wa Zivu, nîguo mweri wa kaîrî, mwakarî wa kana kuuma Solomoni atuîka mûthamaki wa Isiraeli. Vîndî îo yarî mîaka magana mana ma mîrongo înana (480) kuuma andû a Isiraeli mauma vûrûri wa Misiri.

**2** Nyomba îo mûthamaki Solomoni aatumîre Ngai-Mûnene yarî na ûraca na mwena wa mita mîrongo îîrî na mûgwanja, wariî wa mita kenda, na ûraca na îgûrû wa mita îkûmi na ithatû na nuthu.

**3** Kîthaku kîrîa Kîamrî vau mbere ya vandû varîa vatheru Mûno va nyomba îo Kîamrî na ûraca na îgûrû wa mita inya na nuthu na wariî wa mita kenda, wata ûrîa wariî wa hekarû wegana.

**4** Ndirica cia hekarû îo ciarî njeke mwena wa nja gûkîra mwena wa ndaarî.

**5** Nîwacokire agîtuma tûnyomba tûthiûrûrûkîrîtie mîena yoîrî ya hekarû îo wana Varîa Vatheru Mûno.

**6** Nyomba cia ngorova ya nthî ciarî na wariî wa mita igîrî na inji igîrî wa îmwe yacio; nyomba cia ngorova ya gatagatî ciarî na wariî wa mita igîrî na inji mûgwanja wa îmwe yacio; nacio nyomba cia ngorova ya îgûrû ciarî na wariî wa mita ithatû na inji îmwe wa îmwe yacio. Mwena wa nja wa rûthingo rwa hekarû îo aarûtumire agîtigaga kîthaku Kîam gûcoka kwigîrîrwa mbaû irîa ndiku cia mwako wa tûnyomba tûu nîguo itigatonye ndarî ya hekarû.

**6**

**7** Mathiga marîa maatumaga hekarû maathondekeretwe kwarerî nîguo gûtikeguîke înegene rîa nyondo, îthanwa kana kîndû wa kîonthe gîa cuuma hekarû îgîtumwa.

**7**

**8** Mûromo wa gûtonya tûnyombarî tûu twa nja twa ngorova ya mbere warî mwena wa îveti wa hekarû. Nakuo kwarî ngathî yathiîcaga tûnyombarî twa ngorova ya gatagatî na ya kathatû.

**9** Kwoguo mûthamaki Solomoni nîwatumire hekarû na akîmîrîkia. Nîwacokire akîmimba na mbaû ndiku cia mîtarakwe.

**10** Tûnyomba tûu twarî mîenarî yonthe ya nthingo cia hekarû twarî na ûraca na îgûrû wa mita igîrî na inji mîrongo îîrî na twanyitithanîtue kûrî hekarû na mbaû cia mîtarakwe.

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwerire Solomoni atîrî,

**12** “Ûvoro wîgiî nyomba îno ûratuma, ethîrwa ûkarûmagîrîra kîrîra gîakwa na wathîkagîre maathani makwa monthe na ûvingagie ûrîa maugîte, nîngaakûvingîria ûrîa neerîîre aguo Daudi.

**13** Nîngaatûûrania na andû akwa Aisiraeli na ndikaamatiganîria.”

**13**

**14** Kwoguo Solomoni nîwatumire hekarû na akîmîrîkia.

**14**

**15** Mîena ya ndaarî ya nthingo cia hekarû nîciakunîkirwe na mbaû cia mîtarakwe kuuma nthî nginya îtara. Nakuo kûu nthî ya hekarû nîgwakunîkirwe na mbaû cia mîvondo.

**16** Ndaarî ya hekarû mwena wa vuva, Solomoni nîwatumire kanyomba nîguo gatuîke vandû varîa vatheru Mûno. Kanyomba kau kaarî na ûraca wa mita kenda na kagaanîtue na mbaû cia mîtarakwe kuuma nthî nyinya îgûrû.

**17** Nayo nyomba îrîa yarî mwena wa mbere wa vandû varîa vatheru Mûno yarî na ûraca wa mita îkûmi na inyanya.

**18** Ndaarî ya hekarû kwathiûrûrûkîrîtue na mbaû cia mîtarakwe ciacîtwe mîvuano ya matunda ma maage na maûa marî matumûku. Ndaarî kuonthe gwakunîkîtwe na mbaû cia mîtarakwe na gûtiarî na îthiga wanarî rîmwe rîonekaga.

**18**

**19** Kûu ndaarî ya hekarû vandû varîa Vatheru Mûno, Solomoni nîwarûthire vandû va kwiga îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene.

**20** Kanyomba kau ka ndaarî kaarî na ûraca wa mita kenda, wariî wa mita kenda, na ûraca na îgûrû wa mita kenda. Kaavakîtwe thaavu kûndû kuonthe. Nayo metha ya kîgongoona yatumîtwe na mbaû cia mîtarakwe.

**21** Ndaarî ya hekarû kwavakîtwe thaavu, na mîkathî ya thaavu yaigîtwe îkîranîtie mbere ya kanyomba ka ndaarî. Nako kanyomba kau kaavakîtwe thaavu.

**22** Ndaarî ya hekarû kuonthe kwavakîtwe thaavu wana metha ya kîgongoona îrîa yarî vandû varîa vatheru Mûno ciavakîtwe thaavu.

**22**

**23** Solomoni nîwarûthire mîvuanano îîrî ya Akerubi ya mbaû cia mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda na akîmiga vandû varîa vatheru Mûno. Wa mûvuanano ûmwe warî na ûraca na îgûrû wa mita inya na cendimita mîrongo îîrî.

**24** Îthagu rîmwe rîa Kerubi wa mbere rîarî na ûraca wa mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî, narîo rîu rîngî rîarî na ûraca wata ûcio. Kwoguo kuuma mûthiia wa îthagu rîmwe kûthiî mûthiia wa îthagu rîu rîngî vaarî na wariî wa mita inya na cendimita mîrongo îna.

**25** Kerubi wa kaîrî eegana wata wa mbere na meekariî ûndû ûmwe.

**26** Ûraca na îgûrû wa kerubi wa ûmwe warî mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî.

**27** Solomoni nîwaigire mîvuanano îo ndaarî ya vandû varîa vatheru Mûno. Namo mathagu ma yo nîmaatambarûkîte. Îthagu rîmwe rîa kerubi ûmwe rîavutîtie rûthingo rwa mwena ûmwe, narîo îthagu rîmwe rîa kerubi ûcio wîngî rîavutîtie rûthingo rwa mwena ûcio wîngî. Mathagu mau mengî ma akerubi wa oîrî maavutanîrîtie gatagatî ka hekarû.

**28** Akerubi acio maavakîtwe thaavu.

**28**

**29** Nthingo cionthe cia hekarû na cia vandû varîa vatheru Mûno ciagemetue na mîvuano ya Akerubi yacîtwe, mîtî ya mîkîndû na maûa marî matumûku.

**30** Kûu nthî nyombarî cia ndaarî na cia nja kwavakîtwe thaavu.

**30**

**31** Solomoni nîwacokire agîtuma mîrango îîrî ya mûtî wa mûtamaiyû na akîvinga mûromo wa vandû varîa vatheru Mûno nayo. Mbaû cia kûrûngamia mîrango îo vamwe na mîkîgo yarî na mwanya wa mîena îtano.

**32** Mîrango îo îîrî yagemetue na mîvuanano ya akerubi, mîtî ya mîkîndû na maûa marî matumûku. Mîrango, akerubi, na mîtî ya mîkîndû ciavakîtwe thaavu kuonthe.

**33** Naguo mûromo wa gûtonya hekarûrî watumîtwe na mbaû cia mûtî wa mûtamaiyû na warî na mîena îna yeganene.

**34** Kwarî na mîrango îîrî yatumîtwe na mbaû cia mîtî ya mîvondo. Wa mûrango nîwakûnjagwa vamwe.

**35** Mîrango îo yagemetue na mîvuanano ya akerubi, mîtî ya mîkîndû, na maûa marî matumûku. Indo icio ciavakîtwe thaavu ûndû ûmwe.

**35**

**36** Nîwatumire nja ya kanyomba ka ndaarî na mathiga maumie maiganîrîrîtwe mîvari îthatû na mûvari ûmwe wa mbaû ndiku cia mîtarakwe.

**36**

**37** Mwakarî wa îna mweri wa kaîrî (Zivu) nîrîo mûcingi wa hekarû îo watumirwe.

**38** Mwakarî wa îkûmi na ûmwe mwerirî wa kanana (buli) vîndî ya wathani wa Solomoni nîrîo hekarû yarîkirie gûtumwa wata ûrîa mûvuanîre wayo wonthe wekariî. Solomoni aamîtumire na îvinda rîa mîaka mûgwanja.

# 1Atha 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nyomba ya Solomoni

## Wara wa Hiramu wîrarî wake

## Itugî igîrî cia gîcango

## (

## 2Maû 3.15-17

## )

## Îtangi rîa Gîcango

## (

## 2Maû 4.2-5

## )

## Ikaari cia gîcango

## Mûtaratara wa indo irîa ciarî hekarûrî

## (

## 2Maû 4.11—5.1

## )

**1** Solomoni nîwatumire nyomba yake na îvinda rîa mîaka îkûmi na îthatû na akîmîrîkia.

**2** Nîwatumire nyomba nene yetagwa, nyomba ya mûtitû wa Lebanoni. Nyomba îo yarî na ûraca wa mita mîrongo îna na inya, wariî wa mita mîrongo îîrî na igîrî, na ûraca na îgûrû wa mita îkûmi na ithatû na nuthu. Yarî na mîvari îthatû ya itugî cia mîtarakwe, na mbaû ndiku cia mîtarakwe cigîrîrîtwe îgûrû rîa itugî icio.

**3** Nyomba îo yanyitîrîrîtwe nî itugî mîrongo îna na ithano. Yarî na mîvari îthatû, wa mûvari ûrî na itugî îkûmi na ithano. Kûu îgûrû rîa itugî icio kwanyitithanîtue na mîtî mîriku ya mîtarakwe. Îtara rîa nyomba îo rîakunîkîtwe na mbaû cia mîtarakwe.

**4** Nthingorî igîrî cia mîena kwarî na mîvari îthatû ya ndirica. Ndirica icio ciekîrîtwe cierekanîrîte.

**5** Mîromo yonthe na ndirica ciatumîtwe na mbaû inya ciîganene, nayo mîvari îo îthatû ya ndirica yerekanîrîte.

**5**

**6** Nîwatumire nyomba na itugî. Nyomba îo yarî na ûraca wa mita mîrongo îrî na igîrî na wariî wa mita îkûmi na ithatû na nuthu. Nîwatumire kîthaku Kîam nyomba îo kînyitîrîrîtwe na itugî.

**6**

**7** Nîwacokire agîtuma nyomba ya Gîtî Kîam ûthamaki kûrîa aatwithanagîria ciira. Nyomba îo yetagwa Nyomba ya kîvooto. Nyomba îo yonthe yatumîtwe na mîtî ya mîtarakwe kuuma nthî nginya îgûrû.

**7**

**8** Nyomba yake ya gûtûûra yatumîtwe vuva wa nyomba ya gûtwithanîria ciira na yatumîtwe vuva wayo vandû varaca. Solomoni nîwacokire agîtumîra mwarî wa mûthamaki wa Misiri, ûrîa aavikîtie nyomba wata îo.

**8**

**9** Nyomba icio cionthe ciatumîtwe na mathiga ma goro maumîtue kûringana na kîthimi na maatinîtue waro na mîcumano mwena wa mbere na wa vuva. Mathiga mau maatumîte nyomba îo kuuma mûcingi nginya îgûrû na nwamo maatumîte nja ya mûciî wa mûthamaki vamwe na hekarû.

**10** Mûcingi wa nyomba îo watumîtwe na mathiga manene na ma goro. Mamwe mamo maarî na ûraca wa mita ithatû na nuthu namo mengî marî na ûraca wa mita inya na nuthu.

**11** Îgûrû rîa mathiga mau ma mûcingi kwarî na mathiga ma goro matinîtue meganene, vamwe na mbaû cia mîtarakwe.

**12** Kîvaro kîrîa kînene Kîam nyomba ya mûthamaki Kîamthiûrûrûkîrîtue na mîvari îthatû ya mathiga maumîtue, na mûvari ûmwe wa mbaû ndiku cia mîtarakwe. Ûguo nwaguo kîvaro Kîam ndarî ya hekarû, na kîthaku Kîam hekarû gîatumîtwe.

**12**

**13** Mûthamaki Solomoni nîwatûmanire Hiramu agîrwe kuuma îtûûrarî rîa Turo.

**14** Ng'ina wa Hiramu aarî mûndûmûka wa ndigwa kuuma mûvîrîgarî wa Nafutali. Nake îthe aarî wa kuuma Turo, na aarutaga wîra wa indo cia gîcango. Hiramu aarî wara mwîngî mûno na aarî na ûmenyo na wara wa kûrûtha mîthemba wa yonthe ya indo cia gîcango. Nîwathiîre kûrî mûthamaki Solomoni na akîruta wîra wake wonthe.

**14**

**15** Hiramu nîwatumire itugî igîrî cia gîcango. Wa gîtugî Kîamrî na ûraca na îgûrû wa mita inyanya na mûthiûrûrûko wa mita ithano na cendimita mîrongo îthatû. Ndaarî ya itugî icio kwarî na îrima rîa wariî wa mita igîrî.

**16** Nîwacokire akîrûtha ikunîko igîrî cia gîcango na agîcigîrîra îgûrû rîa itugî icio. Wa kîmwe gîa ikunîko icio Kîamrî na ûraca wa mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî.

**17** Nîwacokire akîrûtha inyamû itumanîtue ta neti igemetue na tûnyamû twîkariî ta mîkanda ya nyororo yokothanîtue cia gwîkîra ikunîkorî cia itugî icio. Wa gîkunîko gîekagîrwa inyamû mûgwanja

**18** na mîvari îîrî ya mîvuano ya ngûngûmanga cia gîcango.

**18**

**19** Ikunîko icio ciarî îgûrû rîa itugî ciekariî ta tûmîtî tûrîa tûraaga maûa marîa mathaka. Wa kamwe ga tûmîtî tûu kaarî ka ûraca na îgûrû wa mita îmwe na cendimita mîrongo înana.

**20** Ikunîko icio ciarî îgûrû rîa itugî cioîrî ciarî na tûnyamû twa kîthiûrûrû tumîrîte vakuvî na inyamû icio ciatumîtwe ta neti. Kwarî na ngûngûmanga magana maîrî ithiûrûrûkîrîtie wa gîtugî.

**20**

**21** Hiramu nîwarûngamirie itugî icio cia gîcango kîthakurî Kîam hekarû: Gîtugî kîrîa Kîamrûngamirue mwena wa îveti gîetirwe Jakini, nakîo kîrîa Kîamrûngamirue mwena wa rûgûrû gîetirwe Boazu

**22** Itugî cia gîcango irîa ciekariî ta maûa mathaka ciarî îgûrû rîa itugî icio. Ûguo nîguo wîra wa gûtuma itugî wathirire.

**22**

**23** Hiramu nîwatumire îtangi rîa gîcango rîa kîthiûrûrû rîa ûrikîru wa mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî, Wariî wa mita inya na cendimita mîrongo îîrî, na mûthiûrûrûko wa mita îkûmi na ithatû na cendimita mîrongo îîrî.

**24** Rungu rwa rûrengo rwa îtangi rîu mwena wa nja kwathiûrûrûkîrîtue na mîvari îîrî ya tûnya twa gîcango înyitanîte na îtangi.

**25** Îtangi rîu rîaigîrîrîtwe îgûrû rîa mîvuanano îkûmi na îîrî ya ndegwa cia gîcango îrîa yavuvatanîrîte. Ithatû ciacio ciaroretie mwena wa rûgûrû, ithatû mwena wa îthûîro, ithatû mwena wa îveti, na ithatû mwena wa îrathîro.

**26** Mîena ya îtangi rîu yarî na ûriku wa milimita mîrongo mûgwanja na ithano (75 mm). Rûrengo rwarîo rwekariî ta rûrengo rwa gîkombe na rwekûnjîte na mwena wa nja ta makoni ma maûa mathaka. Îtangi rîu rîeganagîra lita ngiri igîrî cia manjî.

**26**

**27** Hiramu nîwacokire akîrûtha ikaari îkûmi cia gîcango. Wa gîkaari Kîamrî na ûraca wa mita îmwe na cendimita mîrongo înana, wariî wa mita îmwe na cendimita mîrongo înana, na ûraca na îgûrû wa mita îmwe na cendimita mîrongo îthatû.

**28** Ikaari icio ciarûthîtwe na cuuma na gatagatî ga cuuma icio kwarî na mbaû.

**29** Cuumarî icio kwarî na mîvano ya mînyambû, ndegwa na akerubi. Vau mbaûrî icio îgûrû rîa mînyambû na ndegwa kwarî na mînyamû îkûnjîtwe ithiûrûrû îcunjurîte.

**30** Wa gîkaari Kîamrî na nthugû inya cia gîcango inyitithanîtue na mîcuma ya gîcango. Mîthiiarî îna ya mîcuma îo kwarî na mîcuma ya kûinyitîrîra. Wa mûthiiarî ûmwe kwarî na mînyamû îkûnjîtwe ithiûrûrû îcunjurîte.

**31** Mûromo wa gîkaari warî na vandû vaaumîrîte na îgûrû. Ûraca wa vo warî wa nuthu mita. Naguo mwena wa nja wa mûromo wagemetue na mîvuanano. Nacio icuuma ciakîo ciarûthîtwe irî cia mîena îna îganene, nwatî itiarî cia ithiûrûrû.

**32** Nthugû wa cio inya ciarî rungu rwa icuuma, nayo mîcuma îrîa yainyitithanîtie yanyitanîte na gîkaari. Ûraca na îgûrû wa nthugû icio warî wa cendimita mîrongo îtandatû na ithathatû (66).

**33** Nthugû ciarûthîtwe ta cia gîkaari Kîam mbarathi: mîcuma ya kûinyitithania, ring'i, mîcuma ya ring'i, na ikombe cia ring'i ciarûthîtwe na gîcango cionthe.

**34** Rungu rwa mîthiia îna wa ya gîkaari kwarî na icuuma inya cia kûnyitîrîra. Icuuma icio cianyitanîte na gîkaari.

**35** Îgûrû rîa wa gîkaari kwathiûrûrûkîtue nî mûcivi wî na wariî wa cendimita mîrongo îîrî na igîrî (22). Mbaû irîa cianyitîrîrîte mûcivi ûcio wa vamwe na mbaû irîa mbariî cianyitanîte vamwe.

**36** Mbaûrî icio njeke na icio mbariî ciagemetue na mîvuano ya akerubi, mînyambû na mîtî ya mîkîndû varîa vaavotaga kûgemekia na mîvuano ya mîkanda yokothanîtue îrî mîena yonthe.

**37** Ûguo nîguo ikaari cionthe ciatumîtwe. Cionthe nî cieganene, nî ciavuanene, na ciarûthîtwe na cuuma ya gîcango.

**37**

**38** Hiramu nîwacokire akîrûtha iraî îkûmi cia gîcango. Wa kîraî Kîamrî gîtûmîrwe nî gîkaari kîmwe. Wa kîraî Kîamrî na wariî wa mita îmwe na cendimita mîrongo înana na Kîamgîcaga mwîgana ta wa lita magana manana.

**39** Nîwacokire akiga ikaari ithano mwena wa îveti wa hekarû na icio ciîngî ithano agîciga mwena wa rûgûrû wa hekarû. Nîwaigire îtangi mûthiiarî wa mwena wa îrathîro kwerekera mwena wa îveti wa hekarû.

**39**

**40** Hiramu nîwacokire akîrûtha nyûngû, iciko cia gûtava na mbakûri. Kwoguo Hiramu nîwarîkirie wîra ûcio wonthe aarutagîra Solomoni wa kûmûrûthîra hekarû. Indo icio aarûthire ciarî;

**41** itugî igîrî, ikunîko igîrî cia gûkunîkîra itugî, neti igîrî cia gûkunîkîra ikunîko icio,

**42** mîvuanano magana mana ya ngûngûmanga cia gîcango irî mîvari îîrî cia gûtumîrîrwa netirî irî cia kûgemia ikunîko cia itugî,

**43** ikaari îkûmi na iraî îkûmi,

**44** îtangi rigîrîrîtwe îgûrû rîa mîvuanano îkûmi na îîrî ya ndegwa,

**45** nyûngû, iciko cia gûtava na mbakûri.

**45** Indo icio cionthe cia hekarû irîa Hiramu aarûthîre Solomoni ciarî cia gîcango îrî ntherie.

**46** Mûthamaki Solomoni aarûthithîrie indo icio Jorodani kûndû kûrîa kwaraganu kwarî na mûthetu wa yûmba gatagatîrî ga Sukothu na Zarethani.

**47** Solomoni ndaathima ûrito wa indo icio cionthe cia gîcango, nîûndû ciarî nyîngî mûno. Kwoguo ûrito wacio ndwamenyekana.

**47**

**48** Solomoni nîwarûthire indo cionthe irîa ciarî hekarûrî na thaavu, nacio ciarî: metha ya kîgongoona, metha îrîa yaigagîrîrwa mîgate îrîa yarutagîrwa Ngai-Mûnene,

**49** mînyamû îkûmi ya thaavu ya kwigîrîrwa taa, îtano mwena wa îveti na îtano mwena wa rûgûrû mbere ya vandû varîa vatheru Mûno, maûa, taa na tûgwati twa ndambi,

**50** ikombe, tûnyamû twa kûnyitîrîra ndambi, mbakûri, mbakûri cia ûbani, tûraî twa gûkuua makara marî na mwaki, na irenji cia mîrango ya vandû varîa vatheru Mûno na cia mîrango ya nja ya hekarû.

**50**

**51** Rîrîa Solomoni aarîkirie wîra wonthe wa hekarû, nîwekîrire kuo indo irîa îthe Daudi aamûrîrîte Ngai-Mûnene. Nacio ciarî: sîlûva, thaavu, na indo irîa ciîngî cionthe. Nîwacigire mûthithûrî wa indo cia hekarû.

# 1Atha 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îthandûkû rîa kîrîkanîro nîrîaretirwe hekarûrî

## (

## 2Maû 5.2—6.2

## )

## Solomoni nîwarîrie andû

## (

## 2Maû 6.3-11

## )

## Îvoya rîa Solomoni

## (

## 2Maû 6.12-42

## )

## Îvoya rîa Mûthiia

## Kwamûrwa gwa hekarû

## (

## 2Maû 7.4-10

## )

**1** Mûthamaki Solomoni nîwacokire agîta athuuri onthe a Isiraeli na atongoria onthe a mîvîrîga na atongoria a mbarî cia andû a Isiraeli mathiî kûrî ke kûu Jerusalemu nîguo magakuue îthandûkû rîa Kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene kuuma Zayuni, îtûûra rînene rîa Daudi marîvire hekarûrî.

**2** Nao onthe nîmaaûnganire kîrugorî kwa mûthamaki Solomoni mwerirî wa Ethanimu, nîguo mweri wa mûgwanja.

**3** Rîrîa atongoria onthe maaûnganire vamwe, athînjîri-Ngai nîmaakuuire îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene

**4** na makîrîvira hekarûrî. Alawi na athînjîri-Ngai nîmaakuuire Îgema rîa Ngai-Mûnene na indo irîa nyamûre ciarî îgemarî na makîivira hekarûrî.

**5** Mûthamaki Solomoni na andû onthe a Isiraeli arîa maaûnganîte varî ke nîmaathiîre mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro na makîruta îgongoona rîa ng'ondu na ndegwa nyîngî ûndû itangîatarîkire.

**6** Athînjîri-Ngai nîmaacokire magîkuua îthandûkû rîa kîrîkanîro na makîrigîrîra vandû varîa vatheru Mûno rungu rwa akerubi.

**7** Mathagu ma akerubi maatambarûkîte magakunîkîra îthandûkû rîa kîrîkanîro vamwe na itugî irîa ciarîkuuîte.

**8** Itugî icio itingîonirwe nî mûndû arûngamîte vandû vengî tiga arûngamîte mbere ya vandû varîa vatheru Mûno. Itugî icio irî vo nginya ûmûnthî.

**9** Gûtiarî kîndû ndaarî ya îthandûkû rîa kîrîkanîro tiga ivengere igîrî cia mathiga irîa Musa eekîrire kuo arî Horebu. Musa aaciîkîrire kuo rîrîa Ngai-Mûnene aarûthire kîrîkanîro na andû a Isiraeli rîrîa maaumaga vûrûrirî wa Misiri.

**9**

**10** Rîrîa athînjîri-Ngai maaumaga vandû varîa vatheru, îtu nîrîecûrire kûu hekarûrî wa rîmwe.

**11** Kwoguo athînjîri-Ngai matingîavotire kûthiî na mbere kûruta wîra nîûndû wa îtu, nîûndû riiri wa Ngai-Mûnene nîwecûrîte hekarûrî.

**12** Solomoni nîwacokire akîvoya atîrî,

**12** “We Ngai-Mûnene waigire riûa îgûrû,

**12** nwatî wendire gûtûûra ndumarî îno ndumanu.

**12**

**13** Rîu nîngûtumîrîte hekarû nene,

**13** nîguo îtuîke vandû vaku va gûtûûra tene na tene.”

**13**

**14** Mûthamaki Solomoni nîwagarûrûkîre andû onthe a Isiraeli marûngamîte na akîmarathima.

**15** Nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arogoocwa. Nîûndû na vinya wake nîavingîtie kîîranîro kîrîa eerîre vava Daudi rîrîa aaugire atî,

**16** ‘Kuuma rîrîa naarutire andû akwa Aisiraeli vûrûrirî wa Misiri, ndianathuura îtûûra wanarî rîmwe mîvîrîgarî yonthe ya Isiraeli varîa nîngîatumîrwe hekarû nîguo ngoocagîrwe vo. Nwatî nînathuurire Daudi nîguo atongorie andû akwa Aisiraeli.’ ”

**16**

**17** Solomoni nîwathiîre na mbere kuga atîrî, “Vava Daudi nîwendeete gûtumîra Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli hekarû nîguo agoocagîrwe kuo,

**18** nwatî Ngai-Mûnene nîwamwîrire atî, ‘Wana ethîrwa nîwendeete kûndumîra hekarû, nîwekire waro nîûndû wa gwîciiria ûguo,

**19** nwatî we tîwe ûkaandumîra hekarû. Mûvîcîguo ûrîa ûgaaciara nîke ûkaandumîra hekarû.’

**19**

**20** “Rîu Ngai-Mûnene nîavingîtie kîîranîro gîake; nîûndû nînatuîkire mûthamaki wa Isiraeli vuva wa vava Daudi wata ûrîa Ngai-Mûnene eeranîre, na nîndumîrîte Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli hekarû nîguo agoocagîrwe vo.

**21** Nîndumîte vandû va kwiga îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene. Kîrîkanîro kîu nîkîo Ngai-Mûnene aarûthire na methe metû rîrîa aamarutire vûrûrirî wa Misiri.”

**21**

**22** Solomoni nîwacokire akîrûngama mbere ya metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene andû onthe a Isiraeli marî vo, akîambararia njara ciake na îgûrû,

**23** na akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, gûtirî Ngai wîngî tawe îgûrû kana gûkû nthî! Nîûvingagia kîrîkanîro gîaku na andû aku na nîûmoonagia wendo ûtathiraga rîrîa matûûra makwîvokete.

**24** Nîûvingîtie kîîranîro kîrîa werîre vava Daudi. Maûndû marîa waririe na kanyua gaku ûmûnthî nîûmavingîtie na vinya waku.

**25** Kwoguo we Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, rîu vingia kîîranîro kîrîa werîre vava Daudi rîrîa wamwîrire atî, ‘vîndî cionthe gûkethagîrwa kûrî na mûndû wa njiarwa ciaku ûkethagîrwa arî mûthamaki wa Isiraeli, ethîrwa mûkambathîkagîra wata ûrîa aakwathîkagîra.’

**26** Kwoguo we Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, rîu tiga maûndû marîa werire vava Daudi, ndungata yaku mavinge.

**26**

**27** “Nwatî we Ngai nama nwa ûtûûre gûkû nthî? Taroria, kûu îgûrû wana îgûrû mûno ndûngîganîra; ûngîganîra hekarûrî îno ngûtumîrîte atîa?

**28** Ngai-Mûnene, Ngai wakwa, thikîrîria mavoya na mathaithana makwa marîa nie ndungata yaku nîrakûthaitha namo ûmûnthî.

**29** Menyagîrîra hekarû îno ûtukû na mûthenya. Vandû ava nîwe wathuurire nîguo ûgoocagîrwe vo. Thikagîrîria mavoya makwa vîndî îrîa ngûvoya nîrî hekarûrî îno.

**30** Thikagîrîria mavoya makwa vamwe na mavoya ma andû aku vîndî îrîa magûkûvoya marî hekarûrî îno. Tûthikîrîrie na ûtûovere ûrî îgûrû kûu ûtûûraga.

**30**

**31** “Ethîrwa mûndû nîakaavîtîria mûndû ûrîa wîngî na avirwe metharî ya kîgongoona hekarûrî îno yaku na evîtithue.

**32** We Ngai-Mûnene nakûthaitha ûkaathikîrîria na ûgaatuithania ndungata ciaku ûrî kûu îgûrû. Ûkaaverithia mûndû ûrîa mwîvia wata ûrîa kwagîrîrîte, nake mûndû ûrîa mûthingu ûgaatûma agîe na maûndû maringanîte na ûthingu wake.

**32**

**33** “Vîndî îrîa andû aku Aisiraeli mangîkaavootwa nî nthû ciao nîûndû wa kwîthîrwa makûvîtîrîtie, na macoke magûcokerere na maûke hekarûrî îno na makûvoye na wînyivia nîguo ûmovere,

**34** nakûthaitha ûkaamathikîrîria ûrî kûu îgûrû. Ûkoovera andû aku Aisiraeli mevia mau na ûkaamacokia vûrûrirî ûrîa waveere methe mao.

**34**

**35** “Vîndî îrîa ûkaagiria mbura yure nîûndû wa ûrîa andû aku makeethîrwa makûvîtîrîtie, na macoke merire na makûvoye marî na wînyivia marî hekarûrî îno,

**36** nakûthaitha ûkaamathikîrîria ûrî kûu îgûrû. Ûkoovera andû aku a Isiraeli mevia mao, na ûkaamathomithia mîtugo mîaro îrîa magîrîrwe nî kûrûmîrîra. Ûcoke urithie mbura vûrûrirî waku ûrîa waveere andû aku rîrî îgai rîao.

**36**

**37** “Vûrûri ûyû ûngîkaagîa yûra kana mûrimû mûcûku, kana ndavaîki kana ikundi cia ngige kana mûgariû, kana andû aku matharîkîrwe nî nthû ciao, kana kûgîe na mûthiro kana mûrimû gatagatîrî kao,

**38** ûkaathikîrîria mavoya mao. Mûndû wa wonthe kana andû aku a Isiraeli mangîgaakûthaitha wa mûndû atambarûkîtie njara ciake erekerete hekarûrî îno nîûndû wa kwîgua kîeva ngororî ciao,

**39** nakûthaitha ûkaathikîrîria mavoya mao ûrî kûu ûtûûraga îgûrû, ûkaamovera na ûmatethie. Na nîûndû we wenga nîwe wîcî ngoro ya mûndû, îka wa mûndû kûringana na ûrîa ûkoona kwagîrîrîte,

**40** nîguo andû aku magwîtigagîre vîndî cionthe rîrîa magûtûûra vûrûrirî ûrîa waveere methe metû.

**40**

**41** “Na njîra wata îo mûgeni ûtarî wa andû aku a Isiraeli angîûka kuuma vûrûri wa kûraca nîûndû wa rîîtwa rîaku,

**42** (nîûndû andû a mavûrûri mengî nîmakegua ngumo ya rîîtwa rîaku, vinya na ûvoti) mûndû ûcio angîgaaûka gûkûvoya arî hekarûrî îno,

**43** nakûthaitha ûkaamûthikîrîria ûrî îgûrû kûrîa ûtûûraga na ûkaamûvingîria ûrîa agaakûûria, nîguo andû onthe a gûkû nthî makûmenye na makwathîkîre ta ûrîa andû aku a Isiraeli mekaga. Nîmagaacoka mamenye atî nyomba îno ndumîte îtanîtue na rîîtwa rîaku.

**43**

**44** “Rîrîa ûkaatha andû aku mathiî makarûe na nthû ciao na makûvoye marî wa kûrîa kuonthe makethîrwa marî, merekerete îtûûra rîîrî we ûthuurîte vamwe na hekarû îno îtanîtue nawe,

**45** nakûthaitha ûkaathikîrîria mavoya mao ûrî kûu îgûrû na ûkaamava ûvootani.

**45**

**46** “Andû aku mangîgakwîvîria (nîûndû gûtirî mûndû ûtevagia) nawe ûtûmbwe nî marûrû na ûmarekererie kûrî nthû ciao imavoote na imatave marî mîgwate na imavire vûrûrirî wacio, ûrî kûraca kana gûkuvî;

**47** mangîkeerira marî kûu vûrûrirî ûcio maavirirwe matavwa na makûvoye makiumbûraga ûrîa marî evia na marî aganu, nakûthaitha Ngai-Mûnene ûkaathikîrîria mavoya mao.

**48** Ethîrwa nîmagaagûcokerera na meciria mao monthe, vamwe na ngoro yonthe marî wa kûu vûrûrirî wa nthû icio ciamatavire, na makûvoye merekerete vûrûri ûyû wao ûrîa waveere methe mao, na îtûûra rîîrî we wathuurire, na hekarû îno ndumîte îtanîtue na rîîtwa rîaku,

**49** nakûthaitha vîndî îo ûkaathikîrîria mavoya mao ûrî kûu îgûrû kûrîa ûtûûraga na ûkaamava ûvootani.

**50** Ûkoovera andû aku mevia monthe marîa makethîrwa makwîvîtie vamwe na mavîtia monthe marîa makethîrwa makûvîtîrîtie namo, na ûgarûre ngoro cia nthû ciao irîa ciamatavire nîguo nthû icio imeguîre ntha.

**51** Acio nî andû aku, na nî îgai rîaku, arîa warutire Misiri, kûrîa kwaviûvîte ta mwaki wa kûrarûra cuuma.

**51**

**52** “Ngai-Mûnene, thikîrîria mathaithana makwa nie ndungata yaku, vamwe na mathaithana ma andû aku a Isiraeli na wîgucage mavoya mao vîndî îrîa yonthe magaakûvoyaga.

**53** We nîwe wamathuurire kuuma kûrî andû onthe a gûkû nthî nîguo matuîke îgai rîaku, wata ûrîa waririe na njîra ya Musa, ndungata yaku rîrîa we Mwathani, Ngai-Mûnene warutire methe metû Misiri.”

**53**

**54** Solomoni arîkia kûvoya Ngai-Mûnene, nîwaûkîrire vau mbere ya metha ya kîgongoona varîa aaturîtie maru ambararîtie njara na îgûrû.

**55** Nîwarûngamire na akîrathima andû onthe a Isiraeli arîa maaûnganîte vau na mûgambo mûnene akiugaga atîrî,

**56** “Ngai-Mûnene arokumua, ûcio ûveete andû ake a Isiraeli thayû wata ûrîa aameerîre. Nîavingîtie ciîranîro ciake cionthe mbaro irîa eeranîre na njîra ya ndungata yake Musa.

**57** Ngai-Mûnene, Ngai wetû aroekara natue, wata ûrîa eekaraga na methe metû ma tene; na ndagatûtige kana ariganîrwa nî tue.

**58** Arotûma tûmwathîkagîre, nîguo tûrûmagîrîre njîra ciake cionthe na tûvingagie maathani make na irîra ciake na watho wake ûrîa aathire methe metû.

**59** Ngai-Mûnene, Ngai wetû aroririkanaga vîndî cionthe ivoya rîîrî na mathaithana mama namûthaitha namo, nîguo amenyagîrîre ndungata yake vamwe na andû ake a Isiraeli, kûringana na mavataro mao ma wa mûthenya.

**60** Kwoguo andû onthe a gûkû nthî nîmakaamenya atî Ngai-Mûnene wenga nîke Ngai; na gûtirî wîngî take.

**61** Mue andû ake mûrotuîka evokeku kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wetû vîndî cionthe, mûkîathîkagîra mawatho make na kûrûmîrîra irîra cia watho wake wata ûrîa mwîkaga nginya rîu.”

**61**

**62** Mûthamaki Solomoni na andû onthe a Isiraeli arîa maarî vau nîmaacokire makîrutîra Ngai-Mûnene kîgongoona.

**63** Solomoni nîwarutire ndegwa ngiri mîrongo îîrî na igîrî na ng'ondu ngiri îgana rîmwe rîa mîrongo îîrî irî matega ma thayû. Ûguo nîguo mûthamaki vamwe na andû onthe a Isiraeli maamûrire hekarû.

**64** Mûthenya wa ûcio mûthamaki nîwamûrire gatagatî ga kîvaro kîrîa Kîamrî mbere ya hekarû, agîcoka akîrutîra matega ma kûvîvua, matega ma irio na maguta ma matega ma thayû vo. Eekire ûguo nîûndû metha ya kîgongoona ya gîcango îrîa yatumîrîtwe Ngai-Mûnene yarî nini mûno ya kûvîvîrua matega mau monthe.

**64**

**65** Solomoni na andû onthe a Isiraeli nîmaakûngûîre kîrugo îvinda rîa mîthenya mûgwanja . Kwarî na andû eengî arîa maaûkîte kuuma mwanyarî wa Hamathi mwena wa rûgûrû nginya karûnjîrî ka Misiri mwena wa îveti.

**66** Mûthenyarî wa kanana, Solomoni nîwerire andû menûke. Nao nîmaaugîre mûthamaki ûvoro na makînûka kwao mîciî makenete na makîgucaga waro ngororî ciao nîûndû wa maûndû monthe maro marîa Ngai-Mûnene eekîte Daudi ndungata yake, vamwe na andû ake a Isiraeli.

# 1Atha 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwaumîrîre Solomoni rîngî

## (

## 2Maû 7.11-12

## )

## Maûndû marîa Solomoni na Hiramu meetîkanîrie

## (

## 2Maû 8.1-2

## )

## Maûndû mengî marîa Solomoni eekire

## (

## 2Maû 8.3-18

## )

**1** Rîrîa mûthamaki Solomoni aarîkirie gûtumîra Ngai-Mûnene hekarû, na gûtuma mûciî wa mûthamaki, vamwe na kûvingia maûndû monthe marîa eendaga gwîka,

**2** Ngai-Mûnene nîwamumîrîre rîngî, wata ûrîa aamumîrîrîte arî Gibeoni.

**3** Ngai-Mûnene nîwerire Solomoni atîrî, “Nîmbîguîte îvoya rîaku wana îthaithana rîaku. Nînamûra nyomba îno ûndumîrîte nîguo ndûûre ngoocagîrwa kuo tene na tene. Nîndûûra nîmîgitîrîte na nîmîmenyererete vîndî cionthe.

**4** Ethîrwa ûkaandungatagîra ûrî na wîvokeku na ûthingu ta ûrîa aguo Daudi eekaga, na ûvingagie mawatho makwa na maûndû monthe marîa ngwathîte,

**5** nîngaatûma gîtî gîaku Kîam ûthamaki kîîvande kûu Isiraeli tene na tene ta ûrîa nerîre aguo Daudi rîrîa naamwîrire atî, ‘gûtigaatura mûndû kuuma nyomba yaku wa gwîkarîra gîtî Kîam ûthamaki wa Isiraeli.’

**6** Nwatî ethîrwa mue kana njiarwa cienyu nî mûkaarega kûnûmîrîra kana mûrege kwathîkîra mawatho makwa na irîra cia watho wakwa ûrîa nîmûvete, na mûgooce ngai ciîngî,

**7** nîngaaruta andû akwa a Isiraeli kuuma vûrûrirî ûrîa namaveere. Nîngaacoka ndiganîrie hekarû îno nyamûrîte îgatuîka yakwa ya kûngoocagîra, nao Aisiraeli nîmakaavûthua na manyararwe nî andû a ndûrîrî cionthe.

**8** Wana ethîrwa nyomba îno îrî na ngumo ûguo, nîîkomomorwa, na mûndû wa wonthe ûkaavîtûkîrîra vo nîakaamaka na aciive akîûragia atîrî, ‘Ngai-Mûnene eekire vûrûri ûyû vamwe na hekarû îno ûguo nîkî?’

**9** Nao andû nîmakaamacokeria atîrî, ‘Nîûndû nîmaatiganîrie Ngai-Mûnene, Ngai wao, ûrîa warutire methe mao ma tene vûrûrirî wa Misiri, na makîrûmîrîra ngai ciîngî na makîigooca na magîitungatîra. Ngai-Mûnene nîwamaretere mathîna mama monthe.’ ”

**9**

**10** Solomoni aatumire hekarû vamwe na nyomba yake kwa îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî.

**11** Mûthamaki Hiramu wa Turo nîwavete Solomoni mbaû cionthe cia mîtarakwe na cia mîthithinda vamwe na thaavu cionthe irîa eendaga nîûndû wa wîra ûcio. Kwoguo Solomoni nîwacokire akîva Hiramu matûûra mîrongo îîrî vûrûrirî wa Galili.

**12** Hiramu nîwacokire akîuma Turo na akîthiî kwona matûûra marîa aaveerwe nî Solomoni, nwatî ndaakenua nîmo.

**13** Kwoguo Hiramu nîwaûririe Solomoni atîrî, “Mûrwaiya, nî matûûra ma mûthemba ûrîkû mama ûmvete?” Kwoguo matûûra mau metagwa Kabuli nginya ûmûnthî.

**14** Hiramu nîwatûmanîrîte mûthamaki Solomoni makîria ya kilo ngiri inya (4,000) cia thaavu.

**14**

**15** Mûthamaki Solomoni nîwarutithagia andû wîra wa gûtuma hekarû vamwe na nyomba yake na vinya, na gwîcûria mûthetu mwena wa îrathîro wa îtûûra rîa Jerusalemu na gûtuma rîngî matûûra ma Hazoru, Megido na Gezeri.

**16** (Mûthamaki wa Misiri, nîwatharîkîrîte îtûûra rîa Gezeri, akarîtava, akaûraga Akanaani arîa maatûûraga kuo na akavîvia îtûûra rîu. Nîwacokete akavecana îtûûra rîu rûrî rûracio kûrî mwarî ûrîa wavikîtue nî Solomoni.

**17** Kwoguo Solomoni nîwatumire îtûûra rîa Gezeri rîngî). Nîwacokire agîtuma Bethi Horoni ya mwena wa ngurumo,

**18** Baalathu, na Tamarû îtûûra rîrîa rîrî werûrî wa Juda,

**19** vamwe na matûûra monthe kûrîa Solomoni aaigaga indo ciake, matûûra marîa maaigagwa ikaari ciake cia mbaara, matûûra ma andû ake arîa maathiîcaga matûîte mbarathi, na kîrîa kîonthe Solomoni eendaga gûtuma kûu Jerusalemu, wana kûu Lebanoni na vûrûrirî wonthe ûrîa aathanaga.

**20** Andû onthe a Amori, Ahiti, Aperizi, Ahivi, na Ajebusi arîa mataaûragwa na mataarî Aisiraeli

**21** vamwe na njiarwa ciao irîa ciatigarire vûrûrirî wa Kanaani irîa andû a Isiraeli mataavota kûthiria viû nîmaarutithagua wîra na vinya nî Solomoni, na nwaguo matwîre nginya ûmûnthî.

**22** Nwatî Solomoni ndaatua andû a Isiraeli ngombo; aamatwire athigari a mbaara, ndungata ciake, anene ake, atongoria a athigari a mbaara, amûrithia a ikaari ciake cia mbaara, na andû ake arîa maathiîcaga matûîte mbarathi.

**22**

**23** Kwarî na andû magana matano ma mîrongo îtano (550) arîa maarî arûngamîrîri a andû arîa maarutithagua wîra na vinya kûrîa wîra wa Solomoni warutagwa.

**23**

**24** Nwatî mwarî wa mûthamaki wa Misiri nîwaumire îtûûrarî rîa Daudi na akîthiî nyombarî yake îrîa Solomoni aamûtumîrîte; nake Solomoni nîwacokire agîcûria mûthetu mwena wa îrathîro wa îtûûra rîa Jerusalemu.

**24**

**25** Solomoni nîwarutagîra matega ma kûvîvua na ma thayû metharî ya kîgongoona îrîa aatumîrîte Ngai-Mûnene maita mathatû wa mwaka. Nwa wavîvagîria Ngai-Mûnene ûbani. Ûguo nîguo aarîkirie gûtuma hekarû.

**25**

**26** Mûthamaki Solomoni nîwacokire agîtuma meri nyîngî kûu Ezioni-geberi, vakuvî na Elothi, rûtererî rwa Îria Îtune, kûu vûrûrirî wa Edomu.

**27** Mûthamaki Hiramu nîwatûmire ndungata ciake irîa ciarî na ûûgî wa kûthiîra îriarî nîguo ikarutage wîra vamwe na ndungata cia Solomoni.

**28** Nao nîmaathiîre na magîkinya vûrûrirî wa Ofiri, na magîcoka na thaavu makîria ya kilo ngiri îkûmi na inya (14,000) na makîvirîra mûthamaki Solomoni.

# 1Atha 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndûmûka ûrîa warî Mûthamaki wa Sheba nîwathiîre gwa Solomoni

## (

## 2Maû 9.1-12

## )

## Ûtonga wa mûthamaki Solomoni

## (

## 2Maû 9.13-28

## )

**1** Rîrîa mûndûmûka ûrîa warî mûthamaki wa Sheba eegwire ngumo ya Solomoni ûvororî wîgiî rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, nîwathiîre kûrî Solomoni kûu Jerusalemu nîguo amûgerie na njîra ya kûmûria ciûria ndito.

**2** Aathiîre kûrî Solomoni kûu Jerusalemu marî na andû eengî mûno, ngamîîra ikuuîte mînyamû mînungi waro, tûthiga twa goro vamwe na thaavu nyîngî. Rîrîa mûndûmûka ûcio mûthamaki aakinyire kûrî Solomoni, nîwerire Solomoni maûndû monthe marîa aarî namo ngororî yake.

**3** Nake Solomoni nîwacokerie mûndû mûka ûcio mûthamaki ciûria ciake cionthe. Gûtirî kîûria Solomoni aaremirwe nî kûmûcokeria.

**4** Vîndî îrîa mûndûmûka ûcio warî mûthamaki wa Sheba eegwire ûûgî wa Solomoni na akîona nyomba îrîa aatumîte,

**5** irio irîa ciarî metharî yake, kûrîa ndungata cia Solomoni ciekaraga, ûrîa aatungatagîrwa nî ndungata ciake, nguo cia ndungata icio, ndungata irîa ciamûviragîra gîa kûnyua na magongoona ma kûvîvua marîa Solomoni aarutagîra hekarûrî, nîwamakire mûno na akîremwa nî kwaria.

**6** Nîwerire mûthamaki Solomoni atîrî, “Maûndû marîa makwîgiî vamwe na ûûgî waku ûrîa neguire nîrî vûrûrirî wakwa nî ma ûû ma!

**7** Nwatî ndingîetîkirie nginya rîrîa nîraûkire na neyonera nie mwene na metho makwa. Nama, ndierîtwe wanarî nuthu ya ûvoro ûcio. Ûûgî waku na ûtonga waku nî mwîngî gûkîra ûrîa nerirwe.

**8** Gûkena-rî nî aka aku! Wana kûgîa na mûnyaka nî ndungata ciaku, irîa mwîkaraga nacio vîndî cionthe ikîthikagîrîria ciugo ciaku cia ûûgî.

**9** Ngai-Mûnene, Ngai waku arogoocwa! Ke nîwonanîtie ûrîa akenetue nîwe na njîra ya gûgûtua mûthamaki wa Isiraeli. Agûtuîte mûthamaki wa Isiraeli nîguo ûtucagîre andû ciira na kîvooto na ûûma, nîûndû Ngai-Mûnene eendire Isiraeli tene na tene.”

**9**

**10** Mûndûmûka ûcio mûthamaki wa Sheba nîwacokire akîva mûthamaki Solomoni iveo irîa aamûvirîrîte: Nîwamûvere makîria ya kilo ngiri inya (4,000) cia thaavu vamwe na mînyamû mîîngî mînungi waro, na mathiga ma goro. Mînyamû îo mînungi waro yarî mîîngî gûkîra îrîa Solomoni aarî anavewa mbererî.

**10**

**11** Wana gîkundi Kîam meri cia Hiramu irîa ciakuuîte thaavu kuuma Ofiri, wanacio nîciavirîre mûthamaki Solomoni mîtî ya mîthandari mîîngî na mathiga ma goro.

**12** Mûthamaki Solomoni nîwatûmîre mîtî îo ya mîthandari îrî itugî cia hekarû na cia nyomba ya mûthamaki. Nîwacokire agîtûmîra mîtî îo kûrûtha inanda na ngita cia andû arîa maainaga. Gûtirî mîtî ya mîthandari yacokire kwoneka rîngî nginya ûmûnthî.

**12**

**13** Mûthamaki Solomoni nîwavere mûndûmûka ûcio warî mûthamaki wa Sheba indo cionthe irîa aamûvoete, îgûrû rîa irîa aamûveete kuumana na ûtaana wake ta mûthamaki. Nake mûndûmûka ûcio vamwe na ndungata ciake nîmaacokire vûrûrirî wao.

**13**

**14** Varî mwaka ûmwe, Solomoni nîwaviragîrwa vakuvî kilo ngiri mîrongo îîrî na ithatû (23,000) cia thaavu

**15** îgûrû rîa irîa ciaviragwa nî andû arîa maagûraga makîendagia indo itarî nyîngî, na andû arîa maagûraga makîendagia indo nyîngî vamwe, wana irîa ciaviragwa nî athamaki onthe a Arabia na kuuma kûrî anene a Isiraeli.

**15**

**16** Solomoni nîwaturire ngo magana maîrî (200) irîa nene, na wa ngo nîyakunîkirwe na thaavu ya ûrito wa vakuvî kilo mûgwanja.

**17** Nîwacokire agîtura ngo magana mathatû (300) irîa nini, na wa îmwe ya cio nîyakunîkirwe na thaavu ya ûrito wa vakuvî kilo igîrî. Mûthamaki nîwaigire ngo icio nyombarî nene îrîa yetagwa Nyomba ya Mûtitû wa Lebanoni.

**17**

**18** Solomoni nîwacokire agîtuma gîtî kînene Kîam ûthamaki Kîam mûguongo, agîcoka agîgîkunîka kîonthe na thaavu ntheri.

**19** Gîtî kîu Kîamrî na ngathî ithathatû cia gûgîtwa. Vau vuva îgûrû rîa gîtî kîu vaarî va kîthiûrûrû. Mîenarî ya gîtî kwarî na kûndû gwa kwigîrîrwa njara na mîvuano îîrî ya mînyambû îrûngamîtue mîenarî ya kûndû kûu gwa kwigîrîrwa njara.

**20** Kwarî na mîvuano ya mînyambû îkûmi na îîrî, wa mûvuano wa mûnyambû ûrûngamîte mîenarî ya ngathî icio ithathatû. Gûtirî gîtî ta kîu Kîamrî Kîamnatumwa ûthamakirî wîngî wanarî ûmwe.

**20**

**21** Ikombe cionthe irîa Solomoni aanyunyaga nacio ciarûthîtwe na thaavu; nacio indo cia nyomba nene ya Mûtitû wa Lebanoni ciarûthîtwe na thaavu ntheri. Gûtirî kîndû Kîamrûthîtwe na sîlûva, nîûndû sîlûva ndîonagwa îrî na vata vîndî ya wathani wa Solomoni.

**22** Solomoni aarî na gîkundi Kîam meri cia Tarishishi ciathiîcaga vamwe na gîkundi Kîam meri cia Hiramu. Varî îvinda rîa mîaka îthatû, meri icio cia Tarishishi nîciacokaga rita rîmwe ikuuîte thaavu, sîlûva, mîguongo, nthinwa na ngoroi.

**22**

**23** Mûthamaki Solomoni aarî mûtongu na mûûgî gûkîra athamaki acio engî onthe,

**24** nao andû kuuma nthî yonthe nîmeendaga kûthiî kûrî Solomoni nîguo mathikîrîrie ûûgî wake ûrîa aaveetwe nî Ngai.

**25** Andû onthe arîa maathiîcaga kûrî ke nîmaamûviragîra iveo. Iveo icio ciarî indo cia sîlûva, thaavu, nguo, indo cia mbaara, mînyamû mînungi waro, maguta kuuma mûtî wa mare, mbarathi na nyûmbû. Gwekîkaga ûguo wa mwaka wa mwaka.

**25**

**26** Solomoni nîwaûnganirie vamwe ikaari cia mbaara na andû arîa maathiîcaga matûîte mbarathi. Aarî na ikaari ngiri îmwe na magana mana (1,400) cia mbaara, na athigari ngiri îkûmi na igîrî (12,000) arîa mathiîcaga matûîte mbarathi. Aamaigire matûûrarî marîa maaigagwa ikaari cia mbaara, nao acio engî akîmaiga Jerusalemu kwa mûthamaki.

**27** Vîndî ya ûthamaki wa Solomoni, sîlûva ciengîvîte ta mathiga, nayo mîtarakwe yengîvîte ta mîkûyû îrîa îrî Shefela.

**28** Mbarathi cia mûthamaki ciaumaga Misiri na Cericia. Andû arîa maarutagîra mûthamaki wîra wa kûgûra na kwendia indo maagûraga mbarathi icio kûringana na thogora wa cio.

**29** Andû acio maagûraga gîkaari Kîam mbaara Misiri na thogora wa sîlûva magana matandatû (600), nayo mbarathi sîlûva îgana rîa mîrongo îtano (150). Andû acio meendagîria athamaki a Ahiti na a Sîria indo icio.

# 1Atha 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Solomoni nîwaregire kwathîkîra Ngai-Mûnene

## Nthû cia Solomoni

## Maûndû marîa Ngai-Mûnene eerîre Jeroboamu

## Gûkua gwa Solomoni

## (

## 2Maû 9.29-31

## )

**1** Mûthamaki Solomoni nîwendire aka eengî a kuuma mavûrûrirî mageni. Nîwendire mwarî wa mûthamaki wa Misiri na akîenda aka engî kuuma Hiti, Moabu, Aamoni, Edomu na Sidoni.

**2** Ngai-Mûnene nîwathîte Aisiraeli atî matikavikie aka a kuuma mavûrûrirî mau kana arûme a mavûrûri mau mavikia erîtu a Isiraeli, nîûndû nwa matûme andû a Isiraeli mathîkagîre ngai ciao. Nwatî Solomoni nîwavikirie aka kuuma mavûrûrirî mau.

**3** Solomoni nîwavikirie aka magana mûgwanja (700) arîa maarî erîtu a athamaki, vamwe na aka magana mathatû (300) arîa aaigîte. Aka acio nîo maatûmire atiganîrie Ngai-Mûnene.

**4** Vîndî îrîa Solomoni aakûrire, aka acio ake nîmaatûmire agarûrûke na agooce ngai cia kûndû kwîngî. Ke ndaarî mwîvokeku kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wake ta ûrîa îthe Daudi eekariî.

**5** Solomoni nîwagoocire Ashitorethu, ngai ya nga ya andû a Sidoni, na Milikomu, ngai ya mawîvia ya Aamoni.

**6** Kwoguo Solomoni nîwevirie mbere ya Ngai-Mûnene na ndaamûrûmagîrîra viû maûndûrî monthe ta ûrîa îthe Daudi eekaga.

**7** Solomoni nîwatumire vandû vatûgîru va kûgoocagîra Kemoshi, ngai îrîa îrî mûgiro ya Moabu, na vandû vatûgîru va kûgoocagîra Moleku, ngai îrîa îrî mûgiro ya Aamoni mwena wa îrathîro wa Jerusalemu.

**8** Nîwacokire agîtuma kûndû kwîngî gwa kûgoocagîrwa nîguo aka ake onthe a kuuma mavûrûrirî marîa mengî mavîvagîrie ûbani kuo makîrutagîra ngai ciao magongoona.

**8**

**9** Nake Ngai-Mûnene nîwarakarire nî Solomoni, nîûndû Solomoni nîwagarûrûkîte agatiganîria Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli ûrîa wamumîrîrîte maita maîrî.

**10** Ngai-Mûnene nîwakaanîtie Solomoni ndakarûmîrîre ngai ciîngî, nwatî ndaathîkîra ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte.

**11** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwerire Solomoni atîrî, “Nîûndû nîûregete kwathîkîra kîrîkanîro gîakwa wana irîra cia watho wakwa, na ma nîngûgûcuna ûthamaki na nîûnenganîre kûrî ndungata îmwe yaku.

**12** Kûnarî ûguo, nîûndû wa gîtîîo Kîam aguo Daudi, ndigwîka ûguo vîndî ya ûthamaki waku, nwatî ngeeka ûguo vîndî ya ûthamaki wa mûvîcîguo.

**13** Ndikaamûcuuna ûthamaki wonthe, nwatî nîngaava mûvîcîguo mûvîrîga ûmwe nîûndû wa gîtîîo Kîam ndungata yakwa Daudi na nîûndû wa gîtîîo Kîam îtûûra rîa Jerusalemu rîrîa nîîthuurîrîte.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîwatûmire Solomoni agîe na nthû. Nthû îo yetagwa Hadadi na aarî wa mûvîrîga wa mûthamaki wa Edomu.

**15** Vîndî îrîa Daudi arî Edomu, nake Joabu arî mûnene wa athigari ake a mbaara, nîwathiîre kûthika andû arîa maaûragîtwe na nîwaûragire arûme onthe a Edomu.

**16** Joabu na athigari ake nîmeekarire kûu Edomu îvinda rîa mîeri îtandatû, nginya rîrîa aarîkirie kûûraga arûme onthe a Edomu.

**17** Nwatî Hadadi marî na Aedomu amwe arîa maarî ndungata cia îthe nîmaatorokire makîthiî Misiri. Vîndî îo Hadadi aarî kamwana kanini.

**18** Nîmaaumire Midiani, na makîthiî Parani, kûrîa maaûnganire na andû engî na makîthiî nao kûrî mûthamaki wa Misiri. Mûthamaki wa Misiri nîwavere Hadadi mûgûnda, nyomba, na irio.

**19** Hadadi nîwakenirie mûthamaki wa Misiri mûno. Kwoguo mûthamaki nîwavecanire mwarwang'ina na mûka Tahipenesi, kûrî Hadadi nîguo amûvikie.

**20** Nake mwarwang'ina na Tahipenesi nîwaciarîre Hadadi kavîcî geetagwa Genubathu. Genubathu nîwarererwe mûciî wa mûthamaki nginya rîrîa aatigire kwonga. Genubathu nîwatûûrire kwa mûthamaki marî vamwe na anake a mûthamaki.

**20**

**21** Rîrîa Hadadi eerîrwe kûu Misiri atî Daudi nîwakuîte na atî Joabu ûrîa warî mûnene wa athigari ake a mbaara nîwakuîte, nîwerire mûthamaki wa Misiri atîrî, “Nakûthaitha ûmbîtîkîrie njoke vûrûrirî wakwa.”

**21**

**22** Nwatî Mûthamaki wa Misiri nîwamûûririe atîrî, “Nîndûî ûturîte kuuma kûrî nie, atî nîguo wende gûcoka vûrûrirî wenyu?”

**22** Nake Hadadi nîwacokerie mûthamaki wa Misiri atîrî, “Mbîtîkîria tu nthiî.”

**23** Ngai nîwacokire agîtûma Solomoni agîe na nthû. Nthû îo yetagwa Rezoni, mûvîcî wa Eliada. Rezoni aaûrîte kuuma kwî mwathi wake Hadadezeri, ûrîa warî mûthamaki wa Zoba.

**24** Rezoni nîwaûnganîtie gîkundi Kîam andû arîa maareganaga na wathani wa Daudi rîrîa Daudi aaûragire andû a Zoba. Rezoni nîwatuîkire mûtongoria wa gîkundi kîu. Andû acio nîmaathiîre Damesiki na magîtûûra kuo nake Rezoni agîtuîka mûthamaki wao.

**25** Rezoni nîwatuîkire nthû ya Isiraeli ûtûûrorî wonthe wa Solomoni, na nîwekaga mawaganu meengî gûkîra marîa meekagwa nî Hadadi. Nîwamenire Isiraeli mûno na nîwatuîkire mûthamaki wa vûrûri wa Sîria.

**25**

**26** Jeroboamu mûvîcî wa Nebati, Mûefiraimu wa îtûûra rîa Zereda ûrîa warî ndungata ya Solomoni, na ng'ina aarî mûndûmûka wa ndigwa wetagwa Zeruia, wanake nîwareganire na Solomoni.

**27** Naguo ûndû ûrîa watûmire Jeroboamu aregane na mûthamaki nî atî;

**27** Solomoni nîwecûririe mûthetu mwena wa îrathîro wa îtûûra rîa Jerusalemu na agîtuma nthingo ciarîo rîngî.

**28** Jeroboamu aarî mwanake mûvoreri. Na rîrîa Solomoni oonire atî mwanake ûcio nîwarutaga wîra na ûvinyaru, nîwamûtwire mûnene wa andû onthe a mûciî wa Josefu arîa maarutithagua wîra na vinya.

**29** Vîndî îmwe rîrîa Jeroboamu aaumaga Jerusalemu, mûrathi Ahija aumîte Shilo nîwatûnganire nake njîrarî. Ahija eekîrîte nguo njerû, nao maarî oîrî kûu mîgûndarî.

**30** Ahija nîwarutire nguo njerû îo eekîrîte, na akîmîtembûranga tûcunjî îkûmi na twîrî.

**31** Nîwacokire akîra Jeroboamu atîrî, “Îyocere tûcunjî îkûmi, nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli akwîrîte atî, ‘Nîngûcuna Solomoni ûthamaki, na ngûve mîvîrîga îkûmi ya ûthamaki ûcio.

**32** Nwatî Solomoni nîagaatigîrwa mûvîrîga ûmwe nîûndû wa ndungata yakwa Daudi na Jerusalemu, îtûûra rînene rîrîa naathuurire kuuma vûrûrirî wonthe wa Isiraeli.

**33** Ngeeka ûguo nîûndû Solomoni nîandiganîrîtie na akagooca ngai cia mavûrûri marîa mengî. Nacio nî: Ashitorethu, ngai ya nga ya Asidoni; Kemoshi, ngai ya Amoabu; na Milikomu, ngai ya Aamoni. Solomoni nîatigîte gwîka ta ûrîa Daudi eekaga. Nîatigîte kûnûmîrîra, na nîatigîte kûvingia mawatho makwa, na agatiga kûrûmîrîra irîra ciamo irîa naamwathire.

**34** Nwatî ndigaacuuna Solomoni ûthamaki wonthe, na nîngûtûma atûûre arî mûthamaki ûtûûrorî wake wonthe. Ngeeka ûguo nîûndû wa gîtîîo Kîam ndungata yakwa Daudi, ûrîa naathuurire na akîathîkîra mawatho makwa na irîra irîa naamwathire.

**35** Nîngaacuna mûvîcî Solomoni ûthamaki na ngûve we Jeroboamu mîvîrîga îkûmi ya ûthamaki ûcio,

**36** nwatî nîngaatigîra mûvîcî ûcio wa Solomoni mûvîrîga ûmwe nîguo vîndî cionthe ngethagîrwa nîrî na mûndû wa njiarwa cia ndungata yakwa Daudi akîathana arî Jerusalemu, îtûûra rînene rîrîa nthuurîte nîguo ngoocagîrwe kuo.

**37** Nîngûgûtua mûthamaki wa Isiraeli, nawe nîûkaathana vûrûri wonthe wata ûrîa ûkoona kwagîrîrîte.

**38** Ethîrwa ûkathîkagîra maûndû monthe marîa ngwathîte, ûgîkaga maûndû marîa maro, na wathîkagîre irîra cia mawatho makwa, ûkîvingagia maathani makwa wata ûrîa ndungata yakwa Daudi eekire, ngethagîrwa vîndî cionthe nîrî vamwe nawe. Nîngaagûtua mûthamaki wa Isiraeli na ndûme njiarwa ciaku itûûre ciathanaga vuva waku, wata ûrîa nekire Daudi.

**39** Nîngaaverithia njiarwa cia Daudi nîûndû wa wîvia wa Solomoni; nwatî ndigaatûûra nîmaverithagia.’ ”

**39**

**40** Kwoguo Solomoni nîwageririe kûûraga Jeroboamu, nwatî Jeroboamu nîwatorokire na akîthiî kûrî Shishaka, mûthamaki wa Misiri na agîtûûra kûu Misiri nginya rîrîa Solomoni aakwire.

**40**

**41** Maûndû marîa mengî monthe marîa Solomoni eekire, vamwe na ûûgî wake, nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma Solomoni.

**42** Solomoni aathanire Isiraeli kuonthe îvinda rîa mîaka mîrongo îna (40).

**43** Nîwacokire agîkua na akîthikwa îtûûrarî rîa îthe Daudi; nake mûvîcî Rehoboamu nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 1Atha 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîvîrîga ya mwena wa rûgûrû nîyareganire na Rehoboamu

## (

## 2Maû 10.1-19

## )

## Ûrathi wa Shemaia

## (

## 2Maû 11.1-4

## )

## Jeroboamu nîwatigire kûrûmîrîra Ngai-Mûnene

## Kûgoocera Betheli nî kwarumirwe

**1** Rehoboamu nîwathiîre Shekemu, nîûndû andû onthe a Isiraeli nîmaathiîte kuo makamûtue mûthamaki.

**2** Rîrîa Jeroboamu, mûvîcî wa Nebati eegwire ûguo, nîwacokire Shekemu kuuma Misiri. (Jeroboamu aarî Misiri kûrîa aaûrîrîte nîûndû wa mûthamaki Solomoni.)

**3** Andû a Isiraeli nîmaatûmanîre Jeroboamu, na onthe nîmaaûnganire vamwe nake na makîmwîra atîrî,

**4** “Aguo Solomoni nîwarutithagia mawîra marito. Kwoguo tûvûthîrie mawîra mau marito na ûtûnyivanyivîrie gooti, natue tûkaagûtungatagîra.”

**4**

**5** Nake Rehoboamu nîwamerire atîrî, “Thiîni na mûgaaûka vuva wa mîthenya îthatû.” Kwoguo andû nîmaathiîre.

**5**

**6** Mûthamaki Rehoboamu nîwaûririe ûtaaro kûrî arûme arîa akûrû, arîa maataaraga îthe rîrîa aarî mwoyo. Nîwamaûririe atîrî, “Mûngîenda ngaacokeria andû aya atîa?”

**6**

**7** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ûmûnthî ethîrwa nîûkwenda gûtungatîra andû aya waro, macokerie waro ûndû ûrîa makûûria, na makaagûtungatagîra vîndî cionthe marî na wîvokeku.”

**7**

**8** Nwatî nîwaregire kûrûmîrîra mataaro ma arûme acio akûrû, na vandû va ûguo akîthiî kûria ûtaaro kûrî anake a riika rîake arîa maamûtungatagîra.

**9** Nîwamaûririe atîrî, “Mûngîenda mbîre andû aya mambûririe nîmavûthîrie mîrigo yao atîa?”

**9**

**10** Nao anake acio a riika rîake nîmaamûcokerie atîrî, “Ûkeera andû acio maakwîraga atî, ‘aguo Solomoni nîwatûrutithagia mawîra marito, kwoguo tûvûthîrie mawîra mau’ atî; ‘Kaara gakwa karîa kanini nî kariku gûkîra kîûnû Kîam vava!

**11** Vava aamwigagîrîra mîrigo mîrito; nie ngaamwigîrîra îngî mîrito makîria. Vava aamûrivaga na mûragi; nie ngaamûrivaga na kîvoko Kîam munyi!’ ”

**11**

**12** Vuva wa mîthenya îthatû, Jeroboamu na andû onthe nîmaacokire kûrî mûthamaki Rehoboamu wata ûrîa aamerîte.

**13** Mûthamaki nîwaregire kûrûmîrîra mataaro marîa aaveetwe nî arûme arîa akûrû, na nîwarîrie andû na marûrû.

**14** Wata ûrîa mûthamaki aataarîtwe nî anake a riika rîake, nîwerire andû atîrî, “Vava aamwigagîrîra mîrigo mîrito; nie ngaamwigîrîra îngî mîrito makîria. Vava aamûrivaga na mûragi; nie ngaamûrivaga na kîvoko Kîam munyi!”

**15** Kwoguo mûthamaki nîwaregire kûthikîrîria andû; nîûndû wendi wa Ngai-Mûnene warî wa kûvingia ûrîa eerîte Jeroboamu, mûvîcî wa Nebati na njîra ya mûrathi Ahija wa Shilo.

**15**

**16** Rîrîa andû onthe a Isiraeli moonire atî mûthamaki ndaramathikîrîria, nîmaaugîrîrie atîrî, “Gûtirî kîndû tûrenda kuuma kûrî Daudi? Tûtirî na îgai kuuma kûrî mûvîcî wa Jesse. Andû a Isiraeli, twînûkeni! Daudi gitîra nyomba yaku we mwene!”

**16** Kwoguo Aisiraeli nîmeenûkire magemarî mao.

**17** Nwatî nîmaatigire Rehoboamu arî mûthamaki wa andû a Isiraeli, arîa tu maatûûraga matûûrarî ma Juda.

**17**

**18** Mûthamaki Rehoboamu nîwacokire agîtûma Adoniramu ûrîa warî mûnene wa andû arîa maarutithagua wîra na vinya, athiî kûrî andû a Isiraeli, nwatî nîmaamûrivire na mathiga nginya agîkua. Vuva wa ûguo, Rehoboamu nîwatwîre gîkaari gîake Kîam mbaara na îvenya na akîûra akîthiî Jerusalemu.

**19** Kwoguo kuuma vîndî îo, andû a Isiraeli matwîre mareganaga na andû a nyomba ya Daudi nginya ûmûnthî.

**19**

**20** Rîrîa andû a Isiraeli meegwire atî Jeroboamu aarî mûcoku kuuma Misiri, nîmaamûtûmanîre na makîmwîta varîa maaûnganîte na makîmûtua mûthamaki wa Isiraeli kuonthe. Gûtirî andû engî maarûmîrîre andû a nyomba ya Daudi tiga andû a mûvîrîga wa Juda.

**20**

**21** Rîrîa Rehoboamu aakinyire Jerusalemu, nîwaûnganirie vamwe athigari ngiri îgana rîmwe rîa mîrongo înana (180,000) kuuma mîvîrîgarî ya Juda na Benjamini, arîa maarî aro mûno makarûe na andû a Isiraeli, nîguo moce rîngî ûthamaki wa Rehoboamu mûvîcî wa Solomoni.

**22** Nwatî Ngai nîwerire mûrathi Shamaia

**23** avecane ndûmîrîri îo kûrî Rehoboamu na kûrî andû onthe a mîvîrîga ya Juda na Benjamini ameere atîrî,

**24** “Mûtikathiî kûtharîkîra aa mûrwanyûkwe, andû a Isiraeli. Cokani muonthe wa mûndû gwake mûciî, nîûndû ûndû ûyû wîkîkîte na wendi wakwa.” Kwoguo nîmaathîkîre Ngai-Mûnene na magîcoka kwao mîciî wata ûrîa Ngai-Mûnene amaathîte.

**24**

**25** Mûthamaki Jeroboamu wa Isiraeli nîwatumire îtûûra rîa Shekemu rîrîa rîrî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu na agîtûûra kuo. Nîwacokire akiuma kûu na agîtuma îtûûra rîa Penueli.

**26** Ke nîweîrire na ngoro atîrî, “Rîu ûthamaki nîûgûcoka nyombarî ya Daudi;

**27** Andû aya mangîthiî Jerusalemu na marutîre Ngai-Mûnene magongoona hekarûrî kuo, nîmakaarûmîrîra Rehoboamu, mûthamaki wa Juda na macoke mambûrage.”

**27**

**28** Kwoguo mûthamaki nîwaûririe ûtaaro na akîrûtha mîvuanano îîrî ya tûcaû twa thaavu na akîra andû ake atîrî, “Nîmûthiîte Jerusalemu kûgoocera kuo îvinda îraca. Mue andû a Isiraeli, ino nîcio ngai cienyu irîa ciamûrutire Misiri!”

**29** Nîwaigire gacaû kamwe ka thaavu kûu Betheli, nako kau kengî agîkaiga kûu Dani.

**30** Nao andû nîmeevirie nîûndû wa kûthiî kûgooca ngai îrîa yarî Betheli na îrîa yarî Dani.

**31** Jeroboamu nîwacokire agîtuma kûndû gwa kûgoocagîrwa kûndû kûrîa gûtûgîru, na akîthuura athînjîri-Ngai kuuma kûrî andû arîa onthe mataarî a mûvîrîga wa Lawi.

**31**

**32** Jeroboamu nîwatuire andû makûngûagîre kîrugo mûthenya wa îkûmi na îtano mwerirî wa kanana, ta kîrugo kîrîa kîethagîrwa Juda. Metharî ya kîgongoona kûu Betheli nîwarutîre tûcaû twa thaavu tûrîa aarûthîte magongoona, na akiga athînjîri-Ngai kûu Betheli matungatage marî kûndû kûrîa gûtûgîru gwa kûgoocera kûrîa aatumîte.

**33** Naguo mûthenya wa îkûmi na îtano mwerirî wa kanana, ûrîa aatuîte ke mwene, nîwathiîre Betheli kûrîa aatumîte metha ya kîgongoona na akîvîvîria ûbani kuo, agîcoka agîtua Aisiraeli makûngûagîre mûthenya ûcio.

# 1Atha 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûrathi ûrîa mûkûrû kûu Betheli

## Wîvia ûrîa mûnene wa Jeroboamu

**1** Ngai-Mûnene nîwathire mûndû wa Ngai kuuma Juda athiî Betheli. Nake rîrîa aakinyire nîwethîrîrie Jeroboamu arûngamîte vau metharî ya kîgongoona akîenda kûruta îgongoona.

**2** Mûndû ûcio nîwarumire metha ya kîgongoona, wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte akiugaga atîrî, “We metha ya kîgongoona, metha ya kîgongoona, Ngai-Mûnene augîte atî: Taroria kavîcî nîgagaaciarwa nyombarî ya Daudi; Nako gageetwa Josia. Nako nîgagaagûtegera athînjîri-Ngai arîa marutagîra magongoona kûndû kûrîa gûtûgîru, arîa marutagîra ngai cia mîvuanano magongoona îgûrû rîaku, na nîakaavîvîria mavîndî ma andû îgûrû rîaku.”

**3** Vîndî wa îo Mûndû ûcio wa Ngai nwa waugire atîrî, “Metha îno ya kîgongoona nîîkomomorwa, naguo mûu ûyû ûrî îgûrû rîayo ûnyague. Gîkî nîkîo kîmenyithia gîa kwonania atî nî Ngai-Mûnene warîtie.”

**3**

**4** Rîrîa mûthamaki Jeroboamu eegwire ûguo, nîworotire mûndû ûcio na njara arûngamîte vau metharî ya kîgongoona na akîathana atîrî, “Nyitani mûndû ûcio!” Wa rîmwe, njara îo mûthamaki oorotete mûrathi nayo nîyaûmagarire na akîremwa nî kûmîthunithia rîngî.

**5** Metha ya kîgongoona nîyomomokire wa rîmwe naguo mûu ûgîtîka nthî, wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte na njîra ya mûrathi.

**6** Mûthamaki Jeroboamu nîwerire mûndû ûcio wa Ngai atîrî, “Nakûthaitha nthaithîra Ngai-Mûnene, Ngai waku ûmwîre amvonie njara yakwa!”

**6** Mûndû ûcio wa Ngai nîwathaithire Ngai-Mûnene na njara ya mûthamaki nîyavonirue, na îgîkara wata mbere.

**7** Nake mûthamaki nîwerire mûrathi atîrî, “Ûka tûthiî gwakwa mûciî tûkarîcanîre irio nawe, na nîngûkûva kîveo.”

**7**

**8** Nake mûrathi ûcio nîwerire mûthamaki atîrî, “Wana ûkamva nuthu ya ûtonga waku, tûtingîthiî nawe kûrîcanîra kana kûnyunyanîra vamwe.

**9** Ngai-Mûnene ambathîte ndikarîe kana nyue manjî, na ndigacoke mûciî nthiîrîrîte njîrarî îrîa mbûkîrîre.”

**10** Kwoguo mûrathi ndaacoka mûciî na njîra îrîa aathiîrîrîte akîthiî Betheli, aacokire na njîra îngî.

**10**

**11** Vîndî îo kwarî na mûrathi mûkûrû watûûraga kûu Betheli. Anake ake nîmaathiîre kûrî ke na makîmwîra ûrîa mûndû wa Ngai kuuma Juda eekîte kûu Betheli mûthenya ûcio na ûrîa eerîte mûthamaki Jeroboamu.

**12** Nake îthe nîwamaûririe atîrî, “Athiîre njîra îrîkû?” Nao anake acio nîmaamwonirie njîra îrîa mûrathi ûcio waumîte Juda aathirîrîte.

**13** Nake nîwerire anake acio ake atîrî, “Ndandîkîra mvunda yakwa.” Nao nîmaamûtandîkîre mvunda na agîtua îgûrû rîayo.

**14** Nîwarûmîrîîrie mûndû ûcio na akîmwîthîra ekarîte nthî rungu rwa mûtî wa mûvuru. Mûrathi ûcio mûkûrû nîwamûûririe atîrî, “We nîwe mûrathi ûrîa waumîte Juda?”

**14** Nake mûndû mûrûme ûcio nîwacokirie atîrî, “Îî nînie.”

**14**

**15** Nake mûrathi ûcio mûkûrû nîwacokire akîmwîra atîrî, “Ûka twînûke tûkarîcanîre irio nawe.”

**15**

**16** Nwatî mûrathi ûcio waumîte Juda nîwacokirie atîrî, “Nie tûtingîcoka kana tûthiî mûciî nawe. Na ndingîrîa kana nyunyanîra kîndû nawe gûkû,

**17** nîûndû Ngai-Mûnene ambathîte ndikarîe kana nyue manjî gûkû, na ndigacoke mûciî na njîra îrîa mbûkîrîre.”

**17**

**18** Mûrathi ûcio mûkûrû waumîte Betheli nîwamwîrire atîrî, “Nie nîrî mûrathi wa tawe, na Ngai-Mûnene ambathîte na njîra ya mûraika, ambîra ngwoce tûcoke nawe mûciî gwakwa nîguo ûrîe na ûnyue.” Nwatî mûrathi ûcio mûkûrû nîkwa aavenanagia.

**18**

**19** Kwoguo mûndû ûcio wa Ngai nîmaacokire mûciî marî na mûrathi ûcio mûkûrû na makîrîa na makînyunyanîra nake.

**20** Vîndî wa îo maarîcaga Ngai-Mûnene nîwarîrie mûrathi ûcio mûkûrû,

**21** na akîra mûndû ûcio wa Ngai augîrîrîtie atîrî, “Ngai-Mûnene arauga atî, we nîûregete kûmwathîkîra na nîwaregire kûvingia kîrîkanîro kîrîa Ngai-Mûnene, Ngai waku aakwathire.

**22** Vandû va ûguo, we nîûcokire na warîa irio na wanyua manjî kûndû kûrîa werîtwe ndûkarîe irio kana ûnyua manjî. Na nîûndû wa ûguo, we nîûkûragwa na kimba gîaku gîtikaathikwa mbîrîrarî ya mûciî wenyu.”

**22**

**23** Marîkia kûrîa na kûnyua, mûrathi ûcio watûûraga Betheli nîwatandîkîre mûndû ûcio wa Ngai mvunda yake, nake mûndû ûcio wa Ngai

**24** nîwamîtwîre na akîthiî. Arî njîrarî, nîwatûnganire na mûnyambû na ûkîmûraga. Kimba gîake nîkîamamire njîrarî, nayo mvunda na mûnyambû ikîrûngama mîenarî yakîo.

**25** Andû amwe nîmaavîtîkîrîre vo na makîona kimba kîu kîmamîte njîrarî naguo mûnyambû ûrûngamîte vakuvî nakîo. Nîmaathiîre îtûûrarî rîa Betheli kûrîa mûrathi ûcio mûkûrû aatûûraga na makiuga ûrîa moonete.

**25**

**26** Rîrîa mûrathi ûcio mûkûrû eegwire ûguo nîwaugire atîrî, “Ûcio nî mûndû wa Ngai ûrîa waregire kwathîkîra ûrîa Ngai-Mûnene aamwathîte! Kwoguo Ngai-Mûnene nîwatûmire mûnyambû ûthiî ûmûtharîkîre na ûmûrage, wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwîrîte.”

**27** Nîwacokire akîra anake ake mamûtandîkîre mvunda. Nake nîwekire guo.

**28** Nîwatwîre îgûrû rîayo na akîthiî. Nîwethîre kimba kîu kîmamîte njîrarî, nayo mvunda na mûnyambû irûngamîte vakuvî nakîo. Mûnyambû ndwarî mûrîu kimba kîu kana ûtharîkîra mvunda.

**29** Mûrathi ûcio watûûraga Betheli nîwocire kimba Kîam mûndû ûcio wa Ngai, agîkigîrîra îgûrû rîa mvunda na agîcoka nakîo Betheli nîguo agîcakaîre na akîthike.

**30** Nîwakîthikire mbîrîrarî ya mûciî wake, na ke marî na avîcî ake nîmaagîcakaîre makiugaga atîrî, “Ûûi mûrwaiya!”

**31** Marîkia gûkîthika, mûrathi ûcio nîwerire avîcî ake atîrî, “Rîrîa ngaakua, mûkaanthika mbîrîrarî îno twathika mwîrî wa mûndû ûyû wa Ngai, na mûkaaiga mavîndî makwa mwenarî wa mavîndî make.

**32** Mûgeeka guo nîûndû, ciugo irîa mûndû ûyû aathirwe nî Ngai-Mûnene auge cia kûruma metha ya kîgongoona îrîa îrî Betheli, vamwe na kûndû kuonthe gwa kûgoocerwa kûu matûûrarî marîa manene ma Samaria nwanginya ikaavinga.”

**32**

**33** Vuva wa maûndû mau Jeroboamu, mûthamaki wa Isiraeli ndaatiga gwîka maûndû macûku. Nwatî nîwathiîre mbere kûthuura athînjîri-Ngai kuuma kûrî andû a mîthemba yonthe nîguo matungatage metharî cia magongoona irîa aatumîte. Aamûraga mûthînjîri-Ngai wa wonthe wendaga kwamûrwa.

**34** Ûndû ûyû nîwatuîkire wîvia kûrî nyomba ya Jeroboamu na nîwatûmire nyomba îo îcûkangue na îthirue viû.

# 1Atha 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkua kwa mûvîcî wa Jeroboamu

## Gûkua kwa Jeroboamu

## Rehoboamu, Mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 11.5—12.15

## )

**1** Vîndî îo, Abija mûvîcî wa mûthamaki Jeroboamu nîwarwarire.

**2** Nake Jeroboamu nîwerire mûka atîrî, “Ûkîra wîgarûre nîguo ndûkamenyeke atî wî mûka wa Jeroboamu, na ûthiî Shilo, nîûndû kûu nîkuo mûrathi Ahija arî. Mûrathi Ahija nîke waugire atî nînie ngaatuîka mûthamaki wa Isiraeli.

**3** Ûthiî ûkuuîte mîgate îkûmi, tûgeki na kîthembe gîa ûûkî. Nake nîagûkwîra ûrîa gûgaatuîkîka kûrî kaana getû.”

**3**

**4** Kwoguo mûka wa Jeroboamu nîwathiîre Shilo na agîkinya kwa Ahija mûciî. Vîndî îo Ahija ndaavotaga kwona waro, nîûndû aarî mûkûrû mûno.

**5** Ngai-Mûnene nîwerîte Ahija atî mûka wa Jeroboamu nîathiîte kûmûria ûvoro wîgiî mûvîcî ûrîa warî mûrwaru. Na Ngai-Mûnene nîwerire Ahija ûrîa akaamwîra.

**5** Vîndî îrîa mûka wa Jeroboamu aakinyire, nîwegarûrire agîîtua ta mûndû wîngî.

**6** Nwatî rîrîa Ahija aamwîguîrîre mûrangorî aûkîte, nîwamwîrire atîrî, “Tonya, mûka wa Jeroboamu. Ûretua mûndû wîngî nîkî? Nîrî na ndûmîrîri yaku îtarî mbaro.

**7** Thiî wîre Jeroboamu, Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli amwîrîte atîrî, ‘Naakûthuurire kuuma kûrî andû na ngîgûtua mûtongoria wa andû akwa, Aisiraeli.

**8** Nagaûrire ûthamaki kuuma kûrî njiarwa cia Daudi, na ngîkûnengera guo. Nwatî we ndûrethagîrwa wîkariî ta Daudi, ndungata yakwa ûrîa warûmagîrîra Watho wakwa na agekaga maûndû marîa nie noonaga magîrîrîte.

**9** Nwatî we nîwîkîte mevia manene, gûkîra athamaki onthe arîa maarî mbere yaku. Nîûndiganîrîtie na ûkandakaria na njîra ya kwîrûthîra ngai ciîngî cia mîvuanano.

**10** Kwoguo nîngaaretithîria andû a nyomba ya Jeroboamu mûthiro na mbûrage arûme a nyomba yaku arîa marî Isiraeli, arîa ngombo na arîa matarî ngombo vûrûrirî wa Isiraeli. Nîngaathiria andû a mûciî wa Jeroboamu, ta ûrîa mûndû avîvagia mai makathira monthe.

**11** Mûndû wa wonthe wa mûciî wa Jeroboamu ûrîa ûgaakuîra îtûûrarî, nîakaarîwa nî ngui, nake mûndû wa wonthe wa mûciî waku ûrîa ûgaakuîra mûgûndarî, nîakaarîwa nî nderi. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.’ ”

**11**

**12** Ahija nîwathiîre mbere na akîra mûka wa Jeroboamu atîrî, “Rîu ûkîra ûcoke mûciî. Vîndî îrîa ûgaatonya îtûûrarî nîrîo mûvîcîguo agaakua.

**13** Andû onthe a Isiraeli nîmakaamûcakaîra macoke mamûthike. Nîke wenga kuuma mûciî wa Jeroboamu ûrîa ûkaathikwa, nîûndû nîke wenga tu ûkenetie Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**14** Ngai-Mûnene nîakwîthuurîra mûthamaki wa Isiraeli, ûrîa ûkaathiria andû a nyomba ya Jeroboamu.

**15** Ngai-Mûnene nîakaaverithia na ainainie vûrûri wa Isiraeli, ta ûrîa kamûthanje kainainaga karî rûnjîrî. Nîakengata andû a Isiraeli kuuma vûrûrirî ûyû mwaro, ûrîa aaveere methe mao ma tene na amanyagie kûraca na Rûnjî rwa Farati nîûndû nîmarakarîtie Ngai-Mûnene na njîra ya kûrûtha mûvuanano wa Ashera, ngai ya mûndûmûka.

**16** Ngai-Mûnene nîagaatiganîria Isiraeli nîûndû Jeroboamu nîwîvîtie na nîatûmîte andû a Isiraeli mevie.”

**16**

**17** Mûka wa Jeroboamu nîwocire magûrû na agîcoka Tiriza; na rîrîa aakinyire mûciî, mwana nîwakwire.

**18** Andû onthe a Isiraeli nîmaamûcakaîre na makîmûthika wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte na njîra ya mûrathi Ahija, ndungata yake.

**18**

**19** Maûndû marîa mengî monthe marîa Jeroboamu eekire, mbaara irîa aarûire na ûrîa aathanire, nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki a Isiraeli.

**20** Jeroboamu aathanire îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na îîrî (22). Nîwacokire agîkua na akîthikwa, nake mûvîcî Nadabu nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**20**

**21** Rehoboamu mûvîcî wa Solomoni aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îna na ûmwe (41) rîrîa aatuîkire mûthamaki wa Juda, na aathanire îvinda rîa mîaka îkûmi na mûgwanja (17) arî Jerusalemu. Jerusalemu nîrîo îtûûra rînene rîrîa Ngai-Mûnene aathuurîte kuuma vûrûrirî wonthe wa Isiraeli nîguo agoocagîrwe kuo. Ng'ina wa Rehoboamu eetagwa Naama wa kuuma Aamoni.

**21**

**22** Andû a Juda nîmeekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene na makîmûrakaria makîria ya ûrîa wonthe methe mao meekîte.

**23** Nîmeerûthîrîte kûndû kûrîa kwagoocagîrwa ngai cia mîvunano, itugî na mîvuanano ya Ashera mîenarî yonthe ya irîma irîa ndaca na rungu rwa mîtî yonthe îrîa yarî na iruru.

**24** Wana kwarî na arûme maarutagîra wîra wa ûmaraa kûrîa kwagoocagîrwa ngai cia mîvuanano. Andû a Juda meekaga maûndû monthe ma ûûra nthoni marîa meekagwa nî andû arîa Ngai-Mûnene eengatire kuuma vûrûrirî ûcio mbere ya andû a Isiraeli matonya kuo.

**24**

**25** Mwakarî wa gatano Rehoboamu arî mûthamaki, mûthamaki Shishaka wa Misiri nîwatharîkîre Jerusalemu.

**26** Nîwathiîre na indo cionthe irîa ciarî hekarûrî, na irîa ciarî nyombarî ya mûthamaki, wa vamwe na ngo cia thaavu irîa Solomoni aarûthîte.

**27** Vandûrî va cio Solomoni nîwarûthire ngo cia gîcango na akîinenganîra kûrî anene a agitîri a kîvingo Kîam mûciî wa mûthamaki nîguo maimenyagîrîre.

**28** Vîndî cionthe rîrîa mûthamaki aatonyaga hekarûrî, agitîri a kîvingo nîmaakuuaga ngo icio na makaivira nyombarî ya agitîri.

**28**

**29** Maûndû marîa mengî monthe marîa mûthamaki Rehoboamu eekire nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma Athamaki a Juda.

**30** Vîndî îo yonthe Rehoboamu na Jeroboamu maatûûraga marûaga.

**31** Rehoboamu nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî îrîa ciathikagwa athamaki îtûûrarî rîa Daudi. Mûvîcî Abija nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 1Atha 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Abija, Mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 13.1—14.1

## )

## Asa, Mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 15.16—16.6

## )

## Nadabu, mûthamaki wa Isiraeli

## Baasha, mûthamaki wa Isiraeli

**1** Mwakarî wa îkûmi na înana (18) Jeroboamu, mûvîcî wa Nebati arî mûthamaki, Abija nîwatuîkire mûthamaki wa Juda,

**2** na akîathana îvinda rîa mîaka îthatû arî Jerusalemu. Ng'ina eetagwa Maaka mwarî wa Abusalomu.

**3** Nîwekire mevia monthe ta marîa meekagwa nî îthe, na ndaarûmîrîra Ngai-Mûnene, Ngai wake na ngoro yonthe ta ûrîa îthe Daudi, îthe eekaga.

**4** Nwatî nîûndû wa Daudi, Ngai-Mûnene, Ngai wake nîwavere Abija mwana wa kavîcî karîa gagaatuîka mûthamaki vuva wake nîguo gatuîke taa ya kûtherera Jerusalemu na kaige îtûûra rîu rîa Jerusalemu rîrî na vinya.

**5** Ngai-Mûnene eekire ûguo nîûndû Daudi eekaga maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene na ûtûûrorî wake wonthe ndaanarega kwathîkîra mawatho marîa aamwathîte, tiga ûvoro wîgiî Uria, ûrîa Mûhiti.

**6** Ûtûûrorî wonthe wa Abija kwarî na mbaara gatagatî ka Rehoboamu na Jeroboamu.

**7** Maûndû mau mengî monthe marîa Abija eekire nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma Athamaki a Juda. Kwarî na mbaara gatagatî ka Abija na Jeroboamu.

**7**

**8** Abija nîwakwire na akîthikwa îtûûrarî rîrîa rînene rîa Daudi, nake mûvîcî Asa nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**8**

**9** Mwakarî wa mîrongo îîrî (20) Jeroboamu arî mûthamaki wa Isiraeli, Asa nîwatuîkire mûthamaki wa Juda,

**10** na akîathana îvinda rîa mîaka mîrongo îna na ûmwe (41) arî Jerusalemu. Ng'ina eetagwa Maaka, mwarî wa Abusalomu.

**11** Asa nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene wata ûrîa Daudi eekaga.

**12** Nîwengatire kuuma vûrûrirî arûme na aka onthe arîa maarî maraa ma ndini na akîruta mîvuanano yonthe îrîa yarûthîtwe nî methe mao.

**13** Nîwacokire agîtigithia ng'ina kûthiî na mbere arî mûthamaki wa mûndûmûka, nîûndû nîwarûthire mûvuanano wa ngai ya mûndûmûka ya Ashera. Asa nîwatemangire mûvuanano ûcio na akîûvîvîria Kîamndarî gîa karûnjî ga Kidironi.

**14** Wana ethîrwa Asa ndaacûkangia kûndû kuonthe kûrîa gûtûgîru gwa kûgoocagîrwa, nîwatûûrire arî mwîvokeku kûrî Ngai-Mûnene ûtûûrorî wake wonthe.

**15** Nîwaigire hekarûrî indo cionthe irîa îthe aamûrîrîte Ngai-Mûnene, wa vamwe na indo cia thaavu na sîlûva na indo ciîngî irîa ke mwene aamûrîrîte Ngai-Mûnene.

**15**

**16** Asa mûthamaki wa Juda na Baasha, mûthamaki wa Isiraeli maatûûraga marûaga îvindarî rîao rîonthe rîrîa maarî athamaki.

**17** Baasha, mûthamaki wa Isiraeli nîwathiîre nîguo akarûe na Juda. Nîwatumire rûthingo rwa vinya Rama, nîguo arigîrîrie andû matikaume kana matonye Juda.

**18** Asa nîwacokire akîruta sîlûva yonthe na thaavu irîa ciatigîtwe hekarûrî na nyombarî ya mûthamaki. Nîwainenganîre kûrî ndungata ciake na agîciîra ivirîre mûthamaki Benihadadi, mûvîcî wa Tabirimoni. Tabirimoni aarî mûvîcî wa Hezioni, mûthamaki wa Sîria, ûrîa watûûraga Damesiki. Nîwerire ndungata icio ciîre Benihadadi atîrî,

**19** “Tiga tûgwatanîre wata ûrîa aa vava maagwatanîrîte. Kîveo gîkî gîa sîlûva na thaavu nîkîo nagûtûmanîra; rîu thiî ûthûkie ngwatanîro yenyu na Baasha, mûthamaki wa Isiraeli, nîguo atige kûntharîkîra.”

**19**

**20** Nake mûthamaki Benihadadi nîwetîkîre ûrîa mûthamaki Asa aamwîrire, na nîwatûmire anene a athigari ake a mbaara mathiî makatharîkîre matûûra marîa manene ma Isiraeli. Nîmaavootire Ijoni, Dani, Abeli-bethi-maaka na kûndû kûrîa kwarî vakuvî na Îria rîa Galili, vamwe na vûrûri wonthe wa Nafutali.

**21** Rîrîa mûthamaki Baasha eegwire ûvoro ûcio, nîwatigire gûtuma rûthingo rwa Rama na akîthiî gûtûûra Tiriza.

**21**

**22** Mûthamaki Asa nîwacokire akîathana Juda kuonthe na akiuga andû onthe, gûtarî wanarî mûndû ûmwe ûgûtigwa, mathiî magakuue mathiga na mbaû irîa mûthamaki Baasha aatumaga rûthingo rwa Rama nacio. Asa nîwatûmîre indo icio gûtuma Mizipa na Geba, matûûra marîa marî vûrûrirî wa Benjamini.

**22**

**23** Maûndû marîa mengî monthe marîa Asa eekire, maûndû ma vinya marîa eekire na matûûra marîa aatumire, nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma Athamaki a Juda. Nwatî ûkûrûrî wake, nîwarwarire magûrû.

**24** Asa nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki îtûûrarî rîa Daudi, nake mûvîcî Jehoshafati agîtuîka mûthamaki vuva wake.

**24**

**25** Mwakarî wa kaîrî Asa arî mûthamaki wa Juda, Nadabu, mûvîcî wa mûthamaki Jeroboamu nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli, na nîwathanire Isiraeli îvinda rîa mîaka îîrî (2).

**26** Nîwekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene, na akîrûmîrîra mîtugo mîcûku ya îthe, na mevia make magîtûma Aisiraeli mevie.

**26**

**27** Baasha mûvîcî wa Ahija kuuma mûvîrîgarî wa Isakaru nîwavangire ûrîa akûraga Nadabu. Baasha nîwaûragîre Nadabu îtûûrarî rîa Gibethoni kûu Filisiti, rîrîa Nadabu na Aisiraeli onthe maathiûrûrûkîrîtie îtûûra rîu nîguo marîcunane.

**28** Kwoguo Baasha aaûragire Nadabu mwakarî wa kathatû Asa arî mûthamaki wa Juda. Nake Baasha nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli vuva wa Nadabu.

**29** Vîndî wa îo Baasha aatuîkire mûthamaki, nîwambîrîrie kûûraga andû onthe a nyomba ya Jeroboamu. Andû onthe a nyomba ya Jeroboamu nîmaaûragirwe na gûtirî wanarî ûmwe watigarire wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte na njîra ya ndungata yake Ahija, mûrathi ûrîa waumîte Shilo.

**30** Ûndû ûcio wekîkire nîûndû Jeroboamu nîwevîtie, na agîtûma andû a Isiraeli mevie, na ûndû ûcio nîwatûmire Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arakare.

**30**

**31** Maûndû marîa mengî monthe marîa Nadabu eekire nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma Athamaki a Isiraeli.

**32** Asa, mûthamaki wa Juda na Baasha, mûthamaki wa Isiraeli maatûûraga marûaga îvindarî rîao rîonthe rîrîa maarî athamaki.

**32**

**33** Mwakarî wa kathatû Asa arî mûthamaki Juda, Baasha, mûvîcî wa Ahija nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli kuonthe, na nîwathanire arî Tiriza îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na îna (24).

**34** Nîwevirie mbere ya Ngai-Mûnene, na akîrûmîrîra mîtugo mîcûku ya mûthamaki Jeroboamu na agîtûma andû a Isiraeli mevie.

# 1Atha 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ela, mûthamaki wa Isiraeli

## Zimuri, Mûthamaki wa Isiraeli

## Omuri, mûthamaki wa Isiraeli

## Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli

**1** Ngai-Mûnene nîwatûmire mûrathi Jehu mûvîcî wa Hanani kûrî Baasha akamwîre atîrî,

**2** “We warî mûndû ûtarî na vata, nwatî nînaagûtûgîririe na ngîgûtua mûtongoria wa andû akwa, Aisiraeli. Na rîu nîwîvîtie ta Jeroboamu na ûgatûma andû akwa, Aisiraeli mevie, namo mevia mao magatûma ndakare.

**3** Kwoguo nîngûkûthiria viû wa vamwe na andû a nyomba yaku, wata ûrîa neekire andû a nyomba ya Jeroboamu mûvîcî wa Nebati.

**4** Mûndû wa wonthe wa nyomba yaku ûrîa ûgaakuîra îtûûrarî rîrîa rînene nîakaarîwa nî ngui, nake mûndû wa wonthe wa nyomba yaku ûrîa ûgaakuîra werûrî nîakaarîwa nî nderi.”

**4**

**5** Maûndû marîa mengî monthe marîa Baasha eekire vamwe na ciîko ciake nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma athamaki a Isiraeli.

**6** Baasha nîwacokire agîkua na akîthikwa kûu Tiriza, nake mûvîcî Ela nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**6**

**7** Ndûmîrîri îo yatûmanirwe nî Ngai-Mûnene kûrî Baasha na andû a nyomba yake, yavecanirwe nî mûrathi Jehu mûvîcî wa Hanani nîûndû wa mevia marîa Baasha eekîte mbere ya Ngai-Mûnene. Baasha aarakaririe Ngai-Mûnene nîûndû wa maûndû macûku marîa eekire wata marîa mûthamaki Jeroboamu eekîte, wa vamwe na kûûraga andû onthe a nyomba ya Jeroboamu.

**7**

**8** Mwakarî wa mîrongo îîrî na îtandatû (26) Asa arî mûthamaki wa Juda, Ela mûvîcî wa Baasha nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli, na nîwathanire arî kûu Tiriza îvinda rîa mîaka îîrî (2).

**9** Ndungata yake Zimuri, ûrîa warî mûnene wa nuthu ya ikaari ciake cia mbarathi nîwavangire ûrîa akûmûraga. Mûthenya ûmwe mûthamaki Ela arî kûu Tiriza nîwanyuire ndivei arî mûciî kwa Ariza na akîrîwa. Ariza aarî mûmenyereri wa mûciî wa mûthamaki kûu Tiriza.

**10** Nake Zimuri nîwatonyire kûu nyomba; akîmûringa na akîmûraga. Zimuri nîwacokire agîtuîka mûthamaki vuva wake. Ûndû ûcio wekîkire mwakarî wa mîrongo îîrî na mûgwanja (27) Asa arî mûthamaki wa Juda.

**10**

**11** Rîrîa Zimuri eekarîre gîtî Kîam ûthamaki wa rîo, nîwaûragire andû onthe a nyomba ya Baasha. Arûme onthe a mûciî wa Baasha na arata ake nîmaaûragirwe.

**12** Kwoguo wata ûrîa Ngai-Mûnene eerîte Baasha na njîra ya mûrathi Jehu, Zimuri nîwaûragire andû onthe a nyomba ya Baasha.

**13** Baasha na mûvîcî Ela nîmeevirie mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli na magîtûma andû a Isiraeli mevie nîûndû wa kûgooca mîvuanano. Nîmaarakaririe Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli.

**14** Maûndû marîa mengî monthe marîa Ela eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Isiraeli.

**14**

**15** Mwakarî wa mîrongo îîrî na mûgwanja (27) Asa arî mûthamaki wa Juda, Zimuri nîwathanire Isiraeli arî Tiriza îvinda rîa mîthenya mûgwanja (7). Athigari a mbaara a Isiraeli nîmaathiûrûrûkîrie Gibethoni, îtûûra rînene rîa Filisiti.

**16** Rîrîa meegwire atî Zimuri nîwavangîte ûrîa akûraga mûthamaki na akîmûraga, onthe nîmaacokire makîthuura Omuri, mûnene wa athigari a mbaara na agîtuîka mûthamaki wa Isiraeli mûthenya wa ûcio.

**17** Omuri marî na andû onthe a Isiraeli nîmaaumire Gibethoni na makîthiî makîthiûrûrûkîria îtûûra rîa Tiriza.

**18** Rîrîa Zimuri oonire atî îtûûra rîrîa rînene rîarî rîtave, nîwatonyire nyomba ya ndaarî ya mûthamaki, akîmundia nyomba ya mûthamaki mwaki, akîvîîra kuo na agîkua.

**19** Ûndû ûcio wekîkire nîûndû wa mevia marîa eekîte arî mbere ya Ngai-Mûnene. Nîwarûmîrîre mîtugo ya Jeroboamu na agîtûma andû a Isiraeli mevie.

**20** Maûndû marîa mengî monthe marîa Zimuri eekire wa vamwe na mûvango ûrîa aavangîte wa kûûraga mûthamaki nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma Athamaki a Isiraeli.

**20**

**21** Andû a Isiraeli nîmaagaûkanire ikundi igîrî. Gîkundi kîmwe kîendaga Tibuni mûvîcî wa Ginathu atuîke mûthamaki. Nakîo gîkundi kîu kîngî kîendaga Omuri atuîke mûthamaki.

**22** Nwatî mûthiiarî, gîkundi kîrîa kîendaga Tibuni mûvîcî wa Ginathu atuîke mûthamaki nîkîavootirwe nî gîkundi kîrîa kîendaga Omuri atuîke mûthamaki. Kwoguo Tibuni nîwakwire na Omuri agîtuîka mûthamaki.

**23** Mwakarî wa mîrongo îthatû na ûmwe (31), Asa arî mûthamaki wa Juda, Omuri nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli na nîwathanire îvinda rîa mîaka îkûmi na îîrî (12). Mîaka îtandatû aathanire arî Tiriza.

**24** Nîwagûrire kîrîma gîa Samaria na sîlûva ngiri ithathatû (6,000) kuuma kûrî Shemeri. Omuri nîwairigîre kîrîma kîu, agîtuma îtûûra kuo na akîrîtania na Shemeri ûrîa warî mwene kîrîma kîu. Omuri eetire îtûûra rîu Samaria.

**24**

**25** Omuri nîwevirie arî mbere ya Ngai-Mûnene makîria ya andû onthe arîa maarî athamaki mbere yake.

**26** Nîwarakaririe Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîûndû wa kûrûmîrîra mîtugo mîcûku ya Jeroboamu mûvîcî wa Nebati, nîûndû wa mevia make ke mwene, na gûtûma andû a Isiraeli mevie na magooce mîvuanano.

**27** Maûndû marîa mengî monthe marîa Omuri eekire wa vamwe na ûcamba ûrîa oonanirie nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Isiraeli.

**28** Omuri nîwacokire agîkua na akîthikwa kûu Samaria, nake mûvîcî Ahabu agîtuîka mûthamaki vuva wake.

**28**

**29** Mwakarî wa mîrongo îthatû na înana (38) Asa arî mûthamaki wa Juda, Ahabu mûvîcî wa Omuri nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli na nîwathanire arî Samaria îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na îîrî (22).

**30** Ahabu, mûvîcî wa Omuri nîwevirie arî mbere ya Ngai-Mûnene makîria ya andû onthe arîa maarî athamaki mbere yake.

**31** Makîria ya kûrûmîrîra mîtugo mîcûku îrîa yekîtwe nî mûthamaki Jeroboamu, Ahabu nîwavikirie Jezebeli mwarî wa Ethibaali, mûthamaki wa Sidoni. Nîwatungatîre Baali na akîmîgooca.

**32** Nîwatumîre Baali hekarû kûu Samaria, akîmîtumîra metha ya kîgongoona na akîmiga kuo.

**33** Nîwacokire akîrûtha Ashera, mûvuanano wa ngai ya nga. Ahabu nîwarakaririe Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli makîria ya andû onthe arîa maarî athamaki a Isiraeli mbere yake.

**34** Vîndî ya ûthamaki wa Ahabu nîrîo Hieli wa kuuma Betheli aatumire rîngî îtûûra rîa Jeriko. Vîndî îrîa Hieli aatumire mûcingi wa îtûûra rîu, mûvîcî Abiramu, ûrîa warî îrikithathi nîwakwire. Na rîrîa aatumire ivingo ciarîo, mûvîcî Segubu, ûrîa warî kîvinga nda nîwakwire. Ûndû ûcio wekîkire kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene aarîtie kûvîtûkîrîra kûrî Joshua mûvîcî wa Nuni.

# 1Atha 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Elija na thano ndaca.

## Elija na mûndûmûka wa ndigwa marî Zarefathu

**1** Mûrathi Elija wa kuuma Tishibe ya Gileadi nîwerire mûthamaki Ahabu atîrî, “Rîîtwarî rîa Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli ûrîa ûtûûraga mwoyo, ûrîa ndungataga, gûtikethîrwa kûrî na îme kana mbura îvinda rîa mîaka îno îrûmîrîrîte nginya rîrîa ngaauga.”

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Elija atîrî,

**3** “Uma gûkû ûthiî mwena wa îrathîro na wîthithe vakuvî na karûnjî ga Kerithi, mwena wa îrathîro wa Jorodani.

**4** Ûkaanyunyaga manjî kuuma karûnjîrî kau, na nîmbathîte ikûngûrû ikûretagîre irio vo.”

**5** Kwoguo Elija nîwekire wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathire. Nîwathiîre na agîkara vakuvî na karûnjî ga Kerithi karîa getîkaga rûnjîrî rwa Jorodani.

**6** Nîwaviragîrwa mîgate na nyama nî ikûngûrû kîraûko na kîvwaî, na akanyunyaga manjî kuuma karûnjîrî kau.

**7** Vuva wa kavinda kanini karûnjî kau nîkaavwîre nîûndû gûtiarî na mbura vûrûrirî ûcio.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Elija atîrî,

**9** “Ûkîra na ûthiî îtûûrarî rîa Zarefathu, vakuvî na Sidoni na wîkare kuo. Nîmbathîte mûndûmûka wa ndigwa ûtûûraga kuo, namwîra akûvecage irio.”

**10** Kwoguo Elija nîwathiîre Zarefathu, na rîrîa aakinyire kîvingorî gîa îtûûra, nîwonire mûndûmûka wa ndigwa agîocania ngû. Nîwetire mûndûmûka ûcio wa ndigwa akîmwîra atîrî, “Nakûthaitha ûngundie manjî.”

**11** Rîrîa mûndûmûka wa ndigwa aathiîcaga kûgîra manjî, Elija nîwamwîtire na akîmwîra atîrî, “Nakûthaitha ûndetere kanuku ka mûgate wana ko.”

**11**

**12** Nake nîwacokirie atîrî, “Nie nevîta na Ngai-Mûnene, Ngai waku ûrîa ûtûûraga mwoyo, atî ndirî na mûgate. Nwa kamûtu kanini tu nîrî nako karî mbakûrirî na tûguta tûnini tûrî mûcuvarî, na rîu nîkwa nîrocania ngû nîguo nthiî ngaruge kamûtu kau tûrîe tûrî na mûvîcîwa tûcoke tûkue nîûndû tûtirî na irio ciîngî.”

**12**

**13** Nake Elija nîwamwîrire atîrî, “Ndûkamake, thiî na wîke wa ûguo wauga. Nwatî amba ûndugîre kamûgate kanini na ûndetere, ûcoke ûruge kau kengî mûrîe na mûvîcîguo.

**14** Nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli augîte atî, ‘Mûtu ndûkaathira mbakûrirî kana maguta mathira mûcuvarî nginya mûthenya ûrîa ngaaurithia mbura.’ ”

**14**

**15** Mûndûmûka ûcio wa ndigwa nîwathiîre na agîka wata ûguo eerîtwe nî Elija. Elija, mûndûmûka ûcio wa ndigwa na nyomba yake nîmaagîre na irio cia kwîgana mîthenya mîîngî.

**16** Wata ûrîa Ngai-Mûnene eeranîrîte kûvîtûkîrîra kûrî Elija, mûtu ndwathira mbakûrirî kana maguta mathira mûcuvarî.

**16**

**17** Vuvarî mûvîcî wa mûndûmûka ûcio wa ndigwa nîwarwarire. Mûrimû nîwanenevire mûno nginya mûthiiarî mûvîcî agîkua.

**18** Mûndûmûka ûcio wa ndigwa nîwerire Elija atîrî, “Mûndû wa Ngai, wambîkire ûguo nîkî? Nîkwa waûkire kûririkania Ngai mevia makwa nîguo mûvîcîwa akue?”

**18**

**19** Nake Elija nîwerire mûndûmûka ûcio wa ndigwa atîrî, “Rete mûvîcîguo.” Elija nîwacokire agîoca kavîcî kau kuuma njararî cia mûndûmûka ûcio na akîthiî nako ngorovarî, agîtonya nyombarî irîa eekaraga na agîkaigîrîra ûrîrîrî wake.

**20** Nîwacokire akîvoya Ngai-Mûnene augîrîrîtie akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wakwa, mûndûmûka ûyû wa ndigwa, ûrîa nîrekara gwake akîmenyagîrîra wamûretere mathîna na njîra ya gûtûma mûvîcî akue nîkî?”

**21** Elija nîwacokire agîîtambarûkia îgûrû rîa kavîcî kau maita mathatû na akîvoya Ngai-Mûnene atîrî, “Ûûi Ngai-Mûnene, Ngai wakwa, nakûthaitha ûriûkie kaana gaka!”

**22** Ngai-Mûnene nîwathikîrîrie îvoya rîa Elija, nako kaana kau nîkaambîrîrie kûveva na gagîcokwa nî vinya.

**22**

**23** Elija nîwocire kaana kau na akînyûrûrûka nako kuuma ngorovarî na agîkanenganîra kûrî ng'ina na akîmwîra atîrî, “Taroria, mûvîcîguo arî mwoyo!”

**23**

**24** Nake mûndûmûka wa ndigwa nîwerire Elija atîrî, “Rîu nînetîkia atî wî mûndû wa Ngai na atî maûndû marîa Ngai-Mûnene aragia na njîra yaku nîma ma!”

# 1Atha 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Elija na arathi a Baali

## Mûthiia wa gûtura mbura

**1** Vuva wa mîthenya mîîngî, mwakarî wa kathatû, Ngai-Mûnene nîwerire Elija atîrî, “Thiî wîyonithanie kûrî mûthamaki Ahabu, na nîngurithia mbura nthî.”

**2** Kwoguo Elija nîwathiîre kwîyonithania kûrî Ahabu.

**2** Vîndî îo yûra rîarî rînene mûno kûu Samaria.

**3** Ahabu nîwetire Obadia, ûrîa warî mûmenyereri wa nyomba ya mûthamaki. (Obadia aarî mûndû mûgooci Ngai-Mûnene mûno,

**4** na rîrîa Jezebeli aaûragaga arathi a Ngai-Mûnene, Obadia nîwocire arathi îgana rîmwe na akîmathitha ngurungarî marî ikundi igîrî cia arathi mîrongo îtano, na akîmava mîgate na manjî.)

**5** Ahabu nîwerire Obadia atîrî, “Tiga tûthiî vûrûrirî tûkarorie ithimarî cionthe cia manjî na ndeererî cionthe cia nyûnjî twone kana nîtûkwona nyaki mbîganu ya kûva mbarathi na nyûmbû nîguo itigakue cionthe.”

**6** Kwoguo nîmaagaanirie vûrûri maita maîrî nîguo mavote kûûthiûrûrûka wonthe. Ahabu nîwathiîre mwena ûmwe, nake Obadia akîthiî mwena ûcio wîngî.

**6**

**7** Obadia arî njîrarî athiîte, nîwacemanirie na Elija. Nîwamenyire Elija na akînamîrîria ûthiû wake mbere yake na akîmûria atîrî, “Nama, nîwe mwathi wakwa Elija?”

**7**

**8** Nake Elija nîwacokirie atîrî, “Îî nînie. Thiî wîre mwathi waku mûthamaki, atî ‘Elija arî gûkû.’ ”

**8**

**9** Nwatî Obadia nîwerire Elija atîrî, “Nî wîvia ûrîkû mbîkîte, atî nîguo ûndûme kûrî mûthamaki Ahabu nîguo ambûrage?

**10** Nînîvîta na Ngai-Mûnene, Ngai waku ûrîa ûtûûraga mwoyo, atî mûthamaki nîaugîte ûcarue mavûrûrirî monthe nthî ng'ima. Rîrîa mûthamaki wa vûrûri mûna auga atî ndûrî vûrûrirî wake, Ahabu nîwendaga mûthamaki ûcio evîte atî ndûrî vûrûrirî ûcio.

**11** Na rîu ûrenda nthiî ngamwîre atî wî gûkû.

**12** Î narîo Roho wa Ngai-Mûnene angîgwoca na akûvire kûndû ndaicî narîkia kuuma ava? Nacoka nera Ahabu, atî wî gûkû nake arege gûkwona, kinthî ndakûmbûraga? Ririkana, atî ndwîre nîrî mûgooci Ngai-Mûnene na vinya mûno kuuma nîrî kamwana.

**13** Nîkwa ûtanerwa ûrîa nekire vîndî îrîa Jezebeli aaûragaga arathi a Ngai-Mûnene, rîrîa naathithire arathi îgana marî ikundi igîrî cia arathi mîrongo îtano na ngîmava mîgate na manjî?

**14** Rîu ûrambîra nthiî ngeere mûthamaki atî wî gûkû nîkî? Ke nîakûmbûraga!”

**14**

**15** Nake Elija nîwacokirie atîrî, “Nevîta na Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, ûrîa ndungatagîra, atî nîngûthiî kûrî mûthamaki ûmûnthî.”

**15**

**16** Kwoguo Obadia nîwathiîre kûrî mûthamaki Ahabu na akîmûva ûvoro ûcio, nake Ahabu nîwacokire akîthiî kwona Elija.

**17** Rîrîa Ahabu oonire Elija, nîwamwîrire atîrî, “Kwoguo wî gûkû, we mûndû ûrîa ûretaga thîna gûkû Isiraeli!”

**17**

**18** Nake Elija nîwacokirie atîrî, “Nie ndianarete thîna gûkû Isiraeli; Nwatî we mûrî na andû a mûciî wa aguo nîmue mûretaga thîna gûkû Isiraeli, nîûndû nîmûregete kwathîkîra maathani ma Ngai-Mûnene na mûkagooca mîvuanano ya Baali.

**19** Rîu athana andû onthe a Isiraeli magomane kîrîmarî gîa Karimeli tûcemanie nao kuo. Mûke na arathi magana mana ma mîrongo îtano (450) a Baali na arathi magana mana (400) a Ashera, ngai ya nga, arîa marîcanagîra na Jezebeli.”

**19**

**20** Kwoguo Ahabu nîwatûmanîre Aisiraeli onthe na agîta arathi onthe a Baali na onthe magîtûngana kûu kîrîmarî gîa Karimeli.

**21** Nake Elija nîwathiîre kûrî andû acio na akîmaûria atîrî, “Nîmwîthîrwa mûrî na mathangania na nganja nginya rî? Ethîrwa Ngai-Mûnene nî Ngai, mûgooceni; nwatî ethîrwa Baali nîke Ngai, mûgooceni!” Nwatî andû matiamwîra wanarî ûndû.

**22** Elija nîwacokire akîra andû atîrî, “Nînie tu ndigarîte nîrî mûrathi wa Ngai-Mûnene nwatî arathi a Baali nî magana mana ma mîrongo îtano (450).

**23** Twindîreni ndegwa igîrî; arathi a Baali nîmathuure îmwe, mamîûrage, mamîtinangie tûcunjî, macoke mamigîrîre îgûrû rîa ngû; nwatî matigakie mwaki. Nanie nîngwoca ndegwa îo îngî, nîmîvarîrie na nîmigîrîre îgûrû rîa ngû na tîmbakia mwaki.

**24** Arathi a Baali nîmacoke mete rîîtwa rîa ngai wao, nanie nîngwîta rîîtwa rîa Ngai-Mûnene. Ngai ûrîa ûgûcokia na njîra ya kûrete mwaki, ûcio nîke Ngai wa ma.”

**24** Nao andû onthe nîmeetîkirie atî ûndû ûcio nî mwaro.

**24**

**25** Elija nîwacokire akîra arathi a Baali atîrî, “Nîûndû mue mûrî eengî, ambani mwîthuurîre ndegwa îmwe na mûmîvarîrie. Mwîte rîîtwa rîa ngai wenyu, nwatî mûtigakie mwaki.”

**25**

**26** Nao arathi acio nîmoocire ndegwa îo maanengerirwe, makîmîvarîria na magîta Baali kuuma kîraûko nginya thaa thita cia mûthenya makiugaga atîrî, “We Baali, twîgue!” Nao nîmaainaga makîrûgarûgaga mathiûrûrûkîrîtie metha ya kîgongoona îrîa maatumîte, nwatî matiegua wanarî mûgambo kana macokio.

**26**

**27** Rîrîa thaa thita cia mûthenya ciakinyire, Elija nîwambîrîre kûmathekerera akîmeeraga atîrî, “Voyani mugîrîrîtie mûno, nîûndû ke nî ngai! Nwaethîrwe arî na maûndû areciria, kana arî na kaûndû areka, kana nîmûthiîu rûgendo! Kana nwa ethîrwe amamîte, na nwanginya mûmûramûkie!”

**28** Kwoguo arathi acio nîmaaugîrîrie na mîgambo mînene mûno na magîîtemanga na mviû na matumû kûringana na mûtugo wao, nginya makiura nthakame mûno.

**29** Wana thaa thita ciavîtûka, nîmaathiîre na mbere kugîrîria ta andû a ngoma makîvoyaga ngai wao nginya kîvwaî rîrîa matega maarutagwa; nwatî gûtirî mûgambo weguîkire, gûtirî mûndû wamacokerie na gûtirî mûndû wamathikîrîrie.

**29**

**30** Elija nîwacokire akîra andû onthe atîrî, “Ûkani vakuvî nanie.” Nao andû onthe nîmaathiîre vakuvî nake. Elija nîwatumire rîngî metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene îrîa yamomoretwe.

**31** Nîwocire mathiga îkûmi na maîrî kûringana na mîvîrîga ya avîcî a Jakovu. Jakovu nîke werîtwe nî Ngai-Mûnene atî nîageetwa Isiraeli.

**32** Elija nîwatumîre Ngai-Mûnene rîngî metha ya kîgongoona na mathiga mau. Nîwenjire mûtaro ûmîthiûrûrûkîrîtie. Mûtaro ûcio nîûngîeganîre ndeve îmwe na nuthu ya mbeû.

**33** Nîwacokire akîvanga ngû waro îgûrû rîa metha ya kîgongoona, agîtinangia ndegwa icunjî, akîmigîrîra îgûrû rîa ngû na akîra andû atîrî, “Îcûriani manjî nyûngûrî inya na mûmetûrûre îgûrû rîa matega ma kûvîvua na îgûrû rîa ngû.” Nao nîmeekire guo.

**34** Nîwacokire akîmeera atîrî, “Îkani guo rîngî.” Nao nîmeekire guo riita rîa kaîrî. Elija nîwacokire akîmeera rîngî atîrî, “Îkani wa ûguo rîngî riita rîa kathatû. Nao andû nîmeekire waguo riita rîa kathatû.”

**35** Manjî nîmeetîkire mîenarî yonthe ya metha ya kîgongoona nginya magîcûra mûtarorî.

**35**

**36** Rîrîa îthaa rîa kûruta matega ma kîvwaî rîakinyire, mûrathi Elija nîwakuvîvîrie metha ya kîgongoona na akîvoya atîrî, “We Ngai-Mûnene, Ngai wa Iburahimu, Isaka, na Jakovu, onania ûmûnthî atî we nîwe Ngai wa Isiraeli na atî nie nîrî ndungata yaku na mbîkîte maûndû mama monthe na watho waku.

**37** Nthikîrîria we Ngai-Mûnene, nthikîrîria, nîguo andû aya mamenye, atî we Ngai-Mûnene nîwe Ngai na, atî nîwe ûragarûra ngoro ciao magûcokerere.”

**37**

**38** Vîndî wa îo mwaki wa Ngai-Mûnene nîwaumire îgûrû na ûkîvîvia matega, ngû, mathiga, mûthetu na ûkînyarithia manjî marîa maarî mûtarorî.

**39** Rîrîa andû onthe moonire ûguo, nîmegwîthirie maturumithîtie mothiû mao nthî na makîanîrîra atîrî, “Ngai-Mûnene nîke Ngai! Ngai-Mûnene nîke Ngai!”

**39**

**40** Elija nîwathire andû acio atîrî, “Nyitani arathi a Baali; na mûtikareke wanarî ûmwe wao aûra!” Nao andû nîmaanyitire arathi onthe a Baali, na Elija nîwaugire manyûrûrûkue karûnjîrî ga Kishoni na akîmaûragîra vo.

**40**

**41** Vuva wa ûguo, Elija nîwerire mûthamaki Ahabu atîrî, “Rîu thiî ûkarîe na ûnyue; nîûndû nînîregua mûrurumo wa mbura yûkîte.”

**42** Kwoguo Ahabu nîwathiîre akarîe na anyue; nake Elija nîwaunûkirie îgûrû rîa kîrîma gîa Karimeli. Nîwenamîrîrie ûthiû wake nthî, na agîkîra kîongo gatagatî ka maru make.

**43** Nîwacokire akîra ndungata yake atîrî, “Rîu thiî na ûrorie mwena wa îriarî.”

**43** Ndungata nîyathiîre, îkîroria na îgîcoka. Nîyamwîrire atîrî, “Ndirona kîndû.” Nake Elija nîwamwîrire maita mûgwanja “Thiî ûkarorie.”

**44** Riitarî rîa mûgwanja, ndungata îo nîyacokire na îkiuga atîrî, “Nînona gatu kanini kegana ta njara ya mûndû gakiumîra îriarî.”

**44** Elija nîwerire ndungata yake îthiî kûrî Mûthamaki Ahabu îkamwîre arûthe gîkaari gîake na acoke mûciî mbere ya mbura îmûvingîrîria.

**44**

**45** Vuva wa kavinda kanini îgûrû nîrîathimbire nîûndû wa matu mairû na rûkûngi, na mbura nene nîyaurire. Nake Ahabu nîwatwîre gîkaarirî gîake na akîthiî Jezireeli.

**46** Vinya wa Ngai-Mûnene nîwatoonyire kûrî Elija; nîwacinîkîre nguo yake ndaca kîûnûrî na akîvinyûra mbere ya Ahabu nginya kîvingorî Kîam Jezireeli.

# 1Atha 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Elija nîwaûrîre Kîrîmarî kîa Horebu

## Gwîtwa kwa Elisha

**1** Mûthamaki Ahabu nîwerire Jezebeli maûndû monthe marîa Elija eekîte wana ûrîa Elija aaûragîte arathi onthe a Baali na rûviû.

**2** Nake Jezebeli nîwatûmire mûnjaama kûrî Elija akamwîre atîrî, “ngai irombûraga ethîrwa rûyû îthaa ta rîîrî ndikaagwîka wata ûrîa wekire arathi.”

**3** Elija nîwamakire na akîûra akîthiî Beerisheba, îtûûra rîa Juda nîguo athare mwoyo wake.

**3** Kûu nîkuo Elija aatigire ndungata yake,

**4** na akîthiî werûrî rûgendo rwa mûthenya mûgima. Nîwakinyire vandû vaarî na mûtî na agîkara nthî kîrururî Kîamguo, nîwerirîrie gûkua na akîvoya atîrî, “Rîu Ngai-Mûnene maûndû mau monete nîmeganu, wana nî kava nguîte ta methe makwa ma tene!”

**4**

**5** Nîwamamire nthî rungu rwa mûtî na akîgwatwa nî toro. Wa rîmwe mûraika nîwamûvutirie na akîmwîra atîrî, “Ûkîra ûrîe.”

**6** Elija nîwaroririe na akîona mûgate wî mûruge ûrî îgûrû rîa makara ma mwaki vakuvî na kîongo gîake. Nîwacokire akîona nyûngû îrî na manjî. Nîwarîre na akînyua, agîcoka akîmama rîngî.

**7** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwacokire rîngî na akîmûvutia riita rîa kaîrî. Nîwamwîrire atîrî, “Ûkîra ûrîe, nîûndû rûgendo rûrîa ûkûthiî nî rûraca mûno.”

**8** Kwoguo Elija nîwaûkîrire, akîrîa na akînyua na irio icio nîciamwîkîrire vinya na akîthiî rûgendo rwa mîthenya mîrongo îna, ûtukû na mûthenya akîthiî Horebu, kîrîmarî Kîam Ngai.

**9** Arî kûu, nîwatoonyire ngurungarî na akîraara kuo.

**9** Wa rîmwe Ngai-Mûnene nîwamumîrîre na akîmûria atîrî, “Elija, ûreka atîa ava?”

**9**

**10** Nake Elija nîwacokirie atîrî, “Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe, ndwîre ngûtungatagîra wa we wenga. Nwatî andû a Isiraeli nîmareganîte na kîrîkanîro gîaku. Nîmomorete metha ciaku cia magongoona, na makaûraga arathi aku onthe na rûviû. Nînie nienga tu ndigarîte, na nîkwa marenda kûmbûraga!”

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “Uma ûthiî ûrûngame mbere ya Ngai-Mûnene îgûrû rîa kîrîma.” Vîndî wa îo Ngai-Mûnene nîwavîtûkîrîre vau. Naruo rûkûngi rûnene mûno nîrwainainirie irîma na rûgîatûranga mathiga tûcunjî mbere ya Ngai-Mûnene, nwatî Ngai-Mûnene ndaarî rûkûngirî. Vuva wa rûkûngi nîgwacokire gûkîgîa kîthingithia, nwatî Ngai-Mûnene ndaarî kîthingithiarî.

**12** Vuva wa kîthingithia nîgwacokire gûkîgîa mwaki, nwatî Ngai-Mûnene ndaarî mwakirî. Vuva wa mwaki nîgwacokire gûkîgîa kamûgambo gaceke kaaragia na kîvûe.

**13** Rîrîa Elija eegwire kamûgambo kau, nîwekunîkire ûthiû wake na nguo yake na akiuma akîrûngama mûromorî wa ngurunga. Na wa rîmwe nîwegwire mûgambo ûkîmûria atîrî, “Elija, ûreka atîa ava?”

**13**

**14** Nake Elija nîwacokirie atîrî, “Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe, ndwîre ngûtungatagîra wa we wenga. Nwatî andû a Isiraeli nîmareganîte na kîrîkanîro gîaku. Nîmomorete metha ciaku cia magongoona, na makaûraga arathi aku onthe na rûviû. Nînie nienga tu ndigarîte, na nîkwa marenda kûmbûraga.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene nîwerire Elija atîrî, “Coka werûrî wa Damesiki, na wakinya îtûûrarî rîa Damesiki, wîtîrîrie Hazaeli maguta nîguo atuîke mûthamaki wa Sîria;

**16** wîtîrîrie Jehu mûvîcî wa Nimushi maguta nîguo atuîke mûthamaki wa Isiraeli, na wîtîrîrie Elisha mûvîcî wa Shafati kuuma Abeli Mehola maguta nîguo atuîke mûrathi vuva waku.

**17** Mûndû ûrîa ûkaavonoka kûûragwa nî Hazaeli nîakaaûragwa nî Jehu, na mûndû ûrîa ûkaavonoka kûûragwa nî Jehu nîakaaûragwa nî Elisha.

**18** Kûnarî ûguo, nîndigarîtie andû ngiri mûgwanja (7,000) marî mwoyo kûu Isiraeli. Andû acio nî arîa onthe maambathîkagîra na mataanenamîrîria mothiû mao kûrî Baali kana mamumunya mûvuanano wake.”

**18**

**19** Elija nîwaumire vau, akîthiî na akîthîrîria Elisha mûvîcî wa Shefati akîrîma na ikundi îkûmi na igîrî cia ndegwa; ikundi îkûmi na kîmwe ciarî mbere yake, nwatî ke mwene aarîmaga na gîkundi gîa îkûmi na igîrî. Elija nîwavîtûkîrîre vakuvî na Elisha, akîruta nguo yake na agikîria Elisha yo.

**20** Elisha nîwacokire agîtiga ndegwa ciake, akîvinyûra kûrî Elija na akîmwîra atîrî, “Tiga nyambe mbugîre vava na nyanya ûvoro, njoke ngûrûmîrîre.”

**20** Elija nîwamwîrire atîrî, “Îî coka; nie ndirakûgiria.”

**20**

**21** Kwoguo Elisha nîwacokire gîkundirî Kîam ndegwa ciake, akîithînja na akîruga nyama, agîtûmagîra îcoki rîrî ngû. Nîwavecanire nyama kûrî andû, na makîrîa. Nîwacokire akîrûmîrîra Elija na agîtuîka ndungata yake.

# 1Atha 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mbaara ya Aisiraeli na Sîria

## Asîria nîmaatharîkîre Aisiraeli riita rîa kaîrî

## Mûrathi nîwarumire Ahabu

**1** Benihadadi, mûthamaki wa Sîria nîwaûnganirie athigari ake onthe. Nîwatethererue nî athamaki engî mîrongo îthatû na aîrî (32) marî na mbarathi ciao na ikaari cia mbaara, nîwathiîre akîthiûrûrûkîria îtûûra rîa Samaria na akîrîtharîkîra.

**2** Nîwacokire agîtûma anjaama îtûûrarî kûrî Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli makamwîre atîrî, “Benihadadi arauga

**3** ûmûvirîre sîlûva yaku na thaavu, aka aku arîa aro mûno vamwe na ciana ciaku.”

**3**

**4** Mûthamaki Ahabu nîwacokirie atîrî, “Thiîni mwîre mwathi wakwa mûthamaki, atî nînetîkîra; nie wana indo cionthe ciakwa nî ciaku.”

**4**

**5** Anjaama nîmaacokire kûrî Ahabu matûmîtwe rîngî nî Benihadadi, mûthamaki makamwîre atîrî, “Naagûtûmanîre ûndetere sîlûva yaku na thaavu, aka aku arîa aro mûno vamwe na ciana ciaku.

**6** Kwoguo, rûyû îthaa ta rîîrî nîngaatûma ndungata ciakwa ciûke icarie nyombarî yaku, vamwe na mîciî ya ndungata ciaku na ikuue indo cionthe irîa ikoona irî mbaro.”

**6**

**7** Mûthamaki Ahabu nîwetire atongoria onthe a vûrûri na akîmeera atîrî, “Taroriani ûrîa mûndû ûyû arenda gûtûcûkangia. Aandûmanîîre nîmûnengere aka akwa na ciana ciakwa, sîlûva yakwa na thaavu yakwa na nînetîkîrire.”

**7**

**8** Nao atongoria onthe vamwe na andû nîmaacokirie atîrî, “Ndûkamûthikîrîrie, na ndûgetîkîre.”

**8**

**9** Kwoguo Ahabu nîwacokerie anjaama a Benihadadi atîrî, “Thiîni mwîre mwathi wakwa mûthamaki, atî nînetîkîrire ûrîa aambîrire mbere, nwatî ndingîtîkîra ûcio wa kaîrî.”

**9** Anjaama nîmaacokire kûrî Benihadadi, magîcoka magîtûmwa kûrî Ahabu na ndûmîrîri îngî

**10** kuuma kûrî Benihadadi yaugaga atîrî, “ngai irombûraga ethîrwa îtûûra rîîrî rîa Samaria nî gûgaatigara wanarî mûthetu ûngîkumbatwa ngundi nî andû onthe arîa manûmîrîrîte. Ngaarîcûkangia viû!”

**10**

**11** Ahabu mûthamaki wa Isiraeli nîwacokirie atîrî, “Thiîni mwîre mûvîcî wa Hadadi, mûthamaki atî mûthigari njamba etîîaga vuva wa mbaara, nwatî tî mbere ya mbaara.”

**11**

**12** Benihadadi eegwire ndûmîrîri îo ya mûthamaki Ahabu vîndî îrîa ke na atongoria arîa maagwatanîrîte nake maanyunyaga marî magemarî mao. Nîwathire andû ake mevarîrie kûtharîkîra îtûûra; nao nîmeevarîrie.

**12**

**13** Vîndî wa îo mûrathi ûmwe nîwathiîre kûrî mûthamaki Ahabu na akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene araûria kana nîûrona andû aya eengî ûguo nthû ciaku! Nîngûkûvotithia kûmavoota ûmûnthî, na nîûkûmenya atî nînie Ngai-Mûnene.”

**13**

**14** Nake Ahabu nîwaûririe atîrî, “Nû ûgûtongoria kûtharîkîra?”

**14** Nake mûrathi nîwacokirie atîrî, “Ngai-Mûnene arauga atî, andû ethî arîa marutaga wîra marî rungu rwa anene a icunjî cia vûrûri nîo magaatongoria.”

**14** Mûthamaki nîwaûririe atîrî, “Nû ûkaambîrîria kûrûa?”

**14** Nake mûrathi nîwacokirie atîrî, “Nîwe ûkaambîrîria.”

**14**

**15** Kwoguo mûthamaki Ahabu nîwetire anake ndungata cia anene a icunjî cia vûrûri. Onthe maarî magana maîrî ma mîrongo îthatû na aîrî (232). Nîwacokire agîta athigari a Isiraeli. Nao onthe maarî ngiri mûgwanja (7,000).

**15**

**16** Mûthamaki Ahabu na athigari ake maambîrîîrie kûtharîkîra thaa thita cia mûthenya. Vîndî îo Benihadadi na athamaki arîa aarî nao mîrongo îthatû na aîrî (32) maarî magemarî mao makînyua ndivei.

**17** Andû ethî arîa maarutaga wîra marî rungu rwa anene a icunjî cia vûrûri nîmaatongoririe. Vîndî îo Benihadadi nîwatûmire athigani, nao nîmaamûcokerie ndûmîrîri atî kwarî na gîkundi Kîam andû gîaûkîte kiumîte Samaria.

**18** Benihadadi nîwerire athigani atîrî, “Manyiteni marî mwoyo, wana ethîrwa maûkîte kûrûa kana maûkîte na thayû.”

**18**

**19** Anake arîa maatungataga marî rungu rwa anene a icunjî cia vûrûri nîmaambîrîrie kûtharîkîra, marûmîrîrîtwe nî andû a Isiraeli,

**20** na wa Mûisiraeli nîwaûragîre nthû yake îrîa aatharîkîre. Kwoguo Asîria nîmaaûrire, nao andû a Isiraeli makîmarûmîrîria. Nwatî Benihadadi, mûthamaki wa Sîria nîwaûrire atwîte mbarathi, marî na athigari amwe arîa maathiîcaga matûîte mbarathi.

**21** Ahabu mûthamaki wa Isiraeli nîwathiîre mîgûndarî, agîtava mbarathi na ikaari cia mbaara, na nîwaûragire andû eengî mûno a Sîria.

**21**

**22** Mûrathi nîwacokire akîthiî kûrî mûthamaki wa Isiraeli na akîmwîra atîrî, “Thiî wîvarîrie waro na ûmenye ûrîa ûgwîka, nîûndû mûthamaki wa Sîria nîagaakûtharîkîra îvinda rîu rîngî rîa mvevo.”

**22**

**23** Benihadadi, mûthamaki nîwerirwe nî ndungata ciake atîrî, “ngai cia Aisiraeli nî ngai cia irîmarî na kîu nîkîo gîatûmire matûvoota. Nwatî ethîrwa tûkaarûîra nao kûndû gûkû kwaraganu, nwanginya tûkaamavoota.

**24** Rîu ruta athamaki arîa mîrongo îthatû na aîrî (32) kuuma varîa wa mûndû arûngamîrîrîte na vandûrî vao wîkîre anene a athigari a mbaara.

**25** Ûngania andû eengî wata arîa maagûtigire, mbarathi na ikaari cia mbaara wata irîa ciaûrire. Tûkaarûa na Aisiraeli tûrî Kîamndarî, na vîndî îno nwanginya tûmavoote.”

**25** Mûvîcî wa Hadadi, mûthamaki nîwathikîrîrie mataaro ma ndungata ciake na nîwekire guo.

**26** Îvinda rîu rîngî rîa mvevo, Benihadadi nîwaûnganirie Asîria na makîthiî îtûûrarî rîa Afeku nîguo makarûe na Aisiraeli.

**27** Andû a Isiraeli nîmaaûnganirue na makîvewa indo cia mbaara na makîthiî kûrûa na Asîria. Aisiraeli moonekaga ta tûkundi twîrî tûnini twa mbûri, nwatî Asîria maanyaganîte vûrûrirî wonthe.

**27**

**28** Mûndû wa Ngai ûmwe nîwathiîre kûrî mûthamaki Ahabu na akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene arauga atî: ‘nîûndû Asîria maugîte atî nie nî ngai ya irîma na tî wa ciandarî, nîngûkûvotithia kûvoota andû acio eengî ûguo na nîmûkaamenya atî nînie Ngai-Mûnene.’ ”

**28**

**29** Asîria na Aisiraeli nîmeekarire na andû kûrîa maatûûraga mang'ethanîrîte îvinda rîa mîthenya mûgwanja. Mûthenyarî wa mûgwanja nîrîo maambîrîîrie kûrûa, na Aisiraeli nîmaaûragire Asîria ngiri îgana rîmwe (100,000) mûthenya ûcio.

**30** Arîa maatigarire nîmaaûrire makîthiî îtûûrarî rîa Afeku. Nacio nthingo cia îtûûra rîu nîciomomokire na ikîûraga andû ngiri mîrongo îîrî na mûgwanja (27,000) ao.

**30** Benihadadi wanake nîwaûrîre îtûûrarî na akîîthitha nyombarî îmwe ya ndaarî kûu îtûûrarî.

**31** Ndungata ciake nîciamwîrire atîrî, “Nîtwîguîte atî athamaki a Isiraeli marî ntha. Twîtîkîrie twîrigice nguo cia macakaya ciûnorî cietû na twîrigice mîkanda ngingorî cietû tûthiî kûrî mûthamaki wa Isiraeli, avota kûrega gûkûûraga.”

**32** Kwoguo nîmeerigicire nguo cia macakaya na makîîrigica mîkanda ngingorî ciao. Nîmaathiîre kûrî mûthamaki Ahabu na makîmwîra atîrî, “Ndungata yaku, Benihadadi arakûthaitha ndûkamûrage.”

**32** Nake Ahabu nîwaugire atîrî, “Kwoguo arî wa mwoyo? Ke nî mûrwaiya!”

**32**

**33** Ndungata cia Benihadadi meetererete megue ûndû mwaro, na rîrîa Ahabu aagwetire mûrwaiya, nîrîo maamwîrire atîrî, “Wata ûguo wauga, Benihadadi nî mûrwanyûkwe!”

**33** Ahabu nîwathanire akiuga atîrî, “Thiîni mûndetere ke.” Rîrîa Benihadadi aakinyire Ahabu nîwamwîtire mekare nake gîkaarirî gîake.

**34** Benihadadi nîwerire Ahabu atîrî, “Nîngaagûcokeria matûûra marîa vava aacunire aguo, na nwa wambîrîrie thoko kûu Damesiki, wata ûrîa vava eekire kûu Samaria.”

**34** Nake Ahabu nîwamûcokerie atîrî, “Nîngûrekereria nîûndû wa ûguo wauga.” Kwoguo Ahabu nîwarûthire kîrîkanîro na Benihadadi na akîmûrekereria akîthiî.

**34**

**35** Ngai-Mûnene nîwathire mûndû ûmwe kuuma gîkundirî Kîam arathi amûrithie mûrathi ûmwe amûringe. Nwatî nîwaregire.

**36** Kwoguo nîwamwîrire atîrî, “Nîûndû nîwaregire kwathîkîra Ngai-Mûnene, nî ûragwa nî mûnyambû twatigana nawe.” Na vîndî wa îo aamûtigire, mûnyambû nîwatûnganire nake na ûkîmûraga.

**37** Mûrathi wa ûcio nîwathiîre kûrî mûndû wîngî akîmûthaitha amûringe. Mûndû ûcio nîwaringire mûrathi ûcio na vinya na akîmûtivia.

**38** Kwoguo mûrathi nîwathiîre, akîîyova ûthiû na gîtambaa nîguo erigarie na akîrûngama rûtererî rwa njîra, etererete mûthamaki wa Isiraeli avîtûke.

**39** Rîrîa mûthamaki wa Isiraeli aavîtûkaga, mûrathi nîwamwîtire na akîmwîra atîrî, “Mwathi wakwa, nie ndungata yaku naarî mbaararî, rîrîa mûthigari aandeteere mûndû ûmwe na akîmbîra, atî menyerere mûndû ûcio; na angîkaaûra nîkwa ngaaûragwa, kana ndîve sîlûva ngiri ithatû (3,000).

**40** Nwatî nînaagwatirwe nî maûndû mengî na mûndû ûcio akîûra.”

**40** Nake mûthamaki wa Isiraeli nîwacokirie atîrî, “We nîwe wetuîra, na nwanginya ûvingie îtuîro rîaku.”

**40**

**41** Mûrathi nîweyovorire gîtambaa ûthiûrî wake na îvenya, na wa rîmwe, mûthamaki wa Isiraeli nîwamûmenyire atî nî ûmwe wa arathi.

**42** Mûrathi nîwacokire akîra mûthamaki atîrî, “Ngai-Mûnene arauga atî, ‘Nîûndû nîûrekereretie mûndû aûre, ûrîa naathanîte aûragwe, we nîwe ûkûûragwa vandûrî vake, nacio ndungata ciaku ciûragwe nîûndû wa kûrekereria ndungata cia mûndû ûcio ciûre.’ ”

**42**

**43** Mûthamaki wa Isiraeli nîwacokire gwake mûciî Samaria arî mûmaku na arî mûrakaru.

# 1Atha 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûgûnda wa mîthavibu wa Nabothi

**1** Nabothi ûrîa Mûjezireeli aarî na mûgûnda wa mîthavibu kûu Jezireeli vakuvî na mûciî wa Ahabu, mûthamaki wa Samaria.

**2** Vîndî îmwe Ahabu nîwerire Nabothi atîrî, “Mva mûgûnda waku wa mîthavibu nîûndû ûrî vakuvî na mûciî wakwa, nîguo nîûtue mûgûnda wa matunda. Nanie nîngûgûkûrananîria na mûgûnda wîngî wa mîthavibu mwaro gûkîra ûcio, kana ûngîenda nîngûkûrîva mbeca irîa ciîganîrîte.”

**2**

**3** Nwatî Nabothi nîwerire Ahabu atîrî, “Nevîta na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene atî ûguo ûroûra nîngînenganîra mûgûnda ûyû wa mîthavibu nîûndû naaûgaire kuuma kûrî methe makwa!”

**3**

**4** Ahabu nîwathiîre mûciî gwake arî mûrakaru na ûthû mwîngî nîûndû wa ûrîa Nabothi aamwîrîte, atî tîamûnengera mûgûnda wa mîthabivû nîûndû aaûgaire kuuma kûrî methe make. Ahabu nîwamamire ûrîrîrî wake erekerete rûthingo, na ndangîarîre irio.

**5** Mûka Jezebeli nîwathiîre varî ke na akîmûria atîrî, “Nîndûî gîkûrakarîtie? Ûrarega kûrîa irio nîkî?”

**5**

**6** Nake Ahabu nîwerire mûka atîrî, “Nîûndû mbîrire Nabothi ûrîa Mûjezireeli amenderie mûgûnda wake wa mîthavibu, kana angîenda nîmûkûûrananîrie guo na wîngî nwatî ambîra atî tîanengera guo!”

**6**

**7** Mûka Jezebeli nîwamûcokerie atîrî, “Kinthî we tîwe mûthamaki wa Isiraeli? Ûkîra, ûrîe na ûkene. Nîngûgwocera mûgûnda wa mîthavibu wa Nabothi!”

**7**

**8** Kwoguo Jezebeli nîwandîkire maarûa vandûrî va Ahabu, akîivûûra mûvûûri wa Ahabu na agîitûma kûrî ndungata na atongoria arîa matûûraga na Nabothi îtûûrarî rîake.

**9** Maarûa icio ciandîkîtwe atîrî, “Anîrîrani mûthenya wa kwînyerekia, mwîteni andû vamwe na mwige Nabothi vandû va gîtîîo.

**10** Mwige mîkora îîrî yerekanîrîte nake nîguo îmûthitange îkîmwîraga atî nîarumîte Ngai vamwe na mûthamaki. Mûcoke mûmûrute nja ya îtûûra na mûmûûrage na mathiga.”

**10**

**11** Kwoguo andû a îtûûra rîa Nabothi, ndungata vamwe na atongoria arîa maatûûranagia na Nabothi nîmeekire wata ûrîa Jezebeli aathanîte maarûarî irîa aamatûmîrîte.

**12** Nîmaanîrîre mûthenya wa kwînyerekia, magîta andû vamwe na makîva Nabothi vandû va gîtîîo.

**13** Nayo mîkora îîrî nîyathiîre na îgîkara yerekanîrîte nake na nîyamûthitangire andû onthe makîgucaga atî nîarumîte Ngai vamwe na mûthamaki. Kwoguo Nabothi nîwarutirwe nja ya îtûûra na akîûragwa na mathiga.

**14** Andû nîmaacokire magîtûmana kûrî Jezebeli atîrî, “Nabothi nîwaûragwa na mathiga.”

**14**

**15** Vîndî wa îo Jezebeli eegwire atî Nabothi nîwaûragîtwe na mathiga, nîwerire Ahabu atîrî, “Nabothi nîmûrage na mathiga. Kwoguo thiî woce mûgûnda wake wa mîthavibu ûrîa aaregire gûkwenderia.”

**16** Rîrîa Ahabu eegwire ûguo, nîwathiîre wa rîmwe mûgûndarî wa mîthavibu wa Nabothi nîguo eyocere guo ûtuîke wake.

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Elija, mûrathi wa kuuma Tishibe atîrî,

**18** “Thiî kûrî Ahabu mûthamaki wa Isiraeli, ûrîa wî Samaria. Nîûkûmwîthîrîria mûgûndarî wa mîthavibu wa Nabothi kûrîa athiî kwîyocera guo ûtuîke wake.

**19** Ûmwîre, nie Ngai-Mûnene namwîra atî, ‘Vuva wa kûûraga Nabothi, nîkwa ûrenda gwîyocera indo ciake wanacio?’ Ûmwîre nauga, atî ‘vandû wa varîa nthakame ya Nabothi yetîkire na îgîcûnwa nî ngui nwavo igaacûnîra nthakame yaku!’ ”

**19**

**20** Ahabu nîwaûririe Elija atîrî, “Anga we nthû yakwa nîwamona?”

**20** Nake Elija nîwacokirie atîrî, “Nînakwona nîûndû nîwîrutîrîte viû gwîka maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene.

**21** Kwoguo Ngai-Mûnene arakwîra, atî ‘Nîngaakûretere ûndû mûcûku. Nîngaakûthiria viû na nthirie arûme onthe aku arîa ngombo na arîa matarî ngombo vûrûrirî wa Isiraeli.

**22** Nîngaatûma mûciî waku wîkare ta mûciî wa mûthamaki Jeroboamu mûvîcî wa Nebati na wîkare ta mûciî wa mûthamaki Baasha mûvîcî wa Ahija, nîûndû nîûndakarîtie nîûndû wa gûtûma andû a Isiraeli mevie.’

**23** Naguo ûvoro wîgiî Jezebeli, Ngai-Mûnene arauga atî ngui nîikaarîîra mwîrî wake îtûûrarî rîa Jezireeli.

**24** Mûndû wa wonthe wa mbarî ya Ahabu ûrîa ûgaakuîra îtûûrarî nîakaarîwa nî ngui, nake mûndû wa wonthe wa mbarî yake ûrîa ûgaakuîra nja ya îtûûra nîakaarîwa nî iconi cia rîerarî.”

**25** (Gûtirî mûndû wîngî werutîrîte viû ta Ahabu gwîka maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene. Ahabu eekire maûndû mau monthe nîûndû wa kûringîrîrua nî mûka Jezebeli.

**26** Nîwekire mevia ma nthoni mûno na njîra ya kûgooca mîvuanano, ta ûrîa Amori meekîte. Amori meengatagwa nî Ngai-Mûnene kuuma vûrûrirî wa ûrîa andû a Isiraeli maathiîcaga na mbere.)

**26**

**27** Rîrîa Elija aarîkirie kwîra Ahabu ûguo, Ahabu nîwatembûrangire nguo ciake, agîkîra nguo cia macakaya na akînyerekia. Nîwamamaga ekîrîte nguo cia macakaya na akathiîcaga kûndû na kûndû arî na kîeva.

**27**

**28** Ngai-Mûnene nîwerire mûrathi Elija, Mûtishibi atîrî,

**29** “Nîwonete ûrîa Ahabu enyivîtie mbere yakwa? Nîûndû nîekîte ûguo, ndikaamûretere ûndû mûcûku ûtûûrorî wake; nwatî ngaarete ûndû mûcûku nyombarî yake vîndî ya ûtûûro wa mûvîcî.”

# 1Atha 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûrathi Mikaia Nîwakaanirie Ahabu

## (

## 2Maû 18.2-27

## )

## Gûkua kwa Ahabu

## (

## 2Maû 18.28-34

## )

## Jehoshafati mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 20.31—21.1

## )

## Ahazia mûthamaki wa Isiraeli

**1** Îvinda rîa mîaka îthatû, kwarî na thayû gatagatîrî ka Isiraeli na Sîria,

**2** nwatî mwakarî wa kathatû Jehoshafati, mûthamaki wa Juda nîwathiîre kûrî Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli.

**2**

**3** Ahabu nîwaûririe ndungata ciake atîrî, “Nîmwicî atî Ramothi-gileadi nî gwetû? Nîndûî kîratûma tûrega kûthiî gûtava îtûûra rîu kuuma kûrî mûthamaki wa Sîria?”

**4** Ahabu nîwaûririe Jehoshafati atîrî, “Nîtûkûthiî nawe mbaararî kûu Ramothi-gileadi?”

**4** Nake Jehoshafati nîwacokirie atîrî, “Îî, nie nawe tûrî kîndû kîmwe, andû akwa nî andû aku, mbarathi ciakwa nî mbarathi ciaku.”

**5** Jehoshafati nîwacokire akîra mûthamaki wa Isiraeli atîrî, “Tiga twambe tûrie Ngai-Mûnene ûvoro.”

**5**

**6** Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli nîwaûnganirie arathi ta magana mana (400) vamwe na akîmaûria atîrî, “Nthiî ngatharîkîre îtûûra rîa Ramothi-gileadi, kana mbîkare?”

**6** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Thiî ûkarîtharîkîre, Ngai-Mûnene nîagûkûvotithia kûvootana.”

**6**

**7** Nwatî Jehoshafati nîwaûririe atîrî, “Nîkwa gûkû gûtarî mûrathi wa Ngai-Mûnene wîngî tûngîûria ûvoro?”

**7**

**8** Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli nîwacokirie atîrî, “Kûrî na mûrathi wa Ngai-Mûnene ûmwe ûtigarîte, Mikaia, mûvîcî wa Imula. Nwatî ndimwendete nîûndû ndaanaratha wanarî ûndû mwaro ûmbîgiî; vîndî cionthe andathagîra maûndû mama macûku.”

**8** Jehoshafati nîwamûcokerie atîrî, “Mûthamaki, ndwagîrîrwe nî kuga ûguo!”

**8**

**9** Ahabu nîwetire ndungata îmwe yake na akîmîatha îthiî îkagîîre Mikaia mûvîcî wa Imula na îvenya.

**9**

**10** Vîndî îo, Ahabu na Jehoshafati meekîrîte nguo ciao cia ûthamaki makînekarîra itîrî ciao cia ûthamaki vau îtîrirî kîvingorî Kîam gûtonya Samaria, nao arathi onthe maarathaga marî mbere yao.

**11** Ûmwe wa arathi acio, Zedekia mûvîcî wa Kenaana nîwarûthire mvîa cia cuuma na akîra Ahabu atîrî, “Ngai-Mûnene arauga atî; ‘Ûgaatûmîra ino ûkîrûa na Asîria nginya rîrîa ûkaamavoota viû.’ ”

**12** Nao arathi acio engî nîmaarathire wa ûguo na makiuga atîrî, “Thiî ûkatharîkîre îtûûra rîa Ramothi-gileadii na nîûkûvootana; Ngai-Mûnene nîagûkûvotithia kûmavoota.”

**12**

**13** Vîndî wa îo, ndungata îrîa yatûmîtwe kûrî Mikaia nîyamwîrire atîrî, “Arathi acio engî onthe nîmaratha atî mûthamaki nîakûvootana. Wanawe ratha maûndû maro wa tao.”

**13**

**14** Nwatî Mikaia nîwaugire atîrî, “Nevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo atî nie nîmbuga ûrîa Ngai-Mûnene akûmbîra mbuge!”

**14**

**15** Rîrîa Mikaia aakinyire kûrî mûthamaki Ahabu, Mûthamaki nîwamûririe atîrî, “Mikaia, nie na mûthamaki Jehoshafati tûthiî mbaararî kûu Ramothi-gileadi kana twîkare?”

**15** Nake Mikaia nîwamûcokerie atîrî, “Thiî kuo na ûtharîkîre na nîûkûvootana! Ngai-Mûnene nîagûkûvotithia kûvootana.”

**15**

**16** Nwatî Ahabu nîwamwîrire atîrî, “Nîngwîra maita megana, atî vîndî îrîa ûkûmbîra ûndû na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene nwanginya ûmbîrage ûvoro wa ma?”

**16**

**17** Mikaia nîwacokirie atîrî, “Nînoonire andû onthe a Isiraeli manyaganîte irîma ta ng'ondu itarî na mûrîthi. Nake Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, ‘Andû aya matirî na mûtongoria; nîmacoke wa mûndû gwake mûciî na thayû.’ ”

**17**

**18** Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli nîwerire Jehoshafati atîrî, “Kinthî ndikwîrire, atî ndandathagîra wanarî ûndû mwaro? Arathaga ûndû ûyû mûcûku tu vîndî cionthe!”

**18**

**19** Mikaia nîwathiîre mbere na akiuga atîrî, “Rîu thikîrîria ûrîa Ngai-Mûnene augîte! Nînoonire Ngai-Mûnene ekarîrîte gîtî gîake Kîam ûthamaki kûu îgûrû, nao araika ake onthe maarûngamîte mamûthiûrûrûkîrîtie.

**20** Ngai-Mûnene nîwaûririe atîrî, ‘Nîûrîkû ûkûthiî aveenererie Ahabu nîguo etîkîre kûthiî nîguo akaûragîrwe Ramothi-gileadi?’ Wa mûraika nîwacokirie wa ûrîa eeciragia.

**21** Mûthiiarî kûrî roho waumîre, ûkîrûngama mbere ya Ngai-Mûnene na ûkiuga atîrî, ‘Nîngûthiî kûmûvenereria.’

**22** Nake Ngai-Mûnene nîwamûririe atîrî, ‘ûkaamûveenereria atîa?’ Naguo roho nîwacokirie atîrî, ‘Nînthiî na ndûme arathi a Ahabu onthe maveenanie.’ Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, ‘Thiî na ûmûveenererie. Nîûkûvootana!’ ”

**22**

**23** Kwoguo Mikaia nîwathiririe na kuga atîrî, “Ngai-Mûnene nîatûmîte arathi aya aku onthe maveenanie. Nwatî Ngai-Mûnene ke mwene nîaugîte atî nîûkaagîa na ûndû mûcûku!”

**23**

**24** Mûrathi Zedekia, mûvîcî wa Kenaana nîwacokire akîthiî kûrî Mikaia, akîmûcamûra rûvî ûthiû na akîmûria atîrî, “Roho wa Ngai-Mûnene anandiganîria na agîûka kwaria nawe?”

**24**

**25** Nake Mikaia nîwaugire atîrî, “Ûkaamenya ûguo rîrîa ûgaatonya nyombarî ya ndaarî kwîthitha.”

**25**

**26** Mûthamaki Ahabu nîwathire ûmwe wa ndungata ciake akîmwîra atîrî, “Nyita Mikaia na ûmûvire kûrî Amoni, mûnene wa îtûûra na kûrî Joashi, mûvîcî wa mûthamaki.

**27** Ûmere mamûvingîre njeera na mamûrûmagie tûirio tûnini na manjî, nginya rîrîa ngaacoka nîrî na thayû.”

**27**

**28** Mikaia nîwerire Ahabu atîrî, “Wona wacoka wîna thayû, Ngai-Mûnene ndanaria na njîra yakwa.” Nîwacokire akiuga atîrî, “Mue andû aya muonthe mûtikariganîrwe nî ûguo nauga!”

**28**

**29** Kwoguo Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli na Jehoshafati, mûthamaki wa Juda nîmaathiîre kûtharîkîra îtûûra rîa Ramothi-gileadi.

**30** Ahabu nîwerire Jehoshafati atîrî, “Nie nînthiî mbaararî ndekîrîte nguo ciakwa cia ûthamaki, nwatî we ûthiî wîkîrîte nguo ciaku cia ûthamaki.” Kwoguo mûthamaki wa Isiraeli nîwathiîre mbaararî atekîrîte nguo ciake cia ûthamaki.

**30**

**31** Mûthamaki wa Sîria nîwathîte anene ake mîrongo îthatû na aîrî (32) a ikaari ciake cia mbaara matikarûe na andû acio engî tiga mûthamaki wa Isiraeli.

**32** Kwoguo rîrîa anene acio a ikaari cia mbaara moonire Jehoshafati, onthe nîmoonire takwa aarî ke mûthamaki wa Isiraeli, na nîmaathiîre kûmûtharîkîra. Nwatî rîrîa Jehoshafati aaugire mbu,

**33** anene acio nîmaamenyire atî ûcio ndaarî mûthamaki wa Isiraeli, na nîmaatigire kûvinyûrania nake.

**34** Nwatî mûndû ûmwe wa Sîria nîwagucirie ûta wake aterîgîrîrîte na akîrathîra mûthamaki wa Isiraeli gatagatî ka ngo yake ya cuuma ya kûgitîra kîthûri na varîa indo icio ciîngî cia mbaara inyitithanîrîtue. Nake mûthamaki wa Isiraeli nîwerire mûndû ûrîa warugutaga gîkaari gîake Kîam mbaara augîrîrîtie atîrî, “Nînagurarua! Garûrûka na ûndute mbaararî!”

**34**

**35** Mbaara nîyanenevire mûno mûthenya ûcio, nake mûthamaki Ahabu eekarîte atirîtwe gîkaarirî Kîam mbarathi erekerete andû a Sîria. Nthakame nîyauraga kuuma kîrondarî îgîtîkaga kûu ndaarî ya gîkaari na rîrîa kîvwaî gîakinyire Ahabu nîwakwire.

**36** Riûa rîthiîte kûthûa, nîkwanîrîrwe kûrî athigari onthe a mbaara na mûgambo mûnene kûu Isiraeli atîrî, “Andû onthe, wa mûndû nîacoke vûrûrirî wake na wa mûndû acoke îtûûrarî rîake!”

**36**

**37** Rîrîa mûthamaki Ahabu aakwire, mwîrî wake nîwavirirwe Samaria na makîûthika kuo.

**38** Gîkaari gîake Kîam mbarathi nîkîathambîrue kariarî ga kûu Samaria. Ngui nîciacûnire nthakame yake namo maraa makîîthambia na manjî ma karia kau wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte.

**38**

**39** Maûndû marîa mengî monthe marîa mûthamaki Ahabu eekire, wa vamwe na nyomba yake îrîa aatumîte na mîguongo na matûûra monthe marîa aatumire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Isiraeli.

**40** Rîrîa Ahabu aakwire, mûvîcî Ahazia nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**40**

**41** Mwakarî wa kana kuuma Ahabu atuîka mûthamaki wa Isiraeli, Jehoshafati mûvîcî wa Asa, nîwatuîkire mûthamaki wa Juda.

**42** Jehoshafati aatuîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îthatû na îtano (35), na nîwathanire Juda îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na îtano (25) arî Jerusalemu. Ng'ina eetagwa Azuba, mwarî wa Shilihi.

**43** Jehoshafati nîwekire maûndû maro mbere ya Ngai-Mûnene wata ûrîa îthe Asa eekire; nwatî ndaacûkangia kûndû kûrîa kwagoocagîrwa, nao andû nwa maarutagîra magongoona kuo na makavîvagîria ûbani kuo.

**44** Jehoshafati nîmeekarire marî na thayû na mûthamaki wa Isiraeli.

**44**

**45** Maûndû marîa mengî monthe marîa Jehoshafati eekire, ûmîrîru wake wonthe, na mbaara ciake, nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Juda.

**46** Nîwathiririe arûme onthe arîa maarî maraa na aatungataga metharî cia magongoona na maatigarîte vîndî îrîa îthe Asa aathanaga.

**46**

**47** Vûrûri wa Edomu ndwarî na mûthamaki. Vûrûri ûcio wathagwa nî mûnini wa mûthamaki.

**47**

**48** Mûthamaki Jehoshafati nîwatumire meri cia Tarishishi cia kûgîra thaavu vûrûrirî wa Ofiri; nwatî meri icio itiathiî nîûndû nîciaunîkangîre Ezioni-geberi.

**49** Ahazia mûvîcî wa Ahabu nîwacokire akîra Jehoshafati atîrî, “Tiga ndungata ciakwa ithiîcanie na ndungata ciaku merirî.” Nwatî Jehoshafati nîwaregire ûguo.

**49**

**50** Jehoshafati nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki îtûûrarî rîa Daudi. Mûvîcî Jehoramu nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**50**

**51** Mwakarî wa îkûmi na mûgwanja (17) Jehoshafati arî mûthamaki wa Juda nîrîo Ahazia mûvîcî wa Ahabu aatuîkire mûthamaki wa Isiraeli. Aathanire kûu Isiraeli arî Samaria îvinda rîa mîaka îîrî (2).

**52** Nîwekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene na njîra ya kûrûmîrîra maûndû marîa îthe Ahabu, ng'ina Jezebeli, na mûthamaki Jeroboamu meekaga. Andû acio nîo maatûmîte Aisiraeli mevie.

**53** Nîwatungatîre Baali na akîmîgooca na akîrakaria Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli na maûndû ta marîa îthe eekîte.

2Atha

# 2Atha 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Elija na mûthamaki Ahazia

**1** Vuva wa gûkua kwa Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli, andû a Moabu nîmaaregire kwathwa nî andû a Isiraeli.

**1**

**2** Ahazia, mûthamaki wa Isiraeli arî Samaria nîwavarûkire kuuma ndiricarî ya nyomba yake ya îgûrû na akîrwara mûno. Kwoguo nîwatûmire anjaama akîmeera atîrî, “Thiîni kûrî Baali-zebubu, ngai ya îtûûra rîa Ekironi mûkamîûrie ûtaaro kana nîngûvora mûrimû ûyû.”

**3** Nwatî mûraika wa Ngai-Mûnene nîwerire mûrathi Elija kuuma Tishibe athiî agacemanie nao na amaûrie atîrî, “Nîkwa gûtarî ngai gûkû Isiraeli atî nîguo mûthiî mûkaûrie ûtaaro kûrî Baalizebubu, ngai ya Ekironi?

**4** Rîu thiîni mwîre mûthamaki atî Ngai-Mûnene augîte atîrî, ‘Tîûvora mûrimû ûyû waku, nwatî nama we nîûgûkua!’ ”

**4** Kwoguo Elija nîwekire wata ûrîa Ngai-Mûnene aamwathire.

**5** Anjaama nîmaacokire kûrî mûthamaki, nake mûthamaki nîwamaûririe atîrî, “Mwacoka nîkî?”

**5**

**6** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Kûrî mûndûmûrûme ûtûtûngire na atwîra tûcoke kûrî mûthamaki ûcio ûtûtûmîte na tûmwîre atî Ngai-Mûnene augîte atîrî, ‘Nîkwa gûtarî ngai gûkû Isiraeli atî nîguo ûtûme anjaama mathiî makaûrie ûtaaro kûrî Baalizebubu, ngai ya Ekironi? Kwoguo tîûvora mûrimû ûyû waku, nwatî nama we nîûgûkua!’ ”

**6**

**7** Mûthamaki nîwamaûririe atîrî, “Mûndûmûrûme ûcio ûmûtûngire na amwîra maûndû mau arekariî atîa?”

**7**

**8** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Arekîrîte nguo ya guoya, na akeyova mûcivi wa rûûo kîûnûrî gîake.” Nake mûthamaki nîwaugire atîrî, “Ûcio nî Elija Mûtishibi.”

**8**

**9** Mûthamaki nîwacokire agîtûma mûnene wa athigari mîrongo îtano na athigari acio mathiî makagîre Elija. Mûnene ûcio nîwethîre Elija ekarîte nthî gacûmbîrî ga kîrîma na akîmwîra atîrî, “Mûndû wa Ngai, mûthamaki akwîra ûnyûrûrûke.”

**9**

**10** Nwatî Elija nîwacokerie mûnene ûcio atîrî, “Ethîrwa nîrî mûndû wa Ngai, ‘Mwaki ûronyûrûrûka kuuma îgûrû na ûgûcûkangie vamwe na athigari aku mîrongo îtano!’ ” Wa rîmwe mwaki nîwacokire ûkînyûrûrûka kuuma îgûrû na ûgîcûkangia mûnene ûcio wa athigari mîrongo îtano wa vamwe na athigari acio ake.

**10**

**11** Mûthamaki nîwacokire agîtûma mûnene wîngî wa athigari mîrongo îtano na athigari acio mathiî makagîre Elija. Nîwathiîre na akîmwîra atîrî, “Mûndû wa Ngai, mûthamaki akwîra ûnyûrûrûke na îvenya!”

**11**

**12** Nake Elija nîwacokerie mûnene ûcio atîrî, “Ethîrwa nîrî mûndû wa Ngai, mwaki ûronyûrûrûka kuuma îgûrû na ûgûcûkangie vamwe na athigari aku mîrongo îtano!” Wa rîmwe mwaki nîwacokire ûkînyûrûrûka kuuma îgûrû na ûgîcûkangia mûnene ûcio wa athigari mîrongo îtano wa vamwe na athigari acio ake.

**12**

**13** Wa rîngî mûthamaki nîwatûmire mûnene wa kathatû wa athigari mîrongo îtano na athigari ake. Mûnene ûcio nîwaunûkirie kîrîmarî akîthiî kûrî Elija, agîturia maru mbere yake na akîmûthaitha akîmwîra atîrî, “Mûndû wa Ngai, nakûthaitha ûmbîguîre ntha vamwe na athigari akwa na ndûgatûûrage!

**14** Anene acio engî oîrî vamwe na athigari ao nîmaacûkangirue nî mwaki kuuma îgûrû; nwatî nakûthaitha ûmbîguîre ntha!”

**14**

**15** Nake mûraika wa Ngai-Mûnene nîwerire Elija atîrî, “Nyûrûrûkani nake; ndûkamake.” Kwoguo Elija nîwathiîre marî na mûnene ûcio kûrî mûthamaki

**16** na akîra mûthamaki atîrî, “Ngai-Mûnene akwîrîte atî nîûndû nîwatûmire anjaama makaûrie ûtaaro kûrî Baalizebubu, ngai ya Ekironi takwa Isiraeli gûtarî ngai îngîûrua ûtaaro, we tîûvora mûrimû ûyû waku, nwatî nîûgûkua!”

**16**

**17** Kwoguo Ahazia nîwakwire wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte kûvîtûkîrîra kûrî Elija. Ahazia ndaarî na mwana wa kavîcî, kwoguo Joramu, mûrwang'ina nîwatuîkire mûthamaki vuva wake. Vîndî îo yarî mwaka wa kaîrî wa Jehoramu, mûvîcî wa Jehoshafati arî mûthamaki wa Juda.

**17**

**18** Maûndû mau mengî monthe marîa mûthamaki Ahazia eekire mandîkîtwe maûndûrî ma tene ma athamaki a Isiraeli.

# 2Atha 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Elija Nîwavirirwe Îgûrû

## Ciama irîa Elisha aaringire

**1** Vîndî îrîa kavinda gaakinyire ka Ngai-Mûnene kûvira Elija îgûrû na rûkûngi rûnene rwavurutanaga na vinya, Elija na Elisha maarî rûgendorî maumîte Giligali.

**2** Marî njîrarî Elija nîwerire Elisha atîrî, “Nakûthaitha wîkarage ava nîûndû Ngai-Mûnene nîandûmîte nthiî Betheli.”

**2** Nwatî Elisha nîwamwîrire atîrî, “Nevîta na Ngai wakwa ûrîa ûtûûraga mwoyo na wata ûrîa we mwene ûgûtûûra mwoyo, atî tî ngûtiga.” Kwoguo nîmaathiîre Betheli.

**2**

**3** Gîkundi Kîam arathi arîa maatûûraga Betheli nîmaathiîre kûrî Elisha na makîmûûria atîrî, “Nîwîcî atî Ngai-Mûnene nîakûthengutia mwathi waku varî we ûmûnthî?”

**3** Nake Elisha nîwacokirie atîrî, “Îî, nîmbicî, tigani kwaria ûvoro ûcio.”

**3**

**4** Elija nîwacokire akîra Elisha atîrî, “Nakûthaitha wîkarage ava nîûndû Ngai-Mûnene nîandûmîte nthiî Jeriko.”

**4** Nwatî Elisha nîwamwîrire atîrî, “Nevîta na Ngai wakwa ûrîa ûtûûraga mwoyo na wata ûrîa we mwene ûgûtûûra mwoyo, atî tîngûtiga.” Kwoguo nîmaathiîre Jeriko.

**4**

**5** Gîkundi Kîam arathi arîa maatûûraga Jeriko nîmaathiîre kûrî Elisha na makîmûûria atîrî, “Nîwîcî atî Ngai-Mûnene nîakûthengutia mwathi waku varî we ûmûnthî?”

**5** Nake Elisha nîwacokirie atîrî, “Îî, nîmbîcî, nwatî tûtige kwarîrîria ûndû ûcio.”

**5**

**6** Elija nîwacokire akîra Elisha atîrî, “Nakûthaitha îkaraga ava nîûndû Ngai-Mûnene nîandûmîte nthiî rûnjîrî rwa Jorodani.”

**6** Nwatî Elisha nîwamwîrire atîrî, “Nevîta na Ngai wakwa ûrîa ûtûûraga mwoyo na wata ûrîa we mwene ûgûtûûra mwoyo atî, tî ngûtiga.” Kwoguo wa oîrî nîmaathiîre Jorodani,

**7** na andû mîrongo îtano (50) a gîkundi Kîam arathi nîmaamarûmîrîre. Elija na Elisha nîmaarûngamire vakuvî na rûnjî rwa Jorodani nao arathi acio makîrûngama varacaraca nao.

**8** Elija nîwacokire akîruta nguo yake ya îgûrû, akîmîkûnjakûnja na akîringa manjî nayo. Manjî nîmaagaûkanire maita maîrî na ke mwene na Elisha nîmaaringîre nthî nyûmû.

**9** Maringa rûnjî, Elija nîwerire Elisha atîrî, “Mbîra ûrîa ûkwenda ngwîkîre mbere ya nthengutue kûrî we.”

**9** Nake Elisha nîwaugire atîrî, “Nakûthaitha ûngaîre gîcunjî Kîam roho waku maita maîrî.”

**9**

**10** Elija nîwamwîrire atîrî, “Nîwavoya ûndû mûrito.” Nwatî nîûkûgwata îgai rîu ethîrwa nîûkûmona ngîthengutua kûrî we; nwatî ethîrwa tî ûmona, tîûvewa mo.

**10**

**11** Mathiîte wa ûguo wa makîaragia, wa rîmwe gîkaari Kîamrîrîmbûkaga ta mwaki kîgucîtue nî mbarathi ciarîrîmbûkaga ta mwaki nîgîaûkire karîgatî kao oîrî, na Elija nîwavirirwe îgûrû nî rûkûngi rûnene rwavurutanaga na vinya.

**12** Elisha nîwonire gîkaari kîu na akiugîrîria atîrî, “Ûûi vava, ûûi vava! Mûndû ûrî vinya, ûrîa ûrûagîrîra Isiraeli! Nîwathiî!” Nwatî Elisha ndaacoka kwona Elija rîngî.

**12** Elisha nîwacokire akîgwata nguo ciake ke mwene na agîitembûrania icunjî igîrî.

**13** Nîwacokire agîoca nguo ya Elija îrîa yagwîte kuuma gwî ke, agîcoka nayo na akîrûngama rûtere rwa rûnjî rwa Jorodani.

**14** Nîwaringire manjî na nguo ya Elija na akîûria atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Elija arî kû?” Nîwacokire akîringa manjî rîngî. Manjî nîmaagaûkanire maita maîrî, na Elisha akîthiî mûringo ûcio wîngî.

**15** Rîrîa gîkundi Kîam arathi mîrongo îtano arîa maarî Jeriko maamwonire, nîmaaugire atîrî, “Elisha arî na roho wa Elija!” Nîmaathiîre kûmûtûnga na makînamîrîria mothiû mao nthî mbere ya Elisha,

**16** na makîmwîra atîrî, “Tue ndungata ciaku, tûrî ava tûrî arûme mîrongo îtano (50) marî vinya. Twakûthaitha ûtwîtîkîrie tûthiî tûgacarie mwathi waku. Nwa kwîthîrwa Roho wa Ngai-Mûnene ûthiîre nake na wamûtiga vandû îgûrû rîa kîrîma, kana vandû Kîamndarî.”

**16** Nake Elisha nîwamerire atîrî, “Naarî, tîmûthiî.”

**16**

**17** Nwatî nîmaamûringîrîrie nginya akîgua nthoni na akîmetîkîria mathiî. Arûme acio mîrongo îtano nîmaathiîre na magîcaria Elija îvinda rîa mîthenya îthatû, nwatî matiamwona.

**18** Nîmaacokire kûrî Elisha, ûrîa wetererete arî Jeriko na akîmaûria atîrî, “Kinthî ndiamwîrire mûtikathiî?”

**18**

**19** Arûme amwe a îtûûra rîa Jeriko nîmeerire Elisha atîrî, “Taroria, îtûûra rîîrî nî rîaro wata ûrîa mwathi wetû ûreyonera, nwatî manjî ma kuo tî maro wana mûthetu wa kuo nî mûgînju.”

**19**

**20** Nake Elisha nîwamerire atîrî, “Ndetereni mbakûri njerû na mwîkîre cumbî ndaarî yayo.” Kwoguo arûme acio nîmaamûvirîre mbakûri.

**21** Elisha nîwacokire akîthiî kîthimarî Kîam manjî, agikia cumbî kîthimarî kîu na akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene augîte, atî ‘nînatheria manjî mama, na kuuma ûmûnthî kûthiî na mbere makethagîrwa marî maro na matigaatûma kûgîa gîkuû, na ndîthia ciakuo na andû matikavuna.’ ”

**22** Kwoguo kuuma vîndî îo manjî mau matûûraga marî matheru, wata ûrîa Elisha aaugire.

**22**

**23** Elisha nîwaumire Jeriko na akîthiî Betheli. Arî njîrarî, tûvîcî tûnini nîtwaumire na kûu îtûûrarî rînene tûkîmûthekerera tûkiugagîrîria atîrî, “Uma gûkû, kîvara gîkî! Uma gûkû, kîvara gîkî!”

**23**

**24** Elisha nîwevûgûrire. Na rîrîa oonire tûvîcî tûu, nîwatûrumire na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene. Ngatûnyi igîrî cia nga nîciaumire na kûu kîthakarî na ikîûraga tûvîcî mîrongo îna na twîrî gatagatî ga tûvîcî tûu.

**24**

**25** Elisha nîwathiîre na mbere na agîkinya Kîrîmarî gîa Karimeli, na vuvarî nîwacokire Samaria.

# 2Atha 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mbaara ya Andû a Isiraeli na a Moabu

**1** Mwakarî wa îkûmi na înana Jehoshafati arî mûthamaki wa Juda, Jehoramu, mûvîcî wa Ahabu nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli na akîathana arî Samaria îvinda rîa mîaka îkûmi na îîrî.

**2** Nîwevirie mbere ya Ngai-Mûnene, wana ethîrwa ndeevia mûno ta îthe kana ng'ina Jezebeli, nîûndû nîwacûkangirie mûvuanano wa Baali ûrîa îthe aarûthîte.

**3** Nwatî nîwathiîre na mbere gwîka wîvia ûrîa wekagwa nî Jeroboamu, mûvîcî wa Nebati, ûndû ûrîa watûmire andû a Isiraeli mevie na ndaatigana naguo.

**3**

**4** Mesha mûthamaki wa Moabu nîwaciarithanagia ng'ondu, na wa mwaka nîwaviraga tûori ngiri îgana rîmwe (100,000) twa ng'ondu, na guoya wa ng'ondu ngiri îgana rîmwe (100,000) kûrî mûthamaki wa Isiraeli îrî gooti.

**5** Nwatî rîrîa Ahabu aakwire, mûthamaki wa Moabu nîwareganire na mûthamaki wa Isiraeli.

**6** Kwoguo vîndî wa îo, mûthamaki Jehoramu nîwaumire Samaria na agîcokanîrîria athigari ake onthe.

**7** Nîwatûmanire kûrî Jehoshafati, mûthamaki wa Juda akerwe atîrî, “Mûthamaki wa Moabu nîmûreganu nanie; nîûkwenda tûthiî nawe tûkarûe na andû a Moabu?”

**7** Nake mûthamaki Jehoshafati nîwacokirie atîrî, “Nîtûkûthiî; nie nawe tûrî kîndû kîmwe, andû akwa nwa ta andû aku, na mbarathi ciakwa nwa ta mbarathi ciaku.

**8** Nîtûthiîrîra njîra îrîkû tûkîthiî kûtharîkîra?”

**8** Nake Jehoramu nîwamûcokerie atîrî, “Nîtûthiîrîra njîrarî ya werû wa Edomu.”

**8**

**9** Kwoguo Jehoramu, mûthamaki wa Isiraeli nî maathiîre na mûthamaki wa Juda na wa Edomu. Vuva wa kûthiîrîra njîrarî yarî na ithioro nyîngî îvinda rîa mîthenya mûgwanja, manjî marîa maarî namo nîmaathirire. Kwoguo matiarî na manjî mangîanyuirwe nî athigari kana nyamû irîa maathiîte nacio.

**10** Mûthamaki wa Isiraeli nîwaugire atîrî, “Aia! Anga Ngai-Mûnene atwîtîte tue athamaki athatû tûngane vamwe nîguo atûrekererie tûragwe nî andû a Moabu!”

**10**

**11** Mûthamaki Jehoshafati nîwaûririe atîrî, “Nîkwa gûtarî na mûrathi ava, ûrîa ûngîaria na Ngai-Mûnene vandûrî vetû?”

**11** Mûndû ûmwe wa ndungata cia mûthamaki wa Isiraeli nîwaugire atîrî, “Elisha mûvîcî wa Shafati arî ava. Nîke watuîkire mûrathi vuva wa Elija.”

**11**

**12** Jehoshafati nîwaugire atîrî, “Ke nî mûrathi wa ma.” Kwoguo mûthamaki wa Isiraeli, Jehoshafati na mûthamaki wa Edomu nî maathiîre kûrî Elisha.

**12**

**13** Elisha nîwerire mûthamaki wa Isiraeli atîrî, “Nîngûtethia nîkî? Thiî kûrî arathi a aguo na nyûkwe.”

**13** Nwatî mûthamaki wa Isiraeli nîwacokerie Elisha atîrî, “Naarî! Nî Ngai-Mûnene ûtwîtîte vamwe tûrî athamaki athatû nîguo atûnenganîre kûrî mûthamaki wa Moabu.”

**13**

**14** Nake Elisha nîwacokirie atîrî, “Wata ûrîa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe atûûraga mwoyo, na ûrîa ndungatagîra, tiga nîkwa nîratîîa Jehoshafati, mûthamaki wa Juda, nie nevîta atî ndingîevûgûra na kûrîa ûrî wana kana ngûrorie.

**15** Nwatî rîu ndetereni mûvûri wa ngita.”

**15** Rîrîa mûvûri wa ngita aainire, vinya wa Ngai-Mûnene nîwatonyire kûrî Elisha,

**16** na Elisha akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene arauga atî, înjani marima Kîamndarî gîkî mecûre kuo,

**17** mûtikoona mbura kana mwîgua rûkûngi, nîngwîcûria manjî marimarî ma ma manjî nîguo mue vamwe na ndîthia cienyu, na nyamû cienyu mûnyue.

**18** Gaka nî kaûndû kanini mûno Ngai-Mûnene agîka. Wana nîakaamûvotithia kûvoota Amoabu.

**19** Nîmûkegwatîra matûûra mao monthe marîa mairigîre vamwe na matûûra mao monthe marîa maro; nîmûgaatema mîtî yao yonthe ya matunda, mûthike ithima cionthe cia manjî, na mûcûkangie mîgûnda îrîa yonthe mînoru na njîra ya gwîcûria mathiga kuo.”

**19**

**20** Kîraûko kîu kîngî, vîndî îrîa îgongoona rîrutagwa, manjî nîmaaumire mwena wa Edomu na magîcûra vûrûrirî ûcio.

**20**

**21** Rîrîa Amoabu onthe meegwire atî athamaki acio athatû nîmaathiîte kûmatharîkîra, arûme onthe arîa mangîavotire gûkuua indo cia mbaara, kwambîrîria ûrîa ûtanathiî mbaararî nginya ûrîa ûtwîre athiîcaga mbaararî nîmeetirwe na makigwa mûvakarî wa vûrûri wao.

**22** Rîrîa Amoabu maaramûkire kîraûko tene mûthenya ûcio warûmîrîrîte, nîmoonire riûa rîmûrîkîte manjî, namo manjî makonekaga matunîvîte ta nthakame.

**23** Nao nîmaaugîrîrie atîrî, “Îno nî nthakame! Nama, athamaki acio athatû nîmarûîte na makaûragana o ene! Tûthiîni tûgatave indo ciao!”

**23**

**24** Nwatî rîrîa Amoabu maathiîre kûrîa andû a Isiraeli maambîte magema mao, andû a Isiraeli nîmaatharîkîre Amoabu nginya makîûra. Andû a Isiraeli nîmaarûmîrîrie Amoabu wa makîmaûragaga,

**25** na magîcûkangia matûûra mao marîa maro. Rîrîa maavîtûkagîrîra mîgûndarî îrîa mînoru, andû onthe a Isiraeli nîmaaikirie mathiga mîgûndarî îo, nginya mûthiiarî vûrûri ûcio ûkîthîrwa wîcûrîte mathiga, nîmaacokire makîthika ithima cionthe cia manjî na magîtema mîtî yonthe ya matunda. Mûthiiarî îtûûra rînene rîa Kiri Heresi nîrîo tu rîatigarire, nao andû arîa maaikagia mathiga na ikûtha nîmaarîthiûrûrûkîrie na makîrîgwatîra.

**25**

**26** Rîrîa mûthamaki wa Moabu aamenyire atî nîakûvootwa mbaararî, nîwocire arûme magana mûgwanja (700) arîa maarûaga na mviû na makîgeria kûûrîra kûrî mûthamaki wa Edomu, nwatî matiavota.

**27** Nîwacokire agîoca îrikithathi rîake rîa kavîcî ûrîa warî atuîke mûthamaki vuva wake na akîmûrutîra îgûrû rîa rûthingo rwa îtûûra kûrî ngai ya Moabu rîrî îtega rîa kûvîvua. Andû a Isiraeli nîmaarakarire mûno: kwoguo nîmaaumire kûu îtûûrarî na magîcoka vûrûrirî wao.

# 2Atha 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Elisha nîwatethirie mûndûmûka wa ndigwa ûrîa warî mûthîni

## Elisha na Mûndûmûka gîtonga kuuma Shunemu

## Ciama ciîngî igîrî

**1** Mûndûmûka ûmwe wa ndigwa warî mûka wa mûndû ûmwe wa gîkundi Kîam arathi nîwathiîre kûrî Elisha na akîmwîra atîrî, “Mûthuuriwa ararî ndungata yaku na nî mûkuû. Nîwicî atî ndungata îo yaku nîîretigîrîte Ngai-Mûnene, na rîu mûndû ûrîa ûramûkombithîtie mbeca nîwecîra anake akwa oîrî nîguo magatuîke ngombo ciake.”

**1**

**2** Nake Elisha nîwamûûririe atîrî, “Ûrenda ngwîke atîa? Ta mbîra wî na ndûî mûciî gwaku.”

**2** Nake mûndûmûka ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Gûtirî wanarî kîndû, tiga tûguta tûnini tûrî kanyûngûrî.”

**2**

**3** Nake Elisha nîwamwîrire atîrî, “Thiî mîciî kwa andû arîa mûtûûranîrîte nao na ûvoye nyûngû nyîngî itarî kîndû.

**4** Mûcoke mûtonye nyomba mûrî na avîcî aku, mwîvingîre ndaarî, na wîkîre tûguta tûu nyûngûrî icio cionthe. Wa nyûngû yecûra ûkamiga kamwena.”

**4**

**5** Kwoguo mûndûmûka nîwatigîre Elisha na akîthiî agîtonya nyomba marî na avîcî. Nîwavingire mûrango, agîoca tûguta tûu tûnini na akîambîrîria gûtwîkîra nyûngûrî icio wa akînengagîrîrua cio nî avîcî.

**6** Rîrîa nyûngû cionthe ciecûrire mûndûmûka nîwaûririe kana varî na nyûngû îngî yatigarîte. Nake ûmwe wa avîcî nîwamwîrire atîrî, “Gûtirî nyûngû îngî.” Maguta nîmaacokire magîtiga kuuma.

**7** Nîwathiîre na akîra Elisha ûguo. Nake Elisha nîwamwîrire atîrî, “Thiî wendie maguta mau na ûrîve thirî yaku, nawe mûrî na avîcî aku nî mûgûtûûrua mwoyo nî mau magaatigara.”

**7**

**8** Mûthenya ûmwe Elisha nîwathiîre Shunemu kûrîa mûndûmûka warî gîtonga aatûûraga. Mûndûmûka ûcio nîwaringîrîrie Elisha athiî akarîe irio gwake. Kwoguo kuuma vîndî îo, rîrîa rîonthe Elisha aathiîcaga Shumemu, nîwatonyaga mûciî kwa mûndûmûka ûcio na akarîa irio kuo.

**9** Mûndûmûka ûcio nîwerire mûrûme atîrî, “Taroria rîu nîmonete atî, mûndû ûyû ûvîtûkagîrîra gûkû gwetû mûciî vîndî cionthe nî mûndû wamûrîrîtwe Ngai.

**10** Tiga tûtume kanyomba kanini ava rûthingorî, tûcoke twige ûrîrî, metha, gîtî na taa kuo, nîguo rîrîa rîonthe agaatûceragîra agekaraga kuo.”

**10**

**11** Mûthenya ûmwe, Elisha nîwathiîre Shunemu. Nîwavîtûkîrîre kwa mûndûmûka ûcio, agîtonya kanyombarî kau na akînogoka kuo.

**12** Nîwerire Gehazi, ndungata yake atîrî, “Îta mûndûmûka ûcio Mûshunemu.” Rîrîa mûndûmûka ûcio aaûkire na akîrûngama mbere ya Elisha,

**13** Elisha nîwerire Gehazi atîrî, “Mûrie ûrîa nîngîmwîkîra nîûndû wa maûndû mama monthe atwîkîte. Nîakwenda arîrîrue kûrî mûthamaki kana kûrî mûnene wa athigari a mbaara?”

**13** Nake mûndûmûka nîwacokirie atîrî, “Nîrîmwîganîru nîrî gatagatîrî ka andû a mûvîrîga wetû.”

**13**

**14** Elisha nîwaûririe atîrî, “Nînjoka nîmwîkîre atîa?”

**14** Nake Gehazi nîwamûcokerie atîrî, “Mûndûmûka ûcio ndarî kaana ga kavîcî na mûrûme nî mûkûrû.”

**14**

**15** Elisha nîwaugire atîrî, “Mwîre aûke ava.” Mûndûmûka nîwathiîre na akîrûngama mûromorî wa nyomba,

**16** na Elisha nîwamwîrire atîrî, “Vîndî ta îno mwaka mûku nîûkethîrwa ûrî na kaana gaku ga kavîcî.”

**16** Nake mûndûmûka nîwaugire atîrî, “Ûûi! Naarî mwathi wakwa, mûndû wa Ngai tiga kûmveenia!”

**16**

**17** Nwatî mûndûmûka nîwagîre îvu na agîciara kaana ga kavîcî mwaka ûcio warûmîrîrîte kavinda wata karîa Elisha aaugîte.

**17**

**18** Rîrîa kaana gaakûrire mûthenya ûmwe nîkaathiîre kûrî îthe, kûrîa maarî na arîa maakethaga.

**19** Wa rîmwe, nîkaambîrîrie kûrîra gakîraga îthe atîrî, “Nînîratuurwa nî kîongo! Nînîratuurwa nî kîongo!”

**19** Îthe nîwerire ndungata yake atîrî, “Gakuue ûkavire kûrî ng'ina.”

**20** Ndungata nîyakuire kaana na îgîkavira kûrî ng'ina. Nake ng'ina nîwagekarîrie cierorî ciake nginya thaa thita cia mûthenya, gagîcoka gagîkua.

**21** Mûndûmûka ûcio nîwavirire kaana kau nyombarî ya Elisha, agîkamamia ûrîrî, akiuma na agîtiga avinga mûrango.

**22** Nîwacokire agîta mûrûme na akîmwîra atîrî, “Ndûmîra ndungata îmwe îrî na mvunda îmwe, nîguo mvinyûre kûrî mûrathi Elisha na njoke na îvenya.”

**22**

**23** Nake mûrûme nîwamûûririe atîrî, “Ûrenda kûthiî ûmûnthî nîkî? Ûmûnthî tî thavatû, wana tî kîrugo gîa karûngamo ka mweri.”

**23** Nake mûka nîwamwîrire atîrî, “Ndûkamake.”

**24** Mûndûmûka nîwaugire mvunda îtandîkwe, na akîra ndungata yake atîrî, “Vinyûrithia mvunda wata ûrîa îngîvota na ndûkathiî kavora tiga nwa ngwîrire.”

**25** Kwoguo nîwambîrîrie rûgendo na akîthiî kîrîmarî gîa Karimeli, kûrîa Elisha aarî.

**25** Rîrîa Elisha aamwonire athiîte na kûrî ke, nîwerire Gehazi ndungata yake atîrî, “Taroria, ûûrîa mûndûmûka ûrîa Mûshunemu ûkîte!

**26** Vinyûra ûmûtûnge na ûmûrie kana nî mwaro, kana mûrûme nî mwaro, na kana mûvîcî nî mwaro.”

**26** Nake mûndûmûka nîwerire Gehazi atîrî, “Maûndû monthe nî maro.”

**27** Nwatî rîrîa mûndûmûka ûcio aakinyire kûrî Elisha vau kîrîmarî, nîwanyitire magûrû ma Elisha. Nake Gehazi nîwathiîre vakuvî nîguo amûthengutie vo, nwatî Elisha nîwamwîrire atîrî, “Tigana nake, nîûndû arî na ûndû ûramûthînia mûno ngororî; na Ngai-Mûnene nîanthithîte ûndû ûcio, akarega kûmbîra.”

**27**

**28** Mûndûmûka ûcio nîwacokire akîra Elisha atîrî, “Nîkwa naakwîrire ûmve kaana ga kavîcî? Kinthî ndiakwîrire ndûkamveenie?”

**28**

**29** Elisha nîwerire Gehazi atîrî, “Îîvarîrie na woce mûragi wakwa na ûthiî naguo. Ûngîcemania na mûndû wa wonthe njîrarî, ndûkamûkethie; na ûngîkethua nî mûndû wa wonthe, ndûkamûketheke. Thiî na wigîrîre mûragi wakwa ûthiûrî wa kaana kau.”

**29**

**30** Ng'ina wa kaana kau nîwacokire akîra Elisha atîrî, “Nevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo, na wata ûrîa we mwene ûgûtûûra, atî tîngûtiga!” Kwoguo andû acio wa oîrî nîmaathiîcanirie.

**31** Gehazi nîwathiîre mbere yao na akigîrîra mûragi wa Elisha ûthiûrî wa kaana kau, nwatî gatiaruta mûgambo kana koneke takwa kangîriûka. Kwoguo Gehazi nîwacokire rîngî na agîcemania na Elisha na akîmwîra atîrî, “Kaana gatinaûkîra.”

**31**

**32** Rîrîa Elisha aakinyire nyomba, nîwethîre kaana kau kamamîte ûrîrî karî gakuû.

**33** Kwoguo nîwatonyire ndaarî ya nyomba, akîvinga mûrango na akîvoya kûrî Ngai-Mûnene.

**34** Nîwacokire agîtûa ûrîrî na akîmamîra kaana kau kanyua gake kavutîtie kanyua ga ko, metho make mavutîtie metho mako, na njara ciake irî îgûrû rîa njara ciako. Nîwetambarûkirie îgûrû rîako, naguo mwîrî wako ûkîgîa na ûrugarî.

**35** Elisha nîwacokire agîûkîra, agîceracera kûu nyomba, agîcoka agîtûa ûrîrî na agîîtambarûkia îgûrû rîa kaana kau rîngî. Kaana kau nîgaativire maita mûgwanja, na gagîcoka gakîvingûra metho mako.

**36** Elisha nîwetire Gehazi na akîmwîra atîrî, “Îta mûndûmûka ûcio Mûshunemu.” Nake nîwamwîtire. Rîrîa aathiîre varî ke kûu nyomba, Elisha nîwamwîrire atîrî, “Oca mûvîcîguo.”

**37** Nîwegwîthirie vau magûrûrî ma Elisha na akînamîrîria ûthiû wake nthî; nîwacokire agîoca kaana gake na akiuma nja.

**37**

**38** Elisha nîwacokire Giligali rîngî. Nakuo kûu vûrûrirî ûcio kwarî na yûra. Nakîo gîkundi Kîam arathi gîekarîte nthî mbere yake, na wa akîmathomithagia nîwerire ndungata yake atîrî, “Îkîra nyûngû îrîa nene riiko na ûrugîre arathi aya irio.”

**39** Ûmwe wa ndungata icio nîwathiîre na kûu mûgûndarî gûcaria manyenyi. Nîwonire mûthavibu wa kîthaka na agîtua kuuma kûrî guo manyamû meengî mekariî ta maage na akîmakuua na nguo yake. Nîwathiîre namo, akîmatemanga na akîmaruga, atakûmenya nî ndûî.

**40** Ndungata nîcievûrîre arathi acio irio icio marîe. Nwatî rîrîa maacamire irio icio, nîmaakaîre Elisha makîmwîra atîrî, “Ûûi, mûndû wa Ngai, irio ino nî ndûrû!” Na matiavota kûirîa.

**41** Elisha nîwetirie mûtu, akîwîkîra nyûngûrî îo yarî na irio, agîcoka akîra ndungata ciîvûrîre arathi irio marîe. Vîndî îo irio itiarî ndûrû.

**41**

**42** Vîndî îo mûndûmûrûme ûmwe nîwaumire Baali Shalisha avirîrîte Elisha mîgate mîrongo îîrî îrugîtwe na mûtu wa maciaro ma cairi ya mbere mwaka ûcio, na igira cia ngano ikethetwe warîo. Indo icio ciarî nguniarî. Nake Elisha nîwerire ndungata yake înengere arathi marîe.

**43** Nwatî ndungata yake nîyamûririe atîrî, “Irio ino nîikwîgana andû îgana rîmwe?”

**43** Nake Elisha nîwamwîrire atîrî, “Manengere marîe, nîûndû Ngai-Mûnene augîte, atî nîmarîa na matigarie.”

**44** Kwoguo ndungata îo nîyanengere arathi acio irio icio, na onthe nîmaarîre na igîtigara wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte.

# 2Atha 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Naamani nîwavonirue mûrimû mûcûku wa ngothi

**1** Naamani ûrîa warî mûnene wa athigari a mbaara a mûthamaki wa Sîria nîwendetwe na agatîwa mûno nî mwathi wake, nîûndû na njîra yake Ngai-Mûnene nîwavete andû a Sîria vinya wa kûvootana. Aarî mûthigari njamba, nwatî arî mûrwaru mûrimû mûcûku wa ngothi.

**2** Vîndî îmwe andû a Sîria nîmaathiîre gûtavana, na nîmaatavire mwîrîtu ûmwe ûtarî mûkûrû kuuma vûrûrirî wa Isiraeli. Mwîrîtu ûcio nîwatuîkire ndungata ya mûka wa Naamani.

**3** Mûthenya ûmwe mwîrîtu ûcio nîwerire mûndûmûka ûcio mwathi wake atîrî, “Narî kethîrwa mwathi wakwa nwa athiî kûrî mûrathi ûrîa ûtûûraga Samaria! Ûcio nwa amûvonie mûrimû ûcio wake mûcûku wa ngothi.”

**4** Rîrîa Naamani eeguire ûguo, nîwathiîre kûrî mûthamaki wa Sîria na akîmwîra ûrîa mwîrîtu wa kuuma vûrûri wa Isiraeli aaugîte.

**5** Nake mûthamaki wa Sîria nîwerire Namani atîrî, “Thiî wa rîu kûrî mûthamaki wa Isiraeli na ûmûvirîre maarûa îno.”

**5** Kwoguo Naamani nîwaumire kûu na akîthiî na tûcunjî ngiri mîrongo îthatû (30,000) twa sîlûva, tûcunjî ngiri ithathatû (6,000) twa thaavu, na nguo cia gûcenjia maita îkûmi.

**6** Maarûa îrîa aamûvirîrîte yandîkîtwe atîrî, “Maarûa îno yagûkinyîra, menya atî nagûtûmîra ndungata yakwa, Naamani nîguo ûmûvonie mûrimû wake mûcûku wa ngothi.”

**6**

**7** Rîrîa mûthamaki wa Isiraeli aathomire maarûa îo, nîwatûmbirwe nî marakara na agîtembûranga nguo ciake na akiuga atîrî, “Mûthamaki wa Sîria areciria nie nî Ngai ûngîvota kûûraga mûndû na akamûriûkia, nwa nvote kûvonia mûndû ûyû mûrimû wake mûcûku wa ngothi? Roria rîu wone ûrîa arenda twambîrîrie kûnegenania nake!”

**7**

**8** Nwatî rîrîa mûrathi Elisha eegwire atî mûthamaki wa Isiraeli nîatembûrangîte nguo ciake, nîwatûmanire kûrî ke akerwe atîrî, “Ûrakarîtue ûguo nî ndûî? Mwîre aûke kûrî nie wa rîu na nîakûmenya atî gûkû Isiraeli kûrî na mûrathi!”

**8**

**9** Kwoguo Namani nîwathiîre na mbarathi ciake na ikaari ciake cia mbaara na akîrûngama mûromorî wa nyomba ya Elisha.

**10** Elisha nîwatûmire ndungata îthiî îkamwîre athiî akethambîrie rûnjîrî rwa Jorodani maita mûgwanja na mûrimû wake nîûkûvona viû.

**11** Nwatî Naamani nîwarakarire na akîthiî akiugaga atîrî, “Nînîciragia nîaûka arûngame varî nie na amvoere kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wake na ambararie njara ciake îgûrû rîa gûkû ndwarîte na amvonie!

**12** Kinthî nyûnjî cia gwetû Damesiki, Abana na Faripari tî mbaro gûkîra nyûnjî cionthe cia Isiraeli? Kinthî ndingîîthambîrie kuo na ngavonua?”

**12**

**13** Nwatî ndungata ciake nîciathiîre varî ke na ikîmwîra atîrî, “Mwathi wetû, kethîrwa mûrathi nîarakwîrîte wîke ûndû mûnene makîria-î, anga ndûngîka? Rîu ûrarega kwîthambia nîkî nîguo ûthere wata ûguo akwîrîte?”

**14** Kwoguo Namani nîwathiîre rûnjîrî rwa Jorodani. Nîwetovokirie kuo maita mûgwanja, wata ûrîa eerîtwe nî mûrathi Elisha na nîwavonire viû na mwîrî wake ûgîkara ta wa kaana.

**15** Nîwacokire marî na ndungata ciake kûrî mûrathi Elisha na akîra Elisha atîrî, “Rîu nînamenya atî gûkû nthî kuonthe gûtirî ngai îngî tiga Ngai wa Isiraeli. Kwoguo nakûthaitha wamûkîre kîveo kuuma kûrî nie.”

**16** Nwatî Elisha nîwaugire atîrî, “Nevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo, ûrîa ndungatagîra, atî tînyamûkîra kîveo wanarî kîmwe.”

**16** Naamani nîwaringîrîrie Elisha amûkîre kîveo, nwatî Elisha nîwaregire.

**17** Naamani nîwacokire akîra Elisha atîrî, “Ethîrwa tîwamûkîra kîveo gîakwa, nakûthaitha wîtîkîrie mvewe mûthetu ûngîkuuwa nî nyûmbû igîrî nthiî naguo mûciî, nîûndû kuuma rîu kûthiî na mbere ndikaaruta magongoona mengî kana matega ma kûvîvua kûrî ngai îngî tiga Ngai-Mûnene.

**18** Ngai-Mûnene aronjovagîra rîrîa ngaathiîcania na mwathi wakwa hekarûrî ya Rimoni, athiîte kûmîgooca. Nama, Ngai-Mûnene aronjovera!”

**18**

**19** Nake Elisha nîwerire Naamani atîrî, “Thiî na thayû.”

**19** Nwatî rîrîa Naamani aaumire varî Elisha na akîthiî gatîna gatarî karaca,

**20** Gehazi, ndungata ya Elisha nîwaugire atîrî, “Taroria, mwathi wakwa nîwarega kwamûkîra kîrîa Naamani aramûreterete na nîwamûrekereria athiî. Nevîta na Ngai-Mûnene ûrîa ûtûûraga mwoyo, atî nînîmûrûmîrîria na îvenya na mboce kîndû kuuma kûrî ke.”

**21** Kwoguo Gehazi nîwarûmîrîrie Naamani na îvenya. Rîrîa Namani oonire mûndûmûrûme amûkinyîrîrîte na îvenya, nîwaumire gîkaarirî gîake Kîam mbaara nîguo amûtûnge, na nîwamûûririe atîrî, “Nîkwa kûrî na thîna?”

**21**

**22** Nake Gehazi nîwacokirie atîrî, “Gûtirî na thîna. Nwatî mwathi wakwa andûma ngwîre atî kûrî na anake aîrî a gîkundi Kîam arathi maûka wa rîu maumîte vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu, na nakûthaitha ûmave tûcunjî ngiri ithatû twa sîlûva na nguo igîrî cia gwîkagîra mîthenya îrîa mîamûre.”

**22**

**23** Naamani nîwacokerie Gehazi atîrî, “Amûkîra tûcunjî ngiri ithathatû twa sîlûva wîna gîkeno.” Namani nîwamûringîrîrie tûcunjî tûu na agîtwîkîra nguniarî igîrî vamwe na nguo igîrî cia gwîkagîra mîthenya îrîa mîamûre na akîova ngunia icio. Nîwanengerire ndungata igîrî ciake na akîmeera maikuwe na mathiî marî mbere ya Gehazi.

**24** Rîrîa maakinyire kîrîmarî kûrîa Elisha aatûûraga, Gehazi nîwocire ngunia icio cioîrî na agîitonyia nyomba na agîcoka akîra ndungata icio cia Namani icoke; nacio nîciacokire.

**25** Gehazi nîwatonyire nyomba rîngî na Elisha akîmûria atîrî, “Gehazi, wauma kû?”

**25** Nake Gehazi nîwamûcokerie atîrî, “Mwathi wakwa, nie ndungata yaku, gûtirî kûndû nîrathiîte.”

**25**

**26** Nwatî Elisha nîwerire Gehazi atîrî, “Kinthî tûtirarî nawe kîîroho rîrîa mûndûmûrûme aumire gîkaarirî gîake Kîam mbaara na agûtûnga? Kau nîko kararî kavinda ga kwamûkîra mbeca, nguo, mîgûnda ya mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda na ya mîthavibu, ng'ondu na ndegwa wana kana ndungata cia aka na cia arûme?

**27** Kwoguo we, na njiarwa ciaku nî mûnyitwa nî mûrimû ûcio mûcûku wa ngothi wa Namani na mûtûûre naguo tene na tene!”

**27** Nake Gehazi nîwaumire kûrî Elisha arî mûrwaru mûrimû mûcûku wa ngothi, mwîrî wake ûcerûvîte ta îra.

# 2Atha 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îthanwa rîrîa rîarî rîûru nîrîonekire.

## Athigari a mbaara a Sîria nîmaavootirwe

## Îtûûra rîa Samaria nîrîathiûrûrukîrue

**1** Gîkundi Kîam arathi arîa Elisha aatongoragia nîmerire Elisha atîrî, “Taroria, vandû ava tûtûûraga nî vanini mûno!

**2** Twîtîkîrie tûthiî Jorodani tûgateme mîtî nîguo tûtume vandû va gûtûûra.”

**2** Nake Elisha nîwamacokerie atîrî, “Thiîni.”

**2**

**3** Ûmwe wa arathi acio nîwerire Elisha atîrî, “Nakûthaitha wîtîkîre tûthiî nawe tue ndungata ciaku.” Nake nîwetîkîre kûthiî nao.

**4** Kwoguo nîwathiîre nao. Rîrîa maakinyire Jorodani, nîmaambîrîrie gûtema mîtî.

**5** Nwatî vîndî wa îo mûndû ûmwe watemaga mûtî îthanwa rîake nîrîarûkire na rîkîgwa manjîrî. Mûndû ûcio nîwaugîrîrie na akîîra Elisha atîrî, “Ûûi, mwathi wakwa, îthanwa rîu nîkwa rîravoetwe!”

**5**

**6** Elisha nîwaûririe mûndû ûcio atîrî, “Rîagwa va?”

**6** Nake mûndû ûcio nîwonirie Elisha varîa îthanwa rîu rîagwîte. Elisha nîwatemire kamûtî, agîgaikia vau îthanwa rîagwîte na îthanwa rîkîerere manjîrî.

**7** Nîwacokire akîra mûndû ûcio atîrî, “Rîoce.” Nake mûndû ûcio nîwatambûrûkirie njara yake na akîrîoca.

**7**

**8** Vîndî îmwe rîrîa mûthamaki wa Sîria aarûaga na andû a Isiraeli, nîwagîre ndundu na ndungata ciake na akîthuura vandû varîa aambire îgema rîake.

**9** Nwatî Elisha nîwatûmire mûndû athiî kûrî mûthamaki wa Isiraeli akamwîre atîrî, “Îîmenyerere ndûkavîtûkîrîre vandû vau, nîûndû vau nîvo andû a Sîria mathiîte kwîthitha.”

**10** Kwoguo mûthamaki wa Isiraeli nîwatûmanîre athigari ake matikathiî vandû vau Elisha aamwîrîte ûvoro wavo maita meengî nîguo ekarage emenyererete.

**10**

**11** Mûthamaki wa Sîria nîwathînîkire ngoro mûno nîûndû wa ûndû ûcio. Kwoguo nîwetire ndungata ciake na agîciûria atîrî, “Nû gatagatîrî kenyu wî mwena wa mûthamaki wa Isiraeli?”

**11**

**12** Ûmwe wa ndungata ciake nîwaugire atîrî, “Ûûi, mwathi wakwa mûthamaki gûtirî mûndû wanarî ûmwe. Nwatî mûrathi Elisha nîke wîraga mûthamaki wa Isiraeli maûndû marîa waragia ûrî nyombarî îrîa ûmamaga.”

**12**

**13** Mûthamaki nîwaugire atîrî, “Thiîni mûgatuîrie mûmenye varîa arî, nîguo nîmûtûmanîre anyitwe.”

**13** Nake nîwerirwe, atî Elisha aarî Dothani.

**14** Kwoguo mûthamaki wa Sîria nîwatûmire mbarathi kuo, ikaari cia mbaara na athigari eengî a mbaara. Nîmaathiîre ûtukû na makîrigicîria îtûûra rîu.

**15** Rîrîa ndungata ya Elisha aaramûkire kîraûko na akiuma nja, nîwonire athigari a mbaara marî na mbarathi na ikaari cia mbaara marigicîrîtie îtûûra. Ndungata îo nîyacokire kûrî Elisha na îkîûria atîrî, “Ûûi mwathi wakwa! Nîtwîka atîa?”

**15**

**16** Nake Elisha nîwamûcokerie atîrî, “Mûtikamake; nîûndû tûrî engî kûrî o.”

**17** Elisha nîwacokire akîvoya atîrî, “Ûûi Ngai-Mûnene, nakûthaitha ûmûvingûre metho nîguo avote kwona.” Kwoguo Ngai-Mûnene nîwavingûrire metho ma ndungata îo na îkîvota kwona. Nîyonire kîrîma gîcûrîte mbarathi na ikaari cia mbaara irigicîrîtie Elisha.

**17**

**18** Rîrîa andû a Sîria maathiîre kûrûa na Elisha, Elisha nîwavoire Ngai-Mûnene akîmwîra atîrî, “Nakûthaitha ûtûme andû aya matuîke itumumu!” Kwoguo Ngai-Mûnene nîwatûmire andû acio matuîke itumumu wata ûrîa Elisha aavoete.

**19** Elisha nîwacokire akîmeera atîrî, “Îno tîyo njîra, na rîrî tîrîo îtûûra. Nûmîrîrai, na nîngûmûvira kûrî mûndû ûrîa mûracaria.” Nake nîwamavirire Samaria.

**19**

**20** Rîrîa maakinyire Samaria, Elisha nîwavoire Ngai-Mûnene akîmwîra atîrî, “Ûûi Ngai-Mûnene, vingûra andû aya metho nîguo mavote kwona.” Kwoguo Ngai-Mûnene nîwamavingûrire metho, na makîona atî maarî gatagatî ga îtûûra rîa Samaria.

**20**

**21** Rîrîa mûthamaki wa Isiraeli oonire andû a Sîria nîwaûririe Elisha atîrî, “Vava, nîmaûrage? Nîmaûrage?”

**21**

**22** Nake Elisha nîwamûcokerie atîrî, “Naarî ndûkamaûrage, wana mûtikaûrage athigari arîa mûnyitîte. Marûmieni irio na mûmakundie kîndû gîa kûnyua, na mûmarekererie macoke kûrî mûthamaki wao.”

**23** Kwoguo mûthamaki wa Isiraeli nîwamarûthîre kîrugo kînene. Na rîrîa maarîkirie kûrîa na kûnyua, nîwamarekererie na magîcoka kûrî mûthamaki wao. Kuuma vîndî îo andû a Sîria matiacoka kûtharîkîra vûrûri wa Isiraeli rîngî.

**23**

**24** Vuvarî, Benihadadi, mûthamaki wa Sîria nîwatongoririe athigari ake onthe a mbaara na makîthiî makîrigicîria îtûûra rîa Samaria.

**25** Nîkwagîre na yûra înene mûno kûu îtûûrarî rîa Samaria. Benihadadi na athigari ake nîmekarire marigicîrîtie îtûûra rîa Samaria nginya kîongo Kîam mvunda gîkendagua tûcunjî mîrongo înana (80) twa sîlûva nacio ngiramu magana maîrî (200) cia mai ma îcîa ikendua tûcunjî tûtano (5) twa sîlûva.

**25**

**26** Vîndî îrîa mûthamaki wa Isiraeli aavîtûkîrîrîte îgûrû rîa rûthingo rwa îtûûra, mûndûmûka ûmwe nîwamûrîrîre akîmwîraga atîrî, “Ndethia, mwathi wakwa mûthamaki!”

**26**

**27** Nake mûthamaki nîwamwîrire atîrî, “Ethîrwa Ngai-Mûnene tîagûtethia, nie nîngîgûtethia na ndûî? Ndirî na ngano kana ndivei.”

**28** Mûthamaki nîwacokire akîûria mûndûmûka ûcio atîrî, “Nîndûî kîrakûthînia?”

**28** Nake mûndûmûka ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Mûndûmûka ûyû aambîrire atî tûrîe kaana gakwa ga kavîcî ûmûnthî, tûgaacoka tûrîe kaana gake ga kavîcî mûthenya ûcio wîngî.

**29** Kwoguo nîtwarugire kaana gakwa na tûgîkarîa. Naguo mûthenya ûcio wîngî, nînamwîrire arete kaana gake nîguo tûkarîe nwatî aarî mûkathithu!”

**29**

**30** Rîrîa mûthamaki eeguire ûrîa mûndûmûka ûcio aaugire, nîwatembûrangire nguo ciake na marûrû. Vîndî îo nîkwa aavîtûkîte arî îgûrû rîa rûthingo, nao andû nîmaaroririe na makîona ekîrîte nguo cia macakaya rungu rwa nguo ciake.

**31** Mûthamaki nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene arombûraga ethîrwa Elisha tîatinua kîongo ûmûnthî!”

**32** Nîwacokire agîtûma mûnjaama athiî akagîre Elisha.

**32** Vîndî îo Elisha aarî mûciî marî na athuuri arîa maathiîte kûmûcerera. Mbere ya mûnjaama ûrîa mûthamaki aatûmîte akinye, Elisha nîwerire athuuri acio atîrî, “Mûragani nîwatûma mûndû aûke ambûrage! Vîndî îrîa agaakinya gûkû, mûkavinga mûrango na mûtikamwîtîkîrie atonye. Mûthamaki ke mwene akethîrwa amumîte vuva.”

**33** Wa Elisha akîaragîria athuuri acio, mûthamaki nîwakinyire na akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene nîke ûtûmîte tûgîe na thîna îno! Mbetererete Ngai-Mûnene eke ûndû rîngî nîkî?”

# 2Atha 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Athigari a Sîria nîmaathiîre

**1** Nwatî Elisha nîwacokirie atîrî, “Thikîrîria ûrîa Ngai-Mûnene arauga! Rûyû îvinda wata rîîrî, vau kîvingorî gîa Samaria kilo ithatû cia mûtu ûrîa mûvinyu mûno ikendagua shekeli îmwe nacio kilo ithathatû cia cairi ikendagua gacunjî kamwe ga sîlûva.”

**1**

**2** Mûnene ûrîa ûtethagîrîria mûthamaki nîwerire Elisha atîrî, “Ûguo gûtingîvoteka, wana kethîrwa Ngai-Mûnene ke mwene nwa aurithie mbura kuuma îgûrû!”

**2** Nake Elisha nîwacokirie atîrî, “Nîûkeyonera na metho maku ûndû ûcio ûgîkîka, nwatî ndûkaarûma irio icio.”

**2**

**3** Arûme ana arîa mekaraga kîvingorî marî arwaru mûrimû mûcûku wa ngothi nîmeranire atîrî, “Nîtwîkara ava nginya rîrîa tûgaakua nîkî?

**4** Tûngiuga atî tûtonye îtûûrarî, nîtûgaakuîra kuo nî yûra, na twekara ava wanarîo nwa tûgaakua. Kwoguo tûthiîni kûrîa andû a Sîria matûûraga, matûûrage kana marege gûtûûraga.”

**5** Kwoguo nîmaathiîre kûrî na rûkurerema kûrîa andû a Sîria matûûraga; nwatî rîrîa maakinyire kîvingorî Kîamo, mationa mûndû.

**6** Ngai-Mûnene nîwatûmîte athigari a Sîria megue ta mûgambo wa ikaari cia mbaara na ta wa mbarathi, ta mûgambo wa athigari eengî mûno a mbaara, na makîrana atîrî, “Taroria, mûthamaki wa Isiraeli nîakomborete athamaki a Ahiti, na athamaki a Misiri nîguo maûke matûtharîkîre.”

**7** Kwoguo andû a Sîria nîmaaûrire kûrî na rûkurerema nîguo matikaûragwe na nîmaatiganîrie mbarathi ciao na mvunda ciao na magîtiga kûrîa maambîte magema wata ûrîa gwekariî.

**7**

**8** Rîrîa arûme acio ana maarwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi maakinyire kûu kwambîtwe magema, nîmaatonyire îgemarî rîmwe. Nîmaarîre na makînyua na magîkuua sîlûva, thaavu na nguo irîa moonire. Nîmaathiîre nacio na makîithitha. Nîmaacokire rîngî, magîtonya îgemarî rîngî na magîka wata ûguo.

**9** Nîmaacokire makîrana atîrî, “Tûtireka waro! Twîna ûvoro mwaro na tûtiagîrîrwe nî gûkira naguo. Ethîrwa nîtweterera tûkaawaria kîraûko, nama nîtûkaaverithua. Tigani tûthiî wa rîu tûkere andû a nyomba ya mûthamaki ûvoro ûcio.”

**10** Kwoguo nîmaaumire kûrîa andû a Sîria maambîte magema na magîcoka Samaria. Nîmeetire arangîri a kîvingo na makîmeera atîrî, “Tûthiîre kûrîa andû a Sîria mambîte magema na tûtinona kana twîgua wanarî mûndû kuo: Mbarathi na mvunda irarî nthaîke, namo magema mekariî wa ûrîa maatigirwe nî andû a Sîria.”

**10**

**11** Nao arangîri acio a kîvingo nîmaanîrîre ûvoro ûcio na ûkîmenyeka kûrî andû a nyomba ya mûthamaki.

**12** Mûthamaki nîwaramûkire ûtukû na akîra ndungata ciake atîrî, “Nîngûmwîra ûrîa andû a Sîria mavangîte! Nîmaicî atî gûkû kûrî na yûra; kwoguo nîmatigîte kûrîa mambîte magema na makathiî kwîthitha na kûu mîgûndarî magîciria atî nîtûkuma îtûûrarî tûthiî tûgacarie irio, macoke matûnyite na manyite îtûûra.”

**12**

**13** Ndungata îmwe yake nîyaugire atîrî, “Andû a îtûûra rîîrî magaakua wata andû arîa engî onthe a Isiraeli maakwire. Kwoguo tigani tûtûme arûme amwe mathiî na mbarathi ithano cia irîa ndigaru, nîguo makamenye ûrîa gwîkarîte.”

**14** Kwoguo nîmaathuurire arûme amwe, na mûthamaki akîmatûma mathiî na ikaari igîrî cia mbaara nîguo makamenye ûrîa gwekîkîte kûrî athigari a mbaara a Sîria.

**15** Arûme acio nîmaathiîre Jorodani na makîona nguo inyagarûkîte njîrarî na indo ciîngî irîa andû a Sîria maatecaga maûrîte. Ndungata icio nîciacokire rîngî na ikîra mûthamaki ûvoro ûcio.

**16** Andû a Samaria nîmaacokire makîthiî kûrîa andû a Sîria maambîte magema na makîîa indo cia andû a Sîria. Kilo ithatû cia mûtu ûrîa mwaro mûno kana kilo ithathatû cia cairi nîciendagua gacunjî kamwe ga sîlûva, wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte.

**16**

**17** Mûthamaki wa Isiraeli nîwaigîte mûthigari ûrîa wamûtethagîrîria, arî mûrangîri wa kîvingo. Mûthigari ûcio nîwakinyangirwe nî andû na agîkua, wata ûrîa Elisha erîte mûthamaki rîrîa mûthamaki aathiîte kûrî ke.

**18** Elisha nîwerîte mûthamaki, atî mûthenya ûcio wîngî îvinda wata rîu, kilo ithatû cia mûtu ûrîa mwaro mûno kana kilo ithathatû cia cairi ikendagua gacunjî kamwe ga sîlûva kûu Samaria.

**19** Ûndû ûcio nîguo mûnene wa athigari aareganire naguo rîrîa aaugire atîrî, “Ûguo gûtingîvoteka, wana kethîrwa nîkwa Ngai-Mûnene ke mwene angiurithia mbura kuuma îgûrû!” Nake Elisha nîwamwîrîte atîrî, “Ûkeyonera na metho maku ûndû ûcio ûgîkîka, nwatî ndûkaarûma irio icio.”

**20** Ûguo nîguo gwekîkire kûrî mûthigari ûcio watethagîrîria mûthamaki: andû maamûkinyangire arî kîvingorî na agîkua.

# 2Atha 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndûmûka ûrîa Mûshunemu nîwacokire

## Elisha na mûvîcî wa Hadadi, mûthamaki wa Sîria

## Jehoramu, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 21.1-20

## )

## Ahazia, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 22.1-6

## )

**1** Elisha nîwerîte mûndûmûka ûrîa watûûraga Shunemu, ûrîa aariûkîtie mûvîcî atîrî, “Ûkîra mûrî na andû a nyomba yaku na mûthiî kûndû kwîngî, nîûndû Ngai-Mûnene nîagûtûma kûgîe na yûra vûrûrirî îvinda rîa mîaka mûgwanja.”

**2** Kwoguo mûndûmûka ûcio nîwekire wata ûrîa erirwe nî Elisha. Ke, na andû a mûciî wake nîmaathiîre vûrûrirî wa Filisiti na magîtûûra kuo îvinda rîa mîaka mûgwanja.

**2**

**3** Mîaka mûgwanja yathira, mûndûmûka ûcio nîwacokire vûrûrirî wa Isiraeli kuuma vûrûrirî wa Afilisiti, na akîthiî kûria mûthamaki amûcokerie nyomba na mûgûnda wake.

**4** Nîwethîrîrie mûthamaki akîaragia na Gehazi ndungata ya Elisha. Mûthamaki eraga Gehazi atîrî, “Tambîra maûndû monthe manene marîa Elisha ekîte.”

**5** Vîndî wa îo Gehazi eraga mûthamaki ûrîa Elisha aariûkîtie mûndû, wa rîmwe, ng'ina wa kaana karîa kaariûkîtue nîwaûririe mûthamaki amûcokerie nyomba na mûgûnda wake. Nake Gehazi nîwerire mûthamaki atîrî, “Mwathi wakwa mûthamaki ûyû nîke mûndûmûka warî na mûvîcî ûrîa Elisha aariûkirie!”

**6** Mûthamaki nîwaûririe mûndûmûka ûcio ûvoro ûcio; nake mûndûmûka nîwamwîrire wata ûrîa Gehazi aamwîrîte. Kwoguo mûthamaki nîwetire ndungata îmwe yake na akîmîra atîrî, “Cokeria mûndûmûka ûyû indo cionthe irîa ciarî ciake vamwe na irio cionthe cia mîgûnda irîa ciakethetwe îvinda rîa mîaka mûgwanja kuuma rîrîa aaumire vûrûrirî ûyû nginya ûmûnthî.”

**6**

**7** Elisha nîwathiîre Damesiki vîndî îrîa mûvîcî wa Hadadi, mûthamaki wa Sîria aarî mûrwaru. Rîrîa mûthamaki eerirwe atî Elisha aarî kûu,

**8** nîwerire Hazaeli, ndungata yake atîrî, “Oca kîveo ûthiî nakîo kûrî Elisha na ûmwîre ambûrîrie kûrî Ngai-Mûnene kana nîngûvona mûrimû ûyû.”

**9** Kwoguo Hazaeli nîwocire kîveo na akîthiî gûtûnga Elisha. Aathiîre na indo cionthe mbaro cia kuuma Damesiki aikuuîte na mbarathi mîrongo îna (40). Rîrîa Hazaeli aakinyire kûrî Elisha, nîwamwîrire atîrî, “Ndungata yaku, mûvîcî wa Hadadi, mûthamaki wa Sîria andûma mbûke ngûrie kana nîakûvona mûrimû ûcio arwarîte.”

**9**

**10** Elisha nîwacokirie atîrî, “Thiî ûmwîre nîakûvona; nwatî Ngai-Mûnene nîanguûrîrîtie atî nama nîagûkua.”

**11** Elisha nîwaroririe Hazaeli ûthiûrî wake na vinya nginya Hazaeli akîgua nthoni, na wa rîmwe Elisha nîwatumûkire na kîrîro.

**12** Hazaeli nîwaûririe Elisha atîrî, “Mwathi wakwa, ûrarîra nîkî?”

**12** Nake Elisha nîwacokerie Hazaeli atîrî, “Nîûndû nîmbîcî maûndû macûku marîa ûgeeka andû a Isiraeli: nîûkavîvia matûûra mao marîa magitîre, ûûrage anake ao, ûûrage ciana ciao, na nîûgaatarûra nda cia aka a Isiraeli arîa marî mavu.”

**12**

**13** Hazaeli nîwaûririe Elisha atîrî, “Nie mwathi makwa nîrî û, atî nwa mbîke ûndû ûcio mûnene ûguo?”

**13** Nake Elisha nîwacokirie atîrî, “Ngai-Mûnene nîanguûrîrîtie atî nîûgaatuîka mûthamaki wa Sîria.”

**13**

**14** Hazaeli nîwaumire kûrî Elisha na agîcoka rîngî kûrî mwathi wake, na mwathi wake akîmûria atîrî, “Elisha auga atîa?”

**14** Nake Hazaeli nîwamûcokerie atîrî, “Ambîra nama, nîûkûvona.”

**15** Nwatî mûthenya ûcio wîngî, Hazaeli nîwocire mûrengeti, akîûrinda manjîrî na akîovania mûthamaki ûthiû naguo na agîkua.

**15** Hazaeli nîwacokire agîtuîka mûthamaki wa Sîria vuva wa Benihadadi.

**15**

**16** Mwakarî wa gatano Joramu, mûvîcî wa Ahabu arî mûthamaki wa Isiraeli, Jehoramu, mûvîcî wa Jehoshafati nîwatuîkire mûthamaki wa Juda.

**17** Jehoramu aatuîkire mûthamaki aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îthatû na îîrî (32) na aathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka înana (8).

**18** Mûka aarî mwarî wa Ahabu. Kwoguo nîwekire maûndû macûku wata marîa meekagwa nî andû a nyomba ya Ahabu na athamaki a Isiraeli. Nîwevîrie Ngai-Mûnene,

**19** nwatî Ngai-Mûnene ndenda gûcûkangia Juda nîûndû nîwerîrîte ndungata yake Daudi atî njiarwa ciake nîitûûra ciathanaga.

**19**

**20** Vîndî ya ûthamaki wa Jehoramu, andû a Edomu nîmaaregire kwathwa nî mûthamaki wa Juda na nîmaathuurire mûthamaki wao.

**21** Kwoguo Jehoramu na anene ake onthe a ikaari ciake cia mbaara nîmaambîrîrie rûgendo ûtukû na makîthiî Zairi, na makîûraga andû a Edomu arîa maamûthiûrûrûkîrîtie. Nwatî athigari a mbaara a Edomu nîmaaûrire makîthiî kwao mîciî.

**22** Kwoguo andû a Edomu nîmaaregire kwathagwa nî mûthamaki wa Juda nginya ûmûnthî. Îvindarî wa rîu nwarîo andû a îtûûra înene rîa Libuna wanao maareganire na wathani wa Juda.

**22**

**23** Maûndû mau mengî monthe marîa Jehoramu eekire mandîkîtwe îvukuurî rîa maûndû ma tene ma Athamaki a Juda.

**24** Kwoguo Jehoramu nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî cia methe make kûu îtûûrarî rîrîa înene rîa Daudi; nake Ahazia, mûvîcî nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**24**

**25** Mwakarî wa îkûmi na îîrî Joramu, mûvîcî wa Ahabu arî mûthamaki wa Isiraeli, Ahazia, mûvîcî wa Jehoramu nîwatuîkire mûthamaki wa Juda.

**26** Ahazia aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îîrî (22) rîrîa aatuîkire mûthamaki, na aathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mwaka ûmwe. Ng'ina eetagwa Athalia, ûrîa warî ûcûwe wa Omuri, mûthamaki wa Isiraeli.

**27** Ahazia aarî mûthoniwe wa mûciî wa Ahabu na nîwekire maûndû marîa mekagwa nî andû a nyomba ya Ahabu. Kwoguo Ahazia nîwevîrie Ngai-Mûnene wata ûrîa andû a nyomba ya Ahabu meekire.

**27**

**28** Mûthamaki Ahazia nîmaaûnganire na mûthamaki Joramu na makîthiî kûrûa na mûthamaki Hazaeli wa Sîria. Mbaara îo yarûîrwe Ramothu kûu Gileadi, na Joramu nîwativirue nî andû a Sîria.

**29** Mûthamaki Joramu nîwacokire îtûûrarî înene rîa Jezireeeli nîguo akavorere ironda kuo, nake Ahazia mûvîcî wa Jehoramu mûthamaki wa Juda nîwathiîre Jezireli kûmûcerera nîûndû aarî mûrwaru.

# 2Atha 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jehu nîwetîrîrue maguta atuîke mûthamaki wa Isiraeli

## Joramu, mûthamaki wa Isiraeli nîwaûragirwe

## Ahazia, mûthamaki wa Juda nîwaûragirwe.

## Kûragwa kwa Jezebeli

**1** Mûrathi Elisha nîwacokire agîta ûmwe wa gîkundi Kîam arathi na akîmwîra atîrî, “Îîvarîrie na woce mûcuva ûyû wa maguta na ûthiî Ramothu kûu Gileadi.

**2** Wakinya kuo, ûgaacaria Jehu, mûvîcî wa Jehoshafati. Jehoshafati aarî mûvîcî wa Nimushi. Wamwona ûmûrute kûrî arata ake na mûthiî nake kanyombarî ka ndaarî.

**3** Ûcoke woce mûcuva ûyû wa maguta na ûmwîtîrie mo kîongorî gîake, na ûmwîre Ngai-Mûnene arauga atî, nîwagwîtîrîria maguta ûtuîke mûthamaki wa Isiraeli: Ûcoke ume kuo na ûûre na îvenya wata ûrîa ûngîvota.”

**3**

**4** Kwoguo mûrathi ûcio mwîthî nîwathiîre Ramothu kûu Gileadi,

**5** na akîthîra anene a athigari macemanîtie. Nîwaugire atîrî, “Mûnene, nîrî na ndûmîrîri yaku.”

**5** Nake Jehu nîwamûririe atîrî, “Gatagatîrî getû tuonthe-î, ûrarîria ûrîkû?”

**5** Nake mûrathi nîwamûcokerie atîrî, “Nîwe mûnene nîrarîria.”

**6** Andû acio oîrî nîmaacokire magîtonya nyomba, na mûrathi ûcio agîtîrîria Jehu maguta kîongorî gîake na akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli arauga atî, ‘Nagwîtîrîria maguta ûtuîke mûthamaki wa andû akwa a Isiraeli.

**7** Nîûkaûraga andû a nyomba ya mwathi waku, Ahabu nîguo nîîrîvîrîrie nthakame îrîa Jezebeli eetûrûrire ya arathi ndungata ciakwa, vamwe na ya ndungata irîa ciîngî ciakwa cionthe.

**8** Andû onthe a nyomba ya Ahabu nwanginya magaakua; na nîngaaûraga arûme onthe a nyomba yake, arîa ngombo na arîa matarî ngombo.

**9** Ngeka andû a nyomba ya Ahabu ta ûrîa nekire andû a nyomba ya mûthamaki Jeroboamu, mûvîcî wa Nefati, na andû a nyomba ya mûthamaki Baasha, mûvîcî wa Ahija.

**10** Jezebeli ndakaathikwa; kimba gîake gîkaarîrwa vûrûrirî wa Jezireeli nî ngui.’ ” Rîrîa mûrathi aarîkîrîrie kuga ûguo, nîwarugûrire mûrango akiuma nyomba na akîûra na îvenya.

**10**

**11** Rîrîa Jehu aacokire kûrî anene acio engî, anene acio nîmaamûririe atîrî, “Maûndû monthe nî maro? Mûndû ûcio wa ngoma araûkîte kûrî we nîkî?”

**11** Nake Jehu nîwamacokerie atîrî, “Mue nîmwîcî mûndû ûcio na nîmwîcî ûrîa aragia.”

**11**

**12** Nao nîmaacokirie atîrî, “Naarî tûtiîcî! Twîre ûrîa akwîra!”

**12** Nake Jehu nîwamerire mûrathi ûcio ambîra atîrî, “Ngai-Mûnene augîte, ‘Nagwîtîrîria maguta ûtuîke mûthamaki wa Isiraeli.’ ”

**12**

**13** Wa rîmwe anene acio nîmaarutire nguo ciao na magîciara nthî nîguo Jehu akinye îgûrû rîacio. Nîmaacokire makîvuva tûrumbeta na makiugîrîria atîrî, “Jehu nîke Mûthamaki!”

**13**

**14** Jehu nîwacokire akîvanga ûrîa akûragithia mûthamaki Joramu. (Vîndî îo, Joramu vamwe na anene acio engî onthe maarangîrîte îtûûra rîa Ramothu kûu Gileadi nîûndû wa Hazaeli, mûthamaki wa Sîria;

**15** nwatî mûthamaki Joramu nîwacokete Jezireeli nîguo akavorere ironda kuo irîa aativîrîtue mbaararî kûu Ramothu rîrîa maarûaga na Hazaeli, mûthamaki wa Sîria.) Kwoguo Jehu nîwerire anene acio engî atîrî, “Ethîrwa nîmwetîkania nanie, mûtikareke wanarî mûndû ûmwe auma gûkû Ramothu athiî kwîra andû a Jezireeli ûvoro ûcio.”

**16** Jehu nîwacokire agîtwa gîkaari gîake na akîthiî Jezireeli kûrîa Joramu aanogokete, nake Ahazia mûthamaki wa Juda nîwathiîte kuo kûmûcerera.

**16**

**17** Rîrîa mûrangîri wa îtûûra aarûngamîte îgûrû rîa nyomba ndaca na îgûrû kûu Jezireeli, nîwonire Jehu na gîkundi Kîam andû ake maûkîte na akiuga atîrî, “Nînîrona andû maûkîte!”

**17** Nake Joramu nîwaugire atîrî, “Tûma mûndû ûmwe ûrîa ûthiîcaga atûîte mbarathi athiî agatuîrie amenye kana maûkîte na thayû.”

**17**

**18** Kwoguo mûndû ûmwe nîwatûîre mbarathi na akîthiî gûtûnga Jehu na akîmûria atîrî, “Mûthamaki nîarenda kûmenya kana ûkîte na thayû.”

**18** Nake Jehu nîwamûcokerie atîrî, “Ûcio tî wîra waku. Coka vuva wakwa na ûnûmîrîre!”

**18** Mûrangîri wa îtûûra nîwaugire atîrî, “Mûnjaama nîwakinya kûrî o, nwatî ndaracoka.”

**19** Joramu nîwatûmire mûnjaama wa kaîrî athiî kûrî Jehu na gîkundi Kîam andû ake na akîmûria atîrî, “Mûthamaki arenda kûmenya kana ûkîte na thayû.” Nake Jehu nîwamûcokerie atîrî, “Ûcio tî wîra waku. Coka vuva wakwa na ûnûmîrîre.”

**19**

**20** Mûrangîri wa îtûûra nîwaugire rîngî atîrî, “Mûnjaama nîwakinya kûrî o, nwatî ndaracoka. Nake mûtongoria wa gîkundi agîtwarithîtie na îvenya ta ûrîa Jehu, mûvîcî wa Nimushi atwarithagia.”

**20**

**21** Joramu, mûthamaki wa Isiraeli nîwaugire atîrî, “Mvarîrîriai gîkaari gîakwa.” Nakîo nîkîavarîrîrue. Joramu na Ahazia, mûthamaki wa Juda nîmaatwîre wa mûndû gîkaarirî gîake na makîthiî gûtûnga Jehu. Nîmaacemanirie nake mûgûndarî ûrîa warî wa Nabothi, Mûjezireeli.

**22** Rîrîa Joramu oonire Jehu, nîwamûririe atîrî, “Ûkîte na thayû?”

**22** Nake Jehu nîwamûcokerie atîrî “Kûngîthîrwa kwî na thayû atîa rîrîa ûragûri na ûvoi wa ngai cia mîvuanano irîa ciaretirwe nî nyûkwe, Jezebeli ciîngîvîte ûguo?”

**22**

**23** Joramu nîwacokire akîgarûra gîkaari gîake, akîûra na akîra Ahazia atîrî, “Kûu nî kûgarûra thirikari!”

**24** Jehu nîwagucirie ûta na vinya wake wonthe na akîratha Joramu na mûguî gatagatîrî ga ituro ciake na ûkîmunda ngoro na Jehu nîwagwîre agîkua arî kûu gîkaarirî gîake.

**25** Jehu nîwerire Bidikari mûrangîri wake atîrî, “Oca kimba gîake ûthiî ûgikie mûgûndarî wa Nabothi, Mûjezireeli. Ririkana rîrîa we nanie twathiîte vamwe tûtwîte mbarathi tûrî vuva wa îthe Ahabu, Ngai-Mûnene nîwaugire îgûrû rîgiî Ahabu atî,

**26** ‘Nama îgoro nînîronire kimba Kîam Nabothi wana ciimba cia anake ake. Ngaakûûragîra mûgûndarî wa ûyû nîguo nîîrîvîrîrie.’ Kwoguo Jehu nîwerire mûrangîri wake atîrî ‘Oca kimba gîake ûthiî ûgikie mûgûndarî wa Nabothi, wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugire.’ ”

**26**

**27** Rîrîa Ahazia, mûthamaki wa Juda oonire ûguo, nîwaûrire erekerete mwena wa Bethi Hagani. Jehu nîwamûrûmîrîrie na akîra andû ake mamûûrage. Nao nîmaamûrathire arî gîkaarirî gîake Kîam mbaara athiîte Guri arî vakuvî na îtûûra rîa Ibuleamu. Nwatî nîwaûrîre Megido, îtûûra rînene na agîkuîra kuo.

**28** Ndungata ciake nîciakuuire mwîrî wake ûrî gîkaarirî Kîam mbaara ûkîvirwa Jerusalemu. Nîciaûthikire mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki îtûûrarî rînene rîa Daudi.

**28**

**29** Ahazia nîwatuîkire mûthamaki wa Juda mwakarî wa îkûmi na ûmwe Joramu mûvîcî wa Ahabu arî mûthamaki wa Isiraeli.

**29**

**30** Rîrîa Jehu aakinyire Jezireeli, Jezebeli nîwegwire ûvoro ûcio. Nîwegemirie metho make, akîrûtha njuîrî ciake waro, akîthiî ndiricarî na akîrorereria na kûu vûrûrirî.

**31** Rîrîa Jehu aatonyire kîvingorî, Jezebeli nîwaûririe atîrî, “Zimuri, we ûraûragire mwathi waku ûkîte na thayû?”

**31**

**32** Jehu nîwarorererie ndiricarî na akîûria atîrî, “Nîûrîkû ûrî mwena wakwa? Nîûrîkû?” Ngaramba ithatû cia mûthamaki nîciamûrorererie ndiricarî.

**33** Nake Jehu nîwamerire atîrî, “Mûvarûkieni nthî!” Kwoguo ndungata icio nîciavarûkirie Jezebeli nthî; nayo nthakame îmwe ya Jezebeli nîyaminjûkîre rûthingo, nayo îo îngî îkîminjûkîra mbarathi. Jehu nîwakinyangire mwîrî wa Jezebeli na mbarathi ciake na gîkaari gîake Kîam mbarathi.

**34** Nîwatonyire nyomba ya ûthamaki akîrîa na akînyua. Nîwacokire akiuga atîrî, “Ocani mûndûmûka ûyû mûrume na mûmûthike, nîûndû nî mwarî wa mûthamaki.”

**35** Nwatî arûme arîa maathiîre kûmûthika matiethîra mwîrî wake wonthe tiga îvîndî rîake rîa kîongo, mavîndî ma magûrû na ma njara.

**36** Rîrîa arûme acio maacokire kûrî Jehu na makîmwîra ûvoro ûcio, Jehu nîwaugire atîrî, “Ûguo nîguo Ngai-Mûnene aaugîte nîgûgeekîka, rîrîa aaririe na njîra ya ndungata yake Elija Mûtishibi atî; ‘Ngui nîikaarîa mwîrî wa Jezebeli;

**37** nakîo kimba gîake gîkaanyagarûka ta mai mûgûndarî kûu vûrûrirî wa Jezireeli, na gûtirî mûndû ûkaavota gûkîmenya’ ”

# 2Atha 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa cia Ahabu nîciaûragirwe

## Andû a nyomba ya mûthamaki Ahazia nîmaaûragirwe

## Andû onthe a nyomba ya Ahabu arîa maatigarîte nîmaaûragirwe.

## Andû arîa maagoocaga Baali nîmaaûragirwe

## Gûkua kwa Jehu

**1** Ahabu aarî na anake mîrongo mûgwanja (70) arîa maatûûraga Samaria. Kwoguo Jehu nîwandîkire maarûa na agîitûma kûrî atongoria a îtûûra rînene rîa Samaria, kûrî atongoria a mîvîrîga, na kûrî andû arîa maamenyagîrîra anake a Ahabu. Maarûa îo yandîkîtwe atîrî,

**2** “Gatagatîrî kenyu mûrî na anake a mûthamaki, na mûrî na ikaari cia mbaara na mbarathi, vamwe na matûûra marîa mairigîre wana indo cia mbaara; vîndî îrîa mûkaanyita maarûa îno,

**3** mûkaathuura mwanake ûrîa mwaro na ûrî na ûvoti gûkîra arîa engî onthe gatagatîrî ka anake a mûthamaki, na mûmwîkarîrie gîtî Kîam ûthamaki Kîam îthe; mûcoke mûrûîrîre nyomba yake.”

**3**

**4** Nwatî atongoria a Samaria nîmaamakire mûno na makiuga atîrî, “Ta roria, mûthamaki Joramu na mûthamaki Ahazia nîmaaremirwe nî kûregana na Jehu; nwa tue tûngîvota kûregana nake?”

**5** Kwoguo mûmenyereri wa nyomba ya mûthamaki, atongoria a îtûûra rînene rîa Samaria, atongoria a mîvîrîga na andû arîa maamenyagîrîra anake a Ahabu nîmaatûmanire kûrî Jehu na makiuga atîrî, “Tue tûrî ndungata ciaku, na nîtwîvarîrîtie gwîka maûndû monthe marîa ûgûtwîra twîke. Nwatî tî tîtûthuura mûndû wanarî ûmwe atuîke mûthamaki. We îka wa ûrîa ûrona kwagîrîrîte.”

**5**

**6** Jehu nîwacokire akîmandîkîra maarûa ya kaîrî akîmeera atîrî, “Ethîrwa nîmûnyitîte mbaru, na nî mwîvarîrîtie kûmbathîkîra, mûkaandetere atongoria a njiarwa cia mwathi wenyu gûkû Jezireeli rûyû îthaa wata rîîrî. ”

**6** Vîndî îo anake mîrongo mûgwanja (70) a mûthamaki Ahabu maatûûraga kwa atongoria a îtûûra rînene rîa Samaria arîa maamareraga.

**7** Kwoguo rîrîa maanyitire maarûa îo, nîmaanyitire anake onthe mîrongo mûgwanja a mûthamaki Ahabu na makîmaûraga. Nîmeekîrire ciongo ciao ikavurî na makîvirîra Jehu kûu Jezireeli.

**7**

**8** Rîrîa mûnjaama aakinyire na akîmwîra atî nîmaretete ciongo cia ciana cia mûthamaki, Jehu nîwaugire atîrî, “Igani ciongo icio irî irûndo igîrî vau nthî kîvingorî Kîam gûtonya îtûûrarî na mûtige ciîkare vo nginya kîraûko.”

**9** Kîraûko gwakîa, Jehu nîwaumire na akîthiî kîvingorî gîa îtûûra. Nîwarûngamire mbere ya andû onthe arîa maarî vo na akiuga atîrî, “Mue mûtirî na mavîtia. Nie nînie naavangire ûrîa ngûregana na mwathi wakwa, na ngîmûraga. Nwatî nû waûragire aya onthe?

**10** Ûguo nî kwonania atî maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aaririe megiî njiarwa cia Ahabu nîmavingu. Ngai-Mûnene ekîte ûrîa aaugire na njîra ya ndungata yake Elija.”

**11** Kwoguo Jehu nîwaûragire andû acio engî onthe a nyomba ya Ahabu arîa maatûûraga Jezireeli, vamwe na ndungata ciake cionthe, arata ake a vakuvî na athînjîri-Ngai. Gûtirî wanarî ûmwe wao watigarire arî mwoyo.

**11**

**12** Jehu nîwacokire akiuma Jezireeli na akîthiî Samaria. Arî njîrarî, vandû vetagwa, “Varîa arîthi mambaga magema,”

**13** nîwacemanirie na andû a Nyomba ya Ahazia, mûthamaki wa Juda ûrîa waûragirwe na akîmaûria atîrî, “Mue mûrî a?”

**13** Andû a nyomba ya Ahazia nîmaacokirie atîrî, “Tue tûrî andû a nyomba ya Ahazia na tûthiîte gûkethia andû a nyomba ya mûthamaki vamwe na ciana cia Jezebeli, mûka wa mûthamaki.”

**14** Nake Jehu nîwathire ndungata ciake atîrî, “Manyiteni marî mwoyo!” Nacio ndungata ciake nîciamanyitire na akîmaûragîra vakuvî na kîthima Kîam “Varîa arîthi mambaga magema.” Onthe maarî andû mîrongo îna na îrî (42), na gûtirî wanarî ûmwe watigarire arî mwoyo.

**14**

**15** Jehu nîwambîrîre rûgendo rîngî, na arî njîrarî, nîwacemanirie na Jehonadabu mûvîcî wa Rekabu. Jehu nîwamûkethirie na akîmûria atîrî, “Wîna meciria ta makwa? Nîûkûnyita mbaru?”

**15** Nake Jehonadabu nîwacokirie atîrî, “Îî, nîngûkûnyita mbaru.”

**15** Jehu nîwacokire akîmwîra atîrî, “Ethîrwa nî guo, rete njara yaku.” Nîmaagwatanire njara na Jehu akîmûtethereria gûtwa gîkaarirî Kîam mbarathi.

**16** Jehu nîwerire Jehonadabu atîrî, “Ûka tûthiî nawe nîguo ûkeyonere ûrîa nîîrutîrîte gûtungatîra Ngai-Mûnene.” Kwoguo nîmaathiîre Samaria marî gîkaarirî kîmwe.

**17** Rîrîa maakinyire Samaria, Jehu nîwaûragire andû onthe a nyomba ya Ahabu arîa maatigarîte. Eekire ûguo wata ûrîa Ngai-Mûnene aarîtie na njîra ya Elija.

**17**

**18** Jehu nîwerire andû onthe a Samaria maûngane vamwe na akîmeera atîrî, “Mûthamaki Ahabu aatungatîre Baali vanini, nwatî nie nînîmîtungatîra makîria.

**19** Kwoguo mbîtîrani arathi onthe a Baali, andû onthe arîa mamîgoocaga, na athînjîri-Ngai a yo onthe; na mûtigatige wanarî ûmwe, nîûndû nînîrenda kûrutîra Baali îgongoona rînene mûno, na mûndû ûrîa ûtagûûka nîkwa akaûragwa.” (Jehu eekire ûguo na wara nîguo aûrage andû onthe arîa magoocaga Baali.)

**20** Jehu nîwacokire akîathana atîrî, “Menyithaniani mûthenya wa kûgooca Baali!” Nao nîmaamenyithanirie ûndû ûcio.

**21** Jehu nîwatûmanire vûrûrirî wonthe wa Isiraeli, nîguo andû onthe arîa magoocaga Baali maûke. Gûtirî wanarî ûmwe watîrire. Onthe nîmaatonyire hekarûrî ya Baali na magîcûra kuo taka.

**22** Jehu nîwacokire akîra mûthînjîri-Ngai ûrîa wamenyagîrîra nguo irîa nyamûre atîrî, “Ruta nguo icio nyamûre na ûnengere andû onthe arîa maûkire kûgooca Baali.” Kwoguo nîwarutire nguo icio nyamûre na akînengera andû acio maagoocaga Baali.

**23** Jehu nîwatonyire hekarûrî ya Baali marî na Jehonadabu mûvîcî wa Rekabu na akîra andû acio magoocaga Baali atîrî, “Roraniani mwone atî gûtirî ndungata ya Ngai-Mûnene gatagatîrî kenyu tiga agooci a Baali onga.”

**24** Jehu na Jehonadabu nîmaacokire magîtonya ndaarî kûrutîra Baali magongoona na matega ma kûvîvua. Vîndî îo, Jehu aaigîte arûme mîrongo înana (80) nja ya hekarû na akamatha atîrî, “Mûkaaûraga andû aya onthe, na mûndû ûrîa ûkarekereria wanarî ûmwe wao aûre nîkwa akaûragwa!”

**24**

**25** Kwoguo rîrîa Jehu aarîkirie kûruta matega, nîwerire arangîri na anene atîrî, “Tonyani mûmaûrage onthe, na mûtikarekererie wanarî ûmwe aûre!” Nao nîmaatonyire makîmaûraga na magikia mîîrî yao nja ya hekarû. Nîmaacokire magîtonya vandû varîa vatheru va hekarû ya Baali

**26** na makîruta gîtugî Kîammûre kîrîa Kîamrî mûvuanano wa Ashera na magîkîvîvia.

**27** Kwoguo nîmaacûkangirie gîtugî Kîammûre Kîam Baali vamwe na hekarû, na magîtua hekarû îo kîoro, na ûguo nîguo îtûûraga nginya ûmûnthî.

**27**

**28** Ûguo nîguo Jehu aathiririe ûgooci wa Baali kûu Isiraeli.

**29** Nwatî Jehu nîwekire wîvia wata ûrîa wekirwe nî Jeroboamu, mûvîcî wa Nefati, ûrîa watûmire andû a Isiraeli mevie na njîra ya gûtûma magooce mîvuanano ya tûcaû twa thaavu îrîa yarî Betheli na Dani.

**30** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Jehu atîrî, “Nîwîkîte njiarwa cia Ahabu maûndû monthe marîa nendaga wîke, kwoguo nînakwîrîra atî, njiarwa ciaku nginya rûciaro rwa kana nî mageekarîra gîtî Kîam ûthamaki kûu Isiraeli.”

**31** Nwatî Jehu ndaathîkîra watho wa Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli na ngoro yake yonthe. Vandû va ûguo, nîwekire wîvia ta ûrîa wekirwe nî Jeroboamu, ûrîa watûmire andû a Isiraeli mevie.

**31**

**32** Vîndî îo Ngai-Mûnene nîwambîrîre kûnyivanyivia vûrûri wa Isiraeli. Hazaeli, mûthamaki wa Sîria nîwavootire vûrûri wonthe wa Isiraeli

**33** kuuma mwena wa îrathîro wa Rûnjî rwa Jorodani, vûrûri wonthe wa Gileadi, vûrûri wa andû a Gadi, Reubeni, Manase, na kuuma Aroeri îrîa îrî Kîamndarî Kîam Arinoni kûu vûrûrirî wa Gileadi na Bashani.

**33**

**34** Maûndû marîa mengî monthe marîa Jehu eekire vamwe na ciîko ciake cia ûcamba nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Isiraeli.

**35** Jehu nîwakwire na akîthikwa Samaria, nake mûvîcî Jehoahazi agîtuîka mûthamaki vuva wake.

**36** Jehu aathanîte kûu Isiraeli arî Samaria îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na înana (28).

# 2Atha 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Athalia, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 22.10—23.15

## )

## Maûndû marîa Jehoiada aagarûrire.

## (

## 2Maû 23.16-21

## )

**1** Rîrîa mûthamaki mûndûmûka Athalia, ng'ina wa Ahazia aamenyire atî mûvîcî nîwaûragwa, nîwathanire andû onthe a nyomba ya mûthamaki maûragwe.

**2** Nwatî Jehosheba, mwarî wa mûthamaki Joramu nîwocire Joashi, mûvîcî wa Ahazi na nthitho kuuma gatagatîrî ka anake a mûthamaki arîa maarî vakuvî kûragwa. Nîwamûthithire nyombarî ya kûmama marî na mûndû ûrîa wamûtungataga. Jehosheba aarî mwarwang'ina na Ahazia. Ûguo nîguo Jehosheba aathithire Joashi nîguo Athalia ndakamwone amûûraga.

**3** Jehosheba eekarire na kamwana kau akathithîte hekarûrî îvinda rîa mîaka îtandatû. Vîndî îo Athalia nîke wathanaga vûrûrirî ûcio.

**3**

**4** Nwatî mwakarî wa mûgwanja, Jehoiada nîwatûmanîre anene a athigari arîa maagitagîra mûthamaki wana arangîri a mûciî wa mûthamaki, na akiuga mathiî kûrî ke hekarûrî. Nîwarûthire kîrîkanîro nao na akîmevîtithia marî kûu hekarûrî, agîcoka akîmonia Joashi, mûvîcî wa mûthamaki Ahazia.

**5** Nîwacokire akîathana atîrî, “Gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam andû enyu arîa marutaga wîra mûthenya wa thavatû nwanginya marangagîre mûciî wa mûthamaki mûndûmûka;

**6** nakîo gîcunjî kîu kîngî kîmwe Kîam ithatû kîrî kîvingorî gîa Suri, na kîu kîngî Kîam ithatû kîrî kîvingorî kîrîa kîrî vuva wa arangîri.

**7** Ikundi igîrî cia andû arîa matarutaga wîra mûthenya wa thavatû makaarangagîra hekarû makîrangîra mûthamaki mûndûmûka.

**8** Mûkaarangagîra mûthamaki, wa mûndû agwatîte rûviû rwake na njara na mûthiîcage nake kûrîa kuonthe akaathiîcaga. Mûndû wa wonthe ûgaakuvîvîria varîa mûrî nwanginya akaaûragwa.”

**8**

**9** Anene a athigari nîmeekire wata ûrîa mûthînjîri-Ngai Jehoiada amaathire na nîmaamûvirîre andû ao: arîa maarutaga wîra mûthenya wa thavatû na arîa mataarutaga wîra mûthenya wa thavatû.

**10** Mûthînjîri-Ngai Jehoiada nîwavere anene acio a athigari matumû na ngo irîa ciarî cia mûthamaki Daudi, na ciaigîtwe hekarûrî.

**11** Arangîri nîmaarûngamire mathiîûrûrûkîrîtie metha ya kîgongoona na hekarû wa mûndû anyitîte îtumû rîake na njara makîrangîra mûthamaki.

**12** Jehoiada nîwacokire akîruta Joashi, mûvîcî wa mûthamaki nja na akîmwîkîra nthûmbî kîongo na akîmûnengera mawatho ma kûrûmîrîrwa nî mûthamaki. Joashi nîwacokire agîtîrîrua maguta na agîtuîka mûthamaki. Andû nîmaaringaringire mvî ciao na makiugîrîria atîrî, “Ûrotûûratûûra mûthamaki!”

**12**

**13** Rîrîa Athalia eegwire ûrîa arangîri na andû maanegenaga, nîwathiîre hekarûrî kûrîa andû maaûnganîte.

**14** Nîwaroririe na akîona mûthamaki mûcerû arûngamîte vakuvî na gîtugî vau mûromorî wa hekarû, kûringana na mûtugo. Nao anene a athigari na andû arîa maavuvaga tûrumbeta maarî vakuvî na mûthamaki nao andû onthe makiugagîrîria nî gîkeno makîvuvaga tûrumbeta. Athalia nîwatembûrangire nguo ciake na marûrû na akiugîrîria atîrî, “Gûkû nî kûregana na mûthamaki! Gûkû nî kûregana na mûthamaki!”

**14**

**15** Mûthînjîri-Ngai Jehoiada ndeendaga Athalia aûragîrwe hekarûrî. Kwoguo nîwathire anene a athigari atîrî, “Mûruteni nja na mûmwige gatagatî ka mîvari ya athigari na mûrage mûndû wa wonthe ûkûgeria kûmûvonokia.”

**16** Kwoguo nîmaamûnyitire na makîmûtonyereria varîa vetagwa Kîvingo Kîam Mbarathi makîmûvira nyombarî ya mûthamaki na makîmûragîra kuo.

**16**

**17** Mûthînjîri-Ngai Jehoiada nîwatûmire mûthamaki Joashi na andû marûthe kîrîkanîro na Ngai-Mûnene atî makethagîrwa marî andû a Ngai-Mûnene. Nîwacokire akîrûtha kîrîkanîro na mûthamaki na andû.

**18** Andû onthe nîmaacokire makîthiî hekarûrî na makîmîomora. Nîmoomomorire metha cia magongoona, mîvuanano, makîûragîra Matani, mûthînjîri-Ngai wa Baali vau mbere ya metha cia magongoona.

**18** Mûthînjîri-Ngai Jehoiada nîwaugire arangîri mathiî makarangîre hekarû.

**19** Nîwathiîre na anene a athigari, arangîri a mûthamaki, na arangîri a mûciî wa mûthamaki na nîmaaumagaririe mûthamaki kuuma hekarûrî makîvîtûkîrîra vandû varîa vetagwa kîvingorî Kîam Arangîri na akîthiî agîkarîra gîtî gîake Kîam ûthamaki.

**20** Kwoguo andû onthe nîmecûrirwe nî gîkeno, narîo îtûûra rîkîvoorera nîûndû Athalia nîwaûragîrîtwe nyombarî ya mûthamaki.

**20**

**21** Joashi aatuîkire mûthamaki wa Juda arî na ûkûrû wa mîaka mûgwanja (7).

# 2Atha 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Joashi, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 24.1-16

## )

**1** Mwakarî wa mûgwanja Jehu arî mûthamaki wa Isiraeli, Joashi nîwatuîkire mûthamaki wa Juda, na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îna (40). Ng'ina wa Joashi eetagwa Zibia kuuma îtûûra rînene rîa Beerisheba.

**2** Joashi nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene ûtûûrorî wake wonthe, nîûndû nîwataaragwa nî mûthînjîri-Ngai Jehoiada.

**3** Kûnarî ûguo, kûndû kûrîa gûtûgîru kwagoocagîrwa gûtiacûkangua, na andû nîmaathiîre na mbere kûrutîra magongoona kuo.

**3**

**4** Joashi nîwerire athînjîri-Ngai atîrî, “Ocanagiani mbeca cionthe irîa ikaretagwa hekarûrî. Nacio nî: mbeca irîa ciumanaga na kwendia indo irîa nyamûre, mbeca irîa mûndû eranîrîte, mbeca cia gwîtara, na mbeca irîa irutagwa nî mûndû na njîra ya kwîyendera.

**5** Wa mûthînjîri-Ngai akaamenyagîrîra mbeca irîa ikarutagwa nî andû arîa atungataga, na mbeca icio igaatûmagîrwa gûtuma rîngî hekarû kûrîa gûkwoneka kûrî na vata wa gûtumwa.”

**5**

**6** Nwatî mwakarî wa mîrongo îîrî na îthatû (23) Joashi arî mûthamaki, athînjîri-Ngai matiatûmîte andû macoke hekarûrî.

**7** Kwoguo, mûthamaki Joashi nîwetire mûthînjîri-Ngai Jehoiada na athînjîri-Ngai acio engî na akîmaûria atîrî, “Mûrarega gûtuma hekarû rîngî kûrîa kûtharûku nîkî? Kuuma rîu kûthiî na mbere, tîkwa mûkaaigaga mbeca irîa mûgoocanagia. Mûkaainenganagîra nîguo itûmagîrwe gûtuma rîngî hekarû kûrîa kûtharûku.”

**8** Kwoguo athînjîri-Ngai nîmeetîkîrire atî matigoocania mbeca rîngî na magîtîkia atî matigaatuma rîngî hekarû kûrîa kûtharûku.

**8**

**9** Mûthînjîri-Ngai Jehoiada nîwacokire agîoca kathandûkû, agîtûra îrima gîkunîkorî gîa ko na agîkaiga vakuvî na metha ya kîgongoona, mwena wa ûrîo mûndû agîtonya hekarûrî. Nao athînjîri-Ngai arîa maarangîrîte mûrango wa hekarû nîmeekîrire kathandûkûrî kau mbeca cionthe irîa ciaviragwa hekarûrî.

**10** Rîrîa rîonthe mona, atî kûrî na mbeca nyîngî kathandûkûrî kau, karani wa mûthamaki marî na Mûthînjîri-Ngai mûnene nîmaathiîcaga magatara mbeca icio ciaumaga hekarûrî na magaciova magaciîkîra mîvukorî.

**11** Marîkia gûitara, nîmaainenganagîra kûrî andû arîa maarûngamagîrîra wîra ûrîa warutagwa hekarûrî. Nao andû acio nîmaacokaga makarîva andû arîa maarutaga wîra wa mbaû, atumi arîa maarutaga wîra hekarûrî,

**12** andû arîa maarutaga wîra wa gûtuma na mathiga, na andû arîa maaumagia mathiga, wa vamwe na kûgûra mbaû na mathiga marîa maatûmagîrwa gûtuma rîngî hekarû.

**13** Mbeca irîa ciarutagwa hekarûrî itiatûmîrwa kûrûtha tûraî twa sîlûva, tûnyamû twa gûtinia ndambi, mbakûri, tûrumbeta, kana tûnyamû tûrûthîtwe na thaavu kana sîlûva.

**14** Cionthe ciatûmagîrwa na kûrîva andû arîa maarutaga wîra wa gûtuma rîngî hekarû kûrîa kûtharûku.

**15** Andû arîa maarûngamagîrîra wîra wa gûtuma hekarû rîngî kûrîa kûtharûku maarî evokeku, kwoguo gûtiarî na vata wa kûmeera monanie ûrîa matûmîrîte mbeca icio.

**16** Mbeca irîa ciarutagwa irî matega ma mavîtia na irîa ciarutagwa irî matega ma kûtheria mevia, itiaviragwa hekarûrî; nîûndû ciarî cia athînjîri-Ngai.

**16**

**17** Vîndî îo, Hazaeli, mûthamaki wa Sîria nîwatharîkîre îtûûra rînene rîa Gathu, na akîrîvoota. Hazaeli nîwacokire agîtua nîakûtharîkîra Jerusalemu.

**18** Joashi, mûthamaki ma Juda nîwocire matega monthe marîa Jehoshafati, Jehoramu, na Ahazia, athamaki a Juda maamûrîrîte Ngai-Mûnene. Nîwamonganîrîrie na matega make ke mwene vamwe na thaavu yonthe îrîa yarî mûthithûrî wa hekarû na nyomba ya mûthamaki na agîitûma cionthe irî kîveo kûrî Hazaeli mûthamaki wa Sîria. Hazaeli nîwacokire akiuma Jerusalemu.

**18**

**19** Maûndû marîa mengî monthe marîa mûthamaki Joashi eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki a Juda.

**19**

**20** Ndungata cia mûthamaki Joashi nîciavangire ûrîa ingîmûraga na nîciamûragîre nyombarî îrîa îrî kûrîa gwikîrîrie mûthetu mwena wa îrathîro wa Jerusalemu, njîrarî îrîa înyûrûrûkîte îthiîte Sila.

**21** Aaûragirwe nî ndungata ciake, Isakaru mûvîcî wa Shimeathi marî na Jehozabadi mûvîcî wa Shomeri. Nîmaamûthikire mbîrîrarî cia athamaki kûu îtûûrarî rînene rîa Daudi, nake mûvîcî Amazia nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Atha 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jehoahazi, mûthamaki wa Isiraeli

## Joashi, Mûthamaki wa Isiraeli

## Gûkua kwa Elisha

## Mbaara ya andû a Isiraeli na andû a Sîria

**1** Mwakarî wa mîrongo îîrî na îthatû (23) Joashi mûvîcî wa Ahazia arî mûthamaki wa Juda, Jehoahazi, mûvîcî wa Jehu nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli na nîwathanire arî Samaria îvinda rîa mîaka îkûmi na mûgwanja. (17)

**2** Nîwevîrie Ngai-Mûnene na njîra ya gwîka maûndû macûku ta marîa meekagwa nî mûthamaki Jeroboamu mûvîcî wa Nebati ûrîa warî mûthamaki wa Isiraeli mbere yake. Ke ndaatigana na maûndû macûku marîa meekagwa nî Jeroboamu na nîwatûmire andû a Isiraeli mevie.

**3** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwarakarirue nî andû a Isiraeli na nîwatûmire mekare makîvootagwa mbaararî nî Hazaeli, mûthamaki wa Sîria na mûvîcî Benihadadi.

**4** Jehoahazi nîwacokire akîvoya Ngai-Mûnene. Nake Ngai-Mûnene nîwegwire mavoya make, nîûndû nîwonire ûrîa mûthamaki wa Sîria aavinyîrîrîtie andû a Isiraeli.

**5** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwatûmîre andû a Isiraeli mûtongoria, ûrîa wamavonokirie kuuma kûrî andû a Sîria. Kwoguo andû a Isiraeli nîmaatûûrire mîciîrî yao marî na thayû wata ûrîa maatûûraga mbere.

**6** Nwatî matiatigana na mevia ma Jeroboamu marîa maatûmire andû a Isiraeli mevie, na nîmaathiîre na mbere kûmeka. Mûvuanano wa Ashera wanaguo nîwekarire kûu Samaria.

**6**

**7** Jehoahazi ndaarî na athigari a mbaara maatigarîte tiga arûme mîrongo îtano (50) arîa mathiîcaga matwîte mbarathi, ikaari îkûmi (10) cia mbaara, na arûme ngiri îkûmi (10,000) arîa maathiîcaga na magûrû, nîûndû mûthamaki wa Sîria nîwacûkangîtie acio engî na akamakinyangîra nthî ta mûthetu.

**7**

**8** Maûndû marîa mengî monthe marîa Jehoahazi eekire vamwe na maûndû monthe marîa eekire na ûcamba nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Isiraeli.

**9** Jehoahazi nîwakwire na akîthikwa Samaria, nake mûvîcî Joashi agîtuîka mûthamaki vuva wake.

**9**

**10** Mwakarî wa mîrongo îthatû na mûgwanja (37) Joashi arî mûthamaki wa Juda, Joashi, mûvîcî wa Jehoahazi nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli na nîwathanire arî Samaria îvinda rîa mîaka îkûmi na îtandatû. (16)

**11** Wanake nîwevîrie Ngai-Mûnene. Ndaatigana na mevia monthe ma mûthamaki Jeroboamu mûvîcî wa Nefati marîa maatûmire andû a Isiraeli mevie.

**12** Maûndû marîa mengî monthe marîa Joashi eekire wa vamwe na ûrîa aarûire na Amazia, mûthamaki wa Juda arî na ûcamba nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki a Isiraeli.

**13** Joashi nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî cia athamaki kûu Samaria, nake Jeroboamu wa kaîrî nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**13**

**14** Rîrîa mûrathi Elisha aarwarire mûrimû ûrîa watûmire akue, Joashi, mûthamaki wa Isiraeli nîwathiîre kûmûcerera. Nîwamûrîrîre akiugaga atîrî, “Vava, vava! Njamba îrîa îrarûagîrîra andû a Isiraeli!”

**14**

**15** Elisha nîwerire Joashi atîrî, “Oca ûta na mîguî.” Nake Joashi nîwocire ûta na mîguî.

**16** Elisha nîwacokire akîra Joashi atîrî, “Gucia mûguî na wîvarîrie kûratha.” Nake Joashi nîwagucirie mûguî. Elisha nîwaigîrîre njara ciake îgûrû rîa njara cia mûthamaki Joashi.

**17** Elisha nîwerire Joashi atîrî, “Vingûra ndirica îrîa îrî mwena wa îrathîro.” Nake Joashi nîwekire wa guo. Elisha nîwacokire akîmwîra atîrî, “Ikia mûguî!” Vîndî wa îo mûthamaki aaikirie mûguî, mûrathi Elisha nîwaugîrîrie atîrî, “We, wî mûguî wa Ngai-Mûnene. Mûguî ûcio nîguo Ngai-Mûnene akaavoota andû a Sîria naguo. Nîûkaarûa na andû a Sîria kûu Afeku nginya rîrîa ûkaamavoota.”

**17**

**18** Elisha nîwacokire akîra mûthamaki atîrî, “Oca mîguî îo îngî na ûringe nthî nayo.” Nake mûthamaki nîwocire mîguî îo îngî na akîringa nthî nayo maita mathatû, agîcoka agîtiga.

**19** Elisha nîwarakarirue nî mûthamaki na nîwamwîrire atîrî, “Ûngîaringa nthî maita matano kana matandatû, na nî ûngîethîrwa ûvootete andû a Sîria viû; nwatî rîu ûkaamavoota maita mathatû tu.”

**19**

**20** Elisha nîwakwire na andû makîmûthika.

**20** Ikundi cia athigari a mbaara cia andû a Moabu nîmaatharîkagîra vûrûri wa Isiraeli wa mwaka wa mwaka.

**21** Vîndî îmwe andû marî mathikorî nîmoonire gîkundi Kîam athigari gîûkîte kûmatharîkîra. Andû acio nîmaaikirie kimba Kîam mûndû ûcio mbîrîrarî îrîa Elisha aathikîtwe magîcoka makîûra. Vîndî wa îo kimba kîu Kîamvutia mavîndî ma Elisha, mûndû ûcio nîwariûkire na akîrûngama.

**21**

**22** Hazaeli mûthamaki wa Sîria nîwavinyagîrîria andû a Isiraeli vîndî îrîa yonthe Jehoahazi aarî mûthamaki.

**23** Nwatî Ngai-Mûnene nîwamatugire na akîmeguîra ntha. Ndaamatiganîria macûkangue, nwatî nîwamatethirie nîûndû wa kîrîkanîro kîrîa aarûthîte na Iburahimu, Isaka na Jakovu. Ngai-Mûnene ndaanatiganîria andû ake nginya ûmûnthî.

**23**

**24** Rîrîa Hazaeli, mûthamaki wa Sîria aakwire, mûvîcî Benihadadi nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**25** Jehoashi, mûthamaki wa Isiraeli nîwacokire akîvoota Benihadadi maita mathatû na akîîgwatîra rîngî matûûra manene ma Isiraeli marîa moocetwe nî Benihadadi kuuma kûrî îthe Jehoahazi marî mbaararî.

# 2Atha 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Amazia mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 25.1-24

## )

## Gûkua kwa Amazia, Mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 25.25-28

## )

## Jeroboamu wa kaîrî, mûthamaki wa Isiraeli

**1** Mwakarî wa kaîrî Joashi, mûvîcî wa Jehoahazi arî mûthamaki wa Isiraeli, Amazia mûvîcî wa Joashi nîwatuîkire mûthamaki wa Juda

**2** arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îtano (25). Nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na kenda (29). Ng'ina eetagwa Jehoadini, wa kuuma Jerusalemu.

**3** Amazia nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene, nwatî ndeeka ta ûrîa îthe wa tene Daudi eekaga. Vandû va ûguo nîwekire maûndû monthe marîa îthe Joashi eekîte.

**4** Ndaacûkangia kûndû kûrîa kwagoocagîrwa mîvuanano, na andû nîmaathiîre na mbere kûruta magongoona na kûvîvîria ûbani kuo.

**4**

**5** Rîrîa ûthamaki wevandire waro ûrî rungu rwa Amazia, Amazia nîwaûragire ndungata ciake cionthe irîa ciaûragîte îthe, mûthamaki.

**6** Nwatî ndaaûraga ciana ciao. Eekire wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte wathorî wa Musa atîrî, “Aciari matikaaûragwa nîûndû wa mevia ma ciana ciao, nacio ciana itikaaûragwa nîûndû wa mevia ma aciari a cio. Wa mûndû akaaûragwa nîûndû wa mevia marîa ke mwene ekîte.”

**6**

**7** Amazia nîwaûragîre athigari a Edomu Kîandarî gîa cumbî na akîîgwatîra îtûûra rînene rîa Sela na akîrîta Jokitheeli, na nwaguo rîtagwa nginya ûmûnthî.

**7**

**8** Amazia nîwacokire agîtûma anjaama kûrî Jehoashi mûthamaki wa Isiraeli akîmwîra atîrî, “Ûka twonane.”

**9** Nwatî Jehoashi mûthamaki wa Isiraeli nîwatûmire anjaama acio kûrî Amazia, mûthamaki wa Juda makamwîre atîrî, “Vîndî îmwe mwîgua wa Lebanoni nîwatûmanire kûrî mûtarakwe wa kûu Lebanoni ûkiuga atî ‘Nenganîra mwarîguo avikue nî mûvîcîwa.’ Nyamû mbaganu nîyavîtûkîrîre kuo na îgîkinyanga mwîgua ûcio.

**10** Nîma Amazia rîu nîûvootete andû a Edomu, na wî mwîcûre nî mwîtîîo. Îganîra na ngumo îo yaku na wîkare mûciî. Ûracaria thîna îrîa îgaakûretere mînyamaaro we na andû aku a Juda nîkî?”

**10**

**11** Nwatî Amazia ndeegua ûguo. Kwoguo Jehoashi mûthamaki wa Isiraeli nîwathiîre marî na athigari ake na makîrûa na Amazia mûthamaki wa Juda. Maarûîre vandû vetagwa Bethi Shemeshi kûu Juda.

**12** Andû a Juda nîmaavootirwe nî andû a Isiraeli, na athigari ao onthe makînûka wa mûndû gwake mûciî.

**13** Jehoashi nîwanyitire Amazia, agîcoka akîthiî Jerusalemu na akîomomora rûthingo rwa îtûûra rîa Jerusalemu kuuma kîvingorî Kîam Efiraimu nginya kîvingorî Kîam Mûthiia, vandû va ûraca wa vakuvî mita Magana maîrî (200).

**14** Nîwocire thaavu cionthe na sîlûva vamwe na indo cionthe irîa oonire hekarûrî wana irîa oonire nyombarî ya mûthamaki, na nîwacokire Samaria nacio wa vamwe na andû arîa aanyitîte.

**14**

**15** Maûndû marîa mengî monthe marîa Jehoashi eekire, wa vamwe na ûcamba ûrîa oonanirie rîrîa maarûaga na Amazia, mûthamaki wa Juda nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki a Isiraeli.

**16** Jehoashi nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî cia athamaki a Isiraeli kûu Samaria; nake mûvîcî, Jeroboamu nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**16**

**17** Amazia, mûthamaki wa Juda aatûûrire îvinda rîa mîaka îkûmi na îtano vuva wa gûkua kwa Jehoashi, mûthamaki wa Isiraeli.

**18** Maûndû marîa mengî monthe marîa Amazia eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Juda.

**18**

**19** Andû amwe a kûu Jerusalemu nîmeciririe ûrîa makûraga Amazia. Kwoguo Amazia nîwaûrire akîthiî îtûûrarî rînene rîa Lakishi, nwatî nthû ciake nîciatûmire andû na makîthiî na makîmûragîra kuo.

**20** Nîmaakuuire mwîrî wake na mbarathi magîûcokia Jerusalemu na nîmaaûthikire mbîrîrarî cia athamaki kûu îtûûrarî rînene rîa Daudi.

**21** Nao andû onthe a Juda nîmoocire mûvîcî, Azaria arî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na îtandatû (16) na makîmûtua mûthamaki vuva wa gûkua kwa îthe, Amazia.

**22** Azaria nîwatumire rîngî ûtûûra rîa Elathi na akîrîcokia Juda rîngî vuva gûkua kwa îthe.

**22**

**23** Mwakarî wa îkûmi na îtano Amazia, mûvîcî wa Joashi arî mûthamaki wa Juda, Jeroboamu mûvîcî wa Joashi nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli na nîwathanire arî Samaria îvinda rîa mîaka mîrongo îna na ûmwe (41).

**24** Nîwekire maûndû marîa mataakenagia Ngai-Mûnene na njîra ya gwîka mawîvia monthe marîa meekagwa nî mûthamaki Jeroboamu mûvîcî wa Nefati ûrîa warî mûthamaki wa Isiraeli mbere yake. Jeroboamu nîwatûmire andû a Isiraeli mevie.

**25** Nîwacokirie rîngî vûrûri wonthe ûrîa warî wa andû a Isiraeli kuuma mwanyarî wa Hamathi mwena wa rûgûrû nginya Îriarî rîa Araba mwena wa îveti. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli aaugîte na njîra ya ndungata yake mûrathi Jona, mûvîcî wa Amitai. Jona aarî wa kuuma Gathu Heferi.

**25**

**26** Ngai-Mûnene nîwonire andû a Isiraeli makîthînîka mûno, nîûndû gûtiarî na mûndû wanarî ûmwe ûngîamatethirie.

**27** Nwatî Ngai-Mûnene ndaarî na mworoto wa kûthiria viû andû a Isiraeli gûkû nthî. Kwoguo nîwamavonokirie kûvîtûkîrîra kûrî Jeroboamu, mûvîcî wa Joashi.

**27**

**28** Maûndû marîa mengî monthe marîa Jeroboamu eekire, mbaara irîa aarûire na ûcamba, vamwe na ûrîa aacokirie rîngî îtûûra rîa Damesiki na rîa Hamathi vûrûrirî wa Isiraeli na rîrîa mbererî rîarî rîa Juda, nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Isiraeli.

**29** Jeroboamu nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî cia athamaki a Isiraeli, nake mûvîcî Zakaria nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Atha 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Uzia, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 26.1-23

## )

## Zakaria, mûthamaki wa Isiraeli

## Shalumu mûthamaki wa Isiraeli

## Menahemu, mûthamaki wa Isiraeli

## Pekahia mûthamaki wa Isiraeli

## Peka mûthamaki wa Isiraeli

## Jothamu mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 27.1-9

## )

**1** Mwakarî wa mîrongo îîrî na mûgwanja, Jeroboamu arî mûthamaki wa Isiraeli, Azaria mûvîcî wa Amazia nîwatuîkire mûthamaki wa Juda.

**2** Aambîrîrie kwathana arî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na îtandatû na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îtano na îîrî (52). Ng'ina eetagwa Jekolia wa kuuma Jerusalemu.

**3** Nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene wata marîa monthe meekîtwe nî îthe, Amazia.

**4** Nwatî kûndû kûrîa kwagoocagîrwa mîvuanano gûtiacûkangua, na andû nîmaathiîre na mbere kûruta magongoona na kûvîvîria ûbani kuo.

**5** Ngai-Mûnene nîwaverithirie mûthamaki Azaria na njîra ya gûtûma anyitwe nî mûrimû mûcûku wa ngothi, ûrîa aarwarire nginya vîndî îrîa aakwire. Aatûûraga nyomba arî wenga. Mûvîcî Jothamu ûrîa warûngamagîrîra mûciî wa mûthamaki nîke watongoragia andû a vûrûri ûcio.

**5**

**6** Maûndû mengî monthe marîa Uzia eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Juda.

**7** Uzia nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî cia athamaki kûu îtûûrarî rînene rîa Daudi. Mûvîcî Jothamu nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**7**

**8** Mwakarî wa mîrongo îthatû na înana, Azaria arî mûthamaki wa Juda, Zakaria mûvîcî wa Jeroboamu nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli, na nîwathanire arî Samaria îvinda rîa mîeri îtandatû.

**9** Zakaria nîwekire maûndû marîa mataakenagia Ngai-Mûnene ta marîa meekîtwe nî methe make. Nîwekire mevia ta marîa meekîtwe nî Jeroboamu, mûvîcî wa Nefati, ûrîa watûmire andû a Isiraeli mevie.

**10** Shalumu, mûvîcî wa Jabeshi nîweciririe ûrîa akûraga mûthamaki Zakaria na nîwamûragîre kûu Ibileamu na agîtuîka mûthamaki vuva wake.

**10**

**11** Maûndû marîa mengî monthe marîa Zakaria eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Isiraeli.

**11**

**12** Ûguo nîguo kîîranîro Kîamvingire kîrîa Ngai-Mûnene eerîre Jehu rîrîa aamwîrire atîrî, “Njiarwa ciaku nîigekarîra gîtî Kîam ûthamaki Kîam Isiraeli nginya rûciaro rwa kana.”

**12**

**13** Mwakarî wa mîrongo îthatû na kenda (39) Uzia arî mûthamaki wa Juda, Shalumu mûvîcî wa Jabeshi nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli, na nîwathanire arî Samaria îvinda rîa mweri ûmwe (1).

**13**

**14** Menahemu mûvîcî wa Gadi nîwaumire Tiriza na akîthiî Samaria. Nîwaûragire Shalumu, agîcoka agîtuîka mûthamaki vuva wake.

**15** Maûndû marîa mengî monthe Shalumu eekire, vamwe na ûrîa eeciragia gwîka nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki a Isiraeli.

**16** Vîndî îrîa Manahemu aarî njîrarî aumîte Tiriza, nîwacûkangirie îtûûra rîa Tapua, andû a kuo na îtûûra rîrîa rîrî vakuvî nîûndû andû a kûndû kûu nîmaaregire kwînenganîra kûrî ke. Wana nîwarutire aka onthe a îtûûra rîu nguo arîa maarî na mavu.

**16**

**17** Mwakarî wa mîrongo îthatû na kenda (39) Azaria arî mûthamaki wa Juda Menahemu mûvîcî wa Gadi nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli, na nîwathanire arî Samaria îvinda rîa mîaka îkûmi (10).

**18** Nîwevîrie Ngai-Mûnene, nîûndû nginya mûthenya ûrîa aakwire, aatwîre ekaga mevia ta marîa meekagwa nî mûthamaki Jeroboamu, mûvîcî wa Nefati marîa maatûmire andû a Isiraeli mevie.

**19** Tigilathi Pilesa, mûthamaki wa Asîria nîwatharîkîre vûrûrirî wa Isiraeli, na Menahemu Nîwamûvere kilo ngiri mîrongo îthatû na inya (34,000) cia sîlûva, nîguo Tigilathi Pilesa amûtethie gûtûma ûthamaki wake wîvande na athiî na mbere kwathana.

**20** Menahemu nîwacunire andû onthe a Isiraeli arîa maarî itonga wa mûndû tûcunjî mîrongo îtano twa sîlûva (50) na vinya. Kwoguo Tigilathi Pilesa nîwacokire vûrûrirî wake.

**20**

**21** Maûndû marîa mengî monthe marîa Menahemu eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Isiraeli.

**22** Nîwacokire agîkua na akîthikwa; nake mûvîcî Pekahia nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**22**

**23** Mwakarî wa mîrongo îtano (50) Azaria arî mûthamaki wa Juda, Pekahia mûvîcî wa Remalia nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli, na nîwathanire arî Samaria îvinda rîa mîaka îîrî (2).

**24** Nîwevîrie Ngai-Mûnene na njîra ya gwîka maûndû macûku ta marîa meekagwa nî mûthamaki Jeroboamu mûvîcî wa Nefati ûrîa watûmire andû a Isiraeli mevie.

**25** Mûtongoria ûmwe wa athigari a mbaara a mûthamaki Pekahia wetagwa Peka, mûvîcî wa Remalia nîwavangire marî na arûme mîrongo îtano (50) a kuuma Gileadi, ûrîa makûraga Pekahia. Peka nîwaûragîre Pekahia nyombarî yake ya ndaarî, na agîtuîka mûthamaki vuva wake.

**25**

**26** Maûndû marîa mengî monthe marîa Pekahia eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Isiraeli.

**26**

**27** Mwakarî wa mîrongo îtano na îîrî (52) Azaria arî mûthamaki wa Juda, Peka, mûvîcî wa Remalia nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli, na nîwathanire arî Samaria îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî (20).

**28** Nîwevîrie Ngai-Mûnene na njîra ya gwîka maûndû macûku ta marîa meekagwa nî mûthamaki Jeroboamu, mûvîcî wa Nefati, ûrîa watûmire andû a Isiraeli mevie.

**28**

**29** Vîndî îrîa Peka aarî mûthamaki wa Isiraeli nîrîo Tigilathi Pilesa, mûthamaki wa Asîria aanyitire matûûra ma: Ijoni, Abeli-bethi-maaka, Janoa, Kadeshi, Hazoru, Gileadi, na Galili, vûrûri wonthe wa Nafutali. Nîwacokire akîvira andû Asîria marî mîgwate.

**29**

**30** Mwakarî wa mîrongo îîrî (20) Jothamu. Mûvîcî wa Uzia arî mûthamaki wa Juda, Hoshea mûvîcî wa Ela nîwavangire ûrîa akûraga mûthamaki Peka. Nîwamûragire na agîtuîka mûthamaki vuva wake.

**31** Maûndû marîa mengî monthe marîa Peka eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Isiraeli.

**31**

**32** Mwakarî wa kaîrî Peka, mûvîcî wa Remalia arî mûthamaki wa Isiraeli, Jothamu mûvîcî wa Uzia nîwatuîkire mûthamaki wa Juda

**33** arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îtano (25). Nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka îkûmi na îtandatû (16). Ng'ina eetagwa Jerusha, mwarî wa Zadoku.

**34** Jothamu nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene wata marîa monthe meekagwa nî îthe Uzia.

**35** Nwatî kûndû kûrîa kwagoocagîrwa mîvuanano gûtiacûkangua; na andû nîmaathiîre na mbere kûruta magongoona na kûvîvîria ûbani kuo. Jothamu nîwatumire kîvingo Kîam mwena wa rûgûrû Kîam hekarû.

**35**

**36** Maûndû mengî monthe marîa Jothamu eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Juda.

**37** Vîndî îo Jothamu aathanaga nîrîo Ngai-Mûnene aatûmire Rezini, mûthamaki wa Sîria na Peka, mûthamaki wa Isiraeli mathiî makatharîkîre Juda rita rîa mbere.

**38** Jothamu nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî cia athamaki kûu îtûûrarî rînene rîa Daudi; nake mûvîcî Ahazi nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Atha 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ahazi mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 28.1-27

## )

**1** Mwakarî wa îkûmi na mûgwanja (17) Peka, mûvîcî wa Remalia arî mûthamaki wa Isiraeli, Ahazi mûvîcî wa Jothamu nîwatuîkire mûthamaki wa Juda

**2** arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî (20). Nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka îkûmi na îtandatû (16). Ndeeka maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene ta ûrîa îthe Daudi eekîte.

**3** Nwatî eekire maûndû ta marîa meekagwa nî athamaki a Isiraeli. Wana nwa warutire mûvîcî arî îgongoona rîa îtega rîa kûvîvua kûrî mûvuanano, wata ûrîa andû a mavûrûri marîa Ngai-Mûnene eengataga maume vûrûrirî ûrîa andû a Isiraeli maatonyaga meekaga. Ûndû ûcio warî mûcûku mûno.

**4** Ahazi nîwarutagîra magongoona na akavîvîria ûbani kûndû kûrîa gûtûgîru, irîmarî, na rungu rwa mîtî îrîa mîruru.

**4**

**5** Rezini, mûthamaki wa Sîria na Peka, mûthamaki wa Isiraeli nîmaatharîkîre îtûûra rîa Jerusalemu na makîrîthiûrûrûkîria, nwatî matiavoota Ahazi.

**6** Vîndî îo, mûthamaki wa Edomu nîwocire rîngî îtûûra rîa Elathi, na akîngata andû a Judea arîa maatûûraga kuo. Andû a Edomu nîmaatûûrire îtûûrarî rîa Elathi na nwa kuo matwîre nginya ûmûnthî.

**7** Kwoguo Ahazi nîwatûmire anjaama kûrî Tigilathi Pilesa mûthamaki wa Asîria makamwîre atîrî, “Nie nîrî ndungata yaku, ûka ûmvonokie kuuma kûrî mûthamaki wa Sîria na kuuma kûrî mûthamaki wa Isiraeli arîa marantharîkîra.”

**8** Ahazi nîwocire sîlûva na thaavu irîa ciarî hekarûrî vamwe na indo cia vata cia nyomba ya mûthamaki na agîitûmana irî kîveo kûrî mûthamaki wa Asîria.

**9** Mûthamaki wa Asîria nîwathîkîre Ahazi, na nîwathiîre marî na athigari ake a mbaara na makîtharîkîra îtûûra rîa Damesiki. Nîwarînyitire, akîûraga mûthamaki Rezini na akîvira andû Kiri marî mîgwate.

**9**

**10** Rîrîa mûthamaki Ahazi aathiîre Damesiki gûtûnga Tigilathi Pilesa, mûthamaki wa Asîria, nîwonire metha ya kîgongoona îrîa yarî Damesiki. Mûthamaki Ahazi nîwatûmîre mûthînjîri-Ngai Uria mûvano wa metha îo ya kîgongoona vamwe na mbica yayo yonanîtie viû ûrîa îtumîtwe.

**11** Kwoguo mûthînjîri-Ngai Uria nîwatumire metha ya kîgongoona îkariî ta îrîa yarî Damesiki viû, na akîmîrîkia mbere ya mûthamaki Ahazi acoka kuuma Damesiki.

**12** Rîrîa mûthamaki aacokire kuuma Damesiki, nîwethîrîrie metha ya kîgongoona îrî ndîku. Nîwathiîre metharî îo ya kîgongoona na akîrutîra îtega îgûrû rîayo.

**13** Nîwarutîre vo îtega rîake rîa kûvîvua, îtega rîa irio cia mûgûnda, nîwetûrûrire îtega rîa ndivei, na akîminja nthakame ya matega make ma thayû îgûrû rîayo.

**14** Ahazi nîwarutire metha ya kîgongoona ya gîcango îrîa yamûrîrîtwe Ngai-Mûnene, îrîa yarî gatagatî ka metha yake ya kîgongoona na hekarû na akîmîvira mwena wa rûgûrû wa metha yake ya kîgongoona.

**15** Mûthamaki Ahazi nîwacokire akîatha mûthînjîri-Ngai Uria atîrî, “Tûmagîra metha îno nene yakwa ya kîgongoona rîrîa ûkûruta matega ma kûvîvua kîraûko, matega ma irio cia mûgûnda kîvwaî, îtega rîa kûvîvua rîa mûthamaki na îtega rîake rîa irio cia mûgûnda, îtega rîa kûvîvua rîa andû onthe, îtega rîao rîa irio cia mûgûnda, îtega rîao rîa ndivei, na ûminjage îgûrû rîayo nthakame yonthe ya kîgongoona. Nwatî nînie ngaatûmagîra metha ya kîgongoona ya gîcango rîrîa ngwaria na Ngai-Mûnene.”

**16** Mûthînjîri-Ngai Uria nîwekire maûndû mau monthe wata ûrîa aathîtwe nî mûthamaki Ahazi.

**16**

**17** Mûthamaki Ahazi nîwarutire itugî cia gîcango irîa ciatûmagîrwa hekarûrî, na akîruta irîa ciaigîrîrîtwe îgûrû rîacio; nîwacokire akîruta îtangi rîa gîcango kuuma îgûrû rîa mîvuanano îkûmi na îîrî ya ndegwa cia gîcango na akîrigîrîra îthigarî rîa mûcingi.

**18** Mûthamaki Ahazi nîwatharirie vandû vatûgîru varîa vaatûmagîrwa nî mûthamaki mûthenya wa thavatû na akîvinga mûrango ûrîa mûthamaki aatonyagîrîra akîthiî hekarûrî. Ekire ûguo nîûndû wa mûthamaki wa Asîria.

**18**

**19** Maûndû mengî monthe marîa Ahazia eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki a Juda.

**20** Ahazi nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî cia athamaki îtûûrarî rînene rîa Daudi; nake mûvîcî Hezekia nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Atha 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Hoshea mûthamaki wa Isiraeli

## Îtûûra rîa Samaria nî rîathirire vinya

## Andû a Sîria nîmaatûûrire Isiraeli

**1** Mwakarî wa îkûmi na îîrî (12), Ahazi arî mûthamaki wa Juda, Hoshea, mûvîcî wa Ela nîwatuîkire mûthamaki wa Isiraeli na nîwathanire arî Samaria îvinda rîa mîaka kenda (9).

**2** Nîwevirie mbere ya Ngai-Mûnene, nwatî tî ta athamaki arîa maathanaga mbere yake.

**3** Shalimaneseri mûthamaki wa Asîria nîwarûire na Hoshea. Hoshea nîwenenganîre kûrî Shalimaneseri na nîwamûrîvaga gooti.

**4** Nwatî Hoshea nîwatûmîte anjaama kûrî mûthamaki wa Misiri na Hoshea nîwatigire kûrîvaga gooti kûrî mûthamaki wa Asîria ta ûrîa eekaga wa mwaka wa mwaka. Rîrîa Shalimaneseri aamenyire ûguo, nîwaugire Hoshea anyitwe na avingîrwe njera.

**4**

**5** Mûthamaki wa Asîria nîwacokire agîtonyerera vûrûri wonthe wa Isiraeli na agîkinya Samaria. Nîwathiûrûrûkîrie îtûûra rîu îvinda rîa mîaka îthatû. (3)

**6** Mwakarî wa kenda (9), Hoshea mûthamaki wa Asîria nîwanyitire Samaria. Nîwavirire andû a Isiraeli Asîria marî mîgwate na akiga amwe îtûûrarî rîa Hala; amwe nîwamaigire vakuvî na Rûnjî rûrîa rwîtagwa Habori rûrîa rûrî vûrûrirî wa Gozani, na amwe akîmaiga matûûrarî manene ma Media.

**6**

**7** Samaria yathirire vinya nîûndû andû a Isiraeli nîmeevîtie mbere ya Ngai-Mûnene Ngai wao, ûrîa wamarutire vûrûrirî wa Misiri na wamavonoketie kuuma kûrî Faraû mûthamaki wa Misiri, na makagooca ngai ciîngî.

**8** Nîmaarûmîrîre mîtugo ya andû arîa Ngai-Mûnene eengataga wa andû a Isiraeli makîonaga, na makîambîrîria gwîka maûndû marîa athamaki a Isiraeli maambîrîîrie vûrûrirî.

**9** Andû a Isiraeli nîmeekire na nthitho maûndû marîa Ngai-Mûnene Ngai wao aaregaga. Nîmeetumîre kûndû gwa kûgoocagîrwa matûûrarî mao monthe, kwambîrîria gîcagirî kîrîa kînini viû nginya îtûûrarî rînene rîrîa rîgitîre.

**10** Nîmeerûthîre itugî cia mathiga na mîvuanano ya Ashera ngai ya nga, îgûrû rîa irîma cionthe na rungu rwa mîtî yonthe mîruru.

**11** Nîmaavîvagîria ûbani îgûrû rîa metha cionthe cia magongoona cia ngai cia maveeni, marûmîrîrîtie mîtugo îrîa yarî na andû arîa Ngai-Mûnene eengatire kuuma vûrûrirî ûcio. Nîmaarakaririe Ngai-Mûnene nîûndû wa maûndû monthe macûku marîa meekire,

**12** na makîgooca mîvuanano îrîa Ngai-Mûnene aamakaanîtie akaamera atîrî, “Mûtigeke ûguo.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîwakaanîtie andû a Isiraeli na a Juda na njîra ya arathi onthe na oni akameera atîrî, “Tiganani na mîtugo yenyu mîcûku na mûrûmîrîre maathani makwa na irîra ciakwa, wata ûrîa mandîkîtwe wathorî ûrîa naveere methe menyu na marîa naamûtûmîre kûvîtûkîrîra kûrî arathi, ndungata ciakwa.”

**14** Nwatî nîmaaregire kwathîka; nîmaaûmirie ngoro ciao wata methe mao arîa maaregire gwîtîkia Ngai-Mûnene Ngai wao.

**15** Nîmaaregire gûtîîa irîra ciake, nîmaaregire kûvingia kîrîkanîro kîrîa Ngai-Mûnene aarûthîte na methe mao ma tene, na matiegua maûndû marîa Ngai-Mûnene, Ngai wao aamakaanîtie. Nîmaagoocire mîvuanano îtarî vata na wanao o ene magîtuîka andû matarî vata rîngî. Nîmaarûmîrîre mîtugo ya mavûrûri marîa maamathiûrûkîrîtie. Ûguo nîguo maregire kwathîkîra maûndû marîa Ngai-Mûnene amaathîte matigeke.

**16** Nîmaaunire mawatho monthe ma Ngai-Mûnene Ngai wao, makîîrûthîra mîvuanano îîrî ya tûcaû twa Cuuma îrî mîrarûre. Wana nwa maarûthire mûvuanano wa ngai ya nga ya Ashera, na makagoocaga indo cionthe cia îgûrû, na magatungatîra Baali.

**17** Nîmaarutire ciana ciao cia anake na cia erîtu kûrî ngai cia maveeni, irî matega ma kûvîvua. Nîmaathiîcaga kwa ago na arogi. Nîmeerutîrîte viû gwîka maûndû marîa mataakenagia Ngai-Mûnene, na ûguo nîguo maarakaririe Ngai-Mûnene.

**18** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwamengatire onthe. Aatigaririe andû a mûvîrîga wa Juda onga tu.

**18**

**19** Andû a Juda wanao matiathîkîra mawatho ma Ngai-Mûnene Ngai wao; nîmaarûmîrîre mîtugo îrîa yaretirwe nî andû a Isiraeli.

**20** Ngai-Mûnene nîwaregire andû onthe a Isiraeli; nîwamaverithirie na akîmarekereria kûrî andû aganu mûno nginya akîmengata maume kûrî ke.

**20**

**21** Vuva wa Ngai-Mûnene kwamûrania andû a Isiraeli na andû a mûvîrîga wa Daudi, andû a Isiraeli nîmaatuire Jeroboamu, mûvîcî wa Nefati mûthamaki wao. Jeroboamu nîwatûmire andû a Isiraeli matiganîrie Ngai-Mûnene na agîtûma meke wîvia mûnene.

**22** Andû a Isiraeli nîmeekire mevia monthe marîa Jeroboamu eekire; matiatigana namo,

**23** nginya rîrîa Ngai-Mûnene aamengatire makiuma kûrî ke, wata ûrîa aaugîte na njîra ya arathi ndungata ciake cionthe, atî nîageka. Kwoguo andû a Isiraeli nîmaavirirwe îthamîriorî Asîria, kûrîa matwîre nginya ûmûnthî.

**23**

**24** Mûthamaki wa Asîria nîwarutire andû kuuma matûûrarî ma Babuloni, Kutha, Ava, Hamathi, na Sefarivaimu, na akîmavira matûûrarî manene ma Samaria kûrîa andû a Isiraeli maatûûraga mbere ya mavirwe îthamîriorî. Nîmegwatîre matûûra manene ma Samaria na magîtûûra kuo.

**25** Kîambîrîriarî maatûûra kuo, matiagoocaga Ngai-Mûnene, na kwoguo Ngai-Mûnene nîwamatûmîîre mînyambû na îkîûraga amwe ao.

**26** Mûthamaki wa Asîria nîwerirwe atîrî, “Andû arîa wavirire magatûûre matûûrarî manene ma Samaria matiîcî watho wa ngai ya vûrûri ûcio. Kwoguo ngai îo nîîmatûmîrîte mînyambû na nîîramaûraga.”

**27** Mûthamaki wa Asîria nîwacokire akîathana atîrî, “Îra ûmwe wa athînjîri-Ngai arîa twaûkire nao marî mîgwate acoke agatûûre kuo, nîguo amathomithie watho wa ngai ya vûrûri ûcio.”

**28** Kwoguo ûmwe wa athînjîri-Ngai arîa maathiîte nao kuuma Samaria nîwathiîre na agîtûûra Betheli. Kûu nîkuo aathomithîrie andû ûrîa magîrîrwe nî kûgooca Ngai-Mûnene.

**28**

**29** Nwatî andû a mavûrûri monthe nwa maarûthire mîvuanano yao ene, wa andû marî îtûûrarî rîao, na makîmiga kûndû kûrîa gûtûgîru gwa kûgoocerwa kwarûthîtwe nî andû a Samaria.

**30** Andû a Babuloni nîmaarûthire mûvuanano wa Sukothi-benothi; andû a Kuthi makîrûtha mûvuanano wa Nerigali; andû a Hamathi nîmaarûthire mûvuanano wa Ashima;

**31** andû a Iva nao makîrûtha mîvuanano ya Nibihazi na Taritaki; nao andû a Sefarivati nîmaarutire ciana ciao magongoona irî matega ma kûvîvua kûrî ngai ciao, Adurameleki na Anameleki ngai cia Sefarivaimu.

**32** Andû acio nwamaagoocaga Ngai-Mûnene na nîmaathuurire kuuma gatagatîrî kao andû a mîthemba yonthe marî athînjîri-Ngai a kûthiîcaga kûndû kûrîa gûtûgîru gwa kûgoocerwa na kûrutagîra magongoona kuo vandûrî vao.

**33** Kwoguo nîmaagoocaga Ngai-Mûnene, nwatî nwa maagoocaga ngai ciao o ene, kûringana na mîtugo ya mavûrûri marîa maarutîtwe.

**33**

**34** Andû acio matwîre mekaga wa ûrîa meekaga tene nginya ûmûnthî. Matigoocaga Ngai-Mûnene kana mavingia mawatho, irîra kana watho na maathani marîa aaveere njiarwa cia Jakovu, ûrîa eetire Isiraeli.

**35** Ngai-Mûnene nîwarûthîte kîrîkanîro nao na akamatha atîrî, “Mûtikagooce ngai ciîngî; mûtikenamîrîrie mothiû menyu mbere yacio kana mûitungatîra kana mûirutîre magongoona.

**36** Nwatî mûngoocage nie Ngai-Mûnene, ûrîa wamûrutire vûrûri wa Misiri na vinya mwîngî na wendo mûnene; nie nînie mûkaagoocaga na mûndutagîre magongoona.

**37** Mûkaavingagia vîndî cionthe mawatho, irîra na maathani marîa naamwandîkîre. Mûtikagooce ngai ciîngî,

**38** na mûtikariganîrwe nî kîrîkanîro kîrîa naarûthire namue. Mûtikagooce ngai ciîngî.

**39** Nwatî mûkangoocaga nie, Ngai-Mûnene Ngai wenyu, na nîngaamûvonokia kuuma kûrî nthû cienyu cionthe.”

**40** Kûnarî ûguo, andû acio matiegua ûrîa Ngai-Mûnene aameerire, na nîmaathiîre na mbere gwîka maûndû wa marîa meekaga tene.

**40**

**41** Kwoguo andû acio nîmaagoocaga Ngai-Mûnene, nwatî nwa maagoocaga ngai ciao cia mîvuanano, na nginya ûmûnthî njiarwa ciao itwîre ciîkaga wata ûrîa methe mao ma tene meekaga.

# 2Atha 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Hezekia Mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 29.1-2

## ;

## 31.1

## )

## Andû a Asîria nîmaatharîkîre Jerusalemu

## (

## 2Maû 32.1-19

## ;

## Isa 36.1-22

## )

**1** Mwakarî wa kathatû Hosea, mûvîcî wa Ela arî mûthamaki wa Isiraeli, Hezekia, mûvîcî wa Ahazi nîwatuîkire mûthamaki wa Juda.

**2** Aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îtano (25), na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na kenda (29). Ng'ina eetagwa Abija, mwarî wa Zekaria.

**3** Hezekia nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene wata ûrîa îthe, Daudi eekaga.

**4** Nîwacûkangirie kûndû kûrîa kwagoocagîrwa ngai cia mîvuanano, nîwomomorire itugî cia mathiga, na agîtemanga mîvuanano ya ngai ya nga ya Ashera. Na nîwaunangire njoka ya gîcango tûcunjî îrîa Musa aarûthîte, îrîa yetagwa Nehushitani, nîûndû andû a Isiraeli nwa maamîvîvagîria ûbani na makamîgooca.

**5** Hezekia nîwetîkîtie Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli. Kûu Juda gûtiarî kwanagîa mûthamaki wîngî wekariî take gatagatîrî ka athamaki onthe arîa maarî mbere yake, wana kana arîa maatuîkire athamaki vuva wake.

**6** Hezekia nîwetîkîtie Ngai-Mûnene, na ndaanarega kûmwathîkîra, nwatî nîwavingagia maathani monthe marîa Ngai-Mûnene aaveete Musa.

**7** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwamûtethagia, na maûndû monthe marîa eekaga nîmaavucaga. Nîwakararirie mûthamaki wa Asîria na akîrega kûmwathîkîra.

**8** Nîwaûragire Afilisiti nginya îtûûrarî rînene rîa Gaza, vamwe na vûrûri ûrîa ûrîrigicîrîtie, kuuma gîcagirî kîrîa kînini nginya îtûûra rîrîa rînene ririgîre.

**8**

**9** Mwakarî wa kana Hezekia arî mûthamaki, (ûcio nîguo warî mwaka wa mûgwanja, Hosea arî mûthamaki wa Isiraeli) Shalimaneseri, mûthamaki wa Asîria nîwatharîkîre itûûra rîa Samaria na akîrîrigicîria.

**10** Mûthiiarî wa îvinda rîa mîaka îthatû, Shalimaneseri nîwanyitire îtûûra rîu. Ûcio warî mwakarî wa gatandatû (6), Hezekia arî mûthamaki, na nîguo warî mwaka wa kenda (9), Hosea arî mûthamaki.

**11** Mûthamaki wa Asîria nîwavirire andû a Isiraeli Asîria marî mîgwate, na akiga amwe îtûûrarî rîa Hala; amwe nîwamaigire vakuvî na Rûnjî rûrîa rwîtagwa Habori rûrîa rûrî vûrûrirî wa Gozani, na amwe akîmaiga matûûrarî manene ma Media.

**11**

**12** Îtûûra rîa Samaria rîagwîre nîûndû Aisiraeli matiathîkîra mûgambo wa Ngai-Mûnene, Ngai wao, nwatî nîmaaunire kîrîkanîro gîake, wana matiathikîrîria kana mathîkîra maûndû monthe marîa Musa, ndungata ya Ngai-Mûnene amaathire.

**12**

**13** Mwakarî wa îkûmi na îna (14) Hezekia arî mûthamaki, Senakeribu, mûthamaki wa Asîria nîwatharîkîre matûûra manene monthe marîa mairigîre ma Juda na akîmanyita.

**14** Nake Hezekia mûthamaki wa Juda nîwatûmanire kûrî Senakeribu, mûthamaki wa Asîria kûu Lakishi akîmwîra atîrî, “Nie nîmvîtîtie; nakûthaitha tiga kûntharîkîra, na nîngûkûnengera wa kîrîa kîonthe ûkûmbîtia.” Nake mûthamaki wa Asîria nîwerire Hezekia amûtûmîre kilo ngiri îkûmi (10,000) cia sîlûva na kilo ngiri îmwe (1,000) cia thaavu.

**15** Hezekia nîwatûmîre mûthamaki wa Asîria sîlûva yonthe îrîa yarî hekarûrî na îrîa yarî mûciî kwa mûthamaki.

**16** Hezekia nîwang'arire thaavu îrîa aavakîte mîrangorî na îrîa yavakîtwe itugîrî cia kûrûngamia mîrango, na akîmîtûmana yonthe kûrî Senakeribu.

**17** Mûthamaki wa Asîria nîwatûmire athigari eengî a mbaara kuuma Lakishi mathiî makatharîkîre Hezekia kûu Jerusalemu, matongoretue nî anene athatû. Rîrîa maakinyire Jerusalemu, nîmeekarire vakuvî na mûtaro ûrîa ûvîtûkagia manjî kuuma kariarî ka mwena wa rûgûrû varavara nene îrîa yerekerete kûrîa nguo itumagîrwa.

**18** Rîrîa maatûmanîre mûthamaki Hezekia, ndungata ciake ithatû nîcio ciathiîre kûrî o. Nacio ciarî: Eliakimu mûvîcî wa Hilikia, ûrîa wamenyagîrîra mûciî wa mûthamaki, Shebuna, mwandîki na Joa mûvîcî wa Asafu, ûrîa warî mûmenyereri wa mandîko.

**19** Rabushake nîwamerire meere Hezekia atîrî, “Mûthamaki wa Asîria, arakûûria atî, ‘Ûmîrîru ûyû wî naguo umîte kû?’

**20** Ûreciria mîgambo mîtheri nîcio wara na vinya wa mbaara? Nî ûrîkû wîvokete agûtethie nîguo ûregane nanie?

**21** Wîvokete mûthamaki wa Misiri, nwatî kûu nî ta gwîtiira na kamûthanje gaka kaunîku. Kamûthanje kaunîkaga na gakamunda njara ya mûndû ûrîa ûkanyitîte. Ûguo nîguo mûthamaki wa Misiri ekariî kûrî andû onthe arîa mamwîvokaga.

**21**

**22** “Nwatî mûngîmbîra atî mwîvokete Ngai-Mûnene Ngai wetû, menyani atî Hezekia nîwacûkangirie kûndû kûrîa gûtûgîru kûrîa Ngai-Mûnene aagoocagîrwa na akîomomora metha cia kîgongoona na akîra andû a Juda na a Jerusalemu magoocagîre metharî ya kîgongoona îrîa îrî Jerusalemu.

**23** Ûka rîu mûrîkanîre na mwathi wakwa, mûthamaki wa Asîria. Nîngûkûva mbarathi ngiri igîrî (2,000) ethîrwa nîûkwona andû a kûthiîcaga maitwîte!

**24** We ûngîvota atîa kûrega mûnene ûmwe ûrîa mûnini mûno gatagatî ka ndungata cia mûthamaki wa Asîria, na nwa wîvokete mûthamaki wa Misiri agûtûmîre ikaari cia mbarathi na andû arîa mathiîcaga matwîte mbarathi?

**25** Makîria ya ûguo, ûreciria ntharîkîrîte vûrûri waku na ngaûcûkangia ndavetwe rûtha nî Ngai-Mûnene? Ngai-Mûnene ke mwene nîke wambîrire nthiî ngaûtharîkîre na nîûcûkangie.”

**25**

**26** Eliakimu, Shebuna, na Joa nîmaacokire makîra Rabushake atîrî, “Twakûthaitha warie natue na rûthiomi rwa Suriata, na nîtûkûrwîgua. Tiga gûtwarîria na rûthiomi rwa Kîhibirania nîûndû wana nthingo irî matû.”

**26**

**27** Nwatî Rabushake nîwamerire atîrî, “Nîkwa mûreciria mwathi wakwa, mûthamaki aandûmire kûrî mue muenga na mûthamaki wenyu tu? Nîrarîria wana andû arîa mekarîte îgûrû rîa rûthingo arîa mûrumanîrîtue nao, arîa makaarîcaga mai mao na manyunyage maumago mao, wata ûrîa wanamue mûgeekaga.”

**27**

**28** Rebushake nîwacokire akîrûngama na akiugîrîria na mûgambo mûnene na Kîhibirania atîrî, “Thikîrîriani ûrîa mûthamaki mûnene wa Asîria aramwîra!

**29** Aramûkania mûtigetîkîre Hezekia amûveenie, nîûndû Hezekia ndangîvota kûmûvonokia kuuma kûrî nie.

**30** Mûtigetîkîrie Hezekia atûma mwîvoke Ngai-Mûnene akîmwîra atî, mûtigecirie Ngai-Mûnene nîagûtûvonokia, na îtûûra rîîrî rînene tî rîocwa nî mûthamaki wa Asîria.

**31** Mûtikathikîrîrie Hezekia, nîûndû mûthamaki wa Asîria augîte atî, mwîgucane nake na mwînenganîre kûrî ke. Mue muonthe nîmûgaacoka mûrîcage thavibu kuuma mîthaviburî yenyu, na ngûû kuuma mîkûyûrî yenyu, na mûnyunyage manjî kuuma ithimarî cienyu,

**32** nginya rîrîa ngaaûka nîmûvire vûrûrirî wîkariî ta vûrûri wenyu, vûrûri ûrî ngano na ndivei, vûrûri ûrî mîgate na mîgûnda ya mîthavibu, vûrûri ûrî mîtî ya mîtamaiyû na ûûkî, nîguo mûtûûre na mûtigakue. Mûtikathikîrîrie Hezekia akîmûvîtithia rîrîa akûmwîra atî, Ngai-Mûnene nîagaatûvonokia.

**33** Kûrî vîndî wanarî îmwe ngai cia mavûrûri cianavonokia mavûrûri ma cio kuuma kûrî mûthamaki wa Asîria?

**34** Irî kû ngai cia Hamathi na Aripadi? Irî kû ngai cia Sefarivaimu, Hena, na Iva? Nîivonoketie andû a Samaria kuuma kûrî nie?

**35** Gatagatîrî ka ngai cionthe cia mavûrûri, nî ngai îrîkû yanavonokia vûrûri wao kuuma kûrî nie? Nîndûî kîratûma mwîcirie atî Ngai-Mûnene nwa avonokie Jerusalemu kuuma kûrî nie?”

**35**

**36** Nwatî andû nîmaakirire ki, wata ûrîa mûthamaki Hezekia amaathîte; matiauga wanarî ûndû.

**37** Eliakimu, Shebuna na Joa, nîmaacokire magîtembûra nguo ciao na marûrû, na makîthiî kûrî mûthamaki makîmwîra ûrîa Rabushake aaugîte.

# 2Atha 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthamaki Nîwaûririe ûtaaro kûrî Isaia

## (

## Isa 37.1-7

## )

## Andû a Sîria nîmaatharîkîre Jerusalemu rîngî

## (

## Isa 37.8-20

## )

## Ndûmîrîri ya Isaia kûrî mûthamaki

## (

## Isa 37.21-38

## )

**1** Rîrîa mûthamaki Hezekia eegwire ûrîa mûnene wa Asîria aaugîte, nîwatembûrire nguo ciake na marûrû, nîwekîrîre nguo ya macakaya na akîthiî hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

**2** Nîwatûmire Eliakimu, mûmenyereri wa mûciî wa mûthamaki, Shebuna, mwandîki, na athînjîri-Ngai arîa akûrû, kûrî mûrathi Isaia, mûvîcî wa Amozu. Wanao meekîrîte nguo cia macakaya.

**3** Ndûmîrîri îrîa Hezekia aamaveere mavirîre mûrathi Isaia yaugaga atîrî, “Hezekia auga atî, ûmûnthî nî mûthenya wa kîeva, nî mûthenya wa kûrumwa na kûnyararwa. Twîkariî ta mûndûmûka akîenda gûciara nwatî ndarî na vinya wa gûciara.

**4** Nwa kwîthîrwe atî, Ngai-Mûnene Ngai waku nîwegwire maûndû monthe ma kûthekerera Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo marîa mûthamaki wa Asîria aatûmîte ndungata yake. Ngai-Mûnene Ngai waku aroîgua irumi icio na averithie acio marumanîte. Kwoguo voerani andû arîa matigarîte.”

**4**

**5** Rîrîa ndungata cia mûthamaki Hezekia ciakinyire kûrî Isaia,

**6** Isaia nîwamerire atîrî, “Ngai-Mûnene amwîrîte mûtikamake nîûndû wa ûguo mûregua ndungata cia mûthamaki ikînuma.

**7** Taroria, kûrî ûvoro ngûtûma mûthamaki wa Asîria egue na ûtûme acoke vûrûrirî wake, na kûu nîkuo ngaatûma aûragîrwe.”

**7**

**8** Rîrîa Rabushake eegwire atî mûthamaki wa Asîria nîwaumîte Lakishi, nîwathiîre na akîmwîthîra akîrûaga na andû a îtûûra rînene rîa Libuna.

**9** Rîrîa mûthamaki wa Asîria eegwire atî athigari a mbaara a Kushi matongoretue nî mûthamaki Tirihaka, nîmaaûkîte kûmatharîkîra, nîwatûmire anjaama rîngî kûrî Hezekia, mûthamaki wa Juda

**10** makamwîre atîrî, “Ndûgetîkîre Ngai waku ûrîa wîvokaga îkûveenie atî, Jerusalemu tîîvootwa nî mûthamaki wa Asîria.

**11** We nîwîguîte ûrîa athamaki a Asîria macûkangîtie mavûrûri monthe viû. We ûreciria nîûkûvonoka?

**12** Methe makwa nîmaacûkangirie andû a mavûrûri ma Gozani, Harani, na Rezefu na makîûraga andû onthe a Edeni arîa maatûûraga Telasari. Maaregire kûvonokua nî ngai icio nîkî?

**13** Athamaki a Hamathi, Aripadi, mûthamaki wa îtûûra rînene rîa Sefarivaimu, na mûthamaki wa Hena na Iva marî kû?”

**13**

**14** Mûthamaki Hezekia nîwocire maarûa kuuma kûrî anjaama acio na akîmîthoma. Nîwacokire akîthiî nayo hekarûrî ya Ngai-Mûnene na akîmîtambûrûkia mbere ya Ngai-Mûnene.

**15** Mûthamaki Hezekia nîwavoire atîrî, “We Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli, we wîkarîte gîtîrî gîaku Kîam ûthamaki îgûrû rîa Akerubi, we wenga tu nîwe Ngai, we nîwe Ngai wa mothamaki monthe ma nthî. We nîwe waûmbire nthî na îgûrû.

**16** Vingûra metho maku we Ngai-Mûnene, na ûthikîrîrie ciugo cionthe irîa Senakeribu atûmanîte cia gûkûruma we, Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo.

**17** We Ngai-Mûnene, nî ûma atî athamaki a Asîria nîmaacûkangîtie ndûrîrî nyîngî na magacûkangia mavûrûri mao.

**18** Nîmaavîvirie ngai ciao, nîûndû itiarî ngai, nwatî ciarî mîvuanano îrûthîtwe na mîtî na mathiga nî andû.

**19** Kwoguo we Ngai-Mûnene Ngai wetû, nakûthaitha ûtûvonokie kuuma kûrî andû a Asîria, nîguo andû a mothamaki monthe ma nthî mamenye atî we Ngai-Mûnene tu, nîwe Ngai.”

**19**

**20** Isaia mûvîcî wa Amosi nîwatûmanire kûrî mûthamaki Hezekia atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli augîte atî, ‘Nîmbîguîte îvoya rîaku rîgiî Senakeribu, mûthamaki wa Asîria.’

**21** Ngai-Mûnene augîte atîrî ûvoro wîgiî Senakeribu:

**21** “Ke nîarakûnyarara na nîarakûthekerera we mwîrîtu nthingi wa Zayuni;

**21** arainainia kîongo gîake arî vuva waku we mwarî wa Jerusalemu.

**21**

**22** Nî ûrîkû ûraruma na ûkathekerera?

**22** Nîûrîkû ûraugîrîria,

**22** ûkarega kûva gîtîîo Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.

**22**

**23** “Gûtûma anjaama aku nîkûnyarara Ngai-Mûnene,

**23** ugîte atî ûrî na ikaari ciaku nyîngî cia mbarathi,

**23** nîûtwîte irîma ndaca nginya gacûmbîrî ga kîrîma Kîam Lebanoni.

**23** Nîûgwîthîtie mîtarakwe îrîa mîraca mûno na mîthithinda îrîa mîaro mûmo.

**23** Nîwatonyire mûtitû ndaarî viû varîa ûnyitanîrîte.

**23**

**24** Nîwenjire ithima na ûkînyua manjî ma vûrûri mûgeni,

**24** namo makinyo ma magûrû maku maakinyangire rûnjî rwa Nilo rûkîvwa.

**24**

**25** “Nîkwa ûteguîte atî naavangire ûguo wa tene?

**25** Ûrîa naavangire tene rîu nîngûûvingia,

**25** ndûme womomore matûûra marîa mairigîre matuîke irûndo cia mathiga.

**25**

**26** Andû arîa maatûûraga kuo nîathire nî vinya,

**26** nîamaku makanyitwa nî guoya.

**26** Mekariî ta mîmera îrî mûgûndarî

**26** kana ta nyaki mbîthî îtarî na vinya,

**26** wana kana ta nyaki îmerete îgûrû rîa nyomba;

**26** îvurutagwa nî rûkûngi îkaûma mbere ya îkûra.

**26**

**27** “Nwatî nîmbicî ûgîûkîra na ûgîkara nthî,

**27** nîmbicî ûkiumagara na ûgîcoka,

**27** nîmbîcî ûrîa ûrakarîte nîûndû wakwa.

**27**

**28** Nîûndû wa ûguo ûndakarîrîte,

**28** na nîmbîguîte ûvoro wa mwîtîîo waku,

**28** nîngûgûtonyia ndûano îniûrûrî rîaku,

**28** na ngwîkîre gîcûvî kanyuarî gaku.

**28** Nîngûcokia kûrîa waumire na njîra wa îrîa waûkîrîrîre.”

**28**

**29** Isaia nîwacokire akîra mûthamaki Hezekia atîrî, “Ûndû ûrîa ûgaakûmenyithia ûrîa gûgeekara nî atî, mwaka ûyû na ûcio wîngî, ûkaarîcaga irio imerete na igakûra cio mene, naguo mwaka wa kathatû kuuma rîu, nîûkaavanda ngano ciaku na ûkethe, na ûvande mîthavibu na ûrîe thavibu ciayo.

**30** Nao andû arîa matigarîte a nyomba ya Juda nîmakaagîa na vinya rîngî na magîe na maciaro.

**31** Kûrî na andû magaatigara kûu Jerusalemu na Kîrîmarî gîa Zayuni, nîûndû Ngai-Mûnene arî na wendi mûnene mûno wa kwona atî ûguo nîgwekîka.

**31**

**32** “Kwoguo Ngai-Mûnene augîte atîrî ûvoro wîgiî mûthamaki wa Asîria, ‘Ndagaatonya îtûûrarî rîîrî kana aikie mûguî wanarî ûmwe kuo, kana athigari marîkuvîvîrie marî na ngo, kana marîthiûrûrûkîrie.

**33** Agaacoka na njîra wa îrîa aaûkîrîre na ndagaatonya îtûûrarî rîîrî. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.

**34** Nîndûîrîra îtûûra rîîrî na nîrîvonokie nîûndû wa gîtîîo gîakwa nie mwene, na nîûndû wa ndungata yakwa Daudi.’ ”

**34**

**35** Ûtukû ûcio, mûraika wa Ngai-Mûnene nîwathiîre kûrîa andû a Asîria maambîte magema mao na akîûraga athigari ngiri îgana rîmwe rîa mîrongo înana na ithano (185,000). Rîrîa andû maaramûkire kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî, nîmeethîrîrie athigari acio onthe marî akuû!

**36** Senakeribu, mûthamaki wa Asîria nîwacokire akiuma kûu na agîcoka mûciî, Nineve na agîtûûra kuo.

**37** Vîndî îmwe akîgooca arî hekarûrî ya Nisiroki, ngai yake, anake ake aîrî: Adurameleki na Sharezeri, nîmaamûragire na mviû na magîcoka makîûrîra vûrûrirî wa Ararati. Nake mwanake wake wetagwa Esarihadoni nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Atha 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûrwara kwa mûthamaki Hezekia

## (

## Isa 38.1-8

## ,

## 21-22

## ;

## 2Maû 32.24-26

## )

## Anjaama kuuma Babuloni

## (

## Isa 39.1-8

## )

## Mûthiia wa ûthamaki wa Hezekia

## (

## 2Maû 32.32-33

## )

**1** Kavindarî wa kau Hezekia nîwarwarire na aarî vakuvî gûkua. Mûrathi Isaia, mûvîcî wa Amozu nîwathiîre kûrî ke na akîmwîra atîrî. “Ngai-Mûnene akwîra wîgae, nîûndû tîûvora, nîûgûkua.”

**1**

**2** Hezekia nîwevûgûrire akîroria rûthingorî na akîvoya Ngai-Mûnene akîugaga atîrî,

**3** “We Ngai-Mûnene nakûthaitha ûririkane ûrîa ngûtungatîrîte na wîvokeku na ngoro yonthe, na vîndî cionthe mbîkaga maûndû marîa magûkenagia.” Nîwacokire akîrîra arî na ûrûrû mwîngî mûno.

**3**

**4** Isaia nîwatigire mûthamaki, nwatî mbere ya auma nja ya kwa mûthamaki, Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî,

**5** “Coka kûrî Hezekia, mûtongoria wa andû a Ngai-Mûnene Ngai wa aguo Daudi, ûkamwîre nînegua îvoya rîaku na nînona methori maku. Nîngûkûvonia, na vuva wa mîthenya îthatû nîûkaathiî hekarûrî.

**6** Nîngûkwongerera mîaka îkûmi na îtano (15) ûtûûrorî waku, na nîngûkûvonokia na mvonokie îtûûra rîîrî rîa Jerusalemu kuuma kûrî mûthamaki wa Asîria. Nîngûrûîrîra îtûûra rîîrî nîûndû wakwa nie mwene, na nîûndû wa ndungata yakwa Daudi.”

**6**

**7** Isaia nîwaugire atîrî, “Indeni geki ya ngûû, na mwigîrîre îvûvarî na nîakûvona.”

**8** Mûthamaki Hezekia nîwaûririe Isaia atîrî, “Nîngîmenya na ndûî, atî Ngai-Mûnene nîakûmvonia, na atî vuva wa mîthenya îthatû nîngaathiî hekarûrî?”

**8**

**9** Nake Isaia nîwacokirie atîrî, “Ngai-Mûnene nîagûkwonia kîrîa gîgaakûmenyithia atî nîakûvingia kîîranîro gîake. Ûngîenda kîruru kîracave na mbere makinyo îkûmi kana ûngîenda kîracave na vuva makinyo îkûmi?”

**9**

**10** Nake Hezekia nîwacokirie atîrî, “Nî ûndû mûvûthû kûracavia kîruru na mbere makinyo îkûmi! Tiga gîcoke vuva makinyo îkûmi.”

**10**

**11** Mûrathi Isaia nîwavoire Ngai-Mûnene, na Ngai-Mûnene nîwaracavirie kîruru na vuva makinyo îkûmi ngathîrî îrîa yatumîtwe nî mûthamaki Ahazi.

**11**

**12** Vîndî îo, mûthamaki wa Babuloni, Merodaki-baladani, mûvîcî wa Baladani nîwegwire atî mûthamaki Hezekia nî mûrwaru. Kwoguo nîwatûmire anjaama mamûvirîre ndûmîrîri ya kûmûmîrîria vamwe na kîveo.

**13** Hezekia nîwanyitire anjaama acio ûgeni na akîmonia ûtonga wake. Ûtonga ûcio warî; sîlûva, thaavu, tûnyamû tûnungi waro, maguta ma goro, nyomba îrîa aigaga indo ciake cionthe cia mbaara na indo cionthe irîa ciarî makûmbîrî make. Gûtirî kîndû wanarî kîmwe Kîamrî nyombarî yake kana ûthamakirî wake ataamoonia.

**14** Mûrathi Isaia nîwacokire akîthiî kûrî mûthamaki Hezekia na akîmûria atîrî, “Andû aya maaumîte kû, na marakwîrire atîa?”

**14** Nake Hezekia nîwacokirie atîrî, “Maaumîte Babuloni, vûrûri wa kûraca”

**14**

**15** Mûrathi Isaia nîwamûûririe atîrî, “Moonire ndûî nyombarî yaku?”

**15** Nake Hezekia nîwacokirie atîrî, “Nîmoonire indo cionthe îrîa irî nyombarî yakwa. Gûtirî kîndû wanarî kîmwe kîrî makûmbîrî makwa ndaamoonia.”

**15**

**16** Isaia nîwacokire akîra mûthamaki Hezekia atîrî, “Ngai-Mûnene augîte atî,

**17** kavinda nî gagûkinya, rîrîa indo cionthe icio irî nyombarî yaku, na indo cionthe irîa methe menyu maûnganîtie nginya ûmûnthî igaakuua ivirwe Babuloni. Gûtirî wanarî kîndû kîmwe gîgaatigwa. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**18** Anake amwe aku, arîa ûciarîte we mwene nîmakaathiîwa nao na matuwe ngaramba nîguo matungatage mûciî kwa mûthamaki wa Babuloni.”

**18**

**19** Mûthamaki Hezekia nîwacokirie atîrî, “Ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene îo wambîra nî mbaro.” Aaugire ûguo nîûndû eciririe atî gûkethîrwa kûrî na thayû na ûgitîri ûtûûrorî wake wonthe rîrîa akethîrwa arî mûthamaki.

**19**

**20** Maûndû mengî monthe marîa Hezekia eekire, ciîko ciake cia ûcamba, na ûrîa enjire karia ka manjî na akînja mûtaro wa kûvira manjî îtûûrarî rînene, nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Juda.

**21** Hezekia nîwakwire, nake mûvîcî Manase agîtuîka mûthamaki vuva wake.

# 2Atha 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Manase mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 33.1-20

## )

## Amoni mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 33.21-25

## )

**1** Manase aarî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na îîrî (12) rîrîa aatuîkire mûthamaki wa Juda, na aathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îtano na îtano (55). Ng'ina etagwa Hefiziba.

**2** Manase nîwekire maûndû marîa mataakenagia Ngai-Mûnene, na kûrûmîrîra maûndû marîa meekagwa nî andû a mavûrûri marîa Ngai-Mûnene engataga, nao andû a Isiraeli magîtonyaga kuo.

**3** Nîwatumire rîngî kûndû gwa kûgoocagîrwa ngai cia mîvuanano kûrîa îthe Hezekia aacûkangîtie; nîwatumire metha cia magongoona cia Baali na akîrûtha mûvuanano wa ngai ya nga ya Ashera, ta ûrîa Ahabu mûthamaki wa Isiraeli eekîte. Makîria ya ûguo, Manase nwa wagoocaga ciûmbe cionthe cia îgûrû na agaitungatîra.

**4** Nîwatumire metha cia kîgongoona hekarûrî ndaarî, kûrîa Ngai-Mûnene aaugîte atîrî, “Rîîtwa rîakwa rîkaagocagîrwa Jerusalemu.”

**5** Nîwatumire metha cia kîgongoona cia kûgoocagîra ciûmbe cia îgûrû ivaarorî igîrî cia hekarû ya Ngai-Mûnene.

**6** Nîwarutire mûvîcî îgongoona arî îtega rîa kûvîvua. Nîwaragûranagîra, akaringa ciama na akanyitanîra na ago na arogi. Nîwekîre maûndû mengî mûno macûku na agîtûma Ngai-Mûnene arakare.

**7** Nîwaigire mûvuanano wa ngai ya ngai ya Ashera hekarûrî, kûrîa Ngai-Mûnene eerîte Daudi na mûvîcî Solomoni atîrî, “Hekarûrî îno gûkû Jerusalemu, nîkuo nthurîte kuuma kûrî mîvîrîga yonthe ya Isiraeli na nîkuo ngûtûûra ngoocagîrwa.

**8** Ethîrwa andû a Isiraeli makathîkagîra maathani makwa monthe na mavingagie mawatho monthe marîa ndungata yakwa, Musa aamaveere ndikaamarekereria maûrûre rîngî kuuma vûrûrirî ûrîa naveere methe mao.”

**9** Nwatî andû a Juda matiathîkîra Ngai-Mûnene, na Manase nîwatûmire meke mevia manene mûno wana gûkîra marîa mekîtwe nî andû arîa Ngai-Mûnene engataga wa ûrîa andû a Isiraeli maatonyaga vûrûrirî.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwaririe na njîra ya ndungata ciake, arathi akiuga atîrî,

**11** “Rîu nîûndû Manase, mûthamaki wa Juda nîwîkîte maûndû mama macûku, na ageka maûndû macûku wana gûkîra marîa monthe meekirwe nî Amori, arîa maarî mbere yake, na agatûma andû a Juda mevie magîtûmîra mîvuanano yake;

**12** kwoguo Nie, Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli nîndetere Jerusalemu na Juda ûndû mûcûku nginya atî mûndû wa wonthe ûkeegua ûvoro ûcio nîakaamaka.

**13** Ngaaverithia Jerusalemu ta ûrîa nekire Samaria, na Ahabu mûthamaki wa Isiraeli na njiarwa ciake. Ngaathambia Jerusalemu ta ûrîa mûndû athambagia thaani akamîgiria na akamînamia.

**14** Nîngaatiganîria andû akwa arîa magaatigara na nîmanenganîre kûrî nthû ciao, na nîikaamavoota na imatue mîgwate kûrî nthû ciao cionthe.

**15** Ngaameka maûndû mau monthe nîûndû nîmamvîtîrîtie na nîmaandakaririe kuuma rîrîa methe mao maaumire Misiri nginya ûmûnthî.”

**15**

**16** Makîria ya ûguo, Manase nîwaûragire andû eengî mûno mataarî na mavîtia nginya nthakame îgîcûra Jerusalemu kuonthe; gûtaranîria na ûrîa aatûmire andû a Juda magooce mîvuanano îrîa yatûmire mevie mbere ya Ngai-Mûnene.

**16**

**17** Maûndû mengî monthe marîa Manase eekîre, vamwe na mevia marîa eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Juda.

**18** Manase nîwakwire na akîthikwa vakuvî na nyomba yake, mûgûndarî wa Uza. Nake mûvîcî Amoni nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**18**

**19** Amoni aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îîrî (22) rîrîa aatuîkire mûthamaki wa Juda, na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka îîrî (2). Ng'ina etagwa Meshulemethi, mwarî wa Haruzi wa kuuma îtûûrarî rîa Jotiba.

**20** Amoni nîwekire maûndû marîa mataakenagia Ngai-Mûnene, wata ûrîa îthe, Manase eekîte.

**21** Nîwekire maûndû monthe marîa mekagwa nî îthe na nîwatungatagîra na akagooca mîvuanano îrîa îthe aagoocaga.

**22** Nîwatiganîrie Ngai-Mûnene, Ngai wa methe make, na akîrega kûrûmîrîra maathani ma Ngai-Mûnene.

**22**

**23** Ndungata cia Amoni nîciavangire ûrîa ikûmûraga na nîciamûragîre nyomba gwake.

**24** Nwatî andû a Juda nîmaaûragire andû onthe arîa maaûragire mûthamaki Amoni na magîtua mûvîcî Josia mûthamaki vuva wake.

**24**

**25** Maûndû mengî monthe marîa Amoni eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki a Juda.

**26** Amoni nîwathikirwe mbîrîrarî yake, mûgûndarî wa Uza, nake mûvîcî Josia nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Atha 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Josia mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 34.1-2

## )

## Îvuku rîa watho nîrîonekire

## (

## 2Maû 34.8-28

## )

**1** Josia aarî na ûkûrû wa mîaka înana (8) rîrîa aatuîkire mûthamaki wa Juda, na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îthatû na ûmwe (31). Ng'ina eetagwa Jedida, mwarî wa Adaia wa kuuma îtûûrarî rîa Bozikathi.

**2** Josia nîwekire maûndû monthe marîa maakenagia Ngai-Mûnene: nîwarûmîrîre mîthiîre ya îthe Daudi, na nîwavingagia mawatho monthe ma Ngai akindîrîtie.

**2**

**3** Mwakarî wa îkûmi na înana (18) Josia arî mûthamaki, nîwatûmire mwandîki Shafani, mûvîcî wa Azalia, Azalia mûvîcî wa Meshulamu hekarûrî na akîmwîra atîrî,

**4** “Thiî kûrî Hilikia, mûthînjîri-Ngai mûnene ûmwîre atare mbeca irîa arangîri a hekarû maûnganîtie kuuma kûrî andû.

**5** Ûmwîre anenganîre mbeca icio kûrî andû arîa marûngamîrîrîte wîra wa gûcokereria hekarû nîguo nao marîve andû arîa mararuta wîra ûcio.

**6** Mbeca icio nî cia kûgûra mbaû, mathiga ma gûtuma hekarû kûrîa kûtharûku, na kûrîva andû arîa marutaga wîra wa mbaû, atumi na andû arîa maumagia mathiga.

**7** Andû arîa marûngamîrîrîte wîra wa gûcokereria hekarû nî evokeku, kwoguo gûtirî vata wa kûmaûria ûrîa matûmîrîte mbeca.”

**7**

**8** Hilikia, mûthînjîri-Ngai mûnene nîwerire Shafani ûrîa warî mwandîki atîrî, “Nîmonire îvuku rîa watho hekarûrî ya Ngai-Mûnene.” Hilikia nîwacokire akînengera Shafani îvuku rîu, nake akîrîthoma.

**9** Shafani nîwacokire rîngî kûrî mûthamaki na akîmwîra atîrî, “Ndungata ciaku nîciocire mbeca irîa ciocanirue kîvingorî Kîam hekarû na mainenganîra kûrî andû arîa marûngamagîrîra wîra wa gûtuma hekarû kûrîa kûtharûku.”

**10** Nîwacokire akîra mûthamaki atîrî, “Mûthînjîri-Ngai Hilikia nîwanengerire îvuku.” Nake Shafani nîwathomere mûthamaki îvuku rîu.

**10**

**11** Rîrîa mûthamaki eegwire ûrîa îvuku rîa watho rîaugaga, nîwatembûrangire nguo ciake,

**12** na akîatha mûthînjîri-Ngai Hilikia, Ahikamu mûvîcî ma Shafani, Akibori mûvîcî wa Mikaia, Shafani mwandîki, na Asaia ndungata ya mûthamaki akîmeera atîrî,

**13** “Thiîni mûkaûrie Ngai-Mûnene vandûrî vakwa, na vandûrî va andû onthe a Juda ûvoro wîgiî mandîko ma îvuku rîîrî rîronekire, nîûndû Ngai-Mûnene nîmûrakaru mûno nîtue nîûndû methe metû matiavingia maûndû monthe marîa matwîgiî kûringana na ûrîa îvuku rîîrî riugîte.”

**13**

**14** Kwoguo mûthînjîri-Ngai Hilikia, Ahikamu, Akibori, Shafani, na Asaia nîmaathiîre kûrî mûndûmûka ûmwe mûrathi wetagwa Hulida, mûka wa Shalumu, mûvîcî wa Tikiva. Tikiva aarî mûvîcî wa Harihasi. Harihasi nîke wamenyagîrîra nguo cia hekarû. Vîndî îo Hulida aatûûraga Jerusalemu, îtûûrarî rîa kaîrî. Nao nîmaaranîrie nake,

**15** na nîwamerire macoke kûrî mûthamaki na mamwîre

**16** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Nîngûretithîria kûndû gûkû na andû arîa matûûraga kuo maûndû macûku, wata ûrîa îvuku riugîte rîrîa mûthamaki wa Juda athoma.

**17** Nîmandiganîrîtie na nîmarutîrîte ngai ciîngî magongoona na kwoguo nîmandakarîtie nî maûndû monthe marîa mekîte. Nîûndû wa ûguo, nîndakarîtue nî Jerusalemu na marakara makwa matingîthira.

**18** Nwatî thiîni kûrî mûthamaki wa Juda ûrîa ûramûtûmire mûgatuîrie ûvoro kûrî Ngai-Mûnene mûmwîre Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli augîte atî; kûringana na ndûmîrîri îrîa eguîte,

**19** mûthamaki wa Juda nîareririre na enyivia mbere ya Ngai-Mûnene, na atembûranga nguo ciake. Rîrîa aregwire ûrîa mbugîte nîngwîka kûndû gûkû vamwe na andû arîa matûûraga kuo, na atî vûrûri ûyû nîûtûûra ûrî mûrume na ûrî îganjo. Nie Ngai-Mûnene nîmbîguîte îvoya rîaku,

**20** kwoguo ndikaaverithia Jerusalemu wî mwoyo. Nîngaamba gweterera ûkue na thayû.”

**20** Andû acio nîmaacokerie mûthamaki Josia ndûmîrîri îo.

# 2Atha 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Josia nîwathiririe ûgooci wa Mîvuanano

## (

## 2Maû 34.3-7

## ,

## 29-33

## )

## Josia nîwakûngûîre pasaka

## (

## 2Maû 35.1-19

## )

## Ûgarûrûku wîngî ûrîa Josia aarûthire.

## Mûthiia wa ûthamaki wa Josia

## (

## 2Maû 35.20—36.1

## )

## Jehoahazi mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 36.2-4

## )

## Jehoiakimu mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 36.5-8

## )

**1** Mûthamaki Josia nîwatûmanîre atongoria onthe a Juda na a Jerusalemu na nîmaacemanirie varî ke.

**2** Mûthamaki nîwathiîre hekarûrî ya Ngai-Mûnene marî na andû onthe a Juda, andû onthe a Jerusalemu, athînjîri-Ngai, arathi, na andû onthe anini na anene. Mûthamaki nîwathomire îvuku rîonthe rîa watho rîrîa rîonirwe hekarûrî ya Ngai-Mûnene andû acio mathikîrîrîtie.

**3** Mûthamaki nîwarûngamire vakuvî na gîtugî na akîrûtha kîrîkanîro na Ngai-Mûnene. Nîwamwîrîre atî akaamwathîkagîra, akaavingagia mawatho make, maathani make na kîrîra gîake na ngoro yake yonthe na mwoyo wake wonthe na kûvingia maûndû monthe megiî kîrîkanîro gîkî wata ûrîa kwandîkîtwe îvukuurî rîîrî. Nao andû onthe nîmeranîre atî nîmakûvingia kîrîkanîro.

**3**

**4** Mûthamaki Josia nîwacokire akîatha mûthînjîri-Ngai mûnene, Hilikia, athînjîri-Ngai arîa maamûtethagîrîria, na arangîri a kîvingo Kîam hekarû marute hekarûrî ya Ngai-Mûnene indo cionthe irîa ciatûmagîrwa kûgooca Baali, irîa ciatûmagîrwa kûgooca Ashera, na cionthe îrîa ciatûmagîrwa kûgooca indo cionthe cia îgûrû. Nîwavîvîrie indo icio cionthe nja ya îtûûra rîa Jerusalemu mîgûndarî ya Kîamnda gîa Kidironi, na nîwakuire mûu wa cio akîûvira Betheli.

**5** Nîwatigithirie wîra athînjîri-Ngai onthe arîa athamaki a Juda maamûrîte na maarutagîra magongoona kûndû kûrîa gûtûgîru matûûrarî ma Juda na kûndû kûrîa kwarî vakuvî na Jerusalemu; acio nî athînjîri-Ngai onthe arîa maarutagîra Baali, riûa, mweri, njata na indo cionthe cia îgûrû magongoona.

**6** Nîwarutire mûvuanano wa ngai ya nga ya Ashera hekarûrî ya Ngai-Mûnene na akîmîvira nja ya îtûûra rîa Jerusalemu nginya karûnjîrî ga Kidironi na akîûvîvîria vo. Nîwaûthîire nginya ûgîtuîka rûkûngû na akîûnyagia mbîrîrarî kûrîa kwathikagwa andû onthe.

**7** Nîwacûkangirie nyomba irîa ciekaragwa nî maraa ma ngai ya Ashera irîa ciarî vakuvî na hekarûrî ya Ngai-Mûnene, kûrîa aka maatumagîra nguo irîa maatûmagîra makîgooca Ashera.

**8** Nîwarutire athînjîri-Ngai onthe matûûrarî manene ma Juda na agîcûkangia kûndû kûrîa athînjîri-Ngai acio maarutagîra magongoona kuuma Geba nginya Beerisheba; nwa wacûkangirie kûndû kûrîa kwagoocagîrwa kwarî vakuvî na kîvingo kîrîa Joshua, mûnene wa îtûûra aatumîte. Kîvingo kîu Kîamrî mwena wa ûmotho wa kîvingo kîrîa kînene Kîam gûtonya îtûûrarî rînene.

**9** Athînjîri-Ngai acio matietîkîrîtue gûtungata metharî ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene kûu Jerusalemu, nwatî nîmaarîcanagîra mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia na athînjîri-Ngai acio engî.

**9**

**10** Mûthamaki Josia nîwagwatirie Tofethi mûgiro vandû varîa vaagoocagîrwa ngai cia maveeni Kîamndarî Kîam njiarwa cia Hinomu, nîguo mûndû wa wonthe ndakaarutîre Moleku îtega rîa kûvîvua kûrî mwana wake wa mwanake kana wa mwîrîtu.

**11** Nîwarutire mîvuanano ya mbarathi îrîa athamaki a Juda maamûrîrîte riûa, na akîvîvia ikaari cia mbarathi icio na mwaki. Mîvuanano îo ya mbarathi yaigîtwe njîrarî ya hekarû ya Ngai-Mûnene vakuvî na nyomba ya Nathani Meleki, mûnene wa ndungata icio ciîngî kûu nja ya hekarû.

**12** Nîwagwîthirie na akiunanga metha cionthe cia magongoona tûcunjî irîa athamaki a Juda maatumîte îgûrû rîa nyomba ya îgûrû ya mûthamaki Ahazi, wa vamwe na metha cia magongoona irîa mûthamaki Manase aatumîte ivaarorî cioîrî cia hekarû. Nîwacokire agîta tûcunjî tûu karûnjîrî ga Kidironi.

**13** Mûthamaki Josia nîwagwatirie mûgiro kûndû kûrîa gûtûgîru gwa kûgoocagîrwa mûthamaki Solomoni aatumîte mwena wa îrathîro wa Jerusalemu, kûthiî îveti rîa Kîrîma gîa Sini. Solomoni aatumîte kûndû kûu nîûndû wa kûgooca mîvuanano ya; Ashitorethu, ngai ya nga ya andû a Sidoni; Kemoshi, ngai ya andû a Moabu; na Moleku, ngai ya Aamoni na agîkûgwatia mûgiro.

**14** Nîwaunangire itugî cia kûgoocwa cia ngai cia mîvuanano na agîtemanga mîvuanano ya ngai ya nga ya Ashera, agîcoka agîcûria varîa ngai cia mîvuanano îo ciarî na mavîndî ma andû akuû.

**14**

**15** Josia nîwacûkangirie kûndû gûtûgîru kûrîa kwagoocagîrwa gwatumîtwe nî mûthamaki Jeroboamu, mûvîcî wa Nefati kûu Betheli. Mûthamaki Jeroboamu nîke watûmire andû a Isiraeli mevie. Nîwomomorire metha ya kîgongoona, akiunanga mathiga mayo tûcunjî, nîwatûthiire nginya tûgîtuîka rûkûngû, na akîvîvia mûvuanano wa Ashera.

**16** Josia nîwacokire akîîvûgûra na akîona mbîîrîra îgûrû rîa kîrîma. Nîwaugire mavîndî mathikûrue mbîrîrarî icio na akîmavîvîria îgûrû rîa metha ya kîgongoona. Ûguo nîguo Josia aagwatirie metha ya kîgongoona mûgiro, wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte na njîra ya mûrathi atî nîgûgeekîka.

**17** Nîwacokire akîûria atîrî, “Mbîrîra îîrîa nîrona vaarîa nî ya û?”

**17** Nao andû a îtûûra rîa Betheli nîmaamûcokerie atîrî, “Nî ya mûrathi wa Ngai ûrîa waûkire kuuma Juda na akîratha maûndû mama weka gûkû Betheli îgûrû rîa metha îno ya kîgongoona.”

**17**

**18** Nake nîwaugire atîrî, “Tiganani nayo. Mûtikathikûrie mavîndî make.”

**18** Kwoguo matiaruta mavîndî ma mûrathi ûcio, wana ma mûrathi ûrîa waumîte Samaria.

**18**

**19** Mûthamaki Josia nîwacûkangirie kûndû kuonthe gwa kûgoocerwa kûrîa athamaki a Isiraeli maarûthîte kûu matûûrarî monthe ma Samaria na magatûma Ngai-Mûnene arakare. Eekire ûguo matûûrarî monthe ma Isiraeli wata ûrîa eekîte Betheli.

**20** Nîwaûragîre athînjîri-Ngai a ngai cia maveeni îgûrû rîa metha cia magongoona kûrîa maatungataga, na akîvîvîria mavîndî ma andû metharî cionthe cia magongoona. Vuva wa ûguo nîwacokire Jerusalemu.

**20**

**21** Mûthamaki Josia nîwathanire andû makûngûîre pasaka ya Ngai-Mûnene Ngai wao, ta ûrîa kwandîkîtwe îvukuurî rîa kîrîkanîro.

**22** Gûtirî pasaka yanakûngûîrwa ta îo kuuma vîndî îrîa atirîrîri vûrûri maathanaga Isiraeli na Juda kana vîndî ya athamaki a Isiraeli na a Juda.

**23** Nwatî mwakarî wa îkûmi na înana (18) Josia arî mûthamaki, pasaka ya Ngai-Mûnene nî yakûngûîrwe kûu Jerusalemu.

**23**

**24** Mûthamaki Josia nîwarutire kuuma Jerusalemu na Juda arogi, aragûri, na ngai cia mîvuanano, na indo cionthe irîa ciarî mûgiro. Josia eekire ûguo nîguo avingie mawatho marîa mandîke îvukuurî rîrîa mûthînjîri-Ngai Hilikia oonire hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

**25** Gûtiarî mûthamaki wîngî take, vuva kana mbere yake watungatîre Ngai-Mûnene na ngoro yonthe, meciria na vinya wonthe akîvingagia mawatho monthe ma Musa.

**25**

**26** Nwatî kûnarî ûguo, Ngai-Mûnene ndaathiria ûrûrû wa marakara make nîûndû wa Juda, marîa maaumanîte na ûrîa mûthamaki Manase eekîte.

**27** Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Nîngengata andû a Juda maume kûrî nie wata ûrîa nekire andû a Isiraeli, na nîngaatiganîria Jerusalemu îtûûra rîrîa nathuurire na hekarû, varîa naugire nîvo mbagîrîrwe nî kûgoocerwa.”

**27**

**28** Maûndû mengî monthe marîa Josia eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Juda.

**29** Vîndî wa îo Josia aarî mûthamaki, Neko, mûthamaki wa Misiri nîwathiîre rûnjîrî rwa Farati gûtethereria mûthamaki wa Asîria. Mûthamaki Josia nîwathiîre kûrûa nake; nwatî mûthamaki Neko nîwamûragîre mbaararî kûu Megido.

**30** Ndungata ciake nîciakuuire mwîrî wake na gîkaari Kîam mbarathi kuuma Megido na makîûvira Jerusalemu na makîûthika mbîrîrarî yake ke mwene.

**30** Andû a Juda nîmaacokire makîthuura Jehoahazi, mûvîcî wa Josia na nîmaamwîtîrîrie maguta agîtuîka mûthamaki.

**30**

**31** Jehoahazi aarî na ûkûrû ma mîaka mîrongo îîrî na îthatû (23) rîrîa aatuîkire mûthamaki wa Juda na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîeri îthatû (3). Ng'ina eetagwa Hamutali mwarî wa Jeremia, kuuma îtûûra rîa Libuna.

**32** Jehoahazi nîwekire maûndû marîa mataakenagia Ngai-Mûnene wata ûrîa meekirwe nî methe mao.

**33** Neko mûthamaki wa Misiri nîwamûvirire Ribula vûrûrirî wa Hamathi arî mûgwate, nîguo ndakathiî na mbere kwathana arî Jerusalemu. Mûthamaki Neko nîwatûmire vûrûri wa Juda ûrute gooti ya kilo ngiri ithatû na magana mana (3,400) cia sîlûva na kilo mîrongo îthatû na inya (34) cia thaavu.

**34** Mûthamaki Neko nîwathuurire Eliakimu mûvîcî wa mûthamaki Josia na akîmûtua mûthamaki îthenyarî rîa îthe Josia. Nîwacokire agîcenjia rîîtwa rîa Eliakimu na akîmwîta Jehoiakimu. Nwatî nîwacokire akîvira Jehoahazi Misiri kûrîa aakuîrîre.

**34**

**35** Mûthamaki Jehoiakimu nîwaûnganirie gooti ya sîlûva na thaavu kuuma kûrî andû nîguo avote kûgîa na gooti mbîganu ûrîa mûthamaki wa Misiri eendaga. Wa mûndû aarutaga kûringana na ûtonga wake.

**35**

**36** Jehoiakimu aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îtano (25) rîrîa aatuîkire mûthamaki wa Juda, na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka îkûmi na ûmwe (11). Ng'ina eetagwa Zebida, mwarî wa Pedaia, kuuma îtûûrarî rîa Ruma.

**37** Jehoiakimu nîwekire maûndû marîa mataakenagia Ngai-Mûnene, wata marîa monthe meekîtwe nî methe make.

# 2Atha 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jehoiakini Mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 36.9-10

## )

## Zedekia mûthamaki wa Juda

## (

## 2Maû 36.11-12

## ;

## Jer 52.1-3

## )

**1** Vîndî wa îo Jehoiakimu aarî mûthamaki, Nebukadinezarû, mûthamaki wa Babuloni nîwatharîkîre Juda, na Jehoiakimu agîtuîka ndungata yake îvinda rîa mîaka îthatû (3). Nîwacokire akîregana nake.

**2** Ngai-Mûnene nîwacokire agîtûma ikundi cia andû marî na indo cia mbaara kuuma Babuloni, Sîria, Moabu, na Aamoni mathiî makerwe na Jehoiakimu na macûkangie Juda, wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte na njîra ya ndungata ciake arathi.

**3** Ngai-Mûnene nîke wathanire ûndû ûcio wîkîke kûrî Juda, nîguo athirie andû a Juda nîûndû wa mevia monthe marîa mûthamaki Manase eekîte,

**4** na makîria nîûndû wa andû onthe arîa aaûragîte matarî na mavîtia. Ngai-Mûnene ndangîoveere Manase nîûndû wa ûguo.

**4**

**5** Maûndû mengî monthe marîa Jehoiakimu eekire nîmandîke Îvukuurî rîa Maûndû ma Tene ma Athamaki Juda.

**6** Kwoguo Jehoiakimu nîwakwire, nake mûvîcî Jehoiakini nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**6**

**7** Mûthamaki wa Misiri ndaauma rîngî vûrûrirî wake, nîûndû mûthamaki wa Babuloni nîwocete vûrûri wonthe ûrîa warî wa mûthamaki wa Misiri, kuuma karûnjîrî ka Misiri nginya rûnjîrî rwa Farati.

**7**

**8** Jehoiakini aarî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na înana (18) rîrîa aatuîkire mûthamaki wa Juda, na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîeri îthatû (3). Ng'ina eetagwa Nehushita, mwarî wa Elinathani, kuuma Jerusalemu.

**9** Jehoiakini nîwekire maûndû marîa mataakenagia Ngai-Mûnene, wata marîa monthe meekîtwe nî îthe.

**9**

**10** Vîndî ya ûthamaki wake nîrîo Nebukadinezarû, mûthamaki wa Babuloni na athigari ake a mbaara maathiîre kûtharîkîra Jerusalemu na makîrigicîria îtûûra rîu.

**11** Rîrîa athigari a Nebukadinezarû maarigicîîrie Jerusalemu, Nebukadinezarû ke mwene nîwatonyire îtûûrarî rîu.

**12** Jehoiakini, mûthamaki wa Juda, ng'ina, anake ake, athigari ake, wana ndungata cia nyomba yake nîmerekererie kûrî mûthamaki wa Babuloni. Jehoiakini aanyitirwe mûgwate mwakarî wa kanana (8) Nebukadinezarû arî mûthamaki wa Babuloni.

**13** Nîwacokire agîkuua indo cionthe irîa ciarî hekarûrî na îrîa ciarî nyombarî ya mûthamaki na akîivira Babuloni. Nebukadinezarû nîwacûkangirie indo cionthe cia thaavu irîa ciarî hekarûrî irîa Solomoni, mûthamaki wa Isiraeli aatumîte. Ûndû ûcio wekîkire wata ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte.

**14** Nebukadinezarû nîwathiîre na andû onthe a Jerusalemu marî mîgwate: nao maarî anene onthe na arûme onthe arîa maarî njamba. Onthe maarî andû ngiri îkûmi (10,000). Nîwathiîre na andû onthe arîa maarî na ûûgî wa kûruta wîra, na arîa maaturaga indo cia cuuma. Gûtirî mûndû watigirwe Juda tiga andû arîa maarî athîni.

**14**

**15** Nebukadinezarû nîwavirire Jehoiakini Babuloni vamwe na ng'ina, aka ake, ndungata ciake, na atongoria a vûrûri wa Juda, marî mîgwate.

**16** Mûthamaki wa Babuloni nîwanyitire andû onthe a vata na akîmavira Babuloni marî mîgwate. Onthe maarî andû ngiri mûgwanja (7,000) na andû ngiri îmwe (1,000) arîa maarî na ûûgî wa kûruta wîra, wana andû arîa maaturaga indo cia cuuma, na arûme onthe arîa maarî na vinya na agîrîru a kûrûa.

**16**

**17** Nebukadinezarû nîwatuire Matania mûthamaki wa Juda na akîmûcenjeria rîîtwa akîmwîta Zedekia. Matania aarî mamawe wa Jehoiakini.

**17**

**18** Zedekia aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na ûmwe (21) rîrîa aatuîkire mûthamaki wa Juda, na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka Îkûmi na ûmwe (11). Ng'ina eetagwa Hamutali, mwarî wa Jeremia, kuuma îtûûrarî rîa Libuna.

**19** Mûthamaki Zedekia nîwekire maûndû marîa mataakenagia Ngai-Mûnene, wata marîa meekîtwe nî mûthamaki Jehoiakimu.

**20** Ngai-Mûnene nîwarakarirue mûno nî andû a Jerusalemu na a Juda nginya akîmengata.

**20** Zedekia nîwareganire na mûthamaki wa Babuloni.

# 2Atha 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jerusalemu nîyacûkangirue

## (

## 2Maû 36.13-21

## ;

## Jer 52.3-11

## )

## Kwomomorwa kwa hekarû

## (

## Jer 52.12-23

## )

## Andû a Juda nîmaavirirwe Babuloni

## (

## Jer 52.24-27

## )

## Gedalia mûthamaki wa Juda

## (

## Jer 40.7-9

## ;

## 41.1-3

## )

## Jehoiakini nîwarekererue kuuma Njera

## (

## Jer 52.31-34

## )

**1** Mûthenyarî wa îkûmi, mweri wa îkûmi mwakarî wa kenda, Zedekia arî mûthamaki, Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni nîwathiîre na athigari ake onthe na makîtharîkîra îtûûra rîa Jerusalemu na magîtuma rûthingo marîthiûrûrûkîrîtie.

**2** Kwoguo îtûûra rîu nîrîarigicîrue nginya mwakarî wa îkûmi na ûmwe Zedekia arî mûthamaki.

**3** Mûthenyarî wa kenda, mwerirî wa kana mwakarî wa ûcio, yûra nîrîanenevire mûno îtûûrarî rîu nginya gûgîtura kîndû andû mangîrîa vûrûrirî.

**4** Rûthingo rwa îtûûra nî rwomorirwe mwena ûmwe na mûthamaki vamwe na athigari onthe a mbaara nîmaaûrire ûtukû mavîtûkîrîrîte mûgûndarî wa mûthamaki. Maavîtûkîrîre kîvingorî kîrîa Kîamrî gatagatî ka nthingo igîrî, na nîmaathiîre merekerete mwena wa Araba, wana ethîrwa athigari a Babuloni nîmaarigicîrîtie îtûûra.

**5** Nwatî athigari a mbaara a Babuloni nîmaarûmîrîrie mûthamaki Zedekia na nîmaamûkinyîrîre kûndû kûrîa kwaraganu kûu Jeriko. Nao athigari ake onthe nîmaanyaganirie makîmûtiga.

**6** Athigari acio nîmaanyitire Zedekia na makîmûvira kûrî mûthamaki Nebukadinezarû, ûrîa vîndî îo warî îtûûrarî rî Ribula. Nebukadinezarû nîwamûtuîrîre arî kûu.

**7** Nîmaaûragire anake a Zedekia akîyonagîra na metho make ke mwene, magîcoka makîmûkûûra metho na mûthiiarî nîmaamwovire na mvîngû na makîmûvira Babuloni.

**7**

**8** Mûthenya wa mûgwanja mweri wa gatano, mwakarî wa îkûmi na kenda Nebukadinezarû arî mûthamaki wa Babuloni, Nebuzaradani, ndungata ya mûthamaki ûrîa warî mûnene wa athigari a mbaara a mûthamaki nîwathiîre Jerusalemu.

**9** Nîwavîvirie hekarû, nyomba ya mûthamaki na nyomba cionthe cia Jerusalemu. Nyomba cionthe nene îtûûrarî nîciavîvirue.

**10** Athigari onthe a Babuloni arîa maarî vamwe na Nebuzaradani mûnene wa athigari nîmoomomorire nthingo irîa ciathiûrûrûkîrîtie Jerusalemu.

**11** Nebuzaradani nîwacokire akînyita andû onthe arîa maatigîtwe îtûûrarî vamwe na andû arîa maathiîte na makerekereria kûrî mûthamaki wa Babuloni na akîmavira îthamîriorî.

**12** Nwatî nîwatigire andû amwe arîa maarî athîni mûno kûu Juda nîguo mamenyagîrîre mîthabivû na marutage wîra mîgûndarî.

**12**

**13** Andû a Babuloni nîmoomomorire itugî cia cuuma ya gîcango irîa ciarî hekarûrî vamwe na inyamû irîa ciekariî ta ikaari na îtangi rîa cuuma ya gîcango, na makîvira cuuma cionthe cia gîcango Babuloni.

**14** Nîmaakuire nyûngû, iciko cia mûthetu, tûnyamû twa gûtinia ndambi cia taa, mbakûri cia gwîkîra ûbani na indo cionthe cia gîcango irîa ciatûmagîrwa hekarûrî,

**15** na magîkuua tûraî twa mwaki na mbakûri. Nebuzaradani nîwakuuire indo irîa ciarûthîtwe na sîlûva na thaavu.

**16** Gîcango Kîam indo cionthe irîa ciarûthîtwe nî Solomoni cia gûtûmagîrwa hekarûrî gîtingîathimîkire ûrito wa kîo.

**17** Itugî cioîrî nîcieganene: Wa kîmwe Kîamrî na ûraca na îgûrû wa mita inyanya, na gîkunîko Kîam ûraca na îgûrû wa mita îmwe na cendimita mîrongo îthatû. Ikunîko cioîrî ciagemetue na mîvuano ya ngûngûmanga cia gîcango.

**17**

**18** Nebuzaradani, mûnene wa arangîri a mûthamaki nîwanyitire Seraia, mûthînjîri-Ngai mûnene na Zefania, mûthînjîri-Ngai mûtethereria wa Mûthînjîri-Ngai mûnene vamwe wa arangîri engî athatû a kîvingo marî mîgwate.

**19** Nîwanyitire mûndû ûmwe kûu îtûûrarî, ûrîa warî mûnene wa athigari a mbaara, vamwe na andû atano a vata a mûthamaki arîa eethîrîrie îtûûrarî, na mwandîki wa mûnene wa athigari a mbaara arîa maarangagîra andû a vûrûri, na andû mîrongo îtandatû arîa eethîrîrie îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**20** Nebuzaradani, mûnene wa arangîri nîwocire andû acio na akîmavira kûrî mûthamaki wa Babuloni kûu Ribula.

**21** Nebukadinezarû nîwarivire andû acio na akîmaûragîra kûu Ribula vûrûrirî wa Hamathi.

**21** Kwoguo andû a Juda nîmaarutirwe vûrûrirî wao na makîvirwa îthamîriorî.

**21**

**22** Nebukadinezarû, mûthamaki wa Babuloni nîwathuurire Gedalia mûvîcî wa Ahikamu atuîke mûnene wa andû onthe arîa maatigîtwe vûrûrirî wa Juda. Ahikamu aarî mûvîcî wa Shafani.

**23** Rîrîa anene onthe a athigari a mbaara meegwire atî Nebukadinezarû nîwathuura Gedalia atuîke mûthamaki, nîmaathiîre kûrî Gedalia kûu Mizipa. Anene acio maarî: Ishumaeli mûvîcî wa Nethania, Johanani mûvîcî wa Karea, na Seraia mûvîcî wa Tanihumethi wa kuuma Tofathi, na Jazania mûvîcî wa mûndû wa kuuma Maaka.

**24** Gedalia nîwerîre anene acio na athigari ao na mwîvîtwa atîrî, “Mûtikamake nî athigari a Akalidei. Îkarani vûrûrirî ûyû, mûtungatîre mûthamaki wa Babuloni, na mûtikoona thîna.”

**24**

**25** Nwatî mwerirî wa mûgwanja (7), Ishumaeli mûvîcî wa Nethania wa kuuma nyombarî ya mûthamaki nîwathiîre Mizipa na athigari îkûmi na akîtharîkîra Gedalia na akîmûraga vamwe na Ayahudi na Akalidei arîa maarî nake kûu Mizipa. Nethania aarî mûvîcî wa Elishama.

**26** Andû onthe a Isiraeli, arîa anini na arîa anene, vamwe na anene a athigari nîmaacokire makiuma kûu na makîthiî Misiri, nîûndû nîmeetigagîra Akalidei.

**26**

**27** Mwakarî ûrîa Evilimerodaki aatuîkire mûthamaki wa Babuloni, nîwaeguîrîre Jehoiakini mûthamaki wa Juda ntha na akîmûrekereria kuuma njera. Mûthenya wa mîrongo îîrî na mûgwanja (27) wa mweri wa îkûmi na îîrî mwaka wa mîrongo îthatû na mûgwanja kuuma Jehoiakini avirwa îthamîriorî nîrîo aarekereerue kuuma njera.

**28** Evilimerodaki nîwarîrie Jehoiakini waro na akîmûnenevia gûkîra athamaki arîa engî maarî nake îthamîriorî kûu Babuloni.

**29** Kwoguo Jehoiakini nîwarutire nguo ciake cia njera na kuuma vîndî îo nîwatûûrire arîcanagîra na mûthamaki.

**30** Jehoiakini nîwavecagwa wa mûthenya kîrîa aavataraga nî mûthamaki ûtûûrorî wake wonthe.

1Maû

# 1Maû 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kuuma kûrî Adamu nginya kûrî Iburahimu

## (

## Kîam 5.1-32

## ;

## 10.1-32

## ;

## 11.10-26

## )

## Njiarwa cia Ishumaeli

## (

## Kîam 25.12-16

## )

## Njiarwa cia Esaû

## (

## Kîam 36.1-19

## )

## Andû a Seiru arîa maatûûraga Edomu

## (

## Kîam 36.20-30

## )

## Athamaki a Edomu

## (

## Kîam 36.31-43

## )

**1** Adamu aarî îthe wa Sethi, Sethi aarî îthe wa Enoshi, Enoshi aarî îthe wa Kenani.

**2** Kenani aarî îthe wa Mahalaleli, Mahalaleli aarî îthe wa Jaredi.

**3** Jaredi aarî îthe wa Enoku, Enoku aarî îthe wa Methusela, Methusela aarî îthe wa Lameki.

**4** Lameki aarî îthe wa Noa. Noa aarî na anake athatû; Shemu, Hamu na Jafethi.

**4**

**5** Anake a Jafethi maarî: Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tubali, Mesheki, na Tirasi.

**6** Anake a Gomeri maarî: Ashikenazi, Difathi, na Togarima.

**7** Anake a Javani maarî: Elisha, Tarishishi, Kitimu, na Rodanimu.

**7**

**8** Anake a Hamu maarî: Kushi, Misiri, Lîbia, na Kanaani.

**9** Anake a Kushi maarî: Seba, Havila, Sabuta, Raama, na Sabuteka. Anake a Raama maarî; Sheba na Dedani.

**10** Kushi aarî na mûvîcî wetagwa Nimurodi. Nimurodi nîke warî njamba îrî na vinya gûkû nthî.

**11** Anake a Misiri maarî: Ludimu, Anamimu, Lehabimu, Nafutuhi,

**12** Pathirusimu, Kasiluhimu, na Kafutorimu. Afilisiti nî njiarwa cia Kasiluhimu.

**13** Anake a Kanaani maarî: Sidoni, na nîke warî îrikithathi, na Hethi,

**14** na Ajebusi, Amori, Agirigashi,

**15** Ahivi, Aariki, Asini,

**16** Arivadi, Azemari na Ahamathi.

**16**

**17** Anake a Shemu maarî: Elamu, Ashuri, Afakisadi, Ludi, na Aramu, Aramu aarî îthe wa Uzi, Huli, Getheri, na Mesheki.

**18** Afakisadi aarî îthe wa Shela, Shela aarî îthe wa Eberi.

**19** Eberi aarî na anake aîrî. Ûmwe eetagwa Pelegi , (nîûndû vîndî yake andû a nthî nîmaagaûkanîte). Nake ûcio wîngî eetagwa Jokitani.

**20** Jokitani aarî îthe wa Alimodadi, Shelefu, Hazarimavethi, Jera,

**21** Hadoramu, Uzali, Dikila,

**22** Ebali, Abimaeli, Sheba,

**23** Ofiri, Havila, na Jobabu.

**23**

**24** Andû a nyomba ya Shemu nginya Aburamu maarûmanîrîrîte ta ûû: Shemu, Afakisadi, Shela,

**25** Eberi, Pelegi, Reu,

**26** Serugi, Nahoru, Tera,

**27** na Aburamu ûrîa wecîkene na rîîtwa rîngî ta Iburahimu.

**27**

**28** Iburahimu aarî na anake aîrî. Ûmwe eetagwa Isaka na ûcio wîngî Ishumaeli.

**29** Anake a Ishumaeli maarûmanîrîrîte ta ûû: Nebaiothi nîke warî îrikithathi. Acio engî maarî: Kedari, Adibeli, Mibusamu,

**30** Mishima, Duma, Masa, Hadadi, Tema,

**31** Jeturi, Nafishi, na Kedema.

**31**

**32** Iburahimu aarî na mûka wa kwiga wetagwa Ketura. Ketura nîwaciarire avîcî atandatû. Nao maarî: Zimurani, Jokishani, Medani, Midiani, Ishubaki, na Shua. Jokishani aarî na avîcî aîrî. Sheba na Dedani.

**33** Midiani aarî na avîcî atano, nao maarî: Efa, Eferi, Hanoku, Abidani, na Elida.

**33**

**34** Isaka mûvîcî wa Iburahimu nîwaciarire anake aîrî. Ûmwe eetagwa Esaû na ûcio wîngî eetagwa Jakovu.

**35** Anake a Esaû maarî: Elifazi, Reueli, Jeushi, Jalamu, na Kora.

**36** Anake a Elifazi maarî: Temani, Omari, Zefi, Gatamu, Kenazi, Timuna, na Amaleki.

**37** Nao anake a Reueli maarî: Nahathi, Zera, Shama, na Miza.

**37**

**38** Andû arîa matûûraga Edomu maarî avîcî a Seiru. Nao maarî: Lotani, Shobali, Zibeoni, Ana, Dishoni, Ezeri, na Dishani.

**39** Anake a Lotani maarî: Hori na Homamu. Lotani aarî na mwarwang'ina wetagwa Timuna.

**40** Anake a Shobali maarî: Aliani, Manahathi, Ebali, Shefi, na Onamu. Anake a Zibeoni maarî: Aia na Ana.

**41** Ana aarî na mwanake wetagwa Dishoni. Anake a Dishoni maarî: Hamurani, Eshibani, Ithirani, na Kerani.

**42** Anake a Ezeri maarî: Bilihani, Zaavani, na Jaakani. Anake a Dishani maarî: Uzi na Arani.

**42**

**43** Athamaki arîa maathamakaga vûrûrirî wa Edomu mbere ya gûkaagîa athamaki vûrûrirî wa Isiraeli maarî: Bela mûvîcî wa Beori ûrîa wathanaga Edomu arî Dinihaba îtûûra rîrîa rînene.

**44** Rîrîa Bela aakwire, Jobabu mûvîcî wa Zera wa kuuma Bozira nîke watuîkire mûthamaki vuva wake.

**45** Jobabu akua, Hushamu nîke watuîkire mûthamaki. Hushamu arî wa kuuma vûrûrirî wa Temani.

**46** Hushamu akua, Hadadi mûvîcî wa Bedadi nîke watuîkire mûthamaki wa Edomu vuva wake. Îtûûra rîake rînene rîarî Avithi. Hadadi nîwavootire Amidiani vûrûrirî wa Moabu.

**47** Rîrîa Hadadi aakwire, Samula nîwatuîkire mûthamaki vuva wake. Samula aarî wa kuuma Masireka.

**48** Rîrîa Samula aakwire, Shauli wa kuuma Rehobathu îrîa îrî rûnjîrî rwa Farati nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**49** Rîrîa Shauli aakwire, Baali-hanani mûvîcî wa Akibori nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**50** Rîrîa Baali-hanani aakwire, Hadadi nîke watuîkire mûthamaki wa Edomu vuva wake. Îtûûra rîake rînene rîarî Pai. Nake mûka eetagwa Mehetabeli mwarî wa Matiredi. Matiredi aarî mwarî wa Mezahabu.

**50**

**51** Mûthamaki Hadadi nîwacokire agîkua. Nao anene a Edomu kûringana na mîvîrîga yao maarî: Timuna, Alia, Jethethi,

**52** Oholibama, Ela, Pinoni,

**53** Kenazi, Temani, Mibuzari,

**54** Magidieli, na Iramu. Acio nîo maarî anene a mîvîrîga ya Edomu.

# 1Maû 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa cia Isiraeli

## Njiarwa cia Mûthamaki Daudi

## Njiarwa cia Hezironi

## Njiarwa cia Jerahimeli

## Njiarwa ciîngî cia Kalebu

**1** Anake a Isiraeli maarî: Reubeni, Simeoni, Lawi, Juda, Isakaru, Zebuluni,

**2** Dani, Josefu, Benjamini, Nafutali, Gadi, na Asheri.

**2**

**3** Juda aarî na anake atano. Bathi-shua mûka ûrîa warî Mûkanaani aamûciarîre avîcî athatû, nao nî: Eri, Onani, na Shela. Eri mûvîcî ûrîa wa îrikithathi nîwekaga maûndû macûku mûno, kwoguo Ngai-Mûnene nîwamûragire.

**4** Juda nîwaciarire anake aîrî na mûka wa mûvîcî. Mûndûmûka ûcio eetagwa Tamarû. Anake acio maarî: Perezi na Zera.

**4**

**5** Perezi nîwagîre na anake aîrî. Ûmwe eetagwa Hezironi na ûcio wîngî Hamuli.

**6** Zera mûrwang'ina na Perezi agîîre anake atano. Nao maarî: Zimuri, Ethani, Hemani, Kalikoli, na Dara.

**7** Akari mûvîcî wa Karimi nîwatûmire andû a Isiraeli magîe na thîna nîûndû nîwatavire indo irîa ciamûrîrîtwe Ngai-Mûnene.

**7**

**8** Ethani aarî na mwanake ûmwe wetagwa Azaria.

**8**

**9** Hezironi aarî na anake athatû. Nao maarî: Jerahimeli, Ramu, na Kalebu.

**9**

**10** Ramu aarî îthe wa Aminadabu, Aminadabu aarî îthe wa Nahashoni. Nahashoni aarî mûndû warî îgweta mûvîrîgarî wa Juda.

**11** Nahashoni aarî îthe wa Salimoni, Salimoni aarî îthe wa Boazu.

**12** Boazu aarî îthe wa Obedi nake Obedi aarî îthe wa Jesii.

**12**

**13** Jesii aarî na anake mûgwanja. Marûmanîrîrîte na ûkûrû wao maarî: Eliabu, Abinadabu, Shimea,

**14** Nethanieli, Radai,

**15** Ozemu, na Daudi.

**16** Aa mwarwang'ina maarî: Zeruia na Abigaeli.

**16** Mwarî wa Jesii ûrîa wetagwa Zeruia aarî na anake athatû; Abishai, Joabu na Asaheli.

**17** Abigaeli nîwavikirue nî Jetheri wa njiarwa cia Ishumaeli. Nake nîwagîre na mûvîcî wetagwa Amasa.

**17**

**18** Kalebu mûvîcî wa Hezironi nîwavikirie Azuba na nîmaaciarire mwîrîtu wetagwa Jeriothi. Nao anake ake maarî: Jesheri, Shobabu, na Aridoni.

**19** Azuba akua, Kalebu nîwavikirie Efirathi na nîmaagîre na mûvîcî wetagwa Huri.

**20** Huri aarî îthe wa Uri, nake Uri aarî îthe wa Bazaleli.

**20**

**21** Rîrîa Hezironi aakinyirie mîaka mîrongo îtandatû, nîwavikirie mwarî wa Makiru mwarwang'ina na Gileadi. Hezironi nîwaciarire Segubu.

**22** Segubu nîwagîre na mwanake wetagwa Jairi. Jairi aathaga matûûra manene mîrongo îîrî na mathatû vûrûrirî wa Gileadi.

**23** Nwatî mothamaki ma Geshuri na Aramu nîmaarûire na Jairi na makîîgwatîra matûûra mîrongo îtandatû, wa vamwe na icagi cia Jairi na Kenathi na matûûra marîa maarî vakuvî. Andû onthe arîa maatûûraga kûu maarî njiarwa cia Makiru, îthe wa Gileadi.

**24** Hezironi akua, mûvîcî Kalebu nîwavikirie Efirathi, mûka wa ndigwa ûrîa warî îthe. Nake nîwagîre mwana nake wetagwa Ashihuri. Ashihuri nîke wambîrîrie îtûûra rîa Tekoa.

**24**

**25** Jerahimeli mûvîcî wa Hezironi wa îrikithathi aarî na anake atano. Ramu nîke wa îrikithathi akîrûmîrîrwa nî Buna, Oreni, Ozemu, na Ahija.

**26** Jerahimeli aarî na mûka wîngî wetagwa Atara. Nîwagîre na mûvîcî wetagwa Onamu.

**27** Ramu, îrikithathi rîa Jerahimeli aarî na anake athatû: Maazi, Jamini, na Ekeri.

**28** Onamu aarî na anake aîrî meetagwa Shamai na Jada. Shamai wanake aarî na anake aîrî, Nadabu na Abishuri.

**28**

**29** Abishuri nîwavikirie mûka wetagwa Abihaili na nîmaagîre na anake aîrî: Ahibani na Molidi.

**30** Nadabu mûrwang'ina wa Abishuri aarî na anake aîrî, Seledi na Apaimu. Nwatî Seledi nîwakwire atagîte na ciana.

**31** Apaimu nîwaciarire mwanake wetagwa Ishi. Ishi aarî îthe wa Sheshani, nake Sheshani aarî îthe wa Ahilai.

**31**

**32** Jada, mûrwang'ina na Shamai aarî na anake aîrî. Ûmwe eetagwa Jetheri na ûcio wîngî eetagwa Jonathani. Nwatî Jetheri nîwakwire atagîte na ciana.

**33** Jonathani nîwaciarire anake aîrî: Pelethi na Zaza. Acio onthe maarî njiarwa cia Jerahimeli.

**33**

**34** Sheshani ndaaciara anake, nwatî aarî na erîtu. Aarî na ndungata ya mwanake kuuma Misiri yetagwa Jeriha.

**35** Sheshani nîwavere ndungata îo yake mwîrîtu ûmwe atuîke mûka. Nao nîmaaciarire mûvîcî wetagwa Atai.

**36** Atai aarî îthe wa Nathani, nake Nathani aarî îthe wa Zabadi.

**37** Zabadi aarî îthe wa Efilali nake Efilali aarî îthe wa Obedi.

**38** Obedi aarî îthe wa Jehu, nake Jehu aarî îthe wa Azaria.

**39** Azaria aarî îthe wa Helezi, nake Helezi aarî îthe wa Eleasa.

**40** Eleasa aarî îthe wa Sisimai, nake Sisimai aarî îthe wa Shalumi.

**41** Shalumi aarî îthe wa Jekamia, nake Jekamia aarî îthe wa Elishama.

**41**

**42** Kalebu aarî mûrwang'ina na Jerahimeeli. Mûvîcî wa Kalebu wa îrikithathi eetagwa Maresha. Maresha aarî îthe wa Zifu. Zifu aarî îthe wa Maresha, nake Maresha aarî îthe wa Heburoni.

**43** Heburoni aarî na anake ana: Kora, Tapua, Rekemu, na Shema.

**44** Shema aarî îthe wa Rahamu, nake Rahamu aarî îthe wa Jorikeamu. Rekemu aarî îthe wa Shamai,

**45** ûrîa warî îthe wa Maoni, nake Maoni aarî îthe wa Bethiziri.

**45**

**46** Kalebu aarî na mûka wa kwigwa wetagwa Efa. Kalebu nîwaciarîte anake engî athatû na mûka ûcio wa kwigwa. Anake acio maarî: Harani, Moza na Gazezi. Harani wanake aarî na mûvîcî wetagwa Gazezi.

**46**

**47** Kwarî mûndû wetagwa Jahidai na aarî na anake atandatû. Anake acio maarî Regemu, Jothamu, Geshani, Peleti, Efa na Shafi. Jahidai nîke warî îthe wa Efa mûka wa Kalebu wa kwigwa.

**47**

**48** Kalebu aarî na mûka wîngî wa kwigwa wetagwa Maaka na nîwagîre na anake aîrî. Ûmwe eetagwa Sheberi na ûcio wîngî Tirihana.

**49** Vuvarî, mûka ûcio wa kwigwa nîwacokire agîciara anake engî aîrî: Shafi na nîke warî îthe wa Madimana na Sheva îthe wa Makibena na Gibea.

**49** Vamwe na acio Kalebu aarî na mwarî wetagwa Akisa.

**49**

**50** Aya marûmîrîrîte wa nao maarî njiarwa cia Kalebu.

**50** Huri aarî îrikithathi rîa Kalebu, nake ng'ina wa Huri eetagwa Efiratha. Anake a Huri maarî: Shobali na nîke warî wa Kiriathi-jearimu,

**51** Salima nîke warî îthe wa Bethilehemu na Harefu îthe wa Bethigaderi.

**52** Shobali îthe wa Kiriathu-jearimu aarî îthe wa tene wa andû a Haroe, nuthu ya andû arîa maatûûraga Menuhothi,

**53** na mbarî cia Kiriathu-jearimu irûmîrîrîte ta û: Ithiri, Puthi, Shumathi, na Mishirai. (Na andû a matûûra ma Zora na Eshitaoli maaumîte kûrî mbarî ino).

**53**

**54** Salima îthe wa Bethilehemu nîke warî îthe wa tene wa Netofathi, Atirothi Bethi Joabu na nuthu ya andû a Manahathi kuuma Zori.

**54**

**55** Nacio mbarî ino irûmîrîrîte ciarî cia andû maarî na ûûgî na wara wa kwandîka na gûkovia mandîko na ciatûûraga Jabezi. Mbarî icio ciarî Atirathi, Ashimeathi na Asukathi. Acio maaumîte kûrî Keni ûrîa warî wa kuuma Hamathi nyombarî ya Rekabu.

# 1Maû 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciana cia Mûthamaki Daudi

## Njiarwa cia Mûthamaki Solomoni

## Njiarwa cia Mûthamaki Jehoiakini

**1** Ûyû nîguo mûtaratara wa anake a Daudi arîa aaciarire arî Heburoni. Mûvîcî wa îrikithathi aarî Amunoni. Ng'ina aarî Ahinoamu kuuma Jezireeli. Wa kaîrî nî Danieli na ng'ina eetagwa Abigaeli kuuma Karimeli.

**2** Wa kathatû aarî Abusalomu na ng'ina eetagwa Maaka mwarî wa Talimai mûthamaki wa Geshuri. Wa kana aarî Adonija na ng'ina etagwa Hagithi.

**3** Wa gatano aarî Shefatia, nake ng'ina etagwa Abitali. Wa gatandatû aarî Ithireamu, nake ng'ina etagwa Egila.

**4** Avîcî acio atandatû maaciarîrwe Heburoni vîndî îrîa Daudi aathanaga kuo îvinda rîa mîaka mûgwanja na nuthu.

**4** Nakuo Jerusalemu Daudi aathanire îvinda rîa mîaka mîrongo îthatû na îthatû (33).

**5** Arî kûu Jerusalemu Daudi nîwagîre na avîcî engî. Mûka Bathisheba mwarî wa Amieli nîwamûciarîre avîcî ana. Nao maarî Shimea, Shobabu, Nathani na Solomoni.

**5**

**6** Mûthamaki Daudi aarî na avîcî engî kenda: Ibuhari, Elishua, Elifeleti,

**7** Noga, Nefegi, Jafia,

**8** Elishama, Eliada na Elifeleti.

**9** Vamwe na acio, Daudi nîwagîre na anake engî na aka a kwigwa, na aarî na mwîrîtu wetagwa Tamarû.

**9**

**10** Ûyû nîguo mûtaratara wa njiarwa cia Mûthamaki Solomoni. Solomoni aarî na mûvîcî wetagwa Rehoboamu. Rehoboamu aarî îthe wa Abija, Abija aarî îthe wa Asa, Asa aarî îthe wa Jehoshafati,

**11** Jehoshafati aarî îthe wa Jehoramu, Jehoramu aarî îthe wa Ahazia, Ahazia aarî îthe wa Joashi,

**12** Joashi aarî îthe wa Amazia, Amazia aarî îthe wa Uzia, Uzia aarî îthe wa Jothamu,

**13** Jothamu aarî îthe wa Ahazi, Ahazi aarî îthe wa Hezekia, Hezekia aarî îthe wa Manase,

**14** Manase aarî îthe wa Amoni, nake Amoni aarî îthe wa Josia.

**15** Josia aarî na avîcî ana: Jonathani, Jehoiakimu, Zedekia, na Joahazu.

**16** Jehoiakimu aarî na avîcî aîrî: Jehoiakini na Zedekia.

**16**

**17** Ino nîcio njiarwa cia mûthamaki Jehoiakini vuva wa kûthamîrua Babuloni. Jehoiakini aarî na avîcî mûgwanja. Nao maarî: Shealitieli,

**18** Malikiramu, Pedaia, Shenazaru, Jekamia, Hoshama na Nedabia.

**19** Pedaia aarî na avîcî aîrî: Zerubabeli na Shimei. Zerubabeli aarî îthe wa Meshulamu na Hanania, na mwîrîtu wetagwa Shelomithi.

**20** Zerubabeli aarî na anake engî atano: Hashuba, Oheli, Berekia, Hasadia na Jushabuhesedi.

**20**

**21** Nao avîcî a Hanania maarî: Pelatia na Jeshaia. Jeshaia aarî îthe wa Refaia ûrîa warî îthe wa Arinani. Arinani aarî îthe wa Obadia, Obadia aarî îthe wa Shekania.

**22** Shekania aarî îthe wa Shemaia. Nao avîcî a Shemaia maarî: Hatushi, Igali, Baria, Nearia, na Shafati.

**23** Nearia aarî na avîcî athatû: Elioenai, Hizikia na Azirikamu.

**24** Elioenai aarî na anake mûgwanja: Hodavia, Eliashibu, Pelaia, Akubu, Johanani, Delaia na Anani.

# 1Maû 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa cia Juda

## Mûtaratara wa mbarî ciîngî

## Njiarwa cia Shela

## Njiarwa cia Simeoni

**1** Njiarwa cia Juda ciarî: Perezi, Hezironi, Karimi, Huri, na Shobali.

**2** Shobali aarî îthe wa Reaia, ûrîa warî îthe wa Jahathi. Jahathi aarî îthe wa Ahumai na Lahadi. Acio nîo maarî methe ma tene ma andû arîa maatûûraga Zora.

**2**

**3** Avîcî a Etamu maarî Jezireeli, Ishima, na Idibashi. Nake mwarî eetagwa Hazeleliponi.

**4** Panueli aarî îthe wa Gedori, nake Ezeri aarî îthe wa Husha. Acio maarî a Huri ûrîa warî îrikithathi rîa Efiratha îthe wa wa Bethilehemu.

**4**

**5** Ashihuri, îthe wa Tekoa aarî na aka aîrî. Ûmwe eetagwa Hela, na ûcio wîngî eetagwa Naara.

**6** Naara nîwaciarire anake ana. Nao meetagwa Ahuzamu, Heferi, Temeni, na Haahishitari.

**7** Nake Hela nîwaciarire anake athatû. Nao meetagwa Zerethi, Iziharu, na Ethinani.

**7**

**8** Kozi aarî îthe wa Anubi, Zobeba, na îthe wa tene wa mbarî ya Ahariheli mûvîcî wa Harumu.

**8**

**9** Jabezi aarî mûve gîtîîo mûno gûkîra aa mûrwang'ina. Ng'ina aamûtuîrîrîte rîîtwa rîa Jabezi nîûndû aarî na ûrûrû mwîngî mûno akîmûciara.

**10** Nwatî Jabezi nîwavoire Ngai wa Isiraeli akiuga atîrî, “Ngai ndathima na ûnenevie mîvaka ya vûrûri wakwa. Îthagîrwa ûrî vamwe nanie na ûngitagîre kuuma kûrî ûndû wonthe mûcûku ûrîa ûngîtûma mbîthîrwe na ûrûrû.” Ngai Nîwamûvere kîrîa aavoire.

**10**

**11** Kelubu, mûrwang'ina na Shuha aarî îthe wa Mehiru. Nake Mehiru aarî îthe wa Eshitoni.

**12** Eshitoni aarî îthe wa Bethirafa, Pasea, na Tehina. Tehina aarî îthe wa andû arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Irinahashi. Andû aya matûûraga Reka.

**12**

**13** Avîcî a Kenazi maarî: Othinieli na Seraia. Nao avîcî a Othinieli maarî: Hathathi na Meonothai.

**14** Meonothai aarî îthe wa Ofira.

**14** Seraia aarî îthe wa Joabu. Nake Joabu aarî îthe wa tene wa andû a Kîamnda Kîam ûvundi. Andû acio meetirwe ûguo nîûndû andû onthe arîa maatûûraga Kîamndarî kîu maarî mavundi.

**14**

**15** Kalebu mûvîcî wa Jefune aarî na avîcî athatû. Nao meetagwa Iru, Ela, na Naamu. Ela aarî îthe wa Kenazi.

**16** Avîcî a Jehaleleli maarî: Zifu, Zifa, Tiria na Asareli.

**16**

**17** Avîcî a Ezira maarî: Jetheri, Meredi, Eferi, na Jaloni. Meredi nîwavikirie mwarî wa mûthamaki wa Misiri. Nao nîmaaciarire mwîrîtu wetagwa Miriamu na avîcî aîrî metagwa Shamai na Ishiba. Ishiba nîke watuîkire kiumo gîa îtûûra rîa Eshitemo.

**18** Meredi nîwacokire akîvikia mûka wîngî kuuma mûvîrîgarî wa Juda na magîciara avîcî athatû meetagwa Jeredi, ûrîa warî kiumo gîa îtûûra rîa Gedori; Heberi nake aarî kiumo gîa îtûûra rîa Soko, nake Jekuthieli nîke warî kiumo gîa îtûûra rîa Zanoa.

**18**

**19** Hodia nîwavikirie mwarwang'ina na Nahamu. Njiarwa ciao nîcio ciatuîkire andû a mbarî ya Garimu, arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Keila, na andû a mbarî ya Maakathi arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Eshitemoa.

**19**

**20** Avîcî a Shimoni maarî: Amunoni, Rina, Benihanani na Tiloni.

**20** Avîcî a Ishi maarî: Zohethi na Benizohethi.

**20**

**21** Shela aarî mûvîcî wa Juda. Avîcî a Shela maarî: Eri, îthe wa tene wa andû arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Leka; Laada îthe wa tene wa andû arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Maresha; na mbarî ya andû arîa maatumaga nguo na vamba na maatûûraga îtûûrarî rîa Bethi Ashibea.

**22** Mûvîcî wîngî aarî Jokimu na andû arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Kozeba, Joashi na Sarafi arîa maathanaga vûrûrirî wa Moabu na magîcoka makîthiî gûtûûra Lehemu. (Mandîko mama nî ma tene mûno.)

**23** Avîcî aya a Shela maarî aûmbi a nyûngû na maatûûraga matûûrarî ma Netaimu na Gedera makîrutagîra mûthamaki wîra.

**23**

**24** Avîcî a Simeoni maarî: Nemueli, Jamini, Jaribu, Zera, Shauli.

**25** Shauli aarî îthe wa Shalumu nake Shalumu aarî îthe wa Mibusamu, Mibusamu aarî îthe wa Mishima.

**26** Mishima aarî îthe wa Hamueli nake Hamueli aarî îthe wa Zakuri. Zakuri aarî îthe wa Shimei.

**27** Shimei aarî îthe wa avîcî îkûmi na atandatû na erîtu atandatû, nwatî aa mûrwang'ina matiarî na ciana nyîngî. Mûvîrîga wao ndwongerereka andû ta mûvîrîga wa Juda.

**27**

**28** Njiarwa cia Shimei ciatûûraga matûûrarî mama marûmîrîrîte: Beerisheba, Molada, Hazarishuali,

**29** Biliha, Ezemu, Toladi,

**30** Bethueli, Horima, Zikilagi,

**31** Bethimarikabothi, Hazarisusimu, Bethibiri, na Sha-araimu.

**32** Nîmaatûûraga matûûrarî mengî matano. Matûûra mau maarî: Etamu, Aini, Rimoni, Tokeni, Ashani,

**33** na icagi irîa ciathiûrûrûkîrîtie matûûra mau kûnyûrûrûka mwena wa îveti na îthûîro nginya îtûûrarî rîa Baala. Ûyû nîguo mûtaratara ûrîa maaigire wa njiarwa ciao na kûrîa maatûûraga.

**33**

**34** Andû aya maarî atongoria a mbarî ciao na marûmanîrîrîte ta û: Meshobabu, Jamuleki, Josha a mûvîcî wa Amazia,

**35** Joeli, Jehu (mûvîcî wa Joshibia, mûvîcî wa Seraia, mûvîcî wa Asieli),

**36** Elioenai, Jaakoba, Jeshohaia, Asaia, Adieli, Jesimieli, Benaia,

**37** Ziza mûvîcî wa Shifi, Shifi mûvîcî wa Aloni, Aroni mûvîcî wa Jedaia, Jedaia mûvîcî wa Shimuri, Shimuri mûvîcî wa Shemai.

**37**

**38** Andû aya nîmoongererekire mûno.

**39** Nao nîmaathiîre na kûu nja ya îtûûra rîa Gedori na mwena wa îrathîro wa Kîamnda kîu gûcaria kûndû gwa kûrîthia nyamû ciao.

**40** Nîmoonire kûndû kûnoru kwaro gwa kûrîthua. Vûrûri ûcio warî na kûndû kûnene gwa kûrîthua na ndwarî na înegene, warî na thayû. Mbererî vûrûri ûcio watûûragwa nî njiarwa cia Hamu

**40**

**41** Andû acio mandîkîtwe marîîtwa mao, nîmaaûkire vûrûrirî ûyû vîndî îrîa Hezekia aarî mûthamaki wa Juda. Nao nîmaatharîkîre njiarwa cia Hamu na magîcûkangia magema mao na makîrûa na Meuni arîa maatûûraga kuo. Nîmaamavinyûririe na magîtûûra kuo nginya ûmûnthî nîûndû kwarî kûndû kwaro gwa kûrîthua.

**42** Andû magana matano (500) a mûvîrîga wa Simeoni nîmaathiîre kîrîmarî gîa Seiru matongoretue nî Pelatia, Nearia, Refaia na Uzieli, avîcî a Ishi.

**43** Nao nîmaaûragire Amaleki arîa maatigarîte na maaûrîte na nîkuo matûûraga nginya ûmûnthî.

# 1Maû 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa cia Reubeni

## Njiarwa cia Gadi

## Athigari a mbaara a mîvîrîga ya mwena wa îrathîro

## Andû a Manase ya mwena wa îrathîro

## Mîvîrîga ya mwena wa îrathîro nîyavirirwe îthamîriorî

**1** Ino nîcio njiarwa cia Reubeni îrikithathi rîa Isiraeli. (Reubeni nîwamenyanire kîîmwîrî na mûka ûmwe wa îthe wa kwiga, kwoguo îgai rîrîa aagîrîrwe nî kûvewa arî ke îrikithathi nîwacunirwe na nîrîaverwe avîcî a Josefu. Josefu aarî mûvîcî wa Isiraeli. Nîûndû wa ûguo mûtaratararî wa avîcî a Isiraeli, Reubeni tîke wa mbere.

**2** Juda nîke wagîre vinya gatagatî ka aa mûrwang'ina acio engî, na mûthamaki aaumire mûvîrîgarî ûcio. Nwatî maûndû marîa maagîrîrwe kwîthîrwa marî ma Reubeni ma ûrikithathi maaverwe avîcî a Josefu.)

**3** Reubeni îrikithathi rîa Isiraeli aarî na avîcî ana. Marîîtwa mao maarî: Hanoku, Palu, Hezironi na Karimi.

**3**

**4** Avîcî a Joeli maarî; Shemaia, Gogu mûvîcî wa Shemaia, Shimei mûvîcî wa Gogu.

**5** Shemei aarî îthe wa Mika, Mika aarî îthe wa Reaia, Reaia aarî îthe wa Baali.

**6** Beera aarî mûvîcî wa Baali na aarî mûtongoria wa mûvîrîga wa Reubeni. Tigilathi Pileseri mûthamaki wa Asîria nîwarûire na Beera, akîmûnyita na akîmûvira îthamîriorî.

**6**

**7** Ûyû nî mûtaratara wa atongoria a mbarî cia mûvîrîga wa Reubeni ta ûrîa maandîkirwe marûmanîrîrîte na njiarwa ciao. Wa mbere nî Jeieli, Zakaria,

**8** Bela mûvîcî wa Azazi, Azazi mûvîcî wa Shema wa mbarî ya Joeli, arîa maatûûraga Aroeri kûthiî nginya Nebo mwena wa rûgûrû na nginya Baali Meoni.

**9** Andû aya nwa matûûraga na mwena wa îrathîro nginya rûtere rwa werû vakuvî na rûnjî rwa Farati nîûndû maarî na indo nyîngî cia kûrîthia irîa ciongererekete marî vûrûrirî wa Gileadi.

**9**

**10** Vîndî ya Mûthamaki Saûlo mûvîrîga wa Reubeni nîwarûire na andû a Hagiri na makîmavoota. Mûvîrîga wa Reubeni nîwatûûrire vûrûrirî ûrîa watûûragwa nî andû acio ûrîa ûrî mwena wa îrathîro wa Gileadi.

**10**

**11** Mûvîrîga wa Gadi watûûraga vûrûrirî wa Bashani kûthiî nginya Seleka mwena wa îrathîro. Maariganîtie na andû a mûvîrîga wa Reubeni.

**12** Joeli nîke warî mûtongoria wao na wa kaîrî aarî Shafamu. Nao Janai na Shafati nîo maarî atongoria a mbarî icio ciîngî vûrûrirî wa Bashani.

**13** Andû acio engî a mûvîrîga wa Gadi maarî a kuuma kûrî mbarî ciîngî mûgwanja. Marîîtwa ma mbarî icio nî: Mikaeli, Meshulamu, Sheba, Jorai, Jakani, Zia, na Eberi.

**14** Aya nîo maarî njiarwa cia Abihaili mûvîcî wa Huri, Huri aarî mûvîcî wa Jaroa, Jaroa aarî mûvîcî wa Gileadi, Gileadi aarî mûvîcî wa Mikaeli, Mikaeli aarî mûvîcî wa Jeshishai, Jeshishai aarî mûvîcî wa Jahido, Jahido aarî mûvîcî wa Buzi.

**15** Ahi aarî mûvîcî wa Abudieli, Abudieli aarî mûvîcî wa Guni. Ahi nîke warî mûtongoria wa mbarî ciao,

**16** nao maatûûraga vûrûrirî wa Gileadi, vûrûrirî wa Bashani na matûûrarî ma kuo na Sharoni vûrûrirî ûrîa mwaraganu wa kûrîthia nginya mîvakarî yaguo.

**17** Andû aya onthe maandîkirwe mûtaratararî wa njiarwa cia Gadi vîndî îrîa Jothamu aarî mûthamaki wa Juda, nake Jeroboamu arî mûthamaki wa Isiraeli.

**17**

**18** Mîvîrîgarî ya Reubeni, Gadi na Manase ya mwena wa îrathîro kwarî na athigari a mbaara arîa maaicî kûrûa magîtûmagîra ngo, mviû, na mota. Athigari acio onthe maarî ngiri mîrongo îna na inya, na magana mûgwanja ma mîrongo îtandatû (44,760).

**19** Nîmaarûire mbaara na mûvîrîga wa Hagiri, Jeturi, Nafishi na Nodabu.

**20** Nîmaaigire mwîvoko wao kûrî Ngai na makîmûvoya amatethie. Nake Ngai nîwegwire mavoya mao na nîwamatethirie makîvoota andû a Hagiri vamwe na andû arîa maarî ngwatanîro nao.

**21** Nîmaatavire nyamû cia kûrîthua kuuma kûrî nthû ciao. Nacio ciarî: ngamîîra 50,000, ng'ondu 250,000 na mvunda 2,000 na andû 100,000 marî mîgwate.

**22** Nîmaaûragire andû a Hagiri eengî nîûndû nîmaatethagua mbaararî nî Ngai. Nao nîmaatûûrire vûrûrirî ûcio nginya rîrîa maavirirwe îthamîriorî.

**22**

**23** Andû a Manase ya mwena wa îrathîro maarî engî. Nîmaatûûrire vûrûrirî wa Bashani nginya Baali Herimoni, Seniri na Kîrîmarî Kîam Herimoni.

**24** Atongoria a mbarî ciao maarî: Eferi, Ishi, Elieli, Azirieli, Jeremia, Hodavia na Jahidieli. Maarî andû marî îgweta na njamba cia mbaara.

**24**

**25** Andû a mîvîrîga îno nîmaavîtîrie Ngai wa methe mao ma tene na nîmaagoocire ngai cia andû arîa Ngai aacûkangîtie makîonaga.

**26** Kwoguo Ngai wa Isiraeli nîwatûmire Puli mûthamaki wa Asîria (na nîke wecîkene na rîîtwa rîngî Tigilathi Pileseri) atharîkîre vûrûri wao. Mûvîrîga wa Reubeni, Gadi na Manase ya mwena wa îrathîro nîmaatavirwe na makîvirwa îthamîriorî. Mûthamaki wa Asîria nîwamavirire Hala, Haboru, Hara na rûnjîrî rwa Gozani kûrîa matûûraga nginya ûmûnthî.

# 1Maû 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mbarî ya athînjîri-Ngai arîa Anene

## Njiarwa ciîngî cia Lawi

## Aini a nyîmbo hekarûrî

## Njiarwa cia Aroni

## Kûrîa Alawi maatûûraga

**1** Lawi aarî na avîcî athatû. Nao maarî: Gerishomu, Kohathu na Merari.

**1**

**2** Kohathu aarî na avîcî ana. Nao nî: Amuramu, Iziharu, Heburoni, na Uzieli.

**2**

**3** Amuramu aarî na avîcî aîrî. Nao maarî: Aroni na Musa, na aarî na mwîrîtu ûmwe wetagwa Miriamu.

**3** Aroni aarî na avîcî ana. Nao maarî: Nadabu, Abihu, Eleazaru, na Ithamaru.

**3**

**4** Eleazaru aarî îthe wa Finehasi, Finehasi aarî îthe wa Abishua,

**5** Abishua aarî îthe wa Buki, Buki aarî îthe wa Uzi,

**6** Uzi aarî îthe wa Zerahia, Zeraia aarî îthe wa Meraiothi,

**7** Meraiothi aarî îthe wa Amaria, Amaria aarî îthe wa Ahitubu.

**8** Ahitubu aarî îthe wa Zadoku, Zadoku aarî îthe wa Ahimaazi.

**9** Ahimaazi aarî îthe wa Azaria, Azaria aarî îthe wa Johanani,

**10** Johanani aarî îthe wa Azaria. (Azaria nîke watungataga hekarûrî îrîa mûthamaki Solomoni aatumire Jerusalemu.)

**11** Azaria aarî îthe wa Amaria, Amaria aarî îthe wa Ahitubu,

**12** Ahitubu aarî îthe wa Zadoku, Zadoku aarî îthe wa Shalumu,

**13** Shalumu aarî îthe wa Hilikia, Hilikia aarî îthe wa Azaria,

**14** Azaria aarî îthe wa Seraia, Seraia aarî îthe wa Jehozadaki.

**15** Jehozadaki nîwathaamirue rîrîa Ngai-Mûnene aatûmire andû a Juda na Jerusalemu mavirwa îthamîriorî vîndî ya mûthamaki Nebukadinezarû.

**15**

**16** Avîcî a Lawi maarî athatû, nao maarî: Gerishomu, Kohathu, Merari.

**17** Marîîtwa ma avîcî a Gerishomu maarî Libuni na Shimei.

**18** Avîcî a Kohathu maarî Amuramu, Iziharu, Heburoni, na Uzieli.

**19** Nao a Merari maarî: Mahili na Mushi.

**19**

**20** Njiarwa cia Gerishomu ciarî: Gerishomu aarî îthe wa Libuni, Libuni aarî îthe wa Jahathi, Jahathi aarî îthe wa Zima,

**21** Zima aarî îthe wa Joa, Joa aarî îthe wa Ido, Ido aarî îthe wa Zera nake Zera aarî îthe wa Jeatherai.

**21**

**22** Njiarwa cia Kohathu nî ino. Kohathu aarî îthe wa Aminadabu, Aminadabu aarî îthe wa Kora, Kora aarî îthe wa Asiri,

**23** Asiri aarî îthe wa Elikana, Elikana aarî îthe wa Ebiasafu, Ebiasafu aarî îthe wa Asiri.

**24** Asiri aarî îthe wa Tahathi, Tahathi aarî îthe wa Urieli, Urieli aarî îthe wa Uzia, nake Uzia aarî îthe wa Shauli.

**24**

**25** Elikana aarî na avîcî aîrî: Amasai na Ahimothi.

**26** Ino nîcio njiarwa cia Ahimothi. Ahimothi aarî îthe wa Elikana, Elikana aarî îthe wa Zofai, Zofai aarî îthe wa Nahathi.

**27** Nahathi aarî îthe wa Eliabu, Eliabu aarî îthe wa Jerohamu. Jerohamu aarî îthe wa Elikana nake Elikana aarî îthe wa Samueli.

**27**

**28** Avîcî a Samueli maarî, Joeli arî ke îrikithathi na Abija arî ke mûnini.

**28**

**29** Ino nîcio njiarwa cia Merari. Mûvîcî wa Merari eetagwa Mahili. Mahili aarî îthe wa Libuni, Libuni aarî îthe wa Shimei, Shimei aarî îthe wa Uza,

**30** Uza aarî îthe wa Shimea, Shimea aarî îthe wa Hagia, na Hagia aarî îthe wa Asaia.

**30**

**31** Mûthamaki Daudi nîwathuurire andû a gûtongoragia ûtungatarî wa nyîmbo hekarûrî. Maambîrîrie ûtungati ûcio îthandûkû rîa kîrîkanîro rîatonyua hekarûrî.

**32** Nîmaarûmagîrîra mûvango wa ûtungata wa nyîmbo îgemarî rîa Ngai-Mûnene nginya rîrîa mûthamaki Solomoni aatumire hekarû kûu Jerusalemu.

**33** Aya marûmîrîrîte nî andû arîa maatungataga vamwe na njiarwa ciao.

**33** Mbarî ya Kohathu kwarî na Herimani na aarî mûtongoria. Herimani aarî mûvîcî wa Joeli, Joeli aarî mûvîcî wa Samueli.

**34** Samueli aarî mûvîcî wa Elikana, Elikana aarî mûvîcî wa Jerohamu, Jerohamu aarî mûvîcî wa Elieli, Elieli aarî mûvîcî wa Toa.

**35** Toa aarî mûvîcî wa Zufu, Zufu aarî mûvîcî wa Elikana, Elikana aarî mûvîcî wa Mahathi, Mahathi aarî mûvîcî wa Amasai.

**36** Amasai aarî mûvîcî wa Elikana, Elikana aarî mûvîcî wa Joeli, Joeli aarî mûvîcî wa Azaria. Azaria aarî mûvîcî wa Zefania,

**37** Zefania aarî mûvîcî wa Tahathi, Tahathi aarî mûvîcî wa Asiri, Asiri aarî mûvîcî wa Ebiasafu, Ebiasafu aarî mûvîcî wa Kora.

**38** Kora aarî mûvîcî wa Iziharu, Iziharu aarî mûvîcî wa Kohathu, Kohathu aarî mûvîcî wa Lawi, na Lawi aarî mûvîcî wa Isiraeli.

**38**

**39** Kwarî na mûndû wîngî wetagwa Asafu ûrîa watethagîrîria Herimani. Nacio njiarwa ciake ciarûmanîrîrîte ta ûû: Asafu aarî mûvîcî wa Berekia, Berekia aarî mûvîcî wa Shimea.

**40** Shimea aarî mûvîcî wa Mikaeli, Mikaeli aarî mûvîcî wa Ba-aseia. Ba-aseia aarî mûvîcî wa Malikija.

**41** Malikija aarî mûvîcî wa Ethini, Ethini aarî mûvîcî wa Zera, Zera aarî mûvîcî wa Adaia.

**42** Adaia aarî mûvîcî wa Ethani, Ethani aarî mûvîcî wa Zima, Zima aarî mûvîcî wa Shimei.

**43** Shimei aarî mûvîcî wa Jahathi, Jahathi aarî mûvîcî wa Gerishomu nake Gerishomu aarî mûvîcî wa Lawi.

**43**

**44** Mwena ûcio wîngî wa ûmotho kwarî na mbarî ya Merari. Nayo yatongoragua nî Ethani. Mbarî ya Merari yaumîte kûrî Lawi na maarûmanîrîrîte ta û: Ethani aarî mûvîcî wa Kishi, Kishi aarî mûvîcî wa Abudi, Abudi aarî mûvîcî wa Maluki,

**45** Maluki aarî mûvîcî wa Hashabia, Hashabia aarî mûvîcî wa Amazia, Amazia aarî mûvîcî wa Hilikia.

**46** Hilikia aarî mûvîcî wa Amuzi, Amuzi aarî mûvîcî wa Bani. Bani aarî mûvîcî wa Shemeri.

**47** Shemeri aarî mûvîcî wa Mahili, Mahili aarî mûvîcî wa Mushi. Mushi aarî mûvîcî wa Merari, na Merari aarî mûvîcî wa Lawi.

**47**

**48** Alawi acio engî nîmaaveerwe mawîra monthe ma gûtungata îgemarî rîa Ngai-Mûnene rîa gûtûnganwa.

**48**

**49** Aroni na njiarwa ciake nîmaarutaga magongoona ma kûvîvua metharî ya kîgongoona na nîmaavîvagia ûbani metharî ya kîgongoona. Nîo maarutaga mawîra monthe ma vandû varîa vatheru Mûno. Nîmaarutaga magongoona nîguo andû a Isiraeli mathengutîrue mevia mao kûringana na ûrîa Musa ndungata ya Ngai aathanîte.

**50** Ûyû nîguo mûtaratara wa marîîtwa ma njiarwa cia Aroni. Aroni aarî îthe wa Eleazaru, Eleazaru aarî îthe wa Finehasi. Finehasi aarî îthe wa Abishua,

**51** Abishua aarî îthe wa Buki, Buki aarî îthe wa Uzi, Uzi aarî îthe wa Zerahia,

**52** Zerahia aarî îthe wa Meraiothi. Meraiothi aarî îthe wa Amaria, Amaria aarî îthe wa Ahitubu.

**53** Ahitubu aarî îthe wa Zadoku, Zadoku aarî îthe wa Ahimaazi.

**53**

**54** Njiarwa cia Aroni ciatûûraga mavûrûrirî mama marûmîrîrîte: Njiarwa ciake cia mbarî ya Kohathu nîo maarî a mbere kûgaîrwa vûrûri.

**55** Maagaîrwe Heburoni vûrûrirî wa Juda wa vamwe na kûndû gwa kûrîthua kûrîa kwathiûrûrûkîrîtie Heburoni.

**56** Nwatî mîgûnda ya îtûûra rîa Heburoni na icagi ciarîo ciagaîrwe Kalebu mûvîcî wa Jefune.

**57** Kwoguo njiarwa cia Aroni nîciagaîrwe matûûra marîa andû maathiîcaga kwîthitha. Matûûra mau maarî: Heburoni, na matûûra mengî manini vamwe na kûndû gwa kûrîthua matûûrarî ma Libuna, Jatiru, Eshitemoa,

**58** Hileni, Debiri,

**59** Ashani, na Bethi-shemeshi.

**60** Nakuo vûrûrirî wa Benjamini nîmaagaîrwe matûûra mama marûmîrîrîte vamwe na kûndû gwa kûrîthua, kûrîa kûmathiûrûrûkîrîtie. Matûûra mau nî: Geba, Alemethi na Anathothi. Matûûra monthe marîa mbarî ya Kohathu yagaîrwe maarî îkûmi na mathatû.

**61** Nyomba icio ciîngî cia mbarî ya Kohathi nîmaagaîrwe matûûra îkûmi kuuma kûrî vûrûri wa mûvîrîga wa Manase ya mwena wa îthûîro. Matûûra mau maagairwe na njîra ya kûûthîrwa.

**61**

**62** Mbarî ya Gerishomu, kûringana na nyomba ciao nîmaagaîrwe matûûra manene îkûmi na mathatû kuuma mavûrûrirî ma mîvîrîga ya Isakaru, Asheri, Nafutali, na Manase vûrûrirî wa Bashani.

**63** Nayo mbarî ya Merari kûringana na nyomba ciao, nîmaagaîrwe matûûra manene îkûmi na maîrî kuuma mavûrûrirî ma mîvîrîga ya Reubeni, Gadi, na Zebuluni.

**64** Kwoguo andû a Isiraeli nîmaagaîre Alawi matûûra manene marîa magatûûraga vamwe na kûndû gwa kûrîthia kûrîa kwathiûrûrûkîrîtie matûûra mau.

**65** Matûûra manene mau magwete na maarî vûrûrirî wa Juda, Simeoni, na wa Benjamini wa namo maavecanirwe na njîra ya kûûthîrwa.

**65**

**66** Nyomba imwe cia mbarî ya Kohathu nîciagaîrwe matûûra manene wa vamwe na kûndû gwa kûrîthua marîa maarî vûrûrirî wa Efiraimu.

**67** Matûûra mau nî: Shekemu, îtûûra înene rîa kwîthitha rîrîa rîarî irîma cia Efiraimu, Gezeri,

**68** Jokimeamu, Bethi-horoni,

**69** Aijaloni, na Gathirimoni.

**70** Na kuuma mûvîrîgarî wa Manase ûrîa ûrî mwena wa îthûîro nîmaagaîrwe îtûûra înene rîa Aneri vamwe na kûndû gwa kûrîthua kûrîa kwarîthiûrûrûkîrîtie, na îtûûra înene rîa Bileamu na kûndû gwa kûrîthua.

**70**

**71** Mbarî ya Gerishomu nîyagaîrwe matûûra manene mama marûmîrîrîte vamwe na kûndû gwa kûrîthua.

**71** Vûrûrirî wa Manase ya mwena wa îrathîro nî îtûûra rîa Golani îrîa îrî Bashani na Ashitarothu.

**71**

**72** Vûrûri wa Isakaru nî îtûûra rîa, Kedeshi na Daberathi,

**73** Ramothu na Aremu.

**73**

**74** Vûrûrirî wa Asheri nî: Mashali, Abudoni,

**75** Hukoku, na Rehobu.

**75**

**76** Kuuma vûrûrirî wa Nafutali nî Kedeshi îrîa îrî Galili, Hamoni, na Kiriathaimu.

**76**

**77** Acio engî maatigarire a mbarî ya Merari nîmaagaîrwe matûûra manene mama marûmîrîrîte vamwe na kûndû gwa kûrîthua kûrîa kwamathiûrûrûkîrîtie.

**77** Kuuma vûrûrirî wa Zebuluni nî îtûûra rîa Rimono na Taboru.

**77**

**78** Kuuma vûrûrirî wa Reubeni mwena wa Jeriko waringa Jorodani mwena wa îrathîro nîmaagaîrwe îtûûra rîa Bezeri rîrîa rîrî kûndû gûtûgîru na kwaraganu, îtûûra rîa Jahiza,

**79** Kedemothi na Mefathi. Matûûra mau maagairwe vamwe na kûndû kwamo gwa kûrîthua kûrîa kwamathiûrûrûkîrîtie.

**80** Kuuma vûrûrirî wa Gadi nîmaagaîrwe Ramothi îtûûra rîrîa rîarî Gileadi, Mahanaimu,

**81** Heshiboni, na Jazeri, vamwe na kûndû gwa kûrîthua kûrîa kwamathiûrûrûkîrîtie.

# 1Maû 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa cia Isakaru

## Njiarwa cia Benjamini na Dani

## Njiarwa cia Nafutali

## Njiarwa cia Manase

## Njiarwa cia Efiraimu

## Njiarwa cia Asheri

**1** Isakaru aarî na avîcî ana. Namo marîîtwa mao maarî: Tola, Pua, Jashubu, na Shimuroni.

**1**

**2** Avîcî a Tola maarî: Uzi, Refaia, Jerieli, Jahimai, Ibusamu na Shemueli. Andû acio maarî atongoria a nyomba cia mbarî ya Tola na maarî njamba cia mbaara vîndî yao vîndî îrîa Daudi aarî mûthamaki. Njiarwa ciao ciarî andû ngiri mîrongo îîrî na igîrî na magana matandatû (22,600).

**2**

**3** Uzi aarî na mûvîcî ûmwe wetagwa Izirahia. Izirahia aarî na avîcî ana: Mikaeli, Obadia, Joeli na Ishia. Onthe maarî atongoria a nyomba ciao.

**4** Andû acio maarî na aka eengî mûno na ciana nyîngî. Kwoguo njiarwa ciao ciarî na athigari a mbaara arûme ngiri mîrongo îthatû na ithathatû (36,000).

**4**

**5** Mûvîrîga wa Isakaru matarîtwe na njiarwa ciao maarî ngiri mîrongo înana na mûgwanja (87,000) arîa mangîavotire gûtuîka athigari a mbaara.

**5**

**6** Benjamini aarî na avîcî athatû: Bela, Bekeri na Jadiaeli.

**6**

**7** Avîcî a Bela maarî: Eziboni, Uzi, Uzieli, Jerimothi na Iri. Onthe maarî atano na maarî atongoria a nyomba cia mbarî yao na maarî athigari njamba. Matarîtwe na njiarwa ciao maarî arûme mangîatuîkire athigari a mbaara ngiri mîrongo îîrî na igîrî ma mîrongo îthatû na ana (22,034).

**7**

**8** Avîcî a Bekeri maarî kenda. Nao maarî: Zemira, Joashi, Eliezeri, Elioenai, Omuri, Jeremothi, Abija, Anathothi, na Alemethi.

**9** Njiarwa ciao itarîtwe kûringana na nyomba ciao onthe kwarî na arûme ngiri mîrongo îîrî na magana maîrî (20,200) njamba cia mbaara, na maarî atongoria a nyomba ciao.

**9**

**10** Jadiaeli aarî na mûvîcî ûmwe wetagwa Bilihani. Bilihani aarî na avîcî mûgwanja: Jeushi, Benjamini, Ehudi, Kenaana, Zethani, Tarishishi, na Ahishaha.

**11** Avîcî a Jadiaeli maarî atongoria a nyomba cia mbarî ya Jadiaeli na maarî njamba cia mbaara arûme ngiri îkûmi na mûgwanja na magana maîrî.

**12** Shupimu na Hupimu maarî a mûvîrîga ûyû. Dani aarî na mûvîcî wetagwa Hushimu.

**12**

**13** Avîcî a Nafutali maarî: Jahizieli, Guni, Jazeri na Shalumu. Acio maarî njiarwa cia Biliha ûrîa warî mûka wa Jakovu wa kwigwa.

**13**

**14** Avîcî a Manase arîa aaciarîrwe nî mûka wa kwigwa wa kuuma Aramea maarî: Asirieli na Makiru. Makiru aarî îthe wa Gileadi.

**15** Makiru nîwacarîrie Hupimu na Shupimu aka. Mwarwang'ina wa Makiru eetagwa Maaka. Nake mûvîcî wa Makiru wa kaîrî eetagwa Zelofehadi na aarî na erîtu atheri, ndaarî na anake.

**15**

**16** Mûka wa Makiru ûrîa wetagwa Maaka nîwaciarire tûvîcî twîrî na agîtwîta Pereshi na kau kengî Shereshi. Pereshi nîwagîre na avîcî aîrî. Ûmwe eetagwa Ulamu na ûcio wîngî Rakemu.

**17** Ulamu nîwaciarire mûvîcî wetagwa Bedani. Aya onthe maarî njiarwa cia Gileadi. Gileadi aarî mûvîcî wa Makiru, nake Makiru aarî mûvîcî wa Manase.

**17**

**18** Mwarwang'ina na Gileadi wetagwa Hamolekethi aarî na avîcî athatû. Marîîtwa mao maarî: Ishodi, Abiezeri na Mahila.

**19** Shemida aarî na avîcî ana na marîîtwa mao maarî: Ahiani, Shekemu, Likihi na Aniamu.

**19**

**20** Efiraimu aarî na mûvîcî wetagwa Shuthela. Mûvîcî wa Shuthela eetagwa Beredi, mûvîcî wa Beredi eetagwa Tahathi, mûvîcî wa Tahathi eetagwa Eleadi. Mûvîcî wa Eleadi eetagwa Tahathi.

**21** Mûvîcî wa Tahathi eetagwa Zabadi, mûvîcî wa Zabadi eetagwa Shuthela. Efiraimu aarî na avîcî engî aîrî meetagwa, Ezeri na Eleadi. Ezeri na Eleadi nîmaaûragîtwe nî andû arîa maatûûraga Gathu mathiî kwîa ndîthia ciao.

**22** Îthe wao Efiraimu nîwamacakaîre îvinda rîa mîthenya mîngî na andû ao nîmaaûkire kûmûmîrîria.

**23** Efiraimu nîwamenyanire kîîmwîrî na mûka rîngî na agîciara mûvîcî ûrîa maatuîrîre rîîtwa Beria , nîûndû wa mathîna marîa maaûkîte kwao mûciî.

**23**

**24** Efiraimu aarî na mwarî wetagwa Sheera. Sheera nîke watumire matûûra ma Bethi-horoni ya mwena wa îgûrû na ya mwena wa îveti, na agîtuma îtûûra rîa Uzeni Sheera.

**24**

**25** Efiraimu aarî na mûvîcî wîngî wetagwa Refa. Nacio njiarwa ciake ciarûmanîrîrîte ta ûû. Refa aarî îthe wa Reshefu, Reshefu aarî îthe wa Tela, Tela aarî îthe wa Tahani.

**26** Tahani aarî îthe wa Ladani, Ladani aarî îthe wa Amihudi,

**26** Amihudi aarî îthe wa Elishama.

**27** Elishama aarî îthe wa Nuni, nake Nuni aarî îthe wa Joshua.

**27**

**28** Vûrûri ûrîa meegwatîre ûtuîke wao na magîtûûra kuo wanyitîte Betheli vamwe na matûûra marîa maarîthiûrûrûkîrîtie kûthiî na mwena wa îrathîro nginya Naarani. Nakuo mwena wa îthûîro wakinyîte îtûûrarî rîa Gezeri vamwe na matûûra marîa maarîthiûrûrûkîrîtie. Nîwathiîte ûkîgwata matûûra manene ta, Shekemu na Aya na matûûra marîa maamathiûrûrûkîrîtie.

**28**

**29** Nîwathiîte ûgakinya mîvakarî ya vûrûri wa Manase na matûûra manene ta Bethishani, Taanaki, Megido na Doru vamwe na icagi irîa ciamathiûrûrûkîrîtie. Matûûrarî mama monthe nîkuo njiarwa cia Josefu mûvîcî wa Isiraeli ciatûûraga.

**29**

**30** Avîcî a Asheri maarî: Ima, Ishiva, Ishivi na Beria. Asheri aarî na mwîrîtu ûmwe wetagwa Sera.

**30**

**31** Avîcî a Beria maarî: Heberi na Malikieli. Malikieli nîke wambîrîrie îtûûra rîa Birizaithu.

**31**

**32** Avîcî a Heberi maarî: Jafuleti, Shomeri na Hothamu na mwîrîtu ûmwe wetagwa Shua.

**32**

**33** Avîcî a Jafuleti maarî: Pasaki, Bimuhali na Ashivathu.

**33**

**34** Avîcî a Shomeri mûrwang'ina maarî: Rohiga, Jehuba na Aramu.

**34**

**35** Mûrwang'ina Hothamu aarî na avîcî ana. Nao maarî: Zofa, Imuna, Sheleshi, na Amali.

**35**

**36** Avîcî a Zafa maarî: Shua, Harineferi, Shuali, Beri, Imura,

**37** Bezeri, Hodi, Shama, Shilisha, Ithirani na Beera.

**37**

**38** Avîcî a Jetheri maarî: Jefune, Pisipa na Ara.

**39** Nao Avîcî a Ula maarî: Araha, Hanieli na Rizia.

**39**

**40** Andû aya onthe maarî njiarwa cia Asheri, na maarî atongoria a nyomba ciao andû maarî njamba cia mbaara. Mûtaratara wao wonanagia atî maarî na arûme a gûtuîka athigari a mbaara andû ngiri mîrongo îîrî na ithathatû (26,000).

# 1Maû 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njiarwa cia Benjamini

## Njiarwa cia Benjamini irîa ciarî Gathu na Aijaloni

## Njiarwa cia Benjamini irîa ciatûûraga Jerusalemu

## Njiarwa cia Benjamini irîa ciatûûraga Gibeoni na Jerusalemu

## Andû a nyomba ya mûthamaki Saûlo

**1** Benjamini aarî na anake atano. Nao maarî: Bela, Ashibeli, Ahara,

**2** Noha na Rafa.

**2**

**3** Avîcî a Bela maarî: Adari, Gera, Abihudi,

**4** Abishua, Naamani, Ahoa,

**5** Gera, Shefufani, na Huramu.

**5**

**6** Avîcî a Ehudi maarî atongoria a nyomba ciao. Nao maarî: Naamani, Ahija, na Gera.

**7** Andû aya maatûûraga Geba, nwatî nîmaatwarirwe îthamîriorî na makîthiî Manahathi. Gera îthe wa Uza nîke wamatongoririe makîthiî.

**7**

**8** Shaharaimu nîwatecanîte na aka ake aîrî. Ûmwe eetagwa Hushimu na ûcio wîngî Baara. Vuvarî arî vûrûrirî wa Moabu nîwagîre ciana.

**9** Nîwavikirie mûndûmûka wetagwa Hodeshi na nîwagîre na ciana mûgwanja. Nao maarî: Jobabu, Zibia, Mesha, Malikamu,

**10** Jeuzi, Sakia, na Mirima. Avîcî ake onthe nîmaatuîkire atongoria a nyomba ciao.

**10**

**11** Shaharaimu nîwagîte avîcî aîrî na mûka Hushimu. Marîîtwa ma avîcî acio maarî: Abitubu na Elipaali.

**11**

**12** Avîcî a Elipaali maarî: Eberi, Mishamu na Shemedi. Shemedi nîke watumire matûûra manene ma Ono na Lodi na icagi irîa ciamathiûrûrûkîrîtie.

**12**

**13** Beria na Shema maarî atongoria a nyomba cia andû arîa matûûraga îtûûrarî rîa Aijaloni, na nîo maavinyûririe andû arîa maatûûraga îtûûrarî rîa Gathu.

**14** Nao Ahio, Shashaki, Jeremothi,

**15** Zebadia, Aradi, Ederi,

**16** Mikaeli, Ishipa, na Joha maarî njiarwa cia Beria.

**16**

**17** Avîcî a Elipaali maarî: Zebadia, Meshulamu, Hiziki, Heberi,

**18** Ishimerai, Izilia na Jobabu.

**18**

**19** Avîcî a Shimei maarî: Jakimu, Zikiri, Zabudi,

**20** Elienai, Zilethai, Elieli,

**21** Adaia, Beraia na Shimurathi.

**21**

**22** Avîcî a Shashaki maarî: Ishifani, Eberi, Elieli,

**23** Abudoni, Zikiri, Hanani,

**24** Hanania, Elamu, Anithothija,

**25** Ifudeia na Panueli.

**25**

**26** Avîcî a Jerohamu maarî: Shamusherai, Sheharia, Athalia,

**27** Jaareshia, Elija na Zikiri.

**27**

**28** Acio nîo maarî atongoria a mbarî ciao kûringana na njiarwa ciao arîa maatûûraga Jerusalemu.

**28**

**29** Jeieli nîke watumire îtûûra rîa Gibeoni na agîtûûra kuo. Mûka eetagwa Maaka.

**30** Mûvîcî wa îrikithathi eetagwa Abudoni akîthingatwa nî Zuri, Kishi, Baali, Nadabu,

**31** Gedori, Ahio, Zekeri

**32** na Mikilothi ûrîa warî îthe wa Shimea. Andû aya maatûûraga Jerusalemu vakuvî na andû acio engî ao.

**32**

**33** Neri aarî îthe wa Kishi, Kishu aarî îthe wa Saûlo. Saûlo aarî îthe wa Jonathani, Malikishua, Abinadabu na Eshibaali.

**34** Jonathani aarî îthe wa Meribaali, nake Meribaali aarî îthe wa Mika.

**34**

**35** Avîcî a Mika maarî: Pithoni, Meleki, Tarea, na Ahazi.

**36** Ahazi aarî îthe wa Jehoada. Jehoada aarî na avîcî athatû: Alemethi, Azimavethi, na Zimuri. Zimuri aarî îthe wa Moza.

**37** Moza aarî îthe wa Binea, Binea aarî îthe wa Rafa. Rafa aarî îthe wa Eleasa na Eleasa aarî îthe wa Azeli.

**37**

**38** Azeli aarî na avîcî atandatû. Namo marîîtwa maarî: Azirikamu, Bokeru, Ishumaeli, Shearia, Obadia na Hanani.

**39** Esheki aarî mûrwang'ina wa Azeli. Nake aarî na avîcî athatû, nao maarî: Ulamu arî ke îrikithathi, Jeushi arî wa kaîrî na Elifeleti wa kathatû.

**39**

**40** Avîcî a Ulamu maarî njamba cia mbaara na andû a kûguîma. Aarî na avîcî engî, na ciana cia avîcî a avîcî ake eengî. Onthe maarî îgana rîa mîrongo îtano (150) na onthe maarî njiarwa cia Benjamini.

# 1Maû 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû arîa maacokire kuuma îthamîriorî

## Athînjîri-Ngai arîa maatûûraga Jerusalemu

## Alawi arîa maatûûraga Jerusalemu

## Arangîri a hekarû arîa maatûûraga Jerusalemu

## Alawi acio engî

## Njiarwa cia mûthamaki Saûlo

## (

## 8.29-38

## )

**1** Andû onthe a Isiraeli nîmaandîkirwe mûtaratara wao kûringana na njiarwa ciao. Marîîtwa mao nîmaandîkirwe îvukuurî rîa athamaki a Isiraeli. Andû a Juda maavirîtwe îthamîriorî Babuloni nîûndû wa kûrega gûtuîka evokeku kûrî Ngai.

**2** Andû a mbere arîa maacokire na magatûûra vûrûrirî wao na matûûrarî mao maarî: Aisiraeli, athînjîri-Ngai, Alawi na aruti wîra a hekarû.

**3** Andû a mîvîrîga ya Juda, Benjamini, Efiraimu, na Manase nîmaathiîre gûtûûra Jerusalemu.

**3**

**4** Uthai mûvîcî wa Amihudi, Amihudi mûvîcî wa Omuri, Omuri mûvîcî wa Imuri. Imuri aarî mûvîcî wa Bani, Bani aarî wa njiarwa cia Perezi mûvîcî wa Juda.

**5** Andû a Shilo nao maarî Asaia arî îrikithathi na avîcî ake.

**6** Avîcî a Zera maarî: Jeueli na andû ao. Andû onthe maarî magana matandatû ma mîrongo kenda (690).

**6**

**7** Kuuma mûvîrîga wa Benjamini maarî: Salu mûvîcî wa Meshulamu, Meshulamu mûvîcî wa Hadavia, Hadavia mûvîcî wa Hasenua,

**8** Ibuneia mûvîcî wa Jerohamu na Ela mûvîcî wa Shefatia. Shefatia aarî mûvîcî wa Reueli, Reueli mûvîcî wa Ibunija,

**9** na andû ao kûringana na njiarwa ciao. Andû acio onthe maarî magana kenda ma mîrongo îtano na atandatû (956). Andû acio onthe maarî atongoria a nyomba ciao kûringana na nyomba cia methe mao.

**9**

**10** Athînjîri-Ngai aya mandîkîtwe maatûûraga Jerusalemu. Jedaia, Jehoiaribu, Jakini,

**11** Azaria mûvîcî wa Hilikia, Hilikia aarî mûvîcî wa Meshulamu, Meshulamu aarî mûvîcî wa Zadoku, Zadoku aarî mûvîcî wa Meraiothi, Meraiothi aarî mûvîcî wa Ahitubu, Ahitubu nîke warî mûnene wa hekarû.

**12** Na kwarî Adaia mûvîcî wa Jerohamu, Jerohamu mûvîcî wa Pashuri, Pashuri mûvîcî wa Malikija, na Maasai mûvîcî wa Adieli. Adieli mûvîcî wa Jahizera, Jahizera mûvîcî wa Meshulamu, Meshulamu mûvîcî wa Meshilemithi, Meshilemithi mûvîcî wa Imeri,

**13** na andû ao. Athînjîri-Ngai acio maarî atongoria a nyomba ciao maarî ngiri îmwe magana mûgwanja ma mîrongo îtandatû (1,760). Andû acio maarî na ûvoti wa mawîra monthe marîa maarutagwa hekarûrî.

**13**

**14** Ûyû nîguo mûtaratara wa Alawi arîa maatûûraga Jerusalemu, nao nî: Shemaia mûvîcî wa Hashubu ûrîa warî mûvîcî wa Azirikamu. Azirikamu mûvîcî wa Hashabia, Hashabia aarî wa rûciaro rwa Merari.

**15** Kwarî na Bakibakari, Hereshi, Galali, na Matania mûvîcî wa Mika. Mika aarî mûvîcî wa Zikiri, Zikiri mûvîcî wa Asafu.

**16** Kwarî na Obadia mûvîcî wa Shemaia. Shemaia mûvîcî wa Galali, na Galali mûvîcî wa Jeduthuni, na Berekia mûvîcî wa Asa, Asa mûvîcî wa Elikana. Elikana aatûûraga gîcagirî Kîam Netofa.

**16**

**17** Arangîri a hekarû aya mandîkîtwe maatûûraga Jerusalemu. Nao nî Shalumu, Akubu, Talimoni, na Ahimani na aa mûrwang'ina. Shalumu nîke warî mûtongoria wao.

**18** Arangîri aya kuuma mûvîrîgarî wa Alawi, nginya kavinda kau meekaragia kîvingo gîa gûtonya kwa mûthamaki kîrîa Kîamrî mwena wa îrathîro.

**18**

**19** Shalumu mûvîcî wa Kore, mûvîcî wa Ebiasafu marî vamwe na andû ao a mbarî ya Kora nîo maarangagîra kîvingo gîa gûtonya îgemarî rîa Ngai-Mûnene rîa gûtûnganwa wata ûrîa methe mao ma tene wa nao maarangagîra kîvingo Kîam hekarû ya Ngai-Mûnene.

**20** Mbererî Finehasi mûvîcî wa Eleazaru nîke warî mûnene wa arangîri a ivingo. Nake Ngai-Mûnene nîwamûtethagia.

**20**

**21** Zakaria mûvîcî wa Meshelamia wana ke aarî mûrangîri wa kîvingo Kîam îgema rîa Ngai-Mûnene.

**21**

**22** Andû arîa maathuurîtwe marî arangîri a ivingo marî vamwe onthe maarî andû magana maîrî ma îkûmi na aîrî (212). Maandîkîtwe kûringana na njiarwa ciao icagirî irîa maatûûraga. Mûthamaki Daudi na mûrathi Samueli nîo maavete andû acio wîra nîûndû wa wîvokeku wao.

**23** Kwoguo o vamwe na njiarwa ciao nîo maathiîre na mbere kûrangîra ivingo cia nyomba ya Ngai-Mûnene na nwayo îtagwa îgema rîa gûtûnganwa.

**24** Arangîri meethagîrwa marî mîena yonthe îna, mwena wa îrathîro, îthûîro, rûgûrû, na mwena wa îveti.

**25** Arangîri aya nîmaatethagua nî andû ao arîa maatûûraga icagirî. Nîkwavangîtwe andû acio mathiîcage gûtethia arangîri wa andû mavinda mao vandû va mîthenya mûgwanja.

**26** Nwatî arangîri ana arîa meethagîrwa arî o anene maarî Alawi, na nîo maarî amenyereri a tûnyomba twa hekarû na indo irîa ciaigagwa kuo.

**27** Maatûûraga vakuvî na hekarû nîûndû nîo maarî arangîri a hekarû na nîo maavetwe wîra wa kûvingûraga ivingo vîndî cionthe kîraûko.

**27**

**28** Alawi acio engî nîo maamenyagîrîra indo irîa ciatûmagîrwa hekarûrî. Nîo maaitaraga vîndî îrîa ciarutwa, na magaitara igîcokua ciarîkia gûtûmîrwa.

**29** Na engî nîmaaveetwe wîra wa kûmenyerera itî, metha na indo irîa nyamûre, mûtu, ndivei, maguta, ûbani na mînyamû îrîa înungaga waro.

**30** Nwatî wîra wa gûtukania mînyamû îo yanungaga waro warî wa athînjîri-Ngai.

**30**

**31** Nake Matithia mûvîcî wa Shalumi, îrikithathi rîa Mûlawi wa mbarî ya Kora nîke waveetwe wîra wa kûruga mîgate ya matega.

**32** Andû a mbarî ya Kohathu nao maarugaga mîgate îrîa mîamûre ya hekarû mîthenya yonthe ya thavatû.

**32**

**33** Alawi amwe maarî aini a nyîmbo. Atongoria a nyomba ciao maatûûraga tûnyombarî twa hekarû na matiagaagîrwa mawîra mengî nîûndû maarutaga wîra ûtukû na mûthenya.

**33**

**34** Andû aya onthe maarî atongoria a nyomba ciao cia Alawi kûringana na njiarwa ciao na maatûûraga Jerusalemu.

**34**

**35** Jeieli nîke wambîrîrie îtûûra rîa Gibeoni na agîtûûra kuo. Mûka eetagwa Maaka.

**36** Mûvîcî wa îrikithathi eetagwa Abudoni. Nao avîcî ake acio engî maarî Zuri, Kishu, Baali, Neri, Nadabu,

**37** Gedori, Ahio, Zakaria na Mikilothi.

**38** Mikilothi aarî îthe wa Shimea. Wa nao maatûûraga mariganîtie na andû ao kûu Jerusalemu.

**38**

**39** Neri aarî îthe wa Kishu, nake Kishu aarî îthe wa Saûlo. Saûlo aarî îthe wa Jonathani, Malikishua, Abinadabu na Eshibaali.

**40** Jonathani aarî îthe wa Meribaali ûrîa warî îthe wa Mika.

**41** Mika aarî îthe wa Pithon, Meleki, Tarea, na Ahazi.

**42** Ahazi aarî îthe wa Jara, Jara aarî îthe wa Alemethi, Azimavethi na Zimuri. Zimuri aarî îthe wa Moza,

**43** Moza aarî îthe wa Binea, Binea aarî îthe wa Refaia, Refaia aarî îthe wa Eleasa, na Eleasa aarî îthe wa Azeli.

**43**

**44** Azeli aarî na avîcî atandatû. Nao maarî: Azirikamu, Bokeru, Ishumaeli, Shearia, Obadia na Hanani.

# 1Maû 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkua kwa Mûthamaki Saûlo

## (

## 1Sam 31.1-13

## )

**1** Afilisiti nîmaarûire mbaara na Aisiraeli kîrîmarî Kîam Giliboa. Nao andû eengî a Isiraeli nîmaaûragîrwe na amwe nîmaaûrire wa vamwe na mûthamaki Saûlo.

**2** Nwatî nîmaakinyîre mûthamaki Saûlo na avîcî ake. Nîmaamanyitire na makîûraga Jonathani, Abinadabu na Malikishua avîcî a Saûlo.

**3** Mbaara nîyanenevire mûno gîkundirî kîrîa Saûlo aarî. Andû arîa maavûthagîra moota nîmaaikirie mîguî na Saûlo nîwagurarirue mûno nî mûguî.

**4** Nake nîwerire mwanake ûrîa wamûkuuagîra indo cia mbaara atîrî, “Comora rûviû rwaku na ûmbûrage, nîguo Afilisiti aya matatîîte Ngai matikanume.” Nwatî mwanake ûcio wamûkuuagîra indo cia mbaara ndaamûraga nîûndû nîwetigagîra mûno. Kwoguo Saûlo nîwacomorire rûviû rwake na akîyûraga naruo.

**5** Mwanake ûcio rîrîa aamenyire atî Saûlo nîwakua, wanake nîwarutire rûviû rwake na akîyûraga.

**6** Kwoguo Saûlo na avîcî ake nîmaakwire wa vamwe na andû a mûciî wake onthe.

**7** Rîrâ ndû a Isiraeli arîa maatûûraga Kîamndarî nîmoonire atî athigari a mbaara nîmaaûra na makîmenya atî Saûlo na avîcî nîmaaûragwa, nîmaaumire matûûrarî mao na makîûra. Afilisiti nîmaacokire magîûka na magîtûûra matûûrarî mau.

**7**

**8** Mûthenya ûcio wîngî Afilisiti nîmaaûkire kûthûgathûga ciimba. Nîmeethîre Saûlo na avîcî ake marî akuû kûu kîrîmarî Kîam Giliboa.

**9** Nîmaatinirie kîongo gîa Saûlo, na makîmwovora indo ciake cia mbaara. Nîmaatûmire anjaama vûrûrirî wonthe wa Afilisiti makavecane ûvoro ûcio mwaro kûrî ngai ciao na kûrî andû ao.

**10** Nîmaaigire indo ciake cia mbaara hekarûrî ya ngai ciao na nîmaacuririe kîongo gîake hekarûrî ya Dagoni.

**11** Nwatî andû arîa maatûûraga Jabeshi vûrûrirî wa Gileadi nîmegwire maûndû monthe marîa Afilisiti meekîte Saûlo.

**12** Kwoguo arûme arîa maarî njamba nîmaathiîre na magîoca mîîrî ya Saûlo na avîcî ake na makîmîreta Jabeshi. Nîmaacokire makîthika mavîndî mao rungu rwa mûtî wa mûvuru kûu Jabeshi na nîmeenyerekirie vandû va mîthenya mûgwanja.

**12**

**13** Saûlo aakwire nîûndû ndaarî mwîvokeku kûrî Ngai-Mûnene. Nîwaregire kwathîkîra watho wa Ngai-Mûnene, na nîwathiîcaga kûria ûtaaro kûrî ago,

**14** vandû va kûria ûtaaro kûrî Ngai-Mûnene. Kwoguo Ngai-Mûnene nîwaûragire Saûlo na akînengera Daudi mûvîcî wa Jesse ûthamaki.

# 1Maû 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwatuîkire Mûthamaki wa Isiraeli

## (

## 2Sam 5.1-10

## )

## Athigari a Daudi arîa maarî njamba

## (

## 2Sam 23.8-39

## )

**1** Andû onthe a Isiraeli nîmaagomanire vamwe kûu Heburoni kûrî Daudi na makîmwîra atîrî, “Tue nawe tûrî andû a nthakame îmwe.

**2** Mbererî wana rîrîa Saûlo aarî mûthamaki nîwatongoririe andû a Isiraeli makîthiî kûrûa. Nake Ngai-Mûnene, Ngai waku nîwakwîrire atî nîûgaatongoria andû ake na ûtuîke mûnene wao.”

**3** Kwoguo athuuri onthe a Isiraeli nîmaathiîre kûrî mûthamaki Daudi kûu Heburoni. Nake Daudi nîwathondekire kîrîkanîro nao arî mbere ya Ngai-Mûnene. Nîmaacokire makîmwamûra na makîmûtua mûthamaki wa Isiraeli kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene aarîtie kûvîtûkîra Samueli.

**3**

**4** Mûthamaki Daudi na Aisiraeli onthe nîmaathiîre na makîtharîkîra îtûûra rîa Jerusalemu rîrîa vîndî îo rîetagwa Jebusi. Îtûûra rîu rîatûûragwa nî Ajebusi.

**5** Nao andû a Jebusi nîmeerire Daudi atî ndangîtonya îtûûrarî rîu. Kûnarî ûguo mûthamaki Daudi nîwanyitire kûndû kûrîa kwarî kûgitîre mûno kûu Zayuni na gûgîcoka gwîtagwa, “Îtûûra rînene rîa Daudi.”

**6** Daudi nîwaugire atîrî, “Mûndû ûrîa ûgaatongoria kûtharîkîra andû a Jebusi nîke ûgaatuîka mûnene wa athigari onthe a mbaara!” Joabu, mûvîcî wa Zeruia nîwamatongoririe, kwoguo nîwatuirwe mûnene wa athigari.

**7** Daudi nîwacokire akîthiî gûtûûra kûndû kûrîa kwarî kûgitîre mûno, kwoguo nîgwacokire gwîtagwa “Îtûûra rîa Daudi.”

**8** Nîwatumire îtûûra rîu ambîrîrîtie kûrîa kwarî gwîcûrie mûthetu na akîthiî rûthingorî rûrîa rwathiûrûrûkîrîtie îtûûra. Nake Joabu nîwatumire kûu kwîngî gwatigarîte gwa îtûûra.

**9** Daudi nîwathiîre na mbere akîgîcaga na vinya mûno nîûndû Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîwamûtethagia.

**9**

**10** Ûyû nîguo mûtaratara wa athigari a mbaara a Daudi arîa maarî atongoria. Atongoria aya vamwe na andû onthe a Isiraeli nîmaanyitire ûthamaki wa Daudi mbaru na makîmûtethia gûtuîka mûthamaki ûrî na vinya kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene eeranîrîte.

**10**

**11** Athigari a Daudi arîa maarî njamba cia mbaara wa mbere aarî Jashobeamu kuuma mbarî ya Hakimoni. Jashobeamu aarî mûnene wa atongoria “Arîa athatû” . Nîwarûire na îtumû rîake na akîûraga andû magana mathatû (300) riita rîmwe mbaararî.

**12** Wa kaîrî gatagatîrî ka arîa athatû maarî njamba aarî Eleazaru mûvîcî wa Dodo kuuma mbarî ya Aho.

**13** Eleazaru nîwarûire arî mwena wa Daudi mbaararî îrîa yarî Pasidamimu kûrîa Afilisiti maagomanîte nîguo marûe na Aisiraeli. Vau vaarî na mûgûnda wa cairi, nao Aisiraeli nîmaaûrire nî Afilisiti.

**14** Nwatî Eleazaru nîwarûngamire mûgûndarî gatagatî marî na andû ake na nîmaaûgitîre na makîûraga Afilisiti. Ngai-Mûnene nîwavere Eleazaru na andû ake ûvootani mûnene.

**14**

**15** Mûthenya ûmwe, atongoria athatû gatagatîrî ka arîa mîrongo îthatû nîmaathiîre kûrî Daudi varîa eekaraga îthigarî rînene ngurungarî ya Adulamu. Vîndî îo, athigari a mbaara a Afilisiti maambîte magema mao Kîamndarî Kîam Refaimu.

**16** Daudi aarî kûndû kûrîa kwarî kûgitîre, nao athigari a mbaara a Afilisiti maarî Bethilehemu.

**17** Daudi nîwanyondire mûno na akîenda kûnyua manjî. Kwoguo nîwaugire atîrî, “Nwa mende mûndû andetere manjî ma kûnyua kuuma kîthimarî kîrîa kîrî mwîrîgarî wa Bethilehemu!”

**18** Athigari arîa athatû njamba nîmaavîtûkîrîre varîa athigari a Afilisiti maambîte magema mao, nîmaathiîre magîtava manjî na makîvirîra Daudi. Nwatî Daudi ndaanyua manjî mau, vandû va ûguo nîwametûrûrire nthî marî ta îtega kûrî Ngai-Mûnene

**19** na akiuga atîrî, Ngai-Mûnene arongiria kûnyua manjî mama, nîûndû gwîka ûguo nîta kûnyua nthakame ya andû acio metonyirie thînarî wa kûragwa. Kwoguo nîwaregire kûnyua manjî mau. Mama nîmo maûndû marîa meekirwe nî njamba icio ithatû.

**19**

**20** Abishai, mûrwang'ina wa Joabu nîke warî mûtongoria wa athigari arîa njamba mîrongo îthatû. Nîwocire îtumû rîake na akîrûa na arûme magana mathatû na akîmaûraga onthe. Kwoguo nîwagîre îgweta wata acio athatû.

**21** Nîwagîre îgweta înene gatagatîrî ka arîa mîrongo îthatû na nîwatuîkire mûtongoria wao, nwatî ndaanatuîka njamba ta acio athatû.

**21**

**22** Benaia mûvîcî wa Jehoiada wa kuuma Kabuzeeli aarî mûthigari njamba. Benaia nîwekire maûndû manene mûno. Nîwaûragire athigari aîrî maarî aro mûno a Moabu. Vîndî îmwe, Benaia nîwatonyire îrimarî vîndî îrîa kwîthagîrwa kûrî na mbaravu na nîwaûragire mûnyambû.

**23** Nîwaûragire Mûmisiri warî na ûraca wa fiti mûgwanja na nuthu, mûndû warî mûnene. Wana ethîrwa Mûmisiri ûcio nîwanyitîte îtumû înene mûno na njara, Benaia nîwamûtharîkîre na njokoma, akîmûcuuna îtumû rîu rîake na akîmûraga narîo.

**24** Icio nîcio imwe cia ciîko cia mwanya irîa Benaia mûvîcî wa Jehoiada eekire. Nîwagîre îgweta gatagatî ka arîa athatû maarî njamba.

**25** Nîwavetwe gîtîîo mûno gatagatîrî ka athigari arîa mîrongo îthatû maarî njamba, nwatî ndaanatuîka ta arîa athatû. Daudi nîwamûtwire mûrûngamîrîri wa athigari arîa maamûgitagîra.

**25**

**26** Athigari engî arîa maarî njamba maarî: Asaheli mûrwang'ina na Joabu, Elihanani mûvîcî wa Dodo kuuma Bethilehemu,

**27** Shamothi kuuma Harodi, Helezi kuuma Peloti,

**28** Ira mûvîcî wa Ikeshi kuuma Tekoa, Abiezeri kuuma Anathothi,

**29** Sibekai kuuma Husha, Ilai wa kuuma Aho.

**30** Meharai kuuma Netofa, Heledi mûvîcî wa Baana kuuma Netofa,

**31** Ithai mûvîcî wa Ribai kuuma Gibea ya Benjamini, Benaia kuuma Pirathoni,

**32** Hurai kuuma ciandarî cia Gaashu, Abieli kuuma Ariba,

**33** Azimavethi kuuma Baharumu, Eliaba kuuma Sha-aliboni.

**34** Hashemu kuuma Gizoni, Jonathani mûvîcî wa Shagee kuuma Harari.

**35** Ahiamu mûvîcî wa Sakaru kuuma Harari, Elifali mûvîcî wa Uri,

**36** Heferi kuuma Mekera, Ahija kuuma Peloni,

**37** Hezironi kuuma Karimeli, Naarai mûvîcî wa Ezibai,

**38** Joeli mûrwang'ina na Nathani, Mibuhari mûvîcî wa Hagiri,

**39** Zeleki kuuma Aamoni, Naharai kuuma Be-erothi na nîke wakuuagîra Joabu indo ciake cia mbaara. Joabu aarî mûvîcî wa Zeruia,

**40** Ira na Garebu a kuuma Ithiri,

**41** Uria kuuma Ahiti, Zabadi mûvîcî wa Ahilai,

**42** Adina mûvîcî wa Shiza wa mûvîrîga wa Reubeni na aarî mûtongoria wa mûvîrîga wa Reubeni, na athigari ake mîrongo îthatû.

**43** Hanani mûvîcî wa Maaka, Joshafati kuuma Mithini,

**44** Uzia kuuma Ashitera, Shama na Jeieli avîcî a Hothamu kuuma Aroeri.

**45** Jediaeli mûvîcî wa Shimuri na mûrwang'ina Joha kuuma Tizi,

**46** Elieli kuuma Mahava, Jeribai na Joshavia avîcî a Elinaamu, na Ithuma kuuma Moabu,

**47** Elieli, Obedi na Jaasieli kuuma Zoba.

# 1Maû 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Arûmîrîri a Daudi a mbere kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini

## Arûmîrîri a Daudi kuuma mûvîrîgarî wa Gadi

## Arûmîrîri a Daudi kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini na wa Juda

## Arûmîrîri a Daudi kuuma mûvîrîgarî wa Manase

## Mûtaratara wa Athigari a Daudi

**1** Ûyû nî mûtaratara wa arûme arîa maathiîre Zikilagi kûrî Daudi kûrîa eethithîte nîûndû wa Saûlo mûvîcî wa Kishu. Maarî amwe a njamba cia mbaara irîa ciatethirie Daudi mbaararî.

**2** Nîmaicî gûtûmîra ûta na nîmangîakagia mîguî na magaikia mathiga na gîkûtha na njara ya ûrîo kana ya ûmotho. Arûme acio maarî a kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini na maarî a mbarî ya Saûlo.

**3** Mûtongoria wao etagwa Ahiezeri na aatethagîrîrua nî mûrwang'ina Joashi. Oîrî maarî avîcî a Shema kuuma Gibea. Jezieli na Peleti avîcî a Azimavethi, Beraka na Jehu kuuma Anathothi,

**4** Ishumaia wa kuuma Gibeoni, njamba yarî vinya ya arîa mîrongo îthatû na warî mûtongoria wao, Jeremia, Jahazieli, Johanani, na Jozabadi kuuma Gedera,

**5** Eluzai, Jerimothi, Bealia, Shemaria, Shefatia kuuma Harifu,

**6** Elikana, Ishia, Azareli, Joezeri na Jashobeamu wa mûvîrîga wa Kora,

**7** Joela na Zebadia avîcî a Jerohamu kuuma Gedori.

**7**

**8** Mûvîrîgarî wa Gadi nîkwaumire arûme njamba na maarî na ûûgî mwîngî wa mbaara na nîmaathiîre kûrî Daudi werûrî varîa varî vagitîre mûno. Andû acio nîmaaicî mûno gûtûmîra ngo na matumû. Maaganîte ta mînyambû na maarî îvenya ta nthiia irîmarî.

**9** Maavangîtwe marûmanîrîrîte ta û: Ezeri, na nîke warî mûtongoria wao, Obadia, Eliabu,

**10** Mishumana, Jeremia,

**11** Atai, Elieli,

**12** Johanani, Elizabadi,

**13** Jeremia, na Makibanai.

**13**

**14** Andû a kuuma mûvîrîgarî wa Gadi marî anene a mbaara. Ûrîa warî mûnini aarî mûnene wa athigari îgana, nake ûrîa warî mûnene mûno aarî mûnene wa athigari ngiri îmwe.

**15** Mwerirî wa mbere wa mwaka, rîrîa rûnjî rwa Jorodani rwîcûraga andû aya nîmaaringire rûnjî na makîngata andû arîa maatûûraga ciandarî na andû acio makînyaganîria mîenarî ya îrathîro na îthûîro rîa rûnjî rwa Jorodani.

**15**

**16** Vîndî îmwe arûme kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini na wa Juda nîmaathiîre kûrî Daudi arî varîa vagitîre mûno.

**17** Daudi nîwathiîre kûmatûnga na akîmera atîrî, “Ethîrwa mûkîte na thayû nîguo mûndethie, nîtûkûnyitanîra namue. Nwatî ethîrwa mûkîte mûngunyanîre kûrî nthû ciakwa na gûtirî mûndû wana ûrîkû nie mwene mbîkîte ûndû mûcûku, Ngai wa methe metû nîakûmwona na nîakûmûverithia.”

**17**

**18** Roho wa Ngai nîwacokire ûgîtonya kûrî Amasai mûnene wa athigari arîa njamba mîrongo îthatû na akiuga atîrî,

**18** “Daudi tue tûrî aku,

**18** tûrî nawe mûvîcî wa Jesse!

**18** Thayû ûrogîa kûrî we,

**18** thayû ûrogîa kûrî arîa magûtethagia!

**18** Nîûndû Ngai waku nîagûtethagia.”

**18** Daudi nîwacokire akîmagwata ûgeni na akîmatua anene a athigari ake a mbaara.

**18**

**19** Athigari amwe a mûvîrîga wa Manase nîmaaumire gîkundirî Kîamo na makîthiî kûrî Daudi. Meekire ûguo vîndî îrîa Daudi maathiîre na athigari a Afilisiti nîguo makarûe na Saûlo. Daudi na athigari ake matiatethia Afilisiti nîûndû rîrîa maranîrie, athigari a Afilisiti nîmeetigîre nîûndû meeciragia Daudi nwa amakunyanîre kûrî mwathi wake Saûlo. Kwoguo Daudi nîwerirwe acoke Zikilagi.

**20** Aya nîo athigari arîa maathiîre kûrî Daudi kuuma mûvîrîgarî wa Manase rîrîa aacokire Zikilagi: Adina, Jozabadi, Jediaeli, Mikaeli, Jozabadi, Elihu na Zilethai. Wa mûndû eethagîrwa arî mûnene wa athigari ngiri îmwe (1,000) mûvîrîgarî wa Manase.

**21** Nîmaatethirie Daudi kûrûa na ikundi cia andû arîa maathiîcaga magîcuunaga andû indo ciao vûrûrirî ûcio. Maatethirie Daudi nîûndû maarî athigari arîa maarî aro na njamba na anene a athigari a mbaara.

**22** Mûthenya wa mûthenya andû nîmaaûkaga kûrî Daudi nîguo mamûtethie, nginya gîkundi gîake Kîam athigari gîkîneneva mûno ta gîkundi Kîam athigari a Ngai.

**22**

**23** Ino nîcio ikundi cia athigari a mbaara irîa ciathiîre kûrî Daudi arî Heburoni. Ciathiîre ikamûtethie kûgarûra ûthamaki wa Saûlo nîguo ûtuîke wa Daudi kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene aaugîte.

**24** Kuuma Juda kwarî na athigari ngiri ithathatû na magana manana (6,800) marî na matumû na Ngo.

**25** Kuuma mûvîrîgarî wa Simeoni kwarî na athigari njamba na maarî aro ngiri mûgwanja na îgana rîmwe (7,100).

**26** Kuuma mûvîrîgarî wa Lawi kwarî na athigari ngiri inya na magana matandatû (4,600).

**27** Jehoiada, mûtongoria warî wa njiarwa cia Aroni aarî na athigari ngiri ithatû na magana mûgwanja (3,700).

**28** Zadoku aarî mûtongoria, mûndû mwîthî na njamba ya mbaara. Kuuma mûciî wao nîwathiîre na anene mîrongo îîrî na aîrî (22) a mbaara.

**29** Kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini kwarî na athigari ngiri ithatû (3,000). Ûyû nîguo warî mûvîrîga wa mûthamaki Saûlo na andû eengî a mûvîrîga wa Benjamini maarî evokeku mûciîrî wa Saûlo.

**30** Kuuma mûvîrîgarî wa Efiraimu kwarî na athigari a mbaara ngiri mîrongo îîrî na magana manana (20,800), maarî aro na maarî njamba ciarî îgweta kwao mîciî.

**31** Kuuma nuthu ya Manase kwarî na andû ngiri îkûmi na inyanya (18,000), maathuurîtwe nîguo mathiî magatue Daudi mûthamaki.

**32** Kuuma mûvîrîgarî wa Isakaru kwarî na andû maarî na ûûgî wa kûmenya maûndû marîa magekîka na ûrîa andû a Isiraeli magîrîrwe nî gwîka. Andû acio maarî atongoria magana maîrî (200) vamwe na andû ao arîa maarî rungu rwao.

**33** Kuuma mûvîrîgarî wa Zebuluni kwarî na athigari ngiri mîrongo îtano (50,000). Maarî athigari maathomithîtue kûrûa mbaara makîvûthagîra indo cia mbaara cia mîthemba yonthe. Andû aya maarî evokeku kûrî Daudi.

**34** Kuuma mûvîrîgarî wa Nafutali kwarî na atongoria ngiri îmwe (1,000) vamwe na athigari ngiri mîrongo îthatû na mûgwanja (37,000) maarî na matumû na ngo.

**35** Kuuma mûvîrîgarî wa Dani kwarî na athigari a kûrûa mbaara ngiri mîrongo îîrî na inyanya na magana matandatû (28,600).

**36** Kuuma mûvîrîgarî wa Asheri kwarî na athigari ngiri mîrongo îna (40,000) maarî na ûûgî mwîngî wa kûrûa mbaara.

**37** Na kuuma mûvîrîgarî wa Reubeni, Gadi na nuthu ya Manase ya mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani kwarî na athigari ngiri îgana rîa mîrongo îîrî (120,000), maathomithîtue gûtûmîra indo cia mbaara cia mîthemba yonthe.

**37**

**38** Andû acio onthe nîmeerutire nîguo makarûe marî athigari a mbaara. Nîmaathiîre kûrî Daudi arî Heburoni marî na wendi wa kûmûtua mûthamaki wa andû onthe a Isiraeli. Nao andû onthe a Isiraeli nîmeetîkîrîte gûtua Daudi mûthamaki.

**39** Nîmeekarire na Daudi kûu Heburoni vandû va mîthenya îthatû makîrîcaga na makînyunyaga, nîûndû andû ao nîmaamavarîrîtie irio.

**40** Andû arîa maariganîtie nao, kuuma Isakaru, Zebuluni na Nafutali nîmaaûkire makuuîte irio na mvunda ciao, ngamîîra, nyûmbû na ndegwa. Irio icio ciarî: mûtu, tûmîgate twa ngûyû, thavibu, ndivei na maguta. Nîmaacokire makîvira ndegwa na ng'ondu, nîûndû kûu Isiraeli kuonthe kwarî na gîkeno.

# 1Maû 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îthandûkû rîa kîrîkanîro nîrîarutirwe Kiriathi-jearimu

## (

## 2Sam 6.1-11

## )

**1** Daudi nîwaranîrie na anene a athigari ngiri, îgana na mûndû wa wonthe warî mûtongoria.

**2** Nîwacokire akîra andû onthe a Isiraeli arîa maagomanîte atîrî, “Ethîrwa nîmûkwona kwagîrîrîte na wîthîrwe nîguo wendi wa Ngai-Mûnene, Ngai wetû, tigani tûtûme anjaama kûrî andû etû arîa engî marî vûrûrirî wonthe wa Isiraeli. Na tûtûme anjaama kûrî athînjîri-Ngai na Alawi arîa marî matûûrarî marîa marî na kûndû gwa kûrîthua tûgomane vamwe.

**3** Tûcoke tûthiî tûgîre îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai wetû rîcoke kûrî tue. Nîûndû nîtwarîtiganîrie vîndî îrîa Saûlo aarî mûthamaki.”

**4** Andû onthe nîmeetîkanirie na Daudi nîûndû nîmoonire ûguo arî guo kwagîrîrîte.

**4**

**5** Kwoguo Daudi nîwagomanirie andû onthe a Isiraeli kuuma Shihori mûvakarî wa Misiri nginya mwanyarî wa Hamathi. Andû acio maagomire nîguo mathiî magîre îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai kuuma Kiriathi-jearimu.

**6** Daudi na andû onthe a Isiraeli nîmaaunûkirie na makîthiî Baala na nîkuo Kiriathi-jearimu vûrûrirî wa Juda nîguo magîre îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai. Îthandûkû rîu nîrîo rîrî na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene ûrîa wîkaragîra gîtî Kîam Ûthamaki na arî mûnene kûrî Akerubi.

**7** Nao nîmaakuire îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai na gîkaari Kîam ng'ombe kuuma nyombarî ya Abinadabu. Uza na Ahio nîo maatwarithagia gîkaari.

**8** Daudi na andû onthe nîmeinagia na vinya wao wonthe magîkumagia Ngai. Nîmaainaga makîvûraga indo cia kwina ta ngita, ndarama, ithaani irîa iringithanagua na tûrumbeta.

**8**

**9** Vîndî îrîa maakinyire varîa vaavûragîrwa ngano kûu Kidoni, ndegwa nîciavîngirwe. Uza nîwakûnjûrire njara yake na akînyitîrîra îthandûkû rîa kîrîkanîro.

**10** Wa rîmwe Ngai-Mûnene nîwarakarire nî Uza nîûndû nîwanyitire îthandûkû rîa kîrîkanîro. Kwoguo Ngai-Mûnene nîwamûragire na agîkua arî vau mbere yake.

**11** Daudi nîwarakarire nîûndû Ngai-Mûnene nîwaverithirie Uza na marakara. Vandû vau vetagwa Perezi-uza nginya ûmûnthî.

**11**

**12** Mûthenya ûcio Daudi nîwetigîre Ngai na akiuga atîrî, “Nîngîthiî na îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai gwakwa mûciî atîa?”

**13** Kwoguo Daudi ndaavira îthandûkû rîa kîrîkanîro îtûûrarî rîa Daudi. Vandû va ûguo, aarîvirire nyomba kwa Obed-edomu mûndû wa kuuma Gathu.

**14** Îthandûkû rîu rîa kîrîkanîro nîrîekarire mûciî kwa Obedi-edomu îvinda rîa mîeri îthatû. Nake Ngai-Mûnene nîwarathimire mûciî wake vamwe na indo ciake cionthe.

# 1Maû 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mawîra ma Daudi arî Jerusalemu

## (

## 2Sam 5.11-16

## )

## Daudi nîwavootire Afilisiti

## (

## 2Sam 5.17-25

## )

**1** Mûthamaki Hiramu wa Turo nîwatûmire anjaama kûrî Daudi, na agîtûma mîtî ya mîtarakwe, mavundi ma gûtuma na mathiga na mavundi ma mbaû nîguo magatumîre Daudi nyomba.

**2** Nake Daudi nîwamenyire atî Ngai-Mûnene nîwamûtuîte mûthamaki wa Isiraeli na ûthamaki wake nîwathiîcaga ûkînenevaga nîûndû Ngai-Mûnene nîwendete andû ake.

**2**

**3** Daudi arî Jerusalemu nîwavikirie aka eengî na agîciara avîcî eengî na erîtu eengî.

**4** Mama nîmo marîîtwa ma ciana irîa aaciarire arî kûu Jerusalemu: Shamua, Shobabu, Nathani, Solomoni,

**5** Ibuhari, Elishua, Elipeleti,

**6** Noga, Nefegi, Jafia

**7** Elishama, Beeliada na Elifeleti

**7**

**8** Rîrîa Afilisiti meegwire atî Daudi nîwetîrîrîtue maguta na agîtuîka mûthamaki wa vûrûri wonthe wa Isiraeli, Afilisiti onthe nîmaathiîre kûmûcaria. Rîrîa Daudi eegwire ûguo nîwathiîre kûmatûnga nîguo marûe.

**9** Afilisiti nîmaakinyire Kîamndarî Kîam Refaimu na nîmaambîrîrie gûcuuna andû indo ciao.

**10** Nake Daudi nîwaûririe Ngai atîrî, “Nthiî ngarûe na Afilisiti? Nîûkûndethia kûmavoota?”

**10** Nake Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “Thiî nîngûmanenganîra kûrî mue.”

**10**

**11** Kwoguo Daudi nîwathiîre Baali Perazimu akîmatharîkîra na akîmavoota. Nîwacokire akiuga atîrî, “Ngai nîavîtûkîrîrîte gatagatî ka nthû ciakwa na njîra ya njara yakwa ta ûrîa mwîcûro wa manjî ûthiîcaga na vinya.” Kwoguo vandû vau vetagwa Baali Perazimu.

**12** Andû a Afilisiti nîmaaûrire na magîtiga ngai ciao kûu, nake Daudi akîvecana watho ivîvue.

**12**

**13** Kavinda kanini kathira Afilisiti nîmaacokire Kîamndarî na makîambîrîria gûcuuna andû indo rîngî.

**14** Wa rîngî Daudi nîwaûririe ûtaaro kûrî Ngai, nake Ngai nîwamwîrire atîrî, “Ndûkatharîkîre Afilisiti kuuma ava. Thiûrûrûka ûkamatharîkîre na mwena ûrîa wîngî mîtîrî ya mîkûngûgû.

**15** Rîrîa ûkegua mûgambo ta wa andû mathiîte marî îgûrû rîa mîtî ya mîkûngûgû ûkaamatharîkîra, nîûndû nî Nie Ngai ngethîrwa nthiîte mbere yenyu kûvoota athigari a Afilisiti.”

**16** Daudi nîwekire wata ûrîa Ngai aamwathire eke. Nao nîmaavootire athigari a Afilisiti na makîmavinyûria kuuma Gibeoni nginya Gezeri.

**17** Nayo ngumo ya Daudi nîyatambire vûrûrirî wonthe na Ngai-Mûnene agîtûma andû onthe mamwîtigîre.

# 1Maû 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îthandûkû rîa kîrîkanîro nîrîavirirwe Jerusalemu

## Îthandûkû rîa kîrîkanîro nîrîavirirwe Jerusalemu

## (

## 2Sam 6.12-22

## )

**1** Daudi nîwatumire nyomba ciake îtûûrarî rîa Daudi. Nîwacokire akîrûtha vandû va kwiga îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai na agîtuma îgema rîarîo.

**2** Nake nîwaugire atîrî, “Gûtirî andû engî metîkîrîtue gûkuua îthandûkû rîa kîrîkanîro tiga Alawi onga, nîûndû nîo Ngai-Mûnene aathuurire marîkuage na mamûtungatagîre tene na tene.”

**3** Daudi nîwagomanirie andû onthe a Isiraeli kûu Jerusalemu nîguo mavire îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene varîa aarîtumîrîte.

**4** Nîwacokire akîgomanithia vamwe njiarwa cia Aroni na cia Alawi.

**5** Kuuma mbarî ya Kohathu nîmaagomanire andû îgana rîa mîrongo îîrî (120), na Urieli nîke warî mûnene wao.

**6** Kuuma mbarî ya Merari nîmaagomanire andû magana maîrî ma mîrongo îîrî (220), na Asaia nîke warî mûnene wao.

**7** Kuuma mbarî ya Gerishomu nîmaagomanire andû îgana rîa mîrongo îthatû (130), na Joeli nîke warî mûnene wao.

**8** Kuuma mbarî ya Elizafani nîmaagomanire andû magana maîrî (200), Shemaia nîke warî mûnene wao.

**9** Kuuma mbarî ya Heburoni nîmaagomanire andû mîrongo înana (80), Elieli nîke warî mûnene wao.

**10** Kuuma mbarî ya Uzieli, nîmaagomanire andû îgana rîa îkûmi na aîrî (112), Aminadabu nîke warî mûnene wao.

**10**

**11** Daudi nîwacokire agîtûmanîra athînjîri-Ngai Zadoku na Abiatha, na Alawi atandatû: Urieli, Asaia, Joeli, Shemaia, Elieli, na Aminadabu.

**12** Nake nîwamerire atîrî, “Mue mûrî anene a mbarî cia Alawi. Îtherieni na mûtherie andû enyu nîguo mûvote kûreta îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli rîvirwe vandû varîa nîrîvarîrîtie.

**13** Ngai-Mûnene, Ngai wetû nîwatûverithirie nîûndû tûtiarîkuua vîndî ya mbere na tûtiarîmenyarera ta ûrîa aathanîte.”

**13**

**14** Kwoguo athînjîri-Ngai na Alawi nîmeetheririe nîguo makuue îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**15** Alawi nîmaakuuire îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai. Maavûthîre mîtî kûrîkuua na ituro wata ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte na njîra ya Musa.

**15**

**16** Nîwathire anene a Alawi mathuure andû amwe ao a kwina makîvûraga indo ta ngita na ithaani irîa iringithanagua nîguo maine nyîmbo na gîkeno maugîrîrîtie.

**17** Kwoguo Alawi nîmaathuurire Hemani mûvîcî wa Joeli, na andû ao Asafu mûvîcî wa Berekia, na Ethani mûvîcî wa Kushaia a kuuma mûvîrîgarî wa Merari.

**18** Kwarî na gîkundi gîa kaîrî Kîam Alawi, nao nî: Zekaria, Jaazieli, Shamiramothi, Jehieli, Uni, Eliabu, Benaia, Maaseia, Matithia, Elifelehu, Mikineia na arangîri a ivingo, Obedi-edomu na Jeieli.

**19** Aini ta Hemani, Asafu na Ethani maarî a kûgambithia ithaani irîa iringithanagua cia gîcango.

**20** Zekaria, Azieli, Shemiramothi, Jehieli, Uni, Eliabu, Maaseia, na Benaia maavûraga ngita irîa irî mûgambo wa Aramothi.

**20**

**21** Nwatî Matithia, Elifelehu, Mikineia, Azazia, Obedi-edomu, na Jeieli maavûraga ngita irîa irî mûgambo Sheminithi.

**21**

**22** Kenania, mûnene wa Alawi nîwathuurirwe atuîke mûtongoria wa nyîmbo nîûndû ke nîwaicî ûvoro wîgiî nyîmbo.

**23** Berekia, Elikana, marî vamwe na Obedi-edomu na Jehia, maarî arangîri a îthandûkû rîa Kîrîkanîro.

**24** Nao athînjîri-Ngai, Shebania, Joshafati, Nethanieli, Amasai, Zekaria, Benaia na Eliezeri nîmaathuurirwe matuîke a kûvuva tûrumbeta marî mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro. Obedi-edomu na Jehia wanao maarî arangîri a îthandûkû rîa kîrîkanîro.

**24**

**25** Mûthamaki Daudi, atongoria a Isiraeli na anene a athigari a mbaara nîmaathiîre makenete nyomba kwa Obedi-edomu kûgîra îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene.

**26** Nao nîmaarutire îgongoona rîa ndegwa mûgwanja na ndûrûme nîûndû Ngai nîwatethirie Alawi arîa maakuuire îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene.

**27** Daudi nîwekîrîte nguo ndaca yatumîtwe na gîtambaa Kîamro na agekîra efodi ya gîtambaa Kîamro. Aini a nyîmbo na Kenania mûtongoria wao wanao nîmeekîrîte nguo ndaca ciatumîtwe na gîtambaa Kîamro.

**28** Kwoguo andû onthe a Isiraeli nîmaavirire îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene Jerusalemu. Maathiîre makiugagîrîria nîûndû wa gîkeno na nîmaavuvaga tûrumbeta, coro, makîringithanagia ithaani, makinaga nyîmbo na ngita.

**28**

**29** Rîrîa îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene rîatonyaga îtûûrarî rînene rîa Daudi, Mikali mwarî wa Saûlo nîwaroretie arî ndiricarî ya nyomba. Rîrîa oonire mûthamaki Daudi akîinia arî na gîkeno nîwamûnyararire.

# 1Maû 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai-Mûnene

## (

## Tha 105.1-15

## ;

## 96.1-13

## ;

## 106.1

## ,

## 47-48

## )

## Andû nîmaagoocire Ngai marî Jerusalemu na Gibeoni

**1** Andû arîa maakuuîte îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene, nîmaarîtonyirie îgemarî rîrîa Daudi aarîtumîrîte. Nîmaacokire makîrutîra Ngai matega ma kûvîvua na matega ma thayû.

**2** Rîrîa Daudi aarîkirie kûruta matega ma kûvîvua na matega ma thayû, nîwarathimire andû rîîtwarî rîa Ngai-Mûnene

**3** na nîwagaîre andû onthe a Isiraeli aka na arûme, wa mûndû mûgate, gîcunjî Kîam nyama îrî mbokie na tûmîgate twa thavibu.

**3**

**4** Daudi nîwathuurire Alawi amwe na akîmava wîra wa gûtongoria kûgooca Ngai-Mûnene, gûcokia ngatho na kwina nyîmbo cia gûkumia Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli marî mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro.

**5** Asafu ûrîa waringithanagia ithaani irîa igambaga nîke wathuurirwe arî mûtongoria, nake Zekaria nîke wamûtethagia. Nao Jeieli, Shemirathothi, Jehieli, Matithia, Eliabu, Benaia, Obedi-edomu na Jeieli nîo maavûraga ngita na mîtûrirû.

**6** Athînjîri-Ngai aîrî, Benaia na Jahazieli nîo maarî a kûvuva tûrumbeta vîndî cionthe marî mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai.

**7** Vîndî îo nîrîo Daudi aathuurire Asafu na andû ao na akîmava wîra wa kwina nyîmbo cia gûkumia Ngai-Mûnene.

**7**

**8** Cokiani ngatho kûrî Ngai-Mûnene,

**8** mwanîrîre ûnene wake,

**8** menyithiani andû maûndû marîa ekîte.

**8**

**9** Inani nyîmbo cia gûkumia Ngai-Mûnene,

**9** menyithaniani maûndû make ma magegania!

**9**

**10** Kenani nîûndû mûrî ake,

**10** arîa onthe mamûgoocaga nîmacanjamûke!

**10**

**11** Cariani Ngai-Mûnene nîguo amûtethie,

**11** na mûmûgoocage vîndî cionthe!

**11**

**12** Ririkanani maûndû ma magegania marîa ekîte,

**12** na ûvoro wake wa gûtucanîra ciira.

**12**

**13** Mue njiarwa cia Iburahimu ndungata yake,

**13** avîcî a Jakovu arîa Ngai aathuurire.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîke Ngai wetû,

**14** maathani make mecûrîte nthî yonthe.

**14**

**15** Nîaririkanaga kîrîkanîro gîake tene na tene,

**15** kîrîa aathanire kûrî njiarwa na njiarwa.

**15**

**16** Kîrîkanîro kîrîa aarîkanîre na Iburahimu,

**16** kîîranîro kîrîa erîîre Isaka na mwîvîtwa.

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîwarûthire kîrîkanîro na Jakovu,

**17** nîwarûthire kîrîkanîro gîa gûtûûra tene na tene.

**17**

**18** Aaugire atîrî, “We nîngaakûva vûrûri wa Kanaani,

**18** vûrûri ûcio nîûgaatuîka îgai rîaku.”

**18**

**19** Vîndî îo andû a Ngai matiarî eengî,

**19** maarî ageni vûrûrirî wa Kanaani.

**19**

**20** Maaûrûraga kuuma vûrûrirî ûmwe kûthiî wîngî,

**20** kuuma ûthamakirî ûmwe kûthiî ûrîa wîngî.

**20**

**21** Nwatî Ngai ndetîkîria wana ûrîkû amavinyîrîrie,

**21** nîwakaanirie athamaki matikameke ûndû.

**21**

**22** Aamerire atîrî, “Mûtikavutie andû aya nînîmathurîte

**22** mûtigeke arathi akwa ûndû mûcûku!”

**22**

**23** Nthî yonthe inîrani Ngai-Mûnene!

**23** Mîthenya yonthe aragiani ûvoro wa ûvonokania wake.

**23**

**24** Anîrîrani ûvoro wa riiri wake kûrî ndûrîrî cionthe,

**24** andû onthe nîmerwe maûndû make ma magegania!

**24**

**25** Ngai-Mûnene nî mûnene na nîwagîrîrwe nî gûkumua mûno,

**25** nîwagîrîrwe nî kûvewa gîtîîo gûkîra ngai cionthe.

**25**

**26** Nîûndû ngai cia ndûrîrî icio ciîngî nî mîvuanano,

**26** nwatî Ngai-Mûnene nîke waûmbire îgûrû.

**26**

**27** Ngumo na ûnene nîimûthiûrûrûkîrîtie,

**27** vinya na gîkeno ciîcûrîte hekarûrî yake.

**27**

**28** Kumiani Ngai-Mûnene andû onthe a nthî,

**28** kumiani riiri na ûvoti wake.

**28**

**29** Kumiani rîîtwa rîa Ngai-Mûnene rîrîa rîrî riiri,

**29** reteni matega na mûke mbere yake.

**29** Goocani Ngai-Mûnene arî varîa vatheru.

**29**

**30** Andû onthe a nthî nîmainaine marî mbere yake!

**30** Aigîte nthî vandû vekindîru na ndînginaina.

**30**

**31** Îgûrû nîrîkene na nthî îcanjamûke!

**31** Îrani ndûrîrî atî Ngai-Mûnene nî mûthamaki.

**31**

**32** Îria na indo cionthe irîa itûûraga kuo nîirurume,

**32** mîgûnda na indo cionthe irîa irî kuo nîicanjamûke!

**32**

**33** Mîtî ya kîthaka nîkaaina îcanjamûke îrî mbere ya Ngai-Mûnene,

**33** nîûndû Ngai-Mûnene nî agaaûka gûtuîra nthî ciira.

**33**

**34** Cokeriani Ngai-Mûnene ngatho nîûndû ke nî mwaro,

**34** wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**34**

**35** Mwîreni, “Tûvonokie we Ngai wa ûvonokio wetû,

**35** tûgomanie vamwe na ûtûvonokie kuuma kûrî ndûrîrî,

**35** nîguo tûvote gûcokeria rîîtwa rîaku rîtheru ngatho tûkenete.

**35**

**36** Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, Nîakumue!

**36** Nîakumue nginya tene na tene.”

**36** Andû onthe nîmaacokire makiuga, “Ameni,” na nîmaakumirie Ngai-Mûnene.

**36**

**37** Mûthamaki Daudi nîwatwire Asafu na andû ao Alawi a kûmenyagîrîra wa mûthenya wa mûthenya ûgooci Ngai mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene ta ûrîa kwagîrîrîte,

**38** magîtethagîrîrua nî Obedi-edomu na Alawi engî mîrongo îtandatû na anana (68) a mbarî yao. Nake Obedi-edomu mûvîcî wa Jeduthuni, na Hosa nîo maarî arangîri.

**38**

**39** Daudi nîwatigire Zadoku mûthînjîri-Ngai na athînjîri-Ngai acio engî matungatagîre Ngai-Mûnene kûu Gibeoni varîa Ngai-Mûnene aagoocagîrwa.

**40** Mûthenya wa mûthenya nîmaarutaga matega ma kûvîvua, na kîraûko na kîvwaî nîmaavîvagîria matega mau metharî ya kîgongoona wata ûrîa kwandîkîtwe wathorî wa Ngai-Mûnene ûrîa aathire andû a Isiraeli.

**41** Maarî vamwe na Hemani, Jeduthuni na andû engî arîa maathuurîtwe marî a kwina nyîmbo cia gûkumia Ngai-Mûnene nîûndû wendo wake ûtathiraga nîûtûûra tene na tene.

**42** Hemani na Jeduthuni maarî na wîra wa kûvuva tûrumbeta, kûringithania ithaani, na indo ciîngî irîa ciavûthagîrwa vîndî ya kwina nyîmbo cia gûkumia Ngai-Mûnene. Avîcî a Jeduthuni nîmaathuurirwe matuîke arangîri.

**42**

**43** Andû onthe nîmaacokire makînûka wa mûndû gwake mûciî wana Daudi nîwenûkire gwake mûciî nîguo akarathime andû a nyomba yake.

# 1Maû 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri ya Nathani kûrî Daudi

## (

## 2Sam 7.1-17

## )

## Îvoya rîa Daudi rîa gûcokia Ngatho

## (

## 2Sam 7.18-29

## )

**1** Mûthamaki Daudi arî gwake nyomba nîwerire mûrathi Nathani atîrî, “Taroria, nie ndûûraga nyomba îtumîtwe na mîtarakwe, nwatî îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene rigîtwe îgemarî.”

**1**

**2** Nake Nathani nîwerire Daudi atîrî, “Rûtha ûrîa wonthe ûrî ngororî yaku, nîûndû Ngai arî vamwe nawe.”

**2**

**3** Nwatî ûtukû wa mûthenya ûcio Ngai-Mûnene nîwerire Nathani atîrî,

**4** “Thiî kûrî ndungata yakwa Daudi ûmwîre atîrî, ‘We tîwe ûkûndumîra hekarû îrîa ngatûûraga.

**5** Kuuma kavinda karîa naarutire andû a Isiraeli Misiri nginya ûmûnthî, ndianatûûra nyombarî îtumîtwe na mîtarakwe. Mbîthîrîtwe ngîthama kuuma îgemarî rîmwe kûthiî rîngî. Na kuuma gîkaro kîmwe kûthiî kîngî.

**6** Kûndû kûu kuonthe mbîthîrîtwe ngîthiîcania na andû a Isiraeli ndianaûria mûtongoria wanarî ûmwe wa arîa nathuurire nîndûî Kîamgiririe mandumîra nyomba ya mîtarakwe.’

**6**

**7** “Kwoguo îra ndungata yakwa Daudi atî, Nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nakûrutire kûrîa warîthagia ng'ondu mîgûndarî na ngîgûtua wa kwatha andû akwa a Isiraeli.

**8** Nîrethagîrwa nawe kûrîa kuonthe ûrathiîcaga na nîravootaga nthû ciaku cionthe wa ûrîa ûrathiîcaga na mbere, na nîngaagûtua mûndû ûrî na îgweta wata atongoria arîa anene a nthî.

**9** Nîngaathuurîra andû akwa a Isiraeli kûndû na nîngaatûma matûûrage kuo kûrî kwao, marî na thayû na matakûvinyîrîrua nî mûndû rîngî ta ûrîa matûûraga mbererî.

**10** Kuuma kavinda karîa naathuurire atirîrîri vûrûri a gûtongoria andû akwa a Isiraeli nîneranîre nîngavoota nthû cienyu cionthe na nîngaava njiarwa cienyu kûndû gwa gûtûûra.

**11** Rîrîa mûgaakua na mûthikwe, nîngaatua ûmwe wa avîcî aku mûthamaki na ndûme ûthamaki wake ûgîe vinya.

**12** Nîke ûkaandumîra hekarû na nîngaatûma ûthamaki wake ûtûûre tene na tene.

**13** Nîngaatuîka îthe, nake atuîke mûvîcîwa. Ndikaathiria wendo wakwa ûtathiraga kûrî ke ta ûrîa nekire kûrî ûrîa warî mbere yaku.

**14** Nîngaamûtua mûrûngamîrîri wa nyomba yakwa na mûrûngamîrîri wa ûthamaki wakwa nginya tene na tene na ûthamaki wake ndûkaathira.”

**14**

**15** Nake Nathani nîwerire Daudi maûndû monthe wata ûrîa oonirue kîoneki nî Ngai.

**15**

**16** Mûthamaki Daudi nîwacokire akîthiî îgemarî rîa Ngai-Mûnene, agîkara nthî na akiuga atîrî, “Nie nîrî û Ngai-Mûnene, Ngai. Mûciî wakwa nî ndûî nîguo ûnginyîrie maûndû mama monthe?

**17** Makîria ma ûguo nîûmbîkîte maûndû manene makîria, nîûndû nîwîrîrîte njiarwa ciakwa maûndû ma mîaka îrîa îgaaûka. We Ngai-Mûnene Ngai nîûnduîte ta mûndû ûrî na vata mûno.

**18** Nie Daudi ndungata yaku nîngiuga atîa makîria. We nîûmbicî na nîûmvete gîtîîo.

**19** We Ngai-Mûnene, wîkîte ndungata yaku maûndû mama monthe kûringana na wendi waku we mwene, nîguo maûndû mau monthe mamenyekane.

**20** Ngai-Mûnene, gûtirî wîngî tawe na nîtwîguîte na matû metû na tûkamenya gûtirî Ngai wîngî tiga we.

**21** Nî rûrîrî rwîngî rûrîkû nthî yonthe rûngîringithanua na andû a Isiraeli, arîa Ngai aathiîre gûkûûra nîguo matuîke andû ake? Maûndû manene na magegania marîa wamarûthîre nîmaatûmire ûgîa na rîîtwa rîrî na îgweta, rîrîa wavinyûririe ndûrîrî irîa ciarî mbere ya andû aku arîa warutire Misiri.

**22** Ngai-Mûnene, we nîûtuîte Isiraeli andû aku tene na tene na nîûtuîkîte Ngai wao.

**22**

**23** “Ngai-Mûnene tûma maûndû marîa waririe megiî ndungata yaku na megiî nyomba yake mavinge tene na tene, na wîke wata ûrîa waugire nî ûgeeka.

**24** Ngumo yaku îkeethîrwa îrî nene na andû nîmagaatûûra tene na tene makiugaga, ‘Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, nîke Ngai wa Isiraeli.’ Nayo nyomba ya ndungata yaku Daudi nîîtûûra îîvandîte tene na tene.

**25** Ngai wakwa, nîûmenyithîtie nie ndungata yaku atî nîûgaatûma andû a nyomba yakwa matuîke athamaki. Kwoguo nîrî na ûmîrîru wa gûkûvoya nîrî mbere yaku.

**26** Ngai-Mûnene, we nîwe Ngai na nîwîrîrîte ndungata yaku ûndû ûyû mwaro.

**27** Kwoguo nîngûkûria ûrathime andû a nyomba ya ndungata yaku nîguo matûûre mbere yaku tene na tene, nîûndû we Ngai-Mûnene arîa magûkenagia kîrathimo gîaku gîtûûraga kûrî o tene na tene.”

# 1Maû 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwavootanire mbaararî

## (

## 2Sam 8.1-18

## )

**1** Vuvarî mûthamaki Daudi nîwatharîkîre Afilisiti na akîmavoota. Nîwatavire îtûûra rîa Gathu na icagi irîa ciarîthiûrûrûkîrîtie.

**2** Nîwacokire akîvoota Amoabu na magîtuîka ndungata ciake na marîvage gooti yao kûrî mûthamaki Daudi.

**2**

**3** Daudi nîwatharîkîre mûthamaki Hadadezeri wa Zoba vakuvî na vûrûri wa Hamathi. Vîndî îo Hadadezeri aageragia kûnenevia ûthamaki wake ûkinye mwena wa îgûrû wa rûnjî rwa Farati.

**4** Daudi nîwatavire ikaari ciake cia mbaara ngiri îmwe (1,000), athigari ngiri mûgwanja (7,000) arîa maathiîcaga matwîte mbarathi na athigari ngiri mîrongo îîrî (20,000) arîa maathiîcaga na magûrû. Daudi nîwaigire mbarathi cia kwîgana gûkururia ikaari îgana rîmwe (100), nwatî nîwatinirie icio ciîngî mîkiva ya magûrû ma vuva.

**4**

**5** Rîrîa athigari a Sîria a kuuma Damesiki maathiîre gûtethia mûthamaki Hadadezeri wa Zoba, Daudi nîwamatharîkîre na nîwaûragire athigari ngiri mîrongo îîrî na igîrî (22,000) a Sîria.

**6** Mûthamaki Daudi nîwacokire akîamba magema ma athigari ake Sîria. Nao andû a Sîria nîmaatuîkire ndungata cia Daudi na nîmaarîvaga gooti kûrî ke. Nake Ngai-Mûnene nîwatûmire Daudi avootane kûrîa kuonthe aathiîcaga.

**7** Daudi nîwatavire ngo cia thaavu cionthe irîa ciakuuagwa nî anene a Hadadezeri na nîwaivirire Jerusalemu.

**8** Kuuma îtûûrarî rîa Tibuhathi na rîa Kuni, matûûra marîa maathagwa nî Hadadezeri, Daudi nîwatavire gîcango kîngî mûno. Gîcango kîu nîkîo Solomoni aavûthîre gûtuma îtangi (rîrîa rîetagwa Îria), itugî na indo cia hekarû.

**8**

**9** Rîrîa Mûthamaki Tou wa Hamathi eegwire atî mûthamaki Daudi nîwavootete athigari onthe a Hadadezeri mûthamaki wa Zoba,

**10** Tou nîwatûmire mûvîcî Hadoramu athiî kûrî Daudi amûvirîre ngethi na amûcokerie ngatho nîûndû wa kûvoota Hadadezeri. Mûthamaki Tou na Hadadezeri nîmaarûîte mbaara maita meengî. Kwoguo Tou nîwatûmanire Daudi avirîrwe indo nyîngî ciarûthîtwe na thaavu, sîlûva na gîcango.

**11** Mûthamaki Daudi nîwamûrire indo icio ituîke cia Ngai-Mûnene. Aaciamûrire irî vamwe na sîlûva na thaavu îrîa aarutîte mavûrûrirî marîa aavootete. Mavûrûri mau nî: Edomu, Moabu, Aamoni, Filisiti na Amaleki.

**11**

**12** Abishai mûvîcî wa Zeruia nîwavootire andû a Edomu na akîûraga athigari ngiri îkûmi na inyanya (18,000) marî Kîamndarî Kîam cumbî.

**13** Mûthamaki Daudi nîwatumire ciîkaro cia athigari kûu Edomu na andû akuo onthe nîmaatuîkire ndungata ciake. Ngai-Mûnene nîwatûmaga Daudi avootane kûrîa kuonthe aathiîcaga.

**13**

**14** Kwoguo Daudi aarî mûthamaki wa vûrûri wonthe wa Isiraeli na nîwathaga andû onthe waro na kîvooto.

**15** Nake Joabu mûvîcî wa Zeruia nîke warî mûnene wa athigari a mbaara. Jehoshafati mûvîcî wa Ahiludi aarî mûmenyereri wa mandîko.

**16** Zadoku mûvîcî wa Ahitubu na Ahimeleku mûvîcî wa Abiatha maarî athînjîri-Ngai, na Shavusha aarî karani wa gooti.

**17** Benaia mûvîcî wa Jehoiada aarî mûnene wa Kerethi na Pelethi athigari arîa maarangagîra mûthamaki. Avîcî a Daudi maarî anene ûthamakirî wake.

# 1Maû 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwavootire Aamoni na Aasîria

## (

## 2Sam 10.1-19

## )

**1** Vuvarî mûthamaki Nahashi wa Aamoni nîwakwire. Nake mûvîcî Hanuni nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**2** Nake Daudi nîwaugire atîrî, “Nîngûva Hanuni gîtîîo nîûndû îthe Nahashi nîwamvete gîtîîo.” Kwoguo Daudi nîwatûmire anjaama nîguo makaûmîrîrie Hanuni nîûndû wa îthe gûkua.

**2** Rîrîa maakinyire Aamoni kwa mûthamaki Hanuni,

**3** atongoria a andû a Aamoni nîmeerire mûthamaki wao atîrî, “Ûreciria nî gîtîîo Kîam aguo gîtûmîte Daudi atûma anjaama nîguo maûke makûmîrîrie? Naarî! Amatûmîte maûke marî athigani a vûrûri nîguo makaaûvota!”

**3**

**4** Kwoguo Hanuni nîwagwatire anjaama a mûthamaki Daudi, akîmenja nderu, agîtinîria nguo ciao gatagatî kîûnûrî na akîmera mathiî.

**5** Rîrîa Daudi eerirwe ûvoro wao, nîwatûmire andû mathiî makamatûnge nîûndû nîmegucaga marî na nthoni mûno. Mûthamaki Daudi nîwaugire nîmekare Jeriko nginya rîrîa nderu ciao igaakûra nîguo macoke.

**5**

**6** Andû a Aamoni nîmaamenyire atî nîmaavîtîrie Daudi. Kwoguo mûthamaki Hanuni na andû ake nîmaatûmanire sîlûva ya kilo ngiri mîrongo îthatû na inya (34,000) cia gûkombora ikaari cia mbarathi na andû a kûthiî na mbarathi kuuma Mesopotamia, Aram-maaka (nîkuo gwîtagwa Sîria) na Zoba.

**7** Nao nîmaakomborire ikaari cia mbarathi ngiri mîrongo îthatû na igîrî (32,000). Nao athigari a Maaka na mûthamaki wao nîmaaûkire na makîamba magema mao vakuvî na Medeba. Andû a Aamoni wanao nîmaaumire matûûrarî mao na magîûka kûrûa.

**7**

**8** Rîrîa Daudi eegwire ûguo, nîwatûmire Joabu na athigari onthe a mbaara arîa marî vinya.

**9** Andû a Aamoni nîmaathiîre na makîîvarîria kûrûa marî kîvingorî gîa îtûûra rîa Raba. Nao athamaki arîa maathiîre gûtethia andû a Aamoni maarî kîvarorî mevarîrîtie.

**9**

**10** Joabu nîwonire atî athigari nthû ciake nîcievarîrîtie kûmûtharîkîra kuuma na mwena wa mbere wana wa vuva. Kwoguo nîwathuurire athigari a Isiraeli arîa aro mûno na nîwamavangire makarûe na athigari a Sîria.

**11** Nake nîwavangire athigari acio engî marûngamîrîrîtwe nî mûrwang'ina Abishai, makarûe na athigari a Aamoni.

**12** Joabu nîwerire Abishai atîrî, “Ûngîkoona athigari a Sîria marî na vinya kûngîra, ûgaaûka ûndethie, nao Aamoni mangîkaagîa na vinya gûgûkîra ngaaûka ngûtethie.

**13** Gîa na vinya na ûcamba na tûrûîrîre andû etû na matûûra ma Ngai wetû. Ngai-Mûnene nîagwîka ûrîa akwona kwagîrîrîte.”

**13**

**14** Kwoguo Joabu na andû ake nîmaathiîre kûtharîkîra andû a Sîria, nao andû a Sîria nîmaaûrire.

**15** Rîrîa athigari a Aamoni moonire andû a Sîria maûrîte, nîmaaûrire kuuma kûrî Abishai na magîcoka matûûrarî mao. Nake Joabu nîwacokire Jerusalemu.

**15**

**16** Asîria mamenya atî nîmaavootirwe nî athigari a Isiraeli, nîmaatûmire anjaama mathiî magîre athigari a Sîria arîa maarî mwena wa îrathîro wa rûnjî rwa Farati. Athigari acio maarûngamagîrîrwa nî Shobaki ûrîa warî mûnene wa athigari a mûthamaki Hadadezeri wa Zoba.

**17** Daudi erwa ûguo nîwaûnganirie athigari onthe a Isiraeli vamwe, na nîmaaringire rûnjî rwa Jorodani na nîwamavarîrie kûrûa na andû a Sîria. Mbaara nîyambîrîrie na

**18** athigari a Sîria nîmaavootirwe na makîûra kuuma kûrî athigari a Isiraeli. Daudi nîwaûragire andû a Sîria ngiri mûgwanja (7,000) arîa maatwarithagia ikaari, na athigari arîa mathiîcaga na magûrû ngiri mîrongo îna (40,000) na akîûraga Shobaki ûrîa warî mûnene wa athigari a Sîria.

**19** Rîrîa athamaki arîa maarî ndungata cia mûthamaki Hadadezeri moonire atî nîmavootwa nî Aisiraeli, nîmaarûthire kîrîkanîro Kîam thayû na Daudi na magîtuîka ndungata ciake. Asîria nîmaaregire gûgaatethia andû a Aamoni rîngî.

# 1Maû 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwatavire Raba

## (

## 2Sam 12.26-31

## )

## Mbaara gatagatî ka Afilisiti arîa maarî anene mûno

## (

## 2Sam 21.15-22

## )

**1** Kîambîrîria Kîam mwaka mavinda marîa athamaki maamenyerete kûthiî mbaararî, Joabu nîwatongoririe athigari a mbaara na makîthiî vûrûrirî wa Aamoni na makîûgwata. Nîmaarigicîrie îtûûra rîa Raba makîrîtharîkîra na makîrîcûkangia. Nwatî mûthamaki Daudi eekarîte Jerusalemu.

**2** Daudi nîwocire ngovia ya ûthamaki kuuma kîongorî Kîam ngai ya Milikomu na nîwamenyire atî ngovia îo yarî ya ûrito ta wa kilo mîrongo îthatû na inya (34). Ngoviarî îo nîkwarî na îthiga rîa thaavu na nîrîekîrirwe ngoviarî ya mûthamaki Daudi. Kuuma îtûûrarî rîu rîa Raba nîmaakuire indo nyîngî mûno irîa maatavire.

**3** Nao andû arîa maarutirwe îtûûrarî rîu nîmaatuirwe a kûruta wîra wa mîcumano, macembe, mathanwa na cuuma. Ûguo nwaguo eekire na andû a matûûra mau mengî ma Aamoni. Daudi na andû ake onthe nîmaacokire makîthiî Jerusalemu.

**3**

**4** Vuvarî nîkwagîre mbaara Gazeri gatagatî ka Isiraeli na Afilisiti. Nake Sibekai ûrîa warî kuuma Husha nîwaûragire Sipai, ûmwe wa andû arîa maarî anene mûno a Filisiti. Nao Afilisiti nîmaavootirwe.

**4**

**5** Nîkwagîre mbaara rîngî na Afilisiti. Nake Elihanani mûvîcî wa Jairi nîwaûragire Lahimi mûrwang'ina na Goliathu ûrîa warî wa kuuma Gathu. Mûtî wa îtumû rîa Goliathu wegana ta mûtî mûtungu ûrîa wovagîrîrwa ndigi cia gûtuma nguo.

**5**

**6** Mbaara îngî nîyagîre kuo Gathu vîndî kwarî na mûndû mûnene mûno warî na njara yarî na ciara ithathatû wa njara. Namo magûrû, wa kûgûrû kwarî na ciara ithathatû. Cionthe ciarî ciara mîrongo îîrî na inya (24) na aarî wa njiarwa cia andû a tene arîa maarî anene mûno.

**7** Rîrîa aaririe ûndû ûtaarî mwaro wîgiî andû a Isiraeli, Jonathani mûvîcî wa Shimea mûrwang'ina na Daudi nîwamûragire.

**8** Andû acio maarî njiarwa cia andû arîa maarî anene mûno a kuuma Gathu, maaûragirwe nî Daudi na ndungata ciake.

# 1Maû 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwatarire Aisiraeli

## (

## 2Sam 24.1-25

## )

**1** Caitani nîwavangire kûretera andû a Isiraeli thîna na nîwatûmire Daudi atare andû a Isiraeli.

**2** Kwoguo Daudi nîwerire Joabu na anene acio engî atîrî, “Thiîni mûgatare Aisiraeli, kuuma Beeri-shiba nginya Dani nîûndû nîngwenda kûmenya ûrîa megana.”

**2**

**3** Nwatî Joabu nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene arotûma andû a vûrûri ûyû mongerereke maita îgana gûkîra ûrîa megana rîu! Mwathi wakwa mûthamaki, onthe nî ndungata ciaku. Nîkwa ûrenda gwîka ûndû ûyû nîkî mwathi wakwa? Ndûgûtûma andû a Isiraeli mevie?”

**4** Nwatî mûthamaki Daudi nîwaringîrîrie Joabu eke ûguo aamwathire. Joabu nîwathiîre vûrûri wonthe wa Isiraeli, na arîkia nîwacokire Jerusalemu.

**5** Joabu nîwanengere Daudi mwîgana wa andû onthe a Isiraeli. Nao maarî: arûme arîa mangîatuîkire athigari a mbaara milioni îmwe na ngiri îgana rîmwe (1,100,000). Nakuo Juda kwarî na arûme ngiri magana mana ma mîrongo mûgwanja (470,000).

**6** Nwatî Joabu ndaatara andû a mûvîrîga wa Lawi na wa Benjamini nîûndû ndaakena nî ûguo mûthamaki Daudi aamwathîte.

**6**

**7** Nwatî Ngai nîwarakarirue nî ûndû ûcio wekirwe na nîwaverithirie andû a Isiraeli.

**8** Nake Daudi nîwerire Ngai atîrî, “Nînjîvîtie mûno nîûndû wa ûndû ûyû mbîkîte! Nakûthaitha ûnjovere, nie ndungata yaku nîûndû mbîkîte ûguo nîûndû wa ûrimû.”

**8**

**9** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Gadi, mûrathi wa mûthamaki Daudi atîrî,

**10** “Thiî ûkere Daudi atî, nîrî na maûndû mathatû ngûmûva athuure ûmwe gatagatî ka mo na ngeka ûrîa akathuura.”

**10**

**11** Kwoguo Gadi nîwathiîre kûrî Daudi na nîwamwîrire atîrî, “Ngai-Mûnene augîte wîthuurîre ûndû ûmwe gatagatî ka mama:

**12** mîaka îthatû ya yûra, kana mîeri îthatû ya gûcûkangua nî nthû ciaku kana mîthenya îthatû ya îverithia rîa Ngai-Mûnene na agûtûmîre mîrimû vûrûrirî wonthe na mûraika wa Ngai-Mûnene athiî agîcûkangagia andû vûrûrirî wonthe wa Isiraeli. Rîu mbîra ûrîa ngûcokeria ûrîa ûndûmîte.”

**12**

**13** Daudi nîwacokire akîra Gadi atîrî, “Nie nîrî na thîna mûnene mûno. Nî kava kûverithua nî Ngai-Mûnene nîûndû Ngai-Mûnene arî ntha nyîngî mûno gûkîra kûverithua nî andû.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîwatûmire mûrimû vûrûrirî wa Isiraeli na arûme ngiri mîrongo mûgwanja (70,000) nîmaakwire.

**15** Ngai-Mûnene nîwacokire agîtûma mûraika athiî agacûkangie Jerusalemu. Nwatî nîwericûkirwe na nîwerire mûraika ûrîa wacûkangagia Isiraeli atîrî, “Tiga! Cokia njara yaku!” Mûraika wa Ngai-Mûnene aarûngamîte îtîrirî rîa Orinani ûrîa warî wa kuuma Jebusi.

**15**

**16** Daudi nîwonire mûraika wa Ngai-Mûnene arûngamîte rîerarî gatagatî ka nthî na îgûrû agwete rûviû na njara rûrî rûcomore njûrarî na rûkîrîrîtue îgûrû rîa Jerusalemu. Daudi na athuuri, mekîrîte nguo cia macakaya nîmegwîthirie na magîturumithia mothiû mao nthî.

**17** Daudi nîwavoire Ngai akiugaga atîrî, “Nînie naathanire andû magatarwe, nînie nevirie. Andû aya matiîkîte ûndû mûcûku maarûmîrîre ûrîa naugire. Ngai-Mûnene, Ngai wakwa nakûthaitha ûmverithie arî nie vamwe na mûciî wa vava, nwatî ndûkaverithie andû aya.”

**17**

**18** Mûraika wa Ngai-Mûnene, nîwacokire akîra Gadi eere Daudi atî nwanginya athiî agatumîre Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona îtîrirî rîa Orinani ûrîa wa kuuma Jebusi.

**19** Daudi nîwathîkîre ûrîa Ngai-Mûnene aathire Gadi amwîre.

**20** Orinani nîmaavûraga ngano arî na avîcî ake ana vau îtîrirî. Rîrîa anake acio ana moonire mûraika, nîmethithire.

**21** Orinani ona mûthamaki Daudi aûkîte, nîwaumire vau îtîrirî na nîwenamîrîrie na agîturumithia ûthiû wake nthî vau mbere ya Daudi.

**22** Daudi nîwerire Orinani atîrî, “Menderia îtîri rîîrî rîaku nîguo ndumîre Ngai-Mûnene metha ya kîgongoona vo nîguo tûtige kûthirua nî mûrimû na ngakûrîva thogora wonthe.”

**22**

**23** Orinani nîwacokire akîra Daudi atîrî, “Oca îtîri rîu na mwathi wakwa mûthamaki eke ûrîa ekwona kwagîrîrîte. Nîngûvecana ndegwa nîûndû wa matega ma kûvîvua na mbaû cia îtîri ituîke ngû. Wana nîngûvecana ngano nîûndû wa matega ma irio. Nîngûkûva cionthe.”

**23**

**24** Nwatî mûthamaki Daudi nîwerire Orinani atîrî, “Naarî, nîngûkûrîva thogora wonthe. Tîndutîra Ngai-Mûnene matega ma indo ciaku kana matega ma kûvîvua ma indo ndagûrîte.”

**25** Mûthamaki Daudi nîwagûrire îtîri rîu kuuma kûrî Orinani na nîwamûnengere mbia cia thaavu magana matandatû (600).

**26** Daudi nîwatumire metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene vau na nîwarutire matega ma kûvîvua na matega ma thayû. Nîwavoire na Ngai-Mûnene nîwamûcokerie mavoya make na njîra ya gûtûma mwaki kuuma îgûrû na ûkînyûrûrûka ûkîvîvia matega mau.

**26**

**27** Ngai-Mûnene nîwacokire akîatha mûraika acokie rûviû rwake njûrarî, nake nîwathîkire.

**27**

**28** Rîrîa Daudi oonire atî Ngai-Mûnene nîwacokirie mavoya marîa aavoire arî vau îtîrirî rîa Orinani ûcio Mûjebusi, nîwarutire îgongoona arî vau,

**29** nîûndû îgema rîa Ngai-Mûnene, rîrîa rîatumirwe nî Musa arî werûrî wa Gibeoni na metha ya kîgongoona îrîa yavîvagîrua matega yarî Gibeoni kavinda kau.

**30** Nwatî Daudi ndangîavotire kûthiî kûvoya Ngai arî îgemarî rîa Ngai-Mûnene, nîûndû nîwetigagîra mûraika wa Ngai-Mûnene na rûviû rwake rwa njûra.

# 1Maû 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvarîria gûtuma hekarû

**1** Mûthamaki Daudi nîwacokire akiuga atîrî, “Ava nîvo vagaatumwa hekarû ya Ngai-Mûnene, Ngai, na metha ya kîgongoona nîguo andû a Isiraeli mavîvagîrie matega vo.”

**1**

**2** Daudi nîwavecanire watho atî ageni arîa onthe matûûraga vûrûrirî wa Isiraeli magomane vamwe. Nîwavere amwe wîra wa kumia mathiga ma gûtuma hekarû ya Ngai.

**3** Daudi nîwarutire cuuma nyîngî mûno nîûndû wa kûrûtha mîcumarî na icûvî cia mîrango, na akîruta gîcango kîngî mûno gîtaarî kîthimi.

**4** Mbaû cia mîtî ya mîtarakwe nyîngî mûno nîciareterwe Daudi nî andû a Sidoni na Turo.

**5** Daudi nîwaugire atîrî, “hekarû îrîa mûvîcîwa Solomoni agaatumîra Ngai-Mûnene îkethîrwa îrî nene na nthaka na îkaagîa ngumo nthî yonthe. Nwatî ke nî mwîthî na tîmûmenyu maûndû marîa agîrîrwe nî kûmenya, kwoguo nînie ngûvarîria gûtumwa kwayo.” Nake Daudi nîwaûnganirie indo nyîngî mûno cia gûtuma hekarû mbere ya akua.

**5**

**6** Mûthamaki Daudi nîwacokire agîîta Solomoni na akîmwîra atume hekarû ya Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**7** Daudi nîwerire Solomoni atîrî, “Mûvîcîwa nîrendete gûtuma hekarû ya kûgoocagîra Ngai-Mûnene, Ngai wakwa.

**8** Nwatî Ngai-Mûnene aambîrire atî nînaûragire andû eengî mûno na nîndûîte mbaara nyîngî mûno. Kwoguo nîûndû wa nthakame îo nyîngî natûmire îtûrûrwa ndikaamûtumîra hekarû.

**9** Ngai-Mûnene nîwambîrire atî, nîngaagîa na mwana wa kavîcî na akethîrwa arî mûndû wa thayû. Nîakaagîa na thayû kuuma kûrî nthû ciake cionthe irîa ikethîrwa imûthiûrûrûkîrîtie. Rîîtwa rîake ageetagwa Solomoni na nîakaava Isiraeli thayû rîrîa akethîrwa arî mûthamaki.

**10** Nîakaandumîra hekarû. Nîagaatuîka mûvîcîwa nanie nduîke îthe. Nîngaatûma ûthamaki wake ûgîe na vinya na njiarwa ciake nîikaatha Isiraeli tene na tene.

**10**

**11** “Rîu mûvîcîwa, Ngai-Mûnene, Ngai waku nîekare nawe na arokûvotithia gûtuma hekarû yake wata ûrîa aakwîrîre.

**12** Arokûva ûûgî na ûmenyo nîguo rîrîa agaagûtua mûthamaki wa Isiraeli ûkaathana kûringana na watho wa Ngai-Mûnene, Ngai waku.

**13** Ethîrwa nîûkaathîkîra mawatho monthe marîa Ngai-Mûnene aaveere Aisiraeli kûvîtûkîra Musa, maûndû maku nîmakaavua. Gîa na vinya, wîyûmîrîrie na ndûgetigîre kana ûgîa na guoya.

**14** Nîmvotete gûcaria indo cia gûtuma hekarû ya Ngai-Mûnene na thîna mwîngî. Nîmbigithîtie makîria ma tani ngiri ithatû na magana mana cia thaavu (3,400), na tani ngiri mîrongo îthatû na inya (34,000) cia sîlûva, gîcango na cuuma itarî nthime nîûndû nî nyîngî mûno. Kûrî na mbaû na mathiga mbigîte, nwatî nwanginya ûgaaciongerera.

**15** Ûrî na aruti wîra eengî. Kûrî na andû a kumia mathiga, mavundi ma mathiga, mavundi ma mbaû na andû eengî na marî ûûgî wa maûndû ma mbaû na andû eengî marî na ûûgî wa maûndû monthe a kûruta wîra

**16** na thaavu, sîlûva, gîcango na cuuma. Ûkîra rîu wambîrîrie wîra, na Ngai-Mûnene ethagîrwe nawe!”

**16**

**17** Daudi nîwathire atongoria onthe a Isiraeli matethie mûvîcî Solomoni. Aamerire atîrî,

**18** “Ngai-Mûnene, Ngai wenyu ethîrîtwe namue na nîamûvete thayû mîena yonthe. Nîamvotithîtie kûvoota andû onthe arîa maatûûraga vûrûri ûyû, na rîu vûrûri ûyû ûrî njararî cia Ngai na cia andû ake.

**19** Rîu tungatagîrani Ngai-Mûnene na ngoro yonthe na meciria menyu monthe. Ûkîrani rîu mûtume hekarû ya Ngai-Mûnene, Ngai wenyu, nîguo îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene na indo irîa ntheru cia Ngai iretwe nyombarî îtumîtwe nîûndû wa Ngai-Mûnene.”

# 1Maû 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîra wa Alawi

**1** Daudi akûra mûno nîwatuire mûvîcî Solomoni mûthamaki wa Isiraeli.

**1**

**2** Mûthamaki Daudi nîwagomanirie atongoria onthe a Isiraeli vamwe, athînjîri-Ngai na Alawi.

**3** Alawi arîa maarî na ûkûrû wa kuuma mîaka mîrongo îthatû (30) na makîria nîmaatarirwe. Nao onthe maarî ngiri mîrongo îthatû na inyanya (38,000).

**4** Daudi nîwamagaîre wîra. Alawi ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000) makaarutaga wîra wa hekarû. Alawi ngiri ithathatû (6,000) marî akwigaga mûtaratara wa maûndû na gûtuithania maciira,

**5** nao Alawi ngiri inya (4,000) marî arangîri, na engî ngiri inya (4,000) agûkumagia Ngai-Mûnene makîvûthagîra indo cia kwina nyîmbo irîa naarûthire nîûndû wa ûndû ûcio.

**5**

**6** Mûthamaki Daudi nîwagaanirie Alawi ikundi ithatû kûringana na mbarî ciao: mbarî ya Gerishoni, Kohathu na Merari.

**6**

**7** Avîcî a Gerishoni maarî: Ladani na Shimei.

**8** Avîcî a Ladani maarî athatû (3): Jehieli na nîke warî mûtongoria, Zethamu na Joeli.

**9** Avîcî a Shimei maarî athatû (3): Shelomothi, Hazieli na Harani. Acio nîo maarî atongoria a mbarî cia njiarwa cia Ladani.

**10** Avîcî a Shimei maarî ana (4): Jahathi, Zina Jeushi na Beria.

**11** Jahathi nîke warî wa mbere nake Zina wa kaîrî, nwatî Jeushi na Beria matiarî na avîcî eengî. Kwoguo nîmaatarirwe marî a mbarî îmwe.

**11**

**12** Avîcî a Kohathu maarî ana: Amuramu, Iziharu, Heburoni na Uzieli.

**13** Avîcî a Amuramu maarî: Aroni na Musa. Aroni na njiarwa ciake nîmaathuurirwe matuîke andû amûre tene na tene. Maathuurirwe nîguo mamenyagîrîre indo irîa nyamûre na mavîvagie ûbani nîûndû wa kûgooca Ngai-Mûnene, kûmûtungatîra na kûrathimanaga vîndî cionthe.

**14** Nwatî Avîcî a Musa mûndû wa Ngai, maataranîrue vamwe na andû a mûvîrîga wa Lawi.

**15** Avîcî a Musa maarî: Gerishomu na Eliezeri.

**16** Shebueli nîke warî mûtongoria wa ciana cia wa Gerishomu.

**17** Eliezeri aarî na mwanake ûmwe wetagwa Rehabia, nwatî Rehabia aarî na njiarwa nyîngî.

**17**

**18** Iziharu aarî na mûvîcî wetagwa Shelomithi na aarî mûtongoria wa mbarî yao.

**19** Avîcî a Heburoni maarî ana: Jeria, Amaria, Jahazieli na Jekameamu.

**20** Avîcî a Uzieli maarî: Mika arî mûtongoria na Ishia.

**20**

**21** Avîcî a Merari maarî aîrî: Mahili na Mushi. Avîcî a Mahili wanao maarî aîrî: Eleazaru na Kishu.

**22** Eleazaru aakwire atagîte na anake nwa erîtu atheri. Erîtu ake maavikirue nî aa mûrwethe, avîcî a Kishu.

**23** Mushi, mûvîcî wa kaîrî wa Merari aarî na avîcî athatû: Mahili, Ederi, na Jeremothi.

**23**

**24** Ino nîcio njiarwa cia Lawi ta ûrîa maandîkirwe marîîtwa mao kûringana na nyomba ciao na mbarî ciao. Nao maarî atongoria a mbarî ciao. Maandîkirwe andû arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na makîria, na maarî na wîra wa gûtungata hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

**24**

**25** Mûthamaki Daudi nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîavete andû ake thayû, na nîagûtûûra Jerusalemu tene na tene.

**26** Kwoguo Alawi tîmacoka gûkuua rîngî îgema rîa Ngai-Mûnene kana kîndû wa kîonthe gîa gûtûmîrwa vîndî ya kûgooca.”

**27** Kûringana na ûtaari wa Daudi wa mûthiia, Alawi maataragwa arîa maakinyîtie ûkûrû wa kuuma mîaka mîrongo îîrî na makîria.

**28** Wîra wao warî wa gûtethereria njiarwa cia Aroni wîrarî wa ûtungata hekarûrî ya Ngai-Mûnene, kûmenyerera kîvaro Kîam hekarû na tûnyomba tûrîa twethagîrwa tûrî hekarûrî na kûmenyerera indo irîa nyamûre cia hekarû ciîkarage irî ntheru wa vamwe na kûruta mawîra mengî ma hekarû.

**29** Alawi acio nîmaaveetwe wîra wa kwigagîrîra mûgate ûrîa mwamûre metharî, mûtu wa matega ma irio, mîgate îrîa îtekîrîtwe ndawa ya kwimbia, gûtukania mûtu na maguta ma mûtamaiyû na kûrûtha mîgate ya matega, kûthima ithimi irîa ciagîrîrîte,

**30** wîra wa gûkumia Ngai-Mûnene na kûmûva riiri vîndî cionthe, kîraûko na kîvwaî.

**31** Alawi nîmaarutaga matega ma kûvîvua ma Ngai-Mûnene mîthenya ya thavatû, ciathî cia mweri wacicûka na mîthenya îrîa îngî ya ciathî. Kwarî na mawatho marîa maarûmagîrîrwa ma kwonania Alawi arîa maagîrîrwe nî gûtungata kavinda gwa kavinda marî hekarûrî.

**32** Nîmaaveetwe wîra wa kûmenyerera îgema rîa Ngai-Mûnene na hekarû, na gûtethia athînjîri-Ngai arîa maarî njiarwa cia Aroni wîrarî wa hekarû.

# 1Maû 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîra ûrîa wagaîrwe athînjîri-Ngai

## Mûtaratara wa Alawi

**1** Njiarwa cia Aroni nîciagaanîtue ikundi mwanya mwanya. Avîcî a Aroni maarî: Nadabu, Abihu, Eleazaru na Ithamaru.

**2** Nadabu na Abihu nîmaakwire mbere ya îthe na maakwire matagîte ciana. Kwoguo aa mûrwang'ina Eleazaru na Ithamaru nîmaatuîkire athînjîri-Ngai.

**3** Mûthamaki Daudi nîwatethirue nî mûthînjîri-Ngai Zadoku wa njiarwa cia Eleazaru na mûthînjîri-Ngai Ahimeleku wa njiarwa cia Ithamaru kûmagaania kûringana na mawîra marîa maavetwe ma ûtungati.

**4** Kwarî na atongoria eengî a kuuma njiarwarî cia Eleazaru gûkîra arîa maaumîte njiarwarî cia Ithamaru. Kwoguo nîmaagaanirue ikundi îkûmi na ithathatû cia njiarwa cia Eleazaru, na ikundi inyanya cia njiarwa cia Ithamaru.

**5** Andû maathuuragwa na njîra ya gwikîrua mîtî nîûndû kwarî na anene a hekarû na atongoria a maûndû ma Ngai kuuma njiarwarî cia Eleazaru na Ethamaru.

**6** Shemaia mûvîcî wa Nethaneli wa kuuma mûvîrîgarî wa Lawi nîke warî mwandîki na nîwandîkire marîîtwa mao onthe. Mûthamaki, ndungata ciake, mûthînjîri-Ngai Zadoku, Ahimeleku mûvîcî wa Abiatha, na atongoria a nyomba cia athînjîri-Ngai na Alawi nîmaatuîkire aira.

**6**

**7** Ûrîa wathuurirwe wa mbere aarî Jehoiaribu, wa kaîrî aarî Jedaia,

**8** wa kathatû aarî Harimu, wa kana aarî Seorimu,

**9** wa gatano aarî Malikija, wa gatandatû aarî Mijamini,

**10** wa mûgwanja aarî Hakozi, wa kanana aarî Abija

**11** wa kenda aarî Jeshua, wa îkûmi aarî Shekania,

**12** wa îkûmi na ûmwe aarî Eliashibu, wa îkûmi na îîrî aarî Jakimu,

**13** wa îkûmi na kathatû aarî Hupa, wa îkûmi na kana aarî Jeshebeabu,

**14** wa îkûmi na gatano aarî Biliga, wa îkûmi na gatandatû aarî Imeri,

**15** wa îkûmi na mûgwanja aarî Heziri, wa îkûmi na anana aarî Hapizezi,

**16** wa îkûmi na kenda aarî Pethania, wa mîrongo îîrî aarî Jehezikeli,

**17** wa mîrongo îîrî na ûmwe aarî Jakini, wa mîrongo îîrî na îîrî aarî Gamuli,

**18** wa mîrongo îîrî na athatû aarî Delaia, wa mîrongo îîrî na ana aarî Maazia.

**18**

**19** Ûguo nîguo andû maandîkirwe kûringana na wîra ûrîa maagaîrîtwe wa gûtungata hekarûrî ya Ngai-Mûnene. Maarûmagîrîra mawatho marîa maatigîrîtwe nî Aroni îthe wao wa tene, wata ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli aamwathîte.

**19**

**20** Aya marûmîrîrîte nîo atongoria a nyomba cia njiarwa cia Lawi:

**20** Amuramu aarî îthe wa Shebueli, nake Shebueli aarî îthe wa Jehideia.

**20**

**21** Rehabia aarî îthe wa Ishia.

**21**

**22** Iziharu aarî îthe wa Shelomithi, nake Shelomithi aarî îthe wa Jahathi.

**22**

**23** Heburoni aarî îthe wa Jeria, Amaria, Jehazieli, na Jekameamu.

**23**

**24** Uzieli aarî îthe wa Mika, nake Mika aarî îthe wa Shamiru.

**24**

**25** Mûrwang'ina na Mika eetagwa Isihia. Isihia aarî na mûvîcî wetagwa Zekaria.

**25**

**26** Njiarwa cia Merari ciarî: Mahili na Mushi. Merari aarî na mûvîcî wetagwa Jaazia.

**27** Jaazia aarî na anake athatû meetagwa Beno, Shohamu, Zakuri na Iburi.

**28** Mûvîcî wa Mahili aarî Eleazaru, nwatî Eleazaru ndaaciara anake.

**29** Kishi aarî na mûvîcî wetagwa Jerahimeli.

**30** Avîcî a Mushi maarî athatû: Mahili, Ederi na Jeremothi.

**30** Aya nîo maarî avîcî a Lawi kûringana na nyomba ciao.

**30**

**31** Nao maagaîrwe mawîra ma mwanya na njîra ya gwikîrua mîtî wata ûrîa andû ao arîa maarî athînjîri-Ngai na maarî njiarwa cia Aroni meekire. Maaikîrue mîtî mbere ya mûthamaki Daudi, Zadoku, Ahimeleku, na anene a nyomba cia athînjîri-Ngai na Alawi.

# 1Maû 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aini a nyîmbo hekarûrî

**1** Mûthamaki Daudi na anene a hekarû nîmaathuurire avîcî amwe a Asafu, Hemani na Jeduthuni nîûndû wa ûtungati wa nyîmbo. Maakumagia Ngai-Mûnene magîtûmagîra indo cia kwina ciagathîtwe na ndigi, ngita na ithaani irîa ciaringithanagua. Mûtaratara wa andû acio na wîra ûrîa maarutaga nî ûyû:

**1**

**2** Avîcî a Asafu arîa maatungataga hekarûrî maarî: Zakuri, Josefu, Nethania na Asharela. Mûnene wao aarî Asafu ûrîa waragia ndûmîrîri ya Ngai rîrîa mûthamaki amwatha.

**2**

**3** Avîcî a Jeduthuni nao maarî: Gedalia, Zeri, Jeshaia, Shimei, Hashabia na Matithia. Onthe maarî atandatû na mûnene wao aarî îthe. Maavunjagia ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene makîmwinagîra na inanda nyîmbo cia gûcokia ngatho na kûmûkumia.

**3**

**4** Avîcî a Hemani maarî: Bukia, Matania, Uzieli, Shebueli, Jerimothi, Hanania, Hanani, Eliatha, Gidaliti, Romamuti-eziri, Joshibekasha, Malothi, Hothiri na Mahaziothi.

**5** Acio onthe maarî avîcî a Hemani ûrîa warî mûrathi wa mûthamaki. Ngai nîwerîrîte Hemani nîagaatûma atuîke mûndû ûrî vinya. Kwoguo Nîwamûvere avîcî îkûmi na ana na erîtu athatû.

**6** Hemani nîwatongoririe avîcî ake ûtungatarî wa kwina hekarûrî ya Ngai-Mûnene. Maainaga magîtûmagîra ithaani irîa iringithanagua, ngita na inanda vîndî ya kûgooca Ngai hekarûrî. Mûthamaki nîke wavecaga Asafu, Jeduthuni na Hemani watho.

**6**

**7** Andû acio, vamwe na andû a mbarî ciao arîa maathomithîtue na makagîa na ûûgî wa gûtunga nyîmbo cia kwinîra Ngai-Mûnene maarî arûme magana maîrî ma mîrongo înana na anana (288).

**7**

**8** Andû onthe nîmaaikirie mîtî nîguo mamenye mawîra mao, arîa maarî akûrû kana ethî, athomi kana athomithania.

**8**

**9** Mîtî yaikua nîyagaanirie andû ikundi mîrongo îîrî na inya (24) wa gîkundi andû îkûmi na aîrî. Gîkundi Kîam mbere Kîamrî Kîam Josefu wa nyomba ya Asafu, gîa kaîrî Kîamrî Gedalia na andû ao.

**10** Gîa kathatû Kîamrî Kîam Zakuri na andû ao,

**11** Gîa kana Kîamrî Kîam Iziharu na andû ao,

**12** Kîa gatano Kîamrî Kîam Nethania na andû ao.

**13** Kîa gatandatû Kîamrî Kîam Bukia, avîcî na andû ao.

**14** Kîa mûgwanja Kîamrî Kîam Jesharela, avîcî ake na andû ao.

**15** Gîa kanana Kîamrî Kîam Jeshaia, avîcî ake na andû ao.

**16** Gîa kenda Kîamrî Kîam Matania na avîcî ake na andû ao.

**17** Gîa îkûmi nî Kîam Shimei, avîcî ake na andû ao.

**18** Gîa îkûmi na ûmwe nî Kîam Azareli, avîcî ake na andû ao.

**19** Gîa îkûmi na kaîrî nî Kîam Hashabia, avîcî ake na andû ao.

**20** Gîa îkûmi na kathatû Kîamrî Kîam Shebueli, avîcî ake na andû ao.

**21** Gîa îkûmi na ana Kîamrî Kîam Matithia, avîcî ake na andû ao.

**22** Gîa îkûmi na atano Kîamrî Kîam Jerimothi, avîcî ake na andû ao.

**23** Gîa îkûmi na atandatû Kîamrî Kîam Hanania, avîcî ake na andû ao.

**24** Gîa îkûmi na mûgwanja Kîamrî Kîam Joshibekasha, avîcî ake na andû ao.

**25** Gîa îkûmi na kanana Kîamrî Kîam Hanani, avîcî ake na andû ao.

**26** Gîa îkûmi na kenda Kîamrî Kîam Malothi, avîcî ake na andû ao.

**27** Kîa mîrongo îîrî Kîamrî Kîam Eliatha, avîcî ake na andû ao.

**28** Kîa mîrongo îîrî na kîmwe Kîamrî Kîam Hothiri, avîcî ake na andû ao.

**29** Kîa mîrongo îîrî na igîrî Kîamrî Kîam Gidaliti, avîcî ake na andû ao.

**30** Kîa mîrongo îîrî na ithatû Kîamrî Kîam Mahaziothi, avîcî ake na andû ao.

**31** Kîa mîrongo îîrî na inya Kîamrî Kîam Romamuti Ezeri, avîcî ake na andû ao.

# 1Maû 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Arangîri a hekarû

## Mawîra mengî ma hekarû

## Mawîra ma Alawi acio engî

**1** Ûyû nîguo mûtaratara wa ûrîa wîra wa kûrangîra hekarû wagairwe. Kuuma mbarî ya Kora nîkwathuurirwe Meshelamia mûvîcî wa Kore ûrîa warî wa njiarwa cia Asafu.

**2** Meshelamia aarî na avîcî mûgwanja. Ûrîa warî îrikithathi aarî Zekaria, akîrûmîrîrwa nî Jediaeli, Zebadia, Jathinieli,

**3** Elamu, Jehohanani, Eliehoenai.

**3**

**4** Obedi-edomu nîwarathimirwe nî Ngai akîgîa na anake anana. Nao nî Shemaia arî îrikithathi, Jehozabadi, Joa, Sakaru, Nethanieli,

**5** Amieli, Isakaru na Peulethai.

**5**

**6** Shemaia, mûvîcî wa Obedi-edomu aarî na avîcî maarî atongoria a nyomba ciao nîûndû maarî andû marî na ûvoti.

**7** Nao maarî: Othini, Refaeli, Obedi, Elizabadi na aa mûrwang'ina Elihu na Shemakia andû maarî na ûvoti.

**7**

**8** Acio onthe maarî njiarwa cia Obedi-edomu. Ke vamwe na avîcî ake na andû ao maarî andû mîrongo îtandatû na aîrî (62) na maarî athomithie na makamenya wîra ûcio.

**8**

**9** Meshelamia aarî na avîcî na aa mûrwang'ina îkûmi na anana andû maarî na ûvoti.

**9**

**10** Hosa wa mbarî ya Merari aarî na avîcî ake ana. (Shimuri nîwatuîtwe mûtongoria nî îthe wana ethîrwa tîke warî îrikithathi rîake.)

**11** Hilikia nîke warî wa kaîrî, akîrûmîrîrwa nî Tebalia na Zekaria. Avîcî a Hosa na njiarwa ciao onthe maarî arûme îkûmi na athatû.

**11**

**12** Arangîri acio magaanîtue ikundi kûringana na nyomba ciao, na maagaîrîtwe wîra wa gûtungata wata ûrîa andû acio engî ao maarî na wîra wa gûtungata hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

**13** Nyomba cionthe, nene kana nini nîciaikirie mîtî nîguo imenye ivingo irîa ikaarangagîra.

**14** Shelemia nîwaikîrue mîtî na nîwatuîkire wa kûrangîra kîvingo Kîam mwena wa îrathîro. Nake mûvîcî Zekaria, ûrîa warî mûndû mûûgî wa gûtaarana nîwatuîkire wa kûrangîra kîvingo Kîam mwena wa rûgûrû.

**15** Obedi-edomu nîwagwîrîrwe nî mîtî ya kûrangîra kîvingo Kîam mwena wa îveti, nao avîcî ake nîmaatuîkire a kûrangîra nyomba irîa ciaigagwa indo.

**16** Shupimu na Hosa maagaîrwe kûrangîra kîvingo Kîam mwena wa îthûîro na kîvingo Kîam Shalekethi njîrarî îrîa yaunûkîtie. Wîra wa kûrangîra wagaagwa andû aîrî kwa aîrî.

**17** Mûthenya wa mûthenya kwethagîrwa kûrî na arangîri. Mwena wa îrathîro, wa mûthenya kwethagîrwa na arangîri atandatû (6), mwena wa rûgûrû arangîri ana (4), mwena wa îveti arangîri ana (4), nyombarî cia kwigwa indo kwarî na arangîri ana (4), wa nyomba îmwe arangîri aîrî (2) wa mûthenya.

**18** Mwena wa îthûîro wa kîvaro, kwarî arangîri ana (4) njîrarî na arangîri aîrî (2) varîa vatûgîru.

**19** Ûyû nîguo wîra ûrîa wagaîrîtwe arangîri a kuuma kûrî njiarwa cia Kora na Merari.

**19**

**20** Alawi acio engî nîmaamenyagîrîra kîgîna Kîam hekarû na nyomba irîa ciaigagwa indo irîa ntheru.

**21** Ladani, ûmwe wa avîcî a Gerishoni aarî îthe wa tene wa njiarwa nyîngî. Amwe ao maarî njiarwa cia mûvîcî Jehieli.

**22** Avîcî a Jahieli, Zethamu na Joeli nîo maarî amenyereri a kîgîna na nyomba cia hekarû irîa ciaigagwa indo.

**22**

**23** Njiarwa cia Amuramu, Iziharu, Heburoni na Uzieli nîciagaîrwe mawîra.

**23**

**24** Shebueli mûvîcî wa Gerishomu, mwana wa Musa, nîke warî mûmenyereri mûnene wa kîgîna Kîam hekarû.

**25** Mûrwang'ina wa Gerishomu aarî Eliezeri. Eliezeri aarî îthe wa Rehabia, Rehabia aarî îthe wa Jeshaia, Jeshaia aarî îthe wa Joramu, Joramu aarî îthe wa Zikiri na Zikiri aarî îthe wa Shelomothi.

**26** Shelomothi na andû a mûciî wao nîo maarî amenyereri a indo cionthe irîa ciamûrîrîtwe hekarû nî mûthamaki Daudi, na atongoria a mîciî, anene a athigari ngiri îmwe (1,000) anene a athigari îgana rîmwe (100) na anene engî a athigari.

**27** Nîmoocire indo imwe cia irîa maatavîte mbaararî na magîciamûra nîûndû wa kûmenyerera hekarû ya Ngai-Mûnene.

**28** Shelomithi na andû ao nîo maamenyagîrîra indo cionthe irîa ciamûrîtwe cia gûtûmîrwa hekarûrî, wa vamwe na iveo irîa ciavecanîtwe nî mûrathi Samueli, Saûlo mûvîcî wa Kishu, Abuneri mûvîcî wa Neri na Joabu mûvîcî wa Zeruia.

**28**

**29** Kenania wa mbarî ya Iziharu na avîcî ake nîmaaveerwe wîra nja ya hekarû wa gûtongoria andû a Isiraeli na kûmatwithania maciira.

**29**

**30** Kuuma njiarwarî cia Heburoni, Hashabia na andû a mbarî yao ngiri îmwe na magana mûgwanja (1,700), andû maarî na ûvoti, nîmaatuirwe amenyereri a wîra wa Ngai-Mûnene na wa mûthamaki mwena wa îthûîro wa rûnjî rwa Jorodani.

**31** Jeria nîke warî mûtongoria wa njiarwa cionthe cia Heburoni. Mwaka wa mîrongo îna wa ûthamaki Daudi, nîgwatuîrirue waro na nîkwamenyekire atî njiarwa cia Heburoni nîcio ciarî na arûme maarî na ûvoti mûnene na maatûûraga Jazeri vûrûrirî wa Gileadi.

**32** Jeria aarî na andû ao ngiri igîrî na magana mûgwanja (2,700) maarî na ûvoti na maarî atongoria a mbarî cia methe mao. Mûthamaki Daudi nîwamatuire anene a andû a mûvîrîga wa Reubeni, Gadi, na nuthu ya mûvîrîga wa Manase îrîa îrî mwena wa îrathîro rîa rûnjî rwa Jorodani. Aamatwire anene maûndûrî megiî ûvoro wa Ngai na wa maûndû ma vûrûri.

# 1Maû 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûvango wa mûtûûrîre wa andû na athigari

## Ûtongoria wa Mîvîrîga ya Isiraeli

## Anene a maûndû ma mûthamaki

## Arîa maataaraga mûthamaki Daudi

**1** Ûyû nîguo mûtaratara wa andû a Isiraeli, atongoria a mîciî, anene a athigari ngiri a mbaara na a magana, na anene arîa maatungataga mûthamaki. Wa mweri, gîkundi Kîam andû ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000) nîkîethagîrwa gîgîtungata kîrî rungu rwa mûnene ûrîa wathuurîtwe mweri ûcio.

**1**

**2** Jashobeamu mûvîcî wa Zabudieli nîke warî mûnene wa gîkundi Kîam mbere, mweri wa mbere kîrî na andû ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000).

**2**

**3** Ke aarî wa rûciaro rwa Perezi, na nîke warî mûnene wa anene acio engî a athigari a mbaara mweri wa mbere.

**3**

**4** Mweri wa kaîrî Dodai wa rûciaro rwa Ahohi nîke warî mûnene wa gîkundi kîu Kîam athigari ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000) na mûnini wake aarî Mikilothi.

**4**

**5** Mweri wa kathatû, Benaia nîke warî mûnene wa gîkundi Kîam athigari ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000). Benaia aarî mûvîcî wa Jehoiada mûthînjîri-Ngai.

**6** Benaia nîke warî na vinya gîkundirî Kîam andû arîa mîrongo îthatû na nîke warî mûnene wao. Nake mûvîcî Amizabadi nîke warî mûnene wa gîkundi gîake.

**6**

**7** Mweri wa kana, Asaheli mûrwang'ina na Joabu nîke warî mûnene wa kana wa gîkundi Kîam athigari 24,000. Zebadia mûvîcî wa Asaheli nîwacokire agîtuîka mûnene vuva wa îthe.

**7**

**8** Mweri wa gatano, Shamuhuthi wa rûciaro rwa Iziharu nîke watuîkire mûnene wa gîkundi Kîam athigari ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000).

**9** Mweri wa gatandatû, Ira mûvîcî wa Ikeshi wa kuuma Tekoa nîke watuîkire mûnene wa gatandatû, arî na gîkundi Kîam athigari ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000).

**10** Mweri wa mûgwanja, Helezi wa rûciaro rwa Efiraimu kuuma Peloni nîke watuîkire mûnene wa mûgwanja, arî na gîkundi Kîam athigari ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000).

**11** Mweri wa kanana, Sibekai wa kuuma Husha nîke watuîkire mûnene wa kanana, arî na gîkundi Kîam athigari ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000). Sibekai aarî wa mbarî ya Zera.

**12** Mweri wa kenda Abiezeri kuuma Anathothi nîke warî mûnene wa kenda, arî na gîkundi Kîam athigari ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000). Abiezeri aarî wa mûvîrîga wa Benjamini.

**13** Mweri wa îkûmi, Maharai wa kuuma Netofa nîke watuîkire mûnene wa gîkundi Kîam athigari ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000). Maharai aarî wa mbarî ya Zera.

**14** Mweri wa îkûmi na ûmwe, Benaia wa kuuma Pirathoni nîke watuîkire mûnene wa gîkundi Kîam athigari ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000). Benaia aarî wa mûvîrîgarî wa Efiraimu.

**15** Mweri wa îkûmi na îîrî, Helidai kuuma Netofa nîke watuîkire mûnene wa îkûmi na kaîrî arî na gîkundi Kîam athigari ngiri mîrongo îîrî na inya (24,000). Helidai aarî wa mbarî ya Othinieli.

**15**

**16** Ûyû nîguo mûtaratara wa atongoria a mîvîrîga ya Isiraeli:

**16** Eliezeri mûvîcî wa Zikiri aarî mûtongoria wa mûvîrîga wa Reubeni. Shefatia mûvîcî wa Maaka aarî mûtongoria wa Mûvîrîga wa Simeoni.

**17** Hashabia mûvîcî wa Kemueli aarî mûtongoria wa mûvîrîga wa Lawi. Zadoku aarî mûtongoria wa mûvîrîga wa Aroni.

**18** Elihu ûmwe wa aa mûrwang'ina na mûthamaki Daudi aarî mûtongoria wa mûvîrîga wa Juda. Omuri mûvîcî wa Mikaeli aarî mûtongoria wa Mûvîrîga wa Isakaru.

**19** Ishumaia mûvîcî wa Obadia nîke warî mûtongoria wa mûvîrîga wa Zebuluni. Jeremothi mûvîcî wa Azirieli nîke warî mûtongoria wa mûvîrîga wa Nafutali.

**20** Hoshea mûvîcî wa Azazia aarî mûtongoria wa mûvîrîga wa Efiraimu. Joeli mûvîcî wa Pedaia aarî mûtongoria wa nuthu îmwe ya mûvîrîga wa Manase ya mwena wa îthûîro.

**21** Ido mûvîcî wa Zekaria aarî mûtongoria wa nuthu îo îngî ya mûvîrîga wa Manase ya mwena wa îrathîro Jaasieli mûvîcî wa Abuneri aarî mûtongoria wa mûvîrîga wa Benjamini.

**22** Azareli mûvîcî wa Jerohamu aarî mûtongoria wa mûvîrîga wa Dani. Aya nîo maarî atongoria a mîvîrîga ya Isiraeli.

**22**

**23** Mûthamaki Daudi ndaanatara andû arîa maarî na ûkûrû wa nthî ya mîaka mîrongo îîrî, nîûndû Ngai-Mûnene nîwerîrîte andû a Isiraeli atî nîagaatûma mengîve wata njata cia îgûrû.

**24** Joabu mûvîcî wa Zeruia nîwambîrîrie gûtara andû a Isiraeli, nwatî ndaanarîkia wîra wa kûmatara. Isiraeli nîmaaverithirue nî Ngai nîûndû wa ûtarani ûcio, kwoguo mwîgana wa andû ndwandîkwa kûrîa kwandîkagwa maûndû ma mûthamaki Daudi.

**24**

**25** Mama marûmîrîrîte nî marîîtwa ma andû arîa maamenyagîrîra ûtonga wa mûthamaki:

**25** Azamavethi mûvîcî wa Adieli aarî mûnene wa nyomba irîa ciaigagwa indo cia mûthamaki. Jonathani mûvîcî wa Uzia aarî mûnene wa nyomba cia kwigwa indo vûrûrirî, matûûrarî, icagirî na nyomba cia îgûrû.

**26** Eziri mûvîcî wa Kelubu aarî mûnene wa andû arîa maarutaga wîra mîgûndarî ya vûrûri.

**27** Shimei wa kuuma Rama nîke warî mûnene wa mîgûnda ya mîthavibu. Zabudi kuuma Shafamu aarî mûnene wa kwiga ndivei îrîa yaumaga mîgûndarî ya mîthavibu.

**28** Baali Hanani kuuma Gederi aarî mûnene wa mîtî ya mîtamaiyû na mîtî ya mîkûyû îrîa îrî Shefela. Joashi nîke warî mûnene wa kûrîa kwaigagwa maguta ma mîtamaiyû.

**29** Shitirai wa kuuma Sharoni aarî mûnene wa ûrîthi ûrîa warîthagua Sharoni. Nake Shafati mûvîcî wa Adilai aarî mûnene wa ûrîthi ûrîa warîthagua ciandarî.

**30** Obili Mûshumaeli aarî mûnene wa ûrîthi wa ngamîîra. Jehideia kuuma Meronothi aarî mûnene wa ûrîthi wa mvunda. Nake Jazizi, kuuma Hagari aarî mûnene wa ûrîthi wa mbûri na ng'ondu.

**31** Aya onthe maarî amenyereri a indo cia mûthamaki Daudi.

**31**

**32** Jonathani, îthe mûnini wa mûthamaki Daudi aarî mûndû warî na ûûgî wa gûtaarana na mûndû warî mûthomu. Ke na Jehieli mûvîcî wa Hakimoni nîo maarî amenyereri a avîcî a mûthamaki.

**33** Ahithofeli nîke wataaraga mûthamaki. Nake Hushai wa kuuma Ariki aarî mûrata wa mûthamaki.

**34** Ahithofeli akua, Jehoiada mûvîcî wa Benaia marî na Abiatha nîo maatuîkire ataari a mûthamaki. Nake Joabu nîke warî mûnene wa athigari a mûthamaki.

# 1Maû 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Daudi nîwataarîrie ûvoro wa gûtuma hekarû

**1** Mûthamaki Daudi nîwathanire anene onthe a Isiraeli magomane Jerusalemu. Nao anene onthe a mîvîrîga, anene a ikundi cia andû arîa maarutaga wîra wa mûthamaki, anene a athigari ngiri îmwe, anene a athigari îgana, atongoria arîa maamenyagîrîra indo na ndîthia ya mûthamaki, avîcî ake, anene a mûciî wa mûthamaki na athigari na andû arîa maarî îgweta nîmaagomanire Jerusalemu.

**1**

**2** Mûthamaki Daudi nîwamerire atîrî, “Tanthikîrîriani andû etû. Nînîrendete gûtuma nyomba ya kwigwa îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene, Ngai wetû na va kwigwa gaturwa ka magûrû make, na nînavarîrîrie gûtuma.

**3** Nwatî Ngai nî arangiririe nîmîtuma, nîûndû nî mûrûu mbaara na nîmbîtûrûrithîtie nthakame nyîngî.

**4** Kûnarî ûguo, Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîwanthuurire kuuma kûrî nyomba ya vava nduîke mûthamaki wa Isiraeli nginya tene na tene. Nîwathuurire mûvîrîga wa Juda umage atongoria na kuuma mûvîrîgarî wa Juda nîwathuurire nyomba yetû, na kuuma mûciî wa vava nîwakenirue nînie na akîndua mûthamaki wa Isiraeli.

**5** Ngai-Mûnene nîwamvere anake eengî na gatagatîrî kao onthe nîwathuurire Solomoni ekarîre gîtî Kîam ûthamaki wa Ngai-Mûnene nîguo athamakîre Isiraeli.

**5**

**6** “Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, ‘Mûvîcîguo Solomoni nîke ûkaandumîra hekarû na kîvaro gîakwa. Nînîmûthuurîte atuîke mwana wakwa nanie nduîke îthe.

**7** Nîngaatûma ûthamaki wake ûtûûre tene na tene ethîrwa nî agûtûûra athîkagîra mawatho na maathani makwa ta ûrîa ekaga rîu.’

**7**

**8** “Kwoguo, andû akwa mûrî mbere ya Ngai na ûngano wonthe wa andû a Isiraeli andû a Ngai-Mûnene nîramwîra mwathîkagîre waro maathani monthe ma Ngai-Mûnene, Ngai wenyu. Na mweka ûguo nîmûkûthiî na mbere kwîgwatîra vûrûri ûyû mwaro na nîmûgaaûtigîra njiarwa cienyu rîrî îgai rîao tene na tene.”

**8**

**9** Mûthamaki Daudi nîwerire Solomoni atîrî, “Mwana wakwa, ûmenye Ngai wa aguo na ûmûtungatagîre na ngoro yonthe na meciria marî na wendi. Ngai-Mûnene nîatuîragia ngoro cionthe na nîamenyaga meciria na mîvango yacio. Ûngîmûcaria, ke nîagûgwîtîkîra. Nwatî ûngîmûrega nîagûgûtiganîria nginya tene na tene.

**10** Nwanginya ûmenya atî Ngai-Mûnene nî akûthuurîte ûmûtumîre hekarû ntheru. Gîa na vinya ûrute wîra ûcio.”

**10**

**11** Daudi nîwacokire akînengera mûvîcî Solomoni mûvano wa mwako wonthe wa hekarû, tûnyomba twayo, nyomba cia kwigwa indo, tûnyomba twa îgûrû, tûnyomba twa ndaarî na vandû varîa vatheru Mûno varîa andû mathiîcaga nîguo makarekerwe mevia mao.

**12** Nîwamûnengere mûvano wonthe ûrîa warî meciriarî make nîûndû wa ivaaro cia hekarû na tûnyomba tuonthe tûrîa twathiûrûrûkîrîtie hekarû, tûnyomba tûrîa twaigagwa indo cia hekarû na indo irîa ciamûrîrîtwe Ngai-Mûnene.

**13** Nîwamûnengere mûvano wa ûrîa akaavanga athînjîri-Ngai na Alawi nîûndû wa wîra wa gûtungata hekarûrî na kûmenyerera indo cionthe cia hekarû ya Ngai-Mûnene.

**14** Mûthamaki Daudi nîwavecanire mwîgana wa thaavu îrîa îkaavûthîka nîûndû wa indo cia thaavu na mwîgana wa sîlûva nîûndû wa indo mwanya mwanya cia sîlûva,

**15** na wa thaavu ya vandû va kwigîrîrwa taa na mwîgana wa thaavu ya taa ciavo, mwîgana wa sîlûva ya vandû va kwigîrîrwa taa kûringana na ûrîa vandû vau vavûthîkaga.

**16** Nîwamûnengere mwîgana wa thaavu ya gûtûmîrwa nîûndû wa metha ya kwigîrîrwa mûgate ûrîa wamûrîrîtwe Ngai-Mûnene na sîlûva ya kûrûtha metha cia sîlûva.

**17** Nîwamwîrire mwîgana wa thaavu ntheri îrîa îgaatûmîrwa kûrûtha mînyoge, mbakûri, ikombe na mwîgana wa sîlûva ya kûrûtha karaî,

**18** mwîgana wa thaavu ntheri nîûndû wa metha ya kîgongoona ya kûvîvîrua ûbani. Nîwanengere Solomoni mûvuanano wa gîkaari Kîam mbarathi kîrûthîtwe na thaavu Kîam Akerubi arîa maambararîtie mathagu mao magakunîkîra îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene.

**19** Mûthamaki Daudi nîwaugire atîrî, “Maûndû mama monthe nînîmandîkîte nûmîrîrîte ûtaari kuuma kûrî Ngai-Mûnene ke mwene na nîwamvotithirie gûtaûkîrwa nî mûvano ûcio wonthe.”

**19**

**20** Nake mûthamaki nîwerire mûvîcî Solomoni atîrî, “Gîa na vinya na wîyûmîrîrie ûrute wîra ndûgetigîre kana ûreke ûndû wana ûrîkû ûkûgiria kûruta wîra, nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wakwa akethagîrwa arî vamwe nawe. Ndagaagûtiganîria, akethagîrwa arî nawe nginya rîrîa hekarû ya Ngai-Mûnene îkaarîka.

**21** Athînjîri-Ngai na Alawi nîagaîre wîra wa gûtungata hekarûrî. Aruti wîra arîa marî na wara wa mawîra ma mîthemba yonthe nîmevarîrîtie gûgûtethia kûruta wîra. Anene na andû onthe magaakwathîkîra.”

# 1Maû 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Iveo cia gûtuma hekarû

## Daudi nîwakumirie Ngai-Mûnene

## Ûthamaki wa Daudi na njîra nguvî

**1** Mûthamaki Daudi nîwacokire akîra andû onthe arîa maagomanîte atîrî, “Mûvîcîwa Solomoni ûrîa Ngai athuurîte, nî mûndû mwîthî na ndarî na kîrîra kîîngî na wîra nî mûnene nîûndû nyomba îno tî ya mûndû, nwatî nî hekarû ya Ngai-Mûnene, Ngai.

**2** Nîngeretie wata ûrîa nîngîvota kûvarîria indo cia gûtuma hekarû ya Ngai. Indo icio nîta: Thaavu nîûndû wa indo cia thaavu, sîlûva nîûndû wa indo cia sîlûva, gîcango nîûndû wa indo cia gîcango, cuuma nîûndû wa indo cia cuuma, na mbaû nîûndû wa indo cia mbaû. Nîmvecanîte mathiga meengî ma goro metagwa onigithi, mathiga ma kûgemia, mathiga ma rangi cia mîthemba mîîngî, mathiga ma goro ma mîthemba yonthe.

**3** Kuuma mûthithûrî wakwa nie mwene nîmvecanîte thaavu na sîlûva nîûndû wa wendo ûrîa nîrî naguo wa hekarû ya Ngai wakwa.

**4** Nîmvecanîte taranda ngiri ithatû (3,000) cia thaavu ya Ofiri, taranda ngiri mûgwanja (7,000) cia sîlûva cia kûgemia nthingo cia hekarû,

**5** na cia indo cia thaavu na cia sîlûva irîa ikaarûthwa nî andû arîa marî wara wa kûirûtha. Rîu nîûrîkû wîvarîrîtie kwîvecana kûrî Ngai-Mûnene arute indo ciake ûmûnthî na njîra ya kwîyendera?”

**5**

**6** Atongoria a mbarî, anene a mîvîrîga, anene a athigari ngiri a mbaara, magana na arûngamîrîri a wîra wa mûthamaki nîmaarutire indo ciao na njîra ya kwîyendera.

**7** Nîmaarutire indo cia gûtuma hekarû makîria ma tani îgana rîa mîrongo mûgwanja (170) cia thaavu, tani magana mathatû ma mîrongo îna (340) cia sîlûva, na tani magana matandatû ma mîrongo îîrî (620) cia gîcango, na makîria ma tani ngiri ithatû na magana mana (3,400) cia cuuma.

**8** Nao arîa maarî na mathiga ma goro nîmaarutire nîguo maigwe mûthithûrî wa hekarû ûrîa wamenyagîrîrwa nî Jehieli wa mbarî ya Gerishoni.

**9** Andû nîmaakenire nîûndû wa ûrîa andû maarutire indo na njîra ya kwîyendera. Mûthamaki Daudi wanake nîwakenire mûno.

**9**

**10** Daudi nîwakumirie Ngai-Mûnene arî mbere ya andû onthe arîa maagomanîte akiuga atîrî, “Ûrokumua we Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli îthe wetû!

**11** Ûnene, vinya, riiri, ûvootani na gîtîîo nî ciaku we Ngai-Mûnene. Îgûrû na nthî na indo cionthe irîa irî kuo, nî ciaku nîûndû ûthamaki nî waku we Ngai-Mûnene, na nîwe mûnene gûkîra anene onthe.

**12** Ûtonga na gîtîîo ciumaga kûrî we, nîûndû we nîwe mwathi wa indo cionthe. We ûrî na vinya na ûvoti wa gûtûma mûndû atuîke mûnene na ûrî vinya.

**13** Rîu, Ngai wetû, nîtûgûgûcokeria ngatho na nîtûgûkumia rîîtwa rîaku rîrîa rîrî riiri.

**13**

**14** “Nwatî nîrî û nie na andû akwa nî arîkû atî nîguo tûkûrutîre na ûtana? Indo cionthe ciumaga kûrî we na twagûcokeria irîa watûveere.

**15** Tûrî ageni na evîtûkîri methorî maku, wata ûrîa methe metû mekariî. Kavinda getû gûkû nthî gekariî ta kîruru, tûtirî na kîîrîgîrîro.

**16** We Ngai-Mûnene, Ngai wetû tûnganîtie indo ino cionthe na wîngî nîguo tûgûtumîre hekarû nîguo tûve rîîtwa rîaku rîtheru gîtîîo. Cionthe ciumîte kûrî we, na nî ciaku.

**17** Ngai wakwa, nîmbicî atî nîûtuîragia ngoro cia andû na nîûkenaga vîndî îrîa andû marûtha maûndû marîa magîrîrîte. Indo ino cionthe naruta ngenete na ngoro yakwa na nîrî na wendo, na nînîrona ûrîa andû aku arîa magomanîte ava makûretera matega mao makenete.

**18** Ngai-Mûnene, Ngai wa methe metû ma tene, Iburahimu, Isaka na Jakovu, tûma wendi ûyû ûtûûre ngororî cia andû aku tene na tene na ûtûme vîndî cionthe mekarage makwîvokete.

**19** Îkîra ngororî ya mûvîcîwa Solomoni wendi wa gûtûûra avingagia maathani maku, kîrîra na watho waku nîguo avote gûtuma nyomba îrîa mvarîrîtie.”

**19**

**20** Daudi nîwacokire akîra andû arîa onthe maagomanîte atîrî, “Kumiani Ngai-Mûnene, Ngai wenyu!” Nao andû onthe arîa maagomanîte nîmaakumirie Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao ma tene. Nîmeenamîrîrie ciongo ciao, makîgooca Ngai-Mûnene na makîva mûthamaki gîtîîo.

**20**

**21** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte nîmaarutîre Ngai-Mûnene magongoona. Nîmaarutîre Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua ma ndegwa ngiri îmwe (1,000), ndûrûme ngiri îmwe, (1,000) na tûgondu ngiri îmwe (1,000), na matega ma ndivei, na matega mengî nîûndû wa andû onthe a Isiraeli.

**22** Kwoguo mûthenya ûcio andû nîmaarîre na makînyua makenete mûno marî mbere ya Ngai-Mûnene.

**22** Nîmaacokire magîtua Solomoni mûvîcî wa Daudi mûthamaki riita rîa kaîrî. Nîmeetîrîrie Solomoni maguta mbere ya Ngai-Mûnene makîmûtua mwathi wao na Zadoku agîtuîka mûthînjîri-Ngai.

**23** Kwoguo Solomoni nîwekarîre gîtî Kîam ûthamaki wa Ngai-Mûnene na agîtuîka mûthamaki vuva wa îthe Daudi. Ûthamaki wake nîwevandire na andû onthe a Isiraeli nîmaamwathîkagîra.

**24** Anene onthe, andû arîa maarî vinya na andû onthe a mûthamaki Daudi nîmeranîre atî makaathîkagîra mûthamaki Solomoni.

**25** Ngai-Mûnene nîwatûmire Solomoni avewa gîtîîo mûno nî andû onthe a Isiraeli, na agîtûma agîa ngumo mûno gûkîra athamaki arîa maarî mbere yake vûrûrirî wa Isiraeli.

**25**

**26** Daudi mûvîcî wa Jesii aarî mûthamaki wa vûrûri wonthe wa Isiraeli,

**27** îvinda rîa mîaka mîrongo îna (40). Aathanire arî Heburoni îvinda rîa mîaka mûgwanja (7), na arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îthatû na îthatû (33).

**28** Daudi aakwire arî mûthuuri mûkûrû, warî na ûtonga mwîngî na gîtîîo. Mûvîcî Solomoni nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**29** Maûndû marîa Daudi eekire arî mûthamaki kuuma Kîammbîrîria, nginya mûthiia nîmandîke mandîkorî ma arathi athatû. Arathi acio nî Samueli, Nathani na Gadi.

**30** Mandîko mau nîmatarîrîtie ûvoro wîgiî wathani wake, ûvoti wake na maûndû marîa meekîkire kûrî ke, kûrî vûrûri wa Isiraeli na kûrî mavûrûri marîa maaûthiûrûrûkîrîtie.

2Maû

# 2Maû 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthamaki Solomoni nîwavoire avewe ûûgî

## (

## 1Atha 3.1-15

## )

## Ûvoti na ûtonga wa mûthamaki Solomoni

## (

## 1Atha 10.26-29

## )

**1** Solomoni, mûvîcî wa mûthamaki Daudi nî watuîkire mûthamaki wîkindîrîtie ûthamakirî wake. Nake Ngai-Mûnene, Ngai wake nî wamûrathimire na agîtûma agîa na vinya mûno.

**1**

**2** Mûthamaki Solomoni nîwetire anene onthe a athigari arîa maarûngamagîrîra athigari ngiri îmwe, magana, na anene, atongoria onthe a Isiraeli na atongoria a mbarî cionthe cia mîvîrîga ya Isiraeli.

**3** Nîwamerire mathiî marî vamwe nake Gibeoni varîa vaagoocagîrwa. Maathiîre kuo nîûndû nîkuo îgema rîa gûcemanîrua rîa Ngai rîarî. Îgema rîu nî rîrîa Musa, ndungata ya Ngai-Mûnene aatumîte arî werûrî.

**4** (Kûnarî ûguo, îthandûkû rîa kîrîkanîro rîarî Jerusalemu rigîtwe îgemarî rîrîa mûthamaki Daudi aatumîte vîndî îrîa aarîretire kuuma Kiriathi-jearimu.)

**5** Metha ya kîgongoona ya gîcango îrîa yatumirwe nî Bezaleli mûvîcî wa Uri wanayo yarî Gibeoni îrî mbere ya îgema rîa Ngai-Mûnene. Uri, îthe wa Bezaleli aarî mûvîcî wa Huri. Kwoguo mûthamaki Solomoni na andû onthe arîa maagomanîte nî maagoocire Ngai-Mûnene marî kûu.

**6** Solomoni nîwathiîre mbere ya îgema rîa Ngai-Mûnene varîa metha ya kîgongoona ya gîcango yarî na nîwarutîre Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua ma ndegwa ngiri îmwe metharî îo.

**6**

**7** Ûtukû wa mûthenya ûcio Ngai nîwaumîrîre Solomoni na akîmûria atîrî, “Nîndûî ûngîenda ngûve?”

**7**

**8** Nake Solomoni nîwacokerie Ngai atîrî, “Nîûronagia vava Daudi wendo ûtathiraga, na nî ûrandwire mûthamaki vuva wake.

**9** Ngai-Mûnene, Ngai, tûma ûrîa werîre vava Daudi ûvinge. Nî ûrandwire mûthamaki wa andû eengî mûno ta rûkûngû rwa nthî.

**10** Kwoguo mva ûûgî na ûmenyo nîguo mvotaga gûtongoria andû aya na njîra îrîa yagîrîrîte, nîûndû gûtirî mûndû ûngîtongoria andû aya engî ûguo atarî na ûtethio waku.”

**10**

**11** Nake Ngai nîwacokerie Solomoni atîrî, “Nîwathuura ûndû ûrîa wagîrîrîte, nîûndû ndûnetie indo, ûtonga, gîtîîo, mîoyo ya nthû ciaku, kana ûria gûtûûra mîaka mîîngî nwatî, wetia ûûgî na ûmenyo nîguo ûvotage kwatha andû arîa nîragûtwire mûthamaki wao.

**12** Kwoguo nînakûva ûûgî na ûmenyo. Na nîngûkûva indo, ûtonga, na gîtîîo gûkîra mûthamaki wa wonthe wa arîa maarî mbere yaku kana arîa magaaûka vuva waku.”

**12**

**13** Kwoguo Solomoni nîwaumire Gibeoni kûrîa maathiîte kûgooca Ngai-Mûnene îgemarî rîa gûcemanîrua na agîcoka Jerusalemu. Nîwathire vûrûri wa Isiraeli arî kûu.

**14** Solomoni nîwagîre na ikaari ngiri îmwe na magana mana (1,400) cia mbarathi na athigari ngiri îkûmi na igîrî (12,000) arîa maathiîcaga matwîte mbarathi. Nîwamaigire matûûrarî manene marîa maaigagwa ikaari icio na ciîngî agîciga îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**15** Mûthamaki Solomoni nîwatûmire sîlûva na thaavu ciîngîva Jerusalemu ta mathiga, nayo mîtî ya mîtarakwe yengîvîte ta mîkûyû îrîa îrî Shefela.

**16** Solomoni aagîraga mbarathi ciake kuuma Misiri na Kilikia.

**17** Andû a mûthamaki arîa maagûraga na makendia ikaari maaigûraga kuuma Misiri, na thogora wa gîkaari kîmwe warî sîlûva magana matandatû (600), naguo thogora wa mbarathi îmwe warî sîlûva îgana rîa mîrongo îtano (150). Nao nîmaaciendagia kûrî athamaki onthe a Ahiti na a Sîria.

# 2Maû 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvarîria Gûtuma Hekarû

## (

## 1Atha 5.1-18

## )

## Hekarû nîyambîrîrie gûtumwa

## (

## 1Atha 6.1-38

## )

**1** Mûthamaki Solomoni nîwatwire nîagûtuma hekarû varîa Ngai-Mûnene akaagoocagîrwa wa vamwe na gûtuma nyomba yake ya ûthamaki.

**2** Nîwavere andû ngiri mîrongo mûgwanja (70,000) wîra wa gûkuua indo cia gûtuma, andû ngiri mîrongo înana (80,000) wîra wa kumia mathiga kwarerî na andû engî ngiri ithatû na magana matandatû (3,600) wîra wa kûrûngamîrîra andû acio.

**2**

**3** Solomoni nîwatûmanire kûrî Hiramu, mûthamaki wa Turo na akîmwîra atîrî, “Mindîra mîtî ya mîtarakwe ta ûrîa wekire vava Daudi rîrîa wamwindîre mîtî ya gûtuma nyomba yake.

**4** Nînîratuma hekarû ya Ngai-Mûnene, Ngai wakwa na nîmîamûrîre ke, îtuîke ya kûvîvagîrua matega ma ûbani ûrîa mûnungi waro na gwa kwigagwa mûgate ûrîa mwamûre vîndî cionthe. Nwakuo gûkaarutagîrwa matega ma kûvîvua marîa marutagwa iraûko cionthe na ivwaî cionthe, na mîthenya ya thavatû, irugo cia mweri wacicûka, na irugo cia mîthenya îrîa mîamûre, wata ûrîa athîte andû a Isiraeli matûûre mekaga tene na tene.

**5** Hekarû îrîa ngaatuma îkethîrwa îrî nene nîûndû Ngai wetû nî mûnene gûkîra ngai cionthe.

**6** Nwatî nî ûrîkû ûngîvota kûmûtumîra nyomba, nîûndû wana îgûrû, kûrîa îgûrû mûno ndangîganîra kuo. Nie nîrî û atî nîmûtumîre nyomba tiga nwa ndumire vandû va kûvîvagîria Ngai ûbani?

**7** Kwoguo ndûmîra mûndû wî na wara wa kûrûtha indo cia thaavu, sîlûva, gîcango, cuuma na ûngîtuma nguo na ndigi cia rangi wa njambarawe, vururu, na rangi ndune. Mûndû ûcio nî akaarutithanagia wîra na andû arîa marî na wara a Juda na Jerusalemu arîa vava Daudi aathuurire.

**8** Ndûmîra mîtî ya mîtarakwe, mîthithinda na mîthengera kuuma Lebanoni. Nîmbicî atî andû ndungata ciaku irî na wara wa gûtema mîtî kûu Lebanoni na nî magaatethania na ndungata ciakwa

**9** gwatûra mbaû cia kwîgana nîûndû hekarû îrîa nîrenda gûtuma îkethîrwa îrî nene na ya magegania.

**10** Nîngaakûnengera tani ngiri igîrî (2,000) cia ngano, cairi tani ngiri igîrî (2,000), lita ngiri magana mana (400,000) cia ndivei na lita ngiri magana mana (400,000) cia maguta ma ndamaiyû.”

**10**

**11** Nake Hiramu, mûthamaki wa Turo nîwacokerie Solomoni maarûa amwandîkîrîte atîrî, “Solomoni, Ngai-Mûnene nîaragûtwire mûthamaki wa andû ake nîûndû nîamendete.

**12** Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli ûrîa waûmbire îgûrû na nthî arokumua! Nîwavere mûthamaki Daudi mwanake mûûgî wî na ûmenyo mwîngî na wara, ûrîa ûgaatuma hekarû ya Ngai-Mûnene na etumîre nyomba ya ûthamaki.

**13** Nînagûtûmîra mûndû wî na wara na ûmenyo wîtagwa Huramabi,

**14** na ng'ina nî wa kuuma kûrî erîtu a mbarî ya Dani, nake îthe nî wa kuuma Turo. Nîmûthomithie kûrûtha indo na thaavu, sîlûva, gîcango, cuuma, mathiga, mîtî na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe, na rangi ndune wa vamwe na gûtuma nguo mbaro. Huramabi nwa aumie indo cia mîthemba yonthe na nwa arute wîra wonthe ûrîa ûngîmwonia arute. Ke nîakaarutithania wîra na mavundi maku, na mavundi marîa aguo Daudi mwathi wakwa aathuurire.

**15** Kwoguo, tûtûmîre indo irîa watwîrîre. Indo icio nî: ngano, cairi, ndivei na maguta ma ndamaiyû.

**16** Tûgaagûtemera mîtî îrîa ûkwenda ya mîthithinda kuuma kîrîmarî Kîam Lebanoni na tûmîovanie na tûmikie manjîrî yûke nginya Jopa kûrî we. Nîûgaacoka ûmîvire Jerusalemu.”

**16**

**17** Mûthamaki Solomoni nîwaugire ageni onthe arîa maatûûraga vûrûrirî wa Isiraeli matarwe, ûtari ta ûrîa wekirwe nî îthe Daudi. Nao ageni onthe maarî andû ngiri îgana rîa mîrongo îtano na ithatû na magana matandatû (153,600).

**18** Nîwavere ageni ngiri mîrongo mûgwanja (70,000) wîra wa gûkuua indo cia gûtuma hekarû na ageni ngiri mîrongo înana (80,000) wîra wa kumia mathiga vûrûrirî kûrîa kûrî irîma. Nao ageni ngiri ithatû na magana matandatû (3,600) nîmaaveerwe wîra wa kûrûngamîrîra andû acio.

# 2Maû 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Itugî igîrî cia Gîcango

## (

## 1Atha 7.15-22

## )

**1** Solomoni nîwambîrîrie gûtuma hekarû ya Ngai-Mûnene Jerusalemu kîrîmarî Kîam Moria varîa Ngai-Mûnene aaumîrîre Daudi, îthe wa Solomoni îtîrirî rîa Orinani wa kuuma Jebusi. Vau nîvo Daudi aathuurîte.

**2** Solomoni aambîrîrie gûtuma hekarû mweri wa kaîrî mwaka wa kana kuuma atuîka mûthamaki.

**3** Mûthamaki Solomoni aatumire hekarû ya ûraca wa mita mîrongo îîrî na mûgwanja (27) na wariî wa mita kenda (9).

**4** Kîthaku kîrîa kîrî mbere ya mûromo wa hekarû Kîamrî Kîam wariî wa mita kenda (9) ta wa hekarû na ûraca na îgûrû wa mita mîrongo îtano na inya (54). Ndaarî ya kîthaku kîu nîwakîvakire thaavu ntheri.

**5** Ndaarî ya hekarû nîwamîvûrîre mbaû cia mîtarakwe na nîwaivakire thaavu ntheri. Nîwacokire akîmîgemia na mîcoro yekariî ta mîtî ya mîkîndû na mîkathî.

**6** Mûthamaki nîwacokire akîmîgemia na mathiga ma goro na thaavu ya kuuma Parivaimu.

**7** Nîwavakire thaavu hekarûrî îgûrû mwena wa ndaarî, nthingorî, itugîrî cia kûrûngamia mîrango, mîrangorî na nîwacire mîvuano ya akerubi nthingorî.

**8** Nîwacokire agîtuma vandû varîa vatheru mûno. Ûraca wa vo warî wa mita kenda (9) na wariî wa mita kenda (9) ta wariî wa hekarû. Nîwatûmîre tani mîrongo îîrî (20) cia thaavu ntheri kûvaka vandû varîa vatheru mûno.

**9** Mîcumarî yarûthîtwe na thaavu ya ûrito wa ngiramu magana matano ma mîrongo mûgwanja (570). Nîwavakire thaavu nthingo cia tûnyomba twa îgûrû.

**9**

**10** Mûthamaki nîwarûthire mîvuano îîrî ya akerubi na mîtî na akîmavaka thaavu. Nîwaigire mîvuano îo vandû varîa vatheru mûno.

**11** Wa mûvuano wa kerubi warî na mathagu maîrî. Îthagu rîmwe rîarî na ûraca wa mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî (2.20). Îthagu rîmwe rîa kerubi rîakûnjûkîte rîkavutia rûthingo, narîo rîu rîngî rîkavutia îthagu rîa kerubi îo îngî.

**12** Narîo îthagu rîmwe rîa kerubi ya kaîrî rîavutîtie rûthingo, narîo rîu rîngî rîavutanîtie na îthagu rîa kerubi ya mbere. Mathagu monthe ma akerubi nî meganene.

**13** Mîvuano îo ya akerubi yarûngamîte na magûrû ma yo yerekerete hekarûrî. Mathagu ma yo makûnjûkîte vandû va wariî wa mita kenda.

**14** Nîwatumire gîtambaa Kîamro na ndigi cia rangi wa vururu, njambarawe na rangi ndune gîa kûgaania vandû varîa vatheru mûno. Nîwagemirie gîtambaa kîu na mîvuano ya akerubi.

**14**

**15** Mûthamaki Solomoni nîwarûthire itugî igîrî cia gîcango mbere ya hekarû. Itugî icio ciarî cia ûraca na îgûrû wa mita îkûmi na ithano na nuthu (15.5), wa gîtugî. Nacio ciongo cia itugî icio, wa kîongo Kîamrî Kîam ûraca wa mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî (2.20).

**16** Nîwacokire akîrûtha inyamû itumanîtue ta neti igemetue na tûnyamû twîkariî ta mîkanda ya nyororo yokothanîtue cia gwîkîra ikunîkorî cia itugî icio. Nîwacokire akîrûtha ngûngûmanga îgana rîmwe na agîciîkîra nyorororî icio.

**17** Nîwarûthire itugî igîrî mîenarî ya mbere ya hekarû. Gîtugî kîmwe Kîamrî mwena wa îveti na kîu kîngî mwena wa rûgûrû. Kîrîa Kîamrî mwena wa îveti gîetagwa Jakini , nakîo kîrîa Kîamrî mwena wa rûgûrû gîetagwa Boazu .

# 2Maû 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Indo cia hekarû

## (

## 1Atha 7.23-51

## )

**1** Mûthamaki Solomoni nîwatumire metha ya kîgongoona ya gîcango ya ûraca wa mita kenda (9), na wariî wa mita kenda (9). Ûraca na wariî wayo nîcieganene. Naguo ûraca wayo na îgûrû warî wa mita inya na cendimita mîrongo îtano (4.50).

**2** Nîwacokire agîtuma îtangi rîa manjî rîa gîcango. Îtangi rîu rîarî rîa ûrikîru wa mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî (2.20), wariî wa mita inya na cendimita mîrongo îna na inya (4.44) na mûthiûrûrûko warîo warî wa mita îkûmi na ithatû na cendimita mîrongo îîrî (13.20).

**3** Ngurumo ya rûrengerero rwa îtangi mwena wa nja kwagemetue na mîvari îîrî ya mîvuanano ya ndegwa îrîthiûrûrûkîrîtie. Mîvari îo ya ndegwa yanyitanîte vamwe na îtangi.

**4** Narîo îtangi rîekarîrîte mîvuano ya ndegwa îkûmi na igîrî cia gîcango. Ndegwa ithatû ciaroretie mwena wa rûgûrû, îthatû mwena wa îthûîro, îthatû mwena wa îveti, na îthatû mwena wa îrathîro.

**5** Ûtungu wa mîena ya îtangi rîu warî wa cendimita mîrongo mûgwanja na ithano (75), naruo rûrengo rwarîo rwekariî ta rwa gîkombe, rwekûnjîte ta makoni ma maûa. Îtangi rîu nîrîagîcaga lita ngiri mîrongo îtandatû (60,000) cia manjî.

**6** Mûthamaki Solomoni nîwacokire akîrûtha tûraî îkûmi twa kwîthambîria. Nîwaigire tûraî tûtano mwena wa îveti na tûtano mwena wa rûgûrû. Tûraî tûu twatûvûthagîra na kûthambîria indo cia matega ma kûvîvua, nwatî manjî ma îtangi maavûthagîrwa nî mûthînjîri-Ngai kwîthambia namo.

**6**

**7** Nîwarûthire indo îkûmi cia kwigîrîrwa taa irûthîtwe na thaavu wata ûrîa gwataarîrîtue na agîciga hekarûrî. Ithano mwena wa îveti na ithano mwena wa rûgûrû.

**8** Nîwacokire agîtuma metha îkûmi na agîciga hekarûrî. Nîwaigire metha ithano mwena wa îveti na icio ciîngî ithano agîciga mwena wa rûgûrû. Nîwacokire akîrûtha mbakûri îgana rîmwe cia thaavu.

**8**

**9** Nîwarûthire kîvaro Kîam athînjîri-Ngai na akîrûtha kîvaro kîngî kînene kîrî na mîrango ya kîo. Nîwavakire mîrango ya kîvaro gîcango,

**10** na akiga îtangi rîu rîa gîcango mûthiiarî wa hekarû gatagatî ka mwena wa îveti na wa îrathîro.

**10**

**11** Huramu nwa warûthire nyûngû, iciko na mbakûri. Kwoguo Huramu nîwarîkirie wîra wa gûtuma indo cia hekarû ûrîa aarutagîra mûthamaki Solomoni. Wîra ûcio warî:

**11**

**12** Itugî igîrî; ciongo igîrî irûthîtwe ta mbakûri irî îgûrû rîa itugî, neti irîa ciatumîtwe ta mîkathî na ciaigîrîrîtwe ciongorî icio irûthîtwe ta mbakûri, irîa ciarî îgûrû rîa itugî,

**13** na nyamû magana mana (400) cia gîcango ciîkariî ta ngûngûmanga. Nyamû icio ciatumîtwe ta neti irî ciongorî cia itugî na ciavangîtwe mîvari îîrî netirî îmwe, wa neti îmwe yakunîkaga kîongo kîmwe Kîam gîtugî.

**14** Tûraî îkûmi, na wa karaî vandû va gûkaigîrîra.

**15** Îtangi na mîvuano îkûmi na îîrî ya ndegwa îrî rungu rwa îtangi.

**16** Nyûngû, iciko, mînyoge, na indo cionthe cia hekarû ya Ngai-Mûnene, Huramu aairûthire na gîcango îrî ntherie wata ûrîa mûthamaki Solomoni aathanîte.

**17** Mûthamaki aaugire indo icio irûthîrwe kûndû kûrîa kwarî na mûthetu wa yûmba gatagatî ka Sukothu na Zereda.

**18** Nîwarûthire indo nyîngî mûno na gîcango na gûtirî mûndû wamenyire ûrîa ûrito wa gîcango îo wegana.

**18**

**19** Kwoguo mûthamaki Solomoni nîwarûthire indo cionthe irîa ciarî hekarûrî na nîcio: Metha ya kîgongoona ya thaavu, metha cia kwigwa mîgate îrîa yamûrîrîtwe Ngai,

**20** indo cia kwigîrîrwa taa, taa cia thaavu ntheri irîa ciakanaga mbere ya vandû varîa vatheru mûno kûringana na ûrîa gwataarîrîtue,

**21** maûa, taa, ngîo cia gûkuua makara marî na mwaki,

**22** tûnyamû twa kûnyitîrîra ndambi, ûbani, mbakûri, na mbakûri cia gwîkîrwa ûbani. Indo icio cionthe ciarûthirwe na thaavu ntheri. Nayo mîrango ya hekarû, mîrango ya varîa vatheru mûno na mîrango ya tûnyomba, yonthe yavakîtwe thaavu.

# 2Maû 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îthandûkû rîa kîrîkanîro nîrîaretirwe hekarûrî

## (

## 1Atha 8.1-9

## )

## Riiri wa Ngai-Mûnene

**1** Ûguo nîguo mûthamaki Solomoni aarîkirie wîra wonthe wa hekarû. Nîwacokire akîrete indo cionthe irîa îthe Daudi aamûrîrîte Ngai-Mûnene na agîciga tûnyombarî twa hekarû twa kwigwa indo. Indo icio ciarî sîlûva, thaavu na indo cionthe cia hekarû.

**1**

**2** Mûthamaki Solomoni nîwacokire akîgomania atongoria onthe a mîvîrîga na a mbarî cia andû a Isiraeli kûu îtûûrarî rîa Jerusalemu; nîguo magîre îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene kuuma Zayuni, îtûûra rîa Daudi.

**3** Nao andû onthe a Isiraeli nîmaagomanire mbere ya mûthamaki vîndî ya kîrugo gîa tûnyomba mwerirî wa mûgwanja.

**4** Rîrîa atongoria onthe a Isiraeli maagomanire vamwe, Alawi nîmoocire îthandûkû rîa kîrîkanîro,

**5** na makîivira hekarûrî. Athînjîri-Ngai na Alawi nîmaacokire magîkuua îgema rîa Ngai-Mûnene, na indo cionthe irîa ntheru irîa ciarî îgemarî, na makîivira hekarûrî.

**6** Mûthamaki Solomoni na andû onthe a Isiraeli nîmaagomanire mbere ya îthandûkû rîa kîrîkanîro na makîruta îgongoona rîa ng'ondu na ng'ombe nyîngî itangîatarîkire.

**7** Kwoguo athînjîri-Ngai nîmaakuuire îthandûkû rîa kîrîkanîro na makîrîvira hekarûrî makîrîtonyia vandû varîa vatheru mûno varîa vaarûthîtwe nîûndû wa rîo rungu rwa akerubi.

**8** Mathagu ma akerubi maambararîte magakunîkîra îthandûkû rîa kîrîkanîro wana mîtî ya kûrîkuua.

**9** Mîtî ya gûkuua îthandûkû rîa kîrîkanîro yarî mîraca, na mîthiia yayo nîyonagwa nî mûndû arûngamîte vandû varîa vatheru mbere ya varîa vatheru mûno, nwatî ndîngîonekire nî mûndû arî vandû vengî. Mîtî îo îrî vo nginya ûmûnthî.

**10** Îthandûkûrî rîa kîrîkanîro gûtiarî kîndû kîngî tiga ivengere igîrî cia mathiga irîa ciekîrirwe kuo nî Musa marî Kîrîmarî gîa Sinai. Rîrîa andû a Isiraeli maaumaga Misiri, vau Kîrîmarî gîa Sinai nîvo Ngai-Mûnene aarûthîre kîrîkanîro na andû a Isiraeli.

**10**

**11** Athînjîri-Ngai onthe a ikundi cionthe arîa maagomanîte kuo nîmaaumire vandû varîa vatheru meyamûrîte na metheretie.

**12** Alawi arîa maarî aini a nyîmbo na nîo Asafu, Hemani, Jeduthuni, anake ao vamwe na andû ao nîmaarûngamire mwena wa îrathîro wa metha ya kîgongoona mekîrîte nguo mbaro. Nîmaavûraga indo cia kwina ta: ithaani irîa iringithanagua na ngita. Athînjîri-Ngai îgana rîmwe rîa mîrongo îîrî (120) nîmaarûngamire vamwe nao makîvuvaga tûrumbeta.

**13** Aini a nyîmbo, ngita, ithaani irîa iringithanagua, tûrumbeta na indo irîa ciîngî cia kwina nîmaagwatanîre na makina na mûgambo ûmwe magîkumia Ngai-Mûnene na kûmûcokeria ngatho makiugaga atîrî,

**13** “Kumiani Ngai-Mûnene nîûndû nî mwaro,

**13** wendo wake ûtathiraga nî wa tene na tene.”

**13** Hekarû ya Ngai-Mûnene nîyecûrirwe nî îtu,

**14** na athînjîri-Ngai matingîavotire kûthiî na mbere na wîra wao nîûndû hekarû nîyecûrirwe nî ûkengu wa riiri wa Ngai-Mûnene.

# 2Maû 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Solomoni nîwarîrie andû

## (

## 1Atha 8.12-21

## )

## Îvoya rîa Solomoni

## (

## 1Atha 8.22-53

## )

**1** Mûthamaki Solomoni nîwacokire akiuga atîrî,

**1** “Ngai-Mûnene, we ûtuîte ûtûûrage ndumarî ndumanu.

**1**

**2** Nwatî nîngûtumîrîte hekarû îrî na riiri,

**2** kûrîa ûgaatûûra tene na tene.”

**2**

**3** Mûthamaki Solomoni nîwavûgûkîre andû onthe a Isiraeli wa marûngamîte na akîmarathima.

**4** Nîwaugire atîrî, “Kumiani Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli! Ke nîavingîtie kîîranîro kîrîa erîîre vava Daudi rîrîa aamwîrire atî,

**5** ‘Kuuma rîrîa naarutire andû akwa vûrûrirî wa Misiri, ndianathuura îtûûra wanarî rîmwe vûrûrirî wonthe wa Isiraeli kûrîa kûngîtumwa hekarû atî nîguo ngoocagîrwe kuo, kana nthuura mûndû wanarî ûmwe wa gûtongoria andû akwa, Aisiraeli.

**6** Nwatî rîu nînthuurîte îtûûra rîa Jerusalemu rîtuîke vandû varîa ngaagoocagîrwa na nînthuurîte Daudi atuîke mûtongoria wa andû akwa, Aisiraeli.’ ”

**6**

**7** Solomoni nîwathiîre na mbere kuga atîrî, “Vava Daudi nîwendete gûtuma hekarû ya kûgoocagîra Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli,

**8** nwatî Ngai-Mûnene nîwerire vava Daudi atî, ‘Nîwaro nîûndû nîwagîre na wendi wa kûndumîra hekarû,

**9** kûnarî ûguo, tîwe ûkaandumîra yo. Mûvîcîguo, mwana wa nthakame yaku nîke ûkaandumîra hekarû.’

**9**

**10** “Ngai-Mûnene nîavingîtie kîîranîro gîake kîrîa eeranîre. Nie nînduîkîte mûthamaki wa andû a Isiraeli vuva wa vava Daudi wata ûrîa Ngai-Mûnene eeranîre na nîndumîte hekarû ya kûgoocagîra Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**11** Kûu hekarûrî nîmbigîte îthandûkû rîa kîrîkanîro rîrî na ivengere cia Maathani ma Ngai-Mûnene marîa aarîkanîre na andû a Isiraeli.”

**11**

**12** Solomoni nîwacokire akîrûngama mbere ya metha ya kîgongoona na mbere ya andû onthe a Isiraeli arîa maagomanîte na agîûkîrîria njara ciake.

**13** (Solomoni nîwatumîte vandû vatûgîru va gîcango gatagatî ga kîvaro. Ûraca wa vo warî mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî (2.20), wariî wa mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî (2.20) na ûraca na îgûrû wa mita îmwe na cendimita mîrongo îthatû (1.30). Nake nîwatwîre na agîturia maru vo andû onthe a Isiraeli arîa maagomanîte makîonaga. Nîwacokire agîûkîrîria njara ciake na îgûrû)

**14** na akîvoya atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, îgûrû na nthî gûtirî Ngai wîngî ta we. We nîûvingagia kîrîkanîro gîaku na andû aku na nîwonanagia wendo waku ûtathiraga kûrî ndungata ciaku irîa ikwathîkagîra na ngoro yonthe.

**15** Nîûvingîtie kîîranîro kîrîa werîre vava Daudi, ndungata yaku. Weranîre na kanyua gaku na we mwene nîûvingîtie maûndû mau na vinya waku.

**16** Rîu we Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, vingia kîîranîro kîrîa werîre vava Daudi ndungata yaku. Wamwîrire atî vîndî cionthe nî gûkethagîrwa kûrî na mûndû kuuma njiarwarî ciake wa gwîkarîra gîtî Kîam ûthamaki Kîam Isiraeli ethîrwa nî igûtûûra ciathîkagîra watho waku ta ûrîa ke eekaga.

**17** Kwoguo, we Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, tûma kîîranîro gîaku na Daudi ndungata yaku kîvinge.

**17**

**18** “Nwatî we Ngai, nama nwa ûtûûre gûkû nthî na andû? Taroria, îgûrû, wana îgûrû mûno matuurî ndûngîganîra kuo, kwoguo ûngîvota kwîganîra atîa hekarû îno ndumîte?

**19** Kûnarî ûguo, we Ngai-Mûnene, Ngai wakwa nakûthaitha ûthikîrîrie mavoya makwa nie ndungata yaku na ûmve kîrîa nîrakûvoya.

**20** Menyagîrîra hekarû îno ûtukû na mûthenya nîûndû nîweranîre atî gûkû nîkuo ûkaagoocagîrwa. Îgucaga mavoya makwa rîrîa ngûkûvoya mberekerete hekarû îno.

**21** Îgucaga mavoya makwa, nie ndungata yaku na ma andû aku a Isiraeli rîrîa magûkûvoya merekerete vandû ava. Îgucaga mavoya metû ûrî kûu îgûrû ûtûûraga na ûtûovagîre.

**21**

**22** “Mûndû angîvîtîria mûndû ûrîa wîngî na avirwe mbere ya metha yaku ya kîgongoona hekarûrî îno na evîtithue,

**23** we Ngai-Mûnene nakûthaitha ûkaathikîrîria ûrî kûu îgûrû na ûtue ciira wa ndungata ciaku. Ûkaaverithia mûndû ûrîa ûkethîrwa avîtîtie na ûkaarekereria mûndû ûrîa ûkethîrwa atarî na mavîtia kûringana na ûthingu wake.

**23**

**24** “Andû aku a Isiraeli mangîkaavootwa nî nthû ciao nîûndû wa mevia marîa mekîte, mangîgaagûcokerera menyivîtie na makûvoe ûmovere marî hekarûrî îno,

**25** ûkeegua mavoya mao ûrî kûu îgûrû. Ûkaamovera mevia mao na ûmacokie vûrûrirî ûrîa wamaveere na ûkîva methe mao.

**25**

**26** “Vîndî îrîa ûkaavinga matu ma mbura îtige kuura nîûndû wa ûrîa andû makethîrwa makûvîtîrîtie na macoke merire na makûvoe marî na wînyivia merekerete hekarûrî îno,

**27** nakûthaitha ûkaamathikîrîria ûrî kûu îgûrû na wovere andû aku a Isiraeli, ndungata ciaku. Ûgaacoka ûmathomithie mîtugo mîaro îrîa magîrîrwe nî kûvingia na ûtûme mbura yure vûrûrirî ûyû waku ûrîa waveere andû aku ûtuîke îgai rîao.

**27**

**28** “Vîndî îrîa gûkaagîa yûra vûrûrirî ûyû kana milideu , kana ndavaîki, kana ngige, kana igunyû, kana andû matharîkîrwe nî nthû ciao, kana kwîthîrwe na mûthiro, kana mûrimû wa wonthe,

**29** mûndû wa wonthe angîkaavoya kana andû aku onthe a Isiraeli makûvoe wa mûndû arî na mathîna make na ruuo rwa ngoro na avoe atambarûkîtie njara ciake erekerete hekarûrî îno,

**30** ûkegua mavoya mao ûrî kûu îgûrû. Ûcoke ûmovere nîûndû we, nîwe wicî ngoro cia andû. Ûgeeka kûringana na ûrîa wa mûndû agîrîrwe

**31** nîguo andû aku magwîtigagîre na makwathîkagîre vîndî cionthe rîrîa magûtûûra vûrûrirî ûyû waveere methe metû.

**31**

**32** “Vîndî îrîa mûgeni ûtarî ûmwe wa andû aku a Isiraeli agaaûka aumîte vûrûri wa kûraca nîûndû nîeguîte ngumo ya rîîtwa rîaku, vinya waku na ûgitîri waku, aûke gûkûvoya arî hekarûrî îno,

**33** ûkaamwîgua ûrî kûu gwaku îgûrû. Ûcoke ûvingîrie mûgeni ûcio mavoya make nîguo andû onthe a nthî makûmenye na magwîtigîre wata ûrîa andû aku a Isiraeli magwîtigîrîte na mamenye atî hekarû îno ndumîte îtanîtue na rîîtwa rîaku.

**33**

**34** “Vîndî îrîa andû aku makaathiî kûrûa na nthû ciao, na marî wa kûrîa kuonthe ûkethîrwa ûmavirîte makûvoe merekerete îtûûra rîîrî ûthuurîte na hekarû îno îtanîtue na rîîtwa rîaku,

**35** ûkeegua mavoya mao ûrî kûu gwaku îgûrû na îkaamava ûvootani.

**35**

**36** “Vîndî îrîa andû aku magaakwîvîria nîûndû gûtirî mûndû ûtevagia, nawe ûrakare na ûmarekererie mavootwe nî nthû ciao na matavwe mavirwe vûrûri wîngî ûrî kûraca kana gûkuvî,

**37** mangîkeerira na makûvoe makiumbûraga ûrîa mevîtie na makarûtha maûndû macûku marî kûu maavirirwe marî mîgwate,

**38** ethîrwa nama nîmakerira na kinyi marî vûrûri ûcio mûgeni na mavoe merekerete vûrûri ûrîa waveere methe mao, îtûûra rîîrî ûthuurîte na hekarû îrîa ndumîte îtanîtue na rîîtwa rîaku,

**39** ûkeegua mavoya na mathaithana mao ûrî kûu gwaku îgûrû na ûmovere mevia mao monthe.

**39**

**40** “Rîu we Ngai wakwa, tûrorie na ûthikîrîrie mavoya marîa tûkûvoya tûrî ava.

**41** Rîu Ngai-Mûnene, Ngai nîngûkûthaitha ûûke ûtonye vandû ava tûgûtumîrîte na twigîte îthandûkû rîaku rîa kîrîkanîro rîrîa rîonanagia vinya waku. We Ngai-Mûnene, Ngai, nakûvoya atî rîrîa athînjîri-Ngai aku manîrîra ûvonokio waku, andû aku amûre makenage nî maûndû maku maro.

**42** Ûûi Ngai-Mûnene, Ngai, ndûkaarege mûthamaki ûrîa we ûthuurîte. Ririkana wendo ûtathiraga ûrîa warî naguo kûrî ndungata yaku Daudi.”

# 2Maû 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Hekarû nîyamûrirwe

## (

## 1Atha 8.62-66

## )

## Ngai nîwaumîrîre Solomoni rîngî

## (

## 1Atha 9.1-9

## )

**1** Rîrîa mûthamaki Solomoni aarîkirie kûvoya, mwaki nîwanyûrûrûkire kuuma îgûrû na ûkîvîvia magongoona na matega marîa maarutîtwe. Naguo riiri wa Ngai-Mûnene nîwecûrire hekarûrî.

**2** Athînjîri-Ngai nîmaaremirwe nî gûtonya hekarûrî nîûndû nîyecûrîtwe nî riiri wa Ngai-Mûnene.

**3** Rîrîa andû a Isiraeli moonire mwaki wanyûrûrûka kuuma îgûrû na riiri wa Ngai-Mûnene ûrî îgûrû rîa hekarû, nîmaaturirie maru na magîturumithia mothiû mao vau vaarîtwe mathiga na makîgooca Ngai-Mûnene makiuga

**3** “Ke nî mwaro,

**3** wendo wake ûtathiraga nî wa tene na tene.”

**3**

**4** Mûthamaki Solomoni na andû onthe nîmaacokire makîrutîra Ngai-Mûnene magongoona.

**5** Solomoni nîwarutire ndegwa ngiri mîrongo îîrî na igîrî (22,000), ng'ondu ngiri îgana rîmwe rîa mîrongo îîrî (120,000) irî matega ma thayû. Kwoguo mûthamaki na andû onthe a Isiraeli nîmaamûrire hekarû.

**6** Athînjîri-Ngai nîmaarûngamire varîa maavangîrîtwe marûngame, nao Alawi makîrûngama magîkumagia Ngai-Mûnene na indo cia nyîmbo irîa mûthamaki Daudi aarûthîte makiugaga atîrî, “Wendo wa Ngai-Mûnene ûtathiraga nî wa tene na tene!” Maainire ûguo wata ûrîa maathîtwe nî Daudi. Athînjîri-Ngai maavuvaga tûrumbeta nao andû onthe a Isiraeli marûngamîte.

**6**

**7** Solomoni nîwamûrire gatagatî ga kîvaro kîrîa kîrî mbere ya hekarû ya Ngai-Mûnene. Arî vau nîwarutire magongoona ma kûvîvua na mathunya ma matega ma thayû, nîûndû metha ya kîgongoona ya gîcango îrîa aatumîte ndîngîavotire kwîganîra matega makûvîvua, ma irio na mathuma ma thayû.

**7**

**8** Solomoni na andû onthe a Isiraeli nîmaacokire magîkûngûîra kîrugo gîa tûnyomba îvinda rîa mîthenya mûgwanja. Kîrugorî kîu kwarî na gîkundi kînene mûno Kîam andû, amwe ao maaumîte mwanyarî wa Hamathi mwena wa rûgûrû, na engî mwena wa îveti mûvakarî wa Misiri.

**9** Mûthenya wa kanana nîmaagomanire vamwe kûgooca, nîûndû methîrîtwe mathirîtie mîthenya mûgwanja makîamûra metha ya kîgongoona na mîthenya îngî mûgwanja ya kîrugo.

**10** Mûthenya wa mîrongo îîrî na îthatû wa mweri wa mûgwanja, Solomoni nîwerire andû menûke. Nao nîmaakenire nîûndû wa maûndû maro marîa Ngai-Mûnene eekîte Daudi, Solomoni na andû onthe a Isiraeli.

**10**

**11** Solomoni nîwarîkirie gûtuma hekarû na akîrîkia nyomba yake ya ûthamaki na nîwarîkîtie kûrûtha maûndû monthe marîa eecirîtie gwîka ma hekarû na nyombarî yake ya ûthamaki.

**12** Ngai-Mûnene nîwamumîrîre kîrotorî ûtukû na nîwamwîrire atîrî, “Nîmbîguîte îvoya rîaku na nînthuurîte vandû ava vatuîke hekarû yakwa ya kûrutagîrwa magongoona.

**13** Vîndî îrîa navinga matu mbura ndîkaure, kana natûma ngige irîe irio irîa mûvandîte mîgûndarî, kana natûma mûthiro kûrî andû akwa,

**14** ethîrwa andû akwa arîa metanîtue na rîîtwa rîakwa nîmakaavera, mavoe na magarûrûke matige mîthiîre yao mîcûku, nîngaamegua nîrî îgûrû na nîngaamovera mevia mao na mvonie vûrûri wao.

**15** Nîngagitîra hekarû îno na mbîgue mavoya marîa makaavoya marî ava,

**16** nîûndû nî nthuurîte na ngamûra hekarû îno nîguo rîîtwa rîakwa rîtûûrage kuo na nîndûûra nîmîgitagîra na nîmîendete tene na tene.

**17** Nawe Solomoni, ethîrwa ûkaathiîcaga na mîthiîre ta îrîa yarî na aguo Daudi na ûrûmagîrîre mawatho makwa na wîkage kûringana na ûrîa ngwathîte,

**18** nîngaatûma ûthamaki waku wîvande wata ûrîa naarîkanîre na aguo Daudi atî, Isiraeli nîgûtûûra kwathagwa nî njiarwa ciake.

**19** Nwatî mûngîkaagarûrûka na mûtige kwathîkîra kîrîra na maathani marîa nîmûvete, na mwambîrîrie kûgooca na gûtungatîra ngai ciîngî,

**20** nîngaamûruta vûrûrirî ûrîa nîmûvete na ndiganîrie hekarû îno nyamûrîte îtuîke vandû va kûngoocagîra. Andû a mavûrûri monthe nîmakaamîvûthîrîria na mamînyarare.

**20**

**21** “Hekarû îno rîu îrî na ngumo mbaro, nwatî vîndî îo mûndû wa wonthe ûkaavîtûkîrîra varî yo nî akaamaka na aûrie atî, ‘Ngai-Mûnene ekire vûrûri ûyû na hekarû îno ûguo nîkî?’

**22** Nao andû nîmakaamacokeria atî, ‘nîûndû nîmaatiganîrie Ngai-Mûnene Ngai wa methe mao ûrîa wamarutire vûrûri wa Misiri. Nîmenyitanîtie na ngai ciîngî, kûigooca na gûitungatîra. Kîu nîkîo gîtûmîte Ngai-Mûnene amaretera mûthiro ûyû wonthe.’ ”

# 2Maû 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maûndû marîa Solomoni eekire

## (

## 1Atha 9.10-28

## )

**1** Solomoni aatumire hekarû na nyomba yake ya ûthamaki îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî (20).

**2** Nîwacokire agîtuma rîngî matûûra marîa Huramu aamûveere na akîva andû a Isiraeli matûûre kuo.

**3** Solomoni nîwatharîkîre vûrûri wa Hamathi Zoba na akîwîgwatîra.

**4** Nîwatumire îtûûra rîa Tadimoru werûrî, na agîtuma nyomba cia kwigagwa indo matûûrarî marîa aatumire Hamathi.

**5** Solomoni nîwacokire agîtuma Bethi Horoni ya mwena wa îgûrû na Bethi Horoni ya mwena wa ngurumo. Nîwamairigîre na nthingo, na agîkîra ivingo cia cuuma.

**6** Nîwatumire rîngî Baalathi na akirigîra matûûra monthe marîa maarî na nyomba cia kwigagwa indo, na matûûra marîa maigîtwe mbarathi na ikaari ciacio. Nîwathiîre na mbere gûtuma kîrîa kîonthe endaga gûtuma Jerusalemu, Lebanoni na kûndû kuonthe kûrîa aathanaga.

**7** Kûrî andû mataarî Aisiraeli maatigirwe matûûrage vûrûrirî ûcio. Andû acio maarî: Ahiti, Amori, Aperizi, Ahivi, na Ajebusi.

**8** Andû acio nî arîa mataathirua nî andû a Isiraeli. Mûthamaki Solomoni nîwamatuire a kûrutaga wîra wake wa vinya. Njiarwa cia andû acio itûûraga irutaga wîra wa vinya nginya ûmûnthî.

**9** Nwatî Solomoni ndaanatua andû a Isiraeli ngombo. Acio maarî athigari a mbaara, anene, anene a ikaari cia mbarathi na athigari arîa maathiîcaga matûîte mbarathi.

**10** Solomoni nîwathuurire atongoria anene magana maîrî ma mîrongo îtano (250) a kûrûngamagîrîra aruti wîra wa mûthamaki.

**10**

**11** Solomoni nîwathaamirie mûka, mwarî wa mûthamaki wa Misiri kuuma îtûûrarî rîa Daudi akîmûvira nyombarî îrîa aamûtumîrîte. Nîwaugire atîrî, “Mûka wakwa ndagûtûûra nyombarî ya Daudi mûthamaki wa Isiraeli, nîûndû vandû wa vonthe varîa îthandûkû rîa kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene rîanethîrwa rîrî nî vatheru.”

**11**

**12** Solomoni nîwarutîre Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua metharî ya kîgongoona îrîa aatumîte îrî kîthakurî gîa hekarû.

**13** Aarutaga magongoona mîthenya îrîa mîamûre kûringana na ûrîa watho wa Musa waugîte. Mîthenya îo nî: thavatû, karûngamo ka mweri, na vîndî ya irugo ithatû cia wa mwaka, na nîcio: kîrugo Kîam mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia, kîrugo Kîam vîndî ya maketha, na kîrugo gîa tûnyomba.

**14** Solomoni nîwarûthire mûvango wa wîra wa wa mûthenya wa athînjîri-Ngai na Alawi arîa maatethagia athînjîri-Ngai kwina na kûruta wîra wao kûringana na watho wa îthe Daudi. Nîwavangire arangîri a ivingo ikundi na akîmava wîra wa gwîkaragia ivingo cionthe wa mûthenya kûringana na ûrîa Daudi ndungata ya Ngai aathanîte.

**15** Athînjîri-Ngai na Alawi nîmaavingirie maûndû monthe marîa maathîtwe nî Daudi wana ma nyomba irîa ciaigagwa indo.

**15**

**16** Ûguo nîguo wîra wonthe ûrîa Solomoni aarî naguo wa gûtuma hekarû ya Ngai-Mûnene wathirire kuuma mûthenya ûrîa mûcingi wayo wambîrîrue. Kwoguo hekarû ya Ngai-Mûnene nîyarîkire.

**17** Mûthamaki Solomoni nîwacokire akîthiî Ezioni-geberi na Elothi, matûûra marîa maarî rûtere rwa îria vûrûrirî wa Edomu.

**18** Mûthamaki Huramu nîwatûmîre Solomoni meri itongoretue nî anene ake na ndungata ciake irîa ciaicî kûthiîrîra îriarî mûno. Nao, marî vamwe na andû a Solomoni nîmaathiîre vûrûrirî wa Ofiri na makîretere Solomoni thaavu ya ûrito wa makîria ma kilo ngiri îkûmi na ithano (15,000).

# 2Maû 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndûmûka ûrîa warî mûthamaki wa Sheba nîwathiîre gwa Solomoni

## (

## 1Atha 10.1-13

## )

## Ûtonga wa mûthamaki Solomoni

## (

## 1Atha 10.14-25

## )

## Mûthamaki Solomoni Nîwakwire

## (

## 1Atha 11.41-43

## )

**1** Rîrîa mûndûmûka ûrîa warî mûthamaki wa Sheba eegwire ngumo ya mûthamaki Solomoni, nîwathiîre Jerusalemu nîguo akagerie Solomoni na ciûria nyûmû. Mûndûmûka ûcio mûthamaki wa Sheba nîwathiîre na ndungata nyîngî na ngamîîra nyîngî ikuuîte mînyamû mînungi waro, thaavu na mathiga ma goro. Rîrîa aakinyire kûrî mûthamaki Solomoni, nîwamwîrire maûndû monthe marîa maarî ngororî yake.

**2** Solomoni nîwamûcokerie ciûria cionthe irîa aamûririe na gûtirî ûndû wanarî ûmwe Solomoni aaremirwe nî kûmûtarîria.

**3** Rîrîa mûthamaki wa Sheba oonire ûûgî ûrîa warî na Solomoni na akîona nyomba îrîa aatumîte,

**4** irio irîa ciarî metharî yake, kûrîa ndungata cia Solomoni ciekaraga, ûrîa aatungatagîrwa nî ndungata ciake, nguo cia ndungata icio, ndungata irîa ciamûviragîra gîa kûnyua na magongoona ma kûvîvua marîa Solomoni aarutagîra hekarûrî ya Ngai-Mûnene, nîwamakire mûno na akîremwa nî kwaria.

**4**

**5** Nake nîwerire mûthamaki Solomoni atîrî, “Ûrîa neguire nîrî vûrûrirî wakwa ûvoro wîgiî maûndû marîa wîkîte na ûûgî waku nî ma ma!

**6** Nwatî ndietîkia maûndû mau nginya rîrîa nîraûkire na ngîyonera nie mwene na metho makwa. Ûrîa nerîtwe wana tî mwîganu nuthu ya ûûgî waku. Ûûgî waku na wîra waku nî makîria ya ûrîa neguîte.

**7** Kaî aka aku marî na mûnyaka-î! Kaî ndungata ciaku irîa igûtungataga vîndî cionthe na ciîgucaga ciugo ciaku cia ûûgî irî na mûnyaka-î!

**8** Ngai-Mûnene, Ngai waku arokumua, nîûndû nîwakenirue nîwe na agîtûma wîkaragîre gîtî Kîam ûthamaki vandûrî vake. Nîûndû Ngai-Mûnene nîendete andû ake, Aisiraeli na nîendete kûmatûûria tene na tene. Nîakûthuurîte ûtuîke mûthamaki wao nîguo wathanage na kîvooto na ûma.”

**8**

**9** Kwoguo mûndûmûka ûcio mûthamaki wa Sheba nîwanengere mûthamaki Solomoni iveo irîa aamûvirîrîte. Iveo icio ciarî: thaavu ya ûrito wa makîria ma kilo ngiri inya (4,000), mînyamû mînungi waro mîîngî, na mathiga ma goro. Gûtiarî mînyamû mînungi waro ta îo mûndûmûka ûcio mûthamaki wa Sheba aveere mûthamaki Solomoni.

**9**

**10** Andû a mûthamaki Hiramu na andû a mûthamaki Solomoni nîmaaretire thaavu kuuma Ofiri, mîtî ya mîthengera na mathiga ma goro.

**11** Mûthamaki Solomoni nîwatûmîre mîtî îo ya mîthengera gûtuma ngathî cia hekarû na nyomba ya mûthamaki, na akîrûtha ngita na mîtûrirû ya aini a nyîmbo. Gûtionekete indo ta icio mbererî kûu vûrûrirî wa Juda.

**11**

**12** Mûthamaki Solomoni nîwavere mûndûmûka ûcio mûthamaki wa Sheba indo cionthe irîa eetirie gûtagûtarwa indo irîa Solomoni aamûveete nîûndû wa iveo irîa aamûvirîrîte. Kwoguo mûndûmûka ûcio mûthamaki wa Sheba marî na ndungata ciake nîmaacokire vûrûrirî wa Sheba.

**12**

**13** Mwaka wa mwaka, mûthamaki Solomoni nîwaviragîrwa thaavu ya ûrito wa vakuvî kilo ngiri mîrongo îîrî na ithatû (23,000),

**14** îgûrû rîa gooti îrîa yarîvagwa nî andû arîa meendagia na maagûraga indo. Athamaki onthe a Arabia na anene a icunjî cia vûrûri wa Isiraeli wanao nîmaaretagîre Solomoni sîlûva na thaavu.

**15** Solomoni nîwarûthire ngo nene magana maîrî (200) cia thaavu ya gûturwa. Wa ngo yavakîtwe thaavu ya ûrito ta wa kilo mûgwanja (7),

**16** na ngo ciîngî nini magana mathatû (300). Wa îmwe ya ngo icio nini yavakîtwe thaavu ya ûrito ta wa kilo ithatû (3). Mûthamaki Solomoni nîwacigire nyombarî ya mûtitû wa Lebanoni.

**16**

**17** Mûthamaki nîwatumire gîtî kînene Kîam ûthamaki. Gîtî kîu Kîam gîatumîtwe na mîguongo na gîkavakwa thaavu ntheri.

**18** Gîtî kîu Kîam ûthamaki Kîamrî na ngathî ithathatû, na vandû va kwigîrîrwa magûrû varûthîtwe na thaavu na vanyitanîte na gîtî kîu Kîam ûthamaki. Mîenarî ya kîo yoîrî kwarî na vandû va kwigîrîrwa njara. Mîenarî yoîrî kwarî na mîvuano îîrî ya mînyambû vakuvî na vandû vau va kwigîrîrwa njara.

**19** Ngathîrî icio ithathatû kwarî na mîvuano ya mînyambû îkûmi na îîrî (12). Wa mûthiiarî wa ngathî vaarî na mûvuano ûmwe wa mûnyambû. Gûtirî gîtî Kîam ûthamaki ta kîu Kîamrî Kîamnatumwa mbererî vûrûrirî wîngî.

**19**

**20** Ikombe cionthe cia mûthamaki Solomoni ciarî cia thaavu, na indo cionthe irîa ciarî nyombarî ya mûtitû wa Lebanoni ciarî cia thaavu ntheri. Sîlûva ndîonagwa ta kîndû vîndî ya ûthamaki wa Solomoni.

**21** Meri cia mûthamaki ciathiîcaga Tarishishi ikîmenyagîrîrwa nî ndungata cia mûthamaki Huramu. Vuva wa mîaka îthatû, meri icio nîciaretaga thaavu, sîlûva, mîguongo, nthinwa, na ngoroi kuuma Tarishishi.

**21**

**22** Mûthamaki Solomoni aarî mûtongu mûno na aarî mûûgî mûno gûkîra athamaki onthe a nthî.

**23** Athamaki onthe a nthî nîmaathiîcaga kwaranîria nake nîguo megue ûûgî ûrîa Ngai aamûveete.

**24** Wa mûthamaki nîmaaviragîra Solomoni iveo wa mwaka wa mwaka. Iveo icio ciarî indo cia thaavu, sîlûva, nguo, indo cia mbaara, maguta kuuma mûtî wa mare, mînyamû mînungi waro, mbarathi na nyûmbû.

**24**

**25** Mûthamaki Solomoni aarî na nyomba ngiri inya (4,000) cia mbarathi na ikaari ciacio, na athigari ngiri îkûmi na igîrî (12,000) arîa maathiîcaga matwîte mbarathi. Amwe a athigari acio aamaigire îtûûrarî rîa Jerusalemu kûrîa mûthamaki eekaraga, nao acio engî akîmaiga matûûrarî marîa maaigagwa ikaari cia mbarathi.

**26** Solomoni nîke warî mûthamaki mûnene gûkîra athamaki onthe arîa maathanaga kuuma rûnjîrî rwa Farati nginya vûrûrirî wa Afilisiti, na nginya mûvakarî vûrûri wa Misiri.

**27** Vîndî îo Solomoni aarî mûthamaki wa Isiraeli, sîlûva yengîvîte Jerusalemu ta mathiga, nayo mîtarakwe yengîvîte ta mîkûyû îrîa îrî Shefela.

**28** Mbarathi cia mûthamaki Solomoni ciagûragwa kuuma Misiri na kuuma mavûrûrirî marîa mengî.

**28**

**29** Maûndû mau mengî marîa mûthamaki Solomoni eekire kuuma Kîammbîrîria nginya mûthiia nîmandîke rûganorî rwa mûrathi Nathani, Ûrathirî wa Ahija wa kuuma Shilo, na cionekirî cia mwoni Ido ûvororî wîgiî Jeroboamu mûvîcî wa Nebati.

**30** Solomoni nîwathanire Isiraeli kuonthe arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îna (40).

**31** Nîwacokire agîkua na akîthikwa îtûûrarî rîa îthe, Daudi. Nake mûvîcî Rehoboamu agîtuîka mûthamaki vuva wake.

# 2Maû 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli nîmaareganire na Rehoboamu

## (

## 1Atha 12.1-20

## )

**1** Rehoboamu nîwathiîre Shekemu, nîûndû Aisiraeli onthe nîmaagomanîte kuo nîguo mamûtue mûthamaki.

**2** Rîrîa Jeroboamu, mûvîcî wa Nebati eegwire ûvoro ûcio, nîwacokire mûciî. Vîndî îo Jeroboamu aarî Misiri kûrîa aathiîte akîûra nî mûthamaki Solomoni.

**3** Andû a Isiraeli nîmaatûmanîre Jeroboamu athiî. Nao onthe nîmaathiîre kûrî Rehoboamu na makîmwîra atîrî,

**4** “Aguo nîwatwigîrîrîte mûrigo mûrito. Kwoguo rîu ethîrwa nîûgûtûvûthîria wîra ûcio twarutithagua nî aguo na ûtûnyivanyivîrie gooti, tûgaagûtungatagîra.”

**4**

**5** Nake Rehoboamu nîwamacokerie atîrî, “Mvani mîthenya îthatû nîguo ngecirie ûvoro ûcio na mûgaacoka mûke yathira.” Kwoguo andû nîmaathiîre.

**6** Mûthamaki Rehoboamu nîwathiîre kûria kîrîra kûrî athuuri arîa maataaraga îthe Solomoni rîrîa aarî mwoyo na akîmaûria atîrî, “Nîmûndaara ngacokerie andû aya atîa?”

**6**

**7** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ûngîguîra andû aya ntha, ûmakenie na ûmarîrie waro, nîmatûûra marî ndungata ciaku tene na tene.”

**7**

**8** Nwatî Rehoboamu nîwaregire mataaro ma athuuri acio. Vandû va ûguo nîwathiîre kûria ûtaaro kûrî anake a riika rîake arîa maamûtaaraga.

**9** Nake nîwamaûririe atîrî, “Nîmûndaara tûgacokerie andû aya atîa, arîa marambîra atî nîmavûthavûthîrie mûrigo ûrîa vava aamaigîrîrîte?”

**9**

**10** Nao anake acio a riika rîake nîmaamûcokerie atîrî, “Îra andû acio marakwîraga ûmavûthavûthîrie mûrigo atî, ‘Kara gakwa ka mwiraira nî kariku gûkîra kîûnû Kîam aguo.

**11** Vava aamwigîrîrîte mûrigo mûrito, nie ngaamwigîrîra îngî mûrito makîria. Vava aamûrivaga na mûragi, nie ngaamûrivaga na kîvoko Kîam munyi.’ ”

**11**

**12** Mîthenya îthatû yathira Jeroboamu na andû onthe nîmaacokire kûrî Rehoboamu wata ûrîa mûthamaki aamerîte.

**13** Mûthamaki nîwaregire ûtaaro wa athuuri na agîcokeria andû acio na marakara,

**14** wata ûrîa anake a riika rîake maamûtaarîte na akîmera atîrî, “Vava aamwigîrîrîte mîrigo mîrito, nie ngaamwigîrîra îngî mîrito makîria. Vava aamûrivaga na mûragi, nie ngaamûrivaga na kîvoko Kîam munyi!”

**15** Kwoguo mûthamaki ndaathikîrîria wendi wa andû. Ngai-Mûnene, Ngai nîke watûmire gwîkîke ûguo nîguo ciugo irîa ciarirue kûrî Jeroboamu mûvîcî wa Nebati kûvîtûkîra kûrî mûrathi Ahija wa kuuma Shilo ivinge.

**15**

**16** Rîrîa andû onthe a Isiraeli moonire atî mûthamaki ndaramathikîrîria, nîmaaugîrîrie atîrî, “Nî îgai rîrîkû tûrî narîo kuuma kûrî Daudi? Tûtirî na îgai kuuma kûrî mûvîcî wa Jesii. Andû a Isiraeli, twînûkeni! Daudi gitîra nyomba yaku we mwene!”

**16** Kwoguo andû onthe nîmaathiîre magemarî mao,

**17** na magîtiga Rehoboamu arî mûthamaki wa andû a Isiraeli arîa maatûûraga matûûrarî ma Juda.

**17**

**18** Mûthamaki Rehoboamu nîwacokire agîtûma Hadoramu kûrî andû a Isiraeli. Nao maamwona nîmaamûragire na mathiga. Hadoramu nîke warûngamagîrîra andû arîa maarutaga wîra na vinya. Mûthamaki Rehoboamu ona ûguo nîwatûîre gîkaarirî gîake Kîam mbarathi na akîûra akîthiî Jerusalemu.

**19** Kwoguo andû a Isiraeli matwîre mareganaga na wathani wa mbarî ya Daudi nginya ûmûnthî.

# 2Maû 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrathi wa Shemaia

## (

## 1Atha 12.21-24

## )

## Rehoboamu nîwairigîre matûûra ma Juda

## Athînjîri-Ngai na Alawi nîmaathiîre Juda

## Andû a Mûciî wa Rehoboamu

**1** Rîrîa mûthamaki Rehoboamu aakinyire Jerusalemu, nîwagomanirie athigari ngiri îgana rîa mîrongo înana (180,000) arîa aro kuuma mûvîrîgarî wa Juda na wa Benjamini. Endeete kûthiî kûrûa na andû a Isiraeli nîguo amacokie wathanirî wake.

**2** Nwatî Ngai-Mûnene nîwerire mûrathi Shemaia, mûndû wa Ngai

**3** athiî akeere Rehoboamu mûvîcî wa Solomoni mûthamaki wa Juda, na andû onthe a mûvîrîga wa Juda na Benjamini atîrî,

**4** “Ndûkatharîkîre andû enyu, Aisiraeli. Cokani muonthe kwenyu mîciî, nîûndû ûndû ûcio wîkîkîte umanîte nanie.” Kwoguo nîmegwire watho wa Ngai-Mûnene, magîcoka mîciî na matiathiî kûrûa na Jeroboamu.

**4**

**5** Rehoboamu aatûûraga Jerusalemu na nîwatumire matûûra marî na nthingo nene nîûndû wa kûgitîra matûûra ma Juda.

**6** Aatumire matûûra ma: Bethilehemu, Etamu, Tekoa,

**7** Bethizuri, Soko, Adulamu,

**8** Gathu, Maresha, Zifu,

**9** Adoraimu, Lakishi, Azeka,

**10** Zora, Aijaloni, na Heburoni. Matûûra mama maarî vûrûrirî wa Juda na wa Benjamini.

**11** Nîwamairigîre na vinya na wa îtûûrarî, nîwaigire mûnene wa athigari a mbaara, nîwatumire nyomba ya kwigagwa irio, maguta ma ndamaiyû, na ndivei.

**12** Nîwaigire ngo na matumû matûûrarî monthe na agîtûma matûûra mau magîe na vinya mûno. Kwoguo Juda na Benjamini ciarî rungu rwa wathani wake.

**12**

**13** Athînjîri-Ngai na Alawi kuuma vûrûrirî wonthe wa Isiraeli nîmaaumire kûrîa maatûûraga na makîthiî kûrî Rehoboamu.

**14** Alawi nîmaatiganîrie kûndû kwao gwa kûrîthua na kûrîa maatûûraga na makîthiî Juda na Jerusalemu, nîûndû Jeroboamu na avîcî ake nîmaamagirîtie matungata marî athînjîri-Ngai a Ngai-Mûnene.

**15** Jeroboamu nîwathuurire athînjîri-Ngai ake a gûtungata kûndû kûrîa gûtûgîru kwagoocagîrwa ngai ciake cia mîvuanano ya mbûri na njaû irîa aarûthîte.

**16** Andû onthe vûrûrirî wa Isiraeli arîa maatuîte atî nîmakwenda kûgooca Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîmaarûmanîrîre na Alawi na makîthiî Jerusalemu nîguo makarute magongoona kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao.

**17** Andû acio nîmaatûmire ûthamaki wa Juda ûgîe na vinya na nîmaatirîrîre Rehoboamu mûvîcî wa Solomoni îvinda rîa mîaka îthatû. Kavindarî kau nîmaatûûrire ta ûrîa maatûûraga vîndî ya wathani wa mûthamaki Daudi na mûthamaki Solomoni.

**17**

**18** Rehoboamu nîwavikirie Mahalathi, mwarî wa Jerimothi na mûka Abihaili. Jerimothi aarî mûvîcî wa Daudi, nake Abihaili aarî mwarî wa Eliabu mûvîcî wa Jesii.

**19** Rehoboamu nîwagîre na anake athatû: Jeushi, Shemaria na Zahamu.

**20** Nîwacokire akîvikia Maaka mwarî wa Abusalomu. Nîmagîre na anake ana: Abija, Atai, Ziza na Shelomithi.

**21** Rehoboamu nîwendeete mûka Maaka mwarî wa Abusalomu mûno gûkîra aka ake acio engî vamwe na arîa aaigîte. Aka onthe a Rehoboamu maarî îkûmi na anana (18) na aka mîrongo îtandatû (60) a kwiga. Aarî na anake mîrongo îîrî na anana (28) na erîtu mîrongo îtandatû (60).

**22** Rehoboamu nîwathuurire Abija, mûvîcî ûrîa maagîte na mûka Maaka atuîke mûtongoria wa aa mûrwang'ina acio engî. Aamûthuurire nîûndû nîwavangîte kûmûtua mûthamaki.

**23** Rehoboamu nîwatûmîre ûûgî kûva anake ake mawîra. Nîwatûmire amwe icunjîrî cia vûrûri wa Juda na wa Benjamini matûûrarî marîa maarî mairigîre. Nîwamaveecaga indo cia kwîgana na nîwamacarîrîtie aka eengî a kûvikia.

# 2Maû 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Shishaki nîwatharîkîre Jerusalemu

## (

## 1Atha 14.25-28

## )

## Ûthamaki wa Rehoboamu na njîra nguvî

**1** Rehoboamu arîkia kwîvanda waro na ûthamaki wake ûkîgîa na vinya, ke vamwe na andû onthe a Isiraeli arîa aarî nao nîmaatiganîrie watho wa Ngai-Mûnene.

**2** Mwakarî wa gatano kuuma Rehoboamu atuîka mûthamaki, Shishaki mûthamaki wa Misiri nîwatharîkîre Jerusalemu nîûndû Rehoboamu na andû ake matiarî evokeku.

**3** Shishaki aatharîkîre Jerusalemu arî na ikaari cia mbarathi ngiri îmwe na magana maîrî (1,200), athigari ngiri mîrongo îtandatû (60,000) arîa mathiîcaga matwîte mbarathi na athigari eengî mûno matangîatarîkire kuuma Lîbia, Suki, na Ethiopia.

**4** Nîwanyitire matûûra monthe marîa maarî mairigîre ma vûrûri wa Juda na makîthiî nginya Jerusalemu.

**4**

**5** Mûrathi Shemaia nîwathiîre kûrî mûthamaki Rehoboamu na atongoria a Juda arîa maagomanîte Jerusalemu nîguo maûre kuuma kûrî Shishaki na akîmera atîrî, “Ngai-Mûnene augîte atî ‘Nîmûndiganîrîtie, kwoguo nanie nînîmûtiganîrîtie njararî cia Shishaki.’ ”

**5**

**6** Atongoria a Isiraeli vamwe na mûthamaki nîmeenyivirie na magîtîkîra atî nîmevîtie na nî maaugire atîrî, “Ngai-Mûnene ekîte ûrîa kwagîrîrîte.”

**6**

**7** Rîrîa Ngai-Mûnene oonire atî nî meenyivîtie, nîwaririe na mûrathi Shemaia rîngî na akîmwîra atîrî, “Nîûndû andû acio nîmetîkîrîte mevia mao, tînîmacûkangia, nwatî nî ngûmavonokia. Shishaki tîaverithia Jerusalemu nîûndû wa marakara makwa.

**8** Nwatî nîmagaatuîka ndungata ciake nîguo mamenye ngûrani ya kûndungatîra na gûtungatîra athamaki a gûkû nthî.”

**8**

**9** Rîrîa Shishaki, mûthamaki wa Misiri aatharîkîre Jerusalemu, nîwakuuire mûthithû wa hekarû na wa nyomba ya mûthamaki. Nîwakuuire indo cionthe wa vamwe na ngo cia thaavu irîa ciarûthîtwe nî mûthamaki Solomoni.

**10** Mûthamaki Rehoboamu nîwarûthire ngo ciîngî cia gîcango nîguo icoke vandûrî va icio ciakuuirwe na nîwainenganîre kûrî arangîri a ivingo cia mûciî kwa mûthamaki nîguo maimenyagîrîre.

**11** Vîndî cionthe mûthamaki akîthiî hekarûrî, arangîri nîmaathiîcaga makuuîte ngo icio cia gîcango na vuvarî nîmaaicokagia nyombarî ya arangîri.

**12** Nîûndû wa Rehoboamu kwînyivia, Ngai-Mûnene ndaamûcûkangia viû na vûrûrirî wa Juda gûtiarî na thîna.

**12**

**13** Rehoboamu nîwatuîkire mûthamaki wekindîrîtie Jerusalemu. Aatuîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îna na ûmwe (41). Aathamakire îvinda rîa mîaka îkûmi na mûgwanja (17) arî Jerusalemu, îtûûra rîrîa Ngai-Mûnene aathuurîte gatagatîrî ka mîvîrîga yonthe vûrûrirî wa Isiraeli nîguo agoocagîrwe kuo. Ng'ina wa Rehoboamu eetagwa Naama wa kuuma vûrûrirî wa Aamoni.

**14** Rehoboamu nîwekire maûndû maarî macûku nîûndû ndaacaragia wendi wa Ngai-Mûnene na ngoro yake.

**14**

**15** Maûndû ma Rehoboamu marîa eekire kuuma Kîammbîrîria nginya mûthiia nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma mûrathi Shemaia na ma mwoni Ido. Rehoboamu na Jeroboamu maatûûraga marûaga o ene.

**16** Rehoboamu nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki îtûûrarî rîa Daudi. Nake mûvîcî Abija nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Maû 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mbaara ya Abija na Rehoboamu

## (

## 1Atha 15.1-8

## )

**1** Mwakarî wa îkûmi na înana (18) kuuma mûthamaki Jeroboamu ambîrîria kwathana, Abija nîwatuîkire mûthamaki wa Juda

**2** na nîwathanire îvinda rîa mîaka îthatû (3) arî Jerusalemu. Ng'ina wa Abija eetagwa Mikaia mwarî wa Urieli kuuma îtûûrarî rîa Gibea.

**2** Nîkwagîre na mbaara gatagatî ka Abija na Jeroboamu.

**3** Abija nîwathiîre mbaararî arî na athigari njamba a mbaara ngiri magana mana (400,000), nake Jeroboamu nîwathiîre kûrûa na Abija arî na athigari njamba a mbaara ngiri magana manana (800,000).

**3**

**4** Abija nîwarûngamire kîrîmarî Kîam Zemaraimu îgûrû vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu na akiuga atîrî, “Mue, Jeroboamu na andû onthe a Isiraeli tanthikîrîriani!

**5** Nîkwa mûtaicî atî, Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîwarûthire kîrîkanîro gîtangiunwa na Daudi atî, athamaki onthe a Isiraeli nîmatûûra maumaga njiarwarî ciake tene na tene?

**6** Nwatî kûnarî ûguo, Jeroboamu mûvîcî wa Nebati, ûrîa warî ndungata ya Solomoni mûvîcî wa Daudi nîwareganire na mwathi wake.

**7** Vuvarî nîwagomanirie varî ke andû aganu na mataarî kîene na makîringîrîria Rehoboamu mûvîcî wa Solomoni eke ûrîa meendaga rîrîa Rehoboamu aarî mûndû mwîthî na atangîavotire kûmetirîria.

**8** Rîu mûvangîte kûregana na ûthamaki ûrîa Ngai-Mûnene avete Daudi na njiarwa ciake nîûndû mûrî gîkundi kînene Kîam athigari na mûrî na mîvuanano ya njaû cia thaavu îrîa Jeroboamu aarûthire îtuîke ngai cienyu.

**9** Kinthî mûtiengatire athînjîri-Ngai a Ngai-Mûnene, njiarwa cia Aroni na Alawi na mûkîîthuurîra athînjîri-ngai enyu ta andû a mavûrûri marîa mengî? Mûndû wa wonthe ûngîûka kwîyamûra arî na ndegwa îtarî ngûrû kana ndûrûme mûgwanja nîatuîkaga mûthînjîri-Ngai wa indo icio mwîtaga ngai cienyu.

**9**

**10** “Nwatî tue, Ngai-Mûnene nî Ngai wetû na tûtimûtiganîrîtie. Tûrî na athînjîri-Ngai arîa matungataga Ngai-Mûnene na nîo njiarwa cia Aroni na nîmatethagua nî Alawi.

**11** Nîmarutagîra Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua na ma ûbani ûrîa mûnungi waro vîndî cionthe kîraûko na kîvwaî. Nîmarutaga matega ma mîgate îrîa mîamûre na nîmamigagîrîra metharî îrîa ntheru, na nîmaakagia taa irîa irî vandû va thaavu varîa cigagîrîrwa kîvwaî wa kîvwaî. Twîkaga ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû athanîte, nwatî mue nî mûmûtiganîrîtie.

**12** Ngai arî natue arî mûtongoria wetû, nao athînjîri-Ngai marî na tûrumbeta nîguo matûvuve magîtwîta tûke tûrûe namue. Mue andû a Isiraeli, mûtikarûe na Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu, nîûndû mûtîngîvootana!”

**12**

**13** Vîndî îo Jeroboamu nîwatûmîte athigari amwe ake makatharîkîre athigari a Juda na mwena wa vuva, nao athigari acio engî ake marî mwena wa mbere.

**14** Rîrîa athigari a Juda maaroririe na makîona atî nîmaratharîkîrwa na mwena wa mbere na wa vuva, nîmaarîrîre Ngai-Mûnene amatethie, nao athînjîri-Ngai makîvuva tûrumbeta.

**15** Athigari a Juda nîmaacokire makiugîrîria na mûgambo wa mbaara. Nao nîmaatharîkîre na Ngai agîtûma Jeroboamu na athigari a Isiraeli mavootwe nî Abija na athigari a Juda.

**16** Athigari a Isiraeli nîmaaûrire nî athigari a Juda, nake Ngai nîwatûmire mavootwa nî athigari a Juda.

**17** Abija na athigari ake nîmaatharîkîre na makîûraga athigari eengî mûno a Isiraeli. Athigari arîa njamba a mbaara ngiri magana matano (500,000) a Isiraeli nîmaaûragirwe.

**18** Kwoguo kavinda kau athigari a Isiraeli nîmaavootirwe. Nao athigari a Juda maavootanire nîûndû nîmeevokire Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao.

**18**

**19** Abija nîwarûmîrîrie athigari a mbaara a Jeroboamu na nîwatavire matûûra ma Betheli, Jeshana na Efironi vamwe na icagi irîa ciarî vakuvî na matûûra mau.

**20** Jeroboamu ndaacoka kûgîa na vinya rîngî îvindarî rîa wathani wa Abija. Mûthiiarî Ngai-Mûnene nîwatûmire Jeroboamu akue.

**20**

**21** Nwatî Abija nîwathiîre na mbere kûgîa na vinya. Nîwavikirie aka îkûmi na ana (14) na nîwagîre na anake mîrongo îîrî na aîrî (22) na erîtu îkûmi na atandatû (16).

**22** Maûndû marîa mengî monthe marîa meekirwe nî Abija arî mûthamaki, mîthiîre yake na ûrîa aaragia nîmandîke rûganorî rwa mûrathi Ido.

# 2Maû 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthamaki Asa nîwavootire andû a Ethiopia

**1** Mûthamaki Abija nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki îtûûrarî rîa Daudi. Nake Asa mûvîcî wa Abija nîwatuîkire mûthamaki vuva wake. Vîndî ya wathani wake, vûrûri wa Juda nîwekarire îvinda rîa mîaka îkûmi (10) ûrî na thayû.

**2** Mûthamaki Asa nîwakenirie Ngai-Mûnene, Ngai wake na njîra ya gwîka maûndû marîa maro na magîrîru.

**3** Nîwarutire metha cia kîgongoona irîa ciarî ng'eni kûu vûrûrirî na kûndû kûrîa gûtûgîru kwagoocagîrwa ngai cia mîvuanano. Nîwaunangire itugî cia mathiga na akiunanga mîvuanano ya Ashera, ngai ya mûndûmûka.

**4** Mûthamaki Asa nîwathire andû a Juda mekage wendi wa Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao na maathîkagîre mawatho na maathani make.

**5** Nîwacûkangirie kûndû kûrîa kwagoocagîrwa ngai cia mîvuanano na akîomomora metha cia magongoona cia kûvîvîria ûbani kuuma matûûrarî monthe ma Juda. Kwoguo kwarî na thayû vûrûri wa Juda vîndî ya ûthamaki wa Asa.

**6** Mûthamaki Asa nîwatumire matûûra mairigîre kûu Juda kavindarî kau kwarî na thayû. Vûrûri wake nîwekarire îvinda rîa mîaka mîîngî gûtarî na mbaara, nîûndû Ngai-Mûnene nîwamûvete thayû.

**7** Mûthamaki Asa nîwerire andû a Juda atîrî, “Nîtûtume matûûra na tûmairigîre na nthingo, nyomba ndaca na îgûrû, na ivingo irî na mîkîgo ya kûvinga. Vûrûri ûyû nî wetû, nîûndû nîtwîkîte ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wetû endaga. Nîtwamwathîkîre na nîatûgitîrîte na mîena yonthe.” Kwoguo nîmaatumire matûûra na makîgîa na ûthiî wa na mbere.

**8** Asa aarî na athigari a mbaara ngiri magana mathatû (300,000) kuuma mûvîrîgarî wa Juda maarî na ngo nene na matumû, na engî ngiri magana maîrî ma mîrongo înana (280,000) kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini na maarî na ngo na moota. Onthe maarî athigari maarî na vinya na njamba.

**8**

**9** Zera wa kuuma Ethiopia nîwathiîre kûrûa na Asa arî na athigari milioni îmwe (1,000,000) na ikaari magana mathatû (300) cia mbarathi. Aathiîre nginya agîkinya îtûûrarî rîa Maresha.

**10** Asa nîwathiîre nîguo makarûe na Zera. Nao oîrî nîmaavangire athigari ao mang'ethanîrîte Kîamndarî Kîam Zefatha vakuvî na Maresha.

**11** Asa nîwavoire Ngai-Mûnene, Ngai wake akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene gûtirî wîngî wîkariî tawe ûngîvota gûtethia andû arîa matarî vinya makîrûa na arîa marî vinya. Ûûi, Ngai-Mûnene, Ngai wetû, tûtethie nîûndû nîwe twîvokete. Tûkîte kûrûa na athigari aya eengî ûguo rîîtwarî rîaku. Ngai-Mûnene, we wî Ngai wetû. Ndûgetîkîre mûndû akûvoote.”

**11**

**12** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwavootire athigari a mbaara a Ethiopia rîrîa Asa na athigari a mbaara a Juda maamatharîkîre. Athigari a Ethiopia nîmaaûrire,

**13** nake Asa na athigari ake makîmarûmîrîria nginya Gerari. Athigari a mbaara a Ethiopia nîmaaûragirwe eengî mûno na gûtirî wanarî ûmwe watigarire. Athigari a mbaara a Ethiopia nîmaavootirwe nî Ngai-Mûnene na athigari ake, na athigari a Juda nîmaatavire indo nyîngî mûno.

**14** Nîmaacokire magîcûkangia matûûra monthe marîa maathiûrûrûkîrîtie Gerari nîûndû andû a kuo nîmaagîte na guoya nîûndû wa Ngai-Mûnene. Nîmaatavire indo nyîngî mûno kuuma matûûrarî mau na makîthiî nacio.

**15** Nîmaathiîre na makîtharîkîra kûrîa arîthi maambîte magema mao na magîkuua ng'ondu na ngamîîra nyîngî. Vuva wa ûguo nîmaacokire Jerusalemu.

# 2Maû 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Asa nîwaretire ûgarûrûku

**1** Roho wa Ngai nîwanyûrûrûkîre Azaria mûvîcî wa Odedi.

**2** Nîwathiîre gûtûnga mûthamaki Asa na akîmwîra atîrî, “Asa, wana andû onthe a Juda na a Benjamini, tanthikîrîriani. Ngai-Mûnene ethagîrwa arî vamwe namue rîrîa rîonthe mûrî nake. Mûngîmûcaria mûkaamwona, nwatî mûngîmûtiganîria wanake akaamûtiganîria.

**3** Aisiraeli maatûûrîte kavinda karaca matarî na Ngai ûrîa wa ma, na matarî na mûthînjîri-Ngai wa kûmathomithia na matarî na watho.

**4** Nwatî vîndî ya thîna, nîmaagarûrûkagîra Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli. Nîmaamûcaragia na makamwona.

**5** Vîndî îo gûtirî mûndû ûngîavotire kumagara kana gûcoka arî na thayû, nîûndû kwarî na thîna na gûtiarî na thayû mavûrûri monthe.

**6** Kwarî na mbûkanîrîro nyîngî. Vûrûri nîwatharîkagîra vûrûri ûrîa wîngî, narîo îtûûra rîkatharîkîra îtûûra rîrîa rîngî, nîûndû Ngai nîwamareterete mathîna ma mîthemba yonthe.

**7** Nwatî mue, îîyûmîrîrieni na mûtigakue ngoro, nîûndû nîmûkaanyita kîveo nîûndû wa wîra wenyu.”

**7**

**8** Rîrîa mûthamaki Asa eegwire ûrathi ûrîa warirue nî Azaria mûvîcî wa Odedi, nîwagîre na ûmîrîru. Nîwarutire mîvuanano yonthe îrîa yarî vûrûrirî wa Juda na wa Benjamini na îrîa yarî matûûrarî monthe marîa aatavîte vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu na agîtuma rîngî metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene îrîa yarî kîvarorî Kîam hekarû.

**8**

**9** Mûthamaki Asa nîwagomanirie vamwe andû onthe a Juda na a Benjamini na arîa maatûûraga Juda maumîte mîvîrîgarî ya Efiraimu, Manase na Simioni. Andû acio maathiîre kûrî Asa nîûndû nîmoonire atî Ngai-Mûnene, Ngai wa Asa aarî vamwe nake.

**10** Maagomanire Jerusalemu mweri wa kathatû mwaka wa îkûmi na îtano kuuma Asa aatuîka mûthamaki.

**11** Mûthenya ûcio nîmaarutîre Ngai-Mûnene magongoona ma ng'ombe magana mûgwanja (700) na ng'ondu ngiri mûgwanja (7,000). Indo icio nî irîa Asa na athigari ake maatavîte kuuma kûrî nthû ciao.

**12** Nîmaarûthire kîrîkanîro atî makaathîkagîra Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao na ngoro yonthe mwoyo wonthe.

**13** Na mûndû wa wonthe ûkaarega kûgooca Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, arî mwîthî kana mûkûrû, mûndûmûrûme kana mûndûmûka, nî akaaûragwa.

**14** Nîmeevîtire maugîrîrîtie na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene atî nî makaavingia kîrîkanîro. Nîmaacokire makîvuvaga tûrumbeta na coro.

**15** Andû onthe a Juda nîmaakenire nîûndû wa kîrîkanîro kîu maarûthire na ngoro yonthe. Nîmaamûcarîtie na ngoro yonthe na makîmwona. Nake Ngai-Mûnene nîwatûmire magîe na thayû mîena yonthe.

**15**

**16** Mûthamaki Asa nîwathengutirie ng'ina Maaka gîtîrî Kîam ûnene Kîam mûndûmûka mûthamaki, nîûndû nîwarûthîte mûvuanano wa Ashera, ngai ya mûndûmûka. Asa nîwatemire mûvuanano ûcio wa Ashera na ûkîgwa, akîunanga tûcunjî na akîûvîvîria karûnjîrî ga Kidironi.

**17** Wana ethîrwa Asa ndaacûkangia kûndû kuonthe kûrîa kwagoocagîrwa ngai cia mîvuanano vûrûrirî wa Isiraeli, ke aarî mwîvokeku kûrî Ngai-Mûnene ûtûûrorî wake wonthe.

**18** Nîwaretire hekarûrî indo cionthe irîa ciamûrîrîtwe Ngai nî îthe Abija, wa vamwe na thaavu na indo cia sîlûva îrîa ke mwene aamûrîrîte Ngai.

**19** Gûtiethîrwa na mbaara rîngî nginya mwakarî wa mîrongo îthatû na îtano (35) ya wathani wa Asa.

# 2Maû 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli na a Juda nîmaamûkanire

## (

## 1Atha 15.17-22

## )

## Mûthiia wa wathani wa Asa

## (

## 1Atha 15.23-24

## )

**1** Mwakarî wa mîrongo îthatû na îtandatû (36) Asa arî mûthamaki wa Juda, Baasha, mûthamaki wa Isiraeli nîwatharîkîre Juda. Nîwambîrîrie kwirigîra îtûûra rîa Rama nîguo arigîrîrie andû matigatonye kana mauma vûrûri wa Juda.

**2** Asa nîwacokire akîruta sîlûva yonthe na thaavu kuuma hekarûrî na nyombarî ya mûthamaki. Nîwainenganîre kûrî ndungata ciake na agîciîra ivirîre Benihadadi, mûthamaki wa Sîria, ûrîa watûûraga Damesiki akîmwîra atîrî,

**3** “Tiga tûgwatanîre wata ûrîa aa vava maagwatanîrîte. Kîveo gîkî gîa sîlûva na thaavu nîkîo nagûtûmanîra. Rîu thiî ûthûkie ngwatanîro yenyu na Baasha, mûthamaki wa Isiraeli, nîguo atige kûntharîkîra.”

**3**

**4** Nake mûthamaki Benihadadi nîwetîkîre ûrîa mûthamaki Asa aamwîrire, na nîwatûmire anene a athigari ake a mbaara mathiî makatharîkîre matûûra marîa manene ma Isiraeli. Nîmaavootire Ijoni, Dani, Abeli-bethi-maaka vamwe na matûûra monthe ma vûrûri wa Nafutali kûrîa kwaigagwa indo.

**5** Rîrîa mûthamaki Baasha eegwire ûrîa gwekîkîte, nîwarûngamirie wîra wa kwirigîra îtûûra rîa Rama na agîtiganîria wîra ûcio.

**6** Mûthamaki Asa nîwacokire akîgomania vamwe arûme onthe a Juda na nîmaathiîre Rama na magîkuua mathiga na mbaû irîa Baasha aatûmagîra gûtuma Rama. Nîmaatûmîre mathiga mau na mbaû kwirigîra îtûûra rîa Geba na Mizipa.

**6**

**7** Kavindarî wa kau, mûrathi Hanani nîwathiîre kûrî mûthamaki Asa na akîmwîra atîrî, “Nîûndû we ûronire atî nwa wîvokire mûthamaki wa Sîria gûkîra kwîvoka Ngai-Mûnene, Ngai waku, athigari a mbaara a mûthamaki wa Sîria nîmagûtiganîria.

**8** Andû a Ethiopia na a Lîbia maarî gîkundi kînene mûno Kîam athigari a mbaara na maarî na ikaari nyîngî mûno cia mbarathi na athigari arîa mathiîcaga matwîte mbarathi. Nwatî nîûndû wa gwîtia ûtethio kuuma kûrî Ngai-Mûnene, nîwakûvotithirie kûmavoota.

**9** Ngai-Mûnene nîaroragia nthî yonthe waro nîguo ekîre vinya andû arîa onthe mamwîvokete. We nîwîkîte ûndû ûyû na ûrimû, kwoguo kuuma rîu kûthiî na mbere ûkethagîrwa ûkîrûa.”

**10** Mûthamaki Asa nîwarakarire mûno nî ciugo cia mûrathi Hanani na nîwamûvingîrithirie njera. Kuuma vîndî îo Asa nîwambîrîrie kûvinyîrîria andû amwe.

**10**

**11** Maûndû marîa mengî monthe marîa mûthamaki Asa eekire kuuma Kîammbîrîria nginya mûthiia nîmandîke îvukuurî rîa athamaki a Juda na a Isiraeli.

**12** Mwakarî wa mîrongo îthatû na kenda kuuma mûthamaki Asa ambîrîria kwathana, nîwanyitirwe nî mûrimû mûcûku mûno wa magûrû na ûgîtûma atuîka kîonje. Nwatî wana vîndî îo aarwarîte ûguo, Asa ndaaûria ûtethio kuuma kûrî Ngai-Mûnene, nwatî aacaririe ûtethio kuuma kûrî ago.

**13** Vuvarî Asa nîwakwire vuva wa kwathana îvinda rîa mîaka mîrongo îna na ûmwe (41).

**14** Nîwathikirwe mbîrîrarî îrîa ke mwene aacîte îthigarî, îtûûrarî rîa Daudi. Nîmaamwîkîrire îthandûkûrî rîa kûmûthika narîo, rîrîa rîecûrîtue mînyamû mînungi waro ya mîthemba mîîngî yarûthîtwe nî andû arîa maarî na wara wa kûmîthondeka. Nîmaacokire magîakia mwaki mûnene mûno nîûndû wa kwonania gîtîîo kûrî ke.

# 2Maû 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jehoshafati nîwatuîkire mûthamaki

## Jehoshafati nîwatuîkire mûthamaki wî na Vinya

**1** Jehoshafati nîwatuîkire mûthamaki wa Juda vuva wa îthe Asa na agîtûma ûthamaki wake ûgîe na vinya wa kûrûa na Isiraeli.

**2** Nîwaigire ikundi cia athigari matûûrarî monthe ma Juda marîa maarî mairigîre, mîenarî îrîa îngî ya vûrûri wa Juda na matûûrarî ma vûrûri wa Efiraimu marîa îthe Asa aanyitîte.

**3** Ngai-Mûnene nîwarathimire Jehoshafati nîûndû nîwarûmîrîre mîtugo îrîa îthe Asa aarî nayo. Jehoshafati ndaagooca Baali.

**4** Nwatî nîwagoocaga Ngai wa îthe na akarûmîrîra maathani make, na ndeeka ta ûrîa athamaki a Isiraeli meekaga.

**5** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwatûmire ûthamaki wa Jehoshafati wîvande waro. Nao andû onthe a Juda nîmaamûviragîra iveo, agîtonga na agîtîwa mûno.

**6** Jehoshafati nîwendeete mûno na ngoro yake gûtungatîra Ngai-Mûnene. Nîwacûkangirie kûndû kûrîa kwagoocagîrwa ngai cia mîvuanano na mûvuanano wa Ashera, ngai ya mûndûmûka vûrûri wa Juda.

**6**

**7** Mwakarî wa kathatû wa wathani wake, Jehoshafati nîwatûmire anene ake mathiî makathomithanie matûûrarî ma Juda. Anene acio maarî Benihaili, Obadia, Zekaria, Nethaneli, na Mikaia.

**8** Nîwatûmire Alawi kenda (9) na athînjîri-Ngai aîrî mathiîcanie nao. Alawi acio maarî, Shemaia, Nethania, Zebadia, Asaheli, Shemiramothi, Jehonathani, Adonija, Tobija, na Tobadonija. Nao athînjîri-Ngai maarî, Elishama, na Jehoramu.

**9** Nîmoocire îvuku rîa watho wa Ngai-Mûnene na makîthiî makîthomithagia andû matûûrarî monthe ma Juda.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwatûmire mavûrûri monthe marîa maathiûrûrûkîrîtie Juda metigîre kûrûa na mûthamaki Jehoshafati.

**11** Afilisiti amwe nîmaavirîre Jehoshafati iveo, na sîlûva nyîngî. Nao Aarabu nîmaamûvirîre ndûrûme ngiri mûgwanja cia magana mûgwanja (7,700) na nthenge ngiri mûgwanja cia magana mûgwanja (7,700).

**12** Mûthamaki Jehoshafati nîwathiîre na mbere kûgîa na vinya mûno vûrûrirî wa Juda. Nîwatumire matûûra marî na nyomba cia kwigwa indo na akîmairigîra na rûthingo.

**13** Kwoguo Jehoshafati aarî na nyomba nene cia kwigwa indo kûu vûrûrirî wa Juda.

**13** Jerusalemu nîwaigire athigari a mbaara arîa maarî na ûûgî mwîngî wa mbaara.

**14** Ûyû nîguo mûtaratara wao kûringana na mbarî cia methe mao. Adina aarî mûnene wa ikundi cia athigari a mbaara kuuma kûrî mbarî cia Juda, irî na athigari njamba a mbaara ngiri magana mathatû (300,000).

**15** Wa kaîrî ûnenerî aarî Jehohanani, ûrîa warî mûnene wa athigari a mbaara ngiri magana maîrî ma mîrongo înana (280,000),

**16** wa kathatû aarî Amazia mûvîcî wa Zikiri, arî mûnene wa athigari njamba a mbaara ngiri magana maîrî (200,000). Amazia eevecanîte gûtungatîra Ngai-Mûnene na njîra ya kwîyendera.

**17** Nake mûnene wa athigari a mbaara kuuma mbarî cia Benjamini eetagwa Eliada. Eliada aarî mûthigari njamba na aarî na athigari a mbaara ngiri magana maîrî (200,000) arîa maarî na moota na ngo.

**18** Ûrîa wamûrûmîrîrîte ûnenerî eetagwa Jehozabadi na aarî mûnene wa athigari a mbaara ngiri îgana rîmwe rîa mîrongo înana (180,000) marî na indo cia mbaara.

**19** Athigari acio onthe maatungatagîra mûthamaki marî Jerusalemu, kwongerera athigari engî arîa mûthamaki aaigîte matûûrarî marîa maarî mairigîre vûrûrirî wonthe wa Juda.

# 2Maû 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûrathi Mikaia nîwakaanirie mûthamaki Ahabu

## (

## 1Atha 22.1-28

## )

## Gûkua kwa Ahabu

## (

## 1Atha 22.29-35

## )

**1** Rîrîa Jehoshafati mûthamaki wa Juda aagîre na ûtonga mwîngî na akîgîa na îgweta, nîwavangire mûndû wa mûciî wake arûthe ûviki na mûndû wa mûciî wa Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli.

**2** Vuva wa mîaka mîîngî nîwanyûrûrûkire na akîthiî Samaria gûcerera Ahabu. Mûthamaki Ahabu nîwathînjîre Jehoshafati na andû arîa maathiîte nake ng'ondu na ndegwa nyîngî. Ahabu nîwacokire akîringîrîria Jehoshafati mathiî marî vamwe makatharîkîre îtûûra rîa Ramothi-gileadi.

**3** Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli nîwaûririe Jehoshafati mûthamaki wa Juda atîrî, “Nîûgwîtîkîra tûthiî nawe tûkatharîkîre Ramothi-gileadi?” Nake Jehoshafati nîwamûcokerie atîrî, “Îî nînetîkîra, athigari akwa a mbaara nwa ta athigari aku. Nîtûkûnyitanîra nawe mbaararî.”

**4** Nîwacokire akîra mûthamaki wa Isiraeli atîrî, “Mbere amba ûrie ûtaaro kuuma kûrî Ngai-Mûnene.”

**4**

**5** Kwoguo mûthamaki Ahabu nîwagomanirie arathi ta magana mana (400) vamwe na akîmaûria atîrî, “Nîtwagîrîrwe nî kûthiî kûtharîkîra îtûûra rîa Ramothi-gileadi kana tûtiagîrîrwe?”

**5** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Thiî ûkarîtharîkîre. Ngai nîagûkûvotithia kûrîvoota.”

**5**

**6** Nwatî mûthamaki Jehoshafati nîwaûririe atîrî, “Gûtirî na mûrathi wîngî wa Ngai-Mûnene tûngîûria ûtaaro kuuma kûrî ke?”

**6**

**7** Nake Ahabu nîwamûcokerie atîrî, “Kûrî na wîngî ûmwe wîtagwa Mikaia mûvîcî wa Imula. Nwatî nîrî mûmûthûru nîûndû ndandathagîra maûndû maro tiga wa marîa macûku.”

**7** Nake Jehoshafati nîwamwîrire atîrî, “Mûthamaki ndwagîrîrwe nî kuga ûguo.”

**7**

**8** Mûthamaki wa Isiraeli nîwetire mûnene ûmwe na akîmwîra atîrî, “Thiî ûgete Mikaia mûvîcî wa Imula na ûmûrete narua.”

**8**

**9** Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli na Jehoshafati, mûthamaki wa Juda nîmeekîrîte nguo ciao cia ûthamaki na magekarîra itî cia ûthamaki îtîrirî varîa vaavûragîrwa ngano vakuvî na kîvingo gîa îtûûra rîa Samaria. Nao arathi onthe nîmaarathaga movoro marî mbere yao.

**10** Nake mûrathi ûmwe wetagwa Zedekia, mûvîcî wa Kenaana nîwarûthire mvîa cia cuuma na akîra Ahabu atîrî, “Ngai-Mûnene augîte atî, ‘Mvîa ino nîcio ûgaatûmîra kûrûa na andû a Sîria nginya ûmathirie viû.’ ”

**11** Arathi acio engî wa nao maarathaga wa ûguo, na nîmaaugire atîrî, “Thiîni mûkatharîkîre îtûûra rîa Ramothi-gileadi na nîmûkûvootana. Ngai-Mûnene nîagûtûvotithia kûvootana.”

**11**

**12** Nake mûnjaama ûrîa watûmîtwe agete Mikaia nîwamwîrire atîrî, “Tathikîrîria, arathi acio engî onthe nîmarathîrîte mûthamaki maûndû maro, wa nawe rathîra mûthamaki maûndû maro ta arathi acio engî.”

**13** Nwatî Mikaia nîwaugire atîrî, “Wata ûrîa Ngai-Mûnene atûûraga mwoyo, ûrîa Ngai akambîra mbuge nîguo ngauga.”

**13**

**14** Rîrîa Mikaia aakinyire, mûthamaki nîwamûririe atîrî, “Mikaia, nîtwagîrîrwe nî kûthiî kûtharîkîra îtûûra rîa Ramothi-gileadi kana tûtiagîrîrwe?”

**14** Nake Mikaia nîwamûcokerie atîrî “Thiîni mûkarîtharîkîre na nîmûkûvootana. Ngai-Mûnene nîakûmûvotithia kûvootana.”

**14**

**15** Ahabu nîwacokirie atîrî, “Ûrenda ngwîre maita megana, atî rîrîa ûkwaria nanie rîîtwarî rîa Ngai-Mûnene waragie ûma mûtheri?”

**15**

**16** Nake Mikaia nîwaugîre atîrî, “Nînoonire andû onthe Isiraeli manyaganîtie irîmarî ta ng'ondu itarî na mûrîthi. Nake Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, ‘Andû aya matirî na mûtongoria, nîmacoke wa mûndû gwake mûciî marî na thayû.’ ”

**16**

**17** Nake Ahabu nîwerire Jehoshafati atîrî, “Ndikwîrire atî ndangîndathîra ûndû mwaro tiga wa ûndû mûcûku?”

**17**

**18** Mikaia nîwacokire akiuga atîrî, “Kwoguo thikîrîria ûrîa Ngai-Mûnene augîte! Nînoonire Ngai-Mûnene ekarîrîte gîtî gîake Kîam ûthamaki kûu îgûrû, nao araika ake onthe maarûngamîte mamûthiûrûrûkîrîtie.

**19** Ngai-Mûnene nîwaûririe atî, ‘Nîûrîkû ûkûthiî aveenererie Ahabu nîguo etîkîre kûthiî nîguo akaûragîrwe Ramothi-gileadi?’ Wa mûraika nîwacokirie wa ûrîa eeciragia.

**20** Nîgwacokire gûgîûka roho na akîrûngama mbere ya Ngai-Mûnene na akiuga atîrî, ‘Ngaamûthaîrîria.’ Ngai-Mûnene nîwamûririe atîrî, ‘Ûkaamûthaîrîria atîa?’

**21** Nake roho nîwacokirie atîrî, ‘Nîngaathiî na ndûme arathi onthe a Ahabu maveenanie.’ Nake Ngai-Mûnene nîwamûcokerie atîrî, ‘Thiî ûkamûthaîrîrie, na nîûkaavootana.’ ”

**21**

**22** Mikaia nîwarîkîrie na kuga atîrî, “Ngai-Mûnene nîke wîkîrîte roho wa maveeni tûnyuarî twa arathi acio aku. Nwatî Ngai-Mûnene nîwarîtie maûndû macûku makwîgiî!”

**22**

**23** Mûrathi Zedekia mûvîcî wa Kenaana nîwacokire akîthiî kûrî Mikaia na akîmûringa rûvî na akîmûria atîrî, “Nî kuuma rî roho wa Ngai-Mûnene aaumire kûrî nie na agîûka kwaria nawe?”

**23**

**24** Mikaia nîwamûcokerie atîrî, “Mûthenya ûrîa ûkaathiî na ûtonye kanyomba ka ndaarî kwîthitha nîrîo ûkaamenya.”

**24**

**25** Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli nîwathire mûnene wake ûmwe akîmwîra atîrî, “Nyita Mikaia na mûmûcokie kûrî Amoni, mûnene wa îtûûra na kûrî Joashi, mûvîcî wa mûthamaki,

**26** na mûmeere mamwikie njeera na avecagwe kamûgate kanini na manjî nginya rîrîa ngaacoka na thayû.”

**26**

**27** Mikaia nîwaugire atîrî, “Ahabu ûngîgaacoka ûrî na thayû ûkaamenya atî, Ngai-Mûnene ndarîtie nanie!” Nîwacokire akiuga atîrî, “Mue muonthe mûtikariganîrwe nî ûguo nauga!”

**27**

**28** Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli na Jehoshafati mûthamaki wa Juda nîmaathiîre kûtharîkîra îtûûra rîa Ramothi-gileadi.

**29** Ahabu nîwerire Jehoshafati atîrî, “Tûkîthiî mbaararî, ngaathiî nîîrigarîtie, nwatî we ûgeekîra nguo ciaku cia ûthamaki.” Kwoguo mûthamaki wa Isiraeli nîwathiîre mbaararî erigarîtie.

**29**

**30** Mûthamaki wa Sîria nîwathîte anene a ikaari cia mbarathi na akîmeera matikatharîkîre mûndû wana ûrîkû, arî mûnene kana arî mûnini tiga mûthamaki wa Isiraeli.

**31** Rîrîa anene acio a ikaari cia mbarathi moonire Jehoshafati, nîmeciririe atî nîke mûthamaki wa Isiraeli, kwoguo nîmaagarûrûkire nîguo mamûtharîkîre. Nwatî Jehoshafati nîwaugîrîrie na Ngai-Mûnene nîwamûtethirie. Ngai nîwatûmire andû arîa maamûtharîkagîra matige kûmûtharîkîra.

**32** Anene a ikaari cia mbarathi nîmoonire atî tîke mûthamaki wa Isiraeli, kwoguo nîmaatigire kûmûrûmîrîria.

**33** Nwatî mûndû ûmwe wa Sîria nîwagucirie ûta wake aterîgîrîrîte na akîrathîra mûthamaki wa Isiraeli gatagatî ka ngo yake ya cuuma ya kûgitîra kîthûri na varîa indo icio ciîngî cia mbaara inyitithanîrîtue. Nake mûthamaki wa Isiraeli nîwerire mûndû ûrîa warugutaga gîkaari gîake Kîam mbaara augîrîrîtie atîrî, “Nînagurarua! Garûrûka na ûndute mbaararî!”

**34** Mbaara nîyanenevire mûno mûthenya ûcio, nake mûthamaki Ahabu eekarîte atirîtwe gîkaarirî Kîam mbarathi erekerete kûrî andû a Sîria. Na rîrîa riûa rîathûaga nîwakwire.

# 2Maû 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûrathi nîwanegenirie Jehoshafati

## Jehoshafati nîwaretire ûgarûrûku

**1** Jehoshafati, mûthamaki wa Juda nîwacokire nyombarî yake ya ûthamaki kûu Jerusalemu arî na thayû.

**2** Nwatî mûrathi Jehu mûvîcî wa Hanani, nîwathiîre kûmûtûnga na akîmwîra atîrî, “Ûreciria nî kwagîrîrîte ûgatethie andû arîa aganu na ûkagwatanîre na arîa mathûrîte Ngai-Mûnene? Ûguo ûrekire nîûratûmire Ngai-Mûnene arakare nîwe.

**3** Kûnarî ûguo, nîwonetwe ûrî na maûndû maro. Nîwathiririe mîvuanano ya Ashera, ngai ya mûndûmûka gûkû vûrûrirî îrîa andû maagoocaga na nîûgeretie mûno gûcaria wendi wa Ngai na ngoro yonthe.”

**3**

**4** Mûthamaki Jehoshafati aatûûraga Jerusalemu, nwatî nîwathiîcaga gûcerera andû mavinda meengî. Nîwathiîcaga Beerisheba mwena wa îveti na nginya rûtere rwa vûrûri ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu mwena wa rûgûrû. Nîwetaga andû nîguo macokerere Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao.

**5** Nîwathuurire atirîrîri vûrûri matûûrarî monthe marîa maarî mairigîre vûrûrirî wa Juda.

**6** Nîwamerire atîrî, “Menyagîrîrani rîrîa mûgûtwithania maciira, nîûndû mûtigaatucaga na vinya wenyu, nwatî mûkaamatucaga na vinya wa Ngai-Mûnene nîûndû nîke ûmûtûmîte na akethagîrwa namue vîndî îrîa mûgûtua ciira.

**7** Vecagani Ngai-Mûnene gîtîîo na mûrûthage maûndû mûvarîrîte, nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wetû ndendaga ûndû ûtarî wa kîvooto, ndarî kîmenyano na ndamûkagîra mavaki.”

**7**

**8** Îtûûrarî rîa Jerusalemu Jehoshafati nîwathuurire Alawi, athînjîri-Ngai na atongoria a mbarî cia Isiraeli matuîke a gûtuithanagia maciira vandûrî va Ngai-Mûnene rîrîa andû mavîtanîtie. Andû acio maatûûraga Jerusalemu.

**9** Nîwamerire atîrî, “Rutagani mawîra mau monthe mûgîîtigagîra Ngai-Mûnene na mûkîmwathîkagîra mûrî na wîvokeku na ngoro yonthe.

**10** Rîrîa andû enyu arîa matûûraga matûûrarî mao makaamûretera ciira îgiî kûûragana, kuna watho, maathani, kana matuîro ma ciira, nwanginya mûkaamataaraga waro nîguo matikaavîtîrie Ngai-Mûnene. Mwarega kûmataara, nîmakeevia na Ngai-Mûnene nîîkarakara nî mue wana andû enyu, nwatî mwamataara mûtikethîrwa mûrî na mavîtia.

**11** Amaria, Mûthînjîri-Ngai mûnene nîke ûkethagîrwa arûngamîrîrîte maûndû monthe megiî Ngai-Mûnene. Nake Zebadia mûvîcî wa Ishumaeli, mûnene wa Juda nîke ûkethagîrwa arî na îtua rîa mûthiia maûndûrî monthe ma vûrûri. Nao Alawi nîo makoonaga atî maûndû monthe nîmarathiî ûrîa kwagîrîrîte. Îîyûmîrîrieni na mûrûmîrîre maûndû mama, nake Ngai-Mûnene aroîthagîrwa na andû arîa agîrîru!”

# 2Maû 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mbaara gatagatî ka Juda na Edomu

## Mûthiia wa wathani wa Jehoshafati

## (

## 1Atha 22.41-50

## )

**1** Vuvarî athigari a Moabu na a Aamoni na andû amwe a Ameuni arîa maagwatanagîra nao, nîmaatharîkîre Juda.

**2** Nao anjaama amwe nîmaaûkire na makîra mûthamaki Jehoshafati atîrî, “Gîkundi kînene Kîam athigari nîmaûkîte gûkûtharîkîra kuuma Edomu mwena ûrîa wîngî wa îria rîa Cumbî. Na rîu makinyîte Hazazoni-tamaru” (na rîîtwa rîngî îtagwa Engedi).

**3** Jehoshafati nîwamakire na akîvoya Ngai-Mûnene amwonie ûrîa agwîka. Nîwacokire akîanîrîra andû onthe a vûrûri wa Juda menyerekie.

**4** Andû onthe a Juda kuuma matûûrarî monthe nîmaagomanire vamwe nîguo mavoe Ngai-Mûnene amatethie.

**5** Mûthamaki Jehoshafati nîwarûngamire varîa andû a Juda na a Jerusalemu maagomanîte kîvarorî kîrîa gîcerû Kîam hekarû,

**6** na nîwavoire akiugaga atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa methe metû, kinthî tîwe Ngai ûrîa ûrî Îgûrû? Na kinthî tîwe wathaga mothamaki monthe ma nthî? We ûrî na vinya na ûvoti, kwoguo gûtirî mûndû ûngîgwîtirîria.

**7** Ngai wetû, vîndî îrîa andû a Isiraeli maatonyire vûrûrirî ûyû, kinthî ndwengatire andû arîa maatûûraga kuo na ûkîûva njiarwa cia Iburahimu, mûrata waku nîguo ûtuîke wao tene na tene?

**8** Nîmaatûûrire vûrûrirî ûyû na magîgûtumîra hekarû nîguo ûgoocagîrwe kuo na makiuga atî,

**9** thîna ûngîgaaûka, mbaara, mûthiro, mûrimû kana yûra, nîmagaaûka marûngame mbere yaku gûkû hekarûrî îno ûgoocagîrwa. Nîmagaagûkaîra marî mathînarî nawe nîûkaamegua na ûmavonokie.

**9**

**10** “Taroria, andû a Aamoni, a Moabu na a Edomu nîmatûtharîkîrîte. Rîrîa andû a Isiraeli maaumaga Misiri ndwametîkîria matonye mavûrûri mau. Kwoguo matiamacûkangia.

**11** Taroria rîu ûrîa maratwîka. Maûkîte gûtûtharîkîra nîguo tuume vûrûrirî ûrîa watûveere ûtuîke wetû.

**12** Ûûi Ngai wetû, verithia andû aya nîûndû tue tûtirî na vinya wa kûrûa na athigari aya eengî ûguo maûkîte gûtûtharîkîra. Tûtiîcî nîtwîka atîa, nwatî we nîwe twetererete ûtûtethie.”

**12**

**13** Vîndî îo arûme onthe a Juda na aka ao na ciana, maarûngamîte hekarûrî mbere ya Ngai-Mûnene.

**14** Roho wa Ngai-Mûnene nîwacokire ûgîûka kûrî Jahazieli, ûmwe wa andû acio maagomanîte. Jahazieli aarî mûvîcî wa Zekaria, Zekaria aarî mûvîcî wa Benaia, Benaia aarî mûvîcî wa Jeieli, Jeieli aarî mûvîcî wa Matania. Jahazieli aarî Mûlawi wa mbarî ya Asafu.

**15** Jahazieli nîwaugire atîrî, “Mûthamaki Jehoshafati na andû onthe arîa mûtûûraga Juda na Jerusalemu, tanthikîrîriani. Ngai-Mûnene augîte atî, mûtigetigîre na mûtikegue guoya nîûndû wa athigari aya eengî ûguo, nîûndû mbaara tî yenyu nî ya Ngai.

**16** Thiîni mûkaatharîkîra andû acio rûyû rîrîa makethîrwa maûkîrîrîte mwanyarî wa Zizi. Nîmûgaatûngana nao mûthiiarî wa Kîamnda mwena wa îrathîro wa werû wa Jerueli.

**17** Mûtikaavatara kûrûa mbaararî îno. Thiîni mûkeevarîria na mwetere na nîmûkoona Ngai-Mûnene akîmûvootanîra. Mue andû a Juda na a Jerusalemu mûtigetigîre na mûtikegue guoya. Mûkaathiî mûkatharîkîre andû acio na Ngai-Mûnene nîakethîrwa arî vamwe namue!”

**17**

**18** Mûthamaki Jehoshafati nîwenamîrîre na agîturumithia ûthiû wake nthî, nao andû onthe a Juda na a Jerusalemu nîmeenamîrîre na magîturumithia mothiû mao nthî na makîgooca Ngai-Mûnene.

**19** Nao andû a mûvîrîga wa Lawi a mbarî ya Kohathu na ya Kora, nîmaarûngamire na magîkumia Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli maugîrîrîtie mûno.

**20** Kîraûko tene, andû onthe a Juda na a Jerusalemu nîmaathiîre werûrî wa Tekoa. Mbere ya mambîrîria rûgendo Jehoshafati nîwamerire atîrî, “Tanthikîrîriani mue andû a Juda na a Jerusalemu! Îîvokeni Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na nîmûkwîvanda. Îtîkiani ûrîa arathi ake makûmwîra na nîmûkûvootana.”

**21** Mûthamaki Jehoshafati arîkia kwaranîria na andû, nîwathuurire andû a kwina na akîmatha mekîre nguo cia nyîmbo, macoke mathiî marî mbere ya athigari a mbaara makinaga atîrî,

**21** “Cokeriani Ngai-Mûnene ngatho!

**21** Nîûndû wendo wake ûtathiraga nî wa tene na tene!”

**21**

**22** Rîrîa maambîrîrie kwina, Ngai-Mûnene nîwatûmire athigari a mbaara a Aamoni, Moabu na a Edomu arîa maaûkîte kûtharîkîra andû a Juda mavîngîcîke na nîmaavootirwe.

**23** Andû a Aamoni na a Moabu nîmaatharîkîre athigari a Edomu na makîmaûraga onthe. Marîkia kûraga andû a Edomu, nîmaacokire makîambîrîria kûragana o ene.

**24** Rîrîa athigari a mbaara a Juda maakinyire vandû vatûgîru kûu werûrî, nîmaaroririe nîguo mone andû acio eengî ûguo, nwatî moonire ciimba cia andû inyagarûkîte werûrî. Gûtirî wanarî ûmwe wavonokete.

**24**

**25** Mûthamaki Jehoshafati na athigari ake nîmaathiîre gûtava indo kuuma kûrî andû acio na nîmethîîre ng'ombe nyîngî, indo ciîngî, nguo na indo cia goro. Indo icio ciarî nyîngî mûno irîa maaûnganîtie îvinda rîa mîthenya îthatû nwatî matiavota gûikuua cionthe.

**26** Mûthenya wa kana, nîmaagomanire vamwe Kîamndarî Kîam Beraka nîguo makumie Ngai-Mûnene. Kîanda kîu gîtagwa Beraka nginya ûmûnthî.

**27** Jehoshafati nîwacokire agîtongoria andû onthe a Juda na a Jerusalemu magîcoka Jerusalemu marî na gîkeno, nîûndû Ngai-Mûnene nîwamavotithîtie kûvoota nthû ciao.

**28** Makinya Jerusalemu, nîmaathiîre hekarûrî makinaga na ngita, mîtûrirû na tûrumbeta.

**29** Mothamaki ma mavûrûri monthe marîa megwire ûrîa Ngai-Mûnene aavootete nthû cia Isiraeli nîmeetigîre Ngai.

**30** Kwoguo ûthamaki wa Jehoshafati nîwekarire ûrî na thayû, nîûndû Ngai nîwamûgitîrîte kuuma mîena yonthe.

**30**

**31** Jehoshafati aatuîkire mûthamaki wa Juda arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îthatû na îtano (35). Nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na îtano (25). Ng'ina wa Jehoshafati eetagwa Azuba mwarî wa Shilihi.

**32** Jehoshafati nîwarûmîrîre mîthiîre ya îthe Asa na nîwekaga maûndû marîa maarî magîrîru mbere ya Ngai-Mûnene.

**33** Nwatî kûnarî ûguo, kûndû kûrîa kwavoyagîrwa ngai cia mîvuanano gûtiomomorwa na andû matiarî acokereru kûgooca Ngai wa methe mao na ngoro ciao.

**33**

**34** Maûndû mau mengî marîa mûthamaki Jehoshafati eekire kuuma Kîammbîrîria nginya mûthiia nîmandîke rûganorî rwa Jehu, mûvîcî wa Hanani. Na nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma athamaki a Isiraeli.

**34**

**35** Vuvarî, mûthamaki Jehoshafati nîmaanyitanîre na Ahazia, mûthamaki wa Isiraeli. Ahazia nîwekîte maûndû meengî ma waganu.

**36** Jehoshafati na Ahazia nîmaarîkanîre matume meri cia kûthiîcaga Tarishishi. Meri icio ciatumîrwe Ezioni-geberi.

**37** Eliezeri mûvîcî wa Dodavahu wa kuuma îtûûrarî rîa Maresha, nîwarathire maûndû na agîkaania Jehoshafati akîmwîra atîrî, “Nîûndû nîmwanyitanîra na Ahazia, Ngai-Mûnene nîagûcûkangia indo icio mûrûthire.” Meri icio nîciacûkangire na itiavota kûthiî Tarishishi.

# 2Maû 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jehoramu, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 8.17-24

## )

**1** Jehoshafati nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki îtûûrarî rîa Daudi, nake mûvîcî Jehoramu nîwatuîkire mûthamaki vuva vake.

**1**

**2** Jehoramu mûvîcî wa Jehoshafati, mûthamaki wa Juda aarî na aa mûrwang'ina atandatû. Nao meetagwa Azaria, Jehieli, Zekaria, Azaria, Mikaeli, na Shefatia.

**3** Îthe nîwamavete iveo nyîngî mûno; sîlûva, thaavu na indo ciîngî cia goro na akîmava wa mûndû îtûûra rîrîa ririgîre vûrûrirî wa Juda. Nwatî Jehoshafati nîwavere Jehoramu ûthamaki nîûndû nîke warî îrikithathi.

**4** Rîrîa Jehoramu eekarîre gîtî Kîam ûthamaki na wathani wake ûgîîkindîria, nîwaûragire aa mûrwang'ina onthe wa vamwe na anene amwe a Isiraeli.

**5** Jehoramu aatuîkire mûthamaki wa Juda arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îthatû na îîrî (32). Aathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka înana (8).

**6** Nîwavikirie mwarî wa Ahabu, mûthamaki wa Isiraeli. Kwoguo nîwarûmîrîre mîthiîre ya athamaki a Isiraeli na nîwekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene.

**7** Kûnarî ûguo, Ngai-Mûnene ndaathiria wathani wa Daudi nîûndû nîwarûthîte kîrîkanîro nake, atî njiarwa ciake nîitûûra ciathanaga tene na tene.

**7**

**8** Vîndî ya ûthamaki wa Jehoramu, andû a Edomu nîmaamûkanire na wathani wa Juda na makîgîa na ûthamaki wao.

**9** Kwoguo mûthamaki Jehoramu nîwathiîre kûtharîkîra andû a Edomu arî na anene ake a mbaara na ikaari cia mbarathi, nao andû a Edomu nîmaamûthiûrûrûkîrie. Mûthamaki Jehoramu nîwaûkîrire ûtukû na akîtharîkîra andû a Edomu.

**10** Kuuma vîndî îo nginya ûmûnthî vûrûri wa Edomu ûtûûraga ûreganaga na wathani wa Juda. Kavindarî wa kau, andû a Libuna wa nao nîmaareganire na wathani wa Jehoramu mûthamaki wa Juda nîûndû Jehoramu nîwatiganîrîtie Ngai-Mûnene, Ngai wa methe make.

**11** Wana nîwarûthîte kûndû gwa kûgoocagîra ngai cia mûvuanano irîmarî cia Judea. Nîwatûmire andû a Juda na a Jerusalemu mevîrie Ngai-Mûnene.

**11**

**12** Mûrathi Elija nîwatûmîre mûthamaki Jehoramu maarûa akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa aguo Daudi augîte atî, we ndwîthîrîtwe na mîthiîre ta ya aguo Jehoshafati kana Asa, mûthamaki wa Juda.

**13** Nwatî wîthîrîtwe ûkîrûmîrîra mîthiîre ya athamaki a Isiraeli na nîwatûmire andû a Juda na a Jerusalemu matige kwîvoka Ngai, wata ûrîa Ahabu na athamaki a mûciî wake andû a Isiraeli matiga gûtuîka evokeku kûrî Ngai. We nîwaûragire aa mûrwanyûkwe arîa mwaciaranîrîtue nao na maarî aro gûgûkîra.

**14** Kwoguo, Ngai-Mûnene nî agûtûma mûthiro ûgwate andû aku, ciana ciaku, aka aku na indo cionthe ciaku.

**15** Nawe nîûkaagwatwa nî mûrimû mûcûku mûno mararî maku, ûrîa ûkaathiî ûgîgûcûkagîra wa mûthenya wa mûthenya nginya mara maku maume.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwatûmire Afilisiti na Arabu arîa maatûûraga vakuvî na Ethiopia marakarue nî Jehoramu.

**17** Nao nîmaatharîkîre Juda na magîtava ûtonga wonthe ûrîa warî nyomba kwa mûthamaki Jehoramu wana avîcî ake na aka ake. Mûvîcî ûrîa warî mûnini mûno wetagwa Ahazia nwake wenga watigirwe.

**17**

**18** Vuva wa maûndû mama gwîkîka Ngai-Mûnene nîwatûmire mûthamaki Jehoramu anyitwa nî mûrimû ûtangîvora mararî make.

**19** Îvinda rîa mîaka îîrî mûthamaki eethîrîtwe arî mûrwaru na athiîcaga agîcûkagîrwa wa mûthenya wa mûthenya. Mûthiiarî wa mwaka wa kaîrî mara ma mûthamaki nîmaaumire nîûndû wa mûrimû na nîwakwire arî na ûrûrû mwîngî mûno. Andû ake matiakia mwaki nîûndû wa kwonania gîtîîo kûrî ke ta ûrîa wakîrîtue methe make.

**19**

**20** Jehoramu aatuîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îthatû na îîrî (32). Aathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka înana (8). Rîrîa aakwire gûtirî mûndû weririre. Nîwathikirwe îtûûrarî rîa Daudi, nwatî ndaathikwa mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki.

# 2Maû 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ahazia, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 8.25-29

## ;

## 9.21-28

## )

## Athalia na Joashi

## (

## 2Atha 11.1-3

## )

**1** Gîkundi Kîam andû arîa maaûkîte na Arabu nîmaatharîkîrîte na makaûraga anake onthe a Jehoramu arîa maarî akûrû kûrî Ahazia. Ahazia tu nîke mwanake ûrîa watigarire, kwoguo andû a Jerusalemu nîmaamûtuire mûthamaki vuva wa îthe, Jehoramu.

**2** Ahazia aatuîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îna na îîrî (42). Nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mwaka ûmwe (1). Ng'ina eetagwa Athalia mwarî wa mûthamaki Ahabu. Athalia aarî mwana wa mwarî wa Omuri, mûthamaki wa Isiraeli.

**3** Ahazia nîwarûmîrîre mîthiîre ya andû a mûciî wa mûthamaki Ahabu nîûndû Ahazia aataaragwa nî ng'ina Athalia. Athalia aarî mwarî wa Ahabu.

**4** Nîwekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene ta ûrîa andû a mûciî wa Ahabu meekîte, nîûndû îthe akua andû a mûciî wa Ahabu nîo maatuîkire ataari ake na nîmaatûmire wîra wake ûcûke.

**5** Ahazia nîwarûmîrîre ûtaaro wa andû acio na akînyitanîra na Joramu, mûvîcî wa Ahabu na makîthiî kûrûa na Hazaeli, mûthamaki wa Sîria. Maarûagîra Ramothi-gileadi na Joramu nîwagurarirue.

**6** Joramu nîwacokire îtûûrarî rîa Jezireeli nîguo akavonie ironda irîa aagîte nacio arî mbaararî Ramothi-gileadi vîndî îrîa maarûaga na Hazaeli, mûthamaki wa Sîria. Nake Ahazia mûvîcî wa Jehoramu, mûthamaki wa Juda, nîwanyûrûrûkire akîthiî Jezireeli gûcerera Joramu mûvîcî wa Ahabu nîûndû aarî mûrwaru.

**6**

**7** Ngai nîwathondekete mûvango wa kûûraga Ahazia. Kwoguo rîrîa Ahazia aakinyire Jezireeli, nîmaaumagarire na mûthamaki Joramu nîguo mathiî magatûnge Jehu mûvîcî wa Nimushi. Ngai-Mûnene nîwathuurîte Jehu nîguo akathirie mûciî wa Ahabu.

**8** Vîndî îrîa Jehu aavingagia wendi wa Ngai kûrî andû a mûciî wa Ahabu, nîwethîrîrie anene a Juda na ciana cia Ahazia, mûthamaki wa Juda na akîmaûraga.

**9** Nîwacokire akîthiî gûcaria kûrîa Ahazia aarî na nîwamwîthîrîrie ethithîte Samaria. Ahazia nîwavirirwe kûrî Jehu na Jehu nîwamûragire. Nao nîmaamûthikire nîûndû wa gîtîîo Kîam ûmawe mûthamaki Jehoshafati. Jehoshafati nîwathîkagîra Ngai-Mûnene na ngoro yake yonthe.

**9** Gûtirî mûndû wa mûciî wa Ahazia watigarîte ûngîatuîkire mûthamaki.

**9**

**10** Rîrîa Athalia, ng'ina wa Ahazia aamenyire atî mûvîcî nî mûkuû, nîwaûragithirie andû onthe a nyomba ya ûthamaki wa Juda.

**11** Nwatî Jehosheba, mwarî wa mûthamaki Jehoramu, nîwocire Joashi mûvîcî wa Ahazia, akîmwîa kuuma kûrî anake acio engî a nyomba ya ûthamaki nîûndû maarî vakuvî kûragwa. Nîwathithire Joashi nyombarî ya kûmamwa arî na mûndû wa kûmûmenyerera. Jehosheba aarî mwarî wa mûthamaki Jehoramu na aarî mwarwang'ina na Ahazia. Jehosheba aavikîtue nî mûthînjîri-Ngai Jehoiada. Jehosheba aathithire Joashi nîguo ndakaaûragwe nî Athalia.

**12** Joashi nîwekarire athithîtwe hekarûrî îvinda rîa mîaka îtandatû (6) rîrîa Athalia aathanaga vûrûrirî ûcio.

# 2Maû 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthînjîri-Ngai Jehoiada nîwareganire na Athalia

## (

## 2Atha 11.4-16

## )

## Jehoiada nîwaretire ûgarûrûku

## (

## 2Atha 11.17-20

## )

**1** Mwakarî wa mûgwanja, mûthînjîri-Ngai Jehoiada nîweyûmîrîrie, akîrûtha ngwatanîro na anene a ikundi cia athigari magana a mbaara. Anene acio maarî: Azaria mûvîcî wa Jerohamu, Ishumaeli mûvîcî wa Jehohanani, Azaria mûvîcî wa Obedi, Maaseia mûvîcî wa Adaia na Elishafati mûvîcî wa Zikiri.

**2** Nîmaathiîre matûûrarî monthe ma Juda na makîgomania Alawi na atongoria onthe a mbarî cia mûvîrîga wa Juda na makîthiî Jerusalemu.

**2**

**3** Andû acio onthe nîmaagomanire vamwe hekarûrî na makîrûtha kîrîkanîro na Joashi mûvîcî wa mûthamaki. Nake Jehoiada nîwamerire atîrî, “Ûyû nîke mûvîcî wa mûthamaki! Tigani atuîke mûthamaki wata ûrîa Ngai-Mûnene eeranîrîte ûvoro wîgiî njiarwa cia Daudi.

**4** Nîmwîka atîrî, rîrîa mue, athînjîri-Ngai na Alawi mûgaaûka kûruta wîra ûrîa mûrutaga mûthenya wa thavatû, gîcunjî kîmwe îgûrû rîa ithatû kîenyu nîkîo gîgaatuîka arangîri a ivingo.

**5** Gîcunjî kîngî kîmwe îgûrû rîa ithatû nakîo gîkaarangîra nyomba ya mûthamaki. Gîcunjî kîu kîngî Kîam ithatû gîkaarangîra Kîvingo Kîam Mûcingi. Nao andû onthe nîmagekara kîvarorî Kîam hekarû.

**6** Gûtirî mûndû ûgetîkîrua gûtonya hekarûrî tiga athînjîri-Ngai na Alawi arîa makeethîrwa magîtungata. Acio nwa matonye nîûndû nî amûre, nwatî andû onthe nîmakaarûmîrîra ûrîa Ngai-Mûnene athanîte.

**7** Alawi nîmakaarûngama mathiûrûrûkîrîtie mûthamaki, wa mûndû anyitîte indo ciake cia mbaara. Mûndû wa wonthe ûtarî mwîtîkîrie angîgaatonya hekarûrî nîakaaûragwa. Alawi nîmakaathiîcaga na mûthamaki kûndû kuonthe akethagîrwa akîthiî.”

**7**

**8** Alawi na andû onthe a Juda nîmeekire maûndû monthe wata ûrîa maathirwe nî mûthînjîri-Ngai Jehoiada. Wa mûndû nîwaretire andû ake arîa maaumaga wîrarî mûthenya na arîa maatonyaga wîrarî mûthenya wa thavatû, nîûndû Jehoiada, mûthînjîri-Ngai ndaamarekereria mathiî.

**9** Nake Jehoiada, mûthînjîri-Ngai nîwanengere anene a athigari a mbaara matumû, ngo irîa ciarî nene na irîa ciarî nini. Matumû na ngo icio ciarî cia mûthamaki Daudi na ciaigîtwe hekarûrî.

**10** Mûthînjîri-Ngai Jehoiada nîwaigire andû a kûrangîra mûthamaki wa mûndû anyitîte rûviû na njara. Amwe maarî mwena wa îveti wa hekarû na amwe mwena wa rûgûrû wa hekarû. Engî maathiûrûrûkîrîtie metha ya kîgongoona na hekarû.

**11** Jehoiada nîwacokire akîvira Joashi nja, akîmwîkîra ngovia ya ûthamaki kîongo na akîmûnengera mawatho ma ûthamaki. Nîmaacokire makîmûtua mûthamaki. Jehoiada na avîcî ake nîmaamwîtîrîrie maguta na makiuga atîrî, “Mûthamaki, ûrotûûratûûra!”

**11**

**12** Rîrîa Athalia eegwire înegene rîa andû mavinyûrîte magîkumagia mûthamaki, nîwathiîre hekarûrî kûrîa andû maarî.

**13** Rîrîa aaroririe nîwonire mûthamaki arûngamîte mwenarî wa gîtugî Kîam mûromo wa hekarû. Anene a athigari a mbaara na andû arîa maavuvaga tûrumbeta marûngamîte mîena mathiûrûrûkîrîtie mûthamaki na andû onthe a vûrûri magîkenaga makîvuvaga tûrumbeta, na aini a nyîmbo marî na indo ciao cia kwina matongoreretie andû gûkûngûîra. Athalia nîwatembûrangire nguo ciake na akiugîrîria atîrî, “Ûkunyanîri! Ûkunyanîri!”

**14** Mûthînjîri-Ngai Jehoiada nîwatûmire anene a ikundi cia athigari a mbaara na akîmeera atîrî, “Athalia nîarutwe nja arî gatagatî ka athigari na mûndû wa wonthe ûkaageria kûmûvonokia akaaûragwa na rûviû.” Meekire ûguo nîûndû mûthînjîri-Ngai nîwaugîte ndakaûragîrwe hekarûrî.

**14**

**15** Kwoguo nîmaamûnyitire na makîmûvira mûciî kwa mûthamaki na makîmûragîra vau vetagwa Kîvingo Kîam mbarathi.

**15**

**16** Mûthînjîri-Ngai Jehoiada nîwarûthire kîrîkanîro na andû onthe na mûthamaki atî, nîmagûtuîka andû a Ngai-Mûnene.

**17** Nao andû onthe nîmaacokire makîthiî hekarûrî ya Baali na makîmîomomora. Nîmaaunangire metha ciake cia magongoona na mîvuanano yake na makîûragîra Matani, mûthînjîri-ngai wa Baali vau mbere ya metha cia magongoona.

**18** Mûthînjîri-Ngai Jehoiada nîwacokire akîthuura arangîri a hekarû marûngamîrîrîtwe nî athînjîri-Ngai a mbarî ya Lawi na Alawi arîa Daudi aaveete wîra wa gûtungata hekarûrî na kûrutîra Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua kûringana na ûrîa kwandîkîtwe wathorî wa Musa. Arangîri acio nwao maatongoragia nyîmbo magîkûngûagîra na gîkeno wata ûrîa Daudi aathanire.

**19** Jehoiada nîwaigire arangîri a ivingo ivingorî cia hekarû nîguo mûndû wa wonthe ûrî na mûgiro wa mûthemba wa wonthe ndagatonye.

**19**

**20** Nîwocire anene a athigari a mbaara, andû arîa marî îgweta vûrûrirî, atongoria a andû na andû onthe a vûrûri, na makiumagaria mûthamaki kuuma hekarûrî. Nîmaavîtûkîrîre kîvingorî Kîam mwena wa îgûrû na magîkinya mûciî kwa mûthamaki, na magîkarîria mûthamaki gîtîrî gîake Kîam ûnene.

**21** Kwoguo andû onthe a vûrûri nîmaakenire na îtûûra rîu rîkîvoorera Athalia arîkia kûragwa.

# 2Maû 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Joashi, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 12.1-16

## )

## Joashi nîwaregire kûrûmîrîra mîvango ya Jehoiada

## Mûthiia wa wathani wa Joashi

**1** Joashi aatuîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mûgwanja (7). Nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îna (40). Ng'ina eetagwa Zibia na aarî wa kuuma îtûûrarî rîa Beerisheba.

**2** Joashi nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene îvinda rîonthe rîrîa Jehoiada, mûthînjîri-Ngai aarî mwoyo.

**3** Jehoiada nîwathuurîre mûthamaki Joashi aka aîrî na nîmaaciarîre Joashi anake na erîtu.

**3**

**4** Vuva wa kwathana kavinda kanini, Joashi nîwatuire nîagûtuma hekarû rîngî kûrîa yacûkangîte.

**5** Nîwetire Alawi na athînjîri-Ngai vamwe na akîmeera mathiî matûûrarî monthe ma Juda maûnganie mbeca irîa ciagîrîrwe nî kûnganua mwaka wa mwaka kuuma kûrî andû onthe a Isiraeli cia gûtuma hekarû rîngî kûrîa gûcûkangu. Nîwamerire meke ûndû ûcio na îvenya, nwatî Alawi nîmaatururire.

**6** Kwoguo mûthamaki nîwetire Jehoiada, mûnene wa athînjîri-Ngai na akîmûria atîrî, “Ûregete kwîra Alawi maûnganie gooti kuuma kûrî andû a Juda na Jerusalemu nîkî îrîa Musa ndungata ya Ngai-Mûnene aathanire îrutagwe nîûndû wa gûtuma îgema rîa Ngai-Mûnene?”

**6**

**7** (Anake a Athalia nîmaatonyete hekarûrî na magooca indo cionthe irîa ciarî nyamûrîre hekarû na magaitûmîra kûgooca Baali, ngai ya mûvuanano.)

**7**

**8** Kwoguo mûthamaki nîwathanire gûtumwe kathandûkû ka gwîkagîrwa mûvothi na kaigwe vau nja ya kîvingo gîa gûtonya hekarûrî.

**9** Nîgwacokire gûkîanîrîrwa Juda na Jerusalemu kuonthe atî andû marete gooti ya Ngai-Mûnene. Musa, ndungata ya Ngai aathire andû a Isiraeli marutage gooti îo rîrîa maarî werûrî.

**10** Anene onthe na andû onthe nîmaakenire na nîmaaretire gooti yao na magîkîra kathandûkûrî nginya gagîcûra.

**11** Vîndî îrîa kathandûkû gecûra, Alawi nîmaagocaga na magakavira kûrî mûndû ûrîa warûngamagîrîra mbeca icio cia gooti. Nake ona atî nîgecûru, nîwakanenganagîra kûrî mwandîki wa mûthamaki marî na mûnene ûmwe arûngamîrîrîte mûthînjîri-Ngai mûnene. Nao nîmaacokaga makaruta mbeca icio na magacokia kathandûkû varîa kaaigagwa. Ûguo nîguo meekaga wa mûthenya wa mûthenya na nîmaaûnganirie mbeca nyîngî mûno.

**11**

**12** Mûthamaki na Jehoiada nîmaanengagîra mbeca kûrî arîa maarûngamagîrîra wîra wa gûtuma hekarû, nao nîmaandîkaga mavundi ma gûtuma nyomba na mathiga na a mbaû na andû arîa maarutaga wîra wa cuuma na gîcango nîguo matume hekarû rîngî kûrîa kwarî gûcûkangu.

**13** Kwoguo andû onthe nîmaarutire wîra na kîîo na nîmaatumire hekarû rîngî kûrîa yacûkangîtue nginya îgîkara wata ûrîa yekariî mbere.

**14** Rîrîa wîra wa gûtuma hekarû wathirire, aruti wîra nîmaaretire mbeca irîa ciatigarire kûrî mûthamaki Joashi marî na mûthînjîri-Ngai Jehoiada. Nao nîmaatûmîre mbeca icio kûrûtha indo cia gûtûmîrwa hekarûrî: indo cia matega ma kûvîvua, mbakûri cia gwîkîrwa ûbani na indo cia thaavu na sîlûva. Nao nîmaarutaga matega ma kûvîvua hekarûrî wa mûthenya wa mûthenya mavinda monthe marîa Jehoiada aarî mwoyo.

**14**

**15** Jehoiada nîwatuîkire mûthuuri mûkûrû mûno na agîkua arî wa mîaka îgana rîmwe rîa mîrongo îthatû (130).

**16** Jehoiada nîwathikirwe mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki îtûûrarî rîa Daudi, nîûndû nîwarutîte wîra mwaro kûu Isiraeli na kûrî Ngai na hekarû yake.

**16**

**17** Jehoiada arîkia gûkua, atongoria a Juda nîmaathiîre kûrî mûthamaki Joashi na makîmûthaitha amathikîrîrie. Nake mûthamaki nîwamathikîrîrie.

**18** Andû nîmaatiganîrie hekarû ya Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao na makîambîrîria kûgooca Ashera, ngai ya mûndûmûka na mîvuanano yake. Ngai-Mûnene nîwarakarire nî andû a Juda na a Jerusalemu nîûndû wa mevia mau.

**19** Kûnarî ûguo Ngai-Mûnene nîwatûmire arathi kûrî andû acio makameere mamûcokerere, nwatî nîmaaregire kûmathikîrîria.

**20** Roho wa Ngai nîwanyûrûrûkire kûrî Zakaria mûvîcî wa Jehoiada mûthînjîri-Ngai. Nîwarûngamire vandû andû onthe maavotaga kûmwona na akîmeera atîrî, “Ngai araûria, nîndûî gîtûmaga mune maathani ma Ngai-Mûnene! Mûtingîthatûkwa nîûndû nîmûmûregete; kwoguo wanake nîamûregete.”

**21** Mûthamaki Joashi na andû ake nîmaavangire ûrîa makûûraga Zekaria na nîmaamûragîre kîvarorî gîa hekarû na mathiga.

**22** Mûthamaki Joashi nîwariganîrîtwe nî maûndû maro marîa eekîrîtwe nî Jehoiada, îthe wa Zekaria na nîwaûragithirie Zekaria. Zekaria agîtuîkana nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene aroîtîkîra kwona ûguo mweka na andîvîrîrie!”

**22**

**23** Mûthiiarî wa mwaka ûcio, athigari a mbaara a Sîria nîmaatharîkîre Juda na Jerusalemu na makîûraga anene onthe, magîcoka magîtava indo nyîngî mûno makîivirîra mûthamaki wa Damesiki.

**24** Wana ethîrwa athigari a mbaara a Sîria maarî anini, Ngai-Mûnene nîwatûmire mavoote athigari eengî a Juda nîûndû andû a Juda nîmaatiganîrîtie Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao. Ûguo nîguo mûthamaki Joashi aaverithirue.

**25** Rîrîa athigari a mbaara a Sîria maaumaga Juda nîmaatigire mûthamaki Joashi agurarîtue mûno. Atongoria ake nîmaavangire ûrîa makûmûraga na nîmaamûragire arî gwake ûrîrî. Maamûragire nîûndû nîwaûragithîtie Zekaria mûvîcî wa Jehoiada, mûthînjîri-Ngai. Kwoguo nîwakwire na makîmûthika îtûûrarî rîa Daudi, nwatî matiamûthika mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki.

**26** Andû arîa maavangire ûrîa makûûraga mûthamaki Joashi maarî: Zabadi mûvîcî wa Shimeathi ûrîa ng'ina aarî wa kuuma Aamoni na Jehozabadi mûvîcî wa Shimurithi ûrîa ng'ina aarî wa kuuma Moabu.

**27** Rûgano rwa anake a Joashi, maûndû marîa maarathagwa mamwîgiî na ûrîa aatumire hekarû rîngî nî rwandîke îvukuurî rîa athamaki. Rîrîa Joashi aakwire, mûvîcî Amazia nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Maû 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Amazia, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 14.2-6

## )

## Mbaara gatagatî ka Juda na Edomu

## (

## 2Atha 14.7

## )

## Mbaara ya andû a Juda na andû a Isiraeli

## (

## 2Atha 14.8-20

## )

**1** Amazia aatuîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îtano (25). Nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na kenda (29). Ng'ina etagwa Jehoadani wa kuuma Jerusalemu.

**2** Amazia nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene, nwatî ndaamekaga na ngoro yonthe.

**3** Rîrîa ekarîre gîtî Kîam ûthamaki na akîîvanda waro, nîwaûragithire anene arîa maaûragîte îthe ûrîa warî mûthamaki.

**4** Nwatî ndaaûragithia ciana ciao. Eekire wata ûrîa Ngai-Mûnene athanîte wathorî wa Musa atîrî, “Methe matikaaûragwa nîûndû wa mevia ma ciana ciao, kana ciana ciûragwe nîûndû wa mevia ma methe mao. Nwatî wa mûndû akaaûragwa nîûndû wa mevia make ke mwene.”

**4**

**5** Mûthamaki Amazia nîwacokire akîgomania andû a Juda vamwe. Nîwacokire akîgaania andû a Juda na andû a Benjamini ikundi cia athigari a mbaara kûringana na mbarî ciao. Nîwaigire anene a kûrûngamagîrîra ikundi imwe cia athigari ngiri îmwe na ikundi ciîngî cia athigari îgana rîmwe. Nîwatarire arûme onthe arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî kûthiî na mbere. Nao onthe maarî arûme ngiri magana mathatû (300,000), arîa mangîvota kûrûa na maicî gûtûmîra matumû na ngo.

**6** Amazia nîwacokire agîkombora athigari engî a mbaara maarî na vinya na njamba ngiri îgana rîmwe (100,000) kuuma Isiraeli. Aamakomborire kilo ngiri ithatû na magana mana (3,400) cia sîlûva.

**7** Nwatî mûndû wa Ngai nîwerire Amazia atîrî, “Mûthamaki, ndûkathiî mbaararî na athigari a Isiraeli nîûndû Ngai-Mûnene ndarî vamwe na andû a Isiraeli, ndarî vamwe na andû aya onthe a Efiraimu.

**8** Nwatî ûngîthiî nao ûgîciragia atî ûkaavootana, ndûkaavootana. Ngai nîke wî na ûvoti wa gûtûma ûvootana kana ûvootwe, ke nîagaakûrekereria ûvootwe nî nthû ciaku.”

**8**

**9** Nake Amazia nîwaûririe mûndû ûcio wa Ngai atîrî, “Nîmbîka atîa nîûndû wa sîlûva îrîa yonthe naarîvire ngîkombora athigari kuuma Isiraeli?” Nake mûndû ûcio wa Ngai nîwamûcokerie atîrî, “Ngai-Mûnene arî na ûvoti wa gûkûva ciîngî nyîngî gûkîra icio.”

**10** Kwoguo Amazia nîwerire athigari a mbaara arîa maaumîte Isiraeli macoke kwao. Athigari a Isiraeli nîmaarakarirue mûno nî andû a Juda na nîmeenûkire marakarîte mûno.

**10**

**11** Nwatî Amazia nîweyûmîrîrie na agîtongoria athigari ake a mbaara na makîthiî Kîamndarî gîa cumbî. Kûu nîkuo aaûragîre athigari ngiri îkûmi a kuuma Seiru (Edomu).

**12** Andû a Juda nîmaatavire andû engî ngiri îkûmi (10,000) marî mwoyo, makîmavira gacûmbîrî ka nguva ya îthiga na makîmaikia kuuma nguvarî îo îgûrû na onthe makiunîkanga.

**13** Kavinda wa kau, athigari arîa Amazia aacokithirie a kuuma Isiraeli akîrega mathiî nake mbaararî nîmaatharîkîre matûûra ma Juda, kuuma Samaria nginya Bethi-horoni. Nîmaaûragire arûme ngiri ithatû (3,000) na magîtava indo nyîngî.

**13**

**14** Rîrîa Amazia aacokire arîkia kûvoota andû a Edomu, nîwaûkire na mîvuanano ya ngai irîa ciagoocagwa kuo na akîambîrîria kûigooca na kûirutîra magongoona.

**15** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwarakarirue nî ûndû ûcio, agîtûma mûrathi kûrî Amazia akamûrie atîrî, “Nîndûî kîratûma ûgooca ngai cia mîvuanano cia andû a Edomu na ngai icio itiavonokia andû ao kuuma kûrî mue?”

**15**

**16** Wa akîaragia, mûthamaki nîwerire mûrathi ûcio atîrî, “Nîkwa tûgûtuîte mûtaari wa mûthamaki? Kira kana ûragwe.”

**16** Kwoguo mûrathi nîwakirire, nwatî nîwaugire atîrî, “Nîmbicî atî Ngai nî atuîte agûcûkangie nîûndû wa ûndû ûyû wîkîte na nîûregete kûthikîrîria ûtaaro wakwa.”

**16**

**17** Amazia, mûthamaki wa Juda nîwacokire akîaria na andû arîa maamûtaaraga na agîtûma ndûmîrîri kûrî Joashi, mûthamaki wa Isiraeli. Joashi aarî mûvîcî wa Jehoahazi, nake Jehoahazi aarî mûvîcî wa Jehu. Ndûmîrîri yaugaga atîrî, “Ûka twonane metho kwa metho.”

**18** Nake Joashi, mûthamaki wa Isiraeli nîwacokerie Amazia, mûthamaki wa Juda atîrî, “Vîndî îmwe mûtî warî na mîgua wî kîrîmarî Kîam Lebanoni nîwatûmanire kûrî mûtarakwe wî kîrîmarî Kîam Lebanoni ûkiuga, ‘Nengera mwarîguo avikue nî mûvîcîwa.’ Nwatî nyamû ya kîthaka Kîam Lebanoni nîyavîtûkîrîre kûu kîrîmarî na îgîkinyanga mûtî ûcio warî na mîgua ûkiunîkanga.

**19** Rîu we Amazia, ûreîra na ngoro na ûgetîîa atî nîwavootire andû a Edomu, nwatî îkara wa kûu mûciî. Ûracaria thîna nîkî na îgatûma we na andû a Juda mwona thîna?”

**19**

**20** Nwatî Amazia ndaathikîrîria, nîûndû warî mûvango wa Ngai atî Amazia na andû ake mavootwe nîûndû nîmaagoocete ngai cia mîvuanano cia Edomu.

**21** Kwoguo Joashi, mûthamaki wa Isiraeli nîwaumagarire na akîtharîkîra vûrûri wa Juda. Nao nîmaarûîre vandû vetagwa Bethishemeshi vûrûrirî wa Juda.

**22** Athigari a mbaara a Juda nîmaavootirwe nî athigari a mbaara a Isiraeli na nîmaaûrire makîthiî kwao mîciî.

**23** Joashi, mûthamaki wa Isiraeli nîwanyitîre Amazia, mûthamaki wa Juda kûu Bethishemeshi na akîmûvira Jerusalemu. Nîwacokire akîomomora rûthingo rwa Jerusalemu rwa ûraca wa mita magana maîrî (200) kuuma kîvingorî Kîam Efiraimu nginya kîvingorî Kîam mwena.

**24** Joashi nîwatavire sîlûva na thaavu cionthe na indo cionthe irîa ciarî hekarûrî irîa Obedi-edomu aamenyagîrîra. Wana nîwocire indo irîa ciarî nyombarî ya mûthamaki na akînyita andû mîgwate na agîcoka Samaria.

**24**

**25** Amazia ûrîa warî mûthamaki wa Juda nîwatûûrire îvinda rîa mîaka îkûmi na îtano (15) kuuma Joashi mûvîcî wa Jehoahazi, ûrîa warî mûthamaki wa Isiraeli akua.

**26** Maûndû marîa mengî monthe marîa mûthamaki Amazia eekire kuuma ma mbere nginya ma mûthiia nîmandîke îvukuurî rîa athamaki a Juda na a Isiraeli.

**27** Kuuma rîrîa Amazia aatiganîrie Ngai-Mûnene andû a Jerusalemu nîmaavangire maregane nake. Mûthiiarî nîwaûrire akîthiî îtûûrarî rîa Lakishi. Nwatî andû acio maareganaga nake nîmaatûmire andû mathiî mamûrûmîrîrie kûu Lakishi na nîmaamûragîre kuo.

**28** Mwîrî wake nîwakuuirwe na mbarathi na ûkîvirwa Jerusalemu, ûkîthikwa mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki îtûûrarî rîa Daudi.

# 2Maû 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Uzia, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 14.21-22

## ;

## 15.1-7

## )

## Uzia nîwaverithirue nîûndû wa mwîtîîo wake

**1** Andû onthe a Juda nîmaathuurire Uzia, mûvîcî wa Amazia atuîke mûthamaki wao vandûrî va îthe. Uzia aarî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na îtandatû (16).

**2** Mûthamaki Amazia akua, Uzia nîwatavire îtûûra rîa Elothi na akîrîcokia vûrûrirî wa Juda na akîrîtuma rîngî.

**2**

**3** Uzia aambîrîrie kwathana arî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na îtandatû (16) na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îtano na îîrî (52). Ng'ina eetagwa Jekolia na aarî wa kuuma Jerusalemu.

**4** Nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene wata ûrîa îthe Amazia eekîte.

**5** Uzia nîwathîkagîra Ngai mavinda marîa Zekaria aarî mwoyo, nîûndû nîwarûmagîrîra maûndû marîa aataaragwa nî Zekaria megiî kwathîkîra Ngai. Nake Ngai-Mûnene nîwatûmire athatûkwe maûndûrî make.

**5**

**6** Uzia nîwarûire na Afilisiti na akîomomora nthingo irîa ciairigîrîte îtûûra rîa Gathu, Jabune na îtûûra rîa Ashidodi. Nîwacokire agîtuma matûûra mengî manene vakuvî na Ashidodi na kûndû kwîngî vûrûrirî wa Filisiti.

**7** Ngai nîwamûvotithirie kûvoota Afilisiti na Arabu arîa maarî Guribaali na kûvoota Ameuni.

**8** Aamoni nîmaarîvire gooti kûrî Uzia na ngumo yake îgîtamba nginya mûvakarî wa Misiri nîûndû nîwagîte na vinya mûno.

**8**

**9** Uzia nîwatumire nyomba ndaca ivingorî cia Jerusalemu na agîcirigîra. Îmwe yarî kîvingorî Kîam mwena na îo îngî kîvingorî Kîam Kîamndarî, nayo îo îngî varîa rûthingo rweyunîrîte.

**10** Wana nîwatumire nyomba ndaca werûrî na akînja iriko nyîngî cia manjî kuo nîûndû aarî na ndîthia nyîngî kûu Shefela na kûndû kûrîa kwarî kwaraganu. Aarî na andû maarutaga wîra mîgûndarî ya mîthavibu irîmarî na kûndû kûrîa kwarî kûnoru nîûndû nîwendeete kûrîma mûno.

**11** Makîria ya ûguo Uzia aarî na athigari a mbaara meevarîrîtie kûrûa. Maagaanîtue ikundi ikundi na mûtaratara wao waigîtwe nî Jeieli karani wa vûrûri na mûnene Maaseia. Mûtongoria wao aarî Hanania ûmwe wa anene a athigari a mbaara a mûthamaki.

**12** Atongoria onthe a athigari a mbaara arîa maarî vinya na njamba maarî ngiri igîrî na magana matandatû (2,600).

**13** Athigari onthe a mbaara arîa maarî rungu rwao maarî ngiri magana mathatû ma mûgwanja na magana matano (307,500). Athigari acio nîmaarutîtwe waro kûrûa na maarî na vinya wa gûtethia mûthamaki kûrûa na nthû ciake.

**14** Mûthamaki Uzia nîwarûthithîrie athigari ake onthe a mbaara ngo, matumû, ngovia cia kûgitîra ciongo, tûvuti, mota na mathiga ma ikûtha.

**15** Kûu Jerusalemu mavundi make nîmaathondekire indo cia gwikia mîguî na cia gwikia mathiga marîa manene. Indo icio ciarî nyombarî ndaca na mîenarî ya rûthingo rwa îtûûra. Ngai nîwamûtethirie kûgîa vinya mûno, na ngumo yake îgîtamba kûndû kuonthe.

**15**

**16** Rîrîa mûthamaki Uzia aagîre vinya, nîwambîrîrie gwîtîîa. Mwîtîîo ûcio wake nîwatûmire acûkangue nîûndû nîwaregire kwathîkîra Ngai-Mûnene, Ngai wake na nîwathiîre hekarûrî kûvîvia ûbani metharî ya kîgongoona ya kûvîvîria ûbani.

**17** Nwatî Azaria, mûthînjîri-Ngai marî na athînjîri-Ngai engî mîrongo înana (80) maarî njamba nîmaamûrûmîrîrie

**18** na makîmûgiria avîvia ûbani. Nîmaamwîrire atîrî, “Mûthamaki Uzia, ndwagîrîrwe nî kûrutîra Ngai-Mûnene îgongoona rîa kûvîvia ûbani. Ûcio nî wîra wa athînjîri-Ngai, njiarwa cia Aroni nîûndû nîo amûrîre wîra wa kûvîvia ûbani. Thiî ume vandû ava vatheru, nîûndû nîwavîtia na ûndû ûyû ndûngîkûretere kîrathimo kuuma kûrî Ngai-Mûnene, Ngai.”

**18**

**19** Vîndî îo mûthamaki Uzia aarûngamîte hekarûrî vakuvî na metha ya kîgongoona ya kûvîvîria ûbani anyitîte kanyûngû ga kûvîvîrua ûbani. Nake nîwarakarirue nî athînjîri-Ngai acio na vîndî wa îo nîwanyitirwe nî mûrimû mûcûku wa ngothi ûthiûrî wake athînjîri-Ngai makîonaga.

**20** Azaria mûnene wa athînjîri-Ngai, na athînjîri-Ngai acio engî onthe nîmaamûroririe na makîona atî na ma nîwanyitwa nî mûrimû mûcûku wa ngothi ûthiûrî wake. Nao nîmaamûrutire nja na îvenya, nake nîwetharire ke mwene kuuma vo nîûndû Ngai-Mûnene nîwamûverithîtie.

**21** Mûthamaki Uzia nîwekarire arî na mûrimû mûcûku wa ngothi nginya mûthenya ûrîa aakwire. Eekaraga nyomba yake arî wenga nîûndû ndeetîkîrîtue gûtonya hekarûrî. Nake mûvîcî Jothamu nîke warûngamîrîrîte nyomba ya mûthamaki na nîke wathaga andû a vûrûri ûcio.

**21**

**22** Mûrathi Isaia mûvîcî wa Amosi nîwandîkire maûndû marîa mengî monthe marîa mûthamaki Uzia eekire kuuma Kîammbîrîria nginya mûthiia.

**23** Mûthamaki Uzia nîwakwire na akîthikwa mûgûndarî wa athamaki, nwatî ndaathikwa mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki, nîûndû andû nîmaaugire atîrî, “Arî na mûrimû mûcûku wa ngothi.” Nake Jothamu, mûvîcî nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Maû 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jothamu, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 15.32-38

## )

**1** Jothamu aatuîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îtano (25), na aathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka îkûmi na îtandatû (16). Ng'ina eetagwa Jerusha mwarî wa Zadoku.

**2** Nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene wata ûrîa îthe Uzia eekîte. Nwatî Jothamu ndaatonya hekarûrî ya Ngai-Mûnene. Kûnarî ûguo, andû nîmaathiîre na mbere gwîka maûndû macûku.

**2**

**3** Jothamu nîwatumire rîngî kîvingo Kîam mwena wa îgûrû Kîam hekarû na nîwarutire wîra mûnene wa gûtuma rûthingo rwa Ofeli.

**4** Nîwatumire matûûra vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Judea, na agîtuma nyomba cia kwîgitîra na nyomba ndaca na îgûrû mîtitûrî.

**5** Mûthamaki Jothamu nîwarûire na mûthamaki wa Amoni na akîmûvoota. Mwakarî ûcio, andû a Aamoni nîmaarîvire gooti ya kilo ngiri ithatû na magana mana (3,400) cia sîlûva, tani ngiri îmwe (1,000) cia ngano na tani ngiri îmwe (1,000) cia cairi kûrî mûthamaki Jothamu. Ûguo nwaguo maamûrîvire mwaka wa kaîrî, wana wa kathatû.

**6** Jothamu nîwagîre vinya nîûndû vîndî cionthe nîwathîkagîra Ngai-Mûnene, Ngai wake.

**7** Maûndû marîa mengî monthe marîa meekirwe nî mûthamaki Jothamu, mbaara irîa aarûire, nîmandîke îvukuurî rîa ng'ano cia athamaki a Isiraeli na a Juda.

**8** Jothamu aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îtano rîrîa aambîrîrie kwathana, na aathanire îvinda rîa mîaka îkûmi na îtandatû arî Jerusalemu.

**9** Mûthamaki Jothamu nîwakwire na makîmûthika îtûûrarî rîa Daudi. Nake mûvîcî Ahazi nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Maû 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ahazi, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 16.1-4

## )

## Mbaara gatagatî ga Sîria na Isiraeli

## (

## 2Atha 16.5

## )

## Mûrathi Odedi

## Ahazi nîwetirie ûtethio kuuma Asîria

## (

## 2Atha 16.7-9

## )

## Mevia ma Ahazi

**1** Ahazi aatuîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî (20) na nîwathanire îvinda rîa mîaka îkûmi na îtandatû (16) arî Jerusalemu. Ahazi ndeeka maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene ta ûrîa îthe, Daudi eekîte.

**2** Nwatî aarûmîrîre mîthiîre ya athamaki a Isiraeli. Wana nîwerûthîre mîvuanano ya Baali.

**3** Nîwarutire magongoona ma kûvîvua ma ûbani Kîamndarî Kîam Hinomu na akîruta anake ake kûrî ngai cia mîvuanano marî matega ma kûvîvua. Aarûmîrîre mîtugo mîcûku ya ndûrîrî irîa Ngai-Mûnene eengatîte kuuma vûrûrirî ûcio vîndî îrîa andû a Isiraeli maatonyaga kuo.

**4** Ahazi nîwarutire magongoona na akîvîvîria ûbani kûndû kuonthe kwagoocagîrwa ngai cia mîvuanano, irîmarî na rungu rwa mîtî yonthe yarî mîruru.

**4**

**5** Kwoguo Ngai-Mûnene, Ngai wake nîwamûrekererie na akîvootwa nî mûthamaki wa Sîria. Mûthamaki wa Sîria nîwacokire akînyita andû eengî a Juda na akîmavira Damesiki marî mîgwate. Mûthamaki Ahazi nwa warekererue kûrî mûthamaki wa Isiraeli, ûrîa wamûvootire na akîûraga andû eengî mûno a Juda.

**6** Mûthamaki Peka mûvîcî wa Remalia nîwaûragire athigari ngiri îgana rîmwe rîa mîrongo îîrî (120,000) a Juda arîa maarî njamba mûthenya ûmwe, nîûndû nîmaatiganîrîtie Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao.

**7** Zikiri, mûthigari warî njamba ya mbaara wa kuuma Efiraimu, nîwaûragire Maaseia mûvîcî wa mûthamaki Ahazi na akîûraga Azirikamu mûnene wa nyomba ya mûthamaki, na akîûraga Elikana ûrîa warûmîrîrîte mûthamaki wathanirî.

**8** Athigari a mbaara a Isiraeli nîmaatavire andû ngiri magana maîrî (200,000) a kuuma Juda, aka, anake na erîtu wana ethîrwa nîmaakonenie. Andû a Isiraeli nîmaamavirire Samaria wa vamwe na indo nyîngî irîa maatavîte.

**8**

**9** Kwarî mûrathi wa Ngai-Mûnene wetagwa Odedi na watûûraga kûu Samaria. Nîwaumagarire akîthiî gûtûnga athigari a mbaara a Isiraeli vamwe na athigari arîa maatavîte a Juda rîrîa maarî vakuvî gûtonya Samaria. Nîwamerire atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu nîwarekererie andû a Juda kûrî mue nîûndû nîwarakarîtue nîo. Nwatî Ngai nîwonete ûrîa mûragîte andû acio mûtakûmacaîra.

**10** Na rîu mûvangîte gûtua aka na arûme a Juda na a Jerusalemu ngombo cienyu. Anga wanamue mûtiîvîrîtie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu?

**11** Rîu nthikîrîriani! Andû acio mwatavire nî aa mûrwanyûkwe na aa mwarwanyûkwe. Tigani macoke, nîûndû Ngai-Mûnene nî ûrakarîtue nî mue.”

**11**

**12** Atongoria ana a kuuma Efiraimu, Azaria mûvîcî wa Johanani, Berekia mûvîcî wa Meshilemothi, Jehizikia mûvîcî wa Shalumu na Amasa mûvîcî wa Hadilai nîmaareganire na ûguo athigari a mbaara meekîte.

**13** Nîmaamerire atîrî, “Mûtikarete mîgwate îo gûkû nîûndû kûu nî kwongerera mavîtia îgûrû rîa mevia marîa twîvîrîtie Ngai-Mûnene. Mavîtia metû nî meengî mûno na Ngai-Mûnene nî mûrakarie mûno nî andû a Isiraeli”

**14** Kwoguo athigari a mbaara nîmaanenganîre andû arîa maarî mîgwate na indo irîa maatavîte kûrî anene na andû a Isiraeli arîa maagomanîte.

**15** Atongoria acio magwetetwe marîîtwa mao nîmoocire mîgwate na indo cionthe irîa ciatavîtwe. Kuumana na indo irîa maatavîte, nîmaaveere mîgwate yonthe îrîa yarî njaga nguo, iratû, na makîmava irio, gîa kûnyua, na arîa maarî na ironda nîmaamavakire maguta ma ndamaiyû. Nao arîa mataarî na vinya nîmaamatwîthirie mvundarî ciao na makîmacokia kûrî andû ao Jeriko, îtûûra rîa mîtî ya mîkîndû. Andû a Efiraimu nîmaacokire magîcoka Samaria.

**15**

**16** Vîndî wa îo mûthamaki Ahazia nîwatûmanire kûrî mûthamaki wa Asîria nîguo avewe ûtethio,

**17** nîûndû andû a Edomu nîmaaûkîte rîngî na makatharîkîra Juda na makanyita andû na makîthiî nao marî mîgwate.

**18** Afilisiti wanao nîmaatharîkîrîte matûûra ma Juda marîa maarî Shefela na Negebu na makînyita Bethishemeshi, Aijaloni, Gederothi, Soko vamwe na icagi ciarîo, Timuna vamwe na icagi ciarîo na Gimuzo vamwe na icagi ciarîo na magîtûûra kuo.

**19** Ngai-Mûnene nîwaretithîrie andû a Juda thîna nîûndû Ahazi, mûthamaki wa Isiraeli nîwatûmîte andû a Juda mevie na ndaarî mwîvokeku kûrî Ngai-Mûnene.

**20** Kwoguo Tigilathi Pilinesa, mûthamaki wa Asîria nîwaûkire kûrî Ahazi na akîmûtharîkîra îthenya rîa kûmûtethia.

**21** Ahazi nîwocire indo kuuma hekarûrî na ciîngî kuuma nyomba ya mûthamaki na nyomba cia anene na akîinengera mûthamaki wa Asîria, nwatî ûguo ndwanamûtethia.

**21**

**22** Îvinda rîu mûthamaki Ahazi aarî na mathîna mengî, nîrîo aatuîkire mûndû ûtarî mwîvokeku kûrî Ngai-Mûnene mûno makîria.

**23** Nîwarutire magongoona kûrî ngai cia andû a Damesiki arîa maamûvootire akiuga atî, nîûndû ngai icio nîciatethirie Asîria ciavota kûmûtethia wanake. Nwatî ûndû ûcio nîwatûmire acûkangue wa vamwe na vûrûri wonthe wa Isiraeli.

**24** Mûthamaki Ahazi nîwaûnganirie vamwe indo cia hekarû na agîciunanga icunjî. Nîwacokire akîvinga mîrango ya hekarû na agîtuma metha cia magongoona mîena yonthe ya Jerusalemu.

**25** Nîwatumire kûndû gwa kûgoocagîra ngai cia mîvuanano na kûivîvîria ûbani matûûrarî monthe ma Juda. Ûndû ûcio nîwarakaririe Ngai-Mûnene, Ngai wa methe make.

**25**

**26** Maûndû marîa mengî monthe marîa eekire na mîthiîre yake yonthe arî mûthamaki kuuma Kîammbîrîria nginya mûthiia, nîmandîke îvukuurî rîa ng'ano cia athamaki a Juda na a Isiraeli.

**27** Mûthamaki Ahazi nîwakwire na akîthikwa îtûûrarî kûu Jerusalemu, nwatî ndaathikwa mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki a Isiraeli. Nake mûvîcî Hezekia nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Maû 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Hezekia, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 18.1-3

## )

## Kûtherua gwa hekarû

## Hekarû nîyamûrirwe rîngî

**1** Hezekia aatuîkire mûthamaki wa Juda arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îtano (25). Nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na kenda (29). Ng'ina eetagwa Abija na aarî mwarî wa Zakaria.

**2** Nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene wata ûrîa îthe Daudi eekîte.

**2**

**3** Mweri wa mbere wa mwaka wa mbere ûcio Hezekia aatuîkire mûthamaki, nîwavingûrithirie mîrango ya hekarû na akîmîtuma rîngî kûrîa yacûkangîte.

**4** Nîwaretire athînjîri-Ngai na Alawi na akîmagomania vamwe kîvarorî gîa hekarû Kîam mwena wa îrathîro

**5** na akîmeera atîrî, “Tanthikîrîriani mue Alawi! Îîtherieni na mûtherie hekarû ya Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu. Rutani indo cionthe irî mûgiro vandû varîa vatheru.

**6** Nîûndû methe metû methîrîtwe matarî evokeku na nîmeekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai wetû. Nîmaatiganîrie hekarû îrîa Ngai-Mûnene atûûraga na nîmaavuvatîre Ngai-Mûnene.

**7** Wana nîmaavingire mîrango ya hekarû na magîtûma taa ivore na nîmaatigire kûvîvia ûbani kana marutîra Ngai wa Isiraeli matega ma kûvîvua marî varîa vatheru.

**8** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwarakarirue mûno nî andû a Juda na a Jerusalemu na nîamekîte ûndû wa kûmakania, ûndû ûrî na guoya na wa kînyarari wata ûrîa mûreyonera na metho menyu mue ene.

**9** Kîu nîkîo gîatûmire methe metû maûragwa marî mbaararî na aka etû, erîtu etû na anake etû matavwe.

**9**

**10** “Rîu nînduîte kûrûtha kîrîkanîro na Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, nîguo ndagatûrakarîre rîngî.

**11** Anake akwa, mûtigate mavinda. Ngai-Mûnene nîamûthuurîte mûmûtungatage, mûtongoragie andû kûmûgooca na mûmûvîvagîrie ûbani.”

**11**

**12** Nao Alawi aya marûmîrîrîte nîmaambîrîrie kûruta wîra:

**12** Kuuma mbarî ya Kohathu kwarî na Mahathi mûvîcî wa Amasai na Joeli mûvîcî wa Azaria.

**12** Kuuma mbarî ya Merari kwarî na Kishu mûvîcî wa Abudi na Azari mûvîcî wa Jehaleleli.

**12** Kuuma mbarî ya Gerishoni kwarî na Joa mûvîcî wa Zima na Edeni mûvîcî wa Joa.

**13** Kuuma mbarî ya Elizafani kwarî na Shimuri na Jeieli. Kuuma mbarî ya Asafu kwarî na Zakaria na Matania.

**14** Kuuma mbarî ya Hemani kwarî na Jehieli na Shimei. Kuuma mbarî ya Jeduthuni kwarî na Shemaia na Uzieli.

**14**

**15** Andû aya maagomanirie Alawi acio engî vamwe na nîmeetheririe. Nîmaacokire makîthiî hekarûrî kûmîtheria wata ûrîa maathîtwe nî mûthamaki kûringana na watho wa Ngai-Mûnene.

**16** Athînjîri-Ngai nîmaatonyire ndaarî ya hekarû nîguo makamîtherie. Nao nîmaarutire indo cionthe irîa itaarî ntheru na magîciga nja kîvarorî gîa hekarû. Nao Alawi nîmaaciocire na makîivira karûnjîrî ga Kidironi.

**16**

**17** Wîra wa kûtheria hekarû wambîrîrie mûthenya wa mbere wa mweri, na mûthenya wa kanana nîmaarîkîtie kûmîtheria nginya mûromorî wayo. Nîmaarutire wîra wa kûtheria hekarû mîthenya îngî înana, na wîra ûcio wonthe wathirire na mîthenya îkûmi na îtandatû (16).

**17**

**18** Alawi nîmaacokire makîthiî kûrî mûthamaki Hezekia na makîmwîra atîrî, “Nîtûratheririe hekarû yonthe, Metha ya kîgongoona ya kûrutîra matega ma kûvîvua na indo cionthe ciayo, na metha îrîa igagwa mîgate îrîa mîamûre na indo cionthe ciayo.

**19** Nîtûratheririe indo cionthe irîa mûthamaki Ahazi aarutîte hekarûrî na twaicokia na irî mbere ya metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene. Ahazi aarutîte indo icio nîûndû ndeevokete Ngai-Mûnene vîndî îrîa aarî mûthamaki.”

**19**

**20** Mûthenya ûcio wîngî kîraûko, mûthamaki Hezekia nîwaûkîrire na agîta anene onthe a îtûûra na makîthiî hekarûrî.

**21** Nîmaathiîre na ndegwa mûgwanja, ndûrûme mûgwanja, tûgondu mûgwanja na nthenge mûgwanja cia matega ma kûtheria mevia ma andû a nyomba ya mûthamaki, andû a Juda na hekarû. Mûthamaki Hezekia nîwathire athînjîri-Ngai, njiarwa cia Aroni makarutîre matega mau metharî ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene.

**22** Kwoguo athînjîri-Ngai nîmaaûragire ndegwa na magîoca nthakame ya cio makîminjaminjîria metha ya kîgongoona. Nîmaaûragire ndûrûme na magîoca nthakame ya cio makîminjaminjîria metha ya kîgongoona na makîûraga tûgondu na magîoca nthakame ya tuo makîminjaminjîria metha ya kîgongoona.

**23** Nîmaacokire makîvira nthenge cia matega ma kûtheria mevia kûrî mûthamaki na kûrî andû arîa maagomanîte na makigîrîra njara ciao îgûrû rîa nthenge icio.

**24** Nao athînjîri-Ngai nîmaaûragire nthenge icio na makîrutîra nthakame ya cio metharî ya kîgongoona rîrî îtega rîa kûtheria mevia ma andû onthe a Isiraeli, nîûndû mûthamaki Hezekia nîwathanîte kûrutwe îtega rîa kûvîvua na îtega rîa kûtheria mevia ma andû onthe a Isiraeli.

**24**

**25** Mûthamaki Hezekia nîwarûmîrîre maûndû marîa Ngai-Mûnene aathîte mûthamaki Daudi na njîra ya Gadi ûrîa warî mwoni maûndû ma mûthamaki na mûrathi Nathani. Kwoguo nîwaigire Alawi hekarûrî marî na mîtûrirû, ngita na ithaani irîa iringithanagua kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene aathanîte na njîra ya arathi ake.

**26** Alawi nîmaarûngamire marî na indo cia kwina cia Daudi, nao athînjîri-Ngai marî na tûrumbeta.

**27** Mûthamaki Hezekia nîwacokire akîathana atî kûrutwe magongoona ma kûvîvua metharî ya kîgongoona. Rîrîa matega mau maambîrîrie kûrutwa, andû nîmaambîrîrie kwinîra Ngai-Mûnene, makîvuvaga tûrumbeta na indo cionthe cia nyîmbo cia Daudi mûthamaki wa Isiraeli.

**28** Andû onthe nîmaagocire Ngai-Mûnene, aini makina nyîmbo na tûrumbeta tûkîvuvwa nginya rîrîa matega ma kûvîvua maathirire.

**29** Rîrîa maathirire, mûthamaki na andû onthe arîa maarî nake nîmeenamîrîrie mothiû mao na makîgooca Ngai-Mûnene.

**30** Nake mûthamaki Hezekia na anene nîmaathire Alawi makumie Ngai-Mûnene na nyîmbo irîa ciatungîtwe nî Daudi na Asafu, ûrîa warî mwoni. Kwoguo andû onthe nîmaakumirie Ngai-Mûnene marî na gîkeno na nîmeenamîrîrie mothiû mao nthî na makîgooca Ngai.

**30**

**31** Mûthamaki Hezekia nîwacokire akiuga atîrî, “Rîu nîmwetheria mbere ya Ngai-Mûnene, kuvîvîriani hekarû mûrete magongoona na matega ma gûcokia ngatho kûrî Ngai-Mûnene.” Andû onthe nîmaavirire magongoona na matega ma gûcokia ngatho, na engî nîmaaretire matega ma kûvîvua na njîra ya kwîyendera.

**32** Nyamû cia matega ma kûvîvua ma Ngai-Mûnene irîa ciarutirwe ciarî: ndegwa mîrongo mûgwanja (70), ndûrûme îgana rîmwe (100) na tûgondu magana maîrî (200). Icio cionthe ciarî cia matega ma kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene.

**33** Nyamû cia kûrîthua irîa ciamûrirwe irî cia matega ciarî: ndegwa magana matandatû (600) na ng'ondu ngiri ithatû (3,000).

**34** Nwatî Athînjîri-Ngai maarî anini mûno na matingîavotire kûthînja nyamû icio cionthe cia matega ma kûvîvua. Kwoguo andû ao, Alawi nîmaamatethirie nginya wîra ûcio ûkîthira. Vîndî îo athînjîri-Ngai engî eengî nîmeetheretie. (Alawi meethagîrwa marî atheru gûkîra athînjîri-Ngai.)

**35** Îgûrû rîa matega meengî ma kûvîvua, kwarî na mathunya ma matega ma thayû na ndivei îrîa yarutanagîrua na matega ma kûvîvua.

**35** Kwoguo ûtungata hekarûrî nîwambîrîrie rîngî.

**36** Mûthamaki Hezekia na andû onthe nîmaakenire nîûndû wa maûndû marîa Ngai aamavotithîtie gwîka, nîûndû maûndû mau nîmeekîkire na îvenya mûno.

# 2Maû 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvarîria pasaka

## Gûkûngûîra pasaka

## Gûkûngûîra pasaka rita rîa kaîrî

**1** Mûthamaki Hezekia nîwatûmanire Isiraeli kuonthe na Juda na nîwandîkire maarûa agîtûmîra andû a Efiraimu na Manase. Aametire nîguo mathiî Jerusalemu hekarûrî magakûngûîre kîrugo Kîam pasaka ya Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**2** Mûthamaki na anene ake na andû onthe a Jerusalemu nîmaatuîte makûngûîre pasaka mweri wa kaîrî,

**3** nîûndû matiavota gûkûngûîra pasaka kavinda karîa kaarî kagîrîru nîûndû athînjîri-Ngai matiarî eganu, na andû matiagomanîte Jerusalemu.

**4** Mûthamaki na andû onthe nîmoonire mûvango ûcio ûrî mwagîrîru.

**5** Kwoguo nîmaanîrîre Isiraeli kuonthe kuuma Beerisheba nginya Dani mathiî Jerusalemu magakûngûîre pasaka ya Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli. Andû nîmeekarîte îvinda îraca matakûngûîrîte pasaka marî eengî kûringana na ûrîa watho ugîte.

**6** Kwoguo anjaama nîmaathiîre Isiraeli na Juda kuonthe marî na maarûa kuuma kûrî mûthamaki na anene ake. Maarûa icio ciandîkîtwe atîrî, “Mue andû a Isiraeli ûkani kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wa Iburahimu, Isaka na Jakovu. Nake Ngai nîagûka kûrî mue, arîa mwatigarire vîndî îrîa mwatharîkîrwe nî athamaki a Asîria.

**7** Mûtigatuîke ta methe menyu na andû enyu arîa mataarî evokeku kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao, ûrîa wamaverithirie mûno ta ûrîa mûrona.

**8** Mûtigatuîke aremi ta ûrîa methe menyu mekariî. Nwatî athîkîrani Ngai-Mûnene na mûke hekarûrî vandû varîa amûrîte vatûûre varî vatheru tene na tene. Tungatagîrani Ngai-Mûnene, Ngai wenyu nîguo ndakarakare nîmue rîngî.

**9** Ethîrwa nîmûgûcoka kûrî Ngai-Mûnene, andû enyu na ciana cienyu nîmakeguîrwa ntha nî andû arîa maamatavire na nîmagaacoka vûrûrirî ûyû, nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai wenyu arî ntha na wendo na ndakaariganîrwa nî mue mûngîmûcokerera.”

**9**

**10** Kwoguo, anjaama nîmaathiîre matûûrarî monthe vûrûrirî wa Efiraimu na Manase na nginya Zebuluni. Nwatî andû nîmaamathekerere na makîmanyûrûria.

**11** Kûnarî ûguo, andû anini a kuuma Asheri, Manase na Zebuluni nîmeenyivirie na makîthiî Jerusalemu.

**12** Ngai nîwavotithirie andû onthe a Juda kûnyitana vamwe na makîathîkîra ûrîa mûthamaki na anene ake maathîtwe nî Ngai-Mûnene mameere.

**12**

**13** Andû eengî nîmaagomanire vamwe Jerusalemu mwerirî wa kaîrî nîguo magakûngûîre kîrugo Kîam mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia.

**14** Nîmaambîrîrie wîra na makîruta metha cia magongoona irîa ciarî Jerusalemu, na metha cia magongoona irîa ciavîvagîrua ûbani na magîcikia Kîamndarî gîa Kidironi.

**15** Na mûthenya wa îkûmi na îna wa mweri wa kaîrî, nîmaaûragire ng'ondu ya pasaka. Athînjîri-Ngai na Alawi nîmegwire nthoni mûno na makîîtheria. Nîmaacokire makîrete matega ma kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene.

**16** Athînjîri-Ngai na Alawi nîmeekarire wa andû varîa maagîrîrwe nî gwîkara wata ûrîa watho wa Musa, mûndû wa Ngai ugîte. Alawi nîmaanengere athînjîri-Ngai nthakame ya magongoona na makîmîminjaminja metharî ya kîgongoona.

**17** Gatagatîrî ka andû acio, kwarî na andû eengî mateetheretie, kwoguo Alawi nîmaaûragire ng'ondu cia pasaka vandûrî va andû arîa mataarî atheru na magîciamûrîra Ngai-Mûnene.

**18** Andû eengî a kuuma Efiraimu, Manase, Isakaru na Zebuluni matietheretie, nwatî nîmaarîre pasaka matakûrûmîrîra ûrîa kwathanîtwe, nîûndû mûthamaki Hezekia nîwavoete Ngai-Mûnene nîûndû wao akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene na mwaro, nakûthaitha wovere andû onthe

**19** arîa magaakûgooca we Ngai, Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao wana ethîrwa matetheretie kûringana na watho wa hekarû.”

**20** Nake Ngai-Mûnene nîwegwire mavoya ma Hezekia na nîwovere andû.

**21** Nao andû a Isiraeli arîa maarî Jerusalemu nîmaakûngûîre kîrugo Kîam mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia îvinda rîa mîthenya mûgwanja makenete mûno. Alawi na athînjîri-Ngai nîmaakumagia Ngai-Mûnene wa mûthenya wa mûthenya na nîmaainagîra Ngai-Mûnene na vinya wao wonthe.

**22** Nake Hezekia nîwagathîrîrie Alawi onthe nîûndû wa wara wao wa gûtungatîra Ngai-Mûnene. Kwoguo andû nîmaarîre irio cia kîrugo îvinda rîa mîthenya mûgwanja (7). Nîmaarutaga magongoona ma thayû na magîkumagia Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao.

**22**

**23** Andû onthe arîa maagomanîte nîmeetîkanîrie makûngûîre kîrugo kîu îvinda rîa mîthenya îngî mûgwanja (7). Kwoguo nîmaagîkûngûîre mîthenya îngî mûgwanja makenete.

**24** Hezekia, mûthamaki wa Juda nîwavere andû ndegwa ngiri îmwe na ng'ondu ngiri mûgwanja (7,000) cia kûrîwa nî andû. Nao anene nîmaaveere andû ndegwa ngiri îmwe (1,000) na ng'ondu ngiri îkûmi (10,000). Athînjîri-Ngai eengî nîmeetheririe.

**25** Andû onthe a Juda, athînjîri-Ngai, Alawi na andû onthe arîa maaumîte Isiraeli na ageni arîa maaumîte nja ya vûrûri wa Isiraeli na arîa maatûûraga Juda nîmaakenire mûno.

**26** Kwoguo kwarî na gîkeno kînene mûno îtûûrarî rîa Jerusalemu, nîûndû kuuma vîndî ya Solomoni mûvîcî wa Daudi, mûthamaki wa Isiraeli gûtiagîîte ûndû wîngî ta ûcio îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**27** Athînjîri-Ngai na Alawi nîmaacokire magîûkîra na makîvoera andû na Ngai nîwegwire mavoya mao arî îgûrû kûrîa kûtheru atûûraga.

# 2Maû 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Hezekia nîwaretire ûgarûrûku mûtûûrîrerî ya Ndini

**1** Rîrîa ûkûngûîri wa kîrugo wathirire, andû onthe a Isiraeli arîa maaûkîte kîrugorî nîmaaumagarire makîthiî matûûrarî monthe ma Juda na makiunanga itugî cionthe cia mathiga na mîvuanano ya Ashera, ngai ya mûndûmûka. Nîmaacûkangirie kûndû kûrîa kwagoocagîrwa mîvuanano na metha cia magongoona irîa ciarî Juda kuonthe, Benjamini, Efiraimu na Manase. Andû onthe a Isiraeli nîmaacokire matûûrarî mao na wa mûndû mûciî gwake.

**1**

**2** Mûthamaki Hezekia nîwavangire athînjîri-Ngai na Alawi ikundi mwanya na akîgaîra wa mûndû wîra wa kûruta hekarûrî. Wîra ûcio warî ta wa kûruta matega ma kûvîvua na matega ma thayû, gûtungata ûgoocirî wa Ngai, gûcokia ngatho na gûkumia Ngai-Mûnene.

**3** Mûthamaki nîwarutire kuuma ndîthiarî yake nyamû cia magongoona ma kûvîvua ma kîraûko na ma kîvwaî, cia magongoona ma kûvîvua ma mîthenya ya thavatû, cia gûkûngûîra irugorî cia mweri wacicûka na cia irugo irîa mbîtîkîrie wata ûrîa kwandîkîtwe wathorî wa Ngai-Mûnene.

**3**

**4** Mûthamaki nîwathire andû arîa maatûûraga Jerusalemu mave athînjîri-Ngai na Alawi gîcunjî kîrîa maagîrîrwe nî kûvewa nîguo wanao merutîre viû kûvingia watho wa Ngai-Mûnene.

**5** Rîrîa watho ûcio wakinyire kûrî andû a Isiraeli, nîmaarutire indo ciao nyîngî na njîra ya kwîyendera. Nîmaarutire maciaro ma mbere ma irio cia mîgûnda, ndivei, maguta, ûûkî na indo cionthe irîa maakûragia mîgûndarî yao. Nîmaarutire gîcunjî gîa îkûmi Kîam indo cionthe irîa maarî nacio.

**6** Andû a Isiraeli na a Juda arîa maatûûraga matûûrarî ma Juda wanao nîmaaretire icunjî cia îkûmi cia ng'ombe, ng'ondu na cia indo irîa ciamûrîrîtwe Ngai-Mûnene, Ngai wao, na nîmaaigire indo icio irûndo.

**7** Andû maambîrîrie kwiga indo icio irûndo mwerirî wa kathatû na makîrîkia mwerirî wa mûgwanja.

**8** Rîrîa mûthamaki Hezekia marî na anene ake maaûkire na makîona irûndo icio, nîmaakumirie Ngai-Mûnene na magîkumia andû ake, Isiraeli.

**9** Hezekia nîwaûririe athînjîri-Ngai na Alawi ûvoro wîgiî irûndo icio.

**10** Nake Azaria, mûnene wa athînjîri-Ngai ûrîa warî wa kuuma nyomba ya Zadoku nîwacokerie Hezekia atîrî, “Kuuma vîndî îrîa andû maambîrîrie kûreta matega mao hekarûrî, twîthîrîtwe tûrî na irio mbîganu cia kûrîa na igatigara nyîngî nîûndû Ngai-Mûnene nîmûrathimu andû ake. Kîu nîkîo gîtûmîte twîthîrwa tûrî na indo ino nyîngî ûguo itigarîte.”

**10**

**11** Hezekia nîwacokire akîathana gûtumwe tûnyomba twa kwigwa irio hekarûrî, na nîtwatumirwe.

**12** Nao athînjîri-Ngai marî na wîvokeku nîmaaretire indo irîa ciarutîtwe na ciamûrîrîtwe Ngai-Mûnene, na icunjî cia îkûmi irîa andû maarutîte. Nîmaatwire Mûlawi Konania mûrûngamîrîri wa wîra ûcio, nake mûrwang'ina Shimei arî mûnini wake.

**13** Nao Jehieli, Azazia, Nahathi, Asaheli, Jerimothi, Jozabadi, Elieli, Isumakia, Mahathi na Benaia maarî arûngamîrîri arîa maatethagîrîria Konania na mûrwang'ina Shimei. Andû acio îkûmi maathuurirwe nî mûthamaki Ezekia na Azaria, Mûthînjîri-Ngai mûnene.

**14** Kore mûvîcî wa Imuna, Mûlawi ûrîa warangagîra Kîvingo Kîam mwena wa Îrathîro nîke warûngamagîrîra matega marîa maarutagîrwa Ngai nî andû na njîra ya kwîyendera, nwake wagaaga matega na indo irîa ciarî nyamûrîre Ngai-Mûnene na matega marîa matheru mûno.

**15** Edeni, Miniamini, Jeshua, Shemaia, Amaria na Shekania nîmaatethagîrîria Kore kûgaa indo icio marî na wîvokeku matûûrarî marîa mengî kûrîa athînjîri-Ngai maatûûraga. Nîmaagaagîra Alawi acio engî, arîa akûrû na arîa mataarî akûrû ûndû ûmwe.

**16** Vamwe na ûguo, nîmaagaagîra Alawi arûme arîa maarî na ûkûrû wa mîaka îthatû kûthiî na mbere, arîa maatonyaga hekarûrî kûruta wîra wao wa wa mûthenya wata ûrîa maagaanîtue, arîa marîîtwa mao maandîkîtwe mûtaratararî wa njiarwa cia Lawi. Andû acio maagaîrwe indo kûringana na wîra ûrîa wa gîkundi Kîamveetwe.

**17** Athînjîri-Ngai maandîkagwa kûringana na nyomba ciao. Nao Alawi arîa maarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî (20) kûthiî na mbere maandîkagwa kûringana na wîra ûrîa wa gîkundi Kîamveetwe.

**18** Athînjîri-Ngai maandîkirwe vamwe na ciana ciao cionthe, aka ao, anake ao na erîtu ao na andû ao onthe, nîûndû nîmaagîrîrwe vîndî cionthe mekarage metheretie.

**19** Nao athînjîri-Ngai a mbarî ya Aroni arîa matûûraga mîgûndarî nja ya matûûra mao, nîkwathuurirwe arûme na marîîtwa nîguo makagaîre arûme onthe arîa maarî athînjîri-Ngai na Alawi onthe arîa maandîkîtwe.

**19**

**20** Ûguo nîguo mûthamaki Hezekia eekire Juda kuonthe. Hezekia nîwekire maûndû marîa maarî maro na maakenagia Ngai-Mûnene, Ngai wake.

**21** Wîra wa wonthe ûrîa mûthamaki Hezekia aarutaga hekarûrî wîgiî kûrûmîrîra watho na maathani ma Ngai, aaûrutaga arî na wîvokeku na nîwavoyaga Ngai wake na akaruta wîra na ngoro yake yonthe. Kwoguo nîwekindîrie.

# 2Maû 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Sîria nîmaatharîkîre Jerusalemu

## (

## 2Atha 18.13-37

## ;

## 19.14-19

## ,

## 35-37

## ;

## Isa 36.1-22

## ;

## 37.8-38

## )

## Gwîtîîa kwa Hezekia na kûrwara

## (

## 2Atha 20.1-3

## ,

## 12-19

## ;

## Isa 38.1-3

## ;

## 39.1-8

## )

## Ûtonga na ûthaka wa Hezekia

## Mûthiia wa wathani wa Hezekia

## (

## 2Atha 20.20-21

## )

**1** Vuva wa maûndû mau monthe marîa Hezekia, mûthamaki wa Juda eekîte na wîvokeku, Senakeribu, mûthamaki wa Asîria nîwatharîkîre Juda. Nîwacîgîrîrie matûûra marîa maarî mairigîre agîîciragia atî nî akûmanyita matuîke make.

**2** Rîrîa mûthamaki Hezekia aamenyire atî Senakeribu aaûkîte avangîte kûtharîkîra Jerusalemu,

**3** nîwavangire na anene ake na anene a athigari a mbaara mavingîrîrie mîtaro îrîa yanyûrûrûkagia manjî na kûu nja ya îtûûra. Nao nîmaamûtethirie.

**4** Andû eengî nîmaaûnganire vamwe na makîvinga ithima cionthe irîa ciatherûkga manjî na karûnjî karîa kaavîtûkagîrîra vûrûrirî na makiuga atîrî, “Athamaki a Sîria mangîûka na methîre manjî meengî nîkî?”

**5** Hezekia nîwarutire wîra na vinya wa gûtuma rîngî rûthingo rwa Jerusalemu kûrîa rwarî rwomomoku na agîtuma nyomba ndaca na îgûrû cia arangîri rûthingorî rûu. Nîwatumire rûthingo rwa kaîrî mwena wa nja wa rûthingo rûu na agîtuma kûndû kûrîa gwecûrîtue mûthetu mwena wa îrathîro wa îtûûra rîa Daudi nîguo kûgîe na vinya. Wana nîwarûthire ngo na indo nyîngî cia mbaara.

**6** Hezekia nîwathuurire anene a mbaara a kûrûngamîrîra andû na akîmagomania vamwe kîvarorî vakuvî na kîvingo gîa îtûûra akîûmîrîria andû akîmeera atîrî,

**7** “Gîani na vinya na mûmîrîrie. Mûtigetigîre kana mûmake nîûndû wa mûthamaki wa Asîria, kana nîûndû wa ûrîa arî na athigari a mbaara eengî, nîûndû ûrîa ûrî natue arî na vinya nyîngî gûkîra ûrîa ûrî na Senakeribu.

**8** Ke arî na vinya wa ûûmûndû tu, nwatî tue tûrî na Ngai-Mûnene, Ngai wetû wa gûtûtethia na gûtûrûîrîra.” Nao andû nîmaaûmîrîrue nî ciugo icio cia Hezekia, mûthamaki wa Juda.

**8**

**9** Vuvarî, rîrîa Senakeribu, mûthamaki wa Asîria aacîgîrîrîtie îtûûra rîa Lakishi arî na athigari ake onthe, nîwatûmire ndungata ciake Jerusalemu kûrî Hezekia mûthamaki wa Juda na andû onthe a Juda arîa maarî Jerusalemu akîmeera atîrî,

**10** “Senakeribu mûthamaki wa Asîria araûria nî ndûî mwîvokete rîu mwîkarîte Jerusalemu îtûûra rîcîgîrîrie?

**11** Anga tîkwa Hezekia aramûveenia nîguo atûme mûkue nî yûra na nyonda akîmwîra atî, ‘Ngai-Mûnene, Ngai wetû agaatûvonokia kuuma kûrî mûthamaki wa Asîria?’

**12** Kinthî Hezekia ûyû twake womomorire kûndû kûrîa kwagoocagîrwa ngai cia mîvuanano na akiunanga metha cia magongoona, agîcoka akîatha andû a Juda na a Jerusalemu magoocage na mavîvagîrie magongoona metharî îmwe tu ya kîgongoona?

**13** Nîkwa mûtaicî ûrîa nie na methe makwa twekire andû onthe a mavûrûri marîa mengî? Anga ngai cia mavûrûri mau nîciavotire kûmavonokia kuuma kûrî nie?

**14** Nî ngai îrîkû gatagatî ka ngai cia mavûrûri marîa methe makwa maacûkangirie viû yavotire kûvonokia andû a yo kuuma kûrî nie nîguo mue mûgîe na mwîrîgîrîro atî Ngai wenyu nîakaamûvonokia kuuma kûrî nie?

**15** Mûtikareke Hezekia amûveenie kana amûvîtithie na njîra ta îo. Mûtikamwîtîkie nîûndû gûtirî ngai ya vûrûri wanarî ûrîkû kana ûthamaki ûrîkû yanavota kûvonokia andû a yo kuuma kûrî nie kana kuuma kûrî methe makwa. Ngai ûcio wenyu angîmûvonokia kuuma kûrî nie atîa!”

**15**

**16** Ndungata cia Senakeribu nîciaririe maûndû meengî macûku megiî Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli na megiî ndungata yake Hezekia.

**17** Mûthamaki wa Asîria nîwandîkire maarûa cia kûnyûrûria na gûcambia Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli akiugaga atîrî, “Wata ûrîa ngai cia mavûrûri mengî itaavota kûvonokia andû ao kuuma kûrî nie, nwata guo Ngai wa Hezekia atakaavota kûvonokia andû ake kuuma kûrî nie.”

**18** Anene acio a Asîria nîmaaugîrîrie na Kîhibirania nîguo andû a Jerusalemu arîa maarî nthingorî mamake na megue guoya nîguo manyite îtûûra rîa Jerusalemu.

**19** Nîmaaririe ûvoro wîgiî Ngai wa Jerusalemu wata ûrîa maaragia ûvoro wîgiî ngai cia mavûrûri marîa mengî irîa ciîthagîrwa irûthîtwe nî andû.

**19**

**20** Mûthamaki Hezekia na mûrathi Isaia, mûvîcî wa Amozu nîmaavoire Ngai na makîmûkaîra nîûndû wa ûndû ûcio.

**21** Nake Ngai-Mûnene nîwatûmire mûraika na nîwathiîre akîûraga athigari arîa maarî njamba, anene a athigari a mbaara na anene onthe arîa maarî kûrîa mûthamaki wa Asîria aambîte magema. Kwoguo mûthamaki wa Asîria nîwacokire vûrûrirî wake aconokete mûno. Rîrîa aathiîre hekarûrî ya ngai yake, amwe a avîcî ake nîmaamûragire na mviû.

**21**

**22** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwavonokirie Hezekia na andû a Jerusalemu kuuma kûrî Senakeribu mûthamaki wa Asîria na kuuma kûrî nthû ciake cionthe. Ngai-Mûnene nîwatûmire andû a Jerusalemu mekaranie na thayû na andû onthe arîa maariganîtie nao.

**23** Andû eengî nîmaaûkire Jerusalemu kûretera Ngai-Mûnene iveo, na nîmaavirîre Hezekia mûthamaki wa Juda indo cia goro. Kuuma vîndî îo mûthamaki Hezekia nîwatîirwe nî mavûrûri monthe.

**23**

**24** Kavindarî wa kau mûthamaki Hezekia nîwarwarire na agîtigaria vanini akue. Nîwavoire Ngai-Mûnene, nake Ngai-Mûnene nîwamûcokerie na akîmûva rûûri rwa kûmwonia atî nîakûvona.

**25** Nwatî Hezekia nîwaregire gûcokeria Ngai-Mûnene ngatho nîûndû wa maûndû marîa aamwîkîte. Hezekia nîwagîre na mwîtîîo na ûndû ûcio ûgîtûma Juda na Jerusalemu iverithua nî Ngai-Mûnene.

**26** Nwatî Hezekia na andû a Jerusalemu nîmaaverire magîtiga gwîtîîa, kwoguo Ngai-Mûnene ndaaverithia andû a Jerusalemu Hezekia arî mwoyo.

**26**

**27** Mûthamaki Hezekia nîwatongire mûno na andû onthe nîmaamûvete gîtîîo. Nîwatumithîtie nyomba nyîngî cia kwiga ûtonga wake wa sîlûva, thaavu, mathiga ma goro, mînyamû mînungi waro, ngo na indo ciîngî cia goro cia mîthemba yonthe.

**28** Nîwatumithîtie kûndû gwa kwiga maketha ma mîgûnda, ndivei, maguta, njaga cia ng'ombe na cia ng'ondu.

**29** Hezekia nîwatumire matûûra meengî na akîgîa na ndîthia nyîngî ya ng'ombe na ng'ondu nîûndû Ngai nîwamûrathimîte na indo nyîngî mûno.

**30** Hezekia nîke wavingire kûrîa manjî ma ithima cia Gihoni maaumagîrîra mwena wa îgûrû na akîmatemera mîtaro manyûrûrûke na mwena wa îthûîro wa îtûûra rîa Daudi. Maûndû monthe marîa Hezekia aambagîrîria, nîmaavucaga.

**31** Rîrîa anjaama a mûnene wa Babuloni maathiîre kûria ûvoro wîgiî maûndû ma magegania marîa moonekete vûrûrirî, Ngai nîwarekire Hezekia eke ûrîa akwenda nîguo amûgerie amenye ûrîa warî ngororî yake.

**31**

**32** Maûndû marîa mengî monthe marîa Hezekia eekire na ciîko ciake mbaro nîmandîke cionekirî cia mûrathi Isaia mûvîcî wa Amozu, îvukuurî rîa athamaki a Juda na a Isiraeli.

**33** Mûthamaki Hezekia nîwakwire na akîthikwa mwena wa îgûrû wa mbîrîra irîa ciathikagwa athamaki. Andû onthe a Juda na a Jerusalemu nîmoonanirie gîtîîo kînene mûno kûrî Hezekia arîkia gûkua. Nake mûvîcî Manase nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# 2Maû 33

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Manase, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 21.1-9

## )

## Manase nîweririre

## Mûthiia wa wathani wa Manase

## (

## 2Atha 21.17-18

## )

## Amoni mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 21.19-26

## )

**1** Manase aatuîkire mûthamaki wa Juda arî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na îîrî (12). Nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka mîrongo îtano na îtano (55).

**2** Nîwekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene. Nîwarûmîrîre mîtugo mîcûku ya mavûrûri marîa Ngai-Mûnene eengatire kuuma vûrûrirî ûcio mbere ya andû a Isiraeli matonya kuo.

**3** Nîwatumire rîngî kûndû gwa kûgoocagîrwa ngai cia mîvuanano kûrîa îthe, Hezekia oomomorete. Nîwatumire metha cia magongoona cia Baali, akîrûtha mîvuanano ya Ashera, ngai ya mûndûmûka na akîgooca ciûmbe cionthe cia îgûrû.

**4** Nîwatumire metha cia magongoona cia ngai cia mîvuanano hekarûrî kûrîa Ngai-Mûnene aaugîte atîrî, “Jerusalemu nîkuo ngûtûûra ngoocagîrwa tene na tene.”

**5** Nîwatumire metha cia magongoona cia kûgoocagîra ciûmbe cia îgûrû kûu ivaarorî igîrî cia hekarû.

**6** Nîwarutire anake ake marî îgongoona rîa kûvîvua Kîamndarî Kîam mûvîcî wa Hinomu. Nîwarûthire maûndû ma ûragûri, kûringa mbûgû, kûringa ciama na nîwaranagîria na oni maûndû na arogi. Nîwekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene na agîtûma arakare.

**7** Nîwocire mîvuanano îrîa aaumîtie na akîmiga hekarûrî, kûrîa Ngai eerîte Daudi na mûvîcî Solomoni atîrî, “Gûkû Jerusalemu, hekarûrî îno nîkuo nthuurîte gatagatî ka mîvîrîga yonthe ya Isiraeli nîguo ndûûre ngoocagîrwa kuo tene na tene.

**8** Ndikaareka andû a Isiraeli mengatwa kuuma vûrûrirî ûyû neerîre methe mao rîngî, ethîrwa nîmakaarûmîrîra na kinyi maûndû monthe megiî mawatho monthe na matuîro ma ciira marîa namaathire kûvîtûkîrîra kûrî Musa.”

**9** Manase nîwaveenererie andû a Juda na a Jerusalemu na nîmeekire maûndû macûku meengî gûkîra marîa meekîtwe nî mavûrûri marîa Ngai-Mûnene aacûkangîtie mbere ya andû a Isiraeli matonya kuo.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwakaanirie mûthamaki Manase na andû ake, nwatî matiamûthikîrîria.

**11** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwatûmire anene a athigari a mbaara a kuuma Asîria mathiî makatharîkîre Juda. Nîmaanyitire mûthamaki Manase na makîmwîkîra icûvî, makîmwova na mvîngû cia gîcango na makîmûvira Babuloni.

**12** Vîndî îrîa aarî mathînarî, nîwavoire Ngai-Mûnene, Ngai wake na akîînyivia mûno mbere ya Ngai wa methe make nîguo amûtethie.

**13** Ngai nîwegwire mavoya make na akîmwîguîrîra ntha. Kwoguo Ngai-Mûnene nîwamûvotithirie gûcoka Jerusalemu, ûthamakirî wake. Ûndû ûcio nîwatûmire Manase amenya atî Ngai-Mûnene, nî Ngai.

**13**

**14** Vuva wa ûguo Manase nîwatumire rîngî rûthingo rwa mwena wa nja rwa îtûûra rîa Daudi, mwena wa îthûîro wa kîthima Kîam Gihoni kîrîa kîrî Kîamndarî nginya kîvingorî kîrîa gîetagwa Kîvingo Kîam Nthamaki na kûthiûrûrûka nginya Ofeli na nîwarûtumire rûrî rûraca na îgûrû makîria. Wana nîwaigire anene a ikundi cia athigari a mbaara matûûrarî monthe ma Juda marîa maarî mairigîre.

**15** Manase nîwarutire ngai ng'eni na mîvuanano hekarûrî na akîruta metha cionthe cia magongoona irîa aatumîte kîrîmarî kûrîa hekarû yatumîtwe na Jerusalemu, na agîita na kûu nja ya îtûûra.

**16** Nîwacokire agîtuma metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene na akîrutîra magongoona ma thayû na ma gûcokia ngatho îgûrû rîayo. Nîwacokire akîatha andû onthe a Juda magooce Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**17** Kûnarî ûguo, andû nîmaathiîre na mbeere kûrutîra magongoona kûndû kûrîa kwagoocagîrwa ngai cia mîvuanano, nwatî maarutaga magongoona mau kûrî Ngai-Mûnene.

**17**

**18** Maûndû mengî marîa Manase eekire vîndî îrîa aarî mûthamaki, mavoya make kûrî Ngai wake na ciugo cia mwoni wa maûndû ûrîa wamwarîrie rîîtwarî rîa Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli, nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma Athamaki a Isiraeli.

**19** Mavoya ma mûthamaki Manase na ûrîa Ngai aamûcokerie, mevia make monthe na kûrega gûtuîka mwîvokeku, kûndû kûrîa aatumire gwa kûgoocerwa mîvuanano na Ashera, ngai ya mûndûmûka na mîvuanano, monthe nîmandîke rûganorî rwa Maûndû ma tene ma Arathi.

**20** Manase nîwakwire na akîthikwa mûciî wa mûthamaki. Nake mûvîcî Amoni nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**20**

**21** Amoni aatuîkire mûthamaki wa Juda arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îîrî (22) na nîwathanire îvinda rîa mîaka îîrî arî Jerusalemu.

**22** Amoni nîwekire maûndû macûku arî mbere ya Ngai-Mûnene wata ûrîa îthe Manase eekîte. Nîwarutire magongoona kûrî mîvuanano yonthe îrîa îthe aarûthîte na akîmîgooca.

**23** Ndenyivia mbere ya Ngai-Mûnene ta ûrîa îthe Manase eekîte, nwatî nîwevirie mûno makîria ya îthe.

**23**

**24** Ndungata cia Amoni nîciavangire ûrîa ikûmûraga na nîciamûragîre gwake nyomba.

**25** Nwatî andû a Juda nîmaaûragire andû arîa maavangire ûrîa makûmûraga na magîcoka magîtua Josia mûvîcî wa Amoni mûthamaki wa Juda vuva wake.

# 2Maû 34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Josia, mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 22.1-2

## )

## Josia nîwareganire na ûgooci wa ngai ciîngî

## Îvuku rîa watho nîrîonekire

## (

## 2Atha 22.3-20

## )

## Josia nîwarûthire kîrîkanîro gîa kwathîkîra Ngai-Mûnene

## (

## 2Atha 23.1-20

## )

**1** Josia aatuîkire mûthamaki wa Juda arî na ûkûrû wa mîaka înana (8) na aathanire îvinda rîa mîaka mîrongo îthatû na ûmwe (31) arî Jerusalemu.

**2** Josia nîwekire maûndû marîa maakenagia Ngai-Mûnene na nîwarûmîrîre mîthiîre ta îrîa yarî na îthe Daudi na nîwarûmîrîre mawatho monthe ma Ngai-Mûnene.

**2**

**3** Mwakarî wa kanana (8) kuuma Josia atuîka mûthamaki wa Juda, vîndî wa îo arî mwanake, nîwambîrîrie kûgooca Ngai wa îthe Daudi. Mwakarî wa îkûmi na îîrî (12) Josia arî mûthamaki, nîwambîrîrie gûcûkangia kûrîa kwagoocagîrwa mîvuanano, Ashera, ngai ya mûndûmûka na mîvuanano îrîa îngî yonthe kûu Juda na Jerusalemu.

**4** Nîwathire metha cia Baali cia magongoona kûrîa aagoocagîrwa imomomorwe, metha cia magongoona cia kûvîvîrua ûbani irîa ciarî vakuvî nacio na akiunanga mîvuanano ya Ashera na mîvuanano îngî yonthe na magîcoka makîmîthîa îgîtuîka rûkûngû na makîrûnyagia mbîrîrarî cia andû arîa maairutîrîte magongoona.

**5** Nîwavîvîrie mavîndî ma athînjîri-Ngai a ngai icio îgûrû rîa metha icio ciao cia magongoona. Ûguo nîguo Josia eekire nîguo athiririe Juda na Jerusalemu kuuma ûgoocirî wa mîvuanano.

**6** Nîwekire wa ûguo matûûrarî ma Manase, Efiraimu, Simioni, kûthiî nginya Nafutali na kûndû kûrîa kwomomoretwe vakuvî na matûûra mau.

**7** Nîwaunangire metha cia magongoona na mîvuanano ya Ashera na akîithîa igîtuîka mûtutu. Nîwacokire agîtemanga metha cia magongoona cia kûvîvîrua ûbani vûrûrirî wonthe wa Isiraeli na agîcoka Jerusalemu.

**7**

**8** Mwakarî wa îkûmi na înana (18) Josia arî mûthamaki, nîwarîkîtie kûtheria vûrûri wa Juda wana hekarû. Nîwatûmire Shafani mûvîcî wa Azalia, Maaseia mûnene wa îtûûra na Joa mûvîcî wa Joahazu ûrîa warî karani mathiî magatume rîngî hekarû ya Ngai-Mûnene, Ngai wake.

**9** Nîmaathiîre kûrî Hilikia, Mûthînjîri-Ngai mûnene na makîmûvirîra mbeca irîa Alawi arîa maarî arangîri a ivingo maûnganîtie kuuma kûrî andû a Manase, Efiraimu na kuuma kûrî andû onthe a Isiraeli arîa maatigarîte, kuuma kûrî andû onthe a Juda, Benjamini na andû arîa maatûûraga Jerusalemu.

**10** Nîmaacokire makînenganîra mbeca icio kûrî andû arîa maarûngamagîrîra wîra wa gûtuma hekarû rîngî kûrîa yacûkangîtue, nao arûngamîrîri acio makîinenganîra kûrî andû arîa maatumire hekarû rîngî.

**11** Nîmaainenganîre kûrî mavundi ma mbaû na atumi a nyomba cia mathiga nîguo magûre mathiga na mbaû cia kûmînyitithania rîngî kûrîa athamaki a Juda maarekereretie kwomomoka.

**12** Andû acio nîmaarutire wîra ûcio waro mûno. Arûngamîrîri ao maarî Jahathi na Obadia, Alawi a mbarî ya Merari, Zakaria na Meshulamu a mbarî ya Kohathu. Alawi onthe maarî na wara wa kûvûûra indo cia kwina nyîmbo,

**13** na nîo maarûngamagîrîra andû arîa maakuuaga mîrigo na arîa maarutaga mawîra ma mîthemba yonthe. Alawi amwe maarî andîki, atongoria na arangîri a ivingo.

**13**

**14** Vîndî îrîa Alawi maarutaga mbeca irîa ciavirîtwe hekarûrî, mûthînjîri-Ngai Hilikia nîwonire îvuku rîa Watho wa Ngai-Mûnene rîrîa rîavecanîtwe kûvîtûkîra kûrî Musa.

**15** Hilikia nîwerire Shafani, mwandîki atîrî, “Nînona îvuku rîa Watho hekarûrî.” Nake Hilikia nîwanengere Shafani îvuku rîu.

**16** Shafani nîwocire îvuku rîu, akîrîvirîra mûthamaki na akîmwîra atîrî, “Ndungata ciaku nîiraruta wîra wonthe ûrîa waiveere.

**17** Nîirutîte mbeca irîa ciarî hekarûrî na ikainenganîra kûrî arûngamîrîri na aruti wîra.”

**18** Shafani, karani nîwacokire akîra mûthamaki rîngî atîrî, “Hilikia, mûthînjîri-Ngai nî aranengeere îvuku.” Shafani nîwacokire akîthomera mûthamaki îvuku rîu.

**18**

**19** Rîrîa mûthamaki eegwire ciugo cia watho, nîwatembûrangire nguo ciake nî kwîgua kîeva.

**20** Nîwacokire akîatha Hilikia, Ahikamu mûvîcî wa Shafani, Abudoni mûvîcî wa Mika, Shafani, karani na Asaia ndungata ya mûthamaki atîrî,

**21** “Thiîni mûkambûrîrie ûtaaro kûrî Ngai-Mûnene na nîûndû wa andû arîa matigarîte Isiraeli na Juda, ûvoro wîgiî ciugo cia îvuku rîîrî rîronekire. Ngai-Mûnene nîarakarîte nîtue nîûndû methe metû matiathîkîra Ngai-Mûnene, matieka kûringana na maûndû monthe marîa mandîke îvukuurî rîîrî.”

**21**

**22** Kwoguo Hilikia vamwe na andû arîa mûthamaki aatûmîte nîmaathiîre kûrî mûndûmûka mûrathi wetagwa Hulida mûka wa Shalumu, mûvîcî wa Tokihathi, nake Takihathi aarî mûvîcî wa Hasira, mûmenyereri wa nguo irîa ciatûmagîrwa hekarûrî. Hulida aatûûraga Jerusalemu îtûûrarî rîa kaîrî. Nao nîmaamwîrire maûndû marîa meekîkîte.

**23** Nake nîwamerire atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli augîte: thiîni mwîre mûndû ûcio ûramûtûmire kûrî nie atî,

**24** Ngai-Mûnene, Ngai augîte nîakûrete maûndû macûku gûkû Jerusalemu na kûrî andû arîa matûûraga kuo. Nîngaatûma irumi cionthe irîa mandîke îvukuurî rîrîa rîathomerwe mûthamaki wa Juda ivinge.

**25** Nîûndû nîmaareganire nanie na makîvîvîria ngai ciîngî ûbani. Nîmatûmîte ndakare nîûndû wa maûndû mau monthe mekîte. Kwoguo marakara makwa nîmagûkinya Jerusalemu na tîmathira.

**26** Nwatî ûvoro wîgiî mûthamaki wa Juda ûrîa wamûtûmire mûgatuîrie ûvoro kûrî Ngai-Mûnene mûkamwîre Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli augîte atî: îgûrû rîgiî ciugo irîa mûregwire,

**27** nîûndû nîûreririre na wenyivia mbere ya Ngai rîrîa ûregwire ciugo ciake ciîgiî kûndû gûkû na andû arîa matûûraga kuo, nîûrenyivirie mbere yakwa, na mwatembûranga nguo ciaku nîûndû wa kîeva na ûkîndîrîra, wananie nînegua mavoya maku.

**28** Kwoguo, nîngaatûma ûkue na ûthikwe na thayû. Ndûkoona mathîna monthe marîa ngaareta vûrûrirî ûyû na kûrî andû arîa matûûraga kuo.”

**28** Nao anjaama acio maatûmîtwe nîmaacokirie ndûmîrîri îo kûrî mûthamaki Josia.

**28**

**29** Mûthamaki Josia nîwetire atongoria onthe a Juda na a Jerusalemu magomane vamwe.

**30** Nîwathiîre hekarûrî arî vamwe na andû onthe a Juda na andû arîa matûûraga Jerusalemu, athînjîri-Ngai, Alawi na andû onthe kuuma ûrîa warî îgweta mûno kinya ûrîa ûtaarî îgweta. Mûthamaki nîwathomire maûndû monthe marîa maarî îvukuurî rîa kîrîkanîro rîrîa rîonekete hekarûrî andû onthe makîgucaga.

**31** Mûthamaki nîwarûngamire vandû vake na akîrûtha kîrîkanîro mbere ya Ngai-Mûnene, atî akaathîkagîra Ngai-Mûnene na avingagie maathani make, mawatho na matuîro ma ciira na ngoro yake yonthe na mwoyo wake wonthe, na ageekaga wata ûrîa ciugo irîa ciandîkîtwe îvukuurî rîa kîrîkanîro ciugîte.

**32** Mûthamaki nîwacokire akîra andû onthe arîa maarî Jerusalemu na Benjamini wanao mavingagie kîrîkanîro. Nao andû a Jerusalemu nîmaatûûrire marûmagîrîra kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao.

**33** Mûthamaki Josia nîwathiririe mîvuanano yonthe îrîa yarî mûgiro vûrûrirî wonthe wa andû a Isiraeli na agîtûma andû onthe arîa maarî Isiraeli matungatagîre Ngai-Mûnene, Ngai wao. Andû matiatiga kûrûmîrîra Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao ûtûûrorî wonthe wa mûthamaki Josia.

# 2Maû 35

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Josia nîwakûngûîre pasaka

## (

## 2Atha 23.21-23

## )

## Mûthiia wa wathani wa Josia

## (

## 2Atha 23.28-30

## )

**1** Mûthamaki Josia nîwakûngûîre pasaka ya Ngai-Mûnene arî Jerusalemu. Nîmaathînjire ndûrûme ya pasaka mûthenya wa îkûmi na îna wa mweri wa mbere.

**2** Nîwathuurire athînjîri-Ngai na akîmava wîra ûrîa maagîrîrwe nî kûruta hekarûrî na akîmaûmîrîria wîrarî ûcio.

**3** Nîwerire Alawi arîa maathomithagia andû onthe a Isiraeli na maamûrîrîtwe Ngai-Mûnene atîrî, “Igani îthandûkû rîa kîrîkanîro kîtheru hekarûrî îrîa Solomoni mûvîcî wa Daudi, mûthamaki wa Isiraeli aatumire. Mûtikaarîkuue kuuma gûkû kûthiî kûndû kwîngî na ituro cienyu rîngî. Rîu tungatagîrani Ngai-Mûnene, Ngai wenyu na andû ake a Isiraeli.

**4** Rutagani wîra kûringana na mbarî cienyu na ikundi cienyu, wata ûrîa Daudi, mûthamaki wa Isiraeli na mûvîcî Solomoni maathanire.

**5** Rûngamagani varîa vatheru kûringana na nyomba cia andû enyu arîa matarî athînjîri-Ngai, na wa mûndû ûmwe arûngamagîrîre mbarî îmwe ya Alawi.

**6** Thînjani ndûrûme ya pasaka na mwîtherie, na mûmîvarîrîrie nîûndû wa andû acio engî enyu nîguo makaavingia maûndû marîa Ngai-Mûnene aaririe na njîra ya Musa.”

**6**

**7** Mûthamaki Josia nîwarutire kuuma ndîthiarî yake tûgondu na twori ngiri mîrongo îthatû (30,000), ndegwa ngiri ithatû (3,000) nîûndû wa andû arîa maarî vo irî matega ma pasaka.

**8** Anene ake wa nao nîmaarutire iveo ciao kûrî andû, athînjîri-Ngai na Alawi na njîra ya kwîyendera. Hilikia, Zakaria na Jehieli, arîa maarî arûngamîrîri a hekarû, nîmaaveere athînjîri-Ngai twori na tûtûrûme ngiri igîrî na magana matandatû (2,600), ndegwa magana mathatû (300) irî matega ma pasaka.

**9** Nake Konania na aa mûrwang'ina Shemaia, Nethaneli, Hashabia, Jeieli, Jozabadi na atongoria a Alawi, nîmaavecanire tûgondu na twori ngiri ithano (5,000) na ndegwa magana matano (500) kûrî Alawi irî matega ma pasaka.

**9**

**10** Vîndî îrîa maûndû monthe ma pasaka maavangirue, athînjîri-Ngai na Alawi nîmeekarire wa gîkundi vandû vao wata ûrîa mûthamaki aathanire.

**11** Nîmaaûragire ndûrûme cia pasaka, nao athînjîri-Ngai magîoca nthakame ya ndûrûme icio na makîmîminjaminja metharî ya kîgongoona, na Alawi makîithînja.

**12** Nîmaacokire makîgaa nyamû cia matega ma kûvîvua kûringana na nyomba cia andû ao nîguo marutîre Ngai-Mûnene matega wata ûrîa kwandîkîtwe îvukuurî rîa Musa. Ûguo nwaguo maagaanirie wana ndegwa.

**13** Alawi nîmookirie nyama cia ndûrûme cia pasaka na mwaki kûringana na watho, magîcamûra nyama cia magongoona marîa matheru na nyûngû, thavuria na tûraî twa gûkarangîra. Nîmaacokire makîigaîra andû arîa mataarî athînjîri-Ngai na îvenya.

**14** Vuva wa ûguo, Alawi nîmaavarîrîrie nyama ciao o ene na cia athînjîri-Ngai, nîûndû athînjîri-Ngai njiarwa cia Aroni maarî na wîra wa kûruta matega ma kûvîvua na ma nyama irîa noru nginya ûtukû.

**15** Nao aini a nyîmbo kuuma mbarî ya Asafu nîmeekarîte varîa maathîtwe mekarage nî mûthamaki Daudi, Asafu, Hemani, na Jeduthuni ûrîa warî mwoni maûndû ma mûthamaki. Nao arangîri a ivingo mekarîte ivingorî irîa mekaragia. Gûtiarî na vata wao maume wîrarî nîûndû Alawi acio engî nîmaamavarîrîtie pasaka.

**16** Kwoguo wîra wonthe wa kûgooca Ngai-Mûnene, wa gûkûngûîra pasaka na kûrutîra matega ma kûvîvua metharî ya kîgongoona, warutirwe mûthenya ûcio wata ûrîa mûthamaki Josia aathanîte.

**17** Nao andû a Isiraeli arîa maagomanîte vau nîmaakûngûîre pasaka kavinda kau na kîrugo Kîam mîgate îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia îvinda rîa mîthenya mûgwanja (7).

**18** Gûtirî pasaka ta îo yarî yanakûngûîrwa kuuma vîndî ya mûrathi Samueli kûu Isiraeli. Gûtirî mûthamaki wa Isiraeli mbererî wanakûngûîra pasaka ta îo yakûngûîrwe nî mûthamaki Josia, athînjîri-Ngai, Alawi na andû onthe a Juda na Isiraeli arîa maarî vo, na andû arîa matûûraga Jerusalemu.

**19** Pasaka îo yakûngûîrwe mwakarî wa îkûmi na înana (18) kuuma Josia atuîka mûthamaki.

**19**

**20** Mûthamaki Josia arîkia gwîka maûndû mau monthe nîûndû wa hekarû, Neko, mûthamaki wa Misiri nîwathiîre na athigari ake a mbaara makatharîkîre îtûûra rîa Karikemishi rîrîa rîarî vakuvî na rûnjî rwa Farati. Nake Josia nîwathiîre kûrûa nake.

**21** Nwatî Neko nîwatûmire anjaama ake kûrî Josia makamûrie atîrî, “Mûthamaki wa Juda, nie nawe tûrarutana kû? Tîwe nîratharîkîra, nwatî nî nthû ciakwa nîratharîkîra, na Ngai ambathîte mbîke ûguo na îvenya. Tiga kûregana na Ngai nîûndû arî mwena wakwa na ethîrwa tî ûtigana nanie nî agûkûûraga.”

**22** Kûnarî ûguo, Josia ndaatiga kûtharîkîra Neko, mûthamaki wa Misiri. Nîwaregire kûthikîrîria ûrîa Ngai aaugaga na njîra ya mûthamaki Neko. Kwoguo nîwerigaririe nîguo ndakamenyekane na nîwathiîre Megido kûndû kûrîa kwaraganu kûrûa.

**22**

**23** Nao andû arîa maarûaga na mîguî nîmaarathire mûthamaki Josia arî mbaararî, na nîwerire ndungata ciake atîrî, “Ndutani ava nîûndû nînagurarua mûno!”

**24** Kwoguo ndungata ciake nîciamûrutire gîkaarirî gîake Kîam mbarathi na makîmwîkîra gîkaarirî kîngî gîake na makîmûvira Jerusalemu. Nîwakwire na akîthikwa mbîrîrarî irîa ciathikagwa athamaki. Andû onthe a Juda na a Jerusalemu nîmaacakaîre gûkua kwa Josia.

**24**

**25** Mûrathi Jeremia nîwatungire rwîmbo rwa gûcakaîra Josia. Andû onthe arîa mainaga nîmaririkanaga na magakumia Josia nyîmborî ciao cia macakaya nginya ûmûnthî. Watuîkire mûtugo wa andû a Isiraeli wa kwinaga nyîmbo icio vîndî ya macakaya. Nyîmbo icio nîmandîke îvukuurî rîa Macakaya.

**25**

**26** Maûndû mengî monthe marîa Josia eekire arî mûthamaki na ciîko ciake mbaro kûringana na ûrîa kwandîkîtwe wathorî wa Ngai-Mûnene,

**27** na ciîko ciake kuuma Kîammbîrîria nginya mûthiia nîmandîke îvukuurî rîa ng'ano cia athamaki a Isiraeli na a Juda.

# 2Maû 36

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jehoahazi mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 23.30-35

## )

## Jehoiakimu mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 23.36—24.7

## )

## Jehoiakini mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 24.8-17

## )

## Zedekia mûthamaki wa Juda

## (

## 2Atha 24.18-20

## ;

## Jer 52.1-3

## )

## Kûgwa kwa Jerusalemu

## (

## 2Atha 25.1-21

## ;

## Jer 52.3-11

## )

## Mûthamaki Cairasi nîwathanire Ayahudi macoke kwao

## (

## Ezira 1.1-4

## )

**1** Andû a vûrûri wa Juda nîmaacokire makîthuura Jehoahazi, mûvîcî wa Josia na makîmûtua mûthamaki wa Jerusalemu vuva wa îthe.

**2** Jehoahazi aatuîkire mûthamaki wa Juda arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îthatû (23) na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîeri îthatû (3).

**3** Neko, mûthamaki wa Misiri nîwacokire akîmûnyita, akîmuruta Jerusalemu na nîwatûmire vûrûri wa Juda ûrîve mwîgana wa gooti ya kilo ngiri ithatû na magana mana (3,400) cia sîlûva, na kilo mîrongo îthatû na inya (34) cia thaavu.

**4** Neko, mûthamaki wa Misiri nîwatuire Eliakimu, mûrwang'ina na Jehoahazi mûthamaki wa Juda na Jerusalemu. Nîwacokire akîgarûra rîîtwa rîake agîcoka gwîtagwa Jehoiakimu. Nwatî Neko nîwocire Jehoahazi, mûrwang'ina na Eliakimu na akîmûvira Misiri.

**4**

**5** Jehoiakimu aatuîkire mûthamaki wa Juda arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na îtano (25) na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka îkûmi na ûmwe (11). Nîwekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai wake.

**6** Nebukadinezarû, mûthamaki wa Babuloni nîwamûtharîkîre na akîmûnyita akîmûvira Babuloni amwovete na mvîngû.

**7** Nebukadinezarû wana nîwakuuire indo imwe kuuma hekarûrî na akîivira Babuloni na agîciga gwake nyomba.

**8** Maûndû mengî monthe marîa Jehoiakimu eekire arî mûthamaki, maûndû macûku marîa eekire na mavîtia marîa oonirwe namo, nîmandîke îvukuurî rîa ng'ano cia athamaki a Isiraeli na a Juda. Nake mûvîcî Jehoiakini nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

**8**

**9** Jehoiakini aatuîkire mûthamaki wa Juda arî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na înana (18) na nîwathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîeri îthatû (3) na mîthenya îkûmi (10). Wanake nîwekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene.

**10** Îvinda rîa mvevo rîa mwaka, mûthamaki Nebukadinezarû nîwatûmanire Jehoiakini agîrwe na avirwe Babuloni vamwe na indo cia goro cia hekarû. Nebukadinezarû nîwacokire agîtua Zedekia, mûrwang'ina na Jehoiakini mûthamaki wa Juda na Jerusalemu.

**10**

**11** Zedekia aatuîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na ûmwe (21) na aathanire arî Jerusalemu îvinda rîa mîaka îkûmi na ûmwe (11).

**12** Nîwekire maûndû macûku mbere ya Ngai-Mûnene, Ngai wake na ndaarî na wînyivia mbere ya mûrathi Jeremia ûrîa waragia ndûmîrîri kuuma kûrî Ngai-Mûnene.

**13** Zedekia nîwareganire na mûthamaki Nebukadinezarû ûrîa watûmîte evîte na rîîtwa rîa Ngai atî ndakaaregana nake. Nîwaûmirie kîongo na akîrega gûcokerera Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**14** Athînjîri-Ngai na atongoria a andû a Juda nîmeekire maûndû macûku ma kûgooca ngai cia mîvuanano ta marîa meekagwa nî mavûrûri marîa mengî. Kwoguo nîmaagwatirie hekarû ya Ngai-Mûnene mûgiro, îrîa ke mwene aamûrîte kûu Jerusalemu.

**14**

**15** Ngai-Mûnene, Ngai wa methe mao nîwatûmanîte kûrî o maita meengî kûvîtûkîra kûrî anjaama ake, nîûndû nîwamegucagîra ntha wa vamwe na hekarû yake.

**16** Nwatî andû a Juda nîmaathiîre na mbere kûthekerera anjaama ake na kwira ndûmîrîri yake na kûnyûrûria arathi ake nginya Ngai-Mûnene akîrakara nî andû ake mûno ûndû atangîamarekeere.

**16**

**17** Kwoguo, Ngai-Mûnene nîwatûmire mûthamaki wa Akalidei amatharîkîre. Nao Akalidei nîmaaûragire andû ao arîa maarî ethî marî hekarûrî. Matiegucagîra andû ntha wana ethîrwa arî mûndû mwîthî kana mûndûmûka, mûndûmûrûme mûkûrû kana ûrîa mûrwaru. Ngai-Mûnene nîwamarekererie onthe kûrî mûthamaki wa Akalidei.

**18** Mûthamaki nîwakuire indo cionthe cia hekarû irîa ciarî nene na nini na mûthithû wa wayo, ûtonga wa mûthamaki na anene ake, cionthe akîivira Babuloni ake.

**19** Mûthamaki wa Akalidei na athigari ake a mbaara nîmaavîvirie hekarû, makîomomora rûthingo rwa îtûûra rîa Jerusalemu, makîvîvia nyomba cionthe cia mûthamaki na magîcûkangia indo cionthe cia goro irîa ciarî kuo.

**20** Andû a Juda arîa maatigarire nîmaavirirwe îthamîriorî Babuloni na magîtuîka ndungata cia mûthamaki wa Babuloni na njiarwa ciake. Nîmaatûûrire kûu marî ngombo nginya rîrîa kwagîîre na ûthamaki wa Perisia.

**21** Ûguo nîguo kwavingirue ûrîa Ngai-Mûnene aarîtie kûvîtûkîra mûrathi Jeremia atî, “Vûrûri ûgaatigwa ûrî mûtheri îvinda rîa mîaka mîrongo mûgwanja (70) nîguo ûgîe na îvinda rîa kûvurûka kûringana na mavinda ma thavatû marîa ûtaavurûkîte.”

**21**

**22** Mwakarî wa mbere Cairasi atuîka mûthamaki wa Perisia, nîguo ciugo irîa Ngai-Mûnene aaririe kûvîtûkîra kûrî Mûrathi Jeremia ivinge, Ngai-Mûnene nîwamwathire anîrîre vûrûrirî wake wonthe na andîke atîrî,

**23** “Cairasi, mûthamaki wa Perisia augîte atî: Ngai-Mûnene, Ngai wa îgûrû nîanduîte mûthamaki wa nthî yonthe na nî anthuurîte nîmûtumîre hekarû îtûûrarî rîa Jerusalemu vûrûrirî wa Juda. Kwoguo mue muonthe arîa mûrî a Ngai-Mûnene gatagatîrî kenyu, thiîni Jerusalemu na Ngai wenyu aroîthîrwa namue.”

Ezira

# Ezira 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Cairasi nîwathanire Ayahudi macoke Jerusalemu

**1** Mwakarî wa mbere Cairasi atuîka mûthamaki wa Perisia, Ngai-Mûnene nîwatûmire maûndû mavingue marîa aarîtie kûvîtûkîra mûrathi Jeremia. Ngai-Mûnene nîwatûmire Mûthamaki Cairasi aruta watho na ûkîandîkwa. Mûthamaki nîwaugire watho ûcio ûvirwe vûrûrirî wake wonthe ûrî mwandîke nîguo ûthomerwe andû.

**1**

**2** “Cairasi Mûthamaki wa Perisia aathanîte atî, Ngai-Mûnene Ngai wa îgûrû nîanduîte mûthamaki wa mavûrûri monthe ma nthî. Ke nîamvete wîra wa gûtuma hekarû yake Jerusalemu vûrûrirî wa Juda.

**3** Ngai nîekare namue muonthe arîa mûrî ake. Thiîni Jerusalemu nîguo mûgatumîre Ngai-Mûnene, Ngai wa andû a Isiraeli hekarû rîngî. Ngai ûcio nîke ûgoocagîrwa Jerusalemu.

**4** Ethîrwa andû ake onthe arîa matigarîte îthamîriorî nîmakenda gûcoka, andû arîa mariganîtie nao nîmakaamava ûtethio. Naguo ûtethio ûrîa makaamava nî wa sîlûva, thaavu na indo ciîngî na nyamû irîa irîthagua, wa vamwe na indo cia kûruta na njîra ya kwîyendera nîûndû wa hekarû ya Ngai îrîa îrî Jerusalemu.”

**4**

**5** Nao atongoria a mbarî cia mîvîrîga ya Juda na Benjamini, athînjîri-Ngai na Alawi na andû onthe arîa Ngai aaveere wendi wa kûmûtumîra hekarû nîmeevarîrie kûthiî Jerusalemu kûmûtumîra hekarû rîngî.

**6** Andû onthe arîa maariganîtie nao nîmaamavere ûtethio wa indo cia sîlûva na thaavu, na indo ciîngî nyîngî, na nyamû irîa irîthagua na indo cia goro, vamwe na indo cia matega cia hekarû.

**6**

**7** Mûthamaki Cairasi nîwamacokerie mbakûri na ikombe irîa mûthamaki Nebukadinezarû arutîte hekarûrî ya Jerusalemu. Indo icio Nebukadinezarû aacokere agaciga hekarûrî ya ngai ciake.

**8** Cairasi mûthamaki wa Perisia nwaugire Mithiredathi ûrîa warî mûmenyereri wa ûtonga wa mûthamaki airute agîitaraga na ainengere Sheshibazaru mûnene wa Juda.

**8**

**9** Nacio ciarî: Mbakûri cia thaavu cia matega 30, mbakûri ciîngî cia matega cia sîlûva 1,000, mbakûri ciîngî 29,

**10** tûvakûri tûnini twa thaavu 30, tûvakûri tûnini twa sîlûva 410, na indo cia mîthemba îngî 1,000.

**10**

**11** Rîrîa Sheshibazaru na andû amwe arîa maarî îthamîriorî maaumire Babuloni mathiîte Jerusalemu, nîmaakuire indo cia thaavu na cia sîlûva na indo ciîngî. Cionthe ciarî ngiri ithano na magana mana (5,400).

# Ezira 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûtaratara wa andû arîa maacokire kuuma îthamîriorî

## (

## Neh 7.4-73

## )

**1** Andû eengî arîa maarî îthamîriorî vûrûrirî wa Babuloni nîmaaumire kuo na magîcoka Jerusalemu na Juda, wa andû matûûrarî mao. Andû acio maatavîtwe nî Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni.

**2** Atongoria ao maarî Zerubabeli, Jeshua, Nehemia, Seraia, Reelaia, Moridekai Bilishani, Misipari, Bigivai, Rehumu na Baana.

**2** Nao andû a mîvîrîga ya Isiraeli arîa maacokire kuuma îthamîriorî maarî:

**3** Mbarî ya Peroshi andû ngiri igîrî na îgana rîmwe rîa mîrongo mûgwanja na igîrî (2,172),

**4** mbarî ya Shefatia magana mathatû ma mîrongo mûgwanja na aîrî (372),

**5** mbarî ya Ara andû magana mûgwanja ma mîrongo mûgwanja na atano (775),

**6** mbarî ya Pahathi Moabu (aya nî njiarwa cia Jeshua na Joabu) andû ngiri igîrî magana manana ma îkûmi na aîrî (2,812),

**7** mbarî ya Elamu ngiri îmwe magana maîrî ma mîrongo îtano na ana (1,254),

**8** mbarî ya Zatu magana kenda ma mîrongo îna na atano (945),

**9** mbarî ya Zakai magana mûgwanja ma mîrongo îtandatû (760),

**10** mbarî ya Bani andû magana matandatû ma mîrongo îna na aîrî (642),

**11** mbarî ya Bebai andû magana matandatû ma mîrongo îîrî na athatû (623),

**12** mbarî ya Azigadi andû ngiri îmwe na magana maîrî na igîrî (1,222),

**13** mbarî ya Adonikamu andû magana matandatû ma mîrongo îtandatû na ithathatû (666),

**14** mbarî ya Bigivai andû ngiri igîrî na mîrongo îtandatû na îtandatû (2,056),

**15** mbarî ya Adini andû magana mana ma mîrongo îtano na ana (454),

**16** mbarî ya Ateri (na etagwa rîngî Hezekia) andû mîrongo kenda na anana (98),

**17** mbarî ya Bezai andû magana mathatû ma mîrongo îîrî na athatû (323),

**18** mbarî ya Jora andû îgana rîmwe na îkûmi na aîrî (112),

**19** mbarî ya Hashumu andû magana maîrî ma mîrongo îîrî na athatû (223),

**20** mbarî ya Gibari andû mîrongo kenda na atano (95).

**20**

**21** Andû a îtûûra rîa Bethilehemu maarî: Ígana rîmwe rîa mîrongo îîrî na ithatû (123),

**22** îtûûra rîa Netofa andû mîrongo îtano na atandatû (56),

**23** îtûûra rîa Anathothi andû îgan rîmwe rîa mîrongo îîrî na anana (128),

**24** îtûûra rîa Azimavethi andû mîrongo îna na aîrî (42),

**25** matûûra ma Kiriathi-jearimu, Chifira, na Be-erothi andû magana mûgwanja ma mîrongo îna na athatû (743),

**26** îtûûra rîa Rama na Geba andû magana matandatûma mîrongo îîrî na ûmwe (621),

**27** îtûûra rîa Mikimashi andû îgana rîmwe ria mîrôngo îîrî na aîrî (122),

**28** Matûûra ma Betheli na Ai andû magana maîrî ma mîrongo îîrî na athatû (223),

**29** îtûûra rîa Nebo andû mîrongo îtandatû na aîrî (62),

**30** îtûûra rîa Magibishi andû îgana rîmwe rîa mîrongo îtano na atandatû (156)

**31** îtûûra rîa Elamu andû ngiri îmwe na magana maîrî ma mîrongo îtano na ana (1,254),

**32** îtûûra rîa Harimu andû magana mathatû ma mîrongo îîrî (320),

**33** îtûûra rîa Lodi, Hadidi, na Ono andû magana mûgwanja ma mîrongo îîrî na atano (725),

**34** îtûûra rîa Jeriko andû magan mathatû ma mîrongo îna na atano (345),

**35** îtûûra rîa Senoa andû ngiri ithatû na magana matandatû ma mîrongo îthatû (3,630).

**35**

**36** Ûyû nîguo mûtaratara wa andû a mîvîrîga ya athînjîri-Ngai arîa maacokire kuuma îthamîriorî: Jedaia (njiarwa cia Jeshua) maarî andû magana kenda ma mîrongo mûgwanja na athatû (973),

**37** Andû a mbarî ya Imeri maarî ngiri îmwe na mîrongo îtano na igîrî (1,052),

**38** Andû a mbarî ya Pashihuri maarî ngiri îmwe magana maîrî ma mîrongo îna na mûgwanja (1,247),

**39** Andû a mbarî ya Harimu maarî ngiri îmwe na îkûmi na mûgwanja (1,017).

**39**

**40** Mîvîrîga ya Alawi arîa maacokire kuuma îthamîriorî nao maarî mbarî ya Jeshua na Kadimieli (njiarwa cia Hodavia) na maarî andû mîrongo mûgwanja na ana (74)

**41** Aini a nyîmbo hekarûrî (njiarwa cia Asafu) maarî andû îgana rîmwe rîa mîrongo îîrî na anana (128),

**42** Arangîri a hekarû (njiarwa cia Sahalumu, Ateri, Talimoni, Akubu, Hatita, na Shobai) maarî andû îgana rîmwe rîa mîrongo îthatû na kenda (139).

**42**

**43** Andû a mîvîrîga ya andû arîa maarutaga wîra hekarûrî maarî: mbarî ya Ziha, Hasufa, Tabaothi, K

**44** mbarî ya Kerosi, Siaha na ya Padoni,

**45** mbarî ya Lebana, Hagaba na ya Akubu,

**46** mbarî ya Hagabu, Shamulai na ya Hanani,

**47** mbarî ya Gideli, Gahari na ya Reaia;

**48** mbarî ya Rezini, Nekoda na ya Gazamu,

**49** mbarî ya Uza, Pasea na ya Besai,

**50** mbarî ya Asina, Meunimu na ya Nefisimu,

**51** mbarî ya Bakibuki, Hakufa na ya Harihuri,

**52** mbarî ya Bazilithu, Mehida, Harisha

**53** mbarî ya Barikosi, Sisera, Tema,

**54** mbarî ya Nezia, na Hatifa.

**54**

**55** Mîvîrîga ya ndungata cia Solomoni arîa maacokire maarî:

**56** mbarî ya Sotai, Hasoferethi, Peruda, Jaala, Darikoni, Gideli,

**57** Shefatia, Hatili, Pokerethi, Hazebaimu, na Ami.

**57**

**58** Njiarwa cionthe cia andû arîa maarutaga wîra hekarûrî na cia ndungata cia Solomoni arîa maacokire kuuma îthamîriorî maarî andû magana mathatû ma mîrongo kenda na aîrî (392).

**58**

**59** Andû maaumîte matûûrarî ma Teli-mela, Teli-harisha, Kerubi, Adani, na Imeri, wanao nîmaaumire îthamîriorî, nwatî andû acio matiavota kwonania atî o maarî njiarwa cia andû a Isiraeli.

**60** Kwarî na andû a kuuma mbarî ya Delaia, Tobia, na Nekoda na onthe maarî magana matandatû ma mîrongo îtano na aîrî (652).

**60**

**61** Nao athînjîri-Ngai arîa maarî njiarwa cia Habaia, Hakozi na Barizilai (ûrîa wavikirie mwarî wa Barizilai kuuma Gileadi na agîtuîka etanague na mûthoniwe) nîmaarutirwe gîkundirî Kîam athînjîri-Ngai.

**62** Andû acio nîmacaririe marîîtwa mao mûtaratararî wa methe mao na mationekana. Kwoguo nîmoonirwe matarî atheru na nîmaarutirwe gîkundirî Kîam athînjîri-Ngai.

**63** Mûnene wa Ayahudi nîwamerire matikarîe irio irîa ciategagwa irî cia Ngai nginya rîrîa gûkaagîa Mûthînjîri-Ngai ûrîa ûngîtungata agîtûmagîra Urimu na Thumimu.

**63**

**64** Andû arîa onthe maacokire kuuma îthamîriorî maarî ngiri mîrongo îna na igîrî na magana mathatû ma mîrongo îtandatû na mûgwanja (42,360).

**65** Tûtagûtara ndungata cia arûme na cia aka, arîa maarî ngiri mûgwanja magana mathatû ma mîrongo îthatû na mûgwanja (7,337) kwarî na aini a nyîmbo a arûme na aka maarî 200.

**66** Mbarathi nacio ciarî magana mûgwanja ma mîrongo îthatû na atandatû (736) na nyûmbû ciarî magana maîrî ma mîrongo ina na ithano (245)

**67** ngamîîra ciarî magana mana ma mîrongo îthatû ma ithano (435) na mvunda ngiri ithathatû na maana mûgwanja ma mîrongo îîrî (6,720).

**67**

**68** Rîrîa Ayahudi arîa maarî îthamîriorî maakinyire Jerusalemu hekarûrî ya Ngai-Mûnene, atongoria amwe nîmaarutire matega mao na njîra ya kwîyendera nîguo matethererie gûtuma hekarû varîa îrîa ngûrû yarî.

**69** Nîmaarutire kûringana na ûrîa wa mûndû aavotire kûruta nîûndû wa wîra ûcio. Nacio indo icio cionthe igîkinya thaavu kilo 500, sîlûva kilo 2,800, na nguo cia athînjîri-Ngai 100.

**69**

**70** Athînjîri-Ngai, a Lawi, na andû amwe nîmaacokire magîtûûra Jerusalemu na icagirî irîa ciarî vakuvî na Jerusalemu. Nao aini a nyîmbo arangîri a hekarû na ndungata cia hekarû nîmaatûûrire matûûrarî marîa maarî vakuvî na Jerusalemu. Na Aisiraeli acio engî nîmaathiîre na magîtûûra matûûrarî marîa methe mao ma tene maaumîte.

# Ezira 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû nîmaambîrîrie kûgooca Ngai rîngî

## Hekarû nîyambîrîrie gûtumwa rîngî

**1** Mwerirî wa mûgwanja andû a Isiraeli onthe maarî matûûrarî mao. Kwoguo onthe nîmaacokire makîgomana vamwe kûu Jerusalemu.

**2** Jeshua mûvîcî wa Jehozadaki, athînjîri-Ngai arîa maatungataga nao, na Zerubabeli mûvîcî wa Shealitieli marî na andû a nyomba yao nîmaatumire metha ya kîgongoona ya Ngai wa andû a Isiraeli. Maamîtumire nîguo marutîre Ngai magongoona ma kûvîvua wata ûrîa kwandîkîtwe wathorî wa Musa ûrîa warî mûndû wa Ngai.

**3** Wana ethîrwa nîmeetigagîra andû arîa maatûûraga vûrûri ûcio, nîmaatumire metha ya kîgongoona wa varîa yarî mbere. Nao nîmaacokire makîambîrîria rîngî kûrutîra Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua vo kîraûko na kîvwaî.

**4** Nîmaakûngûîre kîrugo gîa tûnyomba twa magema wata ûrîa kwandîkîtwe wathorî, na wa mûthenya nîmaarutaga matega ma kûvîvua mwîgana ûrîa wavataranagua.

**5** Na vuva wa gûkûngûîra kîrugo gîa tûnyomba twa magema, nîmeethagîrwa marî na matega mengî ma kûvîvua. Matega mau maarî ma vîndî ya karûngamo ka mweri na irugo cionthe irîa ciagoocagwa Ngai-Mûnene. Na nîkwethagîrwa kûrî na matega mengî marîa andû maategagîra Ngai-Mûnene na njîra ya kwîyendera.

**6** Andû a Isiraeli maambîrîrie kûrutîra Ngai-Mûnene matega ma kûvîvua mûthenya wa mbere wa mweri wa mûgwanja. Nwatî mûcingi wa hekarû ndwarî mûtume.

**6**

**7** Andû nîmaacokire makîvecana mbeca cia kûrîva mavundi ma mathiga na ma mbaû. Na nîmaaveere andû a matûûra ma Turo na Sidoni irio, gîakûnyua, na maguta ma mîtî ya mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda nîguo mamaviragîre mîtî ya mîtarakwe îriarî rîa Jopa kuuma Lebanoni. Mûthamaki Cairasi wa Perisia nîke wamaveete rûtha rwa gwîka maûndû mau.

**8** Mweri wa kaîrî wa mwaka wa kaîrî kuuma macoka Jerusalemu varîa hekarû ya Ngai yatumîtwe, nîmaambîrîrie wîra wa gûtuma hekarû. Zerubabeli mûvîcî wa Shealitieli, Jeshua mûvîcî wa Jehozadaki nîo maambîrîrie wîra marî vamwe na andû ao, athînjîri-Ngai, na Alawi, na andû onthe arîa maacokire Jerusalemu kuuma îthamîriorî, nîmaanyitanîre vamwe kûruta wîra. Nao Alawi onthe arîa makinyîtie ûkûrû wa mîaka mîrongo îrî na makîria nîmaatuirwe arûngamîrîri a wîra wa gûtuma hekarû rîngî.

**9** Jeshua ûrîa warî Mûlawi na avîcî ake, na Kadimieli na avîcî ake (maarî a mûvîrîga wa Hodavia) nîmaatuîkire arûngamîrîri a gûtuma hekarû wanao. (Nîmaatethererue wîra ûcio nî Alawi a mûvîrîga wa Henadadi.)

**9**

**10** Vîndî îrîa atumi a hekarû maarîkirie gûtuma mûcingi wayo, athînjîri-Ngai mekîrîte nguo ciao cia ûtungata nîmoocire tûrumbeta. Nao Alawi, ciana cia Asafu nîmoocire ithaani irîa iringithanagua rîrîa andû makwina nyîmbo, na onthe nîmaambîrîrie gûkumia Ngai-Mûnene kûringana na kîrîra kîrîa gîatigirwe nî Daudi mûthamaki wa Isiraeli.

**11** Nîmaainire nyîmbo cia gûkumia Ngai-Mûnene makiugaga atîrî,

**11** “Ngai-Mûnene nî mwaro,

**11** wendo wake ûtathiraga kûrî andû a Isiraeli nî wa tene na tene.”

**11** Andû onthe nîmaaugîrîrie na vinya wata ûrîa mangîavotire, magîkumagia Ngai-Mûnene nîûndû wîra wa gûtuma mûcingi wa hekarû nîwambîrîrîtue.

**12** Andû eengî nîmaaugagîrîria marî na gîkeno. Nwatî athînjîri-Ngai eengî, Alawi, na anene a nyomba cia andû a Isiraeli arîa maarî akûrû na moonete hekarû îrîa ya mbere, nîmaarîrire mona mûcingi wa hekarû îo ya kaîrî.

**13** Kwoguo andû matiagîcaga na ngûrani ya andû arîa maugagîrîria nî gûkena na arîa maugagîrîria makîrîra nîûndû nîmaaugîrîrîtie na mûgambo mûnene na nîweguîkaga kûndû kûraca.

# Ezira 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûregana na gûtumwa rîngî gwa hekarû

## Kûregana na gûtumwa rîngî gwa îtûûra rîa Jerusalemu

## Wîra wa gûtuma hekarû nîwambîrîrie rîngî

**1** Nthû cia andû a Juda na Benjamini nîcieguire atî andû arîa maacokire kuuma îthamîriorî nîmaratuma hekarû ya Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli rîngî.

**2** Kwoguo nthû icio nîciathiîre ikîaria na Zerubabeli na anene a nyomba cia andû a Juda na Benjamini na ikîmwîra atîrî, “Twîtîkîrie tûmûtethie, gûtuma hekarû. Tûgoocaga Ngai ûrîa mûgoocana na twîthîrîtwe tûkîmûrutîra magongoona kuuma vîndî îrîa ya Esarihadoni mûthamaki wa Asîria atûretire gûkû tûtûûre kuo.”

**2**

**3** Zerubabeli, Jeshua, na anene a nyomba cia andû a Juda na Benjamini nîmaamacokerie atîrî, “Tûtikwenda ûtethio wenyu wa gûtuma hekarû ya Ngai-Mûnene, Ngai wetû. Nîtûkûmîtuma tue ene, wata ûrîa Cairasi mûthamaki wa Perisia aatwathire.”

**3**

**4** Nao andû arîa matûûraga vûrûrirî ûcio nîmaageririe gûtûma andû a Juda mathirwa nî vinya na metigîre gûtuma.

**5** Nîmaacokire makîrîva anene a thirikari ya Perisia mbeca nîguo macûkangie mîvango yao. Meekarire magîkaga ûguo îvinda rîonthe rîrîa Cairasi eethîrwe arî mûthamaki wa Perisia nginya îvinda rîa wathani wa Dario.

**5**

**6** Rîrîa Ahasuerusi aambîrîrie kwathana arî mûthamaki, nthû nîciandîkire maarûa ikîthitanga andû a Juda na a Jerusalemu.

**6**

**7** Rîrîa Aritakiserikise aatuîkire Mûthamaki wa Perisia, Bishilamu Mithiredathi, Tabeeli, na arata ao nîmaandîkîre mûthamaki maarûa. Maarûa îo yandîkirwe na rûthiomi rwa Gîsuriata na ikîthomwa îgîtaûrwa nîyataûragwa na Kîhibirania.

**7**

**8** Rehumu ûrîa warî mûnene wa athigari, na Shimushai ûrîa warî mwandîki, wa nao nîmaandîkire Aritakiserikise maarûa ya kûthitanga andû a Jerusalemu. Nayo maarûa îo yandîkîtwe atîrî,

**8**

**9** “Maarûa îno yumîte kûrî mûnene Rehumu, na Shimushai ûrîa mwandîki, na andû arîa engî arata ao. Kuuma kûrî atirîrîri vûrûri na anene onthe a andû kuuma Perisia, Ereki na Babuloni, na Susa îrîa îrî vûrûrirî wa Elamu,

**10** wa vamwe na mavûrûri marîa Osinapari mûthamaki ûrîa warî mûnene na mûtîîe aarutîte mavûrûrirî mao makîthiî gûtûûra îtûûrarî rîrîa rînene rîa Samaria, na vûrûri ûrîa wîngî ûrî mûringo wa Rûnjî rwa Farati mwena wa îthûîro.”

**10**

**11** Maarûa îno yekariî ta û:

**11** “Kûrî mûthamaki Aritakiserikise, kuuma kûrî ndungata ciake irîa irî mûringo ûcio wîngî wa Rûnjî rwa Farati mwena wa îthûîro.

**11**

**12** “Nîtûkwenda we mwathi wetû ûmenye atî Ayahudi arîa maaumire mavûrûrirî marîa mengî maku na magîûka gûkû nîmaathiîre Jerusalemu na magîtûûra kuo. Andû acio nîmaambîrîrîtie gûtuma rîngî îtûûra rîu rîaganu na rîareganire nawe. Nîmaratuma nthingo ciarîo rîngî wa vamwe na mîcingi na marî vakuvî kûirîkia.

**13** Mwathi wetû, ethîrwa îtûûra rîîrî nîrîgûtumwa rîngî na nthingo ciarîo itumwe irîke, andû acio nîmagûtiga kûrîva gooti irîa irîvagwa. Nacio mbeca irîa itonyaga mûthithûrî wa vûrûri nîikûnyiva.

**14** Nîûndû nî wîra wetû kwathîkîra thirikari, tûtingîenda kwona mûthamaki atagûtîîwa. Kwoguo nîtwandîka maarûa îno nîguo tûkûmenyithie we mûthamaki wetû,

**15** nîguo wathane gûtuîrue mandîkorî ma athamaki arîa maarî kuo mbere yaku. Mandîkorî mau nîûkwona atî îtûûra rîîrî rîthîrîtwe rîkîregana na athani na kuuma tene rîthîrîtwe rîkîthînia athamaki na anene arîa maathanaga mavûrûrirî marîa mathagwa nî ûthamaki wa Perasia. Andû a kuo tî athîki na kîu nîkîo gîatûmire rîcûkangua.

**16** Kwoguo nîtûgûkûmenyithia atî, ethîrwa îtûûra rîîrî rîa Jerusalemu nîrîgûtumwa rîngî na nthingo ciarîo irîke, mwathi wetû mûthamaki ndûkaavota kwatha vûrûri ûrîa ûrî mûringo wa rûnjî rwa Farati mwena wa îthûîro.”

**16**

**17** Mûthamaki Aritakiserikise nîwandîkire macokio atîrî,

**17** “Kûrî mûnene Rehumu, na Shimushai ûrîa mwandîki wa vûrûri, na arata ao arîa matûûraga Samaria na mwena ûcio wîngî wa îthûîro wa Rûnjî rwa Farati, nînamûkethia.

**17**

**18** “Maarûa îrîa mwatûmire kûrî tue nîyataûrirwe na nînathomerwe yo.

**19** Nînavecanire watho atî gûtuîrue waro. Na gwatuîrua nîkwamenyekanire atî kuuma tene Jerusalemu îthîrîtwe îkîregana na athamaki na nîkuo kwîthagîrwa na maûndû marîa macûku ma gûcûkia thirikari.

**20** Jerusalemu kwîthîrîtwe kûrî na athamaki marî vinya na makîatha vûrûri wonthe ûrîa ûrî mûringo wa Rûnjî rwa Farati na mwena wa îthûîro. Nî maaûnganagia gooti cia mîthemba yonthe.

**21** Kwoguo athana uge andû acio matige kûruta wîra wa gûtuma rîngî îtûûra rîu nginya rîrîa ngaavecana watho.

**22** Menyerera wîke ûguo wa rîmwe nîûndû wa wagîrîru wa thirikari.”

**22**

**23** Rîrîa maarûa îno kuuma kûrî mûthamaki yathomerwe Rehumu, Shimushai ûrîa mwandîki, na arata ao, nîmaathiîre Jerusalemu na îvenya na magîtûmagîra vinya nîmeerire Ayahudi matige gûtuma îtûûra rîa Jerusalemu rîngî.

**23**

**24** Wîra wa gûtuma hekarû nîwarûngamire. Naguo warûngamire nginya mwaka wa kaîrî wa Dario kuuma atuîka mûthamaki wa Perasia.

# Ezira 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Kavindarî kau arathi aîrî, nao nî Hagai na Zakaria mûvîcî wa Ido nîmaambîrîrie kwarîria Ayahudi makîgwetaga rîîtwa rîa Ngai wa Isiraeli. Ayahudi aya nî arîa maatûûraga Juda na Jerusalemu.

**2** Rîrîa Zerubabeli mûvîcî wa Shealitieli na Joshua mûvîcî wa Jehozadaki meeguire ndûmîrîri yao, nîmaambîrîrie rîngî gûtuma hekarû kûu Jerusalemu. Nao arathi acio aîrî nîmaamatethagia.

**2**

**3** Wa rîmwe Tatenai mûnene wa vûrûri ûrîa ûrî mûringo wa Rûnjî rwa Farati mwena wa îthûîro, na Shetharu Bozenai, na anene acio engî nîmaaûkire Jerusalemu. Nao nîmaaûririe atîrî, “Nî ûrîkû wamûveere watho wa gûtuma hekarû îno na mûrîkie wîra wayo?”

**4** Nîmaacokire makîûria marîîtwa ma andû arîa maatumaga hekarû.

**5** Nwatî Ngai nîwamenyagîrîra atongoria a Ayahudi, na anene a thirikari ya Perisia nîmaatuire matigeke ûndû wana ûrîkû matambîte kûmenyithia mûthamaki Dario, na macoke manyite macokio make.

**6** Maandîkire mûthamaki wa Perisia atîrî,

**6**

**7** “Kûrî mûthamaki Dario, ûrogîa na thayû wathanirî waku.

**7**

**8** “Mûthamaki wetû nîtûgûkûmenyithia atî nîtwathiîre vûrûrirî wa Juda na tûkîthiî hekarûrî ya Ngai ûrîa mûnene. Nîtwethîrîrie îgîtumagwa na mathiga manene mûno na mbaû nene cigîrîrîtwe nthingorî. Wîra ûyû nîûrarutwa ûmenyereretwe na kinyi na nîûrathiî na mbere waro.

**8**

**9** “Nîtwaûririe atongoria ao matwîre ûrîa wamaveere watho wa gûtuma hekarû na mamîrîkie.

**10** Wana nîtwamaûririe marîîtwa mao nîguo tûgaakûmenyithia arîa atongoria a wîra ûyû.

**10**

**11** “Nao nîmaatûcokerie atîrî, ‘Tue tûrî ndungata cia Ngai wa îgûrû na nthî. Tûratuma rîngî hekarû îrîa yatumîtwe mbere na îkarîkua, mîaka mîngî mîthiru nî mûthamaki warî na vinya mûno wa Isiraeli.

**12** Nwatî methe metû ma tene nîmaarakaririe Ngai wa îgûrû. Nake nîwamanenganîre kûrî Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni na Akalidei. Methe metû ma tene nîmaavootirwe na makîvirwa îthamîriorî Babuloni macûkangia hekarû ya Ngai.

**13** Mwaka wa mbere wa wathani wa Cairasi mûthamaki wa Babuloni, Cairasi nîwathanire na akiuga hekarû îtumwe rîngî.

**14** Nîmaacokirie indo cia hekarû irîa ciathondeketwe na thaavu na sîlûva. Indo icio ciarî cia gûtûmîrwa hekarûrî, irîa mûthamaki Nebukadinezarû aarutîre hekarûrî ya Jerusalemu na akîthiî agîcigithia hekarûrî ya Babuloni. Mûthamaki Cairasi nîwainenganîre kûrî mûndû wetagwa Sheshibazaru, ûrîa ke aathuurire atuîke mûnene wa vûrûri wa Juda.

**15** Mûthamaki aamwîrire athiî nacio na agaicokie hekarûrî îrîa îrî Jerusalemu, na nîwamwîrire agatume hekarû ya Ngai varîa yarî mbere.

**16** Kwoguo Sheshibazaru nîwaûkire na agîtuma mûcingi wayo kûu Jerusalemu. Gûtumwa kwayo kwîthîrîtwe gûkîthiî na mbere kuuma vîndî îo nginya ûmûnthî. Nwatî hekarû tî ndîkiu gûtumwa.’

**16**

**17** “Kwoguo, ethîrwa mûthamaki nîûkwona arî waro, tiga gûtuîrue kûrîa mandîko ma vûrûri wa Babuloni maigîtwe nîguo kûmenyeke kana mûthamaki Cairasi nîwavecanire watho nîguo hekarû ya Ngai îtumwe rîngî gûkû Jerusalemu. Na wamenya, mûthamaki ûtwandîkîre ûrîa ûkwona nîguo waro.”

# Ezira 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa mûthamaki Cairasi aathanîte nîwamenyekire

## Mûthamaki Dario nîwaugire wîra ûthiî na mbere

## Hekarû nîyamûrirwe

## Pasaka

**1** Mûthamaki Dario nîwarutire watho gûtuîrue kûrîa kwigagwa mandîko ma vûrûri wa Babuloni.

**2** Na rîrîa gwatuîrirue nîkwonekire îvuku rîa gîkûnjo rîrî na mûtaratara wa maûndû marîa mûthamaki Cairasi aathanire mekwe. Îvuku rîu rîarî Ekibatana îtûûrarî înene rîa vûrûri wa Media. Narîo rîandîkîtwe atîrî:

**2**

**3** “Mwaka wa mbere Cairasi atuîka mûthamaki nîwathanire atî hekarû îrîa îrî Jerusalemu îgatumwe rîngî nîûndû nîkuo magongoona makaarutagîrwa na matega ma kûvîvua. Hekarû îo îkethîrwa îrî ya wariî wa mita 27 na ûraca na îgûrû wa mita 27.

**4** Nthingo cia hekarû ikethîrwa itumîtwe na mathiga na mbaû. Mathiga nîmagaatumwa maiganîrîrîtwe mîvari îthatû macoke maigîrîrwe mûvari ûmwe wa mbaû. Wîra ûcio wonthe ûkaarîvwa, na mûthithû wa vûrûri.

**5** Nacio indo cia thaavu na cia sîlûva irîa mûthamaki Nebukadinezarû aarutire hekarûrî ya Jerusalemu akîireta gûkû Babuloni nîigaacokua na ikaaigwa varîa ciagîrîrwe nî kwîthîrwa kûu hekarûrî ya Jerusalemu.”

**5**

**6** Mûthamaki Dario nîwacokire agîcokia maarûa akiuga atîrî,

**6** “Kûrî Tatenai mûnene wa vûrûri ûrîa ûrî mûringo wa Rûnjî rwa Farati mwena wa îthûîro, na kûrî Shetharu Bozenai, na anene arîa engî mûrî nao vûrûrirî ûcio.

**6** “Mwîkare varaca

**7** na mûtigatonyerere wîra ûcio wa gûtuma hekarû ya Ngai. Tiga mûnene wa Ayahudi na atongoria ao matume hekarû ya Ngai rîngî varîa yarî mbere.

**8** Makîria ma ûguo nîrathana ûndûrî wîgiî ûtumi wa hekarû ya Ngai rîngî atî mavûthîri monthe makaarîvagwa nî mûthithû wa vûrûri matagûcererwa. Mbeca cia kûrîva wîra ûcio ikonekaga na njîra ya gooti cia mîthemba yonthe îrîa îkaûnganagua kûu vûrûrirî ûrîa ûrî mwena wa îthûîro wa Rûnjî rwa Farati nîguo wîra ndûkarûngame.

**9** Na mûthenya wa mûthenya vecagani athînjîri-Ngai a Jerusalemu kîrîa kîonthe makaavataraga ta tûregwa, ng'ondu, tûtûrûme, nîûndû wa matega ma kûvîvua ma Ngai wa îgûrû. Nîmavecagwe ngano, cumbî, ndivei, maguta ma mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda. Menyererani indo icio itigature.

**10** Maûndû mau nîmekagwe nîguo athînjîri-Ngai marutage magongoona marîa makenagia Ngai wa îgûrû, na mavoyagîre mûthamaki na avîcî ake.

**11** Wana rîngî nî ngûruta watho atî ethîrwa kûrî mûndû wa wonthe ûkaagarûra watho ûyû, mûtî nî ûkaarutwa nyombarî yake, umue ûvîge na ûcoke ûvûrîrwe ûvîtûkîrîre mwîrîrî wake. Na nîûndû wa îvîtia rîu mûciî wake ûgaatuîka kîvumbu gîa gîko.

**12** Nake Ngai ûrîa wathuurire Jerusalemu vatuîke vandû varîa akagoocagîrwa arogarûra mûthamaki kana vûrûri ûrîa ûkaarega kwathîkîra watho ûyû kana ûrîa ûngîcûkangia nyomba îno ya Ngai îrî Jerusalemu. Nie Dario mûthamaki nînie naruta watho ûcio. Naguo nwanginya wathîkîrwe wonthe.”

**12**

**13** Tatenai mûnene wa vûrûri wa Juda, Shetharu Bozenai, na anene acio engî nîmeekire kûringana na ûrîa mûthamaki Dario aathanire.

**14** Nao atongoria a Ayahudi nîmaathiîre na mbere gûtuma hekarû, na nîmeekagîrwa vinya nî arathi arîa aîrî Hagai na Zakaria. Na nîmaarîkirie gûtuma hekarû wata ûrîa maathîtwe nî Ngai wa Isiraeli na ta ûrîa Cairasi, Dario, na Aritakiserikise athamaki a Perisia maavecanîte watho.

**15** Mûthenya wa Kathatû mwerirî wa Adari mwakarî wa gatandatû kuuma mûthamaki Dario atuîka mûthamaki, wîra wa gûtuma hekarû ya Ngai nîwathirire.

**16** Nao andû a Isiraeli, athînjîri-Ngai, Alawi na andû onthe arîa maacokire kuuma îthamîriorî nîmaakûngûîre kwamûrwa gwa hekarû ya Ngai marî na gîkeno.

**17** Nîmaarutire ndegwa îgana rîmwe, ng'ondu magana maîrî, na tûtûrûme magana mana nîûndû wa îgongoona rîa kwamûra hekarû. Nîmaacokire makîruta nthenge îkûmi na igîrî nîûndû wa mevia ma andû a Isiraeli, wa mûvîrîga warutaga nthenge îmwe.

**18** Nao athînjîri-Ngai na Alawi nîmaaveerwe wîra wa ûtungata wa hekarû kûu Jerusalemu wata ûrîa wandîkîtwe îvukuurî rîa Musa.

**18**

**19** Andû onthe arîa maacokire kuuma îthamîriorî Babuloni nîmaakûngûîre pasaka mûthenya wa îkûmi na îna wa mweri wa mbere.

**20** Athînjîri-Ngai na Alawi nîmaagîre na mambura ma kwîtheria nîguo matuîke etîkîrîku nîûndû wa kûgooca Ngai. Kwoguo Alawi nîmaaûragire tûtûrûme nîûndû wa îgongoona rîa pasaka ya andû onthe a Isiraeli arîa maacokete kuuma Babuloni îthamîriorî, na nîûndû wao wa vamwe na athînjîri-Ngai.

**21** Îgongoona rîu rîa pasaka nîrîarîrwe nî andû onthe a Isiraeli arîa maaumire îthamîriorî wana nî andû arîa engî maariganîtie nao na maatiganîrîtie maûndû mao marîa matarî ma kûgooca Ngai. Andû acio nîmaatuîkîte a kûgoocaga Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**22** Nîmaakûngûîre kîrugo Kîam mîgate îtaarî mîkîre ndawa ya kwimbia vandû va mîthenya mûgwanja marî na gîkeno. Maakenete nîûndû Ngai-Mûnene nîwatûmîte mûthamaki wa Asîria agîe na wendo nîguo amatethie gûtuma rîngî hekarû ya Ngai wa Isiraeli.

# Ezira 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ezira nîwakinyire Jerusalemu

## Ezira nîwaverwe maarûa nî mûthamaki Aritakiserikise

## Ezira nîwakumirie Ngai

**1** Vuva wa ûguo, vîndî îrîa Aritakiserikise arî mûthamaki wa Perisia, kwarî na mûndû wetagwa Ezira. Mûndû ûcio aarî mûvîcî wa Seraia, Seraia aarî mûvîcî wa Azaria, Azaria mûvîcî wa Hilikia.

**2** Hilikia aarî mûvîcî wa Shalumi, Shalumi aarî mûvîcî wa Zadoku, Zadoku aarî mûvîcî wa Ahitubu.

**3** Ahitubu aarî mûvîcî wa Amaria, Amaria aarî mûvîcî wa Azaria, Azaria aarî mûvîcî wa Meraiothi,

**4** Meraiothi aarî mûvîcî wa Zerahia, Zerahia, aarî mûvîcî wa Uzi. Uzi aarî mûvîcî wa Buki,

**5** Buki aarî mûvîcî wa Abishua, Abishua aarî mûvîcî wa Finehasi. Finehasi aarî mûvîcî wa Eleazaru, Eleazaru aarî mûvîcî wa Aroni ûrîa warî Mûthînjîri-Ngai mûnene.

**5**

**6** Ezira aarî mûthomi na mûndû warî na ûûgî ûvororî wîgiî watho ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli aaveete Musa. Ezira nîwaumire Babuloni. Ngai-Mûnene, Ngai nîwamûrathimîte. Kwoguo mûthamaki nîwavere Ezira kîndû kîonthe kîrîa eetîrie.

**7** Mwakarî ûcio wa mûgwanja Aritakiserikise arî mûthamaki, Ezira nîwaumire Babuloni na akîthiî Jerusalemu. Maathiîre marî na andû amwe a Isiraeli, na nîo athînjîri-Ngai amwe na Alawi, aini a nyîmbo, arangîri a kîvingo na ndungata cia hekarû.

**8** Nao nîmaakinyire Jerusalemu mûthenya wa mbere wa mweri wa gatano.

**9** Rûgendo rwao rwa kuuma Babuloni maarwambîrîrîtie mûthenya wa mbere wa mweri wa mbere mwakarî wa mûgwanja Aritakiserikise arî mûthamaki. Nake Ngai aarî vamwe nao.

**10** Ezira nîwevecanîte ûtûûrorî wake kûthoma watho wa Ngai-Mûnene, na gwîka ûrîa watho ûcio ugîte, na kûthomithia andû a Isiraeli mawatho, kîrîra kîgiî watho ûcio, na maûndû megiî mûtûûrîre.

**10**

**11** Ezira aarî mûthînjîri-Ngai na mûndû mûûgî wa watho ûrîa Ngai-Mûnene avete andû a Isiraeli. Mûthamaki Aritakiserikise Nîwamûvere maarûa yandîkîtwe atîrî:

**11**

**12** “Kuuma kûrî Aritakiserikise mûthamaki ûrîa mûnene nînakwandîkîra we Ezira mûthînjîri-Ngai na mûndû mûgî ûthomete watho wa Ngai wa îgûrû.

**12**

**13** “Nînathana atî mûndû wa wonthe wa andû a Isiraeli, athînjîri-Ngai, na Alawi arîa marî vûrûrirî ûrîa mbathanaga nwamûthiîcanie nao ethîrwa mûndû nîekwenda kûthiî Jerusalemu.

**14** Nie tûrî na andû mûgwanja arîa mandaaraga, nînagûtûma ûthiî Jerusalemu na Juda ûgatuîrie ûmenye kana Watho wa Ngai wenyu ûrîa wanengerwe ûûmenyagîrîre nîûrarûmîrîrwa.

**15** Ûkîthiî ûgaakua thaavu na sîlûva irîa nie mûthamaki na andû arîa mandaaraga twarutîra Ngai wa Isiraeli na njîra ya kwîyendera. Ngai ûcio nî ûrîa hekarû yake îrî Jerusalemu.

**16** Thaavu na sîlûva cionthe irîa ûkaaûngania vûrûrirî wa Babuloni nîûkaathiî nacio. Wana indo irîa andû a Isiraeli na athînjîri-Ngai makaaruta nîûndû wa hekarû îrîa îrî Jerusalemu ya Ngai wao.

**16**

**17** “Mbeca icio ûgaaitûmîra waro kûgûra ndegwa, ng'ondu na tûtûrûme, irio na ndivei. Indo icio ûkaairuta irî matega metharî ya Ngai-Mûnene ya kîgongoona hekarûrî ya Jerusalemu.

**18** Sîlûva na thaavu irîa igaatigara, nîmûgaaitûmîra kûringana na ûrîa we na andû aku mûkoona kwagîrîrîte kûringana na wendi wa Ngai wenyu.

**19** Nacio indo cia gûtûmîrwa ta thaani na mbakûri irîa ûnengeretwe nîûndû wa gûtûmîrwa hekarûrî, nîûkaaivira kûrî Ngai kûu Jerusalemu.

**20** Na kîndû wa kîonthe kîngî ûkenda nîûndû wa hekarû, nîûkaavewa kuuma mûthithûrî wa vûrûri.

**20**

**21** “Nînatha anene onthe a mûthithû wa vûrûri wa mwena wa îthûîro wa Rûnjî rwa Farati atî kîndû wa kîonthe kîrîa Ezira mûthînjîri-Ngai na mûndû ûrî na ûûgî wa watho wa Ngai wa îgûrû angîvatara avewe wa rîmwe.

**22** Indo irîa angîvewa ciîthîrwe itavîtûkîtie kilo 3,400 cia sîlûva, kilo 20,000 cia ngano, lita 2,000 cia ndivei, lita 2,000 cia maguta. Naguo cumbî nîavewe wa ûrîa angîenda.

**23** Kîndû wa kîonthe Ngai wa îgûrû akaavatara nîûndû wa hekarû nîgîkaavecanwa. Ûndû ûcio nîûgekwa nîguo Ngai ndakaarakare nî mûthamaki na avîcî ake.

**24** Wana nî tûramûmenyithia atî mûtiagîrîrwe nî gwîtia gooti kuuma kûrî athînjîri-Ngai, Alawi, aini a nyîmbo, arangîri na kîvingo, ndungata cia hekarû, kana mûndû wa wonthe ûkonenie na hekarû îno.

**24**

**25** “Nawe Ezira, ûgîtûmagîra ûûgî ûrîa ûvetwe nî Ngai waku, ûkaathuura atongoria na atuithania ciira a kwathaga andû onthe arîa marî vûrûrirî ûrîa ûrî mwena wa îthûîro wa Rûnjî rwa Farati. Andû acio ûkaathuura methîrwe nî andû maicî watho wa Ngai wenyu na nîmaûrûmagîrîra. Nao andû arîa mataicî watho ûcio nîmathomithue maûmenye.

**26** Ethîrwa kûrî mûndû ûtakaathîkîra watho wa Ngai wenyu kana watho wa vûrûri, mûndû ûcio nîakaaverithua. Akaaverithua na njîra ya kûûragwa kana kûthamua, gûcunwa indo ciake kana kwovwa njera.”

**26**

**27** Nake Ezira nîwacokire akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa methe metû ma tene arokumua! Nîûndû nîatûmîte mûthamaki agîe na wendi wa kûva gîtîîo hekarû ya Ngai-Mûnene îrîa îrî Jerusalemu.

**28** Nîûndû wa wendo wa Ngai ûtathiraga nînduîkîte mwîtîkîrîku nî mûthamaki, andû arîa mamûtaaraga, na anene onthe arîa marî vinya. Ngai-Mûnene, Ngai wakwa nîwandathimire, na ngîgîa na vinya na ngîvota kûngania anene eengî a nyomba cia Isiraeli tûgîcoka nao Jerusalemu.”

# Ezira 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû arîa maacokire kuuma îthamîriorî

## Ezira nîwacaririe Alawi a gûtungata hekarûrî

## Ezira nîwerire andû menyerekie na mavoe

## Iveo cia hekarû

## Andû a Isiraeli nîmaacokire Jerusalemu

**1** Ûyû nîguo mûtaratara wa anene a nyomba cia andû a Isiraeli na njiarwa cia andû arîa maathiîcanirie na Ezira kuuma Babuloni kûthiî Jerusalemu. Vîndî îo Aritakiserikise nîke warî mûthamaki wa vûrûri ûcio.

**1**

**2** Gerishomu aarî mûnene wa nyomba ya Finehasi, Danieli aarî mûnene wa nyomba ya Ithamaru, Hatushi

**3** mûvîcî wa Shekania aarî mûnene wa nyomba ya Daudi, Zekaria aarî mûnene wa nyomba ya Paroshi na andû arîa meeyandîkithîtie îgana rîa mîrongo îtano.

**4** Eliehoenai mûvîcî wa Zerahia aarî mûnene wa nyomba ya Pahathi Moabu. Onthe maarî arûme magana maîrî (200).

**5** Shekania mûvîcî wa Jahazieli aarî mûnene wa nyomba ya Zatu, andû acio maarî arûme magana mathatû (300).

**5**

**6** Ebedi mûvîcî wa Jonathani aarî mûnene wa nyomba ya Adini, na yarî na arûme mîrongo îtano (50).

**7** Jeshaia mûvîcî wa Athalia aarî mûnene wa nyomba ya Elamu, Acio nao maarî arûme mîrongo mûgwanja (70).

**8** Nake Zebadia mûvîcî wa Mikaeli aarî mûnene wa nyomba ya Shefatia. Acio nao maarî arûme mîrongo înana (80).

**9** Obadia mûvîcî wa Jehieli aarî mûnene wa nyomba ya Joabu, îrî na arûme magana maîrî na îkûmi na anana (218).

**10** Shelomithi mûvîcî wa Josifia aarî mûnene wa nyomba ya Bani îrî na arûme îgana na mîrongo îtandatû (130).

**11** Zakaria mûvîcî wa Bebai aarî mûnene wa nyomba ya Bebai îrî na arûme mîrongo îîrî na anana (28).

**12** Johanani mûvîcî wa Hakatani aarî mûnene wa nyomba ya Azigadi, îrî na arûme îgana na îkûmi (110).

**13** Nayo nyomba ya Adonikamu îrî na arûme mîrongo îtandatû anene ao maarî Elifeleti, Jeueli, na Shemaia. Acio maacokire kuuma îthamîriorî vuvarî.

**14** Uthai na Zakuri maarî anene a nyomba ya Bigivai. Nao acio maarî arûme mîrongo mûgwanja (70).

**14**

**15** Nînaacokire ngîra andû onthe magomane vamwe mûtarorî wa manjî ûrîa ûthiîte îtûûrarî rîa Ahava. Nîtwekarire vau mîthenya îthatû. Gîkundirî Kîam andû acio nînoonire atî vaarî na athînjîri-Ngai, nwatî vatiarî na a mûvîrîga wa Alawi.

**16** Nînaacokire ngîtûmana andû kenda amwe a arîa atongoria magetwe. Nao andû acio maarî, Eliezeri, Arieli, Shemaia, Elinathani, Jaribu, Elinathani, Nathani, Zekaria, na Meshulamu, na arimû aîrî, Joiaribu na Elinathani.

**17** Nînaamatûmire kûrî Ido mûtongoria wa andû a Kasifia, na ngîmera makaûrie Ido na andû ao, na andû arîa marutaga wîra hekarûrî matûtûmîre andû a gûtungatîra Ngai hekarûrî.

**18** Nîûndû wa wega wa Ngai nîmaatûtûmîre Sherebia, mûndû warî na ûvoti wa kuuma nyomba ya Mahili mûvîcî wa Mûlawi, na avîcî ake îkûmi na anana wa vamwe na aa mûrwang'ina.

**19** Wana nîmaatûtûmîre Hashabia na Jeshaia a kuuma nyombarî ya Merari marî na andû ao mîrongo îîrî.

**20** Vamwe na acio, kwarî na ndungata cia hekarû magana maîrî na mîrongo îîrî (220). Methe ma tene ma ndungata icio maathuurirwe nî mûthamaki Daudi na anene ake nîguo matethagie Alawi. Marîîtwa mao onthe maarî mandîke.

**20**

**21** Vakuvî na mûtaro wa manjî wa Ahava nînerire andû onthe twînyerekie na twînyivie mbere ya Ngai wetû na tûvoe. Nîtwavoire Ngai na tûkîmûria atûtongorie na atûgitîre rûgendorî rwetû tûrî vamwe na ciana na indo cietû cionthe.

**22** Nînegwire nthoni cia kwîra mûthamaki atûnengere athigari a mbarathi a gûtûgitîra kuuma kûrî nthû tûrî rûgendorî rwetû. Neguire nthoni nîûndû nînamwîrîte atî Ngai nîarathimaga mûndû wa wonthe ûrîa ûmwîtîkîtie, nwatî ndakenagua nî arîa mamûtiganagîria na nî amaverithagia.

**23** Kwoguo nîtwenyerekirie na tûkîvoya Ngai atûgitîre, na nîwegwire mavoya metû.

**23**

**24** Nînaacokire ngîthuura Sherebia, Hashabia, na athînjîri-Ngai engî îkûmi kuuma kûrî arîa maatongoretie.

**25** Nînaacokire ngîthima indo irîa mûthamaki, andû arîa mamûtaaraga, anene, na andû a Isiraeli maavecanîte cia gûtûmîrwa hekarûrî. Indo icio ciarî sîlûva, thaavu, mbakûri na thaani. Nacio nînainenganîre kûrî athînjîri-Ngai.

**26** Indo icio cionthe ciarî: sîlûva tani mîrongo îîrî na igîrî (22), thaani na mbakûri îgana rîmwe (100) cia ûrito wa kilo mîrongo mûgwanja, (70) na thaavu kilo ngiri ithatû na magana mana (3,400).

**27** Mbakûri mîrongo îîrî (20) cia thaavu irî na ûrito wa kilo inyanya na nuthu. Mbakûri igîrî cia gîcango irîa mbaro mûno, na thogora wacio warî ûndû ûmwe na mbakûri cia thaavu.

**27**

**28** Nînacokire ngîra athînjîri-Ngai acio atîrî, “Mue mûrî atheru methorî ma Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu ma tene. Wana sîlûva, thaavu na mbakûri ino cionthe andû marutîte na njîra ya kwîyendera nî ntheru.

**29** Imenyerereni na mûciige waro nginya rîrîa mûgaakinya Jerusalemu hekarûrî. Mwakinya Jerusalemu nîmûgaatonya kanyombarî ka athînjîri-Ngai kûu hekarûrî na mûkaaithima na mûinenganîre mûnene wa athînjîri-Ngai arî vo, Alawi, na atongoria a andû a Isiraeli arîa marî Jerusalemu.”

**30** Kwoguo athînjîri-Ngai na Alawi nîmoocire sîlûva, thaavu, mbakûri na thaani icio ciathimirwe nîguo maivire hekarûrî kûu Jerusalemu.

**30**

**31** Mûthenya wa îkûmi na îîrî wa mweri wa mbere nîrîo twaumire Ahava mûtarorî wa manjî nîguo tûthiî Jerusalemu. Ngai nîwatûgitîre rûgendorî rwetû kuuma kûrî nthû irîa ingîatûtharîkîre kana arîa mangîatwovere njîrarî.

**32** Rîrîa twakinyire Jerusalemu nîtwanogokire îvinda rîa mîthenya îthatû.

**33** Mûthenya wa kana nîtwathiîre hekarûrî, na tûkîthima sîlûva, thaavu na mbakûri na thaani na tûkîinenganîra kûrî mûthînjîri-Ngai Meremothi, mûvîcî wa Uria. Meremothi maarî na Eleazaru mûvîcî wa Finehasi, na Alawi aîrî, Jozabadi mûvîcî wa Jeshua na Noadia mûvîcî wa Binui.

**34** Indo cionthe nîciatarirwe, ikîthimwa na mûtaratara wacio nîwandîkirwe vîndî îo.

**34**

**35** Andû onthe arîa maacokete kuuma îthamîriorî nîmaacokire makîrutîra Ngai wa Isiraeli matega ma kûvîvua. Nîmaarutire ndegwa îkûmi na igîrî nîûndû wa vûrûri wonthe wa Isiraeli, ng'ondu mîrongo kenda na ithathatû na tûtûrûme mîrongo mûgwanja na mûgwanja. Nîmaacokire makîruta mbûri îkûmi na igîrî nîûndû wa mevia mao. Nyamû icio cionthe nîciavîvirue irî matega ma Ngai-Mûnene.

**36** Nîmaacokire magîtwarîra mûnene wa vûrûri ûrîa ûrî na mwena wa îthûîro wa Rûnjî rwa Farati maarûa, marî na anene ake. Maarûa îo yandîkîtwe nî mûthamaki Aritakiserikise na yonanagia ûrîa aathanîte. Nao nîmaaveere andû a Isiraeli ûtethio vamwe na wa hekarû ya Ngai.

# Ezira 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ezira nîwareganire na ûvikania wa Ayahudi na andû matarî Ayahudi

**1** Maûndû mau marîkia gwîkwa, anene a andû a Isiraeli nîmaaûkire kûrî nie na makîmbîra atî andû a Isiraeli, athînjîri-Ngai na Alawi matianeyamûrania kuuma kûrî andû arîa mariganîtie nao. Meekaga maûndû macûku wata marîa meekagwa nî Akanaani, Ahiti, Aperizi, Ajebusi, Amoni, Amoabu, Amisiri, na Amori.

**2** Nîûndû Aisiraeli nîmaavikagia erîtu ao na avîcî ao mageka wa guo. Kwoguo andû a Ngai nîmeetukanîtie na andû a vûrûri na magatuîka acûku. Atongoria na anene nîo methîrîtwe magîka maûndû mau mûno.

**3** Rîrîa neguire ûguo, nînatembûrangire nguo ciakwa, ngîkûûra njuîrî cia kîongo na nderu nîûndû wa kûthirwa nî mwîvoko na ngîkara nthî nîrî na kîeva.

**4** Nînekarire nthî nîrî na kîeva nginya mathaa ma kîgongoona gîa kîvwaî. Andû arîa maaumîte îthamîriorî na nîmaamakîte nîûndû ûcio nîmaagomanire manthiûrûrûkîrîtie nîûndû Ngai wa Isiraeli nîwatûkaanîtie na akiuga tûtigatukane nao.

**4**

**5** Rîrîa kavinda gaakinyire ka îgongoona rîa kîvwaî, nînaûkîrire ngiuma varîa nekarîte nthî nîrî na kîeva. Nîrî na nguo icio ndembûkangu, nînaturirie maru nîguo mvoe na ngîûkîrîria njara ciakwa na îgûrû kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wakwa.

**6** Na ngîvoya ngiugaga atîrî, “Ngai wakwa, nîregua ngîconoka mûno ngîûkîrîria ûthiû wakwa mbere yaku. Mevia metû maûmbanîrîrîte na îgûrû makavîtûka ciongo cietû, nîmathiîte magakinya îgûrû.

**7** Kuuma vîndî ya methe metû ma tene nginya ûmûnthî tue nîtwîvîtie mûno. Nîûndû wa mevia metû tue, athamaki etû, na athînjîri-Ngai etû nîtûgwîte njararî cia athamaki ageni tûkaverithua na tûkaûragwa. Tûrî atave na tûgacuunwa indo cietû na nîtûregua tûconokete mûno.

**8** Nwatî Ngai-Mûnene, Ngai wetû, gwa kavinda kanini wîthîrîtwe ûgîtwîguîra ntha na ûgatûma amwe etû tuume ûkomborî na tûtûûre kûndû gûkû kûtheru tûrî agitîre.

**9** Wana ethîrwa twarî ngombo, we Ngai wetû ndwatûtiganîria ûkomborî. Nîwatûmire mûthamaki wa Perisia atwonie wendo ûtathiraga na agîtîkîra tûtûûre na tûtume hekarû yaku îrîa yarî nyomomoku, na agîtûva ûgitîri tûrî gûkû Juda na Jerusalemu.

**9**

**10** “Ngai wetû, rîu nîtuga atîa vuva wa gûtwîkîra maûndû mau monthe? Nîtûregete rîngî kwathîkîra maathani maku,

**11** marîa watûveere kûvîtûkîra ndungata ciaku arathi. Maatwîrire atî vûrûri ûrîa tûkûthiî kwînyitîra ûtuîke wetû tî mûtheru. Nîûndû andû arîa maatûûraga kuo nîmaawîcûrîtie maûndû macûku kuuma mwena ûmwe nginya mwena ûrîa wîngî.

**12** Kwoguo nîmaatwîrire atî erîtu etû matikavikue nî andû ao kana andû etû mavikie erîtu ao. Na tûtikagwatanîre maûndû ma thayû kana tûmatethia maûndûrî wa monthe ethîrwa nîtûkwenda gûtûûra vûrûrirî ûyû na tûgaûtigîra njiarwa cietû tene na tene.

**13** Ûrîa wonthe wîkîkîte kûrî tue wîkîkîte nîûndû wa mevia na mavîtia metû. Nwatî we Ngai wetû îvera rîrîa ûtûverithîtie narîo nî rînini gûkîra ûrîa twagîrîrwe nî kûverithua, na ûgetîkîra tûtigare tûtarî athiru viû.

**14** Anga nwatûthiî na mbere kuna maathani maku rîngî na andû etû mavikie erîtu ao, kana erîtu etû mavikue nî andû aya acûku û na mekaga maûndû marî magigi? Na kinthî ndûngîrakara nîtue na ûtûcûkangie viû na kwîthîrwe gûtarî mûndû ûgûtigwa arî mwoyo.

**15** Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, we ûrî mwîvokeku, nîûndû nîwîtîkîrîte tûtûûre mwoyo nginya ûmûnthî. Na rîu ava nîtûkumbûra mavîtia metû, nîûndû gûtirî mûndû mwagîrîru gatagatîrî getû wa kûrûngama mbere yaku.”

# Ezira 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli nîmaaumbûrire mevia mao

## Andû arîa maavikîtie aka ageni

**1** Ezira nîwavoyaga akîrîraga na akiumbûraga mevia make akîgwîthagia nthî mbere ya hekarû. Vîndî wa îo gîkundi kînene Kîam andû a Isiraeli arûme, aka, na ciana, nîmaaûkire na makîûngana mamûthiûrûrûkîrîtie makîrîraga marî na ûrûrû mwîngî mûno.

**2** Nake Shekania mûvîcî wa Jehieli wa mbarî ya Elamu nîwerire Ezira atîrî, “Twîthîrîtwe tûtarî evokeku kûrî Ngai na njîra ya kûvikia erîtu a ndûrîrî irîa ciîngî. Nwatî kûnarî ûguo andû a Isiraeli marî na mwîvoko.

**3** Kwoguo nîtûkûrûtha kîrîkanîro na Ngai wetû atî nwanginya twîngate aka aya na ciana ciao. Tûgeka wa ûrîa we na andû arîa metigîrîte maathani ma Ngai magaatûtaara twîke, na twîke ûrîa watho ugîte.

**4** Ûkîra wîke ûrîa wagîrîrwe nî gwîka. Îîyûmîrîrie tue nîtûgûkûnyita mbaru.”

**4**

**5** Kwoguo Ezira nîwaûkîrire na akîthiî kûrî atongoria a athînjîri-Ngai, Alawi na atongoria na andû acio engî a Isiraeli. Nake nîwamerire mevîte na mauge atî mageeka wata ûrîa Shekania aaugîte. Nao nîmeevîtire.

**6** Nîwaumire vau mbere ya hekarû ya Ngai na akîthiî kûrî Jehohanani mûvîcî wa Eliashibu kanyombarî karîa aamamîte. Ndaarîcaga kîndû kana anyua manjî nîûndû nîwacakayaga nîûndû wa andû arîa maathamîtue kûrega kwîvokeka.

**6**

**7** Nayo ndûmîrîri nîyatûmanirwe Juda na Jerusalemu kuonthe atî andû arîa maacokire kuuma îthamîriorî nîmagaacemania Jerusalemu.

**8** Ndûmîrîri îo yatûmanirwe nî atongoria a andû a Isiraeli. Na mûndû wa wonthe ûngîaregire kûthiî kavindarî kau ka mîthenya îthatû, nîwarutagwa gîkundirî Kîam andû arîa engî na agacoka agacunwa indo cionthe irîa arî nacio.

**9** Mîthenyarî îo îthatû, arûme onthe kuuma vûrûrirî wa Juda na wa Benjamini nî maagomanire Jerusalemu na magîkara kîvarorî Kîam hekarû. Mûthenya wa mîrongo îîrî wa mweri wa kenda kwarî na mbura nene mûno, na andû arîa maagomanîte kûu Jerusalemu nî maatetemaga nîûndû wa maûndû mau na nîûndû wa mbura.

**9**

**10** Ezira, mûthînjîri-Ngai nîwarûngamire na akîra andû atîrî, “Nîmunîte watho wa Ngai na njîra ya kûvikia aka ageni, na mûgatûma vûrûri wa Isiraeli ûgîe na mevia meengî.

**11** Rîu umbûrani mevia menyu kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wa methe menyu ma tene na mûcoke mwîke maûndû marîa mamûkenagia. Îyamûranieni na andû arîa matûûraga vûrûrirî ûyû na mûte aka enyu acio ageni.”

**11**

**12** Nao andû onthe arîa maagomanîte vau nîmaacokirie na mûgambo mûnene na makiuga atîrî, “Nîguo nîtûgwîka ûrîa wonthe wauga twîke.

**13** Nwatî tûrî eengî mûno na nîkûraura mûno. Tûtingîvota kûrûngama nja gûkiuraga na ûndû ûyû ndûngîthira na mûthenya ûmwe kana îîrî nîûndû andû eengî etû nîmekîte wîvia ûyû.

**14** Anene etû nîmarûngamîrîre andû arîa onthe magomanîte ava. Nao andû a matûûra monthe arîa mavikîtie aka ageni maûkage mavinda marîa mamûre marî vamwe na atongoria ao na acirithania kuuma matûûrarî mao nginya rîrîa marakara mau manene ma Ngai magaatûthengutîra.”

**15** Gûtirî mûndû wana ûmwe wareganire na mûvango ûcio tiga Jonathani mûvîcî wa Asaheli na Jahizeia mûvîcî wa Tikiva. Nake Meshulamu na Shabethai Mûlawi nîmeetîkanirie na andû arîa maareganire na mûvango ûcio.

**15**

**16** Andû arîa maacokete kuuma îthamîriorî nîmeetîkanirie na mûvango ûcio. Ezira mûthînjîri-Ngai nîwathuurire arûme arîa maarî atongoria a nyomba cia methe mao kûringana na nyomba ciao na wa mûndû akîandîkwa rîîtwa rîake. Mûthenya wa mbere wa mweri wa îkûmi nîmeekarire nthî na nîmaambîrîrie gûtuîria maûndû.

**17** Na mûthenya wa mbere wa mweri wa mbere mwaka ûcio warûmîrîrîte nîmaatuîrîtie maûndû ma arûme onthe arîa maavikîtie aka ageni.

**17**

**18** Ûyû nîguo mûtaratara wa arûme arîa maavikîtie aka ageni. Njiarwa cia athînjîri-Ngai maarî Maaseia, Eliezeri, Jaribu na Gedalia. Acio maarî avîcî a Joshua na aa mûrwang'ina, nao maarî avîcî a Jehozadaki.

**19** Nao nîmeeranîre atî nîmagûtecana na aka ao na nîmaarutire ng'ondu ya kîgongoona nîûndû wa mevia mao:

**19**

**20** Mbarî ya Imeri maarî: Hanani na Zebadia.

**20**

**21** Mbarî ya Harimu maarî: Maaseia, Elija, Shemaia, Jehieli, na Uzia.

**21**

**22** Mbarî ya Pashihuri maarî: Elioenai, Maaseia, Ishumaeli, Nethaneli, Jozabadi na Elasa.

**22**

**23** Alawi nao maarî: Jozabadi, Shimei, Kelaia (ûrîa wecîkene rîngî Kelita), Pethaia, Juda, na Eliezeri.

**23**

**24** Arîa maarî aini a nyîmbo nî Eliashibu. Arangîri a kîvingo nî Shalumi, Telemu na Uri.

**24**

**25** Acio engî nao maarî: Mbarî ya Paroshi nî Ramia, Izia, Malikija, Minjamini, Eleazaru, Malikija, na Benaia.

**25**

**26** Mbarî ya Elamu nî Matania, Zekaria, Jehieli, Abudi, Jeremothi, na Elija.

**26**

**27** Mbarî ya Zatu nî Elioenai, Eliashibu, Matania, Jeremothi, Zabadi, na Aziza.

**27**

**28** Mbarî ya Bebai nî: Jehohanani, Hanania, Zabai na Athilai.

**28**

**29** Mbarî ya Bani nî: Meshulamu, Maluki, Adaia, Jashubu, Sheali, na Jeremothi.

**29**

**30** Mbarî ya Pahathi Moabu nî: Adina, Kelali, Benaia, Maaseia, Matania, Bezaleli, Binui na Manase.

**30**

**31** Mbarî ya Harimu nî: Eliezeri, Ishija, Malikija, Shamaia, Shimeoni,

**32** Benjamini, Maluki, na Shemaria.

**33** Mbarî ya Hashumu nî: Matenai, Matata, Zabadi, Elifeleti, Jeremai, Manase, na Shimei.

**34** Mbarî ya Bani nî: Maadai, Amuramu, Ueli,

**35** Benaia, Bedeia, Keluhi,

**36** Vania, Meremothi, Eliashibu,

**37** Matania, Matenai, na Jaasu.

**37**

**38** Mbarî ya Binui nî: Shimei,

**39** Shelemia, Nathani, Adaia,

**40** Makinadebai, Shashai, Sharai,

**41** Azareli, Shelemia, Shemaria,

**42** Shalumi, Amaria, na Josefu.

**42**

**43** Mbarî ya Nebo nî: Jeieli, Matithia, Zabadi, Zebina, Jadai, Joeli, na Benaia.

**43**

**44** Andû aya onthe nîmaavikîtie aka ageni na nîmaamengatire vamwe na ciana ciao.

Neh

# Neh 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maûndû marîa Nehemia eeciragia megiî Jerusalemu

**1** Ûyû nîguo mûtaratara wa maûndû marîa Nehemia, mûvîcî wa Hakalia eekire.

**1** Aritashasike aarî mûthamaki wa Perisia. Mweri wa Kisilevu mwaka wa mîrongo îîrî kuuma atuîka mûthamaki, nie Nehemia, naarî Susa îtûûra rîrîa rînene.

**2** Ûmwe wa aa mûrwaiya wetagwa Hanani nîwakinyire aumîte Juda arî gîkundirî Kîam andû engî. Nînaamaûririe ûvoro wîgiî Jerusalemu na ûvoro wîgiî Ayahudi etû arîa maaumîte îthamîriorî Baabuloni.

**3** Nao nîmaambîrire atî andû arîa maatigarire na maacokire Juda marî na thîna nene mûno na nîmaranyararwa nî ageni arîa mariganîtie nao. Nîmambîrire atî nthingo cia Jerusalemu nî nyomomoku na ivingo cia kuo nî mvîu nî mwaki.

**4** Rîrîa neguire ûguo nî nekarire nthî na ngîrîra.

**4** Nînaacakaire na ngîînyerekia îvinda rîa mîthenya mîîngî ngîvoyaga Ngai wa îgûrû.

**5** Navoire ngiugaga atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa îgûrû! Wî Ngai mûnene na nîtûgwîtigîrîte. We Ngai nîwigaga kîrîkanîro na ûrî wendo ûtathiraga kûrî andû arîa makwendete na marûmagîrîra maathani maku.

**6** Nthikîrîria na wîgue ngîkûvoya ûtukû na mûthenya nîûndû wa ndungata ciaku, andû a Isiraeli. Nîngumbûra atî tue andû a Isiraeli, nîtwîvîtie.

**7** Nîtwîkîte maûndû macûku marîa mataringanîte na maathani maku. Tûtirûmîrîrîte maathani, mawatho na matuîro ma ciira marîa watûveere kûvîtûkîrîra kûrî ndungata yaku Musa.

**8** Ririkana ûrîa werire ndungata yaku Musa atî, ‘Ethîrwa mue andû a Isiraeli tîmûtuîka evokeku mbere yakwa, nîngaamûnyagania kûrî ndûrîrî irîa ciîngî.

**9** Nwatî mûngîkaanjokerera na mwathîkîre maathani makwa na mwîkage ûrîa maugîte, nîngaamûcokia vandû varîa nthuurîte va kûngoocagîra, wana ethîrwa mûnyaganîtie mûgakinya mîthiiarî yonthe ya nthî.’

**9**

**10** “Ngai-Mûnene, andû aya nî aku na nî ndungata ciaku. Wamakûûrire na vinya na ûvoti waku mûnene.

**11** We Mwathani, thikîrîria mavoya makwa na mavoya ma ndungata icio ciîngî ciaku irîa irenda gûgûkumia ikenete. Ûmûnthî va ndungata yaku ûvootani na ûtûme mûthamaki ambîguîre ntha.”

**11** Vîndî îo nînie naarî ndungata yake ya kûmenyerera ndivei.

# Neh 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nehemia nîwathiîre Jerusalemu

**1** Mûthenya ûmwe mwerirî wa Nisani mwaka wa mîrongo îîrî rîrîa mûthamaki Aritashasike aarîcaga irio, nînaamûvirîre ndivei. Ndoonete nîrî na kîeva ûguo mbererî.

**2** Kwoguo nîwambûririe atîrî, “Ûroneka ûrî na kîeva ûguo nîkî? Ndûrî mûrûaru na kwoguo nwanginya wîthîrwe ûrî na kîeva ngororî.”

**2** Nînetigîre mûno

**3** na ngîra mûthamaki atîrî, “Mûthamaki ûrotûûra tene na tene! Nîrî na kîeva nîûndû îtûûra rîrîa rînene kûrîa methe metû ma tene maathikirwe nîrîomomoku nacio ivingo nî njûkangie nî mwaki.”

**3**

**4** Nake mûthamaki nîwambûririe atîrî, “Nîwenda atîa?”

**4** Kwoguo nînavoire Ngai wa îgûrû,

**5** na ngîra mûthamaki atîrî, “Ethîrwa mwathi wakwa wî mûkenie nînie na nwa wîguîre ndungata yaku ntha, tiga nthiî vûrûrirî wa Juda nîguo nthiî îtûûrarî rîrîa rînene kûrîa methe metû ma tene mathikîtwe, nîguo ngatume îtûûra rîu rîngî.”

**5**

**6** Nake mûthamaki, na mûka wake ekarîte vakuvî nake, nîwambûririe nîrenda kûthiî vandû va kavinda kegana atîa na ngaacoka rî. Kwoguo mûthamaki nîwetîkîre nthiî nanie nînavecanire kavinda karîa ngaacoka.

**6**

**7** Nînaacokire ngîra mûthamaki anengere maarûa nîguo îvirîrwe mûnene wa vûrûri ûrîa ûrî mwena wa îthûîro wa Rûnjî rwa Farati. Maarûa icio nî cia kûmera metîkîre mvîtûkîre kûu ngîthiî Juda.

**8** Na anengere maarûa îngî mvirîre Asafu mûmenyereri wa mûtitû wa vûrûri nîguo akaamva mbaû cia gûtuma ivingo cia vandû varîa vagitîre mûno varîa hekarû yarî na cia rûthingo rwa îtûûra rînene. Na acoke anengere mbaû nîûndû wa nyomba îrîa ngeekara. Nake Ngai aarî vamwe nanie kwoguo mûthamaki nîwanengere kîrîa kîonthe netirie.

**8**

**9** Mûthamaki nîwatûmire anene a athigari na athigari arîa mathiîcaga matûîte mbarathi nîguo tûthiîcanie nao. Nînathiîre na ngîkinya vûrûri ûrîa ûrî mwena wa îthûîro wa Rûnjî rwa Farati. Nakinya kûu nînaanengere anene a vûrûri ûcio maarûa kuuma kûrî mûthamaki.

**10** Nwatî rîrîa Sanibalati ûrîa warî wa kuuma Horoni, na Tobia mûnene wa vûrûri wa Aamoni megwire atî kûrî na mûndû ûkîte kûruta wîra nîûndû wa wagîrîru wa andû a Isiraeli nîmaarakarire mûno.

**10**

**11** Nînathiîre Jerusalemu na nînekarire kuo mîthenya îthatû.

**12** Gûtirî mûndû wanarî ûmwe nerire ûrîa Ngai aambîrîte mbîke nîûndû wa Jerusalemu. Ûtukû gatagatî nînaûkîrire na ngiuma nja na ngîthiî ngîta arûme anini arîa twethagîrwa tûrî vamwe nao. Nyamû îrîa twathiîre nayo nwa mvunda îrîa naathiîte mbîkarîrîte.

**13** Ûtukû ûcio nîtwaumire îtûûrarî rîu rînene tûvîtûkîrîrîte mwena wa îthûîro kîvingorî kîrîa Kîamrî Kîamndarî. Nîtwathiîrîre kîthimarî Kîam Njûnamatu nginya kîvingorî kîrîa gîatecagwa gîko. Na wa nthiîte nînaroragia nthingo cia Jerusalemu irîa ciamomokangîte na ivingo irîa ciacûkangîtue nî mwaki.

**14** Nînaacokire ngîthiî Kîvingorî gîa Kîthima Kîam manjî na ngîthiî Kariarî ka Mûthamaki. Nwatî kûu kuonthe gûtiarî vandû vangîvîtûkîrîrwa nî mvunda îrîa nekarîrîte.

**15** Kwoguo nînathiîrîre Kîamndarî ûtukû ngîroragia ûrîa rûthingo rwekariî. Nînaacokire na njîra wa îrîa naathiîrîrîte na ngîcoka îtûûrarî mvîtûkîrîrîte Kîvingorî gîa Kîandarî.

**15**

**16** Gûtirî mûnene wana ûmwe wa îtûûra wamenyire kûrîa naarî kana ûrîa nekaga. Wana ndierîte Ayahudi etû, athînjîri-Ngai, atongoria, anene kana andû arîa onthe maarî marute wîra.

**17** Nwatî nînaamerire atîrî, “Taroriani thîna ûrîa tûrî naguo nîûndû Jerusalemu nînyomomoku na ivingo ciakuo nî njûkangie nî mwaki! Tigani tûtume rîngî rûthingo rwa Jerusalemu nîguo tûtige kûnyararûa.”

**18** Nînaacokire ngîmeera ûrîa Ngai ethîrîtwe akîndethia na ûrîa mûthamaki aambîrîte. Nao nîmaaugire atîrî, “Tigani twambîrîrie gûtuma rîngî.” Nao nîmeevarîrie kwambîrîria kûruta wîra.

**19** Nwatî rîrîa Sanibalati Mûhoroni, Tobia Mûamoni, na Mûarabu wetagwa Geshemu megwire ûrîa twavangaga gwîka, nîmaatûthekerere na magîtûnyarara makiugaga atîrî, “Mûreciria mûreka atîa? Nîkwa mûrenda kûregana na mûthamaki?”

**19**

**20** Nînaacokire ngîmacokeria atîrî, “Ngai wa îgûrû nîke ûgaatûma tûvootane. Tûrî ndungata ciake na nîtûkwambîrîria gûtuma. Nwatî mue mûtirî na kîndû mûrî nakîo gûkû Jerusalemu na gûtirî na kîndû kîngîtûma mûririkanagwe kuo.”

# Neh 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtumwa rîngî kwa rûthingo rwa Jerusalemu

## Alawi arîa maatumire rûthingo

## Athînjîri Ngai arîa maarutire wîra wa rûthingo

## Andû engî arîa maatumire rûthingo

**1** Eliashibu Mûthînjîri-Ngai mûnene marî na athînjîri-Ngai arîa engî nîo maatumire kîvingo kîrîa gîetagwa Kîvingo Kîam Ng'ondu. Nîmaacokire magîkîamûrîra Ngai na magîgîkîra mîrango. Nîmaacokire makîamûra rûthingo kuuma Nyombarî ndaca na îgûrû ya Magana nginya Nyombarî ndaca na îgûrû ya Hananeli.

**1**

**2** Nakîo gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na vau nîgîatumirwe nî andû a Jeriko. Nake Zakuri mûvîcî wa Imiri nîwatumire gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîrîa gîatumirwe nî andû a Jeriko.

**2**

**3** Mbarî ya Hasenaa nîyatumire Kîvingo Kîam Nthamaki. Nîmaacokire magîtuma mbaû cia kûrûngamia kîvingo na magîkîra mîrango na irenji wana mîkîgo ya kûvinga kîvingo.

**3**

**4** Gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîu nakîo gîatumirwe rîngî nî Meremothi mûvîcî wa Uria. Uria aarî mûvîcî wa Hakozi.

**4** Nake Meshulamu mûvîcî wa Berekia nîwatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîu gîatumirwe nî Meremothi. Berekia aarî mûvîcî wa Meshezabeli.

**4** Zadoku mûvîcî wa Baana nîwatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîrîa gîatumirwe nî Meshulamu.

**4**

**5** Na arûme a Tekoa nîmaatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîrîa gîatumirwe nî Zadoku. Nwatî atongoria ao matiaruta wîra ûrîa maavetwe nî mwathi wao.

**5**

**6** Joiada mûvîcî wa Pasea na Meshulamu mûvîcî wa Besodeia nîmaatumire rîngî kîvingo kîrîa gîa tene. Nîmaacokire magîtuma mbaû cia kûrûngamia mûrango, na magîkîra mîrango, irenji ciaguo wana mîkîgo ya kûvinga kîvingo.

**6**

**7** Melatia ûrîa waumîte Gibeoni, Jadoni ûrîa waumîte Meronothi, andû a Gibeoni na andû a Mizipa arîa maathagwa nî mûnene wa vûrûri ûrîa ûrî mwena wa îthûîro wa Rûnjî rwa Farati, nîmaatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîu Kîam Joiada.

**7**

**8** Nakîo gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîu nîgîatumirwe rîngî nî Uzieli, mûvîcî wa Harihaia ûrîa warî mûturi wa indo cia thaavu.

**8** Hanania ûrîa warî mûthondeki wa manyamû marîa maanungaga waro, nîwatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîrîa gîatumirwe nî Uzieli.

**8** Andû acio maatumire Jerusalemu rîngî nginya varîa veetagwa Rûthingo Rwariî.

**8**

**9** Ragaia mûvîcî wa Huri ûrîa wathaga nuthu ya vûrûri wa Jerusalemu, nîwatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîrîa gîatumirwe nî Hanania.

**9**

**10** Jedaia mûvîcî wa Harumafi nîwatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamrî vakuvî na nyomba yake.

**10** Hatushi mûvîcî wa Hashabuneia nake agîtuma rîngî gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîu.

**10**

**11** Malikija mûvîcî wa Harimu marî na Hashubu mûvîcî wa Pahathi Moabu nîmaatumire rîngî gîcunjî kîngî, na magîtuma nyomba ndaca ya mariiko ma mwaki.

**11**

**12** Shalumu mûvîcî wa Haloheshi nîwatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîrîa gîatumirwe nî Hashubu. Shalumu nîwatethagua nî aarî ake wîrarî wa gûtuma.

**12**

**13** Hanuni na andû arîa maatûûraga îtûûrarî rînene rîa Zanoa nîmaatumire rîngî kîvingo kîrîa Kîamrî Kîamndarî. Nîmaagîkîre mîrango wana irenji cia kûvinga mîrango. Nîmaacokire magîtuma rûthingo rûu rîngî nginya kîvingorî kîrîa gîatecagwa gîko. Rûthingo rûu rwarî rwa mita magana mana ma mîrongo îna (440).

**13**

**14** Malikija mûvîcî wa Rekabu, ûrîa wathaga vûrûri wa Bethi-hakeremu nîwatumire rîngî kîvingo kîrîa gîtecagwa gîko. Nîwekîrire mîrango ya kîvingo na agîkîra irenji na mîkîgo ya kûvinga mûrango ûcio.

**14**

**15** Shalumu mûvîcî wa Kolihoze, ûrîa wathaga vûrûri wa Mizipa nîwatumire rîngî kîvingo gîa kîthima Kîam manjî. Nîwaimbire kîvingo kîu, na agîgîtumîra mûrango na agîkîra irenji na mîkîgo ya kûûvinga. Nîwatumire rûthingo vakuvî na karia ga Shela rûriganîtie na mûgûnda wa mûthamaki. Rûthingo rûu aatumire rwakinyîte ngathîrî îrîa înyûrûrûkaga kuuma îtûûrarî rîrîa rînene rîa Daudi.

**15**

**16** Nehemia mûvîcî wa Azibuki ûrîa wathaga nuthu ya vûrûri wa Bethizuri nîwatumire rîngî rûthingo varîa varoranîtie na mbîrîra ya Daudi, kariarî, nginya nyombarî ya arûme arîa maarî vinya.

**16**

**17** Aya marûmîrîrîte nî Alawi arîa maatumire rîngî icunjî nyîngî cia rûthingo.

**17** Rehumu mûvîcî wa Bani nîwatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na kîrîa gîatumirwe nî Nehemia mûvîcî wa Azibuki.

**17** Hashabia ûrîa wathaga nuthu ya vûrûri wa Keila nîwatumire rîngî gîcunjî Kîam rûthingo vandûrî va vûrûri wake. Gîcunjî kîrîa aatumire rîngî Kîamriganîtie na kîrîa gîatumirwe nî Rehumu.

**17**

**18** Bawai mûvîcî wa Henadadi, ûrîa wathaga nuthu îo îngî ya vûrûri wa Keila nîwatumire gîcunjî kîrîa Kîamrûmanîrîrîte na gîa Hashabia.

**18**

**19** Nakîo gîcunjî kîrîa Kîamthingatîte kîu gîatumirwe rîngî nî Ezeri mûvîcî wa Jeshua. Gîcunjî kîu aatumire Kîamroranîtie na nyomba îrîa yaigagwa indo cia mbaara na Kîamthiîte nginya varîa rûthingo rweyunîrîte.

**19**

**20** Baruku mûvîcî wa Zabai nîwatumire rîngî gîcunjî kîu kîngî Kîam rûthingo varîa rweyunîrîte nginya mûromorî wa nyomba ya Eliashibu, Mûthînjîri-Ngai mûnene.

**20**

**21** Meremothi mûvîcî wa Uria aatumire rîngî gîcunjî Kîam rûthingo kuuma mûromorî wa nyomba ya Eloashibu nginya mûthiia wa nyomba îo. Meremothi aarî mûcûkûrûwe wa Hakozi.

**21**

**22** Nao aya marûmîrîrîte nî athînjîri Ngai arîa maatumire rîngî icunjî nyîngî cia rûthingo.

**22** Athînjîri Ngai acio maarî a kuuma kûndû kûrîa kwaraganu.

**22**

**23** Benjamini na Hashubu nîmaatumire rîngî gîcunjî Kîam rûthingo kîrîa Kîamrî mbere ya nyomba yao.

**23** Nake Azaria mûvîcî wa Maasea nîwatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamrî mbere ya nyomba yake. Îthe wa Azaria aarî mûvîcî wa Anania.

**23**

**24** Binui mûvîcî wa Henadadi nîwatumire rîngî gîcunjî Kîam rûthingo rûu kuuma nyombarî ya Azaria nginya varîa rûthingo rweyunîrîte.

**24**

**25** Palali mûvîcî wa Uzai nîwatumire rîngî gîcunjî Kîam rûthingo kuuma varîa rûthingo rweyunîrîte na varîa nyombarî îrîa ndaca ya mûthamaki yaumîrîrîte na îgûrû. Nyomba îo yarî vakuvî na kûrîa arangîri meekaraga. Gîcunjî kîrîa Kîamrûmîrîrîte nakîo gîatumirwe nî Pedaia mûvîcî wa Paroshi.

**25**

**26** Nacio ndungata cia hekarû irîa ciatûûraga Ofeli nîciatumire rûthingo rîngî nginya vandû varîa vaaroranîtie na kîvingo Kîam manjî mwena wa îrathîro na nyombarî îrîa ndaca na îgûrû.

**26**

**27** Andû a Tekoa nîo maatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamrî vakuvî na kîu gîatumirwe nî ndungata cia hekarû. Maatumire kuuma varîa rûthingo rûu rwaroranîtie na nyomba nene ndaca na îgûrû îrîa yarî ya kûrangîra hekarû nginya rûthingorî rwa Ofeli.

**27**

**28** Athînjîri-Ngai nao nîmaatumire rîngî gîcunjî kîu kîngî kuuma Kîvingorî Kîam Mbarathi ûthiîte na mwena wa rûgûrû. Wa mûthînjîri-Ngai aatumaga rûthingo gîcunjî kîrîa Kîamrî mbere ya nyomba yake.

**28**

**29** Zadoku mûvîcî wa Imeri aatumire rîngî gîcunjî Kîam rûthingo kîrîa Kîamrî mbere ya nyomba yake.

**29** Shemaia mûvîcî wa Shekania nîwatumire rîngî gîcunjî kîu kîngî. Shekania aarî mûrangîri wa Kîvingo Kîam Îrathîro.

**29**

**30** Hanania mûvîcî wa Shelemia na Hanuni nîmaatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamrûmîrîrîte kîrîa gîatumirwe nî Shemaia kîrî gîa kaîrî. Hanuni aarî mûvîcî wa Zalafu wa gatandatû.

**30** Meshulamu mûvîcî wa Berekia nîwatumire rîngî gîcunjî kîu kîngî Kîamrî mbere ya nyomba yake.

**30**

**31** Malikija ûrîa warî mûturi wa indo cia thaavu nîwatumire rîngî gîcunjî kîrîa Kîamrûmîrîrîte nginya nyombarî ya ndungata cia hekarû na nyombarî ya andû arîa marutaga wîra wa kûgûra na kwendia indo. Nyomba îo yaroranîtie na Kîvingo Kîam Mifikadi na kûthiî kanyombarî karîa karî îgûrû rîa rûthingo varîa rweyunîrîte.

**31**

**32** Aturi a indo cia thaavu na andû arîa maagûraga na makendia indo nîmaatumire rîngî gîcunjî Kîam mûthiia kuuma varîa rûthingo rwa nyomba îgûrû rweyunîrîte nginya Kîvingorî Kîam Ng'ondu.

# Neh 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nehemia nîwavootire andû arîa maareganaga na wîra wake

**1** Rîrîa Sanibalati eegwire atî tue Ayahudi nîtûratuma rîngî rûthingo, nîwarakarire mûno na nîwambîrîrie gûtûnyarara.

**2** Nîwaririe arî mbere ya aa mûrwang'ina na mbere ya mbûtû ya athigari a Samaria akiuga atîrî, “Ayahudi aya matanarî na vinya mareka atîa? Marenda gûtuma rûthingo rîngî? Mareciria na njîra ya kûrutîra Ngai magongoona nwa mavote kûrîkia wîra ûcio na mûthenya ûmwe? Nwa mavote gûcokia mathiga ma gûtuma ûrîa meekariî kuuma ciûmbwarî ino maaûmbirwe mavîvua?”

**2**

**3** Tobia ûrîa Mûamoni aarî vo rîrîa Sanibalati aaugire ûguo na Tobia akiuga atîrî. “Rûthingo rûu maratuma wana mbwe îgatwa îgûrû rîaruo nî kwomomoka!”

**3**

**4** Nanie nînavoire Ngai ngiuga atîrî, “Ngai wetû twîgue. Andû aya nî maratûnyarara. Tiga kînyararo Kîamo kîmacokere. Tiga indo ciao irîa irî vata ciîwe na mavirwe njeera vûrûri mûgeni.

**5** Ndûkamarekere maûndû macûku marîa mareka na ndûkariganîrwe nî mevia mao, nîûndû nîmatûrumîte tue andû arîa tûratuma rûthingo.”

**5**

**6** Kwoguo nîtwatumire rûthingo rîngî na rûgîkinya nuthu ya ûraca waruo kûthiî na îgûrû nîûndû andû maarî na wendo wa kûruta wîra.

**6**

**7** Nwatî rîrîa Sanibalati, Tobia na andû a Arabia, Aamoni, na Ashidodi meegwire atî wîra wa gûtuma rûthingo rwa Jerusalemu rîngî nwa ûrathiî na mbere na kûrîa kwarî na mîanya nîkûravingwa nîmaarakarire mûno.

**7**

**8** Kwoguo nîmaavangire marî vamwe matharîkîre Jerusalemu nîguo kûgîe na kîvîngîcî wîrarî wa gûtuma.

**9** Nîtwavoire Ngai wetû na tûkîthuura andû a kûrangagîra arîa maatumaga rûthingo rîngî ûtukû na mûthenya.

**9**

**10** Nao andû a Juda nîmaaugire atîrî, “Vinya wetû wa gûkuua mîrigo nîûrathira na kûrî na gîko kîngî mûno; tûtiravota wîra wa gûtuma rûthingo.”

**11** Nthû cietû cieciragia atî tûtikaamona kana tûmenya ûrîa maavangaga gûtumîrîra wa rîmwe na kwambîrîrie gûtûûraga nîguo wîra wetû ûkinyie mûthiia.

**12** Nwatî Ayahudi arîa maatûûraga gatagatîrî ka nthû cietû nîmaaûkire kûrî tue maita îkûmi na magîtwîra atîrî, “Nthû cienyu kuuma kûrîa kuonthe itûûraga nîiravanga mîvango mîcûku îtwîgiî.”

**13** Kwoguo vuva wa rûthingo mîanyarî kûrîa rûtaarî rûriku, nînaigire andû kûringana na nyomba ciao. Andû acio nînaamavere mviû, matumû na moota.

**13**

**14** Nînaroririe ngîona atî andû maarî amaku mûno. Kwoguo nînameerire wa vamwe na atongoria na anene ao atîrî, “Mûtikamakue nî nthû cietû. Ririkanani ûrîa Mwathani arî mûnene na arî vinya na mûrûîrîre andû enyu, ciana cienyu, aka enyu, na mîciî yenyu.”

**15** Nthû cietû nîciegwire atî nîtwamenyire ûrîa maavangaga, na nîmaamenyire atî Ngai nîwacûkangîtie mîvango yao. Kwoguo tuonthe nîtwacokire kûruta wîra wa gûtuma rîngî rûthingo.

**15**

**16** Kuuma mûthenya ûcio na kûthiî na mbere, nuthu ya andû akwa nîmaarutaga wîra wa gûtuma rûthingo. Nayo nuthu îo îngî yarutaga wîra wa kûrangîra mekîrîte tûvuti na manyitîte matumû, ngo, na moota. Nao atongoria nîmaavecaga andû

**17** arîa maatumaga rûthingo ûtethio. Andû arîa maakuuaga indo cia gûtuma rûthingo, maarî na mûrigo mûrito nîûndû njara îmwe nîyo yatumaga na îo îngî îgakuua indo cia mbaara.

**18** Mûndû wonthe watumaga ethagîrwa overerete rûviû kîûnû. Mûndû ûrîa wavuvaga karumbeta ethagîrwa arî vakuvî nanie.

**19** Nînerire andû onthe, atongoria na anene ao atîrî, “Wîra nî mwîngî na nîûtambîte kûndû kûraca na andû makamûkana wa magîtumaga rûthingo makaracavanîrîria mûno.

**20** Kwoguo mwegua mûgambo wa karumbeta mûgaaûka varî tue. Ngai wetû agaatûrûîrîra.”

**21** Kwoguo wa mûthenya kuuma kîraûko nginya kîvwaî, nuthu ya andû etû meethagîrwa magîtuma rûthingo. Nayo nuthu ya andû acio engî nîmaarûngamaga na matumû matûrangîrîte.

**21**

**22** Kavindarî wa kau nînerire andû onthe atîrî, “Tiga mûndûmûrûme wonthe na ndungata ciake mathiî magekarage Jerusalemu, nîguo ûtukû tûrangagîre îtûûra na mûthenya tûkaruta wîra.”

**23** Kwoguo nie, aa mûrwaiya, ndungata ciakwa wana arangîri arîa twarî nao tûtiarutaga nguo cietû. Tuonthe twethagîrwa tûnyitîte indo cietû cia mbaara.

# Neh 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvinyîrîrua kwa andû arîa athîni

## Nehemia aarî mûtaana

**1** Vîndî îmwe nîkwagîre na îteta înene kuuma kûrî arûme na aka ao nîûndû wa Ayahudi amwe ao.

**2** Amwe nîmaaugaga atîrî, “Tue vamwe na anake etû na erîtu etû tûrî eengî. Kwoguo nîtûvewe irio nîguo tûtigakue.”

**2**

**3** Nao engî nîmaaugaga atîrî, “Tue twanenganîre mîgûnda yetû, mîtî yetû ya mîthavibu na nyomba cietû nîguo twone irio cia kûrîa tûtigakue nî yûra.”

**4** Kûrî na engî maaugaga atîrî, “Twakombire mbeca na mîgûnda yetû na mîtî yetû ya mîthavibu nîguo tûrîve gooti ya mûthamaki.

**5** Tûrî a nthakame îmwe na Ayahudi acio etû. Ciana cietû nî ûndû ûmwe na ciana ciao. Nwatî rîu ciana cietû tûraitua ngombo. Erîtu etû amwe nîmendetue ta ngombo. Nwatî tûtingîvota gwîtethia, nîûndû tûrî acune mîgûnda yetû na mîtî yetû ya mîthavibu nî andû engî.”

**5**

**6** Vîndî îrîa neguire mateta mao, nînaarakarire.

**7** Nîneciririe na ngîtua ûrîa ngwîka. Nînaareganire na atongoria na anene a andû na ngîmeera atîrî, “Mue nîmûravinyîrîria Ayahudi arîa engî enyu!”

**7** Nînaacokire ngîta andû na tûkîgomana tûrî gîkundi kînene nîûndû wao,

**8** na ngîmera atîrî, “Tue, kûringana na ûvoti wetû twîthîrîtwe tûkîgûra andû etû a Ayahudi arîa meendetue kûrî andû a Ndûrîrî nîguo macoke kûrî tue. Nwatî mue mwendagia aa mûrwanyûkwe nîguo natue tûcoke twenderue o!” Atongoria acio nwa gûkira maakirire matarî na ûndû mangiuga.

**8**

**9** Kwoguo nînaugire atîrî, “Ûndû ûcio mûreka tî mwaro! Mwagîrîrwe nî kwathîkîra Ngai na mwîke ûrîa kwagîrîrîte. Na mweka ûguo tîmûva nthû cietû na nîo andû a ndûrîrî kamweke ga gûtûthekerera.

**10** Îgûrû rîa ûguo nie, aa mûrwaiya, na ndungata ciakwa nîtûrakombithia andû acio mbeca na ngano. Kwoguo nîtûtigane na ûndû ûcio wa kuga tûrîvwe.

**11** Mûtikanamere mamûrîve thirî wenyu ûrîa marî naguo wa mbeca kana wa ngano, kana wa ndivei, kana wa maguta ma ndamaiyû. Mûcoke mûmacokerie mîgûnda yao, mîtî yao ya mîthavibu, na ya mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda, na nyomba ciao.”

**11**

**12** Nao atongoria nîmaacokirie atîrî, “Nîtûgwîka ûguo wauga, na nîtûkûmacokeria indo ciao tûtagwîtia kîndû.”

**12** Nînaacokire ngîta athînjîri-Ngai na ngîtûma mevîte na mauge atî nîmagwîka ûguo meranîra.

**13** Nînarutire nguo yakwa îrîa nerigicîrîtie kîûnû na ngîmîrivariva na ngiuga atîrî, “Ûguo nîguo Ngai akaarivariva mûndû wa wonthe ûtakaavingia ûrîa eranîra. Ngai nîakaamûcuna nyomba cienyu na indo cionthe irîa mûrî nacio, amûtige mûtarî na kîndû.”

**13** Nao andû onthe arîa maagomanîte vau nîmaaugire “Ameni” na nîmaagocire Ngai. Nao andû nîmeekire ûrîa meeranîrîte.

**13**

**14** Natwirwe mûnene wa vûrûri wa Juda mwakarî wa mîrongo îîrî kuuma mûthamaki Aritakiserikise ambîrîria kwathana nginyagia mwakarî wake wa mîrongo îthatû na îîrî. Naarî mûnene îvinda rîa mîaka îkûmi na îîrî. Kavinda kau konthe nekarire nîrî mûnene, ndiarîa irio irîa naagîrîrwe nîkûrîa nîrî mûnene wana andû etû matiairîa.

**15** Anene onthe arîa maathanaga mbere yakwa nîmaaigîrîrîte andû mîrigo mîrito. Nîmeetagia kuuma kûrî wa mûndû sîlûva mîrongo îna na îgûrû rîa icio magetia irio na ndivei. Wana ndungata ciao nîciavinyagîrîria andû. Nwatî nie ndieka ûguo, nîûndû nînetigagîra Ngai.

**16** Narutire wîra wa gûtuma rûthingo rîngî na vinya wakwa wonthe na gûtirî kîndû negîrîre nakîo. Nethagîrwa na ndungata ciakwa cionthe wîrarî ûcio wa gûtuma rûthingo.

**17** Îgûrû rîa ûguo, wa mûthenya nînavecaga andû ta îgana rîmwe rîa mîrongo îtano irio, a Ayahudi na anene a andû metharî yakwa. Wana nînavecaga irio andû arîa maûkaga kûrî nie kuuma ndûrîrî irîa ciarî vakuvî natue.

**18** Wa mûthenya nîkwathondekagwa kîndû gîa kûrîwa. Irio icio ciarî ndegwa îmwe, ng'ondu irîa mbaro mûno ithathatû, na ngûkû nyîngî. Wa mîthenya îkûmi yathira nînavecanaga ndivei ya kûrugwa wa rîo. Kavinda kau konthe ndietia irio irîa mûnene aagîrîrwe nî gwîtia nîûndû nînaicî ûrîa andû maarî na mûrigo mûnene.

**18**

**19** Nînakûvoya, Ngai ûririkane kûmbîka waro nîûndû wa maûndû monthe marîa naneka andû aya.

# Neh 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîvango ya kûregana na Nehemia

## Kûrîkia wîra

**1** Sanibalati, Tobia, Geshemu ûrîa warî Mûarabu, na nthû cietû cionthe nîmegwire atî nîtwatumîte rûthingo rûkathira na gûtirî mwanya watigîtwe ûtarî mûtume. Nwatî vîndî îo ndiekîrîte mîrango ya ivingo.

**2** Sanibalati na Geshemu nîmaandûmanîre na makiuga atî nthiî tûgacemania nao îtûûrarî rîmwe rîrîa rîrî kûndû kûrîa kwaraganu vûrûrirî wa Ono. Nwatî meendaga kûmbîka ûndû mûcûku.

**3** Nînatûmire anjaama kûrî o makerwe atîrî, “Nînîraruta wîra wa vata ndingîvota gûka. Kûrî na vata ûrîkû wîra ûrûngame nîûtiganîrîtie wa nîguo mbûke kûrî mue.?”

**3**

**4** Maatûmanire kûrî nie maita mana na wa vîndî cionthe maatûmana, nie naamatûmagîra macokio wa mau.

**4**

**5** Sanibalati nîwacokire agîtûma ndungata yake îmwe kûrî nie rita rîa gatano. Nayo ndûmîrîri îrîa aatûmire yarî maarûarî îtarî mvinge na

**6** yaugaga atîrî,

**6** “Ûvoro nîwîrîtwe ndûrîrî irîa îtûthiûrûrûkîrîtie na Geshemu wanake nîwarîtie guo, atî we na Ayahudi nîmûrenda kûregana na thirikari, na kîu nîkîo kîratûma mûtuma rûthingo. Wana nîûgîte atî we ûrenda gûtuîka mûthamaki wao

**7** na atî nîûvangîte arathi makaanîrîre ûvoro Jerusalemu atî, ‘Kûrî na mûthamaki Juda’. Mwathi wetû mûthamaki nîakerwa ûvoro ûcio; kwoguo ûka wa rîu twarie ûvoro ûcio tûrî vamwe.”

**7**

**8** Nînatûmanire macokio kûrî ke ngiuga atîrî, “Gûtirî ûndû wanarî ûmwe mwîkîku wa maûndû marîa ûrauga. Nîwe ûthondekete maûndû mau monthe we mwene.”

**8**

**9** Meendaga gûtûmakia magîciria nîtûgûtiga kûruta wîra. Nwatî nînavoire ngiuga atîrî, “Ngai tûma ngîe na vinya.”

**9**

**10** Kavindarî wa kau Nînathiîre gûcerera Shemaia mûvîcî wa Delaia. Delaia aarî mûvîcî wa Mehetabeli ûrîa wekaraga avingîrîtwe gwake nyomba. Nake nîwambîrire atîrî, “Tiga tûkethithe varîa vatheru Mûno hekarû ndaarî na tûvinge mîrango, nîûndû marenda gûka gûkûraga. Vîndî wa cionthe ûtukû magaaûka makûûrage.”

**10**

**11** Nînaamûcokerie atîrî, “Mûndû tanie anga nwa aûre? Mûndû tanie nwa athiî kwîthitha hekarûrî atî nîguo avonokie mwoyo wake? Tî nthiî kuo.”

**11**

**12** Rîrîa neciririe îgûrû rîa ûndû ûcio, nînaamenyire atî Ngai ndaatûmîte Shemaia, nwatî aaragia ûguo nîûndû Tobia na Sanibalati nîmaamûnengerete kîndû nîguo avote kwaria ûguo aaragia.

**12**

**13** Maamûrîvîte ambîkîre guoya nîguo njîvie, nao mambigîrîre rîîtwa îcûku nîguo manyararithie.

**13**

**14** Nînavoire Ngai ngiuga atîrî, “Ngai wakwa, ririkana maûndû marîa Tobia na Sanibalati mekîte, wana ûririkane mûrathi ûrîa mûndûmûka wîtagwa Noadia na arathi acio engî arîa maageragia kûmbîguithia guoya.”

**14**

**15** Wîra wonthe wa gûtuma rîngî rûthingo nîwathirire mûthenya wa mîrongo îîrî na îtano wa mweri wa Eluli. Wîra ûcio warutirwe îvinda rîa mîthenya mîrongo îtano na îîrî.

**16** Rîrîa nthû cietû cionthe na ndûrîrî irîa ciatûthiûrûrûkîrîtie ciegwire atî wîra wa gûtuma rîngî rûthingo nî mûrîku, nîmaamakire na makîgua maconokete mûno. Nîmaacokire makîmenya atî nî Ngai ûtûtethetie kûruta wîra.

**16**

**17** Kavinda kau konthe atongoria a Juda nîmaatûmagîra Tobia maarûa, na Tobia nîwamatûmagîra maarûa ciake.

**18** Andû eengî a Juda nîmeevîtîte atî nîmethîrwa marî mwena wa Tobia nîûndû nîwavikîtie mwarî wa Shekania mûvîcî wa Ara. Shekania aarî Mûyahudi. Nake mûvîcî wa Tobia wetagwa Jehohanani nîwavikîtie mwarî wa Meshulamu mûvîcî wa Berekia.

**19** Nîmaaragia ûvoro wîgiî ciîko mbaro cia Tobia nîrî vo, nao nîmaamwîraga maûndû monthe marîa naaragia. Tobia eekaraga wa akîndûmagîra maarûa cia kûmbîgwithia guoya.

# Neh 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûtaratara wa andû arîa maacokire kuuma îthamîriorî

## (

## Ezira 2.1-70

## )

**1** Vuva wa kûrîkia gûtuma rûthingo na gwîkîra ivingo cionthe varîa ciagîrîrwe, arangîri a ivingo, aini a nyîmbo, na Alawi nîmaathuurirwe.

**2** Nînavere mûrwaiya, Hanani marî na Hanania, ûrîa warî mûnene wa vandû varîa vagitîre mûno wîra wa kûrûngamîrîra Jerusalemu. Hanania aarî mûndû warî mwîvokeku na wetigîrîte Ngai gûkîra andû eengî.

**3** Nînameerire mîrango ya Jerusalemu ndîkavingûragwe kîraûko nginya riûa rîare, na îvingagwe na îgekîrwa mîkîgo mbere ya arangîri maumîra wîra riûa rîathûa. Nînameerire mathuure arangîri kuuma gatagatî ka andû arîa maatûûraga Jerusalemu. Amwe ao mamatue arangîri na marangagîre marî kûrîa kûthondeketwe na engî vakuvî na nyomba ciao.

**3**

**4** Îtûûra înene rîa Jerusalemu rîarî rîariî na rînene, nwatî gûtiarî na andû eengî maatûûraga kuo, na gûtiarî gûtume nyomba nyîngî vîndî îo.

**5** Ngai nîwacokire akîmvotithia kûgomanithia andû, atongoria vamwe na anene ao nîguo mandîkwe kûringana na njiarwa ciao. Nînoonire îvuku rîa njiarwa irîa ciaûkire kuuma îthamîriorî mbere, narîo rîandîkîtwe maûndû mama:

**5**

**6** Aya nîo andû arîa maacokire kuuma îthamîriorî vûrûrirî wa Babuloni. Wa mûndû aacokire îtûûrarî rîake rîa Jerusalemu na Juda. Njiarwa ciao ciatûûraga îthamîriorî kûrîa ciathamithîrîtue nî Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni.

**7** Atongoria ao maarî Zerubabeli, Joshua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Moridekai, Bilishani, Misiperethi, Bigivai, Nehumu, na Baana.

**7**

**8** Arûme a mîvîrîga ya Isiraeli, mûvîrîga wa mûvîrîga maarî ta û:

**8** Mbarî ya Paroshi maarî ngiri igîrî îgana rîmwe rîa mîrongo mûgwanja na aîrî (2,172).

**9** Mbarî ya Shefatia maarî magana mathatû ma mîrongo mûgwanja na aîrî (372).

**10** Mbarî ya Ara maarî magana matandatû ma mîrongo îtano na aîrî (652).

**11** Mbarî ya Pahathi Moabu (njiarwa cia Jeshua na Joabu) maarî ngiri igîrî magana manana ma îkûmi na anana (2,818).

**12** Mbarî ya Elamu maarî ngiri îmwe na magana maîrî ma mîrongo îtano na inya (1,254).

**13** Mbarî ya maarî magana manana ma mîrongo îna na atano (845),

**14** Mbarî ya Zakai maarî magana mûgwanja ma mîrongo îtandatû (760).

**15** Mbarî ya Binui maarî magana matandatû ma mîrongo îna na anana (648).

**16** Mbarî ya Bebai maarî magana matandatû ma mîrongo îîrî na anana (628).

**17** Mbarî ya Azigadi maarî ngiri igîrî magana mathatû ma mîrongo îîrî na aîrî (2,322).

**18** Mbarî ya Adonikamu maarî magana matandatû ma mîrongo îtandatû na mûgwanja (667).

**19** Mbarî ya Bigivai maarî ngiri igîrî na mîrongo îtandatû na mûgwanja (2,067).

**20** Mbarî ya Adini maarî magana matandatû ma mîrongo îtano na atano (655).

**21** Mbarî ya Ateri (na nîmeetagwa rîngî Hezekia) maarî andû mîrongo kenda na anana (98).

**22** Mbarî ya Hashumu maarî andû magana mathatû ma mîrongo îîrî na anana (328).

**23** Mbarî ya Bezai maarî andû magana mathatû ma mîrongo îîrî na ana (324).

**24** Mbarî ya Harifu maarî îgana rîmwe rîa îkûmi na aîrî (112).

**25** Mbarî ya Gibeoni maarî andû mîrongo kenda na atano (95).

**26** Andû arîa methe mao ma tene maatûûraga matûûrarî mama marûmîrîrîte wa nao nîmaacokire kuuma îthamîriorî. Îtûûra rîa Bethilehemu na Netofa, andû îgana rîmwe rîa mîrongo înana na anana (188).

**27** Îtûûra rîa Anathothi, andû îgana rîmwe rîa mîrongo îîrî na anana (128).

**28** Îtûûra rîa Bethazimavethi, andû mîrongo îna na aîrî (42).

**29** Matûûra ma Kiriathi-jearimu, Kefira, na Be-erothi andû magana mûgwanja ma mîrongo îna na athatû (743).

**30** Îtûûra rîa Rama, na rîa Geba andû magana matandatû ma mîrongo îîrî na ûmwe (621).

**31** Îtûûra rîa Mikimashi, andû îgana rîmwe rîa mîrongo îîrî na aîrî (122).

**32** Îtûûra rîa Betheli na rîa Ai, andû îgana rîa mîrongo îîrî na athatû (123).

**33** Îtûûra rîa Nebo îo îngî, andû mîrongo îtano na aîrî (52).

**34** Îtûûra rîa Elamu îo îngî, andû ngiri îmwe na magana maîrî ma mîrongo îtano na ana (1,254).

**35** Îtûûra rîa Harimu, andû magana mathatû ma mîrongo îîrî (320).

**36** Îtûûra rîa Jeriko, andû magana mathatû ma mîrongo îna na atano (345).

**37** Matûûra ma Lodi, Hadidi, na rîa Ono, andû magana mûgwanja ma mîrongo îîrî na ûmwe (721).

**38** Îtûûra rîa Sena andû ngiri ithatû na magana kenda ma mîrongo îthatû (3,930).

**38**

**39** Ûyû nîguo mûtaratara wa mîvîrîga ya athînjîri-Ngai arîa maacokire kuuma îthamîriorî: Njiarwa cia Jedaia (mbarî ya Jeshua) andû magana kenda ma mîrongo mûgwanja na ithatû (973).

**40** Kuuma Imeri, andû ngiri na mîrongo îtano na aîrî (1,052).,

**41** Kuuma Pashihuri, andû ngiri îmwe na magana maîrî ma mîrongo îna na mûgwanja (1,247).

**42** Kuuma Harimu, andû îgana rîa îkûmi na mûgwanja (1,017).

**43** Alawi arîa maacokire kuuma îthamîriorî maarî: Avîcî a Jeshua arîa meetagwa rîngî Kadimieli mbarî ya Hodavia, andû mîrongo mûgwanja na ana (74).

**44** Aini a nyîmbo arîa maarî mbarî ya Asafu, andû îgana rîmwe rîa mîrongo îna na anana (148).

**45** Arangîri a ivingo maarî mbarî ya Shalumu, na cia Ateri, Talimoni, Akubu, Hatita, na cia Shobai. Onthe maarî andû îgana rîmwe rîa mîrongo îthatû na anana (138).

**46** Mîvîrîga ya andû arîa maarutaga wîra hekarûrî arîa maacokire kuuma îthamîriorî maarî: Mbarî ya Ziha, Hasufa, Tabaothi,

**47** mbarî ya Kerosi, Sia, Padoni,

**48** mbarî ya Lebana, Hagaba, Shalimai,

**49** mbarî ya Hanani, Gideli, Gahari,

**50** mbarî ya Reaia, Rezini, Nekoda,

**51** mbarî ya Gazamu, Uza, Pasea,

**52** mbarî ya Besai, Meunimu, Nefushesimu,

**53** mbarî ya Bakibuki, Hakufa, Harihuri,

**54** mbarî ya Bazilithu, Mehida, Harisha,

**55** mbarî ya Berikosi, Sisera, Tema,

**56** mbarî ya Nezia na njiarwa cia Hatifa.

**57** Mbarî ya ndungata cia Solomoni arîa maaumire îthamîriorî yarî: Mbarî ya Sotai, Soferethi, na Perida.

**58** Mbarî ya Jaala, Darikoni, Gideli.

**59** Mbarî ya Shefatia, Hatili, Pokerethi Hazebaimu, na ya Aamoni.

**60** Andû arîa onthe maarutaga wîra hekarûrî na avîcî a ndungata cia Solomoni arîa maaumire îthamîriorî maarî magana mathatû ma mîrongo kenda na aîrî (392).

**60**

**61** Kwarî na andû engî magana matandatû ma mîrongo îna na aîrî (642) maaumîte matûûrarî ma Telimela, Teliharisha, Kerubu, Adoni, na îtûûrarî rîa Imeri. Nwatî matiavota kwonania kana maarî njiarwa cia Isiraeli.

**62** Andû acio maarî mbarî ya Delaia, mbarî ya Tobia na mbarî ya Nekoda na maarî andû magana matandatû na mîrongo îna na aîrî (642).

**62**

**63** Nao athînjîri-Ngai avîcî a Habaia, Hakozi na Barizilai (Barizilai aavikîtie mwarî wa Barizilai ûrîa warî wa kuuma Gileadi na ageîtania na rîîtwa rîa mbarî ya mûthoniwe.)

**64** Nîmaacaririe marîîtwa mao mûtaratararî wa njiarwa cia andû ao nwatî mationeka. Kwoguo nîmaarutirwe gîkundirî Kîam athînjîri-Ngai na wîra wao wa ûthînjîri-Ngai ûgîtuîka tî mûtheru.

**65** Mûnene wa Ayahudi nîwamerîte atî matiagîrîrwe nî kûrîa irio irîa nyamûrîre Ngai, nginya rîrîa gûkoneka mûthînjîri-Ngai wa gûtûmîra Urimu na Thumimu.

**65**

**66** Andû onthe arîa maaumire îthamîriorî maarî andû ngiri mîrongo îna na igîrî na magana mathatû ma mîrongo îtandatû (42,360),

**67** tûtagûtara ndungata cia arûme na aka irîa ciarî ngiri mûgwanja na magana mathatû ma mîrongo îthatû na mûgwanja (7,337). Na maarî na aini a nyîmbo andû arûme na aka magana maîrî na mîrongo îna na atano (245).

**68** Mbarathi ciao ciarî, magana mûgwanja ma mîrongo îthatû na ithathatû (736), nyûmbû magana maîrî na mîrongo îna na ithano (245),

**69** Ngamîîra magana mana ma mîrongo îthatû na ithano (435), na mvunda ngiri ithathatû na magana mûgwanja na mîrongo îîrî (6,720).

**69**

**70** Atongoria amwe a mbarî nîmeevecanire nîûndû wa kûruta wîra. Mûnene wa Ayahudi aarutire indo cia mûthithû kilo inyanya cia thaavu. Mbakûri mîrongo îtano (50), nguo cia athînjîri-Ngai ciarî magana matano ma mîrongo îthatû (530).

**71** Anene a mbarî amwe nîmaarutire indo cia mûthithû wa mwako kilo îgana rîmwe rîa mîrongo îtandatû na inyanya cia thaavu (168), kilo ngiri îmwe magana maîrî ma mîrongo îtano cia sîlûva (1,250).

**72** Andû acio engî nîmaarutire kilo îgana rîmwe rîa mîrongo îtandatû na inyanya cia thaavu (168) na kilo îgana rîa mîrongo îna cia sîlûva (140), nguo cia athînjîri-Ngai mîrongo îtandatû na mûgwanja (67).

**72**

**73** Kwoguo athînjîri-Ngai, Alawi, arangîri a ivingo, aini a nyîmbo, na andû amwe, ndungata cia hekarû; andû onthe a Isiraeli nîmaatûûrire matûûrarî mao na matûûrarî manene ma Juda.

**73** Mweri wa mûgwanja ûgîkinya andû onthe a Isiraeli nîmaarîkîtie gûtûûra matûûrarî mao.

# Neh 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ezira nîwathomere andû Watho

## Kîrugo gîa tûnyomba

**1** Andû onthe a Isiraeli nîmaagomanire vamwe kîvarorî vakuvî na Kîvingo Kîam Manjî. Nao nîmaaûririe Ezira ûrîa warî mwandîki arete îvuku rîa Watho wa Musa ûrîa Ngai aaveete andû a Isiraeli.

**2** Kwoguo Ezira mûthînjîri-Ngai nîwaretire îvuku rîa Watho varîa andû maagomanîte. Andû acio maarî arûme, aka na ciana irîa ingîataûkîrwe nî maûndû. Mûthenya ûcio nîguo warî wa mbere wa mweri wa mûgwanja.

**3** Ezira arî vau kîvarorî Kîvingorî Kîam Manjî nîwathomere andû onthe watho, arûme, aka na ciana kuuma kîraûko tene nginya mûthenya gatagatî, na andû onthe nîmaathikîrîrîtie waro.

**3**

**4** Ezira nîwarûngamire vandû vatûgîru vaathodeketwe na mbaû nîguo arie arî vo. Mwena wake wa ûrîo nîvaarûngamîte Matithia, Shema, Anaia, Uria, Hilikia na Maaseia. Naguo mwena wake wa ûmotho nîvaarûngamîte Pedaia, Mishaeli, Malikija, Hashumu, Hashibadana, Zekaria na Meshulamu.

**4**

**5** Ezira arûngamîte vandû vatûgîru na andû onthe makîmwonaga, nîwavingûrire îvuku nao andû onthe nîmaarûngamire.

**6** Ezira nîwaugire atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai ûrîa mûnene nîakumue!”

**6** Andû onthe nîmaambararirie njara na îgûrû rîerarî na magîcokia atîrî, “Ameni! Ameni!” Nao nîmaaturirie maru magîturumithia mothiû mao nthî na makîgooca Ngai-Mûnene.

**6**

**7** Alawi aya nîmaatethererie andû gûtaûkîrwa nî watho: Jeshua, Bani, Sherebia, Jamini, Akubu, Shebethai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabadi, Hanani, na Pelaia. Vîndî îo andû maarûngamîte wa vau maarî.

**8** Nao nîmaathomire kuuma îvukuurî rîa watho wa Ngai na magîtaarîria ûrîa kûthomithanîtue wathorî ûcio nîguo andû mataûkîrwe nîguo.

**8**

**9** Rîrîa andû onthe meegwire ûrîa watho waugire nîmaambîrîrie kûrîra. Nehemia ûrîa warî mûnene, Ezira mûthînjîri-Ngai na mwandîki, na Alawi arîa maathomithagia andû watho nîmaacokire makîra andû onthe atîrî, “Ûmûnthî nî mûthenya mûtheru wa Ngai-Mûnene, Ngai wenyu. Kwoguo mûtikaarîre kana mwîgue kîeva.

**10** Thiîni na kwenyu mîciî na mûthondeke kîrugo, mûrîe na mûnyue ndivei îrîa mbaro na mûgaîre arîa matarî na kîndû irio icio cienyu nîûndû ûmûnthî nî mûthenya mûtheru wa Mwathani wetû, kwoguo mûtikegue kîeva. Gîkeno Kîam Ngai-Mûnene nîkîo vinya wenyu.”

**10**

**11** Kwoguo Alawi nîmaathiîre magîkiragia andû makîmeeraga matikethîrwe marî na kîeva nîûndû ûyû nî mûthenya mwamûre.

**12** Kwoguo andû onthe nîmeenûkire mîciî kwao na nîmaarîre na makînyua marî na gîkeno. Nîmaacokire makîgaîra andû arîa mataarî na kîndû nîûndû nîmaataûkîrwe nî ciugo irîa maathomerwe.

**12**

**13** Mûthenya wa kaîrî atongoria a mbarî cia andû onthe, wa vamwe na athînjîri-Ngai na Alawi nîmaathiîre kûrî Ezira marî vamwe nîguo makathome kîrîra Kîam Watho.

**14** Nao nîmoonire kwandîkîtwe Wathorî ûrîa Ngai-Mûnene aathanire na njîra ya Musa atî andû a Isiraeli mekarage tûnyombarî vîndî ya kîrugo Kîam mweri wa mûgwanja.

**15** Nîmaacokire makîandîka na magîtûma maûndû mau Jerusalemu kuonthe na matûûrarî mao. Nao nîmaaugire atîrî, “Thiîni na kûu irîmarî mûkarete mvûa cia mîtî ya mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda, na mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda ya kîthakarî, mîandathi na mvûa cia mîkîndû na cia mîtî îngî îrîa îrî na mathangû nîguo tûtume tûnyomba wata ûrîa Watho wandîkîtwe.”

**15**

**16** Kwoguo andû nîmaathiîre na makîrete mvûa icio na magîtuma wa mûndû kanyomba gake. Wa mûndû nîwatumire kanyomba kamwe îgûrû rîa nyomba yake, na kengî kamwe nja ya nyomba, na kengî kamwe nja ya nyomba ya Ngai, na kanyomba kengî kîvarorî kîrîa kîrî vakuvî na Kîvingo Kîam Manjî, na kengî kîvarorî vakuvî na Kîvingo Kîam Efiraimu.

**17** Andû onthe arîa maaûkîte kuuma îthamîriorî nîmaatumire tûnyomba magîtûûra kuo. Kuuma vîndî ya Joshua mûvîcî wa Nuni nginya mûthenya ûcio andû a Isiraeli matiagîte na kîrugo gîa tûnyomba. Andû a Isiraeli nîmaagîre na gîkeno kînene mûno.

**18** Kuuma mûthenya wa mbere wa kîrugo, Ezira nîwamathomagîra gîcunjî Kîam Watho wa Ngai wa mûthenya wa mûthenya. Nîmaakûngûîre kîrugo kîu kavinda ka mîthenya mûgwanja, na mûthenya wa kanana nîmaagomanire vamwe kûgooca wata ûrîa watho waugîte.

# Neh 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli nîmaaumbûrire Mevia Mao

## Îvoya rîa umbûri

## Andû a Isiraeli nîmaathondekire kîrîkanîro

**1** Mûthenya wa mîrongo îîrî na îna wa mweri wa ûcio andû a Isiraeli nîmaagomanire vamwe. Nîmeenyerekirie na magîkîra nguo cia macakaya na makîîminjîria rûkûngû ciongorî ciao.

**2** Andû onthe a Isiraeli nîmeeyamûranîtie na ageni. Nao nîmaarûngamire na nîmaambîrîrie kumbûra mevia mao na marîa methe mao ma tene meekîte.

**3** Nîmeekarire marûngamîte varîa maarî kavinda ka mathaa mathatû makîthomagîrwa Watho wa Ngai-Mûnene, Ngai wao. Nîmaathiririe mathaa mengî mathatû makiumbûra mevia mao na nîmaagoocire Ngai-Mûnene, Ngai wao.

**3**

**4** Kwarî na vandû vatûgîru vaarûthîtwe va kûrûngamwa nî Alawi. Vandû vau nîvaarûngamîte Joshua, Bani, Kadimieli, Shebania, Buni, Sherebia, Bani, na Kenani na nîmaavoire Ngai-Mûnene, Ngai wao maugîrîrîtie.

**4**

**5** Alawi aya: Jeshua, Kadimieli, Bani, Hashabineia, Sherebia, Hodia, Shebania, Pethania nîmaaugire atîrî,

**5** “Rûngamani mûkumie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu,

**5** mûmûkumie tene na tene!

**5** Tiga andû onthe makumie rîîtwa rîake rîrîa rîrî na riiri,

**5** goocani rîîtwa rîake rîrîa rînene gûkîra irathimo na ûkumio wonthe.”

**5**

**6** Ezira nîwavoire akiuga atîrî,

**6** “We, Ngai-Mûnene, we wenga nîwe Ngai-Mûnene;

**6** nîwe waûmbire îgûrû na ûkîûmba njata cia matuurî,

**6** nîwe waûmbire nthî, îria na ûkîûmba indo cionthe irîa irî kuo,

**6** nîwe waiveere mwoyo cionthe.

**6** Maavinya ma îgûrû nîmenamagîrîra magakûgooca.

**6**

**7** We Ngai-Mûnene Ngai nîwathuurire Aburamu,

**7** ûkîmûruta kuuma Uri ya Akalidei.

**7** Ûkîgarûra rîîtwa rîake agîcoka gwîtwa Iburahimu.

**7**

**8** Nîwonire atî ke nîwakwîvokete,

**8** na ûkîthondeka kîrîkanîro nake.

**8** Nîwamwîrire atî nî ûkaamûva vûrûri wa Kanaani,

**8** vûrûri wa Aperizi, na wa Ajebusi,

**8** wana vûrûri wa Agirigashi.

**8** Wonthe ûgîtuîka vûrûri ûrîa njiarwa ciaku igaatûûra.

**8** Nîûndû we ûrî mwîvokeku,

**8** nîwavingirie kîîranîro kîu.

**8**

**9** “Nîwonire ûrîa methe metû ma tene maathînîkire marî Misiri;

**9** nîwegwire magîgûkaîra marî îriarî îtune nîguo ûmatethie.

**9**

**10** Nîwaringire ciama cia magegania cia kûregana na ûthamaki wa Misiri,

**10** atongoria ake onthe na andû onthe a vûrûri wake,

**10** nîûndû nîwamenyete ûrîa maavinyîrîrie methe metû ma tene.

**10** Nîwagîre na îgweta wata ûrîa kûrî ûmûnthî.

**10**

**11** Nîwagaanirie îria mbere yao nîguo ûmathondekere njîra,

**11** na ûkîmavîtûkîrîria nthî nyûmû.

**11** Arîa maamathingatîte nîmaaûrîre manjîrî kûndû kûriku mûno,

**11** ta ûrîa îthiga rîvorokagîra manjîrî meengî.

**11**

**12** Mûthenya nîwamatongoragia na îtu,

**12** na ûtukû wamamûrîkagîra njîra na mwaki.

**12**

**13** Nîwanyûrûrûkire kuuma îgûrû kîrîmarî gîa Sinai,

**13** na ûkîaria na andû aku.

**13** Nîwamavere maathani na mawatho marîa maarî magîrîru.

**13**

**14** Nîwamathomithirie kûrûmagîrîra thavatû yaku ntheru,

**14** kûvîtûkîrîra Musa ndungata yaku nîwamaathire marûmagîrîre maathani maku.

**14**

**15** “Mavûta nîwamavere mîgate kuuma îgûrû,

**15** na manyonda nîwamavere manjî kuuma rûciararî.

**15** Nîwamerire mathiî makegwatîre vûrûri ûrîa wamerîrîte atî nîûkaamava.

**15**

**16** Nwatî methe metû ma tene nîmaaûmirie ciongo ciao na magîtuîka etîi,

**16** na nîmaaregire kwathîkîra maathani maku.

**16**

**17** Nîmaaregire kwathîka,

**17** makîriganîrwa nî maûndû manene marîa wekire gatagatîrî kao,

**17** wana nîmaariganîrwe nî ciama irîa wamaringîrîte.

**17** Nîmaaûmirie ciongo ciao,

**17** na makîthuurîra mûtongoria wa kûmacokia ûkomborî Misiri.

**17** Nwatî we ûrî Ngai wovanagîra,

**17** ûrî wega mwîngî,

**17** wendo waku ndûthiraga na ndûrakaraga na îvenya.

**17** Ntha ciaku nî nyîngî, ndwamatiganîria.

**17**

**18** Nîmeethondekere mûvuanano wa njaû ya ndegwa,

**18** na nîmaaugire atî nîyo ngai îrîa yamarutire Misiri!

**18** Ngai-Mûnene, anga tîkwa maakûrumire!

**18**

**19** Nwatî ndwamatiganîria kûu werûrî,

**19** nîûndû ntha ciaku nî nyîngî.

**19** Îtu rîrîa rîamatongoragia mûthenya rîtîamathengutîra,

**19** na ndwamathengutîria mwaki kuuma îtuurî ûrîa wamamûrîkagîra njîra ûtukû.

**19**

**20** Nîwamathomithirie maûndû na njîra ya Roho waku mwaro,

**20** na nîwamavaithirie na irio cia maana,

**20** na ûkîmava manjî ma kûnyua.

**20**

**21** Nîwamamenyerere îvinda rîa mîaka mîrongo îna marî werûrî na matiatura kîndû,

**21** nguo ciao itiathira kana magûrû mao maimba.

**21**

**22** “Nîwamavere mothamaki na ndûrîrî,

**22** na nîwamagaîre mîena yonthe ya vûrûri.

**22** Kwoguo nîmegwatîre Heshiboni vûrûri wa mûthamaki Sihoni,

**22** na makîîgwatîra Bashani vûrûri wa mûthamaki Ogu.

**22**

**23** We nîwatûmire njiarwa ciao ciongerereke wata njata cia îgûrû.

**23** Nîwamavere vûrûrirî ûrîa werîrîte methe mao ma tene atî magaûtonya mawîgwatîre ûtuîke wao.

**23**

**24** Kwoguo njiarwa ciao nîciatonyire na nîciegwatîre vûrûri ûcio,

**24** na nîwavootire andû arîa maatûûraga kuo.

**24** Andû acio maarî Akanaani,

**24** nîwavere andû aku vinya,

**24** nîguo meke wa ûrîa mangîendire andû a Kanaani vamwe na Athamaki.

**24**

**25** Andû aku nîmegwatîre matûûra manene marîa maarî magitîre,

**25** na vûrûri ûrîa warî mûnoru.

**25** Nîmegwatîre nyomba ciarî na indo cionthe mbaro igîtuîka ciao,

**25** iriko cia manjî irîa ciarî mînje,

**25** mîgûnda ya mîthavibu na ya mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda,

**25** wa vamwe na mîtî mîngî ya matunda.

**25** Kwoguo nîmaarîre makîvaa,

**25** makînora na magîkenerera indo cionthe irîa wamaveere.

**25**

**26** “Kûnarî ûguo andû aku nîmaaregire kwathîka,

**26** na nîmaareganire nawe.

**26** Nîmaareganire na Watho waku na makîûraga arathi arîa maameraga makûgarûrûkîre,

**26** na mavinda meengî nîmaakûrumire.

**26**

**27** Kwoguo nîwamanenganîre kûrî nthû ciao

**27** na nthû icio ikîmaûkîrîra.

**27** Vîndî ya mînyamaaro îo nîmaagûkaîre,

**27** nawe ûrî îgûrû nîwegwire kîrîro Kîamo.

**27** Nîûndû wa ntha ciaku nyîngî nîwamavere atongoria,

**27** arîa maamavonokirie kuuma kûrî nthû ciao.

**27**

**28** Rîrîa maagîre na thayû nîmeevirie rîngî,

**28** nawe nîwamatiganîrie nîguo maathwe nî nthû ciao.

**28** Nwatî rîrîa maaverire na magîkûrîrîra nîwamegwire ûrî îgûrû.

**28** Na mavinda meengî nîwamavonokirie nîûndû wa ûrîa ntha ciaku ciîngîvîte.

**28**

**29** Nîwamakaanirie nîguo magarûrûkîre Watho waku.

**29** Kûnarî ûguo nîûndû wa mwîtîîo wao nîmaaregire kwathîkîra maathani maku.

**29** Nîmaareganire na mawatho maku marîa mûndû angîmathîkîra nwa atûûre mwoyo.

**29** Nîmaatuîkire aremi na makîûmia ciongo ciao,

**29** na nîmaaregire kwathîka.

**29**

**30** Îvinda rîa mîaka mîngî nîwamakirîrîrie,

**30** na nîwavere arathi Roho waku nîguo makaanie andû acio.

**30** Nwatî matiakûthikîrîria.

**30** Kwoguo nîwamarekererie kûrî andû a ndûrîrî ciîngî.

**30**

**31** Nwatî kûnarî ûguo nîûndû ûrî ntha nyîngî mûno,

**31** ndwanamathiria kana ûmatiganîria.

**31** Ngai, we ûrî mwaro na ûrî ntha!

**31**

**32** “Kwoguo, Ngai wetû ûrî Ngai mûnene na wî vinya!

**32** Wî Ngai wa kûmakania na nîûvingagia kîrîkanîro gîaku na wendo ûtathiraga.

**32** Mathîna marîa maûkîte kûrî tue na kûrî athamaki etû,

**32** kûrî anene etû na athînjîri-Ngai etû,

**32** arathi etû na kûrî methe metû,

**32** na andû onthe etû kuuma vîndî ya athamaki a Asîria,

**32** nginya ûmûnthî ndûkariganîrwe nîmo!

**32**

**33** Ûtûverithîtie na njîra îrîa yagîrîrîte,

**33** we ûrî mwîvokeku na tue twîkîte maûndû ma waganu.

**33**

**34** Athamaki etû, atongoria etû, athînjîri-Ngai etû,

**34** na methe metû matianathîkîra watho waku.

**34** Matiarûmîrîra maathani maku kana maûndû marîa wamakaanirie.

**34**

**35** Rîrîa maarî athamaki vûrûrirî wao matianagûtungata,

**35** na rîrîa maakenagîrîra maûndû meengî maro marîa wamaveete;

**35** vûrûrirî warî mûnene na mûnoru,

**35** nwatî matiatiga gwîka maûndû macûku.

**35**

**36** Rîu tûrî ngombo nginya ûmûnthî vûrûrirî ûrîa waveere methe metû,

**36** vûrûri ûrîa wamaveere marîcage matunda maguo na indo ciaguo mbaro.

**36**

**37** Ûtonga wa vûrûri ûyû ûthiîcaga kûrî athamaki arîa waigire matwathage,

**37** nîûndû tue nîtwevirie matwîkaga wa ûrîa makwenda vamwe na ndîthia cietû.

**37** Tûrî na thîna nyîngî mûno!”

**37**

**38** Nîûndû wa maûndû monthe marîa mekîkîte, nîtwathondeka kîrîkanîro kîrûmu na twandîkanîra. Nao atongoria etû, Alawi, athînjîri-Ngai wetû nîmekîra mîvûri yao kîrîkanîrorî kîu.

# Neh 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîrîkanîro

**1** Andû arîa meekîrire mûvûri maarî Nehemia ûrîa warî mûnene. Nehemia aarî mûvîcî wa Hakalia. Arîa engî meekîrire mûvûri maarî: Zedekia,

**2** Seraia, Azaria, Jeremia,

**3** Pashihuri, Amaria, Malikija,

**4** Hatushi, Shebania, Maluki,

**5** Harimu, Meremothi, Obadia,

**6** Danieli, Ginethoni, Baruku,

**7** Meshulamu, Abija, Mijamini,

**8** Maazia, Biligai, Shemaia. Acio onthe maarî athînjîri-Ngai.

**9** Nao Alawi maarî: Jeshua mûvîcî wa Azania, Binui wa mbarî ya Henadadi, na Kadimieli;

**10** na aa mûrwang'ina, Shebania, Hodia, Kelita, Pelaia, Hanani,

**11** Mika, Rehobu, Hashabia,

**12** Zakuri, Sherebia, Shebania,

**13** Hodia, Bani, na Beninu.

**14** Nao atongoria a andû maarî: Paroshi, Pahathimoabu, Elamu, Zatu, Bani,

**15** Buni, Azigadi, Bebai,

**16** Adonija, Bigivai, Adini,

**17** Ateri, Hezekia, Azuru,

**18** Hodia, Hashumu, Bezai,

**19** Harifu, Anathothi, Nebai,

**20** Magipiashi, Meshulamu, Heziri,

**21** Meshezabeli, Zadoku, Jadua,

**22** Pelatia, Hanani, Anaia,

**23** Hoshea, Hanania, Hashubu,

**24** Haloheshi, Piliha, Shobeki,

**25** Rehumu, Hashabina, Maaseia,

**26** Ahia, Hanani, Anani,

**27** Maluki, Harimu, na Baana.

**27**

**28** Andû acio engî a Isiraeli, athînjîri-Ngai, Alawi, arangîri a ivingo, aini, ndungata cia hekarû, na andû onthe arîa meyamûrîte kuuma kûrî ageni kûringana na ûrîa watho wa Ngai ugîte, marî vamwe na aka ao, na ciana ciao cia anake na cia erîtu irîa ciarî ndaûkîre na ciarî na ûmenyo wa maûndû nîcianyuire muma.

**29** Nîmaanyitanîre na andû ao a Isiraeli, na atongoria ao mumarî ûcio, ûrîa warî ûgwatie mûndû kîrumi angîuna. Nîmeranîre atî makathîkagîra Watho wa Ngai, ûrîa Ngai aavecanire na njîra ya Musa ndungata yake. Nîmaaugire atî makaathîkagîra na mekage ûrîa maathani monthe ma Ngai-Mûnene, mwathi wetû maugîte wa vamwe na mawatho make.

**29**

**30** Nîmaaugire atî matikaanenganîra erîtu ao mavikua nî anake a andû arîa matûûraga vûrûri ûcio, kana metîkîra anake ao mavikia erîtu a andû acio.

**30**

**31** Ethîrwa ageni nîmakaarete indo kana irio cia mûgûndarî cia kwendia mûthenya wa thavatû kana mûthenya wîngî mûtheru tûtikaaigûra.

**31** Mwakarî wa mûgwanja tûkaarekanagîra mathiirî monthe na tûtikaarîmaga mîgûnda yetû.

**31**

**32** Wana nîtwetîkîra kûruta wa mûndû gîcunjî kîmwe Kîam ithatû gîa sîlûva wa mwaka wa mwaka nîûndû wa ûtungata wa hekarû.

**32**

**33** Tûkaarutaga mîgate îrîa mîamûre, matega ma irio cia mûgûndarî ma wa mûthenya na matega ma kûvîvua, matega ma thavatû, kîrugo Kîam mweri wacicûka, na irugo irîa ciîngî, indo irîa ntheru, matega ma kûtheria mevia ma andû a Isiraeli, na ma wîra wonthe wa hekarû.

**33**

**34** Tue, athînjîri-Ngai, Alawi, na andû acio engî, tûgaikagia mîtî wa mwaka nîguo tûmenye mavinda marîa wa mbarî îkaaretaga ngû na matega ma kûvîvua metharî ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene, Ngai wetû, wata ûrîa kwandîkîtwe Wathorî.

**34**

**35** Wa mwaka tûkaaviraga hekarûrî matega ma maciaro ma mbere ma mîgûnda yetû na matunda ma mbere marîa magaatunîvaga ma mîtî yetû.

**35**

**36** Tûkaaviraga wa mûndû îrikithathi rîake rîa mwanake kûrî athînjîri-Ngai hekarûrî nîguo makaamûrîrwe Ngai wata ûrîa Watho ugîte. Na tûkaamûraga marikithathi monthe ma tûcaû na ma tûori twa ng'ondu na mbûri cietû.

**36**

**37** Wana tûkaarutaga mûtu ûthîîtwe kuuma maketharî ma mbere ma irio cia mîgûnda yetû mwaka wa mwaka, na matega mengî, ndivei na maguta, na matunda ma mîtî ya mîthemba yonthe ivirîrwe mûthînjîri-Ngai tûnyombarî twa hekarû.

**37** Tûkaviragîra Alawi matega ma mîgûnda yetû, nîûndû nîo maûnganagia gîcunjî gîa îkûmi Kîam maketha ma mîgûnda yetû icagirî cietû.

**38** Athînjîri-Ngai arîa njiarwa cia Aroni makeethagîrwa marî vo rîrîa Alawi maraamûkîra gîcunjî gîa îkûmi. Nao Alawi magoocaga gîcunjî gîa îkûmi makavira makûmbîrî ma hekarû.

**39** Andû a Isiraeli na Alawi nîmakaavira indo irîa marutîte ta: ngano, ndivei na maguta ma ndamaiyû tûnyombarî tûrîa twigagwa thaani na mbakûri irîa itûmagîrwa hekarûrî varîa athînjîri-Ngai, arangîri a ivingo na aini nyîmbo methagîrwa marî na nyomba ciao.

**39** Tûtigaatiganîria nyomba ya Ngai wetû.

# Neh 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû arîa maatûûraga Jerusalemu

## Andû arîa maarî matûûrarî mau mengî

**1** Atongoria a andû a Isiraeli maatûûraga Jerusalemu. Nao andû acio engî nîmaaikirie mîtî nîguo mathuure mbarî îmwe gatagatî ka mbarî îkûmi arîa maarî mathiî gûtûûra Jerusalemu îtûûra rîtheru, nacio mbarî kenda itigwe matûûrarî mau mengî.

**2** Andû nîmaakumirie arîa onthe meerutire na kwîyendera magatûûre Jerusalemu.

**3** Matûûrarî mau mengî ma andû a Isiraeli, athînjîri-Ngai, Alawi, aruti wîra a hekarû, na njiarwa cia ndungata cia Solomoni maatûûraga mîciîrî yao ene matûûrarî mao.

**3**

**4** Andû a mûvîrîga wa Juda na mûvîrîga wa Benjamini nîo maatûûraga Juda. Andû a Juda maarî: Athaia mûvîcî wa Uzia, îthe wa Uzia aarî Zakaria mûvîcî wa Amaria. Amaria aarî mûvîcî wa Shefatia, Shefatia aarî mûvîcî wa Mahalaleli. Aya onthe maarî njiarwa cia Perezi.

**5** Maaseia aarî mûvîcî wa Baruku. Baruku aarî mûvîcî wa Kolihoze, mûvîcî wa Hazaia. Hazaia aarî mûvîcî wa Adaia. Adaia aarî mûvîcî wa Joiaribu. Joiaribu aarî mûvîcî wa Zekaria, Zekaria aarî mûvîcî wa Shela, Shela aarî mûvîcî wa Juda.

**5**

**6** Njiarwa cionthe cia Perezi maarî arûme maarî na ûvoti. Onthe maatûûraga Jerusalemu na maarî arûme magana mana ma mîrongo îtandatû na inyanya (468).

**7** Andû a mûvîrîga wa Benjamini maarî: Salu mûvîcî wa Meshulamu, Meshulamu mûvîcî wa Joeli, Joeli mûvîcî wa Pedaia. Pedaia aarî mûvîcî wa Kolaia, Kolaia aarî mûvîcî wa Maaseia. Maaseia aarî mûvîcî wa Ithieli, mûvîcî wa Jeshaia.

**8** Gabai na Salai nîmaakonenie na Salu. Onthe maarî arûme magana manana ma mîrongo îîrî na anana (928) na maatûûraga Jerusalemu.

**9** Joeli mûvîcî wa Zikiri nîke warî mûtongoria wao, na Juda mûvîcî Hasenua nîke warî wa kaîrî wa anene a îtûûra înene rîa Jerusalemu.

**9**

**10** Nao athînjîri-Ngai maarî: Jedaia mûvîcî wa Joiaribu, Jakini,

**11** Seraia mûvîcî wa Hilikia, Hilikia mûvîcî wa Meshulamu, Meshulamu mûvîcî wa Zadoku, Zadoku mûvîcî wa Meraiothi, Meraiothi mûvîcî wa Ahitubu ûrîa warî mûnene wa nyomba ya Ngai.

**12** Acio onthe vamwe na aa mûrwang'ina arîa maarutaga wîra hekarûrî maarî arûme magana manana ma mîrongo îîrî na aîrî (822). Wa vamwe na acio, kwarî na Adaia, mûvîcî wa Jerohamu, Jerohamu mûvîcî wa Pelalia, Pelalia mûvîcî wa Amuzi, Amuzi mûvîcî wa Zakaria, Zakaria mûvîcî wa Pashihuri, Pashihuri mûvîcî wa Malikija

**13** na aa mûrwang'ina arîa maarî atongoria a nyomba cia methe mao. Onthe maarî arûme magana maîrî ma mîrongo îna na aîrî (242). Wana kwarî na Amashisai mûvîcî wa Azareli, Azareli aarî mûvîcî wa Ahizai, Ahizai aarî mûvîcî wa Meshilemothi, Meshilemothi aarî mûvîcî wa Imeri,

**14** na aa mûrwang'ina, njamba ciarî na vinya. Onthe maarî arûme îgana rîa mîrongo îîrî a anana (128). Mûtongoria wao aarî Zabudieli mûvîcî wa Hagedolimu.

**14**

**15** Nao Alawi maarî: Shemaia mûvîcî wa Hashubu, Hashubu aarî mûvîcî wa Azirikamu. Azirikamu aarî mûvîcî wa Hashabia, Hashabia aarî mûvîcî wa Buni.

**16** Shabethai na Jozabadi maarî atongoria a Alawi arîa maarûngamagîrîra wîra ûrîa warî na kûu nja ya nyomba ya Ngai.

**17** Na kwarî Matania mûvîcî wa Mika, Mika mûvîcî wa Zabudi, Zabudi mûvîcî wa Asafu. Matania nîke warî mûtongoria vîndî ya mavoya ma ngatho. Na kwarî Bakibukia ûrîa warî wa kaîrî gatagatî ka aa mûrwang'ina, na Abida mûvîcî wa Shamua, Shamua aarî mûvîcî wa Galali mûvîcî wa Jeduthuni.

**17**

**18** Alawi onthe arîa maatûûraga îtûûra rîrîa rînene rîa Jerusalemu maarî magana maîrî ma mîrongo înana na ana (284).

**19** Akubu, Talimoni na andû a nyomba yao maarî arangagîra a ivingo na onthe marî îgana rîmwe rîa mîrongo mûgwanja na aîrî (172).

**19**

**20** Andû acio engî a Isiraeli, athînjîri-Ngai na Alawi arîa maatigarire maatûûraga mîciî kwao matûûrarî mau mengî monthe ma Juda.

**21** Nwatî ndungata cia hekarû ciatûûraga Ofeli na nîmaarutaga wîra marûngamîrîrîtwe nî Ziha na Gishipa.

**21**

**22** Mûrûngamîrîri wa Alawi arîa maarî Jerusalemu aarî Uzi mûvîcî wa Bani. Bani aarî mûvîcî wa Hashabia, mûvîcî wa Matania. Matania aarî mûvîcî wa Mika na aarî wa njiarwa cia Asafu arîa maarî aini a nyîmbo hekarûrî ya Ngai.

**23** Kwarî na watho wîgiî aini waumîte kûrî mûthamaki, ûrîa wonanagia ûrîa maagîrîrwe nî gwîka wa mûthenya wa mûthenya.

**23**

**24** Pethahia mûvîcî wa Meshezabeli wa mbarî ya Zera mûvîcî wa Juda nîke warî mwarîrîria wa mûthamaki maûndûrî monthe megiî andû a Juda.

**24**

**25** Andû amwe a Juda maatûûraga matûûrarî marîa maarî vakuvî na mîgûnda yao. Andû amwe a mûvîrîga wa Juda maatûûraga Kiriathi Ariba, Diboni, na Jekabizeli na icagi irîa ciarî vakuvî na matûûra mau,

**26** na Jeshua, Molada, Bethipeleti,

**27** Hazarishuali, na Beerisheba wa vamwe na icagi irîa ciamathiûrûrûkîrîtie.

**28** Wana nîmaatûûraga îtûûrarî rîa Zikilagi, Mekona vamwe na icagirî ciarîo,

**29** na Enirimoni, Zora, na Jarimuthi,

**30** na Zanoa, Adulamu vamwe na icagi irîa ciathiûrûrûkîrîtie matûûra mau. Nîmaatûûraga Lakishi na mîgûndarî îrîa yarî vakuvî, na Azeka na icagi irîa ciarî vakuvî. Kwoguo andû a Juda maatûûraga vûrûrirî ûrîa warî gatagatî ka Beerisheba na nginya Kîamndarî Kîam Hinomu.

**30**

**31** Andû a mûvîrîga wa Benjamini wanao maatûûraga kuuma Geba kûthiî na mbere, Mikimashi, Aija, Betheli na icagi cia rîo,

**32** Anathothi, Nobu, Anania,

**33** Hazoru, Rama, Gitaimu,

**34** Hadidi, Zeboimu, Nebalati,

**35** Lodi, na Ono, na Kîamndarî Kîam mavundi.

**36** Ikundi imwe cia Alawi irîa ciatûûraga vûrûrirî wa Juda nîmaatukanîrwe vamwe na andû a Benjamini.

# Neh 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûtaratara wa Athînjîri-Ngai na Alawi

## Njiarwa cia Jeshua ûrîa warî Mûthînjîri-Ngai mûnene

## Atongoria a mbarî cia Athînjîri-Ngai

## Mbarî cia athînjîri-Ngai na Alawi

## Mawîra hekarûrî

## Nehemia nîwamûrire rûthingo rwa îtûûra rîa Jerusalemu

## Maruta vîndî ya kûgooca Ngai hekarûrî

**1** Ûyû nîguo mûtaratara wa athînjîri-Ngai na Alawi arîa maaumire îthamîriorî. Maaûkire marî vamwe na Zerubabeli mûvîcî wa Shealitieli na marî na Jeshua mûthînjîri-Ngai mûnene. Athînjîri-Ngai maarî: Seraia, Jeremia, Ezira,

**2** Amaria, Maluki, Hatushi,

**3** Shekania, Rehumu, Meremothi,

**4** Ido, Ginethoi, Abija,

**5** Mijamini, Maadia, Biliga,

**6** Shemaia, Joiaribu, Jedaia,

**7** Salu, Amoku, Hilikia, na Jedaia.

**7** Aya nîo maarî anene gatagatîrî ka athînjîri-Ngai na aa mûrwang'ina vîndî ya Jeshua.

**8** Nao Alawi maarî: Jeshua, Binui, Kadimieli, Sherebia, Juda, na Matania ûrîa ke na andû ao maarî arûngamîrîri a nyîmbo cia gûcokia ngatho.

**9** Bakibukia, Uno, na aa mûrwang'ina meekaraga mwena ûcio wîngî maroranîtie vîndî ya ûtungata.

**9**

**10** Jeshua aarî îthe wa Joakimu, Joakimu aarî îthe wa Eliashibu. Eliashibu aarî îthe wa Joiada,

**11** Joiada aarî îthe wa Jonathani, nake Jonathani aarî îthe wa Jadua.

**11**

**12** Vîndî îrîa Joiakimu aarî mûthînjîri-Ngai, andû aya mandîkîtwe ava nîo maarî atongoria a mbarî cia athînjîri-Ngai.

**12** Meraia aarî wa mbarî ya Seraia, Hanania aarî wa mbarî ya Jeremia

**13** Meshulamu aarî wa mbarî ya Ezira. Jehohanani aarî wa mbarî ya Amaria.

**14** Jonathani aarî wa mbarî ya Maluki. Josefu aarî wa mbarî ya Shebania.

**15** Adina aarî wa mbarî ya Harimu. Helikai aarî mûtongoria wa mbarî ya Meraiothi.

**16** Zekaria aarî wa mbarî ya Ido. Meshulamu aarî wa mbarî ya Ginethoni.

**17** Zikiri aarî wa mbarî ya Abija. Pilitai aarî wa mbarî ya Miniamini na ya Moadia.

**18** Shamua aarî wa mbarî ya Biliga. Jehonathani aarî wa mbarî ya Shemaia.

**19** Matenai aarî mûtongoria wa mbarî ya Joiaribu, Uzi aarî mûtongoria wa mbarî ya Jedaia.

**20** Kalai aarî wa mbarî ya Salai. Eberi aarî wa mbarî ya Amoku.

**21** Hashabia aarî wa mbarî ya Hilikia, Nethanieli aarî wa mbarî ya Jedaia.

**21**

**22** Vîndî îrîa Eliashibu, Joiada, Jonathani na Jadua maarî athînjîri-Ngai arîa anene, nîkwandîkirwe mûtaratara wa atongoria a mbarî cia Alawi na mbarî cia athînjîri-Ngai. Mûtaratara ûcio warîkire vîndî îrîa Dario aarî mûnene wa vûrûri wa Perisia.

**22**

**23** Atongoria a mbarî cia Alawi maandîkirwe îvukuurî rîa maûndû ma mavinda ma tene nginyagia vîndî ya Johanani mûvîcî wa Eliashibu.

**23**

**24** Atongoria a Alawi maarî: Hashabia, Sherebia, Jeshua mûvîcî wa Kadimieli. Nao aa mûrwang'ina nîmaarûngamaga mwena ûcio wîngî merekanîrîte na nîmaainaga nyîmbo cia gûkumia na gûcokia ngatho kûrî Ngai kûringana na ûrîa Daudi mûndû wa Ngai amaathîte.

**24**

**25** Matania, Bakibukia, Obadia, Meshulamu, Talimoni, na Akubu maarî arangîri na maarangagîra nyomba irîa ciaigagwa indo marî ivingorî cia hekarû.

**25**

**26** Andû aya maatûûraga mwoyo vîndî ya Joiakimu mûvîcî wa Jeshua, Jeshua mûvîcî wa Jozadaki, na vîndî ya Nehemia ûrîa warî mûnene, na vîndî ya mûthînjîri-Ngai Ezira ûrîa warî mûndû mûgî ûvororî wa watho.

**26**

**27** Vîndî ya kwamûrîra Ngai rûthingo rwa Jerusalemu Alawi onthe nîmaaretirwe vamwe kuuma kûrîa maatûûraga. Maaretirwe vamwe Jerusalemu nîguo makûngûîre wamûri ûcio marî na gîkeno, magîcokagîria Ngai ngatho, makinaga na ithaani irîa iringithanagua, ngita na mîtûrirû.

**28** Nao avîcî a aini a nyîmbo nîmaagomanire vamwe kuuma icunjîrî irîa ciathiûrûrûkîrîtie Jerusalemu kûrîa maatûûraga na kuuma icagirî cia îtûûra rîa Netofa,

**29** na kuuma Bethigiligali, Geba, na Azimavethi.

**30** Athînjîri-Ngai na Alawi nîmaathondekire magongoona ma kwîtheria o ene, kûtheria andû, ivingo, na rûthingo rwa îtûûra rîa Jerusalemu.

**30**

**31** Nînacokire ngîgomanithia atongoria a Juda rûthingorî îgûrû. Nînaamatuire arûngamîrîri a ikundi igîrî nene irîa ciathiûrûrûkire îtûûra rînene igîcokagia ngatho kûrî Ngai.

**31** Gîkundi kîmwe Kîamthiîre mwena wa ûrîo îgûrû rîa rûthingo merekerete Kîvingorî Kîam Gîko.

**32** Hoshaia aathiîre vuva wa aini a nyîmbo, arûmîrîrîtwe nî nuthu ya atongoria a Juda.

**33** Nîmaarûmîrîrîtwe nî athînjîri-Ngai makîvuvaga tûrumbeta. Athînjîri-Ngai acio maarî, Azaria, Ezira, Meshulamu,

**34** Juda, Benjamini, Shemaia, na Jeremia.

**35** Nîmaacokete makarûmîrîrwa nî amwe a avîcî a athînjîri-Ngai marî na tûrumbeta. Nao maarî: Zakaria mûvîcî wa Jonathani, mûvîcî wa Shemaia, Shemaia ûrîa wa mûvîcî wa Matania, Matania mûvîcî wa Mikaia, Mikaia mûvîcî wa Zakuri. Acio onthe maarî njiarwa cia Asafu.

**36** Nao andû ao; Shemaia, Azareli, Milalai, Gilalai, Maai, Nethanieli, Juda, na Hanani, marî na indo cia kwina ta irîa cia Daudi mûndû wa Ngai nîmaamarûmîrîrîte. Nake Ezira mûndû ûrîa warî na ûgî mwîngî maûndûrî megiî watho nîke watongoretie gîkundi kîu.

**37** Kîvingorî kîrîa Kîamrî kîthimarî Kîam manjî nîmaaunûkirie mathiîrîrîte ngathîrî îrîa yathiîte îtûûrarî rînene rîa Daudi. Nîmaavîtûkire mûciî wa mûthamaki Daudi, na nîmaathiîrîre vuva wa rûthingo nginya kîvingorî Kîam manjî, mwena wa îrathîro wa îtûûra rîa Jerusalemu.

**37**

**38** Gîkundi kîu kîngî Kîam andû arîa mainaga nyîmbo cia gûcokia ngatho nîkîathiîrîre îgûrû rîa rûthingo mwena wa ûmotho. Na nie nînaamarûmîrîre tûrî na nuthu ya andû. Nîtwathiîre tûkîvîtûkîrîra nyombarî îrîa Ndaca ya Mariko, nginya Rûthingorî Rwariî.

**39** Kuuma vau nîtwavîtûkîrîre kîvingorî Kîam Efiraimu, na tûkîvîtûkîra kîvingorî kîrîa gîa tene (na nîkîo gîtagwa rîngî kîvingo Kîam Jeshana). Nîtwavîtûkîrîre kîvingorî Kîam nthamaki, na nyombarî ndaca na îgûrû ya îgana nginya tûgîkinya kîvingorî Kîam ng'ondu. Mûthiûrûrûko wetû warîkîre vakuvî na kîvingo Kîam njeera.

**39**

**40** Kwoguo ikundi icio igîrî cia arîa maacokagia ngatho kûrî Ngai nîciarûngamire hekarûrî. Nie na atongoria arîa twarî nao gîkundirî gîakwa,

**41** kwarî na athînjîri-Ngai maarî na tûrumbeta. Athînjîri-Ngai acio maarî: Eliakimu, Maaseia, Miniamini, Mikaia, Elioenai, Zekaria, na Hanania.

**42** Nao nîmaarûmîrîrîtwe nî Maaseia, Shemaia, Eleazaru, Uzi, Jehohanani, Malikija, Elamu, na Ezeri. Aini a nyîmbo nîmaainire matongoretue nî Jezirahia.

**42**

**43** Mûthenya ûcio andû nîmaarutire magongoona meengî na nîmaakenire nîûndû Ngai nîwamavete gîkeno kînene. Aka na ciana wanao nîmaakenire na înegene rîa gîkeno Kîamo kuuma îtûûrarî rîa Jerusalemu nîrîegwîkaga kûndû kûraca.

**43**

**44** Kavinda kau andû nîmaathuurirwe a kûrûngamîrîra nyomba irîa cigagwa indo irîa ciarutagwa nîûndû wa hekarû. Kûu nwakuo kwaigagwa matega ma gîcunjî gîa îkûmi na irio cia mûgûnda cia mbere na matunda marîa maatunîvaga mbere wa mwaka wa mwaka. Arûme acio nîo meerirwe mocage maruta kuuma mîgûndarî îrîa yarî vakuvî na matûûra nîûndû wa Alawi na athînjîri-Ngai wata ûrîa Watho waugîte. Andû onthe a Juda nîmaakenire nî athînjîri-Ngai na Alawi arîa maatungataga,

**45** nîûndû nîmaathondekire magongoona ma kwîtheria na mengî marîa Ngai wao aathanîte. Aini a nyîmbo na arangîri a ivingo wanao nîmaarutire mawîra mao kûringana na ûrîa Daudi na mûvîcî Solomoni maathanîte.

**46** Nîûndû kuuma tene vîndî ya Daudi na Asafu kwethagîrwa kûrî na mûnene wa aini a nyîmbo, na kwarî na nyîmbo cia gûkumia na gûcokia ngatho kûrî Ngai.

**47** Kuuma vîndî ya Zerubabeli wana vîndî ya Nehemia andû onthe a Isiraeli nîmaavecanaga gîcunjî Kîam indo ciao wa mûthenya nîûndû wa aini a nyîmbo na arangîri a ivingo. Na nwa maarutaga gîcunjî nîûndû wa Alawi, nao Alawi nîmaacokaga makaruta gîcunjî kîrîa Kîamrutagwa nîûndû wa njiarwa cia Aroni.

# Neh 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwamûkana kuuma kûrî Ageni

## Nehemia nîwaretire ûgarûrûku

**1** Mûthenya ûcio andû nîmaathomerwe na mûgambo mûnene Watho kuuma îvukuurî rîa Musa. Wathorî ûcio nîmaathomire vandû varîa vaaugîte atî gûtirî vîndî wana îrîkû andû a Aamoni kana Amoabu mageetîkîrua gûtonya kîûnganorî Kîam andû a Ngai.

**2** Gîtûmi Kîam ûndû ûcio nî atî matianava andû a Isiraeli irio kana manjî vîndî îrîa maaumaga Misiri. Vandû va ûguo, Aamoni na Amoabu maavere Balaamu mbeca nîguo arume Aisiraeli kîrumi. Nwatî Ngai wetû nîwagarûrire kîrumi kîu gîgîtuîka kîrathimo.

**3** Vîndî îrîa andû a Isiraeli meegwire Watho ûcio wathomwa, nîmaamûkanire na andû onthe arîa maarî ageni.

**3**

**4** Mbere ya ûndû ûyû wîkîke, Eliashibu ûrîa warî mûthînjîri-Ngai, na nîke wathuurîtwe arî mûrûngamîrîri wa tûnyomba twa hekarû tûrîa twaigagwa indo, ethîrîtwe arî mûrata wa Tobia.

**5** Eliashibu nîwetîkîrîtie Tobia atûmîre nyomba îmwe nene îrîa mbererî yaigagwa matega ma irio cia mûgûnda, ûbani, indo irîa ciavûthagîrwa hekarûrî, gîcunjî gîa îkûmi Kîam matega ma irio, ndivei, na maguta, indo irîa ciavecagwa Alawi, aini a nyîmbo, na arangîri a ivingo, na athînjîri-Ngai kûringana na Watho.

**6** Ndiarî Jerusalemu vîndî îrîa maûndû mama mekîkaga, nîûndû mwakarî wa mîrongo îthatû na îîrî îrîa Aritakiserikise ethîrîtwe arî mûthamaki wa Babuloni nînathiîte kûmûmenyithia maûndû. Vuvarî nînacokire ngîûria mûthamaki amve rûtha nthiî,

**7** na nînacokire Jerusalemu. Nacoka Jerusalemu nînamenyire ûndû mûcûku ûrîa Eliashibu eekîte wa kûva Tobia rûtha rwa gûtûmîra nyomba îrîa yarî kîvarorî Kîam nyomba ya Ngai.

**8** Nînaarakarire mûno nî ûndû ûcio, kwoguo nînarutire indo cia Tobia cionthe kuuma nyomba na ngîcikia na kûu nja.

**9** Nînacokire ngîvecana watho atî nyomba icio ithondekerwe îgongoona rîa kûitheria, na indo cia gûtûmîrwa nyombarî ya Ngai, na matega ma irio cia mûgûnda, na ûbani icokue.

**9**

**10** Wana nînamenyire atî Alawi matiavecagwa gîcunjî Kîamo. Kwoguo Alawi na aini a nyîmbo arîa maarutîte wîra na vau kavere nîmaacokete wa mûndû mûgûndarî wake.

**11** Kwoguo nînatetirie anene nîûndû wa gûtûma nyomba ya Ngai îtiganîrua. Nînaretire Alawi na aini a nyîmbo vamwe na ngîmacokia mawîrarî mao.

**12** Andû onthe a Juda nîmaambîrîrie rîngî kûreta gîcunjî gîa îkûmi Kîam irio cia mîgûnda, ndivei, na maguta. Indo icio nîciaigirwe nyombarî cia kwigwa indo.

**13** Nînathuurire Shelemia mûthînjîri-Ngai; Zadoku, mûndû warî mûûgî maûndûrî ma Watho, na Pedaia Mûlawi matuîke arûngamîrîri a nyomba cia kwigwa indo. Nake Hanani mûvîcî wa Zakuri wa Matania atuîke wa kûmatethagia. Andû acio nîmecîkene atî nî evokeku na wîra wao warî wa kûgaîra andû ao indo.

**13**

**14** Ndirikana Ngai wakwa. Ndûkariganîrwe nî maûndû maro marîa mbîkîte nîûndû wa nyomba yaku na ûtungata waku.

**14**

**15** Kavinda kau nînonire andû a Juda makîviva thavibu mûthenya wa thavatû na nîmaaretaga irio cia mîgûnda maikuithîtie mvunda. Na engî nîmaaretaga ndivei, thavibu, na ndamaiyû îtûûrarî rîa Jerusalemu mûthenya wa thavatû maikuîte na mvunda. Nînaamakaanirie na ngîmeera matikendie indo mûthenya wa thavatû.

**16** Andû a kuuma Turo arîa maatûûraga Jerusalemu nîmaaretaga nthamaki na indo cia mîthemba yonthe mûthenya wa thavatû na makendagîria andû a Juda na Jerusalemu.

**17** Nînacokire ngîkararania na atongoria a Juda na ngîmeera atîrî, “Taroria maûndû marîa macûku mûreka! Mue nîmûratûma thavatû îthîrwe îtarî ntheru.

**18** Anga ûndû ta ûyû tîguo wekirwe nî methe menyu na Ngai akîretithîria andû maûndû macûku wa vamwe na îtûûra rîîrî? Na rîu nwa mûraretithîria Aisiraeli marakara meengî ma Ngai na njîra ya gwîkîra thavatû mûgiro.”

**18**

**19** Kwoguo nînavecanire watho atî ivingo cia îtûûra rîa Jerusalemu ivingagwe vîndî yonthe kîvwaî mbere ya thavatû na itikavingûrwe nginya rîrîa thavatû îkaathira. Nînacokire ngiga ndungata imwe ciakwa ivingorî nîguo cione atî gûtirî kîndû kîngîatonyagua îtûûrarî mûthenya wa thavatû.

**20** Itonga na andû arîa meendagia indo cia mîthemba yonthe nîmaararire vau nja ya îtûûra rîa Jerusalemu riita rîmwe kana maita maîrî.

**21** Nwatî nînaamakaanirie na ngîmeera atîrî, “Mûrarara ava rûthingorî nîkî? Mweka ûguo rîngî nîngaamwîngata na vinya.” Kuuma vîndî îo matiacoka gûka mûthenya wa thavatû.

**22** Nînathire Alawi metherie na mathiî makarangîre ivingo nîguo mone atî thavatû nîgwîkara îrî nyamûre.

**22** Ngai wakwa, ndirikana nîûndû wa ûndû ûyû wanaguo na ûmbîguîre ntha nîûndû wa wendo waku ûtathiraga.

**22**

**23** Kavindarî wa kau nînaamenyire atî Ayahudi eengî nîmaavikîtie aka kuuma Ashidodi, Aamoni, na Moabu.

**24** Nuthu ya ciana ciao ciaragia rûthiomi rwa Ashidodi kana rwa mûndû ke mwene, nwatî matingîavotire kwaria rûthiomi rwa Juda.

**25** Nînakararanirie nao na ngîmaruma irumi, amwe ao ngîmariva na ngîmakûranga njuîrî cia ciongo. Nînaamevîtithirie na rîîtwa rîa Ngai atî gûtirî vîndî îngî o kana ciana ciao ikaavikia kana ivikue nî andû acio.

**26** Nînaugire atîrî, “Aka ageni nîo maatûmire mûthamaki Solomoni evia. Gatagatî ka ndûrîrî irîa ciîngî gûtirî mûthamaki wekariî take. Nîwendetwe nî Ngai wake na Ngai nîwamûtuire mûthamaki wa Isiraeli kuonthe. Kûnarî ûguo aka acio ageni nîmaatûmire evia.

**27** Nîkwa tûkûmûthikîrîria na twîke ûndû ûyû mûcûku wa kûregana na Ngai na njîra ya kûvikia aka ageni?”

**27**

**28** Ûmwe wa avîcî a Jehoiada, mûvîcî wa Eliashibu, Mûthînjîri-Ngai mûnene aavikîtie mwîrîtu wa Sanibalati. Sanibalati aarî wa kuuma Horoni. Kwoguo nînengatire Jehoiada aume Jerusalemu.

**28**

**29** Ngai wakwa, ririkana andû acio nîûndû nîmagwatîtie ûthînjîri-Ngai mûgiro wa vamwe na kîrîkanîro Kîam ûthînjîri Ngai na Kîam Alawi.

**29**

**30** Kwoguo nînaamatheririe kuuma kûrî ûndû wonthe mûgeni. Nînagaaire mawîra ma athînjîri-Ngai na Alawi, wa mûndû ngîmûgaîra wîra wake.

**31** Nînavangire ûrîa ngû ikaaretagwa mavinda marîa maagîrîru, na matega ma matunda ma mbere vîndî îrîa matunîva.

**31** Ndirikana we Ngai wakwa, nîûndû wa maûndû mau monthe.

Esita

# Esita 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwini Vashiti nîwareganire na mûthamaki Ahasuerusi

**1** Ahasuerusi aarî mûthamaki wa vûrûri ûrîa waumîte India nginya Ethiopia îvinda rîa mîaka îgana rîa mîrongo îîrî na mûgwanja (127).

**2** Ahasuerusi aathanaga arî îtûûrarî rîa Susa.

**2**

**3** Mwaka wa kathatû kuuma mûthamaki Ahasuerusi ambîrîria kwathana, nîwarugithirie kîrugo kînene na agîta anene onthe na andû arîa maarî îgweta vûrûrirî ûcio.

**4** Îvinda rîa mîeri îtandatû, Ahasuerusi nîwonanirie ûtonga wa ûthamaki wake na riiri waguo.

**4**

**5** Vuva wa ûguo, mûthamaki nîwarugithîrie andû onthe a îtûûra rîa Susa, itonga na athîni kîrugo. Kîrugo kîu gîakûngûîrwe îvinda rîa mîthenya mûgwanja, na Kîamvarîrîtue kwa mûthamaki mûciî.

**6** Kûu nja kwa mûthamaki kwagemetue na itambaa cia rangi wa vururu, na îno njerû na ciovetwe na mîkumbû ya nguo cia goro ya rangi wa Njambarawe na ikovererwa icûvîrî cia sîlûva, igacoka igacurua itugîrî cia mathiga ma yûmba na mîgeka ya gwîkarîra yarûthîtwe na thaavu. Mîkathî îo ya sîlûva na thaavu yaigîtwe nja kwa mûthamaki na kwagemetue waro na mathiga maavenavenagia, mathiga matune, mathiga ma yûmba, mathiga ma rangi ya mûkûngambura na tûthiga twîngî twa goro.

**7** Andû nîmaaveerwe indo cia kûnyua ciîkîrîtwe ikomberî cia thaavu, nake mûthamaki aarî mûtana mûno na ndivei îrîa yanyunyagwa kwa mûthamaki.

**8** Wa mûndû aanyunyaga kîrîa akwenda. Mûthamaki nîwarutîte watho kûrî ndungata ciake akiuga andû manyue na marîe wata ûrîa mangîavotire.

**8**

**9** Vîndî wa îo, Vashiti mûka wa mûthamaki wanake nîwarugithîrie aka kîrugo kînene kûu mûciî kwa mûthamaki Ahasuerusi.

**9**

**10** Mûthenya wa mûgwanja kuuma kîrugo Kîammbîrîria, mûthamaki aarî mûnyuu ndivei na agacanjamûka. Nake nîwetire ngaramba ciake irîa ciakarambithîtue nîûndû wa gûtungata kwa mûthamaki. Nao nî: Mehumani, Bizitha, Haribona, Bigatha Zethari na Karikasi.

**11** Nîwamatûmire mathiî makagîre mûka Vashiti aûke vau mbere ya mûthamaki ekîrîte nthûmbî ya ûthamaki. Vashiti aarî mûthaka mûno na mûthamaki endaga kûmwonania mbere ya atongoria na ageni ake onthe.

**12** Nwatî rîrîa ngaramba icio cia mûthamaki cierire Vashiti ûrîa maathwa nî mûthamaki, nîwaregire kûthiî. Ûndû ûcio nîwarakaririe mûthamaki mûno.

**12**

**13** Kwoguo ta mûtugo mûthamaki nîwathiîre kûrî andû arîa maarî na ûûgî na arîa maamûtaaraga maûndûrî megiî watho na mîthiîre nîguo mamûtaare ûrîa agwîka.

**14** Andû arîa aamenyerete kûria ûtaaro mavinda meengî nî, Karishena, Shethari, Adimatha, Tarishishi, Meresi, Marisena na Memukani. Atongoria aya mûgwanja a Perisia na Media nîo meekaraga vakuvî mûno na mûthamaki.

**15** Mûthamaki nîwerire andû aya atîrî, “Nie mûthamaki Ahasuerusi, nînathire ngaramba ciakwa igîre Vashiti, nwatî akîrega kûmbathîkîra! Watho ugîte mûndûmûka ûyû agîrîrwe nî gwîkwa atîa?”

**15**

**16** Memukani nîwacokire akîra mûthamaki vamwe na anene atîrî, “Vashiti mûka wa mûthamaki nîarumîte mûthamaki vamwe na anene onthe, wana akaruma arûme onthe vûrûrirî.

**17** Gîîko gîkî nîkîmenywa nî aka onthe vûrûrirî, nao aka onthe mambîrîrie kûnyarara athuuri ao. Makaugaga atîrî, ‘Mûthamaki Ahasuerusi aathanire mûka Vashiti avirwe mbere yake na akîrega!’

**18** Kuuma mûthenya ûyû wa ûmûnthî, aka a Perisia na Media arîa megua ûrîa Vashiti eka, makeraga atongoria aku. Aka onthe matigacoka gûtîîa athuuri ao, nao athuuri onthe nîmatûûra manyararîte aka ao.

**19** Mûthamaki, ethîrwa nîûkwona kwagîrîrîte athana vûrûri wonthe uge Vashiti ndagakinya mbere ya mûthamaki rîngî. Athana kwandîkwe mawathorî ma Perisia na Media nîguo watho ûyû ndûkagararwe. Nake Vashiti ndagacoke gûka varî we, we Ahasuerusi mûthamaki wetû. Naguo ûvoro wake wa gûtuîka mûka wa mûthamaki ûvewe mwîrîtu wîngî ûrîa mwaro kûmûkîra.

**20** Mûthamaki wetû, rîrîa watho ûyû ûkanîrîrwa na ûtambe vûrûrirî ûyû wonthe aka onthe nîmagaatîîa athuuri ao, arîa itonga wana arîa athîni.”

**20**

**21** Mûthamaki, anene na atongoria nîmendire rîciria rîu na mûthamaki agîka ûrîa Memukani aaugîte.

**22** Mûthamaki nîwatûmire maarûa icunjîrî cionthe irîa aathanaga mandîkîtwe na rûthiomi na mwandîkîre ûrîa wereekaga gîcunjîrî Kîam vûrûri na akiuga atî mûndûmûrûme wa wonthe nîke ûkaathanaga gwake mûciî na gûtirî mûndû ûkamûkararagia.

# Esita 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Esita nîwatuîkire Kwini

## Moridekai nîwavonokirie mûthamaki

**1** Vuvarî, marakara make mavorera, mûthamaki Ahasuerusi nîwaririkanire Vashiti na nîweciragia mûno îgûrû rîa maûndû marîa ekîte wana îtua rîrîa rîatuîtwe îgûrû rîake.

**2** Kwoguo ndungata cia mûthamaki irîa ciamûtungataga nîciamûtaarire atîrî, “Mwathi wetû kûrî na erîtu eengî ethî na ciîrorerwa. Tiga tûgûcarîrie ûmwe gatagatîrî kao.

**3** Nawe mûthamaki wetû, thuura anene mavûrûrirî monthe na ûmatue a gûcaria erîtu arîa athaka mûno na maretwe nyombarî ya mûthamaki gûkû Susa. Nîmaigwe nyombarî îrîa îkaraga aka, na mekarague nî Hegai ûrîa ngaramba na mûmenyereri wa aka a mûthamaki, macoke mavewe maguta megemie.

**4** Nake mwîrîtu ûrîa ûgaakûmba, ûmûtue mûthamaki mûndûmûka vandûrî va Vashiti.” Mûthamaki nîwonire mataaro mau marî maro na nîwekire guo.

**4**

**5** Kûu Susa, kwarî na Mûyahudi wetagwa Moridekai mûvîcî wa Jairi. Nake Jairi aarî mûvîcî wa Shemei, Shemei aarî mûvîcî wa Kishu wa mûvîrîga wa Benjamini.

**6** Moridekai aarî ûmwe wa andû arîa maatavîtwe vamwe na Jekonia mûthamaki wa Juda ûrîa watavîtwe na akathamîrua Babuloni nî mûthamaki Nebukadinezarû.

**7** Moridekai nîke warerete Hadasa, na nîke Esita, mwîrîtu wa îthe mûkûrû. Aciari a Esita makua, Moridekai nîke wamwocire na akîmûrera arî ta ûmwe wa ciana ciake.

**8** Mûthenya ûmwe rîrîa watho wa mûthamaki wanîrîrwe, erîtu eengî nîmavirirwe Susa îtûûra rîrîa rînene na Hegai agîtuwa wa kûmamenyagîrîra. Esita wanake nîwavirirwe kwa mûthamaki na akigwa rungu rwa Hegai ûrîa wamamenyagîrîra.

**9** Hegai nîwakenirue nî Esita mûno nginya akîmwenda gûkîra erîtu acio engî onthe. Atagûta mavinda, nîwavere Esita maguta ma kwîthakaria na irio cia mwanya cia kûrîa mûthenya wa mûthenya. Nîwamûvere ndungata mûgwanja cia erîtu irîa ciatungataga nyomba kwa mûthamaki nîguo imûtungatage.

**9**

**10** Moridekai nîwataarîte Esita ndakemenyithanie kûrî andû ao wana kana kûrî andû a mûciî wake atî ke nî Mûyahudi.

**11** Mûthenya wa mûthenya Moridekai nîwavîtûkagîrîra vau nja ya nyomba îrîa mekaraga, nîguo amenye kana Esita arî na thayû.

**11**

**12** Erîtu acio methagîrwa marî nyomba kwa mûthamaki, megemagia îvinda rîa mwaka ûmwe. Mîeri îtandatû ya mbere mevakaga maguta kuuma mûtîrî wa mare, na mîeri îo îngî îtandatû makevaka maguta manungi waro na maguta ma mîthemba îngî. Marîkia kwîgemia, wa mwîrîtu arî wenga nîwaviragwa mbere ya mûthamaki Ahasuerusi.

**13** Vîndî ya kuuma kûrîa mekaraga na kûthiî kwa mûthamaki, wa mwîrîtu nîwavecagwa wa kîrîa kîonthe angîendire nîguo athiî nakîo kwa mûthamaki.

**14** Kîvwaî mwîrîtu nîwatonyaga kwa mûthamaki na kîraûko agacoka nyombarî ya kaîrî îrîa yamenyagîrîrwa nî Shaashagazu, mûndû ûrîa warî ngaramba na wevokeretwe aka a kwigwa a mûthamaki. Mwîrîtu wa wonthe ndangîacokire kwa mûthamaki tiga endirwe nî mûthamaki na etwe na rîîtwa.

**14**

**15** Kavinda ka Esita ga kûthiî kwa mûthamaki nîgaakinyire. Esita aarî mwarî wa Abihaili, îthe mûkûrû wa Moridekai. Moridekai nîwocete Esita agatuîka mwarî. Esita nîwendagwa nî mûndû wa wonthe wamwonaga. Rîrîa kavinda gaakinyire Esita nîwekîrire nguo îrîa Hegai, ngaramba îrîa yarûngamagîrîra ndungata cia aka aamûtaarire ekîre.

**16** Kwoguo mwaka wa mûgwanja mwerirî wa îkûmi na nîguo mweri wa Tebethi Ahasuerusi arî mûthamaki, Esita nîwavirirwe mûciî kwa mûthamaki.

**17** Mûthamaki nîwendire Esita gûkîra erîtu acio engî onthe, kwoguo nîwamwîkîrire nthûmbî kîongorî îrîa îkagîrwa nî mûka wa mûthamaki na akîmûtua mûka vandûrî va Vashiti.

**18** Mûthamaki nîwacokire akîrugithîria Esita kîrugo kînene na agîta anene, atongoria na ndungata ciake cionthe. Nîwarekere vûrûri wonthe gooti na akîvecana iveo wata ûrîa ûtaana wake wegana.

**18**

**19** Rîrîa erîtu maagomanîte vamwe vîndî ya kaîrî, Moridekai aarî mûtue mûrûngamîrîri wa mûciî wa mûthamaki.

**20** Esita ndaarî mûmenyithaniu mûvîrîga wake kana nyomba yake nîûndû aarî mûkanie nî Moridekai ndageke guo. Nake Esita nîwathîkîre Moridekai wata ûrîa aamwathîkagîra arî gwake mûciî, kûrîa aakûrîre.

**20**

**21** Vîndî îrîa Moridekai aarî mûrûngamîrîri wa mûciî wa mûthamaki, andû aîrî ngaramba arîa maarangagîra nyomba ya mûthamaki na nîo Bigithana na Tereshi nîmarakarire nginya makîrûtha mûvango wa kûraga mûthamaki Ahasuerusi.

**22** Moridekai nîwamenyire ûndû ûcio na akîra Esita, nake Esita akîmenyithia mûthamaki.

**23** Rîrîa ûndû ûcio watuîrirue na ûkîmenyekana atî nî wa ma, andû acio oîrî nîmaacurirue mûtîrî îgûrû. Mûthamaki nîwathanire ûvoro ûcio wandîkwe îvukuurî rîa maûndû ma kûririkanagwa ma vûrûri.

# Esita 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Hamani nîwavangire ûrîa akûraga Ayahudi

**1** Vuva wa maûndû mau, mûthamaki Ahasuerusi nîwanenevirie Hamani mûvîcî wa Hamedatha, wa rûciaro rwa Agagi akîmûtua mûnene wa atongoria onthe a thirikari.

**2** Mûthamaki nîwathanire atî andû onthe arîa mamûtungatagîra menamagîrîre na mavecage Hamani gîtîîo. Andû ake onthe nîmeekaga guo nwatî Moridekai nîwaregire kwînamîrîra Hamani kana kûmûva gîtîîo.

**3** Ndungata irîa ciekaraga kîvingorî kwa mûthamaki mûciî nîciaûririe Moridekai atîrî, “Nîndûî kîratûma ûregana na watho wa mûthamaki?”

**4** Mûthenya wa mûthenya ndungata icio nîciaririe na Moridekai ikîmûringîrîria gûturîria Hamani maru nwatî nîwaregire kûmathikîrîria na akîmera atîrî, “Nie nî Mûyahudi na ndingîturîria Hamani maru.” Kwoguo andû acio nîmerire Hamani ûvoro wa Moridekai nîguo mone ûrîa angîka.

**5** Hamani nîwarakarire mûno rîrîa eguire atî Moridekai nîwaregire kûmûturîria maru.

**6** Na rîrîa aamenyire atî Moridekai aarî Mûyahudi, nîwavangire kûmûraga vamwe na andû a mûciî wake na Ayahudi onthe arîa maarî vûrûrirî wonthe ûrîa wathagwa nî mûthamaki Ahasuerusi.

**6**

**7** Mwaka wa îkûmi na îîrî mweri wa mbere ûrîa wîtagwa Nisani kuuma mûthamaki Ahasuerusi ambîrîria kwathana, Hamani nîwathanire atî gwikague mîtî nîguo kûmenyekane nîrî makaûraga andû acio. Nayo kuura nîyagwîrîre mûthenya wa îkûmi na îthatû mweri wa îkûmi na îîrî, ûrîa wîtagwa mweri wa Adari.

**7**

**8** Kwoguo Hamani nîwerire mûthamaki atîrî, “Kûrî andû a mûvîrîga mûna manyagarûkîrîte vûrûrirî waku wonthe na methagîrwa makîoneka icunjîrî cionthe cia wathani waku. Andû acio marî na mawatho ngûrani na marîa marûmagîrîrwa nî mavûrûri marîa mengî na matiathîkagîra watho wa mûthamaki, kwoguo gûtirî na vata wa kûmarekereria matûûre vûrûrirî waku.

**9** We mûthamaki, ethîrwa nî ûkwona arî waro, athana andû acio maûragwe. Nîngwîranîra atî nîngaaruta sîlûva kilo ngiri magana mathatû ma mîrongo îna (340,000) nîguo cigwe kîgînarî Kîam mûthamaki.”

**9**

**10** Nake mûthamaki nîwarutire gîcûvî gîake kîrîa gîatûmagîrwa kûvûra maarûa ciake mîvûri, agîkînengera Hamani mûvîcî wa Hamedatha wa njiarwa cia Agagi. Hamani aarî nthû ya Ayahudi.

**11** Mûthamaki nîwacokire akîra Hamani atîrî, “Andû acio wana mbeca nî ciaku meke ûrîa ûrona kwagîrîrîte.”

**11**

**12** Kwoguo mûthenya wa îkûmi na îthatû wa mweri wa mbere, Hamani nîwetire tûrani tuonthe twa mûthamaki na akîmera mandîke maarûa na nthiomi na mîandîkîre ya andû onthe vûrûrirî ûcio. Nîwaugire ivirîrwe arîrîria a vûrûri arîa anene, arîa anini, na andû arîa onthe mathanaga mavûrûrirî. Maarûa icio ciandîkîtwe vandûrî va mûthamaki Ahasuerusi na akîvûrwa mûvûri na gîcûvî gîake.

**13** Namo maarûa mau nîmavirirwe mavûrûrirî monthe marîa maathanagwa nî mûthamaki ûcio na mandîkîtwe atî Ayahudi onthe, ciana, athuuri, aka na anake maûragwe. Nao nîmakaûragwa matakwîguîrwa ntha na indo ciao cionthe ciocwe.

**14** Ndûmîrîri îrîa yarî maarûarî îo nîyavirirwe mavûrûrirî monthe, nîguo andû onthe mevarîrie nîûndû wa mûthenya ûcio.

**15** Watho ûcio wavecanirwe kûu Susa kwa mûthamaki, nake mûthamaki Ahasuerusi na Hamani nîmekarire nthî na makînyua ndivei, nao andû onthe arîa maarî îtûûrarî rîa Susa nîmaamakire mûno.

# Esita 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Moridekai nîwaûririe Esita amûtethie

**1** Rîrîa Moridekai aamenyire ûrîa maûndû mau mekariî, nîwatembûrangire nguo ciake, na agîkîra nguo cia macakaya na akîivaka mûu. Nîwaumagarûkire na kûu îtûûrarî akîrîraga na arî na ûrûrû mwîngî.

**2** Nîwathiîre nginya mwîrîgarî wa nyomba ya mûthamaki. Nwatî ndaatonya nîûndû gûtirî mûndû ûngîatonyire kwa mûthamaki ekîrîte nguo cia macakaya.

**3** Kûndû kuonthe vûrûrirî kûrîa ndûmîrîri na watho wa mûthamaki ciamûkîrwe, nîkwagîre na kîeva kînene. Nîmenyerekirie, makîrîra na magîkîra nguo cia macakaya na makîîvaka mûu.

**3**

**4** Rîrîa ndungata cia Esita cia aka na andû ngaramba arîa mevokeretwe gûtungata nyombarî ya mûthamaki maathiîre makîra Esita ûrîa Moridekai aarî na kîeva kîngî, nîwathînîkire mûno. Esita nîwatûmanire nguo ivirîrwe Moridekai ekîre, vandû va gwîkîra nguo cia macakaya, nwatî Moridekai nîwaregire gwîkîra nguo icio.

**5** Esita nîwatûmanîre Hathaki ûmwe wa andû ngaramba arîa maatungataga kwa mûthamaki na wathuurîtwe arî ndungata ya Esita, na akîmwîra athiî kûrî Moridekai akamenye ûrîa ûvoro ûcio wîkariî na gîtûmi Kîamguo.

**6** Hathaki nîwathiîre kûrî Moridekai kîvarorî gîa îtûûra mwîrîgarî wa mûciî kwa mûthamaki.

**7** Moridekai nîwerire Hathaki maûndû monthe marîa mekîkîte kûrî ke, na mbeca irîa Hamani eeranîrîte kûrîva kîgînarî Kîam mûthamaki nîguo Ayahudi onthe maûragwe.

**8** Moridekai nîwavere Esita maarûa îrîa yarî na ndûmîrîri îrîa mûthamaki aatûmîte Susa, îrîa yaugaga Ayahudi onthe maûragwe. Moridekai nîwerire Hathaki avirîre Esita ndûmîrîri îo, amûtarîrie na amûrie athiî kûrî mûthamaki amûthaithe etîkîre kwîguîra andû ake ntha.

**9** Hathaki nîwathiîre na akîîra Esita maûndû monthe marîa Moridekai aamwîrîte.

**10** Nake Esita nîwerire Hathaki athiî akeere Moridekai atîrî,

**11** “Ndungata cionthe cia mûthamaki na andû onthe a mavûrûri arîa mathagwa nî mûthamaki nîmaicî atî mûndû wa wonthe arî mûndûmûka kana mûndûmûrûme angîthiî nyomba kwa mûthamaki atarî na rûtha, mûndû ûcio agîrîrwe nî kûûragwa. Mûndû ûrîa tu ûngîvonoka kuumana na watho ûyû nî ûrîa mûthamaki aigîrîrîte mûtî wake wa thaavu wa ûthamaki. Nîrî na mweri mûgima ndathiîte kwa mûthamaki.”

**11**

**12** Rîrîa Moridekai aanyitire ndûmîrîri ya Esita,

**13** nîwamûkaanirie akîmwîra atîrî, “Ndûgecirie atî nîûkûvonoka nîûndû ûrî kwa mûthamaki mûciî Ayahudi acio engî makîûragwa.

**14** Nîûndû ûngîkira îvinda ta rîrî, Ayahudi nîmakaagîa ûtethio kuuma vandû vengî, nwatî we vamwe na andû onthe a mûciî wa aguo nîmûkaaûragwa. Nû wicî atî twa kwîthîrwa we watuîkire mûka wa mûthamaki nîûndû wa îvinda ta rîrî?”

**15** Esita nîwamatûmire makere Moridekai atîrî,

**16** “Thiî ûnganie Ayahudi onthe arîa marî kûu Susa, mwînyerekie na mûvoe. Mûtikarîe kana mûnyua kîndû îvinda rîa mîthenya îthatû, ûtukû na mûthenya. Nie vamwe na ndungata ciakwa tûkethîrwa tûkînyerekia wata mue. Nîngaacoka nthiî kûrî mûthamaki wana ethîrwa tîguo watho wîtîkîrîtie. Ethîrwa nî kûragwa nîngaaûragwa.”

**16**

**17** Moridekai nîwacokire akîthiî na agîka ûrîa erîtwe nî Esita.

# Esita 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Esita nîwetîre mûthamaki na Hamani kîrugo

## Hamani nîwavangire ûrîa akûraga Moridekai

**1** Mûthenya wa kathatû Esita nîwekîrire nguo cia ûthamaki na akîrûgama kîvarorî Kîam nyomba ya mûthamaki kûrorania na varîa mûthamaki ekaraga. Mûthamaki eekarîrîte gîtî Kîam ûthamaki aroretie mwîrîgarî wa mûciî wake.

**2** Rîrîa mûthamaki oonire Esita arûngamîte vau nja, nîwakenirue nîke na akîmûnengereria mûragi wake wa wathani wa thaavu ûrîa aanyitîte. Esita nîwathiîre na akînyita mûthiia wa mûragi ûcio.

**3** Mûthamaki nîwerire Esita atîrî, “Mbîra kîrîa ûrenda wana ethîrwa nî nuthu ya ûthamaki wakwa.”

**3**

**4** Esita nîwerire mûthamaki atîrî, “Ûmûnthî nî mûthenya wakwa wa mwanya. Ethîrwa nî kwenda gwaku we mûthamaki na Hamani, ûkani îrugarî rîakwa rîrîa mvarîrîtie nîûndû waku.”

**4**

**5** Mûthamaki nîwacokire akîathana Hamani aûke narua nîguo mathiî kîrugorî Kîam Esita. Kwoguo mûthamaki na Hamani nîmaathiîre kîrugorî kîrîa Esita aavarîrîtie.

**6** Na rîrîa manyunyaga ndivei, mûthamaki nîwerire Esita atîrî, “Mbîra kîrîa ûkwenda na nîûkûgîa nakîo wana ethîrwa nî nuthu ya ûthamaki wakwa.”

**7** Esita nîwacokirie atîrî, “Nie nîravoya atî:

**8** Ethîrwa nîngwîtîkîrîka nîwe we mûthamaki wakwa, na ethîrwa nîwonete kwagîrîrîte ûvingie îvoya rîakwa, nîrenda we mûthamaki vamwe na Hamani mûkethîrwa mûrî îrugarî rîakwa rûyû rîrîa ngaavarîria nîûndû wenyu. Vîndî îo nîrîo ngaamwîra kîrîa nîrenda.”

**8**

**9** Hamani nîwaumire kîrugorî arî na gîkeno na acanjamûkîte mûno ngororî. Nwatî rîrîa oonire Moridekai arî kîvingorî gîa gûtonya kwa mûthamaki, na akîona atî ndaramûrûngamîrîra kana amûva gîtîîo na njîra wa yonthe, Hamani nîwarakarire mûno nîûndû wake.

**10** Nwatî Hamani nîweyûmîrîrie na akînûka. Nîwathiîre agîîta arata ake vamwe na mûka Zereshi gwake mûciî.

**11** Hamani nîwamataarîrie arî na mwîtîîo ûvoro wa ûtonga wake, mwîgana wa ciana ciake wana ûrîa aaveetwe ngathî nene nî mûthamaki kûrî anene arîa engî wana gûkîra ndungata cia mûthamaki.

**12** Hamani nîwathiîre na mbere na gwîtîîa na akiuga atîrî, “Wana Esita mûka wa mûthamaki ndeta mûndû wîngî kîrugorî gîake tiga nie na mûthamaki na tûrî ete rîngî rûyû.

**13** Kûnarî ûguo maûndû mama monthe matirang'una, ethîrwa nîngûthiî na mbere kwona Moridekai ûrîa Mûyahudi arûgamîte mwîrîgarî wa gûtonya kwa mûthamaki.”

**13**

**14** Kwoguo, mûka Zereshi vamwe na arata ake onthe nîmaamwîrire atîrî, “Rûthithia mûtî wa gûcuria Moridekai wa mita mîrongo îîrî na ithano (25) ûraca na îgûrû. Kîraûko gwakîa, îra mûthamaki athane atî Moridekai acurue mûtîrî ûcio. Mwarîkia gwîka ûguo, we na mûthamaki mûthiî kîrugorî na mûkenerere.”

**14** Hamani nîwonire rîu rîrî rîciria rîaro, na kwoguo nîwarûthithirie mûtî ûcio.

# Esita 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Moridekai nîwaverwe gîtîîo nî mûthamaki

**1** Ûtukû ûcio mûthamaki ndoona toro. Nîwaugire avirîrwe îvuku rîrîa rîandîkîtwe maûndû marîa mekîkaga wa mûthenya na athomerwe.

**2** Narîo nîrîathomirwe varîa Moridekai aumbûrire mûvango wa kûûraga mûthamaki Ahasuerusi ûrîa wavangîtwe nî Bigithana na Tereshi. Andû aya ngaramba nîo maarangagîra mûciî wa mûthamaki.

**3** Nake mûthamaki nîwaûririe atîrî, “Moridekai aaveerwe gîtîîo kîrîkû kana ngathî îrîkû nîûndû wa ûndû ûcio eekire?”

**3** Nacio ndungata ciake nîciacokirie atîrî, “Gûtirî ûndû eekirwe.”

**3**

**4** Mûthamaki nîwaûririe atîrî, “Kûrî mûndû wî kîvarorî?”

**4** Nake Hamani nwa vîndî aatonyete vau nja ya kîvaro mûciî wa mûthamaki. Hamani aûkîte kûria mûthamaki acurie Moridekai mûtîrî ûrîa aarûthithîtie.

**5** Kwoguo ndungata cia mûthamaki nîciamûcokerie atîrî, “Nî Hamani wî ava na nîarenda gûkwona.”

**5** Nake mûthamaki nîwaugire atîrî, “Mwîreni atonye.”

**5**

**6** Kwoguo Hamani nîwatonyire nake mûthamaki akîmwîra atîrî, “Kûrî na mûndû nîrenda kûva gîtîîo mûno, mûndû ûcio nînîmwîka atîa?”

**6** Hamani nîweyûririe atîrî, “Nî mûndû ûrîkû mûthamaki angîva gîtîîo tiga nie?”

**6**

**7** Hamani nîwerire mûthamaki atîrî, “Mûndû ûcio mûthamaki akwenda kûva gîtîîo,

**8** nîavewe nguo irîa mbaro mûno irîa ciîkagîrwa nî mûthamaki, na mbarathi irîa athiîcaga nacio na nthûmbî îrîa ekagîra.

**9** Mûndû ûcio nîekîrwe nguo icio nî mûndû ûrîa mûtîîe mûno vûrûrirî na amûthiûrûrûkie îtûûrarî ekarîrîte mbarathi akiugagîrîria atîrî, ‘Ûguo nîguo mûthamaki ekaga mûndû ûrîa atîîte!’ ”

**9**

**10** Nake mûthamaki nîwerire Hamani atîrî, “Thiî narua woce nguo icio na mbarathi îo na ûve Moridekai ûrîa Mûyahudi gîtîîo kîu. Mûmwîke maûndû monthe marîa mwagweta. Nîmûkûmwîthîrîria arî vau mwîrîgarî wa mûciî wa mûthamaki.”

**10**

**11** Kwoguo Hamani nîwocire nguo icio na mbarathi îo na akîthiî agîciîkîra Moridekai. Moridekai nîwatûîre mbarathi îo na Hamani akîmûtongoreria makîthiûrûrûka îtûûrarî rîu akiugagîrîria kûrî andû atîrî, “Ûguo nîguo mûthamaki ekaga mûndû ûrîa endaga kûva gîtîîo.”

**11**

**12** Moridekai nîwacokire kîvingorî kwa mûthamaki nake Hamani akînûka narua enamîtie ûthiû nîûndû wa gûconoka.

**13** Hamani nîwerire mûka na arata ake onthe maûndû monthe marîa mekîkîte kûrî ke. Mûka na arata acio ake aûgî nîmaamwîrire atîrî, “Moridekai nîagûtuîka mûnene vandûrî vaku. Ke nî Mûyahudi na ndûngîmûvoota. Nwa nginya akûvoote.”

**13**

**14** Wa makîaragia maûndû mau, andû arîa maarî ngaramba na marutaga wîra mûciî kwa mûthamaki nîmaûkire narua na makîvira Hamani kîrugorî kîu Kîam Esita.

# Esita 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Kwoguo mûthamaki na Hamani nîmaathiîre kîrugorî Kîam Esita.

**2** Mûthenya wa kaîrî kîrugorî kîu rîrîa maanyunyaga ndivei, mûthamaki nîwaûririe Esita atîrî, “Nîndûî ûrenda? Mbîra na nîngîkûva wana ethîrwa nî nuthu ya ûthamaki wakwa.”

**3** Esita mûka wa mûthamaki nîwaugire atîrî, “Ethîrwa nî kwenda gwaku we mûthamaki Ahasuerusi na nîûrona kwagîrîrîte we mûthamaki Ahasuerusi, wendi wakwa nî atî nie na andû akwa tûtûûre mwoyo.

**4** Andû akwa nî endie nîguo maûragwe mathirue. Kethîrwa nîkwa makwendua tûtuîke ngombo nie ndingîrî gûkûthînia we mûthamaki, nwatî rîu nîkwa tûrenda kûragwa tûthire viû.”

**4**

**5** Mûthamaki Ahasuerusi nîwaûririe Esita atîrî, “Nû wîcirîtie gwîka gîîko Kîam mûthemba ta ûcio? Mûndû ûcio arî kû?”

**5**

**6** Esita nîwacokirie atîrî, “Nthû yetû îrîa îtûnyamaragia nî mûndû ûyû mwaganu Hamani.” Nake Hamani nîwetigîrire arî mbere ya mûthamaki na kwini Esita.

**7** Mûthamaki nîwaûkîrire akiuma kîrugorî kîu arî na marakara mûno na akîthiî na kûu mûgûndarî wa nyomba îo ya mûthamaki. Hamani nîwonire atî mûthamaki aarî mwîvarîriu kûmûverithia kwoguo nîwatigirwe akîthaithaga kwini Esita nîguo ndakaûragwe.

**8** Rîrîa mûthamaki aumire na kûu mûgûndarî na agîcoka mûciî varîa maanyunyagîra ndivei, ethîrîrie Hamani egwîthîtie nthî gîtîrî kîrîa gîekarîrîtwe nî Esita. Nake mûthamaki ona ûguo nîwaugire atîrî, “Nîkwa mûndû ûyû arenda kûmenyana kîîmwîrî na vinya na mûka wakwa mbere yakwa gûkû nyombarî yakwa?”

**8** Mûthamaki akîrîkia kuga ûguo, Hamani aarî mûkunîke kîongo nî andû ngaramba arîa maamenyagîrîra mûthamaki.

**9** Haribona, ûmwe wa ngaramba irîa ciamenyagîrîra mûciî kwa mûthamaki nîwaugire atîrî, “Nyomba kwa Hamani nîkuo kûrî na mûtî ûrîa warûthîtwe wa mita mîrongo îîrî na ithano wa gûcuria Moridekai ûrîa waririe maûndû maro ma kûvonokia mûthamaki.”

**9** Nake mûthamaki nîwaugire atîrî, “Mûcurieni mûtîrî ûcio îgûrû.”

**9**

**10** Andû acio nîmaacuririe Hamani mûtîrî ûrîa aarûthithîtie ûrî wa gûcuria Moridekai. Namo marakara ma mûthamaki nîmaathirire.

# Esita 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ayahudi nîmerirwe merûîrîre

**1** Mûthenya wa ûcio mûthamaki Ahasuerusi nîwavere kwini Esita indo cionthe cia Hamani, ûrîa warî nthû ya Ayahudi. Esita nîwerire mûthamaki atî Moridekai nî wa nyomba yao na kwoguo kuuma vîndî îo Moridekai nîwetîkîrue kûthiî varî mûthamaki.

**2** Mûthamaki nîwavere Moridekai mbete îrîa yarî na mûvûûri wake. Mbete îo nî îrîa yarutîtwe Hamani. Esita nîwatuire Moridekai mûrûngamîrîri wa indo cia Hamani.

**2**

**3** Esita nîwacokire akîarîria mûthamaki rîngî, nîwegwîthirie nthî magûrûrî make akîrîraga. Nîwamûthaithire arûngamie mûvango mûcûku ûrîa warûthîtwe nî Hamani wa gûcûkangia Ayahudi.

**4** Mûthamaki nîwatambûrûkîrie Esita mûragi wa thaavu, nake Esita nîwarûngamire na akiuga atîrî,

**5** “Ethîrwa nî kwenda gwaku we mûthamaki na ethîrwa nîûranîciria na ûkona arî waro, nakûthaitha mûthamaki ûrute watho wa gûcûkangia mîvango îrîa Hamani augîte îvingue. Mîvango îo nî îrîa mûvîcî wa Hamedatha wa rûciaro rwa Agagi aavecanire ya kûraga Ayahudi onthe arîa marî vûrûrirî ûrîa wathaga.

**6** Nîngîûmîrîria atîa kwona andû akwa makînyarirwa kana andû etû makîûragwa?”

**6**

**7** Mûthamaki nîwerire kwini Esita na Moridekai ûrîa Mûyahudi atîrî, “Taroriani, nînacuria Hamani mûtîrî îgûrû nîûndû wa mûvango wake wa kûraga Ayahudi onthe na nava Esita indo cionthe cia Hamani.

**8** Ûndû wa wonthe wathanîtwe nî mûthamaki wîkwe na ûgekîrwa mûvûri na caini yake, ndûngîgarûrwa. Kwoguo nwa mwandîkîre Ayahudi ûndû wa wonthe ûrîa mûngîenda. Nwa mwandîke mûgîtûmagîra rîîtwa na mûvûri wa mûthamaki, nîûndû ûndû wa wonthe wathanîtwe nî mûthamaki na ûgekîrwa mûvûri wake ndûngîgarûrîka.”

**8**

**9** Maûndû mama mekîkire mûthenya wa mîrongo îîrî na ithatû mweri wa kathatû ûrîa wîtagwa Sivani. Moridekai nîwetire tûrani twa mûthamaki tuonthe na agîtwatha twandîke maarûa kûrî Ayahudi, arîrîria a thirikari, atongoria, na anene onthe a mavûrûri îgana rîa mîrongo îîrî na mûgwanja (127) kuuma India kûthiî Ethiopia. Maarûa nîciandîkirwe kûrî icunjî cionthe na nthiomi ciacio na mîandîkîre yao na igîcoka ikiandîkwa kûrî Ayahudi.

**10** Moridekai nîke wandîkithirie maarûa icio igîkagîrwa mûvûri na caini ya mûthamaki. Andû arîa maaviraga maarûa icio maathiîcaga na mbarathi cia kwa mûthamaki. Mbarathi icio nîciavinyûraga mûno.

**10**

**11** Maarûa icio ciataaragîria atî mûthamaki nîagwîtîkîria Ayahudi arîa maarî matûûrarî monthe matûngane mavange ûrîa makwîgitîra. Maarî na rûtha rwa kûraga na gûcûkangia viû athigari kuuma vûrûri wa wonthe arîa mangîamatharîkîre, ciana ciao kana aka, na gwoca indo ciao.

**12** Watho ûyû wagîrîrwe nî kûvingua mavûrûrirî monthe marîa mûthamaki aathanaga. Mageeka ûguo mûthenya wa îkûmi na kathatû wa mweri wa Adari na nîguo mweri wa îkûmi na kaîrî.

**13** Maûndû mama mandîkirwe na magîtuwa watho na magîtambua icunjîrî cionthe kûu vûrûrirî, nîguo Ayahudi mevarîrie kwîrîvîrîria kûrî nthû mûthenya ûcio wakinya.

**14** Mûthamaki nîwathanire mathiî mekarîrîte mbarathi cia kwa mûthamaki na ivinyûre mûno. Ndûmîrîri îo nîyakinyire Susa, îtûûrarî rîrîa rînene.

**14**

**15** Moridekai nîwaumire mûciî kwa mûthamaki ekîrîte nguo cia ûthamaki cia rangi wa vururu na îno njerû, na ekîrîte nthûmbî mbaro ya thaavu. Andû onthe a Susa nîmaumîrire varavararî makiugagîrîria macanjamûkîte.

**16** Ayahudi nîmegucaga macanjamûkîte na marî na ûvootani.

**17** Matûûrarî monthe kûrîa ndûmîrîri ya mûthamaki yathomirwe Ayahudi nîmagîre na kîrugo gîa gûkûngûîra na gûkenerera. Andû engî eengî a vûrûri ûcio nîmetuire Ayahudi, nîûndû nîmetigagîra Ayahudi.

# Esita 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ayahudi nîmaaûragire nthû ciao

## Kîrugo kîa Purimu

**1** Mûthenya wa îkûmi na îthatû mweri wa Adari na nîguo mweri wa îkûmi na îîrî nîwakinyire. Mûthenya ûcio nîguo warî wa kûvingia ûrîa mûthamaki aathanîte, mûthenya ûrîa nthû cia Ayahudi cievokete nîikaamavoota. Nwatî Ayahudi nîo maavootanire.

**2** Ayahudi nîmaagomanire matûûrarî monthe ma icunjî cia vûrûri ûrîa wathagwa nî mûthamaki Ahasuerusi na nîmeevarîrie kûtharîkîra mûndû wa wonthe ûngîageragia kûmeka ûndû mûcûku. Andû onthe nîmaametigagîra kwoguo gûtirî mûndû ûngîametirîrie.

**3** Atongoria onthe a mavûrûri, arîrîria a vûrûri, anene na andû a kwa mûthamaki nîmatethagîrîria Ayahudi nîûndû onthe nîmegucaga guoya nî Moridekai.

**4** Moridekai aarî mûndû mûnene mûno mûciî kwa mûthamaki na ngumo yake nîyatambîte matûûrarî monthe na ûvoti wake nîwongerekaga.

**5** Kwoguo Ayahudi nîmaatharîkîre nthû ciao na mviû na makîmaûraga onthe. Nîmaamekire wa ûrîa mangîendire kûmeka.

**5**

**6** Ayahudi nîmaaûragire andû magana matano îtûûrarî rînene rîa Susa.

**7** Wana nîmaaûragîre Parishandatha, Dalifoni, Asipatha,

**8** Poratha, Adalia, Aridatha,

**9** Porimashata, Arisai, Aridai na Vaizatha.

**10** Nîmaûragire avîcî îkûmi a Hamani mûvîcî wa Hamedatha, nthû ya Ayahudi nwatî gûtirî kîndû wanarî kîmwe maatavire.

**10**

**11** Mûthenya wa ûcio, mûthamaki nîwerirwe mwîgana wa andû arîa maûragîtwe Susa.

**12** Mûthamaki Ahasuerusi nîwerire mûka Esita atîrî, “Îtûûrarî rîa Susa rîonga, Ayahudi nîmaûragîte andû magana matano vamwe na avîcî îkûmi a Hamani. Ûreciria maûragîte andû egana icunjîrî icio ciîngî! Ûrenda atîa rîu? Ûrîa wonthe ûrenda gwîkwe nîgûgwîkwa.”

**12**

**13** Nake Esita nîwacokirie atîrî, “Ethîrwa nî kwenda gwaku mûthamaki, tiga Ayahudi arîa marî Susa mageka rûciû ûrîa maretîkîrîtue meke, na macoke macurie mîîrî ya avîcî a Hamani mûtîrî îgûrû.”

**14** Kwoguo mûthamaki nîwathanire maûndû mau mekwe. Watho nîwavecanirwe Susa, na avîcî îkûmi a Hamani maûragwe.

**15** Mûthenya wa îkûmi na kana wa mweri wa Adari, Ayahudi arîa maarî Susa nîmaagomanire rîngî na makîûraga andû magana mathatû îtûûrarî rîu. Nwatî gûtirî kîndû wanarî kîmwe maatavire.

**15**

**16** Ayahudi arîa maarî icunjîrî icio ciîngî nîmeevangire makîgitîra. Nîmevonokirie kuuma kûrî arîa nthû ciao na makîûraga andû ngiri mîrongo mûgwanja na atano (75,000) arîa maamamenete. Nwatî matiatava kîndû wanarî kîmwe.

**17** Mûthenya ûcio warî wa îkûmi na kathatû wa mweri wa Adari. Mûthenya ûcio wîngî wa îkûmi na kana Ayahudi nîmaavurûkire na magîûtua mûthenya wa kîrugo na gîkeno.

**18** Ayahudi arîa maarî Susa nîmaatuire mûthenya wa îkûmi na gatano wa kîrugo na gûkena nîûndû nîmaûragîte nthû ciao mûthenya wa îkûmi na kathatû na îkûmi na kana.

**19** Kîu nîkîo gîtûmaga Ayahudi arîa matûûraga na kûu icagirî makenerera mûthenya wa îkûmi na kana wa mweri wa Adari ta mûthenya wa gîkeno na wa kûvurûka. Mûthenya ûyû nîwa kûrîa na wa kûvecana iveo cia mûthemba wa irio kûrî mûndû na ûrîa wîngî.

**19**

**20** Moridekai nîwandîkire maûndû mama na akîmatûmîra Ayahudi onthe arîa maarî vakuvî na arîa maarî kûraca icunjîrî cionthe kûrîa kwathagwa nî mûthamaki Ahasuerusi.

**21** Aamamenyithagia nîguo makûngûagîre mûthenya wa îkûmi na kana mweri wa Adari, mwaka wa mwaka.

**22** Mîthenya îno nî îrîa Ayahudi maavootire nthû ciao. Kûrî Ayahudi mûthenya ûyû wagarûrûkîte ûgatuîka wa gûkûngûîra, îthenya rîa kîeva na gûcakaya. Nîmerirwe maririkanage mîthenya îno na kîrugo gîa kûrîa makenete, makîvecanaga iveo cia mîthemba ya irio kûrî mûndû na ûrîa wîngî wana kûva athîni.

**23** Kwoguo Ayahudi nîmarûmîrîre maûndû mau merirwe nî Moridekai, na kîrugo kîu gîgîtuîka Kîam mwaka wa mwaka.

**23**

**24** Hamani mûvîcî wa Hamedatha na wa rûciaro rwa Agagi na nwake warî nthû ya Ayahudi nîwethîrîtwe aikîtie mîtî (Purimu) nîguo amenye ûrîa akatharîkîra Ayahudi amathirie viû.

**25** Nwatî Esita nîwathiîre kûrî mûthamaki, na mûthamaki akîandîkithia watho wa kuga atî mûvango mûcûku ûrîa Hamani aavangîte wîkwe Ayahudi acokererwe nîguo. Maarûa ino nîcio ciatûmire Hamani acokererwa nîguo. Ke na avîcî ake îkûmi nîmaacurirue mûtîrî.

**26** Kîu nîkîo gîatûmire kîrugo gîkî gîtwe Purimu, kuumana na kiugo Puri, kîrîa kiugaga gwikia mîtî. Nîûndû wa maûndû mama monthe mekîkire,

**27** Ayahudi nîmaavîtûkirie ûndû ûyû ûrî watho kûrî o, njiarwa ciao na arîa onthe magatuîka Ayahudi atî mwaka wa mwaka kavinda karîa kagîrîrîte, mîthenya îo îîrî îkûngûagîrwe kûringana na watho wa Moridekai.

**28** Nîkwavîtûkirue atî mîthenya îno îkaririkanagwa nî njiarwa na njiarwa, mûciî, icunjî na îtûûra wa rîonthe, na atî mîthenya îno ya Purimu ndîkariganîre na îkûngûagîrwe nî njiarwa na njiarwa.

**28**

**29** Kwini Esita mwarî wa Abihaili na Moridekai ûrîa Mûyahudi nîmaandîkire maarûa ya kaîrî îrî ya gwîtîkîra maarûa îrîa yandîkirwe mbere nî Moridekai îgiî Purimu.

**30** Maarûa cionthe ciatûmîrwe Ayahudi onthe na kûrî icunjî îgana rîa mîrongo îîrî na mûgwanja (127) kûrîa kwonthe kwathanagwa nî mûthamaki Ahasuerusi. Yeraga Ayahudi magîe na thayû,

**31** na mekarage marî evokeku na makûngûagîre kîrugo Kîam Purimu mavinda marîa magîrîrîte, wata ûrîa mamûkîrîte mawatho megiî kwînyerekia na ma macakaya, o wana njiarwa ciao.

**32** Mawatho ma Purimu maavecanirwe nî Moridekai na makîandîkwa îvukuurî rîa gîkûnjo.

# Esita 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûnene wa Ahasuerusi na Moridekai

**1** Mûthamaki Ahasuerusi nîwathanire andû onthe a vûrûri wake na arîa matûûraga rûtere rwa îria marîve gooti.

**2** Maûndû monthe marîa mûthamaki Ahasuerusi eekîte na rûgano ruonthe rwa ûrîa aanenevirie Moridekai agîkinya ngathî îrîa nene viû wathanirî wake, nîmandîke îvukuurî rîa maûndû ma tene ma athamaki a Media na Perisia.

**3** Moridekai aarî wa kaîrî wathanirî kuuma kûrî mûthamaki Ahasuerusi. Aarî mûtîîe mûno na akendwa nî Ayahudi arîa engî. Nîwarutaga wîra mwaro mûno kûrî andû ake nîguo magîe na ûtûûro mwaro na njiarwa ciake cionthe ciîthagîrwe irî na thayû.

Ayu

# Ayu 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Caitani nîwageririe Ayubu

## Îgerio rîa mbere rîa Ayubu

## Ayubu nîwakumirie Ngai

**1** Kwarî na mûndû wetagwa Ayubu, wa kuuma vûrûrirî wa Uzi. Ayubu aarî mûndû mwaro na mwîvokeku. Aarî mûndû wetigîrete Ngai na wareganîte na maûndû macûku.

**2** Ayubu aarî na anake mûgwanja (7) na erîtu athatû (3).

**3** Aarî na ûtonga wa ng'ondu ngiri mûgwanja (7,000), ngamîîra ngiri ithatû 3,000, ndegwa cia mûraû ngiri îmwe (1,000), na mvunda magana matano (500). Ayubu aarî na ndungata nyîngî mûno, na nîke warî gîtonga kînene mûno gûkîra andû onthe mwena wa îrathîro.

**3**

**4** Wa mûndû gatagatîrî ka anake a Ayubu nîwarugaga kîrugo agacoka ageta anake acio engî vamwe wana erîtu nîguo marîcanîre vamwe.

**5** Wa kîrugo Kîamthira, Ayubu nîwetaga ciana ciake nîguo aitherie. Vuva wa kîrugo, nîwaramûkaga kîraûko tene mûno na akaruta îgongoona rîa kûvîvua rîa wa mwana, rîrî îgongoona rîa kûmatheria, “Nîûndû mavota kwîthîrwa marumîte Ngai ngororî ciao.”

**5**

**6** Mûthenya ûmwe araika a Ngai nîmaathiîre gûcemania mbere ya Ngai-Mûnene na Caitani nîwaûkire agîkara varîa maarî.

**7** Ngai-Mûnene nîwaûririe Caitani atîrî, “Wauma kû?” Caitani nîwacokirie atîrî, “Nauma gûcera na kûrûra na kûu nthî.”

**7**

**8** Nake Ngai-Mûnene nîwamûririe atîrî, “Wî mûmoneru ndungata yakwa Ayubu? Gûtirî mûndû gûkû nthî mwaro na mûthingu take. Nîanîtigîrîte na nîethemaga maûndû macûku.”

**8**

**9** Caitani nîwacokirie atîrî, “Ayubu ndungata yaku ndîngîgwîtigîra mana.

**10** Nîkwa ûmûgitagîra ke, mûciî wake, wana indo ciake cionthe. Ûndû wa wonthe ekaga we nîûmûrathimaga. Ndîthia ciake cia mbûri na ng'ombe ciîcûrîte vûrûri wonthe.

**11** Nwatî ta oca ûtonga ûcio wake wone agîkûruma ûkîonaga!”

**12** Ngai-Mûnene nîwerire Caitani atîrî, “Ûrî na ûvoti wa gwîka wa ûrîa wonthe ûngîenda îgûrû rîa kîrîa kîonthe arî nakîo, nwatî ndûkavutie mwîrî wake.” Kwoguo Caitani nîwaumire varî Ngai-Mûnene na akîîthiîra.

**12**

**13** Mûthenya ûmwe rîrîa anake na erîtu a Ayubu maarîcaga irio na maanyunyaga marî mûciî kwa mwarwang'ina ûrîa mûkûrû,

**14** mûnjaama ûmwe nîwathiîre kûrî Ayubu avinyûrîte na akîmwîra atîrî, “Mavinda marîa tûkûrîmaga na ndegwa, nacio mvunda ikîrîcaga rûtererî rwa mûgûnda,

**15** gîkundi gîa andû kuuma Sabea nîkîaitharîkîre wa rîmwe gîgîitava. Nîmaûragire ndungata ciaku cionthe na nwa nie ndigarire nîguo mbûke ngûmenyithie maûndû mama.”

**15**

**16** Mbere ya arîkia kwaria, ndungata îngî ya Ayubu nîyaûkire na îkîmwîra atîrî, “Rûveni kuuma îgûrû kwa Ngai rûkire na rwavîvia ng'ondu na ndungata ciaku irîa ikûirîthagia ciathira. Nînie nienga ndigarire nîguo mbûke ngûmenyithie maûndû mama.”

**16**

**17** Na rîrîa aaragia ndungata îngî nîyaûkire na îkîmwîra atîrî, “Akalidei mevangire ikundi ithatû na matharîkîra ngamîîra na macioca. Macoka maûraga ndungata ciaku. Nînie nienga tu ndigarire nîguo mbûke ngûmenyithie maûndû mama.”

**17**

**18** Nayo ndungata ya kathatû nîyaûkire, na mbere ya îo yaragia îthiria kwaria nîyaugire atîrî, “Anake na erîtu aku nîmarîcaga irio makînyunyaga ndivei mûciî kwa mûrwang'ina ûrîa mûkûrû.

**19** Na wa rîmwe rûkûngi rûnene rumîte ya werûrî nî rûkire na rwaringa nyomba na yomomokera ciana ciaku cionthe ikînakua. Nînie nienga ndigarire nîguo mbûke ngûmenyithie maûndû mama.”

**19**

**20** Nake Ayubu nîwaûkîrire na agîtembûranga nguo ciake, akîenjwa kîongo, akîrivania nthî,

**21** na akîvoya akiuga atîrî, “Naciarirwe ndarî na kîndû na ngakua ndarî na kîndû. Nî Ngai-Mûnene wavecanire na nîke wacoka gwîcîra, rîîtwa rîake rîrogoocwa!”

**21**

**22** Maûndûrî mama monthe Ayubu ndevia na ndaaruta Ngai mavîtia.

# Ayu 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Caitani Nîwageririe Ayubu rîngî

## Arata a Ayubu nîmaathiîre kûrî ke.

**1** Mûthenya wîngî ciûmbe cia îgûrû nîciathiîre gûcemania na Ngai-Mûnene rîngî, Caitani wanake nîwathiîre vo.

**2** Nake Ngai-Mûnene nîwaûririe Caitani atîrî, “Wauma nakû?”

**2** Caitani nîwacokerie Ngai-Mûnene atîrî, “Nauma gûcera na kûthiûrûrûka na kûu nthî.”

**2**

**3** Ngai-Mûnene nîwaûririe Caitani atîrî, “Wî mûmoneru ndungata yakwa Ayubu? Gûtirî mûndû gûkû nthî mwaro na mwîvoke ta Ayubu. Nîanîtigîrîte na nîethemaga maûndû macûku. We nîwaningîrîrie ngwîtîkîrie ûmûtharîkîre gûtarî na ûndû mûcûku ekîte, nwatî Ayubu atûûrîte arî mwîvokeku.”

**3**

**4** Nake Caitani nîwacokerie Ngai-Mûnene atîrî, “Gîkonde Kîam mwîrî gîkûûragwa na kîngî! Mûndû avecanaga kîrîa kîonthe arî nakîo nîguo avonokie mwoyo wake.

**5** Nwatî rîu ta vutia mwîrî wake na wone nîakûruma wa ûmûroretie.”

**5**

**6** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwerire Caitani atîrî, “Taroria Ayubu arî njararî ciaku, nwa ûmwîke ûrîa wonthe ûkwenda nwatî ndûkamûrage.”

**6**

**7** Kwoguo Caitani nîwaumire varî Ngai-Mûnene, na nîwatûmire mwîrî wonthe wa Ayubu wîcûrwe nî ironda cietûrûraga mavira.

**8** Ayubu nîwocire rûgîo na akîambîrîria kwîthûa ironda naruo ekarîte vandû mûurî.

**9** Nake mûka nîwamwîrire atîrî, “Anga nginya rîu wîthîrîtwe ûrî mwîvokeku? Nîkwa ûtangîruma Ngai nîguo ûkue?”

**9**

**10** Ayubu nîwacokirie atîrî, “We ûraria ta aka arîa aritu! Ethîrwa nîtwamûkagîra indo mbaro kuuma kûrî Ngai-Mûnene, na kinthî tûtiagîrîrwe nî kwamûkîra wana nginya maûndû macûku kuuma kûrî ke?” Wana Ayubu acemania na mathîna mau monthe, ke ndaaruma Ngai.

**10**

**11** Na rîrîa arata athatû a Ayubu meguire ûrîa aacemanîtie na maûndû macûku, nîmaatuire mathiî makamûmîrîrie. Nao arata acio maarî: Elifazi kuuma Temana, Bilidadi kuuma Shua, na Zofari kuuma Naama.

**12** Na marî varaca nîmoonire Ayubu nwatî matiamûmenya. Nwatî rîrîa mamûmenyire nîmaatumûkire na kîrîro. Nîmatembûrangire nguo ciao na magikia mûu na îgûrû ûkîgûcaga ciongorî ciao.

**13** Nîmaacokire magîkara nake vau nthî mîthenya mûgwanja ûtukû na mûthenya. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wao wavotire kûmwîra wanarî ûndû, nîûndû nîmoonaga ûrîa aathînîkaga.

# Ayu 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ayubu nîwatetirie Ngai.

**1** Vuva wa maûndû mau, Ayubu nîwatumûrire kanyua na akîruma mûthenya ûrîa aaciarirwe.

**2** Aaugire atîrî,

**2**

**3** “Kûgwatwa nî kîrumi nî mûthenya ûrîa naciarirwe,

**3** na ûtukû ûrîa nyanya aagîre îvu rîa kûnjiara.

**3**

**4** Mûthenya ûcio ûrotuîka nduma,

**4** we Ngai ûroriganîrwa, ndûkareke ûtheri ware mûthenya ûcio.

**4**

**5** Mûthenya ûcio nîwîcûrwe nî kîeva na nduma nene;

**5** ûrotûûra ûkunîkîrîtwe nî matu,

**5** ûtheri waguo ûrokunîkîrwa nî nduma nene.

**5**

**6** Ûtukû ûcio ûrokunîkîrwa nî nduma nene!

**6** Ndûgatarwe mîthenya ya mwaka îgîtarwa,

**6** wana ndûgatarwe mîthenya ya mweri îgîtarwa.

**6**

**7** Nama ûtukû ûcio ûrotuîka nthata,

**7** na ûtukû ûcio ndûkaugwe ngemi.

**7**

**8** Mûthenya ûcio ûrorumwa nî mûndû mûgo,

**8** nîo marî na wara wa kûramûkia Leviathani.

**8**

**9** Njata îrîa yumaga gûgîkîa nî yûrîre,

**9** nîîkare yetererete ûtheri nwatî ndîkaawona,

**9** wana ndîkoona mîrûri ya riûa rîkîratha.

**9**

**10** Ûtukû ûcio ndwavinga nda ya nyanya,

**10** na ndwagiria mona thîna na kîeva.

**10**

**11** “Naregire gûkuîra îvurî rîa nyanya nîkî,

**11** kana ngue ngîciarwa?

**11**

**12** Nyanya aanyamûkîre naciarwa nîkî?

**12** Aanyongirie nyondo ciake nîkî?

**12**

**13** Nîngîakuire vîndî îo nîngîvurûkîte,

**13** nîngîakwire vîndî îo ndingîrî kwaria,

**13**

**14** vamwe na athamaki na anene a nthî,

**14** arîa maatumire rîngî nyomba cia athamaki cia tene.

**14**

**15** Nîngîamamire vamwe na anene arîa maarî na thaavu,

**15** arîa mecûrîtie nyomba ciao na sîlûva.

**15**

**16** Wana nîkava nîngîavunirwe,

**16** îni, ngathikwa nîrî kîmonje.

**16**

**17** Kûu mbîrîrarî akuû matithînagia andû,

**17** nîkuo arîa anogu mavurûkaga.

**17**

**18** Mbîrîrarî nîkuo mîgwate îthagîrwa îvurûkîte,

**18** kûu matigûkagua kana mathwa na vinya.

**18**

**19** Andû onthe, athîni wana arîa marî îgweta methagîrwa mbîrîrarî,

**19** wana ngombo nîitigaga kwathwa nî mûciathi.

**19**

**20** “Ngai atûmaga andû arîa marî na mathîna matûûra nîkî?

**20** Etîkagîra arîa marî na ûrûrû wa ngoro matûûra nîkî?

**20**

**21** O meriragîria gîkuû nwatî gîtiûkaga,

**21** magîcaragia gûkîra ûrîa macaragia mûthithû.

**21**

**22** O makenaga magacanjamûka,

**22** wana makegua waro mathikwa.

**22**

**23** Mûndû ûrîa ûtangîona njîra aragîrwa nî ûtheri nîkî,

**23** Ngai atûmaga atûûre mwoyo nîkî.

**23**

**24** Gûcaa gwakwa gûtuîkîte ta irio ciakwa,

**24** njaaga ndagûtigithîrîria ta manjî magîtîka.

**24**

**25** Maûndû marîa nîtigagîra nîmo monaga,

**25** ûndû ûrîa ûmakagia nîguo ûnginyagîra.

**25**

**26** Nie ndionga thayû na ndikiragîrîria,

**26** ndivurûkaga na mathîna makwa matithiraga.”

# Ayu 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîario ya mbere

## (

## 4.1—14.22

## )

**1** Elifazi wa kuuma Temani nîwaûririe Ayubu atîrî,

**1**

**2** “Nwawîgue ûrî mûvîtîrie nîngîkwîra wanarî kiugo?

**2** Ndingîvota gûkira rîngî.

**2**

**3** We nîûthomithîtie andû engî,

**3** na ûkaûmîrîria andû arîa matarî vinya.

**3**

**4** Ciugo ciaku nîitirîrîte arîa magagîte,

**4** ûgatûma arîa matarî na vinya marûngame.

**4**

**5** Nwatî rîu we wîthîrîtwe na thîna na ndûngîvota kûmîrîria,

**5** wî mûvutie nîguo na ûgetigîra.

**5**

**6** We wîthîrîtwe wîtigîrîte Ngai na ûrî mwîvokeku,

**6** kwoguo wagîrîrwe nî kûgîa na vinya na kîîrîgîrîro.

**6**

**7** Taririkana rîu, wone kana kûrî mûndû ûtarî mavîtia wanacûkangua,

**7** kana mûndû mûthingu aûragîtwe?

**7**

**8** Nie nîmonete atî, arîa mavandaga mbeû ya maûndû macûku na waganu,

**8** nwacio makethaga.

**8**

**9** Andû acio nîmathiragua viû nî mîvevû ya Ngai,

**9** amavûraga na marakara make akamathiria viû.

**9**

**10** Arîa aganu mararamaga ta mûnyambû mwaganu.

**10** Nwatî ciugo ciao nîithiragua vinya.

**10**

**11** Ta ûrîa mûnyambû ûkucaga watura gîa kûrîa,

**11** andû arîa aganu makucaga nacio ciana ciao ikanyagania.

**11**

**12** “Mûthenya ûmwe nînarîrue nthithorî,

**12** naarîrue na kîvwe ûndû ndaavota kwîgua.

**12**

**13** Ta ûrîa kîroto kîthînagia mûndû,

**13** mûgambo ûcio nîwandere toro.

**13**

**14** Nînanyitirwe nî guoya na ngîtetema;

**14** mavîndî makwa monthe nîmaainainire.

**14**

**15** Nînatemirwe nî karûvuvo ûthiû,

**15** njuîrî cia rûûo rwakwa ikîambarara.

**15**

**16** Nînonire kîndû kîrûngamîte mbere yakwa,

**16** nakîroria ndiakîmenya waro.

**16** Nwa kîruru noonaga mbere yakwa;

**16** gwakirîte kivi, ngîcoka ngîgua mûgambo wauga atîrî:

**16**

**17** Kûrî mûndû ûngîtuîka mwîvokeku mbere ya Ngai?

**17** Kûrî mûndû ûngîtuîka mûtheru mbere ya Ûrîa wamûmbire?

**17**

**18** Ngai ndevokaga wana nginya ndungata ciake,

**18** na nîonaga araika ake magîka naaî.

**18**

**19** Ûreciria nwa evoke andû maumîte mûtheturî wa yûmba,

**19** kîndû kiumanîte na rûkûngû,

**19** andû mangîtomborwa ta kîmburutia.

**19**

**20** Mûndû nwa ethîrwe arî mwoyo kîraûko,

**20** nwatî ivwaî igîkinya ethîrwe arî mûkuû na akariganîra.

**20**

**21** Kîrîa kîonthe arî nakîo kîngîocwa,

**21** Agacokaga agakua ta kîrimû.”

# Ayu 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Ayubu, îtana wone kana kûrî mûndû ûgûgûcokeria.

**1** Kûrî mûraika wanarî ûmwe ûngîkûthikîrîria?

**1**

**2** Marakara maûragaga kîrimû,

**2** naguo wîru ûragaga mûndû mûritu.

**2**

**3** Nîrîmwonu kîrimû kîmarîrîte

**3** nwatî wa rîmwe nînarumire kûrîa gîtûûraga.

**3**

**4** Ciana ciake itirî na ûgitîri;

**4** wana ingîthiî ciirarî itionaga wa gûitetera,

**4** nîûndû gûtirî mûndû wa gûitethia.

**4**

**5** Andû arîa avûtu marîcaga maketha ma kîrimû,

**5** marîcaga nginya marîa marî mîguarî,

**5** arîa akoroku megucagîra ûtonga wake wîru.

**5**

**6** Mînyamaaro ndîkûraga rûkûngûrî ta mîmera,

**6** na thîna ndûmeraga mûtheturî.

**6**

**7** Nwatî kuuma mûndû aaciarwa nîonaga mathîna,

**7** mathandûkaga ta nthande cia mwaki.

**7**

**8** “Nie nîngîrî we nîngîcokerera Ngai,

**8** na kûmwîra mathîna makwa monthe.

**8**

**9** Ke ekaga maûndû manene tûtangîvota gûtarîria,

**9** maûndû ma magegania matangîtarîka.

**9**

**10** Nîke urithagia mbura nthî,

**10** na agetîrîria mîgûnda manjî.

**10**

**11** Nîanenevagia arîa menyivagia,

**11** na agatûma arîa maracakaya makene.

**11**

**12** Nîacûkangagia mîvango ya arîa marî wara,

**12** nîguo wîra ûrîa marutaga ûtuîke wa mana.

**12**

**13** Nîanyitaga andû arîa aûgî na wara wao,

**13** na nîarûngamagia mîvango ya arîa etîi wa rîmwe.

**13**

**14** Marumagîrwa nî nduma kûnarî mûthenya,

**14** na maatataga mûthenya ta andû marî ndumarî.

**14**

**15** Nwatî Ngai nîavonokagia ciana cia ndigwa itikaûragwe,

**15** avonokagia ngîa kuuma njararî cia arîa aganu.

**15**

**16** Kwoguo nîavecaga athîni kîîrîgîrîro,

**16** na nîatûmaga arîa matarîa kîvooto mathire.

**16**

**17** “Gûkena nî mûndû ûrîa ûverithagua nî Ngai,

**17** kwoguo ndûkaire îverithia rîa Ûrîa mînene.

**17**

**18** Nîûndû ke nîativagia nwatî nîacokaga akamwova,

**18** na nîatemaga mûndû na akamûvonia.

**18**

**19** Ke nîagaagûkûûra mathînarî matandatû,

**19** na ndûgaacûkangua nî thîna wa mûgwanja.

**19**

**20** Vîndî ya yûra nîagaakûvonokia kuuma kûrî gîkuû,

**20** na vîndî ya mbaara nene nîgagûtethûra kuuma kûrî gîkuû.

**20**

**21** Nîagaakûvonokia kuuma kûrî arîa maiganagîrîra ing'enyo,

**21** mûthiro waûka we ndûgetigîra.

**21**

**22** Mûthiro na yûra ciaûka, we nîûkaithekerera;

**22** na ndûgeetigîra nyamû cia kîthaka.

**22**

**23** Mîgûnda îrîa ûrîmaga ndîkethagîrwa na mathiga,

**23** nyamû cia kîthaka itigakûtharîkîra.

**23**

**24** Kwoguo ûgatûraga na thayû îgemarî rîaku.

**24** Rîrîa wathiî kûroria ng'ondu ciaku, ûkethagîra irî vo cionthe.

**24**

**25** Nîûkagîa na njiarwa nyîngî, ta nyaki ya kîthakarî.

**25**

**26** Wata ûrîa ngano ikûraga igakinyia rîa gûkethwa,

**26** nwata guo we ûgaakua ûrî mûkûrû mûno.

**26**

**27** Ayubu, tûmenyete maûndû mama na njîra ya gûtuîria.

**27** Nî ûvoro wa ma, kwoguo wamûkîre.”

# Ayu 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ayubu nîwacokerie Elifazi atîrî,

**1**

**2** “Kethîrwa kîeva kîrîa nîrî nakîo nwa kîthimwe;

**2** na mathîna marîa nîrî namo mathimwe!

**2**

**3** Nwa methîrwe marî mengî gûkîra mûthanga ûrîa ûrî îriarî,

**3** na kwoguo mîario yakwa îthagîrwa îtarî mûkinyo.

**3**

**4** Nîrî mûmunde nî mîguî ya Ngai mwene vinya wonthe,

**4** na ûvai wayo wîcûrîte mwîrî wakwa wonthe.

**4** Maûndû marî na guoya kuuma kûrî Ngai nîmanginyîrîte.

**4**

**5** Nyûmbû nîyanagia rîrîa îkûrîa nyaki,

**5** kana ng'ombe îkaania îkîrîa ria?

**5**

**6** Kîndû gîtarî na mûcamo nwa kîrîke gîtarî cumbî?

**6** Mûruru wa îtumbî ûrî mûrîo?

**6**

**7** Ngoro yakwa ndîriragîria irio ta icio,

**7** nîcionaga ngegua timba.

**7**

**8** “Naarî kethîrwa nwa mvewe kîrîa nîravoya,

**8** na Ngai akamva kîrîa nîrerirîria?

**8**

**9** Nî kava Ngai ambûragîte;

**9** na arekererie njara yake înthirie!

**9**

**10** Ûndû ûcio nwa ûtûme mbîganîre,

**10** nîngîakenire wana ethîrwa naarî na ûrûrû mwîngî,

**10** nîûndû ndianaregana na ciugo cia Ûrîa Mûtheru.

**10**

**11** Nî vinya ûrîkû nîrî naguo wa gûtûûra mwoyo?

**11** Na nîndûûra nîkî rîrîa ndarî na kîîrîgîrîro?

**11**

**12** Nîkwa nîrî na vinya ta îthiga?

**12** Kana nîkwa mwîrî wakwa ûrî wa gîcango?

**12**

**13** Nama ndingîvota gwîtethia;

**13** na gûtirî vandû nîngîona ûtethio.

**13**

**14** “Ûrîa ûregaga kwîguîra mûrata wake ntha,

**14** aregaga gûkumia Ngai Mwene Vinya.

**14**

**15** Arata akwa mamvenetie ta karûnjî,

**15** wata kamûvuro karîa kavûcaga mbura yakîa.

**15**

**16** Twîthagîrwa twîcûrîte mbaravu,

**16** îra rîthithaga tûrûnjîrî tûu.

**16**

**17** Vîndî ya thano nîtûthiraga,

**17** rîrîa riûa rîara nîtûvûcaga tûkaûrîra.

**17**

**18** Athiî nîmaûraga magîcaria manjî.

**18** Maûrûraga werûrî na magakuîra kuo.

**18**

**19** Arîa mathiîcaga kuuma Tema nîmacaragia manjî,

**19** arîa maumaga Sheba nîmagîcaga na kîîrîgîrîro.

**19**

**20** Nîmaarakarire nîûndû maarî na kîîrîgîrîro,

**20** makinya kuo nîmaaconokire na makîagaga meciria.

**20**

**21** Mue mwîkariî ta tûrûnjî tûu kûrî nie,

**21** mwonaga ngînyamarîka mûkegua guoya.

**21**

**22** Nanamwîra mûmve kîveo,

**22** kana mûvecane îvaki nîûndû wakwa?

**22**

**23** Nanamwîra mûndethûre kuuma kûrî nthû ciakwa?

**23** Kana mûngûûre kuuma kûrî arîa mamvinyagîrîria?

**23**

**24** “Nîngûkira kivi, mûnthomithie,

**24** moniani mavîtia makwa nîguo nîmamenye.

**24**

**25** Ciugo cia ma irî vinya mûnene.

**25** Nwatî ciugo cienyu nî cia mana itindethagia.

**25**

**26** Mûreciria nwa mûrute ciugo mavîtia?

**26** Ciugo cia mûndû ûtarî mwîvoko nîta rûvuvo.

**26**

**27** Mue wana nwa mwikîrie ciana cia ndigwa mîtî,

**27** na mwendie arata enyu.

**27**

**28** Nwatî rîu, ta ndoriani waro,

**28** nîûndû ndingîtîkîra kûmûveenia.

**28**

**29** Garûrûkani, mûtige kûmbîka naaî.

**29** Garûrûkani, nie ndirî ûndû mûcûku mbîkîte.

**29**

**30** Mûreciria nwa mbarie maveeni?

**30** Mûreciria ndingîvota kûmenya mathîna makwa?”

# Ayu 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Wîra wa mûndû gûkû nthî nî mûrito mûno.

**1** Mûtûûrîre wake nîta wa mûruti wîra wa kîvarûa.

**1**

**2** Ekariî ta ngombo îgîcaria mwîgunyî,

**2** kana ta mûruti wîra etererete mûcara.

**2**

**3** Kwoguo nîrî mûvangîre mîeri ya kwona mathîna,

**3** wa ûtukû ndaraga na kîeva.

**3**

**4** Rîrîa namama ndaraga ngîûria gûgakîa rî,

**4** nwatî ûtukû nî mûraca,

**4** ndaraga ngîîgarûra nginya gûgakîa.

**4**

**5** Mwîrî wakwa wîcûrîte igunyû na gîko,

**5** mwîrî wakwa watûkangîte wonthe,

**5** ûrî na ironda ikuuma mavira.

**5**

**6** Mîthenya yakwa îravinyûra gûkîra nthugû ya cararani,

**6** îrathira ndarî na ûndû mbîrîgîrîrîte.

**6**

**7** “We Ngai, ta ririkana atî ûtûûro wakwa nî ta mîvevû;

**7** ritho rîakwa rîtigacoka kwona ûndû mwaro rîngî.

**7**

**8** Mûndû ûrîa ûramona rîu ndagaacoka kûmona rîngî,

**8** ûkanjaria ndure nîûndû ngethîrwa ndarî vo.

**8**

**9** Wata ûrîa îtu rîthiraga rîkaûrîra,

**9** nwata guo ûrîa ûthiîcaga kwa arîa akuû atacokaga.

**9**

**10** Ke ndacokaga gwake mûciî,

**10** na andû onthe arîa maamwicî nîmariganagîrwa nîke.

**10**

**11** “Kwoguo nie ndingîkira,

**11** nîmbaria nîrî na ûrûrû mwîngî mûno wa ngoro;

**11** nînîtetera nîrî na marakara meengî.

**11**

**12** Nîkwa nîrî îria, kana kîûmbe kîrîa kînene Kîam îriarî,

**12** nîguo ûmbigîre mûnangîri?

**12**

**13** Rîrîa nauga, ‘Gîtanda gwakwa nîgîkûmvurûkia,

**13** ûrîrî wakwa nîûkûnthirîria mateta makwa,’

**13**

**14** we ûkaga kûûmakia na njîra ya iroto;

**14** na ûkambîgwithia guoya na njîra ya cioneki.

**14**

**15** Nie nthuurîte nîkava gwîita;

**15** nîkava gûkua gûkîra kwona mathîna ta mama.

**15**

**16** Nînthûrîte mwoyo wakwa, ndingîtûûra kavinda karaca.

**16** Tiganani na nie, nîûndû ûtûûro wakwa nîta mîvevû.

**16**

**17** Mûndû nû nîguo ûrûmbûyanagie nake?

**17** Ûtindaga ûkîîthînia nîke nîkî?

**17**

**18** We nîûmûtuîragia wa kîraûko,

**18** na nîûmûgeragia wa mûthenya.

**18**

**19** Nîûtûûra ûndoragia nginya rî,

**19** wana ndûrekaga merie mata?

**19**

**20** Ethîrwa nînjîvagia, ûturagwa nîkî we ûtuîragia ngoro cia andû?

**20** Ûnduîte kîndû gîa kwîthima cava nîkî?

**20** Nduîkîte mûrigo kûrî we nîkî?

**20**

**21** Nîkwa ûtangîndekera mevia makwa,

**21** na ûngirîre mavîtia makwa?

**21** Nîûndû kavinda gatarî karaca ngethîrwa nîrî mbîrîrarî,

**21** ûkanjaria nwatî ndikethîrwa nîrî vo.”

# Ayu 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Bilidadi wa kuuma Shuha nîwacokerie Ayubu atîrî,

**1**

**2** Nîwaria maûndû mama nginya rî,

**2** na mîario yaku nîta rûkûngi rûkîvîtûka?

**2**

**3** Anga Ngai nîareganaga na kîvooto?

**3** Kana wîciragia Ngai Mwene Vinya wonthe nîareganaga na ûûma?

**3**

**4** Ethîrwa ciana ciaku nînjîvîriu Ngai,

**4** ke amaverithîtie kûringana na mavîtia mao.

**4**

**5** Ethîrwa nîûgûcaria Ngai,

**5** na ûthaithe Ngai mwene vinya wonthe,

**5**

**6** ethîrwa ûrî mûtheru ngoro na wî mûthingu,

**6** nama Ngai nîagaaûka na agûtethie,

**6** na akûve gwa gûtûûra kûrîa gûkwagîrîrîte.

**6**

**7** Wana ethîrwa wambîrîrie ûtûûro ûtarî na kîndû,

**7** vuvarî ûkethîrwa ûrî na indo nyîngî.

**7**

**8** Nîramûthaitha mwîrute maûndû kuumana na arîa maarî kuo tene,

**8** na mûmenye maûndû marîa methe metû moonete.

**8**

**9** Tue tûtûûrîte kavinda kanini, na gûtirî ûndû twicî;

**9** mîthenya yetû gûkû nthî nîta kîruru.

**9**

**10** Nama methe menyu nîmakaamûthomithia,

**10** mamwîre maûndû kumana na ûtaûku wao.

**10**

**11** “Îrura nwa rîkûre kûndû gûtarî ndomboya?

**11** Mûthanje nwa ûkûre kûndû gûtarî manjî?

**11**

**12** Wana yethîrwa îtumûrîte kîrao na îtarî mîteme,

**12** manjî mavwa yûmaga îrî ya mbere.

**12**

**13** Ûguo nîguo njîra cia arîa mariganîrîtwe nî Ngai ciîkariî;

**13** kîîrîgîrîro Kîam mûndû ûtetîkîtie Ngai nîgîkaathira.

**13**

**14** Mwîvoko wao nî ûvaraganaga,

**14** Mwîrîgîrîro wao nîta rûûî rwa mbûmbûî.

**14**

**15** Metiranagia na nyomba ciao, nwatî ndîrûngamagia,

**15** menyitagîrîra kûrî yo nwatî ndîtûûraga.”

**15**

**16** Andû arîa aganu mekariî ta ria rîrîa rîkûraga riûarî,

**16** mekariî ta ria rîrîa rîtambaga mûgûndarî.

**16**

**17** Mîri yake îîrigicanagîria mathigarî,

**17** îkenyitîrîra na vinya mathigarî.

**17**

**18** Nwatî angîcûkangua arî kûrîa atûûraga,

**18** kûu nwa kûmûkaane gûkiugaga atîrî,

**18** “Nie ndianakwona.”

**18**

**19** Taroria, ûcio nîguo mûthiia wa gîkeno Kîam mûndû ûcio;

**19** na vau andû engî nîmagaaûka na mekare vo.

**19**

**20** Taroria, Ngai ndakaarega mûndû ûtarî na ûcuke,

**20** na ndagaatethia arîa mekaga naaî.

**20**

**21** Nîagaatûma wîcûrwe nî mîtheko,

**21** na kanyua gaku kaugîrîrie nî gûkena.

**21**

**22** Arîa makûmenete nîmagaconoka mûno,

**22** na mîciî ya arîa aganu nîîkathira.

# Ayu 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ayubu nîwacokerie Ngai atîrî,

**1**

**2** “Nama nîmbicî atî ûguo nîguo kûrî.

**2** Nwatî kûrî mûndû ûngîtuîka mûthingu mbere ya Ngai?

**2**

**3** Mûndû angîenda gûcindana na Ngai,

**3** ndangîvota kûmûcokeria wanarî kîûria kîmwe gatagatîrî ga ciûria ngiri.

**3**

**4** Ngai nî mûûgî na arî vinya nyîngî,

**4** kûrî mûndû wanakararania nake na akavootana?

**4**

**5** Nîke ûthengutagia irîma îtakûmenya,

**5** na akaing'aûrania arî na marakara.

**5**

**6** Ainainagia nthî îkauma varîa îthagîrwa îrî,

**6** na itugî ciayo ikainaina.

**6**

**7** Athaga riûa rîtikaume, rîkarega kuuma,

**7** akunîkagîra njata ikarega kwara.

**7**

**8** Nîke wenga watambarûkirie matu,

**8** na agîkinyanga makûmbî ma manjî îriarî.

**8**

**9** Nîke watûmire njata igîe îgûrû:

**9** Ngatûnyi, Orioni, Kîrîmîra, na njata cia mwena wa îveti.

**9**

**10** Ngai nîwîkaga maûndû manene matangîmenyeka,

**10** na maûndû ma magegania matangîtarîka.

**10**

**11** Aia, avîtûkagîrîra varîa nîrî na ndingîmwona.

**11** Aumagarûkagîra varîa nîrî na ndingîmûmenya.

**11**

**12** Taroria, oocaga kîrîa akwenda na gûtirî mûndû ûngîmûgiria.

**12** Gûtirî mûndû ûngîmûria atîrî, ‘Ûreka atîa?’

**12**

**13** “Marakara ma Ngai matingîgirîrîkia;

**13** arîa matethagia njûnamatu îrîa îtagwa Rahabu , nîmamwînamagîrîra.

**13**

**14** Nîngîcokeria Ngai atîa?

**14** Nîngîruta ciugo cia kwaria nake kû?

**14**

**15** Wana ethîrwa nie ndirî na mavîtia, ndingîcokanîria nake.

**15** Nwa nginya nîmûvoe ambîguîre ntha ûcio ûtucanagîra ciira.

**15**

**16** Nîngîetire Ngai akîmbîtîka,

**16** ndingîetîkirie atî nîwanthikagîrîria.

**16**

**17** Ke nîamindiûranagia na rûkûngi rûnene;

**17** nîanyongagîrîra nguraro gûtarî na gîtûmi.

**17**

**18** Ndakaareka wanarî mveva,

**18** nwatî atûmaga ndûûre mbîcûrîtwe nî marakara.

**18**

**19** Wana ethîrwa nî kûvirana îgootirî, nû ûngîmûthitanga,

**19** ethîrwa nî kûvirana îgootirî, nû ûngîmwîta?

**19**

**20** Wana ethîrwa ndirî na mavîtia,

**20** kanyua gakwa nîkanducaga mwîvia;

**20** wana ethîrwa ndirî na ûcuke, nîanducaga mwaganu.

**20**

**21** Ndirî na ûcuke, na ndiîmakagîra,

**21** ndirî na vata na mwoyo wakwa.

**21**

**22** Maûndû monthe nîûndû ûmwe, kwoguo mbugaga atî,

**22** Ngai acûkangagia andû aro wana arîa acûku.

**22**

**23** Rîrîa mûthiro waûka kûthiria andû wa rîmwe,

**23** Ngai nîathekagîrîra arîa matarî na ûcuke maûragwa.

**23**

**24** Andû arîa aganu nîo Ngai aaveere nthî,

**24** nîwatuire andû arîa macirithanagia ndumumu.

**24** Ethîrwa tî Ngai wîkîte ûguo, nû?

**24**

**25** “Mîthenya yakwa îvinyûrîte gûkîra mûvinyûri,

**25** nwakwa îthiraga na ndionaga ûndû mwaro.

**25**

**26** Îvinyûraga ta tûtarû twa marura,

**26** kana ta nderi îkîvûria gaciû.

**26**

**27** Nîngiuga atîrî, ‘Nîngûtigana na mateta makwa,

**27** ndige gûtukia kîthithi na njanjamûke.’

**27**

**28** Nînîtigagîra mathîna monthe marîa mbîthîrîtwe namo,

**28** nîûndû nîmbicî vîndî cionthe Ngai anducaga mwîvia.

**28**

**29** Nîratinda ngîthînîka nîkî?

**29** Na Ngai nîarîkîtie kûndua mwîvia.

**29**

**30** Wana nîngîîthambia na manjî ma mbaravu,

**30** na nthambie ngara ciakwa ithere mûno,

**30**

**31** nwanginya ûkambikia gîcororî,

**31** nacio nguo ciakwa nîikaanjonorithia.

**31**

**32** Nîûndû Ngai tî mûndû ta nie atî nwa nîmûcokerie,

**32** wana tûtingîthiî îgootirî gûciira nake.

**32**

**33** Naarî kethîrwa nîtwonire mûndû wa gûtwîguithania;

**33** ûrîa ûngîatûnyitire njara atwîguithanie.

**33**

**34** Ngai nthengutîria rûthanju ndûkamverithie,

**34** nthengutîria maûndû ma kûmbîguithia guoya.

**34**

**35** Kwoguo nîngaacoka mbaragie ndakûmwîtigîra,

**35** nîûndû thamiri yakwa ndîranjuka.”

# Ayu 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Nie ndirî na vata na ûtûûro wakwa!

**1** Nîngwaria mateta makwa ndarî na guoya.

**1** Nîngwaria nîrî na ûrûrû mwîngî ngororî.

**1**

**2** We Ngai atî, ndûkanduîre.

**2** Mbîîra kîrîa gûtûmaga ûnjirithia.

**2**

**3** Wonaga ûgîka waro rîrîa ûkûnginyîrîria?

**3** Kana rîrîa ûranyarara wîra wa njara ciaku,

**3** na ûkenda wîra wa andû arîa aganu?

**3**

**4** Metho maku nîta ma mûndû?

**4** Wonaga ta ûrîa mûndû onaga?

**4**

**5** Ûtûûro waku nî mûkuvî ta wa mûndû,

**5** na mîaka ya ûtûûro waku nîta ya mûndû,

**5**

**6** atî nîguo ûtuîrie maûndû macûku marîa mbîkaga,

**6** na mevia marîa mbîkîte?

**6**

**7** We nîwicî atî ndirî mwîviu,

**7** na atî gûtirî mûndû ûngîndethûra kuuma kûrî we.

**7**

**8** Njara ciaku nîcio cianyûmbire na ikîndûtha ûrîa ûrîa mbîkariî,

**8** na rîu njara wa icio nîcio iracoka kûnjûkangia.

**8**

**9** Ta ririkana atî wanyûmbire na yûmba.

**9** Nîkwa ûrenda kûndutumûra nduîke rûkûngû rîngî?

**9**

**10** Kinthî ndwambîtûrûrire îvurî rîa nyanya ta îriia,

**10** ûgîcoka ûkîîmatia ngîûma ta maguta ma rîo?

**10**

**11** Nîwekîrire mavîndî na mîkiva mwîrîrî wakwa

**11** na ûgekîra nyama na ngothi îgûrû rîaguo.

**11**

**12** Nîûmvete mwoyo na ûkamva wendo mûnene,

**12** nîûmenyererete mwoyo wakwa mûno.

**12**

**13** Nwatî wîthîrîtwe ûthithîte maûndû mama monthe ngororî yaku,

**13** na nîmbicî nîwavangîte kûmbîka maûndû mau monthe.

**13**

**14** Wanduîragia wone kana nîngwîvia,

**14** nîguo ûrege kûnjovera mevia makwa.

**14**

**15** Rîrîa nevia mbîthagîrwa nîrî thînarî,

**15** rîrîa neka waro ndingîîgathîrîria.

**15** Mbîthagîrwa mbîcûrîtwe nî gîconoko ngîona mathîna makwa.

**15**

**16** Nîngîûkîrîria kîongo tu, ûng'uîmaga ta mûnyambû,

**16** ûgacoka ûkambîka maûndû ma magegania na ma kûnyamaria.

**16**

**17** Vîndî cionthe ûnjaragîria ûira macûku ûmbîgiî,

**17** na marakara maku kûrî nie nî meengî mûno,

**17** ûndetagîra nthû ng'eni cia kûntharîkîra.

**17**

**18** “Watûmire nyume îvurî rîa nyanya nîkî?

**18** Nîkava nîngîakuire ndonetwe nî mûndû.

**18**

**19** Nîkava nîngîaciarirwe ngînavirwa mbîrîrarî warîo,

**19** mbîkare ta mûndû ûtaarî vo.

**19**

**20** Na kinthî mavinda makwa ma gûtûûra mwoyo tî manini?

**20** Tigana nanie nîguo ngenerere ûtûûro vanini,

**20**

**21** mbere ya nthiî kûrîa ndagaacoka rîngî,

**21** vûrûri ûrî îvooru na nduma ndumanu.

**21**

**22** Vûrûri ûrî îvooru na ûtarî na mîvango,

**22** na ûtheri wakuo nîta nduma.”

# Ayu 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nake Zofari wa kuuma Naama nîwacokerie Ayubu atîrî,

**1**

**2** Mîario îo yonthe nwa îture mûndû wa kûmîcûngîrîra,

**2** na mûndû mwaria mûno nwa ature mavîtia?

**2**

**3** Ndeto ciaku cia tûkûtûkû nwa ikirie arûme,

**3** na rîrîa ûranyûrûrania, gûtirî mûndû ûngîgûconora?

**3**

**4** We ugaga atî, kîrîra gîaku nî Kîam ma,

**4** na ûrî mûtheru methorî ma Ngai.

**4**

**5** Naarî kethîrwa Ngai nwa atumûre kanyua gake na arie nawe?

**5**

**6** Na acoke akwîre maûndû ma nthitho na ma ûûgî?

**6** Ngai nîamenyaga maûndû na njîra ndikîru,

**6** menya atî, Ngai ndakûverithagia kûringana ûrîa na wîvîtie.

**6**

**7** “Nwa ûvote kûmenya nthintho ya Ngai?

**7** Nwa ûvote kûmenya ûnene wa Ngai mwene vinya wonthe?

**7**

**8** Ûnene wake ûnenevete ûgakîrûka matu,

**8** we ndûngîûkinyîra,

**8** na nîmûrikîru gûkîra kûrîa gwa akuû, we ndûngîmenya.

**8**

**9** Nî mwariî gûkîra nthî yonthe,

**9** na ûkarama gûkîra îria.

**9**

**10** Ethîrwa Ngai nwa anyite mûndû na amuikie njeera na amûthitange,

**10** nû ûngîmûrigîrîria?

**10**

**11** Ngai nîamenyaga andû arîa matarî aro,

**11** Ona maûndû macûku magîkwa,

**11** ke nîeciragia ûvoro wamo.

**11**

**12** “Kethîrwa nyûmbû nwa îciare mûndû,

**12** wana mûndû mûritu nwa ataûkîrwe.

**12**

**13** “Ayubu, ûngîagîria ngoro yaku,

**13** nwa wambararie njara yaku ûkavoya Ngai.

**13**

**14** Ethîrwa ûrî na mevia mate kûraca,

**14** ndûgetîkîre maûndû matarî ma kîvooto gwaku nyomba.

**14**

**15** Weka ûguo ûkeyumagîria kûrî andû ûtagwîcuka,

**15** na ûkegucaga ûrî mûgitîre na ûtarî na guoya.

**15**

**16** Nîûgacoka ûriganîrwe nî mathîna maku monthe,

**16** ta ûrîa manjî mavîtûkaga na makariganîra.

**16**

**17** Mûtûûrîre waku ûkethagîrwa ûtherete ta mûthenya varigici,

**17** kûrîa kûrî na nduma mûtûûrîrerî waku gûkathera ta kîraûko.

**17**

**18** We nîûtûûra ûrî na ûmîrîru nîûndû kûrî na kîîrîgîrîro.

**18** Ngai agakûgitagîra na akûvecage ûvurûko.

**18**

**19** Ûkamamaga ûtagwîtigîra nthû ciaku,

**19** andû eengî makaûragia ûtethio kûrî we.

**19**

**20** Nwatî metho ma andû aganu nîmakaathira vinya,

**20** nîmakaarigwa nî njîra cionthe cia kûûrîra,

**20** kîîrîgîrîro Kîam o Kîam mûthiia nî gûkua.”

# Ayu 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nake Ayubu nîwacokirie atîrî,

**1**

**2** “Nama mue mwîcûrîtwe nî ûûgî,

**2** na ûûgî ûgaakua rîrîa mûgaakua.

**2**

**3** Nwatî nîrî na ûmenyo ta wenyu,

**3** ûrîa mwîciragia nîguo nîciragia;

**3** andû onthe nîmamenyete maûndû monthe marîa mugîte.

**3**

**4** Nie natuîkire wa kûthekagîrîrwa nî arata akwa;

**4** nie naavoire Ngai na akîmbîgua;

**4** nie mûndû mûthingu na mwîvokeku,

**4** nduîkîte wa kûthekererwa.

**4**

**5** Mûndû ûrîa ûtanona thîna,

**5** anyaraga ûrîa ûrî thînarî,

**5** kûrî ke mathîna manyitaga arîa magûîte.

**5**

**6** Mîciî ya aûragani îrî na thayû,

**6** na arîa marakaragia Ngai matûûraga marî agitîre,

**6** vinya wao umaga kûrî ngai ciao.

**6**

**7** Nwatî ta ûria nyamû cia kîthakarî nacio nîigûkûthomithia;

**7** na ûrie iconi cia rîerarî nacio nîigûkûva ndeto.

**7**

**8** Ûria mîmera ya kîthakarî nayo nîgûkûthomithia;

**8** ûcoke warîrie nthamaki irîa irî îriarî nacio nîigûkûva ndeto.

**8**

**9** Gatagatî ga ciûmbe icio,

**9** nî kîûmbe kîrîkû gîtaicî atî nî Ngai-Mûnene wîkîte maûndû mau.

**9**

**10** Ûtûûro wa kîndû wa kîonthe kîrî mwoyo,

**10** na mwoyo wa mûndû wa wonthe ûrî njararî cia Ngai.

**10**

**11** Anga gûtû gûtithimaga ndeto,

**11** ta ûrîa rûrîmî rûcamaga irio?

**11**

**12** Andû arîa akûrû nîo methagîrwa na ûûgî,

**12** na guo ûmenyo na arîa matûûrîte mîaka mîngî.

**12**

**13** Nwatî ûûgî na vinya nî cia Ngai,

**13** naguo ûmenyo na kîrîra nî ciake.

**13**

**14** Ngai angîomomora kûndû, gûtirî mûndû ûngîtuma rîngî;

**14** angîvingîra mûndû, gûtirî mûndû ûngîmûvingûrîra.

**14**

**15** Angîgiria mbura yure kûgîcaga na thano nene,

**15** angîtîkîra mbura yure kûgîcaga na mwîcûro wa manjî.

**15**

**16** Ke ethagîrwa arî na vinya na ûûgî,

**16** arîa maveenagua na arîa maveenanagia onthe nî ake.

**16**

**17** Ke nîatûmaga ataarani mathiî matarî na nguo,

**17** na agatua acirithania irimû.

**17**

**18** Nîarutaga athamaki nguo cia ûnene,

**18** na akamatua ta ngombo.

**18**

**19** Nîatûmaga athînjîri-Ngai mathiî matarî kîndû,

**19** na akagwîthia arîa marî îgweta.

**19**

**20** Nîatûmaga andû arîa evokeku makire,

**20** na agacuna andû arîa akûrû ûmenyo.

**20**

**21** Nîanyararithagia arîa mathanaga,

**21** na agacuna arîa marî vinya ûvoti.

**21**

**22** Nîaguûragia maûndû marîa marî ndumarî,

**22** na marîa marî ndumarî akamareta ûtherirî.

**22**

**23** Atûgagîria mavûrûri na akamagwîthia,

**23** nîamanenevagia na akamanyagania.

**23**

**24** Nîacunaga atongoria a andû ûmenyo,

**24** na agatûma maûrûre werûrî maturîte njîra.

**24**

**25** Mathiîcaga makînyitanyitaga ndumarî,

**25** na magatûgûga ta mîrîu.

# Ayu 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Taroria, metho makwa nîmonete maûndû mama monthe,

**1** na matû makwa nîmameguîte na makamamenya.

**1**

**2** Ûrîa mue mwîcî wa nanie nîmbîcî,

**2** nie ndirî kîrimû kîenyu.

**2**

**3** Nwatî nwa mende kwaria na Mwene Vinya wonthe.

**3** Nwa mende gûcira na Ngai.

**3**

**4** Mue mûkunîkîrîte ûrimû wenyu na maveeni,

**4** muonthe mûrî ndagîtarî itangîvonia mûndû.

**4**

**5** Kethîrwa nwa mûkire,

**5** nwa mwoneke mûrî aûgî!

**5**

**6** Rîu tathikîrîria ivooto ciakwa,

**6** nthikîrîria ngîyarîrîria.

**6**

**7** Mûreciria nî Ngai mûratungatîra rîrîa mûraria maveeni?

**7** Mûreciria rîrîa mûrathana ûcio nî wendi wake?

**7**

**8** Mûrenda kwonania kîmenyano kûrî Ngai,

**8** nîmûkûmûcirîrîra îgootirî?

**8**

**9** Ngai angîmûtuîria nwa oone mûrî agîrîru,

**9** mûreciria nwa mûveenie Ngai ûrîa mûveenagia andû?

**9**

**10** Nwa nginya Ngai amûverithie,

**10** ethîrwa mûgekaga maûndû ma kîmenyano na nthitho.

**10**

**11** Ûnene wake nîûmûmakagia,

**11** na mûkagîa na guoya mûnene nîûndû wake?

**11**

**12** Nthimo cienyu nî cia mana ta mûu,

**12** ivooto cienyu nîta nthingo cia kwîgitîra cia ndaka.

**12**

**13** “Takirani nîguo mbarie,

**13** mbîkwe wa ûrîa ngekwa.

**13**

**14** Nie nînîvarîrîtie, wana ethîrwa nî kûrwa nî mwoyo wakwa.

**14**

**15** Enda kûmbûraga nîambûrage, ndirî na mwîrîgîrîro wîngî.

**15** Kûnarî ûguo, ngeyarîrîria varî ke.

**15**

**16** Ûndû ûyû nîguo ûkaamvonokia,

**16** atî mûndû mwîvia ndangîvota kûthiî mbere ya Ngai.

**16**

**17** Tanthikîrîria waro,

**17** na ûreke matû maku megue ûrîa nguuga.

**17**

**18** Rîu nîmvarîrîtie ciira waro,

**18** nie nîmbîcî atî ndirî na mavîtia.

**18**

**19** “Kûrî na mûndû ûngîciira nanie?

**19** Ethîrwa nîkûrî ngakira mbûragwe.

**19**

**20** Ngai wakwa, mva maûndû maîrî,

**20** na ndigacoka kwîthitha nîwe rîngî.

**20**

**21** Nthengutîria njara yaku ndîkaninge,

**21** na ndûkareke maûndû maku ma kûmakania mambîguithia guoya.

**21**

**22** “Ûcoke wîtane nanie nîngwîtîka,

**22** kana mbarie nawe ûnjokerie.

**22**

**23** Mavîtia na mevia makwa megana atîa?

**23** Menyithia mavîtia na mevia makwa.

**23**

**24** “Wîthithîte nînie nîkî,

**24** na ûkandua ta nthû yaku?

**24**

**25** Ûravavûra îthangû rîgûrûkîtue nî rûkûngi,

**25** na ûkavinyûrania na mavûngo?

**25**

**26** We ûranthitanga na maûndû macûku,

**26** ûkanguithia mevia marîa nekire nîrî mwîthî.

**26**

**27** We nîûnjovete magûrû na nyororo,

**27** na ûtuîragia mîthiîre yakwa yonthe;

**27** ûtuîragia kûrîa kuonthe nthiîcaga.

**27**

**28** Mûndû athiraga ta kîndû kîoru,

**28** athiraga ta nguo îrîtwe nî mûthûa.”

# Ayu 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Mûndû ûrîa ûciarîtwe nî mûndûmûka,

**1** atûûraga mîthenya mînini, na îcûrîtwe nî mathîna.

**1**

**2** Akûraga ta maûa marîa macokaga kûma,

**2** avinyûraga na akaûrîra wa rîmwe ta kîruru.

**2**

**3** We Ngai, ûratindanîra na mûndû ta ûcio nîkî,

**3** na ûgaciira nake?

**3**

**4** Nû ûngîvota kûruta kîndû kîtheru kuuma kûrî kîndû gîtarî kîtheru!

**4** Gûtirî mûndû ûngîvota?

**4**

**5** Mîthenya ya mûndû gûtûûra mwoyo nî mîtare,

**5** na nîwicî mîeri îrîa agûtûûra mwoyo;

**5** na ndangîvîtûkia îvinda rîrîa ûmwigîrîte rîa gûtûûra.

**5**

**6** Roria na kwîngî ûtige kûmwona,

**6** tiga akenerere mîthenya yake ta mûthûkûmi.

**6**

**7** Mûtî ûngîtemwa kwîthagîrwa na mwîvoko,

**7** atî nîûkûtheûka na ûgakûra rîngî.

**7**

**8** Wana ethîrwa mîri yaguo yekara mûno mûtheturî nîîkûraga,

**8** na kîthukî Kîamguo gîkorera nthî,

**8**

**9** ûngîvutania na manjî nîûthundagia,

**9** nîûkûraga wata mûtî mwîthî.

**9**

**10** Nwatî rîrîa mûndû akua, ûcio wîthagîrwa ûrî mûthiia wake;

**10** arîkia gûtuîkana atigagwa na ndûî rîngî?

**10**

**11** “Wata ûrîa manjî mavûcaga îriarî,

**11** na rûnjî rûkavûa rûgatiga kûnyûrûrûkia manjî,

**11**

**12** ûguo nîguo mûndû akucaga akarega kûramûka.

**12** Ndakaaramûka rîngî kana agirimûke,

**12** nginya rîrîa îgûrû rîkathira.

**12**

**13** “Wana nîkava ûngîanthithire kwa arîa akuû,

**13** nîkava ûngîanthithire nginya marakara maku mathire,

**13** ûnthithe nginya marakara maku mathire,

**13** narîo îvinda rîrîa ûtuîte rîathira ûndirikane.

**13**

**14** Mûndû angîkua nwa ariûke?

**14** Nwatî nîmbîkara ngwetererete ngîrutaga wîra,

**14** nginya îvinda rîa kûrekererua rîkinye,

**14** rîrîa mathîna makaathira.

**14**

**15** Nîûgacoka ûmbîte nanie nîngagwîtîka,

**15** na nîûgakenua nînie, nie kîûmbe gîaku.

**15**

**16** Nîûgacokaga kûrorereria mîthiîre yakwa yonthe,

**16** na ndûkona mevia makwa.

**16**

**17** Nîûkaanjovera mevia makwa na ûnthengutîrie mo,

**17** na ûthirie mavîtia makwa.

**17**

**18** “Nwatî irîma nîigûcaga na ikavaragana,

**18** na mathiga nîmakaagûkaga makauma varîa methagîrwa marî.

**18**

**19** Manjî nîmatûmaga mathiga mathira,

**19** naguo mwîcûro wamo ûgakuua mûthetu;

**19** ûguo nîguo we ûcûkangagia kîîrîgîrîro Kîam mûndû.

**19**

**20** We nîûvootaga mûndû na akathiî viû,

**20** we nîûgarûraga kîthithi gîake na akathira.

**20**

**21** Ke ndamenyaga rîrîa ciana cia aka ikûvewa gîtîîo,

**21** na ndonaga rîrîa makûnyivua.

**21**

**22** Egucaga ûrûrû wa mwîrî wake tu,

**22** na agecakayagîra ke mwene.”

# Ayu 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîario ya kaîrî ya Elifazi

## (

## 15.1—21.34

## )

**1** Vîndî îo Elifazi wa kuuma temania nîwacokirie atîrî:

**1**

**2** Mûndû mûûgî nwa arie ndeto itarî na mûvango,

**2** na aragie ûndû gûtarî?

**2**

**3** Nwa nginya ethîrwe na ngarari itarî na umithio,

**3** kana mîario îtarî na kîene?

**3**

**4** Nwatî we nîûtigîte gwîtigîra Ngai,

**4** na watûma andû matige kûvoya Ngai.

**4**

**5** We waragia wa maûndû ma waganu,

**5** karîmî gaku karagia ndeto cia wara.

**5**

**6** Ciugo ciaku nîcio igûcirithagia tî nie,

**6** kanyua gaku we mwene nîko gakumbûraga.

**6**

**7** Anga nîwe warî mûndû wa mbere gûciarwa?

**7** Kana we warî mûmbe mbere ya irîma ciûmbwa?

**7**

**8** Wanathikîrîria ndundu ya Ngai?

**8** Anga gûtirî mûndû wîngî mûgî tiga we?

**8**

**9** Nî atîa ûmenyete, ûcio tûtamenyete?

**9**

**10** Gatagatî getû kûrî na athuuri akûrû na marî na mbuî,

**10** na akûrû gûkîra aguo.

**10**

**11** Anga ciugo cia gûkûvooreria irîa Ngai akûvecaga tî mbîganu,

**11** ciugo cia gûtûma ûkirîrîrie tî kîndû?

**11**

**12** Ûraringwa nî ngoro nîkî?

**12** Ûtunîvîtie metho nîkî?

**12**

**13** Nginya ûkaregana na Ngai,

**13** na ûkaaria ciugo njûku ta icio?

**13**

**14** Mûndû nîndûî atî nîguo ethîrwe arî mûtheru?

**14** Kûrî mûndû ûciarîtwe nî mûndûmûka ûngîtuîka mûthingu?

**14**

**15** Ethîrwa Ngai ndevokaga araika ake,

**15** na ciûmbe cia îgûrû tî ntheru methorî make;

**15**

**16** ndangîvota kwîvoka mûndû wa gûkû nthî,

**16** mûndû ûrîa ûnyunyaga waganu ta manjî.

**16**

**17** Tanthikîrîria ngwîre,

**17** na nî ngûkumbûrîra maûndû marîa monete.

**17**

**18** Maûndû marîa mwerirwe nî andû arîa aûgî,

**18** maûndû marîa methe mao matanamûthitha.

**18**

**19** Nîo onga tu Ngai aveere vûrûri ûcio,

**19** na gûtirî mûgeni wavîtûkîrîre gatagatî kao

**19**

**20** Mûndû ûrîa mwaganu na ûnyariraga andû arîa engî,

**20** nîatûûra anyarirîkaga ûtûûrorî wake wonthe.

**20**

**21** Egucaga mîgambo ya kûmakania matûûrî make;

**21** rîrîa agwîciria arî na thayû, nîrîo atharîkagîrwa nî acunani.

**21**

**22** Ndetîkagia atî nîakaauma ndumarî,

**22** na etererete mûndû ûrîa ûkamûraga.

**22**

**23** Atindaga akîûrûra agîcaria gîa kûrîa akîûragia kîrîkû,

**23** nîamenyaga atî îvinda rîa nduma nîrîmûkuvîvîrîtie.

**23**

**24** Mînyamaaro na ûrûrû nîimwîkagîra guoya,

**24** imûthithûkagîra ta mûthamaki evarîrîtie kûrûa.

**24**

**25** Nîûndû nîakûnjagîra Ngai ngundi,

**25** na akang'athîria Mwene Vinya Wonthe.

**25**

**26** Avinyûraga na kûrîke aûmîtie kîongo,

**26** akuuîte ngo ya kwîgitîra kûrî Ngai.

**26**

**27** Ûthiû wake ûtunguvîte nî kûnora,

**27** na kîûnû gîake gîgecûra maguta.

**27**

**28** Atûûraga maganjorî,

**28** nyombarî irîa ciathamîrwe nî andû,

**28** irîa irî vakuvî kwomomoka.

**28**

**29** Ke ndagaatonga,

**29** na ûtonga wake ndûgatûûra,

**29** ke wana kîruru gîake nîikaathira.

**29**

**30** Ndakaaûrîra nduma,

**30** agekara ta mûtî ûrîa matheûka maguo mavîvagua nî mwaki,

**30** na marao maguo makagûrûkua nî rûkûngi.

**30**

**31** Ndakaige mwîvoko wake maûndûrî ma mana,

**31** na ndakeveenie nîûndû maûndû mau nîmo akaavewa.

**31**

**32** Nîakaarîvwa mûcara wake wonthe mbere ya akue,

**32** na njiarwa ciake itigatûûra.

**32**

**33** Agekara ta mîthavibu ûrîa wîtûrûrîte matunda maîthî,

**33** na ta mûtamaiyû ûrîa wîtûrûraga marao.

**33**

**34** Andû arîa matagoocaga Ngai magatûûra marî nthata,

**34** na mîciî ya arîa mavakanaga îkavîvua nî mwaki.

**34**

**35** Mathugundaga maûndû macûku ngororî magacoka magaciara mevia;

**35** ngoro ciao ivangaga maveeni.

# Ayu 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ayubu

**1** Ayubu nîwacokirie atîrî,

**1**

**2** Nîmbîguîte maûndû ta mau meengî,

**2** îthenya rîa kûmanîrîria mue nîkwa mwongagîrîra mûndû mathîna.

**2**

**3** Nîkwa mîario yenyu ya mana îtakaathira?

**3** Nîndûî kîramûringîrîria kûthiî na mbere kwaria?

**3**

**4** Wa nanie nîngîrî kwaria ta mue,

**4** kethîrwa mûregua ûrîa nîregua.

**4** Nîngîtungîte ciugo cia kûmûrakaria,

**4** nginainagia kîongo nîûndû wenyu.

**4**

**5** Nîngîrî kûmûva ciugo cia kûmûmîrîria,

**5** na mîario yakwa ya kûmûmîrîria nîîngîramûva thayû.

**5**

**6** Nwatî wana nîngîaria ûrûrû ndûnyivaga mwîrîrî wakwa,

**6** na nîngîkira ndûthiraga.

**6**

**7** Nama Ngai nîanthirîtia vinya viû;

**7** nîatûmîte andû a nyomba yakwa onthe maûragwe.

**7**

**8** Nîatûmîte ng'onyara mwîrî wonthe,

**8** na ûcio nî ûira wa maûndû macûku marîa ambîkîte;

**8** atûmîte ng'înja na ûgîtuîka ûira kûrî andû wa ûrîa njîvîtie.

**8**

**9** Anducangîte icunjî icunjî nî kûrakara na akanthûûra,

**9** nthû yakwa îngûûrîrîte metho nî marakara.

**9**

**10** Andû manyararaga na makanthekerera,

**10** magomanaga marî ikundi makanthiûrûrûkîria,

**10** na makanjamûra rûvî nî kûmena.

**10**

**11** Ngai andekereretie kûrî andû arîa mataicî Ngai,

**11** na akandekia njararî cia andû arîa aganu.

**11**

**12** Nekarîte ngirîrîrîtie nwatî Ngai akîmunanga;

**12** aanyitire ngingo na akîndemania nthî ngîtuîkanga icunjî icunjî;

**12** aanduire ta kîndû gîa kwîthima cava nakîo.

**12**

**13** Ambikagia mîguî na mbarî cionthe,

**13** mîguî îrîa îîmundaga îgatûrîkania ndûndî,

**13** na akamunda îtema ndûrû îgetîka nthî.

**13**

**14** Andivangîtie akambîkîra irema mwîrî wonthe,

**14** antharîkagîra ta mûthigari njamba.

**14**

**15** Nîndumîte nguo cia macakaya ngaaciîkîra,

**15** na mbîkarîte rûkûngûrî ndarî na vinya.

**15**

**16** Metho makwa matunîvîte nî kûrîra,

**16** na ngaimba imoni cia metho ngaremwa nî kwona.

**16**

**17** Nwatî gûtirî ûndû mûcûku mbîkîte,

**17** na mvoyaga Ngai nîrî na ngoro ntheru.

**17**

**18** We nthî, ndûgakunîkîre nthakame yakwa,

**18** tiga maûndû ma kîvooto marîa mbaragia matambe kûrî andû onthe.

**18**

**19** Nîmbicî mûira wakwa arî matuurî,

**19** mûnjirîrîri arî îgûrû.

**19**

**20** Arata akwa nîmanyararîte,

**20** na nînîrarîrîra Ngai wakwa.

**20**

**21** Naarî kethîrwa kûrî na mûndû wa kûnthaithanîrîra kûrî Ngai,

**21** ta ûrîa andû aîrî arîa mavîtanîtie meguithanagua.

**21**

**22** Nîûndû mîaka yakwa ya gûtûûra nî mînini,

**22** na kûrîa ngûthiî ndigacoka.

# Ayu 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nie nguîte ngoro na mîthenya yakwa nîmîthiru;

**1** mbîrîra yakwa nîmvarîrie.

**1**

**2** Andû arîa manthiûrûrûkîrîtie nwakwa maranyarara,

**2** nîmaroragia na metho tu rîrîa marambîka ûguo.

**2**

**3** Ngai nîrî mwîvokeku, kwoguo nûngamîrîra;

**3** gûtirî mûndû wîngî ûngînyita mbaru ûguo nauga.

**3**

**4** Nîûvingîte meciria mao, nîguo matigataûkîrwe,

**4** kwoguo ndûkareke mamvoote.

**4**

**5** Mûndû ûrîa ûcukanagîrîra arata ake nîûndû wa mbeca,

**5** ciana ciake nîcio icokaga kwona thîna.

**5**

**6** Nie, nduîkîte ta kîmene kûrî andû,

**6** mandoragia makaminja mînyîrî.

**6**

**7** Mbîkariî ta mûndû mûru metho nîûndû wa kîeva;

**7** ciîga cia mwîrî wakwa wonthe nîta kîruru,

**7**

**8** Andû arîa marî na mîthiîre mîrûngarû nîmaramaka mona ûguo,

**8** na arîa matarî na mavîtia makaregana na arîa matetîkîtie Ngai.

**8**

**9** Nwatî mûndû ûrîa wîtîkîtie Ngai ndavîngagwa,

**9** na mûndû ûrîa wîkaga maûndû maro, ongagîrîrwa wa mûthenya.

**9**

**10** Nwatî mue muonthe mûngîrûngama mbere yakwa,

**10** ndingîona mûndû mûûgî gatagatîrî kenyu.

**10**

**11** Mîthenya yakwa nî mîthiru, na mîvango yakwa îkavîtana,

**11** ndirî na kîîrîgîrîro.

**11**

**12** Arata akwa matucaga ûtukû mûthenya;

**12** maugaga nîkûrathera, nwatî nie mbîcî nîrî ndumarî.

**12**

**13** Nîngîtua kwa arîa akuû takuo mûciî,

**13** na nîngîmama kûu ndumarî,

**13**

**14** nîngîra mbîrîra “We nîwe vava”

**14** na mbîre kîgunyû “Ûrî nyanya” kana “Mwarwaiya;”

**14**

**15** nwa mbîthîrwe nîrî na kîîrîgîrîro?

**15** Nî ûrîkû ûngîona nîrî na kîîrîgîrîro gîakwa?

**15**

**16** Kîrîgîrîro kîu gîakwa nîkînûmîrîra kwa arîa akuû!

**16** Tûkathiî tuonthe vamwe rûkûngûrî!

# Ayu 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nake Bilidadi wa kuuma shuha nîwacokirie atîrî,

**1**

**2** Amba ûkire tûcoke twarie,

**2** ambani mûnyite ndeto waro.

**2**

**3** Ûratwona twîkariî ta ng'ombe nîkî,

**3** ûratwona tûrî aritu nîkî?

**3**

**4** We nîkwa ûrecûkangia na marakara maku,

**4** nîkwa nthî îkûthamwa nîûndû waku,

**4** kana mathiga mathengutue varîa mekaraga?

**4**

**5** Ûtheri wa mûndû mwaganu nîûkavorua,

**5** nacio nînîmbî cia mwaki wake itigaakana.

**5**

**6** Nyombarî yake ûtheri ûtuîkîte nduma,

**6** na taa îrîa îmûvecaga ûtheri nî mvorie.

**6**

**7** Arathiîcaga ekinyîrîte nwatî rîu acemaga nthî gûcema,

**7** na mîvango yake nîyo îmûgwîthagia.

**7**

**8** Nîûndû eviraga mûtegorî na magûgûrû make,

**8** na varîa athiîra nîagûcaga îrimarî.

**8**

**9** Anyitagwa nî mûtego nthûng'warî,

**9** na ûkamûnyita na ndangîîtethûra.

**9**

**10** Athithîrîtwe mûtego mûtheturî,

**10** ûgategwa gacîrarî varîa avîtûkagîrîra.

**10**

**11** Athiûrûrîkîrîtue nî maûndû ma kûmwîkîra guoya,

**11** marûmanagîrîra nake îkinyo gwa îkinyo.

**11**

**12** Vinya wake, nîmûthirire nî yûra,

**12** mîtino ûmwetererete nîguo ûmûgwîthie.

**12**

**13** Mûrimû mûcûku wa ngothi nîûmûthirîtie,

**13** na nîworetie njara ciake wana magûrû.

**13**

**14** Aarutirwe nyomba îrîa aatwîre evokete,

**14** akîvirwa mbere ya mûthamaki wîtagwa gîkuû.

**14**

**15** Nyomba yake rîu îtûûragwa nî andû engî,

**15** na kûu atûûraga gûakanaga ûviriti.

**15**

**16** Mîri yake na kûu nthî nîraûma,

**16** nakuo îgûrû mvûa ciake nîiraûma.

**16**

**17** Ngumo yake nîrathira gûkû nthî,

**17** gûtirî mûndû gûkû nthî ûramûririkana.

**17**

**18** Aarutirwe ûtherirî agikua ndumarî,

**18** akîngatwa vûrûri wa arîa marî mwoyo.

**18**

**19** Ndarî ciana kana njiarwa andûrî ao,

**19** kûrîa aatûûraga gûtirî mûndû wanarî ûmwe ûtigarîte.

**19**

**20** Andû a mwena wa îthûîro nîmamakîtue nî maûndû marîa acemanîtie namo,

**20** nao andû a îrathîro makanyitwa.

**20**

**21** Mau nîmo maûndû marîa manyitaga andû arîa matetîkîtie Ngai,

**21** kûu nîkuo andû arîa mataicî Ngai matûûraga.

# Ayu 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nake Ayubu nîwacokirie atîrî,

**1**

**2** Nîmûtûûra mûnyamaragia,

**2** mûkînthiragia vinya na ciugo nginya rî?

**2**

**3** Nî maita îkûmi mwîthîrîtwe mûkînuma,

**3** mûtingîconoka nî ûguo mûnumîte?

**3**

**4** Wana ethîrwa nîrî mûvîtiu,

**4** mûraturwa nîkî?

**4**

**5** Mûreciria atî mûrî aro kûngîra,

**5** na atî nîranyamarua nîûndû wa maûndû macûku marîa mbîkîte.

**5**

**6** Menyani atî nî Ngai ûtûmîte njîvie,

**6** na akambigîra mûtego nîguo anyitithie.

**6**

**7** Wana nakaya ngiugaga, nînîratharîkîrwa,

**7** gûtirî mûndû ûnthikagîrîria.

**7** Mbîtanaga ndethue, nwatî ndionaga kîvooto gîkîrûmîrîrwa.

**7**

**8** Ngai nîamvingîrîte njîra, ndingîvota kûvîtûka,

**8** nîekîrîte njîra ciakwa nduma.

**8**

**9** Nîambaûrîte riiri wakwa,

**9** na akanduta nthûmbî kîongo.

**9**

**10** Arandiva na mbarî cionthe,

**10** na nîakûûrîte kîîrîgîrîro gîakwa ta mûtî.

**10**

**11** Etûrûrîte marakara make na kûrî nie,

**11** na akandua nthû yake.

**11**

**12** Ngai atûmîte athigari ake mantharîkîre,

**12** nîmenjîte mîtaro înthiûrûrûkîrîtie,

**12** na makarigicîria nyomba yakwa.

**12**

**13** Ngai nîatûmîte aa mûrwaiya mandiganîrie,

**13** na arata akwa onthe nîmandiganîrîtie.

**13**

**14** Andû etû na arata akwa matirandethia.

**14**

**15** Ageni arîa marî nyomba gwakwa nîariganîre nînie,

**15** ndungata ciakwa cia erîtu indungataga ta mûgeni,

**15** nduîkîte ta mûndû matanona.

**15**

**16** Mbîtaga ndungata yakwa nwatî ndîmbîtîkaga

**16** nwa nginya nîmîthaithe nîguo îndethie.

**16**

**17** Mîvevû yakwa mîcûku nîîrakaragia mûka wakwa,

**17** Aa mûrwaiya matingînguvîrîria nî kûnunga.

**17**

**18** Nginya ciana nîinyararîte,

**18** nûngamaga ikanthekerera.

**18**

**19** Arata akwa arîa anene nîamenu,

**19** na arîa nendete mûno nîmandiganîrîtie.

**19**

**20** Mwîrî wakwa ûthirîte ûgatigara mavîndî na ngothi;

**20** nîravonokere ciarera, vuva wa kûrwa nî indo ciakwa cionthe.

**20**

**21** Mbîguîrani ntha, mbîguîrani ntha arata akwa,

**21** nîûndû njara ya Ngai nîîmvinyîrîtie.

**21**

**22** Nwa nginya mûthiî na mbere na kûnyarira wata ûrîa Ngai areka?

**22** Nîkwa mûtareganîra nî ûguo mûnyarirîte?

**22**

**23** Naarî kethîrwa mateta makwa nîmaandîkirwe?

**23** Naarî kethîrwa nîmaandîkirwe mbukurî!

**23**

**24** Naarî kethîrwa maandîkirwe na karamu ga cuuma,

**24** nîguo matûûre tene na tene.

**24**

**25** Nie nîmbîcî mûngûûri arî mwoyo,

**25** na mûthiiarî nîakaanjirîrîra na kîvooto.

**25**

**26** Wana ikonde ciakwa ciacûkangua,

**26** nie mwene nîngeyonera Ngai-Mûnene na metho makwa.

**26**

**27** Ngaamwona na metho makwa kîûmbe,

**27** nie mwene na tî mûndû wîngî.

**27**

**28** Mue nwa mwîyûrie atîrî, “Tûngîmûnyarira atîa,

**28** na nîke kaumo ka mînyamaaro yake.”

**28**

**29** Îtigîreni kûûragwa,

**29** nîûndû marakara maretage gîkuû,

**29** nîguo mûmenye atî kûrî na mûtucanîri ciira.

# Ayu 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Zofari

**1** Nake Zofari wa kuuma Namathi nîwamûcokerie atîrî,

**1**

**2** “Meciria makwa maraningîrîria ngûcokerie,

**2** ndingîûmîrîria rîngî.

**2**

**3** Nîregua wangaania maûndû ndangîvota kûmîrîria,

**3** nwatî nîregua ngîringîrîrua gûgûcokeria.

**3**

**4** “Nama we nîwîcî ûrîa kwîthîrîtwe gwîkariî kuuma wa Kîammbîrîria,

**4** kuuma rîrîa mûndû aigirwe gûkû nthî,

**4**

**5** atî ûcamba wa mûndû mwaganu nîwa kavunda kanini,

**5** na gîkeno Kîam mûndû ûtaicî Ngai kîthiraga narua.

**5**

**6** Wana agetûgîria agakinya nginya matuurî,

**6** Kîongo gîake nakîo gîkavutia matu,

**6**

**7** mûthiiarî akaûra mana ta ûrîa kîoro gîake gîtecagwa.

**7** Nao arîa maanamwona maûranagie atîrî, ‘Athiîre kû?’

**7**

**8** Akaathira ta kîroto na ndakoonekana rîngî,

**8** akaûrîra ta kîoneki Kîam ûtukû.

**8**

**9** Arîa matûîre mamwonaga matikaamwona rîngî,

**9** varîa atûûraga vatikamenyekana rîngî.

**9**

**10** Ciana ciake igacaragia ûtethio kûrî athîni,

**10** ke mwene nîagaacokia ûtonga wake wonthe.

**10**

**11** Mavîndî make mecûrîte vinya wa wîthî

**11** nwatî wonthe ûkamama vamwe nake rûkûngûrî.

**11**

**12** “Akîaria maûndû macûku, egucaga marî mûrîo ta cukarî,

**12** amathithaga rungu rwa rûrîmî rwake.

**12**

**13** Ndendaga gûtiganîria maûndû mau macûku,

**13** ekaraga amaigîte kanyua,

**13**

**14** nwatî maamerûka maakinya îvurî nîmarûraga,

**14** kûrî ke methagîrwa mekariî ta ûrogi wa njoka.

**14**

**15** Mûndû mwaganu ameragia indo itarî ciake agaitavîka,

**15** nî Ngai ûirutaga îvurî rîake.

**15**

**16** Mûndû mwaganu ongaga ûrogi wa njoka,

**16** agakua nîûndû wa kûrûmwa nî njoka.

**16**

**17** Ndakoona rîngî nyûnjî cia maguta ma ndamaiyû,

**17** nyûnjî irîa inyûrûrûkaga îriia na ûûkî.

**17**

**18** Nîakaavecana indo cionthe irîa arutîrîte wîra,

**18** ndakagîa na kanya ga gûûkenerera;

**18**

**19** nîûndû nîwavinyîrîrie ngîa na akîmatiganîria,

**19** na agîtava nyomba ataatumîte.

**19**

**20** “Nîûndû ûkoroku wake ndûrî mûthiia,

**20** indo ciake cionthe irîa endete nîikaathira,

**20**

**21** nîûndû arîcaga atagûtigaria,

**21** kwoguo ûtonga wake ndûgatûûra.

**21**

**22** Rîrîa akethîrwa arî na indo nyîngî mûno,

**22** nîakaagîa na thîna mûnene.

**22** Akagwîrwa nî ûrito wonthe wa mîtangîko.

**22**

**23** Nî arîe ecûrie nda taka,

**23** agakinyîrwa nî marakara manene ma Ngai,

**23** mamwîtîkîre ta irio ciake.

**23**

**24** Akîgeria kûûrîra rûviû rwa cuuma,

**24** mûguî wa gîcango nîguo ûkamûratha.

**24**

**25** Mûguî ûkamûratha ûtûrîkanie mwîrî wake,

**25** nako kamûthiia ka guo karîa kavenavenagia kaumîrîre îtemoorî,

**25** ona ûguo agecûrwa nî kîmako.

**25**

**26** Mûthithû wake wonthe nîûgacûkangua,

**26** mwaki wa magegania nîûkaamûthiria,

**26** kîrîa kîonthe gîkethîrwa gîtigarîte nyomba gîkavîa viû.

**26**

**27** Îgûrû nîrîkaumîria mevia make,

**27** nayo nthî nîîkamûkîrîra.

**27**

**28** Indo ciake cionthe nîigaatavwa,

**28** Ithirue cionthe vîndî ya marakara manene ma Ngai.

**28**

**29** Rîu nîrîo îvera rîa mûndû ûrîa mûcûku kuuma kûrî Ngai mûnene,

**29** Nîrîo îgai rîrîa agaagîrwa nî Ngai Mûnene.”

# Ayu 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ayubu

**1** Kwoguo Ayubu nîwacokirie atîrî,

**1**

**2** Tathikîrîriani waro ûrîa nguga,

**2** nîguo ûndû ûyû ûtuîke wa kûmûmîrîria.

**2**

**3** Mbîtîkîriani mbarie,

**3** narîkia kwaria mûnyûrûrie.

**3**

**4** Mûreciria nîratetia mûndû?

**4** Nîndûî kîngîtûma ngirîrîrie?

**4**

**5** Ta ndoriani na nîmûkûmaka,

**5** na nîmûgûkunîka tûnyua na njara.

**5**

**6** Nîreciria maûndû marîa monete ngamaka,

**6** mwîrî wakwa ûratetema nî guoya.

**6**

**7** Andû arîa aganu matûûraga mwoyo nîkî?

**7** Nîndûî gîtûmaga matûûre mîaka mîîngî na marî na vinya?

**7**

**8** O nîmonaga ciana ciao îgîkûra,

**8** na makona ciana cia ciana ciao ikîgacîra.

**8**

**9** Mîciî yao îtûûraga îrî mîgitîre na îrî na thayû,

**9** na Ngai ndamaverithagia.

**9**

**10** Ndegwa ciao nîitûcaga mori igaciara ikongerereka,

**10** ng'ombe ciao iciaraga na itivunaga.

**10**

**11** Ciana ciao ithiîcaga irî vamwe ta ndîthia ya ng'ondu,

**11** na nîciîinagia ngita na mîtûrirû ciavûrwa.

**11**

**12** Ciîinagia ciavûrîrwa tamburini na ngita,

**12** na igakena nî mîgambo ya mîtûrirû.

**12**

**13** Matûûraga mûtûûrîre wa thayû,

**13** na makucaga matarî na thîna.

**13**

**14** Andû arîa aganu meraga Ngai atigane nao,

**14** matiendaga kûmenya wendi wake mûtûûrîrerî wao.

**14**

**15** Maûragia Ngai mwene vinya wonthe nû nîguo mamûtungatîre,

**15** na nî umithio ûrîkû monaga mamûvoya.

**15**

**16** Maugaga atî ûtonga wao nîo mecarîrîtie.

**16** Nwatî nie ndingînyitanîra na meciria mao.

**16**

**17** Nî maita megana taa ya mûndû mwaganu yanavorua?

**17** Nî maita megana mananyitwa nî mûthiro?

**17** Ngai anamaverithia arî na marakara?

**17**

**18** Mekariî ta macaki marîa magûrûkagua nî rûkûngi,

**18** kana ta makoro marîa magûrûkagua nî rûkûngi rûnene.

**18**

**19** Uugaga atî Ngai averithagia ciana nîûndû wa waganu wa methe.

**19** Naarî! Tiga Ngai amaverithie o ene nîguo mamenye mevia mao.

**19**

**20** O ene moone makînyarirîka,

**20** tiga megue marakara ma Ngai mwene vinya wonthe.

**20**

**21** Mangîrûmbûiya ûvoro wa ciana ciao atîa,

**21** rîrîa ûtûûro wao wathira?

**21**

**22** Kûrî mûndû ûngîva Ngai ûtaaro,

**22** na nîke ûtucagîra wana arîa marî îgûrû.

**22**

**23** Mûndû akucaga rîrîa agîa na indo na aamarîra,

**23** rîrîa arî na gîkeno na arî na thayû,

**23**

**24** rîrîa mwîrî wake wîcûrîtwe nî maguta,

**24** na mavîndî make marî na vinya.

**24**

**25** Mûndû wîngî akucaga arî na kîeva kîîngî ngororî,

**25** na atarî aacama kîndû Kîamro.

**25**

**26** Kûnarî ûguo, onthe makucaga na makathikwa,

**26** magacoka makaûmbwa nî igunyû.

**26**

**27** Ta nthikîrîriani! Nie nîmbîcî meciria menyu,

**27** na ngamenya mîvango yenyu ya kûnjûkangia.

**27**

**28** Nîûndû mûragia atîrî, “Nyomba ya mûnene îrî kû?

**28** Nyomba îrîa mûndû mwaganu atûûraga îrî kû?”

**28**

**29** Anga mûtianaaria na athiî?

**29** Anga mûtiîtîkagia ûira wao?

**29**

**30** Mûndû mwaganu nîatigaraga mûthenya wa thîna,

**30** nîatethûragwa mûthenya wa marakara.

**30**

**31** Nû ûngîthitanga mûndû mwaganu,

**31** kana akamûrîva maûndû macûku marîa eekîte?

**31**

**32** Rîrîa avirwa mbîrîrarî,

**32** mbîrîrarî yake nîkwa îgitagîrwa.

**32**

**33** Atongoragîrua na akarûmîrîrwa nî andû eengî rîrîa aravirwa mbîrîrarî,

**33** na rîrîa arathikwa aikagîrua mûthetu kavora.

**33**

**34** Mûnyûmagîrîria na ciugo îtarî na vata,

**34** macokio menyi nî maveeni matheri.

# Ayu 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîario ya Kathatû ya Elifazi.

## (

## 22.1—27.23

## )

**1** Elifazi wa kuuma Temani nîwacokerie Ayubu atîrî,

**1**

**2** “Mûndû ethagîrwa arî na vata ûrîkû kûrî Ngai?

**2** Nama mûndû ûrîa mûûgî nwake ûngîîguna.

**2**

**3** Wîciragia nîûkenagia Ngai nîûndû wa kwîthîrwa wî mûthingu,

**3** kana kwîthîrwa ûtarî na mavîtia kûmûtethagia na ndûî?

**3**

**4** Wîciragia Ngai akûverithagia nîûndû nîûmwathîkagîra,

**4** kana agûtucagîra ciira nîûndû nîûmwathîkagîra?

**4**

**5** Naarî! Waganu waku nî mwîngî mûno,

**5** na mevia maku matirî mûthiia!

**5**

**6** Rîrîa wetirie umithio kuuma kûrî aa mûrwanyûkwe,

**6** nîkwa wamûrutire nguo agîtigwa arî njaga.

**6**

**7** Nîwamaimire arîa maarî anogu manjî ma kûnyua,

**7** na arîa maarî avûtu ûkîmaima irio cia kûrîa.

**7**

**8** Nîwîtîkîrîtie arîa marî vinya gwoca ithaka,

**8** na ûgîtîkîria arîa wendete matûûre kuo.

**8**

**9** Aka a ndigwa maûka gwaku menûkaga njara ntheri,

**9** na ûkathiria ciana cia ndigwa vinya.

**9**

**10** Kwoguo ûrigicîrîtue nî mîtego mbarî cionthe,

**10** na wa rîmwe ûgecûrwa nî guoya.

**10**

**11** Ûkunîkîrîtwe nî nduma nîguo ndûkoone kîndû,

**11** na ûgakunîkîrwa nî mwîcûro wa manjî.

**11**

**12** Nîtwîcî Ngai atûûraga îgûrû mûno,

**12** na nîaroragia nthî akoona njata wana ethîrwa irî îgûrû.

**12**

**13** Nwatî we ûûragia atîrî, “Nîndûî Ngai aicî?

**13** Ke nîmûkunîkîre nî matuangîtûtuîra atîa?”

**13**

**14** Akunîkîrîtwe nî matu marumu mûno nîguo ndagatwone,

**14** na nîaceraga kûu mûtambarûkorî wa matu.

**14**

**15** “Ûtuîte ûkarûmagîrîra njîra cia tene,

**15** irîa andû arîa aganu matwîre mathiîcagîra?

**15**

**16** Maavagîrîrue nî mwîcûro wa manjî,

**16** wana îvinda rîao rîtarî rîkinyu.

**16**

**17** Merire Ngai atîrî, ‘Tigana natuî,’

**17** na makîûria Ngai mwene vinya wonthe atîrî, ‘Ûngîtwîka atîa?’

**17**

**18** Kûnarî ûguo nîke wecûririe nyomba ciao indo mbaro,

**18** nwatî ndimenyaga meciria ma andû arîa aganu.

**18**

**19** Andû arîa athingu monaga ûguo magakena,

**19** arîa matarî na ûcuke mamathekagîrîra na makamanyûrûria.

**19**

**20** Maugaga atî, ‘Nama nthû cietû nî njûkangie,

**20** na indo irîa maatigaririe nîmvîvie na mwaki.’

**20**

**21** “We Ayubu, îgucanani na Ngai nîguo ûgîe na thayû;

**21** weka ûguo ûkonaga maûndû maro.

**21**

**22** Amûkagîra ûrîa Ngai agûkûthomithia,

**22** na wigage ciugo ciake ngororî yaku.

**22**

**23** Ûngîcokerera Ngai mwene vinya wonthe na wînyivie,

**23** na ûthengutie waganu ûrîa wîkagwa gwaku mûciî;

**23**

**24** ûngîta ûtonga waku,

**24** wikie thaavu ya Ofiri mathigarî kûrîa gûtarî na rûnjî,

**24**

**25** na Ngai mwene vinya wonthe ethîrwa nîke thaavu yaku,

**25** na nîke sîlûva yaku ya goro,

**25**

**26** ûgakenaga nî Ngai mwene vinya wonthe,

**26** na wigage mwîvoko waku varî ke.

**26**

**27** Ûkamûvoyaga nake agakwîgua,

**27** nawe ûkavingagia mîvîtwa yaku.

**27**

**28** Mîvango yaku yonthe îkavingaga,

**28** njîra ciaku ikethagîrwa îrî cia ûtheri.

**28**

**29** Nîûndû Ngai nîanyivagia arîa etîi,

**29** na akavonokia arîa menyivagia.

**29**

**30** Nîavonokagia arîa matarî mavîtia,

**30** na ûkavonokua nî ciîko ciaku mbaro.”

# Ayu 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ayubu nîwacokirie atîrî:

**1**

**2** Wana ûmûnthî mateta makwa nî marûrû,

**2** Ngai nîaramverithia wana ngîcaaga.

**2**

**3** Kethîrwa nwamenye kûrîa nîngîmwona,

**3** Nwanthiî nginya varîa arî.

**3**

**4** Nwa nîmwîre mateta makwa,

**4** na nîmûve ivooto ciakwa cionthe.

**4**

**5** Nwa mende kûmenya ûrîa akînjokeria,

**5** na ndaûkîrwe nî ûrîa ke angîmbîra.

**5**

**6** Ngai nîangîatûmîre vinya wonthe wake gûciira nanie?

**6** Naarî, nîangîanthikîrîrie.

**6**

**7** Ngai nwa maranîrie na mûndû mûthingu;

**7** na anduîre atî ndivîtîtie wana vanini.

**7**

**8** Ta roria, nthiîcaga na mbere nwatî ndimwonaga,

**8** na nacoka na vuva agatura.

**8**

**9** Nîmûcaragia mwena wa ûmotho nwatî ndimwonaga,

**9** na namûcaria mwena wa ûrîo agatura.

**9**

**10** Nwatî ke nîamenyaga njîra îrîa nûmagîrîra,

**10** rîrîa akangeria ngaumîra ntherete ta thaavu.

**10**

**11** Nînûmagîrîra njîra yake na wîvokeku,

**11** ngathiî na njîra ciake ndakwathûkia.

**11**

**12** Ndianatiga kûrûmîrîra maathani make,

**12** ciugo ciake nîcigîte ngororî yakwa.

**12**

**13** Ngai ndagarûrûkaga na ndagarûragwa,

**13** ekaga ûrîa ke mwene akwenda.

**13**

**14** Ke nîavingagia ûrîa amvangîrîte,

**14** na arî na mîvango mîîngî ta îo meciriarî make.

**14**

**15** Kwoguo nîrî mbere yake nîndetetemaga nî guoya,

**15** na neciria ûvoro wake nînyitagwa nî guoya.

**15**

**16** Ngai nîathirîtie ngoro yakwa vinya,

**16** Mwene Vinya Wonthe nîambîguithîtie guoya.

**16**

**17** Kûnarî ûguo nie nînumîrîtwe nî nduma,

**17** nduma nene îkangunîka ûthiû.

# Ayu 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ngai mwene vinya wonthe aregaga kwiga mavinda ma gûtucanîra ciira nîkî?

**1** Arîa mamwîcî maregaga kwona agîtuîra evia nîkî?

**1**

**2** Andû nîmakûraga mathiga ma mîkûmbû ya mîgûnda,

**2** nîmaîaga ng'ondu na makairîthia vamwe na ciao.

**2**

**3** Macunaga ciana cia ndigwa mvuda ciao,

**3** mocaga ndegwa ya mûndûmûka wa ndigwa nginya rîrîa akarîva thirî wake.

**3**

**4** Magiragîrîria ngîa inyita ivooto ciao,

**4** na magatûma athîni onthe methithe.

**4**

**5** Kwoguo, ta ûrîa nyûmbû ciûrûraga werûrî îgîcaria gîa kûrîa,

**5** nwata guo athîni maûrûraga werûrî magîcaria gîa kûrîa,

**5** gûtirî kûndû kwîngî mangîonera ciana ciao gîa kûrîa.

**5**

**6** Makethaga matigari mîgûndarî yene ,

**6** mocanagia thavibu kuuma mîgûndarî ya andû arîa aganu.

**6**

**7** Ûtukû wonthe mararaga matarî na gîa kwîguîka,

**7** vîndî ya mvevo matirî nguo cia gwîkîra.

**7**

**8** Maconjagwa nî mbura îrîa yuraga irîmarî,

**8** metiranagia na mathiga nîguo meyûge mbura.

**8**

**9** Marutaga ciana cia ndigwa nyondorî cia ng'ina,

**9** na magoca ciana cia ngîa nginya rîrîa makaarîvwa thirî.

**9**

**10** Athîni maûrûraga marî njaga, matirî nguo;

**10** na makethaga ngano mavûtiî.

**10**

**11** Mavivagîra andû arîa aganu maguta ma ndamaiyû,

**11** na makamakamûrîra ndivei nwatî matingîmîkunda.

**11**

**12** Na kûu matûûrarî kûrî na mûcayo wa arîa marakua,

**12** na arîa agurarie nîmarakaa makîenda ûtethio,

**12** nwatî Ngai ndathikagîrîria mavoya mao.

**12**

**13** Kûrî na andû mareganaga na ûtheri,

**13** matingîimenya njîra ciaguo,

**13** wana matiirûmagîrîra.

**13**

**14** Mûragani aramûkaga macangîa,

**14** nîguo akaûrage athîni na ngîa;

**14** na gwatuka akathiî kwîa.

**14**

**15** Kîtharia gîetagîrîra kûgîe na rûkurerema,

**15** kiugaga gûtirî mûndû ûgûkîona,

**15** gîîkunîkaga ûthiû nîguo gîtikamenywe.

**15**

**16** Aîi mavunjaga nyomba ûtukû,

**16** na mûthenya makevingîra nyomba,

**16** matiumagîra ûtherirî.

**16**

**17** Rîrîa kûrî na nduma nene, kûrî o nî ta kîraûko,

**17** o nîmaamenyanîrie na maûndû macûku marîa mekîkaga ûtukû.

**17** [Zofari]

**17**

**18** Nwatî mugaga atîrî,

**18** “Andû arîa aganu makuuagwa na îvenya nî mwîcûro wa manjî,

**18** mîgûnda yao îthagîrwa îrî mîrume nî Ngai,

**18** matithiîcaga kûruta wîra mîgûndarî yao ya mîthavibu.

**18**

**19** Wata ûrîa mbaravu îrarûkaga rîrîa kûrî na riûa na ûrugarî,

**19** nwata guo evia mameragua nî kwa arîa akuû.

**19**

**20** Aciari ao nîmariganagîrwa nîo,

**20** na gûtirî mûndû ûkamaririkana rîngî,

**20** macûkangagua ta mûtî ûgwîte.

**20**

**21** “Nîmavinyagîrîria aka arîa nthata,

**21** na matiîkaga aka a ndigwa maûndû maro.

**21**

**22** Ngai, na vinya wake nîacûkangagia arîa marî vinya;

**22** arûngamaga nao magata kîîrîgîrîro gîa ûtûûro.

**22**

**23** Atûmaga arîa aganu mone marî agitîre,

**23** nwatî ekaraga aroretie mîthiîre yao.

**23**

**24** Andû arîa aganu moonaga mûnyaka kavinda kanini,

**24** mavovaga magetîka ta mathangû,

**24** matinagua ta igira cia ngano.

**24**

**25** Nîûrîkû ûngîonania atî nîrî mûthaani,

**25** na onanie atî ûguo mbugîte tî ûvoro wama.”

# Ayu 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Macokio ma Bilidadi

**1** Nake Bilidadi wa kuuma shuha nîwamûcokerie atîrî,

**1**

**2** “Ngai arî ûvoti mwîngî, na nîwagwîtigîrwa nî andû onthe.

**2** Kûu îgûrû aathanaga nîatûmaga kûgîe na thayû.

**2**

**3** Kûrî mûndû ûngîvota gûtara athigari ake a mbaara?

**3** Kûrî mûndû ûtakinyagîrwa nî ûtheri wake?

**3**

**4** Mûndû angîvota atîa gûtuîka mûthingu mbere ya Ngai?

**4** Mûndû ûciarîtwe nî mûndûmûka nwa atuîke mûtheru?

**4**

**5** Ethîrwa methorî make mweri ndûrî na ûtheri wa kwîgana,

**5** kana njata tî ntheru mbere yake;

**5**

**6** mûndû nake nîndûî ûrîa wîgana kamumui,

**6** mûndû nîta kagunyû methorî ma Ngai!”

# Ayu 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nake Ayubu nîwacokirie atîrî,

**1**

**2** Nama we ndûtuîkîte ûtethio kûrî ûrîa ûtarî na ûvoti!

**2** Nîûvonoketie ûrîa ûtarî na vinya!

**2**

**3** We nîwataarire ûrîa ûtarî na ûûgî,

**3** na ûkîmûtanavîra na ûmenyo waku!

**3**

**4** Nî ûrîkû ûkûvotithîtie kwaria maûndû mau,

**4** nû ûgwîkîîre vinya wa kwaria ûguo?

**4** [ Bilidadi]

**4**

**5** Kwa arîa akuû nîkûratetema,

**5** Manjî marîa marî rungu rwa nthî na atûûri kuo nîmaregua guoya.

**5**

**6** Kwa arîa akuû kwîthîrîtwe kûrî njaga mbere ya Ngai,

**6** îrima rîrîa rîtarî mûthiia rîtirî na kîndû gîa kûrîkunîkîra.

**6**

**7** Ngai atambarûkîtie rûgûrû kûndû gûtarî kîndû,

**7** na agacuuria nthî vandû vatarî kîndû.

**7**

**8** Ngai nîke wîcûragia matu ma mbura manjî,

**8** na akagiria matûrîke maritûva.

**8**

**9** Akunîkagîra mweri,

**9** na agatambûrûkia îtu îgûrû rîaguo.

**9**

**10** Acorete kîthiûrûrû îgûrû rîa îria,

**10** nîguo kîgaanie ûtheri na ndûma.

**10**

**11** Itugî irîa inyitîrîrîte îgûrû nîcinainaga,

**11** na igatetema rîrîa Ngai aigûkia.

**11**

**12** Vinya wake nîwavorerie îria,

**12** na ûmenyo wake nîwacûkangirie njûnamatu îrîa îtagwa Rahabu.

**12**

**13** Nîwatheririe îgûrû na mîruke yake,

**13** na vinya wake nîwaûragire njoka îrîa yaûraga.

**13**

**14** Nwatî mau nî maûndû manini ma kwonania ûvoti wake,

**14** nî kamûgambo gaceke gake tu twîguîte.

**14** Nû ûngîmenya ûnene na vinya yake?

# Ayu 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ayubu nîwathiîre na mbere kwaria na akiuga atîrî:

**1**

**2** Nîrevîta na Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo na ûrîa ûnyimîte kîvooto,

**2** na Ngai mwene vinya wonthe ûrîa ûtûmîte mbîthîrwa na ruuo ngoro!

**2**

**3** Rîrîa rîonthe ngwîthîrwa nîrî mwoyo,

**3** na roho wa Ngai arî ndaarî yakwa;

**3**

**4** mîromo yakwa ndîkaaria ûthaani,

**4** kana rûrîmî rwakwa rwarie maveeni.

**4**

**5** Gûtirî vîndî ngaauga atî mwaragia ûûma,

**5** nîndûûra ndarî na mavîtia nginya rîrîa ngaakua.

**5**

**6** Nîndûûra nîkindîrîtie ûthingurî wakwa na ndigaûtiganîria.

**6** Mavinda monthe thamiri yakwa îthagîrwa îrî ntheru.

**6**

**7** Nthû yakwa îroverithua ta mûndû mwaganu,

**7** na ûrîa ûmbûkagîrîra aroverithua ta mûndû ûtarî mûthingu.

**7**

**8** Mûndû ûrîa ûtaicî Ngai ethagîrwa na kîîrîgîrîro kîrîkû rîrîa Ngai amûtiganîria,

**8** rîrîa Ngai ooca mwoyo wake?

**8**

**9** Rîrîa akaanyitwa nî thîna,

**9** Ngai nîakaathikîrîra kîrîro gîake?

**9**

**10** Mûndû mwaganu ndangîkena arî mbere ya Ngai mwene vinya wonthe;

**10** ndangîvota gûtûûra avoyaga Ngai.

**10**

**11** Nîngûmûthomithia maûndû marîa Ngai ekaga,

**11** ndingîmûthitha mîvango ya Ngai mwene vinya wonthe.

**11**

**12** Nwatî gûtirî ûndû mûtonete!

**12** Nîndûî vi kîratûma mwarie tûkûtûkû?

**12**

**13** Ûguo nîguo Ngai akaaverithia andû arîa aganu,

**13** na nîrîo îgai rîa arîa mavinyanagîrîria kuuma kûrî Ngai mwene vinya wonthe.

**13**

**14** Wana ethîrwa arî na ciana nyîngî cionthe ikaûragîrwa mbaararî,

**14** na njiarwa ciake igatûûraga na yûra.

**14**

**15** Arîa magaatigara makathirua nî mûrimû,

**15** na aka ao a ndigwa matikaamacakaîra.

**15**

**16** Wana ethîrwa arî na sîlûva ta mûthanga,

**16** na ethîrwe na nguo nyîngî ta mûthetu;

**16**

**17** andû arîa athingu nîo mageekîra nguo icio ciake,

**17** nao arîa evokeku magaane sîlûva yake.

**17**

**18** Mûndû ûcio mwaganu atumaga nyomba ta ya mbûmbûî.

**18** Kana ta gîtara Kîam mûriri wa mûgûnda.

**18**

**19** Athiîcaga kûmama arî gîtonga, nwatî nî riita rîa mûthiia,

**19** aramûka kîraûko akethîrwa atarî kîndû.

**19**

**20** Guoya ûmûthithûkagîra ta mwîcûro wa manjî,

**20** na ûtukû agakuua nî rûkûngi rûnene.

**20**

**21** Rûkûngi rwa mwena wa îrathîro rûmûkuuaga akaûrîra,

**21** rûmûvataga akathengutua gîkarorî gîake.

**21**

**22** Ageragia na njîra wa yonthe gwîtethûra kûrî ruo,

**22** nwatî rûmûvurutaga rûtarî na ntha.

**22**

**23** Rûkûngi rûmûthekagîrîra rîrîa avinyûrîte,

**23** na rûkamûnyûrûragia rûrî varîa rûrî.

# Ayu 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia ûûgî

**1** Nama kûrî kûndû gwa kwînja sîlûva,

**1** na gwa kûthereria thaavu.

**1**

**2** Andû menjaga cuuma nthî,

**2** na makararûra cuuma ya gîcango mathigarî.

**2**

**3** Enji a cuuma nîmakuuaga taa,

**3** makenja nthî kûndû kîrikîru mûno;

**3** magîcaria mathiga kûu ndumarî.

**3**

**4** Andû menjaga marima kûrîa gûtatûûragwa,

**4** kûraca mûno kûrîa andû matangîkinya;

**4** meyovagîrîra mîkanda ya kûmatonyia na kûmaruta ndarî.

**4**

**5** Irio ikûraga mûtheturî,

**5** nwatî rungu rwa mûthetu indo cionthe ciuruganagua nî mwaki.

**5**

**6** Mathiga mayo kuumaga tûthiga twa rangi wa vururu,

**6** na rûkûngû rwayo rwîthagîrwa na thaavu.

**6**

**7** Gûtirî gîconi kîrîcaga nyama gîcî njîra ya kûthiî mîthimarî îo,

**7** na gûtirî rwîgî rwanamîona.

**7**

**8** Gûtirî nyamû ya kîthaka mbaganu yanakinya njîrarî îo,

**8** wana mûnyambû ndwanamîthiîra.

**9** Andû menjaga mathiga marîa maûmû mûno,

**9** menjaga nginya rungu rwa irîma.

**9**

**10** Atûrîkagia mîtaro mathigarî marîa manene,

**10** na akona mathiga ma goro.

**10**

**11** Avingagîrîria matherûkîro ma manjî matikaume,

**11** na akathikûria kîndû kîrîa kîthithe gîkoneka.

**11**

**12** “Nwatî ûûgî ûngîoneka kû?

**12** Ûtaûku ûngiuma kû?

**12**

**13** Gûtirî mûndû wîcî thogora wa ûûgî,

**13** na ndûngîoneka nthî kûrî andû arîa marî mwoyo.

**13**

**14** Kûrîa kûrikîru mûno kugaga, ‘Ûûgî ndûrî gwakwa’

**14** narîo îria rîkauga, ‘Ûûgî ndûrî gwakwa.’

**14**

**15** Ûûgî ndûngîgûrwa na thaavu,

**15** na gûtirî ûrito wa sîlûva ûngîgananua naguo.

**15**

**16** Ûrî goro gûkîra thaavu ya Ofiri,

**16** na gûkîra mathaga ma goro.

**16**

**17** Thaavu kana gîcicio itingîgananua na ûûgî,

**17** na ndûngîkûrananua na mathaga ma thaavu ntheri.

**17**

**18** Ûûgî ûrî goro gûkîra mathiga monthe ma goro,

**18** thogora wa guo ûkîrîte ruru îrîa ndune.

**18**

**19** Mathiga ma goro kuuma Ethiopia matingîringithanua na ûûgî,

**19** kana thogora wayo ûringithanue na wa thaavu ntheri.

**19**

**20** Kwoguo vi ûûgî umaga kû?

**20** Naguo ûtaûku ûngîoneka kû?

**20**

**21** Nîmûthithe ciûmbe cionthe irî mwoyo,

**21** na iconi cia rîerarî itingîwona.

**21**

**22** Îcua na gîkuû ciugaga atî,

**22** ‘nîtwîgucaga ndeto itarî nginyanîru cia ûûgî ikîarua.’

**22**

**23** “Ngai tu nîke wîcî njîra ya ûûgî,

**23** nîke wîcî kûrîa uumaga.

**23**

**24** Nîûndû ke onaga nginya mûthiia wa nthî,

**24** na akona kîndû kîonthe kîrîa kîrî gûkû nthî.

**24**

**25** Rîrîa Ngai aaveere rûkûngi vinya wa ruo,

**25** na akîthima mîvaka ya maria;

**25**

**26** rîrîa aatuire kûrîa mbura îkauraga,

**26** na kûrîa ngwa na mveni ikaavîtûkagîrîra;

**26**

**27** nîrîo oonire ûûgî na akîwanîrîra;

**27** nîwaûtuîririe na akîona ûrî mwagîrîru.”

**27**

**28** Ngai nîwacokire akîîra mûndû atîrî,

**28** “Taroria! Gwîtigîra Ngai nîguo ûûgî,

**28** na kwîthema waganu nîguo ûmenyo.”

# Ayu 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîario ya Ayubu ya mûthiia

**1** Nake Ayubu nîwambîrîrie kwaria rîngî akiuga atîrî,

**1** Ayubu

**1**

**2** Naarî kethîrwa nwa mbîkare ta tene,

**2** vîndî îrîa Ngai aamenyagîrîra.

**2**

**3** Vîndî îrîa taa yake yakanaga îgûrû rîa kîongo gîakwa,

**3** ngîthiîra ndumarî ûtheri wake nîwamûrîkagîra.

**3**

**4** Vîndî îo nîneganîrîte ûtûûrorî,

**4** na Ngai aarî mûrata wa mûciî wakwa.

**4**

**5** Ngai mwene vinya wonthe eekaranagia nanie,

**5** na ciana ciakwa nîciandigicîrîtie.

**5**

**6** Vîndî îo mbûri na ng'ombe ciakwa ciarî na îriia rîngî mûno,

**6** maguta kuuma mîtîrî yakwa ya mîtamaiyû maanyûrûrûkaga ta rûnjî.

**6**

**7** Rîrîa nathiîre kûrîa athuuri a îtûûra macemanagia,

**7** na ngîkarîra gîtî gîakwa mûcemaniorî;

**7**

**8** andû ethî nîmaamonire na makîthenguta vo,

**8** nao athuuri makîrûngama nîguo mamve gîtîîo.

**8**

**9** Anene nîmaatigire kwaria,

**9** na magîkunîka tûnyua twao na njara.

**9**

**10** Andû arîa marî îgweta nîmaakirire,

**10** na magîtiga kwaria.

**10**

**11** Mûndû ûrîa wegucaga ngîaria nîwangumagia,

**11** na ûrîa wamonaga, nîwetîkagia maûndû mau.

**11**

**12** Nîûndû athîni mangaîra nînamatethirie,

**12** na ngîtethia ûrîa ûtaarî na îthe wa kûmûtethia.

**12**

**13** Arîa maarî vakuvî gûkua nîmaandathimire,

**13** nînatûmire mûndûmûka wa ndigwa ecûrwe nî gîkeno.

**13**

**14** Nekagîra ûthingu ta nguo,

**14** kwonania kîvooto kwarî ta gwîkîra nguo ndaca na gwîkîra kîremba.

**14**

**15** Nînie naarî metho ma atumumu,

**15** na magûrû ma cionje.

**15**

**16** Nie naarî îthe wa athîni,

**16** na nînarûmbûyania na maciira ma andû arîa ndaicî.

**16**

**17** Nînathiririe andû arîa aganu vinya,

**17** na ngîtethûra arîa maanyitîtwe nîo.

**17**

**18** Nînacokire ngîîra atîrî: Nîndûûra mîaka mîngî,

**18** na ngakuîra gwakwa nyomba mvurûkîte.

**18**

**19** Mbîkariî ta mûtî ûrîa ûtambagia mîri manjîrî,

**19** wîthagîrwa na îme mvûarî ciaguo ûtukû wonthe.

**19**

**20** Andû onthe matûûraga mangumagia,

**20** na gûtirî vîndî nanathirwa nî vinya.

**20**

**21** Vîndî îo andû maakiraga kivi,

**21** na makathikîrîria ûrîa ngûmataara.

**21**

**22** Narîkia kwaria matiacokaga kwaria rîngî,

**22** maatonyagwa nî ciugo ciakwa ta matata ma mbura.

**22**

**23** Maambetagîrîra ta ûrîa metagîrîra mbura,

**23** ta ûrîa mûrîmi etagîrîra mbura ya mwere.

**23**

**24** Rîrîa namathekia matietîkagia,

**24** gûcanjamûka gwakwa nî kwamekîre vinya.

**24**

**25** Namatongorerie ngîmonia njîra;

**25** natûûranagia nao ta mûthamaki arî gatagatî ka athigari;

**25** ta mûndû ûkûmîrîria arîa maracakaya.

# Ayu 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nwatî rîu andû nîkwa maranyûrûria,

**1** andû arîa anini kûngîra

**1** arîa nonaga methe mao matarî agîrîru,

**1** a kûroria ngui irîa irangagîra ndîthia yakwa.

**1**

**2** Nî ûtethio ûrîkû nîngîona kuuma kûrî andû ta aya,

**2** andû maathirirwe nî vinya?

**2**

**3** Maathînire na makîvûtîra werûrî,

**3** mathiûrûrûkaga magîcaria gîa kûrîa werûrî,

**3** kûndû kûmû gûtarî na gîa kûrîa.

**3**

**4** Maakûrire mîmera kîthakarî na makîava manyenyi werûrî makîrîa,

**4** maarîre nginya mîri ya mûtî ûtarî mûcamo.

**4**

**5** Nîmeengatirwe makiuma gatagatîrî ka andû;

**5** maaugagîrîrua nî andû ta aîi.

**5**

**6** Nwanginya mangîathiîre kwîthitha ngurungarî,

**6** marimarî marîa menjîtwe nthî na mathigarî.

**6**

**7** Maagambaga ta nyamû marî kûu kîthakarî;

**7** maacokanagîrîra vamwe rungu rwa mîtî ya mîgua.

**7**

**8** Andû maarî aritu na matecîkene,

**8** maarutûrûrirwe vûrûrirî ûcio na mûcarica.

**8**

**9** Rîu nduîkîte rwîmbo rwao,

**9** nduîkîte kîndû gîa kûthekererwa.

**9**

**10** Nîmamenete na matiendaga kûmona,

**10** rîrîa maamona tu, maminjaga mînyîrî.

**10**

**11** Nîûndû Ngai nîanthirîtie vinya ngaremwa nî kwîgitîra,

**11** marî na wîyathi wa kûmbîka wa ûrîa makwenda.

**11**

**12** Andû engî nîmageragia kûntharîkîra;

**12** nîmageragia kûndega nîguo ngwe;

**12** mantharîkagîra nîguo manthirie.

**12**

**13** Andû acio nîmavingîte njîra yakwa,

**13** na mageragia ûrîa nîngînyitwa nî mûthiro nthire viû,

**13** na nîmaicî gûtirî mûndû ûngîndethia.

**13**

**14** Maûkaga mavîtûkîrîrîte mwanyarî wa rûthingo,

**14** mantharîkagîra matagûtigithîrîria.

**14**

**15** Nyitîtwe nî guoya nyîngî,

**15** gîtîîo gîakwa kîthirîte takwa kîgûrûkîtue nî rûkûngi;

**15** na mwîvoko wakwa wa kûvonoka ûvîtûkîte ta îtu.

**15**

**16** Rîu nie nîrî vakuvî gûkua,

**16** vîndî cionthe ndûûraga na mathîna.

**16**

**17** Ndaraga ngîkandûkwa nî mavîndî

**17** ûrûrû ûnduraga ûtakûthira.

**17**

**18** Ngai anyitaga ngingo na vinya,

**18** aanyitanagîria na kara ya nguo yakwa.

**18**

**19** Ambikîtie ndakarî,

**19** ngekara ta rûkûngû na mûu.

**19**

**20** We Ngai, ngûkayagîra ûkangirîra,

**20** ngûvoyaga na ndûnthikagîrîria.

**20**

**21** Nîûmbaganîrîte mûno,

**21** ûnyarirîte na vinya waku wonthe.

**21**

**22** Ûmbikagia kûrîa kûrî na rûvuvo rûkamvuruta,

**22** ûmbikagia ava na vaarîa kûu rûkûngi rûnene.

**22**

**23** Nîmbicî atî ûmvirîte gîkuûrî,

**23** kûrîa andû arîa marî mwoyo mathiîcaga.

**23**

**24** Kinthî mûndû arî mathînarî ndaûkagîrîria njara?

**24** Kinthî mûndû arî na thîna ndavoyaga ûtethio?

**24**

**25** Kinthî ndiarîrire nîûndû wa arîa maarî mathînarî?

**25** Kinthî ndiacaîre athîni?

**25**

**26** Nwatî rîrîa nerîgîrîra maûndû maro, monaga marîa macûku.

**26** Na rîrîa nerîgîrîra ûtheri, monaga nduma.

**26**

**27** Nîregua ndangîkîte mûno ngororî na ndirî na thayû,

**27** nînginyîrîtwe nî mavinda ma mînyamaaro.

**27**

**28** Nthiîcaga nthitîte kîthithi, na ndakwona riûa,

**28** nûngamaga mwîngîrî, na ngamakaîra mandethie.

**28**

**29** Mbîthîrîtwe ngîkaya nîrî na kîeva ta ciathi;

**29** wana ndirî ngûrani na nyaga.

**29**

**30** Ngothi yakwa ya mwîrî irîte na îkambîrîria kwomboka,

**30** na mavîndî makwa makavîa nî ûrugarî.

**30**

**31** Kînanda gîakwa rîu kinaga nyîmbo cia macakaya,

**31** na mîtûrirû yakwa îkaina nyîmbo cia kîeva.

# Ayu 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nie mwene nînîvîtîte atî,

**1** ndikaroria mwîrîtu nîmwîrirîria.

**1**

**2** Nîndûî mbetererete kuuma kûrî Ngai ûrîa ûrî îgûrû?

**2** Nîndûî ngagaa kuuma kûrî Ngai mwene vinya wonthe ûrîa ûrî îgûrû?

**2**

**3** Na kinthî mûtino ndûnyitaga arîa matarî athingu,

**3** naguo mûthiro ûkanyita arîa aganu?

**3**

**4** Ngai nîecî njîra ciakwa,

**4** na akamenya ciîko ciakwa cionthe.

**4**

**5** Ethîrwa ndûûraga mvenanagia,

**5** na mvinyûraga kwaria ûthani;

**5**

**6** Ngai nîanthime na kîthimi kîrîa Kîamgîrîru,

**6** na nîakwona atî nie ndirî na mavîtia.

**6**

**7** Ethîrwa nînyumîte njîrarî îrîa ya ma,

**7** na ngoro yakwa îkerirîria maûndû marîa monaga,

**7** na ethîrwa njara ciakwa irî na gîko nîûndû wa mevia;

**7**

**8** nthithina yakwa îrorîwa nî mûndû wîngî,

**8** na kîrîa ngûragia mûgûndarî gîkûûrwe.

**8**

**9** Ethîrwa ngoro yakwa nîngucîrîrie kûrî mûndûmûka wene,

**9** na ngekara mûromorî wa nyomba yake nîmwetererete;

**9**

**10** mûka wakwa nîarugagîre mûndûmûrûme wîngî,

**10** na arûme engî mamame nake.

**10**

**11** Kwîrirîria kûmenyana kîîmwîrî na mûka wene nî kuna watho,

**11** nî wîvia mûndû agîrîrwe nî kûverithua na kûûragwa.

**11**

**12** Wîvia ûcio ûvana ta mwaki ûrîa ûvîvagia ûkathiria,

**12** na nwa ûvîvie indo cionthe ciakwa.

**12**

**13** Ethîrwa nîndegete kûthikîrîria mateta ma ndungata yakwa ya mûndûmûrûme kana ya mûndûmûka,

**13** rîrîa maaretire mateta mao kûrî nie,

**13**

**14** rîrîa Ngai agaûka kûnduîra ngeka atîa?

**14** Rîrîa Ngai akanjirithia ngamûcokeria atîa?

**14**

**15** Kinthî Ngai ûrîa wanyûmbire twake waûmbire ndungata ciakwa?

**15** Kinthî tuonthe tûtiaûmbirwe nî Ngai ûmwe?

**15**

**16** Nie ndianaima mûthîni kîndû,

**16** kana ndûma aka a ndigwa mata mwîvoko.

**16**

**17** Ndianarîa irio ciakwa nî nienga;

**17** na ndianarega kûgaana na ciana cia ngoriai;

**17**

**18** Nîûndû ûtûûrorî wakwa wonthe mbîthîrîtwe ngîmarera nîrî ta îthe,

**18** Kuuma nîrî mwana mbîthîrîtwe ngîmenyerera aka a ndigwa.

**18**

**19** Rîrîa nona mûndû agîkua nîûndû wa gûtura nguo,

**19** kana mûthîni atarî na nguo ya gwîkîra;

**19**

**20** ngîrega kûmûva nguo ya gwîkîra athirwe nî mvevo,

**20** nake nîandigagîra kîrathimo agacokia ngatho na ngoro.

**20**

**21** Ndianatûmîra vinya wakwa kûverithia mwana wa ndigwa,

**21** nîûndû atî atongoria a îtûûra marî mwena wakwa.

**21**

**22** Ethîrwa naneka guo, njara yakwa irounîkanga;

**22** yunîkîre wa vau gîturo.

**22**

**23** Nîûndû nînetigagîra kûverithua nî Ngai,

**23** ndingîekire ûndû ta ûcio.

**23**

**24** Nie ndianevoka thaavu,

**24** kana mbiga ngoro yakwa kûrî thaavu ntherie.

**24**

**25** Ndianakena nîûndû nîrî na ûtonga mwîngî,

**25** kana nîtîîa nîûndû nînjarîtie indo nyîngî.

**25**

**26** Nîngîroria riûa nîûndû wa ûkengu warîo,

**26** kana mweri nîûndû wa ûthaka waguo;

**26**

**27** na ngoro yakwa îgucîrîrue nîguo nîigooce;

**27** na nîciînamîrîre nîive gîtîîo ta irî Ngai,

**27**

**28** ûcio wanaguo nî wîvia wa gûtuîrwa kûragwa,

**28** nîûndû nîngîthîrwa ndarî mwîvokeku kûrî Ngai ûrîa ûrî îgûrû.

**28**

**29** Nie ndianakena nîûndû wa gûcûkangua kwa nthû ciakwa;

**29** kana ngena manyitwa nî mathîna.

**29**

**30** Nie ndianatûma kanyua gakwa kevie,

**30** na njîra ya kûmûruma kîrumi nîguo akue.

**30**

**31** Andû onthe arîa mandungataga nîmaicî waro atî,

**31** nînyamûkagîra ageni na ngamatuga.

**31**

**32** Ndianarekia ageni maraara nja,

**32** nînyitaga evîtûkîri ûgeni gwakwa mûciî.

**32**

**33** Andû amwe nîmathithaga mevia mao,

**33** nwatî nie ndianathitha mevia makwa.

**33**

**34** Ndianegua guoya ngîrûngama mbere ya mwîngî,

**34** ndianakira kana nîvingîra nyomba,

**34** ngîîtigîra kûnyararwa na kûthirîkua nî andû.

**34**

**35** Naarî kethîrwa nîrî na mûndû wa kûnthikîrîria!

**35** Nînevîta atî maûndû marîa mbarîtie nî ma ma,

**35** Ngai mwene vinya nîanjokerie!

**35** Naarî kethîrwa maûndû marîa nthitangîtwe namo nî nthû ciakwa nîmandîke!

**35**

**36** Nama nwa nîmakuue na gîturo;

**36** Na nîmekîre kîongo ta nthûmbî.

**36**

**37** Nwa mbîîre Ngai maûndû monthe marîa mbîkîte,

**37** na nthiî kûrî ke ta mwana wa mûthamaki.

**37**

**38** Ethîrwa nîkwa mbîîte mûgûnda ûrîa nîmaga,

**38** na ngaûcuuna arîa ene guo,

**38**

**39** na ethîrwa nîndîte irio ciaguo ndakûrîva,

**39** na nîndûmîte ene guo makue nî yûra;

**39**

**40** mîgûnda îo îrokûra mîgua vandû va ngano,

**40** na îmere ria vandû va cairi.

**40** Ciugo cia Ayubu nîciathira.

# Ayu 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîario ya Elihu

## (

## 32.1—37.24

## )

**1** Kwoguo arûme aya athatû: Elifazi, Bilidadi, na Zofari, nîmaaregire gûcokeria Ayubu, nîûndû eetucaga atî ke nî mûthingu.

**2** Nake Elihu, mûvîcî wa Barakeli wa rûciaro rwa Buzi na wa mûvîrîga wa Ramu nîwarakarire. Arakarire nîûndû Ayubu eetucaga nîke ûrî na kîvooto, na tî Ngai.

**3** Wana aarî marakara manene kûrî arata a Ayubu athatû, nîûndû mationia ûndû wa gûcokeria Ayubu. Ûndû ûcio nîwatûmire kwoneke takwa Ngai aarî na mavîtia.

**4** Elihu ekarire akirîte nginya rîrîa arîa maarî akûrû kûrî ke, maaririe na Ayubu.

**5** Na rîrîa Elihu onire atî andû acio athatû nîmaremwa nî gûcokeria Ayubu, nîwarakarire;

**6** na akîambîrîria kuga atîrî,

**6** Elihu

**6** “Nie nîrî mwîthî namue mûrî akûrû

**6** kwoguo nînetigîrire kûmwîra meciiria makwa.”

**6**

**7** Neîrire na ngoro atîrî, “Tigani arîa akûrû marie;

**7** arîa marî na mîaka mîngî nîmavecane ûûgî.”

**7**

**8** Nwatî roho wa Ngai mwene vinya wonthe,

**8** nîguo ûûkaga kûrî mûndû na akagîa na ûûgî.

**8**

**9** Tî ûkûrû ûtûmaga mûndû agîe na ûûgî,

**9** na tîguo ûtûmaga mûndû amenye ûûma.

**9**

**10** Kwoguo ta nthikîrîriani,

**10** tiga nîmwîre ûrîa nîreciria.

**10**

**11** Rîu-î, nîneterere mbîgue ûrîa mûkuga,

**11** nînathikîrîrie mîario yenyu ya ûgî,

**11** rîrîa mweciragia ûrîa mûkuga.

**11**

**12** Nînamûthikîrîrie waro mûno,

**12** nwatî gûtirî wanarî ûmwe wonanirie mavîtia ma Ayubu,

**12** kana wamûcokerie.

**12**

**13** Îîmenyerereni mûtikeîre atî mue nîmue aûgî;

**13** Ngai nîke ûngîcokeria Ayubu,

**13** nwatî tî mûndû.

**13**

**14** Ayubu ndaaragia ciugo imberekerete,

**14** kwoguo tînîmûcokeria ta ûrîa mwamûcokerie.

**14**

**15** Matirî na ciugo mbagîrîru, Ayubu;

**15** nî amaku matirî na ûndû wa gûgûcokeria.

**15**

**16** Nîngûthiî na mbere na kwaria na mûtiraria?

**16** Marûngamîte vau matarî na ûndû wîngî wa kuga.

**16**

**17** Wana nie nîngûvecana macokio makwa,

**17** nîngûvecana woni wakwa.

**17**

**18** Nîûndû nîrîmwîcûre nî ndeto,

**18** roho wakwa nîûraningîrîria kwaria.

**18**

**19** Ngoro imbîte ta ndivei îturîte gwa kûrutîra mîruke

**19** nîndûmûka ta mbooro îcûrîte ndivei ya kûvivwa wa rîo.

**19**

**20** Nwanginya mbarie nîguo mvûcûke,

**20** nama nwa nginya mbarie.

**20**

**21** Nie ndikonania kîmenyano kûrî mûndû wanarî ûrîkû,

**21** kana nyûrûria mûndû.

**21**

**22** Nîûndû ndicî kûnyûrûrania;

**22** nîngîka guo mûnyûmbi nwa ambûrage warîo.

# Ayu 33

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Rîu we Ayubu, tega matû waro,

**1** wîgue maûndû monthe marîa ngûkwîra.

**1**

**2** Ta roria, nîngûtumûra kanyua gakwa,

**2** mbarie ûrîa ûrî mecirarî makwa.

**2**

**3** Ciugo irîa mbaragia ciumbûraga wagîrîru wa ngoro yakwa,

**3** maûndû marîa mbîcî nîmo mbaragia.

**3**

**4** Roho wa Ngai nîguo wanyûmbire,

**4** mîruke ya Mwene Vinya wonthe nîyo îndûragia mwoyo.

**4**

**5** Njokeria ethîrwa nwa ûvote,

**5** varîrîria ciugo ciaku waro; wîtetere.

**5**

**6** Methorî ma Ngai nie nawe twîkariî ûndû ûmwe,

**6** wana nie naûmbirwe na yûmba.

**6**

**7** Kwoguo ndwagîrîrwe nî kûnîîtigîra,

**7** nie ndingîkûvinyîrîria.

**7**

**8** Nama, waria ngîgucaga,

**8** na nînegua mûgambo waku ûkîaria.

**8**

**9** We wauga atî nîrî mûtheru, na ndirî na mavîtia,

**9** nîrî mûtheru, na ndirî na mevia.

**9**

**10** Nwatî Ngai nîacaragia kanya ga kûmverithia,

**10** ke anducaga nthû yake.

**10**

**11** Nîanjovete magûrû na nyororo,

**11** na nîatuîragia mîthiîre yakwa yonthe.

**11**

**12** Nwatî we Ayubu, nîrakwîra wî mûvîtiu,

**12** Ngai nî mûnene gûkîra mûndû.

**12**

**13** Ûrakararania nake nîkî,

**13** ûkiugaga atî ndacokagia ciûria cia andû.

**13**

**14** Nîûndû Ngai aragia na njîra îmwe,

**14** agacoka akaria na njîra îngî, nwatî mûndû ndataûkagîrwa.

**14**

**15** Ngai aragîria andû na njîra ya iroto na cioneki,

**15** ûtukû rîrîa mamamiî toro mûnene.

**16** Nîatûmaga mathikîrîrie ûrîa arauga,

**16** na amakaania, nîmagîcaga na guoya.

**16**

**17** Amekaga ûguo nîguo matige kwîvia,

**17** na agatûma matigane na mwîtîîo.

**17**

**18** Nîagiragia andû matikagwe îrimarî,

**18** na akamavonokia kuuma kûrî gîkuû.

**18**

**19** Ngai nîaverithagia mûndû na njîra ya mîrimû,

**19** na agatûma mwîrî wake wonthe wîcûrwe nî ruuo.

**19**

**20** Mûndû ûcio ndegucaga angîrîa irio,

**20** wana nîagîcaga na kîîria ngoro nîûndû wa irio irîa endete.

**20**

**21** Mwîrî wake ûgînjîte,

**21** ûgatigara mavîndî matheri.

**21**

**22** Ke arî vakuvî gûkua,

**22** na ûtûûro wake ûrî vakuvî na kwa arîa akuû.

**22**

**23** Nwatî mûraika angîthîrwa vakuvî nake

**23** mûraika ûmwe gatagatîrî ka araika ake ngiri,

**23** wa kûmûririkanagia ûrîa agîrîrwe nî gwîka.

**23**

**24** Mûraika ûcio nîamwîgucagîra ntha na akera Ngai atîrî,

**24** “Mûvonokie ndakathiî gwa akuû,

**24** nîrî na kîndû gîa kûmûkûûra ndakathiî kuo.”

**24**

**25** Mwîrî wake ûrogîa na vinya rîngî,

**25** arogîa na vinya ta wa mûndû mwîthî.

**25**

**26** Rîrîa mûndû ûcio avoya, Ngai nîamwîgucaga,

**26** nîagocaga Ngai akenete,

**26** nake Ngai nîatûmaga maûndû make mavue.

**26**

**27** Ke ainaga arî mbere ya andû akauga atîrî,

**27** “Nînevirie na ngîregana na maûndû marîa maro,

**27** nwatî Ngai ndaamverithia nîûndû wa wîvia ûcio.

**27**

**28** Nîavonoketie mwoyo wakwa kuuma kûrî gîkuû,

**28** na nîngûtûûra mwoyo.”

**28**

**29** Taroria, Ngai nîekaga mûndû maûndû mama monthe,

**29** nîamekaga maita meengî kûrî mûndû.

**29**

**30** Nîavonokagia mûndû ndakathiî mbîrîrarî,

**30** nîguo atûûre mwoyo.

**30**

**31** We Ayubu, tega matî ûnthikîrîrie,

**31** kira kivi, mbarie.

**31**

**32** Nwatî ethîrwa ûrî na ûndû ûrenda kuga, mbîîra, aria,

**32** nîûndû nîrenda kwonania ndûrî na mavîtia.

**32**

**33** Ethîrwa tîguo, nthikîrîria,

**33** kira ûnthikîrîrie, na nîngûkûthomithia ûûgî.

# Ayu 34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Elihu nîwathiîre na mbere kuga atîrî,

**1**

**2** “Thikîrîriani ciugo ciakwa mue andû aûgî,

**2** na mûnthikîrîrie mue imenyi;

**2**

**3** nîûndû gûtû nîkuo kûthimaga ndeto,

**3** wata ûrîa rûrîmî rûcamaga irio.

**3**

**4** Tigani tûthuure ûndû ûrîa mwaro,

**4** tigani tue ene tûtue ûndû ûrîa mwaro.

**4**

**5** Ayubu augîte atîrî, ‘Nie ndirî na mavîtia,

**5** na Ngai nîmûreganu na kîvooto gîakwa.

**5**

**6** Wana ethîrwa ndirî na mavîtia, nie nducagwa mûthaani;

**6** kîronda gîakwa gîtivoraga,

**6** wana ethîrwa ndirî mwîvia.’

**6**

**7** Nî mûndû ûrîkû wîkariî ta Ayubu,

**7** ûrîa kûrî ke, kûnyûrûrania nîta kugia manjî ngûkû.

**7**

**8** Athiîcanagia na andû arîa mekaga naaî,

**8** na agaceera na andû arîa aganu.

**8**

**9** Augaga atî gûtirî ûndû mwaro oonaga,

**9** atî nîguo arûmîrîre wendi wa Ngai.

**9**

**10** “Kwoguo ta nthikîrîriani mue arîa mûrî na mbuguîro,

**10** Ngai ndangîka ûndû macûku.

**10** Ngai mwene vinya wonthe ndangîka naaî.

**10**

**11** Ngai arîvaga mûndû kûringana na wîra wake,

**11** ekaga mûndû kûringana na mîtugo yake.

**11**

**12** Nîma Ngai ndangîka ûndû mûcûku;

**12** Ngai mwene vinya wonthe ndareganaga na kîvooto.

**12**

**13** Nû waveere Ngai ûvoti wa kwatha nthî?

**13** Nû watuire Ngai mûnene wa nthî yonthe?

**13**

**14** Ethîrwa Ngai nwa ecirie ke mwene;

**14** athengutia mîvevû yake gûkû nthî,

**14**

**15** kîndû kîonthe kîrî mwoyo nîkwa kîngîkua,

**15** na mûndû agacoka rûkûngûrî.

**15**

**16** “Ethîrwa ûrî na ûmenyo,

**16** tathikîrîria ûrîa nguuga.

**16**

**17** Mûndû ûrîa ûthwîre kîvooto nwa aathane?

**17** Nwa ûtûîre ûrîa mûthingu na ûrî vinya?

**17**

**18** Ûrîa wîraga mûthamaki, ‘We ndûrî vata,’

**18** na akeera aathani ‘Mûrî aganu.’

**18**

**19** Ndonanagia kîmenyano kûrî anene,

**19** ndarûmbûyanagia na itonga gûkîra athîni,

**19** nîûndû onthe maûmbirwe nîke.

**19**

**20** O makucaga wa rîmwe,

**20** mainainagua ûtukû gatagatî makînakua.

**20** Arîa marî vinya, amathengutagia atagûtûmîra vinya wa mûndû.

**20**

**21** “Metho make maroragia mîthiîre ya andû,

**21** na nîonaga mîthiîre yao yonthe.

**21**

**22** Gûtirî nduma îngîtumana,

**22** ûndû Ngai atangîona andû arîa evia.

**22**

**23** Ngai ndamenyithagia mûndû,

**23** vîndî îrîa akaathiî kûmûcirithia.

**23**

**24** Aunangaga arîa marî vinya wana atamatuîrîtie,

**24** na îthenya rîao akathuura andû engî.

**24**

**25** Na nîûndû Ngai nîecî ciîko ciao,

**25** nîamacunaga wathani ûtukû na akamacûkangia.

**25**

**26** Amaverithagia nîûndû wa mavîtia mao,

**26** andû onthe makîonaga,

**26**

**27** nîûndû nîmatigîte kûmûrûmîrîra,

**27** na makaregana na watho wake.

**27**

**28** Kwoguo nîmaatûmire arîa athîni makaîra Ngai,

**28** nake Ngai nîweguire kîrîro Kîam arîa maavinyîrîrîtue.

**28**

**29** Ngai angîkira arege gwîka wanarî ûndû,

**29** nîûrîkû ûngîmûtuîra ciira?

**29** Angîthitha ûthiû wake, nû ûngîvota kûmwona,

**29**

**30** wana ethîrwa nî vûrûri kana nî mûndû;

**30** ekaga guo nîguo mûndû mwaganu ndakathane.

**30**

**31** “Kûrî mûndû wîrîte Ngai,

**31** ‘Nînjîvîtie nwatî ndikevia rîngî.’

**31**

**32** Monia mavîtia marîa ndavotaga kwona,

**32** ethîrwa nîmbîkîte maûndû macûku ndikameka rîngî.

**32**

**33** Ngai nwa akûverithie ûrîa we ûkwenda?

**33** Îtua nî rîaku, tî rîakwa;

**33** kwoguo uga ûrîa ûreciria.

**33**

**34** Andû arîa marî na ûmenyo;

**34** na andû aûgî arîa mambîgucaga maugaga atî,

**34**

**35** ‘Ayubu aragia atarî na ûmenyo,

**35** aragia maûndû matarî gîtûmi.’

**35**

**36** Narî kethîrwa Ayubu nwa acirithue viû,

**36** nîûndû ethîrîtwe akîaria ta andû aganu!

**36**

**37** Ke nî mwîvia na nî mûremi,

**37** nîaretaga kanya gatagatîrî getû,

**37** na akaria maûndû ma kûmenereria Ngai atagûtigithîrîria.”

# Ayu 35

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nake Elihu nîwaugire atîrî,

**1**

**2** “Ûreciria ûndû ûyû nî mwaro,

**2** kuga ûrî mwagîrîru mbere ya Ngai?

**2**

**3** Kana ûragia Ngai atîrî,

**3** ‘Ngîte na mûnyaka ûrîkû?

**3** Ngîte na umithio ûrîkû ethîrwa atî ndiîvîtie?’

**3**

**4** Nie nîngûgûcokeria,

**4** na njokerie arata aku.

**4**

**5** Taroria îgûrû wone,

**5** ûrorie wone matu marîa marî îgûrû rîaku.

**5**

**6** Rîrîa wevia, ûngîverera Ngai na ndûî?

**6** Wana mevia maku mangîongerereka, Ngai nîaturagwa?

**6**

**7** Ethîrwa wî mûthingu nîndûî ûmûvecaga,

**7** kana nîndûî amûkagîra kuuma kûrî we?

**7**

**8** Waganu waku ûcûkangagia andû ta we,

**8** ûthingu waku ûgunaga mûndû ûrîa wîngî.

**8**

**9** “Rîrîa andû mavinyîrîrua mûno nîmarîraga,

**9** nîmetagia ûtethio nîûndû wa kûvinyîrîrua nî arîa marî vinya,

**9**

**10** Nwatî gûtirî ûragia, ‘Ngai mûnyûmbi arî kû,

**10** ûrîa ûmvotithagia andû kwina wana kûrî na thîna;

**10**

**11** ûrîa ûtûthomithagia gûkîra nyamû cia kîthaka,

**11** na agatûma tûvîge gûkîra iconi cia rîerarî!’

**11**

**12** Kwoguo metagia ûtethio nwatî Ngai ndamanogaga,

**12** nîûndû nî andû etîi na aganu.

**12**

**13** Nama Ngai ndathikagîrîria kîrîro Kîam mana,

**13** wana Mwene Vinya ndoonaga ta ûndû.

**13**

**14** Ngai angîgûcokeria atîa rîrîa ûrauga atî ndûmwonaga,

**14** na ciira waku ûrî mbere yake, na nîke wetererete?

**14**

**15** Rîu, nîûndû Ngai arakara ndaverithanagia

**15** wana ndarûmbûyanagia na mavîtia ma andû;

**15**

**16** Ayubu, ûratumûra kanyua kwaria ciugo cia mana,

**16** ûraria ndeto nyîngî ûtarî na ûmenyo.”

# Ayu 36

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Elihu nîwathiîre na mbere kwaria na akiuga atîrî,

**1**

**2** “Eterera vanini na nîngûmwonia,

**2** nîrî na ûndû nîrenda kwaria vandûrî va Ngai.

**2**

**3** Nîngûkwonia na njîra nyîngî ûrîa ûmenyo wakwa wîgana.

**3** Nîngûmwonia atî ûrîa wanyûmbire nî mûthingu.

**3**

**4** Nîûndû ndiaragia maûndû ma maveeni,

**4** ûrîa ûrî na ûmenyo mûkinyanîru arî mbere yenyu.

**4**

**5** “Taroria Ngai arî vinya, na ndairaga mûndû,

**5** arî vinya mwîngî mûno wa meciria.

**5**

**6** Ndetîkagîra arîa aganu matûûra mwoyo,

**6** nwatî nîwonanagia kîvooto kûrî arîa athîni.

**6**

**7** Ngai nîagitagîra arîa athingu,

**7** akametîkîria mekarîre itî cia ûthamaki,

**7** na agatûma mekare marî atîîe tene na tene.

**7**

**8** Na mangîthîrwa movetwe na mvîngû,

**8** na methîrwe movetwe nî ndigi cia mathîna.

**8**

**9** Ngai nîamonagia ciîko ciao njûku

**9** na akamonia atî o nî etîi.

**9**

**10** Nîatûmaga mathikîrîrie mataaro make,

**10** na akathana matigane na waganu.

**10**

**11** Nao mangîathîkîra Ngai na mamûtungatîre,

**11** nî makarathimwa ûtûûrorî wao wonthe,

**11** na mîaka yonthe methagîrwe marî na gîkeno.

**11**

**12** Nwatî mangîkarega kûmwathîkîra, makaûragwa na rûviû,

**12** na magaakua nîûndû wa gûtura ûmenyo.

**12**

**13** “Andû arîa matarî na ûngai, mendaga kûrakara,

**13** wana rîrîa makûverithua o mativoyaga ûtethio.

**13**

**14** Makucaga wa marî ethî,

**14** na ûtûûro wao ûrîkagîrîria na gîconoko.

**14**

**15** Nwatî Ngai nîavonokagia arîa avinyîrîrie,

**15** na njîra ya mathîna marîa moonaga.

**15** Atûmaga moone thîna nîguo mamwîgue.

**15**

**16** Ngai nîwakûgucîrîrie agîkûruta thînarî,

**16** agîkûvira kûndû kwaro gûtarî ûgwati,

**16** na agîkwigîra irio irîa mbaro metharî.

**16**

**17** “Nwatî we ûtuîrîrîtwe ciira ta wa mûndû mwaganu,

**17** ûtuîrîrîtwe na njîra ya kîvooto.

**17**

**18** Îîmenyerere marakara maku matigatûme wîvie,

**18** kana wîngî wa mbeca cia gûgûkûûra ûkûvîtithie.

**18**

**19** Wana warîra ûgîtagia ûtethio ndûgatetheka,

**19** vinya waku wonthe ndûngîgûtethia rîu.

**19**

**20** Ndûkerirîrie ûtukû ûkinye,

**20** rîrîa mavûrûri makaathira wa rîmwe.

**20**

**21** Îmenyerere, ndûkagwe meviarî,

**21** nîûndû ûrathînîka ûguo nîguo ûûrîre mevia.

**21**

**22** Taririkana ûnene wa Ngai na vinya wake,

**22** nî mwarimû ûrîkû mûnene kûmûkîra?

**22**

**23** Nû ûngîathîrîra Ngai ûrîa agwîka,

**23** kana ûngîmwîra atî nîekîte naaî?

**23**

**24** Ndûkariganîrwe nî gûkumia wîra wake,

**24** ûrîa andû mainaga magîûkumia.

**24**

**25** “Andû onthe nîmonete maûndû marîa Ngai ekîte,

**25** mamoonaga marî wa varaca.

**25**

**26** Ngai nî mûnene mûno na tûtingîvota kûmûmenya,

**26** kana tûmenya ûkûrû wake.

**26**

**27** Agucagia matata ma manjî kuuma nthî,

**27** akamagarûra magatuîka mbura.

**27**

**28** Atûmaga mbura yure kuuma matuurî

**28** îkaura mûno kûrî andû onthe.

**28**

**29** Kûrî mûndû ûmenyaga ûrîa matu matambaga,

**29** kana ûrîa ngwa îrurumaga kûu îgûrû kûrîa Ngai atûûraga.

**29**

**30** Atûmaga ûtheri wake ûnyagarûke îgûrû kuonthe,

**30** na agakunîkîra îria kûrîa kûrikîru.

**30**

**31** Ûguo nîguo Ngai avecaga andû gîa kûrîa,

**31** avecaga andû irio cia kwîgana.

**31**

**32** Anyitaga rûveni na njara yake,

**32** na agatûma rûvenie wa varîa akwenda.

**32**

**33** Ngwa nîîmenyithanagia rîrîa Ngai agûka,

**33** wana nyamû cia kîthakarî nîimenyaga agîûka.”

# Ayu 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Maûndû mau nîmaratûma ngoro yakwa îtetema,

**1** na îratetema takwa îkûgûûka.

**1**

**2** Thikîrîriani mûrurumo wa mûgambo wa Ngai,

**2** na mûgambo ûrîa umaga kanyuarî gake.

**2**

**3** Atûmaga ûtheri kuuma îgûrû ûnyaganie kûndû kuonthe,

**3** naruo rûveni rwake rûgakinya mîena yonthe ya nthî.

**3**

**4** Vuva wa ûguo mûgambo wake nîûrurumaga,

**4** mûgambo wa Ngai ûgambaga na vinya,

**4** na vîndî îo rûveni rwîthagîrwa rûkîvenia.

**4**

**5** Ngai agambaga na mûgambo wa magegania,

**5** ekaga maûndû manene wana tûtangîvota kûmenya.

**5**

**6** Nîke wîraga mbaravu îgwe nthî,

**6** na akaurithia mbura nene.

**6**

**7** Avingaga mawîra monthe ma andû,

**7** nîguo andû onthe mamenye wîra wake.

**7**

**8** Nyamû cia kîthaka nîicokaga imamorî ciao,

**8** na igekara kûu makurungurî.

**8**

**9** Kîvuvûkanio kiumaga mwena wa îveti,

**9** nayo mvevo îkauma mwena wa rûgûrû.

**9**

**10** Mîvevû ya Ngai îkiragia manjî mvevo,

**10** magatuîka ta îthiga rîa mbaravu.

**10**

**11** Ngai ecûragia matu mbura makaritûva,

**11** matu manyaganagia mveni ciake.

**11**

**12** Aciathaga ikathiûrûrûka kûndû kuonthe,

**12** ikavingie maûndû marîa Ngai aciathaga ciîke,

**12** nthî yonthe kûrîa gûtûûragwa.

**12**

**13** Ngai ekaga wendi wake gûkû nthî,

**13** ûrî wa kûverithia andû, kana wa kwonania wendo wake.

**13**

**14** “Ayubu, tathikîrîria;

**14** tatarania maûndû ma magegania marîa Ngai ekaga.

**14**

**15** Nîwîcî ûrîa Ngai athaga matu,

**15** na agatûma mveni ivenie kuuma matuurî mau?

**15**

**16** Nîwîcî ûrîa matu mereraga îgûrû matakûgwa?

**16** Ûcio nî wîra wa magegania wa ûrîa ûrî ûmenyo mûkinyanîru.

**16**

**17** We wonaga wîkîrîte nguo cia ûrugarî mûno,

**17** rîrîa rûkûngi kuuma mwena wa îveti rûratharîkîra nthî.

**17**

**18** Nwa ûvote gûtambarûkia matu ta ûrîa Ngai ekaga,

**18** na ûtûme maûme ta gîcicio?

**18**

**19** Tûthomithie ûrîa tûkera Ngai;

**19** tûrî ndumarî, tûtingîmenya ûrîa tûkuga.

**19**

**20** Nie ndingîûria kwaria na Ngai;

**20** mûndû ûngîaranîria nake nwakwa angîmerua.

**20**

**21** “Rîu gûtirî mûndû ûngîvota kûroria îgûrû nîûndû wa ûrîa kwarîte;

**21** rûvuvo rûvatîte matu monthe îgûrû gûkathera.

**21**

**22** Aûkaga arî na riiri ta wa thaavu aumîte mwena wa rûgûrû,

**22** Na riiri wake nîûtûmaga arîa mamwonaga mamwîtigîre.

**22**

**23** Tûtingîvota gûkuvîvîria Ngai Mwene Vinya;

**23** ke arî ûvoti mwîngî na kîvooto,

**23** ke ecûrîtwe nî wega na ndavinyanagîrîria.

**23**

**24** Kwoguo andû onthe nîmamûvecaga gîtîîo;

**24** na ndarûmbûyanagia na mûndû ûrîa wîtucaga mûgî.”

# Ayu 38

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai Mûnene nîwacokerie Ayubu

**1** Nake Ngai-Mûnene arî kîvuvûkaniorî nîwacokerie Ayubu atîrî:

**1**

**2** “We wî û nîguo ûregane na kîrîra gîakwa?

**2** We ndûmenyaga ûrîa ûrauga.

**2**

**3** Îyûmîrîrie ta mûndûmûrûme,

**3** nîngûkûria ciûria nawe ûnjokerie.

**3**

**4** “Warî kû rîrîa narûthaga mîcingi ya nthî?

**4** Mbîîra ethîrwa ûrî na ûmenyo.

**4**

**5** Nû watuire ûrîa nthî îkwîgana, nama nîwîcî!

**5** Nû wamîthimire na rûrigi akîmenya mwîgana wayo?

**5**

**6** Itugî irîa inyitîrîrîte nthî ciîkarîrîte ndûî?

**6** Kana nû waigire îthiga rîayo rîa mûcingi,

**6**

**7** rîrîa njata cia kîraûko ciainaga irî vamwe,

**7** na andû a Ngai makanîrîra nî gûkena?

**7**

**8** Kana nû wavingîrîrie îria rîrîa rînene na mîrango,

**8** rîrîa manjî maativûkire kuuma kûrîa kûriku na makîaraga nthî?

**8**

**9** Nînie nakunîkire îria ma matu,

**9** na ngîtûma rîrume nduma.

**9**

**10** Nînekîrire îria mûvaka,

**10** na ngîrîvingîrîria na mîkîgo na mîrango;

**10**

**11** na ngîrîîra atîrî, ‘Ûyû nîguo mûthiia waku, ndûkavîtûke ava,

**11** makûmbî maku manene magakinyaga ava.’

**11**

**12** “Ayubu, kuuma rîrîa waciarirwe, wanathana ûkiuga gûkîe,

**12** kana wonereria ûtheri wa kîraûko varîa ûkumîrîra,

**12**

**13** nîguo wîcûre mîthiia yonthe ya nthî,

**13** na ûtûme andû arîa aganu, maume kuo?

**13**

**14** Nthî îgarûrûkaga na îkagîa na marangi ta ma ngoora,

**14** na îkagarûrûka ta ûrîa yûmba rîa mûmbi rîgarûrûkaga rîavûrwa mûvûri.

**14**

**15** Nwatî andû arîa aganu nîmakaaimwa ûtheri wao,

**15** njara irîa ciîkaga maûndû macûku nîikaunangwa.

**15**

**16** “Wî mûkinyu îriarî kûrîa kûtherûkaga manjî?

**16** Kana ûkathiîra nthî ya îria kûrîa kûrikîru?

**16**

**17** Wanonua mûromo wa gîkuû,

**17** kana wona mîromo ya kwa arîa akuû?

**17**

**18** Wanamenya ûrîa nthî îgana?

**18** Njokeria ethîrwa nîwîcî maûndû mama monthe.

**18**

**19** “Nîwîcî njîra ya kûthiî kûrîa ûtheri umaga,

**19** kana kûrîa nduma îtûûraga?

**19**

**20** Nîguo ûmîvire gîkarorî Kîamyo,

**20** na ûmenye njîra ya kûthiî kuo.

**20**

**21** We nîwîcî, nîûndû vîndî îo warî mûciare,

**21** na mîaka yaku nî mîîngî.

**21**

**22** “Wanatonya makûmbîrî ma mbaravu,

**22** kana wona makûmbî ma mbura ya mbembe,

**22**

**23** irîa mbigîte nîûndû wa mavinda ma thîna,

**23** wana nîûndû wa mavinda ma mbaara?

**23**

**24** Njîra ya kûthiî kûrîa ûtheri ûgayanagîrua nî îrîkû,

**24** kana kûrîa rûkûngi rwa îrathîro rûnyaganagîrua nthî yonthe?

**24**

**25** “Nû watemere mbura ya kîvovoto mûtaro kûu îgûrû,

**25** na agîtemere ngwa njîra,

**25**

**26** nîguo mbura yure nthî kûrîa gûtatûûraga andû,

**26** na yure werûrî kûrîa gûtarî andû?

**26**

**27** Nîguo ûnyondore nthî îno nyûmagaru na nyondu manjî,

**27** na agîtûma îmere nyaki?

**27**

**28** “Mbura na îme irî îthe?

**28**

**29** Mbaravu yaumire îvurî rîa û?

**29** Nû waciarire mbaa?

**29**

**30** Manjî magwatanaga magekara ta îthiga,

**30** îgûrû rîa îria gûgakira mvevo mûno.

**30**

**31** “Taroria îgûrû wone ikundi cia njata:

**31** Wavota kûnyitithania njata cia Kîrîmîra,

**31** kana ûthaûre njata cia Orioni?

**31**

**32** Nwa ûvote gûtongoreria njata ciumîre îvinda rîacio rîakinya,

**32** kana ûtongorerie Ngatûnyi na ciana ciayo?

**32**

**33** Nîwîcî mawatho ma îgûrû?

**33** Mawatho mau nwa marûmîrîrwe gûkû nthî?

**33**

**34** “Nwa ugîrîrie mûgambo waku ûgakinya maturî,

**34** nîguo kuure mbura nyîngî na îgûkunîkîre?

**34**

**35** Nwa ûvote gûtûma mveni ivenie,

**35** nacio igakwîra tûrî ava?

**35**

**36** Nû waveere matu ûûgî;

**36** na akîva nundu ûmenyi?

**36**

**37** Nû wîna ûûgî wa kûmenya ûrîa matu megana?

**37** Na nû ûngîmenamania makauria mbura,

**37**

**38** nîguo îrinde rûkûngû rûrîa rûrî nthî,

**38** naguo mûthetu ûnyitane ûtuîke ndaka?

**38**

**39** “Nwa ûguîmîre mûnyambû gîa kûrîa,

**39** kana ûvaithie ciana ciaguo,

**39**

**40** rîrîa ciîthithîte ngurungarî,

**40** kana irî kîthakarî icemete?

**40**

**41** Nû ûvecaga gîkûngûrû gîa kûrîa,

**41** rîrîa tûcui twakîo tûrarîrîra Ngai

**41** tûkîrûgarûgaga tûgîcaria gîa kûrîa?”

# Ayu 39

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Nîwîcî rîrîa ngûrûngû iciaraga?

**1** Wanaroria nthwariga îgîciara?

**1**

**2** Nîwîcî ciîkaraga irî îvu îvinda rîgana atîa,

**2** na nîwîcî rîrîa igaciara?

**2**

**3** “Nîwîcî rîrîa ciîthunanagîra igîciara,

**3** vîndî îrîa igûciara twori twacio?

**3**

**4** Twori twacio tûkûragîra werûrî tûkaagîa vinya,

**4** tûtiganagîria ng'ina na tûticokaga rîngî.

**4**

**5** “Nû warekererie nyûmbû?

**5** Nû wamîthaûrire akîmîrekereria?

**5**

**6** Nie naiveere werû ûtuîke mûciî wacio,

**6** ngîiva vûrûri wa cumbî itûûrage kuo.

**6**

**7** Ciîkaraga kûraca na înegena rîa matûûra,

**7** itiîgucaga mûgambo wa ûrîa ûrutaga wîra nacio.

**7**

**8** Irimûnthaga tûrîmarî nîguo cione gîa kûrîa,

**8** igîcaria kîndû wa kîonthe kîrî nthî.

**8**

**9** “Mbogo nwa îtîkîre gûkûrutîra wîra?

**9** Kana nwa îtîkîre kûraara rwagarî rwaku?

**9**

**10** Nwa ûmîthaîke na mûkanda ûkarîme nayo,

**10** kana îgucie mûraû ûkîrîma?

**10**

**11** Nwa ûmîîvoke nîûndû atî îrî na vinya nyîngî,

**11** na ûmîtigîre wîra waku mûrito îkûrutîre?

**11**

**12** Nwa wîvoke mbogo îgûkethere ngano,

**12** na îkûvirîre cio îtîrirî?

**12**

**13** “Mathagu ma nyaga mavavataga na mwîtîîo,

**13** nwatî ndîngîvota kûgûrûka ta ndiiû.

**13**

**14** Nyaga îtiganagîria matumbî mayo mûtheturî,

**14** nîguo magwatue ûrugarî nî mûthetu,

**14**

**15** îkariganîrwa atî nwa makinyangwe nî kîndû,

**15** kana makaûragwa nî nyamû cia kîthaka.

**15**

**16** Îverithagia twana twayo takwa tûtarî twayo,

**16** wana ethîrwa wîra wayo nî wa mana, ndîmakaga.

**16**

**17** Îîkaga ûguo nîûndû Ngai nîwamimire ûûgî,

**17** na ndaamîva ûmenyo.

**17**

**18** Nwatî rîrîa yambîrîria kûvinyûra,

**18** nîîthekagîrîra mbarathi na ûrîa ûthiîcaga amîkarîrîte.

**18**

**19** “Ayubu, nîwe ûvecaga mbarathi vinya?

**19** Na ûkamîkîra mûrera mûraca ngingo?

**19**

**20** Nîwe ûtûmaga mbarathi îrûgarûge ta ngige?

**20** Mûkunîrie wayo nîwakûmakania.

**20**

**21** Îvuragia nthî na mavûngû na îgetîîa nî vinya wayo,

**21** na îkathiî mbaararî kûrûa na vinya wonthe.

**21**

**22** Mbarathi îthekagîrîra guoya na ndîmakaga,

**22** ndîcokaga na vuva îkîûrîra mbaara.

**22**

**23** Indo cia mbaara cia andû arîa mekarîrîte mbarathi,

**23** iringanaga ikavenia nî riûa.

**23**

**24** Îvinyûraga mûno îkinainaga nî ûrûme,

**24** îregua karumbeta kagamba ndîngîrûngama.

**24**

**25** Rîrîa karumbeta kavuvwa, nîîraramaga;

**25** îrî kûraca nîîgucaga mbaara îkînunga,

**25** nîîgucaga anene a mbaara makîathana maugîrîrîtie.

**25**

**26** “Nîwe wonagia mvûngû kûgûrûka,

**26** na gûtambûrûkia mathagu mayo îthiîte mwena wa îveti?

**26**

**27** Nîwe wathaga nderi kîgûrûke,

**27** na gîgatuma kîomba gîa kîo kîrîmarî îgûrû?

**27**

**28** Kîîgî kîrûthaga gwa gûtûûra mathigarî marîa maraca,

**28** gîgatua mathiga marîa manene na maûgî kûndû gwa kwîgitîra.

**28**

**29** Gîîcaragîria gîa kûrîa kîrî kûu,

**29** kîonaga gîa kûrîa kîrî varaca.

**29**

**30** Tûcui twakîo tûnyunyaga nthakame,

**30** varîa kimba kîrî nîvo kîîgî kîthagîrwa kîrî.”

# Ayu 40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ayubu

## Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Ayubu atîrî,

**1**

**2** We ûtuîragia mavîtia, nîûgûcindana na Ngai Mwene Vinya?

**2** We ûkararanagia na Ngai, njokeria.

**2**

**3** Ayubu nîwacokire agîcokeria Ngai-Mûnene atîrî:

**3**

**4** “Nie ndirî vata, nîngîgûcokeria atîa,

**4** nîngûkunîka kanyua gakwa.

**4**

**5** Nîmbarîtie maita meengî nwatî ndikaaria rîngî,

**5** nîmbarîtie mûno nwatî ndikwaria rîngî.”

**5**

**6** Nake Ngai-Mûnene arî rûkûngi rûnene nîwacokerie Ayubu atîrî:

**6**

**7** Îîyûmîrîrie ta mûndûmûrûme;

**7** nîngûkûria ciûria, nawe ûnjokerie.

**7**

**8** Nîkwa ûrenda kûregana na îtua rîakwa,

**8** wonanie atî nîrî na mavîtia, nîguo we ûtuîke mwaro?

**8**

**9** We wî vinya ta nie?

**9** Wavota kûruruma na mûgambo ta wakwa?

**9**

**10** Tonania ûrîa ûrî ngumo na wî mûtîîe,

**10** onania ûrîa wî mûnene na wî na ûvoti.

**10**

**11** Îtûrûrîra andû marakara maku manene,

**11** roria arîa onthe etîi na ûmagwîthie.

**11**

**12** Roria arîa onthe marî na mwîgatho na ûmagwîthie,

**12** na ûkinyange andû arîa aganu marî wa vau marî.

**12**

**13** Mathike onthe mûtheturî,

**13** mavingîre onthe kwa arîa akuû.

**13**

**14** Vîndî îo nîmakaamenya atî wî vinya,

**14** na atî nîwe mwene wavootanîre.

**14**

**15** Rîu-î, ta roria nyamû îrîa îtagwa nguû,

**15** îrîa naûmbire rîrîa nakûûmbaga.

**15** Îrîcaga nyaki ta ng'ombe.

**15**

**16** Taroria vinya îrîa îrî nayo kîûnûrî,

**16** na ûvoti ûrîa îrî naguo nyamarî cia îvu.

**16**

**17** Mûkiia wayo ûmîte ta mûtî wa mûtarakwe,

**17** nga ciayo ciokothetwe ta mûkanda.

**17**

**18** Mavîndî mayo maûmîte ta gîcango,

**18** njara na magûrû ciûmîte ta cuuma.

**18**

**19** Nîyo ya magegania gatagatîrî ga ciûmbe ciakwa cionthe.

**19** Ûrîa wamîûmbire nwake ûmîvootaga.

**19**

**20** Îrîcaga tûrîmarî,

**20** kûrîa nyamû cionthe ciîkaraga.

**20**

**21** Îmamaga rungu rwa mîtî ya mîgua,

**21** îkethitha ndomboyarî kûrîa kûrî mûthanje.

**21**

**22** Mwîgunyîrî wa mîtî ya mîgua na wa mîtî îrîa îkûraga ndeererî cia rûnjî,

**22** nîkuo kîmamo Kîamyo.

**22**

**23** Taroria wana rûnjî rwecûra ndîvavûkaga,

**23** îthagîrwa îkirîrîtie wana rîrîa rûnjî rwa Njorodani rwecûra.

**23**

**24** Nû ûngîmîkunîka metho akînamînyita?

**24** Nû ûngîmîmunda îniûrû na mûtego.

# Ayu 41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nwa ûtege kîng'ang'i na ndûano,

**1** kana ûkîove rûrîmî na mûkanda?

**1**

**2** Nwa wîkîre mûkanda îniûrûrî rîakîo,

**2** kana ûtûrîkanie rûthîa rwa kîo na mbogoro?

**2**

**3** Nwa gîkûthaithe ûkîrekie?

**3** Nwa gîgûkaîre ûkînakîguîra ntha?

**3**

**4** Nwa ûrûthe kîrîkanîro nakîo,

**4** mûrîkanîre gîtûûre gîgûtungatagîra?

**4**

**5** Nwa ûkîthaîke ta ûrîa ûthaîkaga gîconi mûkîthakania nakîo,

**5** kana ûkîvingîrîrie nîguo ndungata ciaku cia erîtu ikîmemagie.

**5**

**6** Ategi a nthamaki nwa marîrîrie thogora wakîo?

**6** Avûri mbiacara nwa makîgaanie makîendie?

**6**

**7** Nwa ûtûrîkie rûo rwa kîng'ang'i na mûnyoge?

**7** Nwa ûmunde kîng'ang'i na îtumû?

**7**

**8** Ta mîvutie na njara na ndûkamîvutia rîngî.

**8** Ûkaarûa mbaara ûtaanarûa rîngî.

**8**

**9** Mûndû wa wonthe wonaga njûnamatu

**9** nîathiragwa nî vinya na akagwa nthî.

**9**

**10** Gûtirî njamba îngîvota kûmîvavûkia,

**10** gûtirî mûndû ûngîmîtirîria.

**10**

**11** Nû ûngîtharîkîrwa na acoke avonoke?

**11** Gûtirî mûndû nthî yonthe ûngîmîtharîkîra.

**11**

**12** Na kaî magûrû ma ndamathia îno marî vinya-î,

**12** Na kaî mwîrî wayo nî mûtungu-î!

**12**

**13** Nû ûngîvota kûmîruta nguo ya îgûrû mwîrîrî?

**13** Nû ûngîmîruta nguo ya cuuma ya ndarî?

**13**

**14** Nû ûngîgeria kûmîathamûra nthîa ciayo?

**14** Magego ma yo marî na guoya nyîngî.

**14**

**15** Ngothi yayo îcûrîtwe nî mathemo mekariî ta ngo.

**15** Manyitithanîtue vamwe makaûma ta îthiga.

**15**

**16** Nîûndû wa ûrîa matumanîte,

**16** gûtirî rîera rîngîvota gûtonyerera gatagatî ka mo.

**16**

**17** Magwatanîte vamwe manyinyanîtie,

**17** makanyitana ûndû matangîrekania.

**17**

**18** Îtivaga ûtheri ûkaveenia,

**18** metho ma kîo nîta riûa rîkîratha.

**18**

**19** Kanyuarî ka yo kuumaga rûrîrîmbî rwa mwaki,

**19** na gûkauma nthande cia mwaki.

**19**

**20** Maniûrûrî mayo kuumaga ndogo,

**20** ta ya macaki makîruga nyûngû.

**20**

**21** Mîvevû yayo nîyakanagia mwaki,

**21** na kanyuarî ga kîo nîkumaga rûrîrîmbî rwa mwaki

**21**

**22** Ngingorî yayo nîkuo vinya umaga,

**22** ûngîgîkuvîvîria nîwagwa nthî nî guoya.

**22**

**23** Nyama ciayo inyitanîte vamwe ikagîa ikagîa ngata

**23** wana irîa ndotu mûno inyitanîte na itingîrekania.

**23**

**24** Ngoro yayo yûmîte ta îthiga

**24** îkaûma ta îthiga rîa kûthia.

**24**

**25** Rîrîa yarûgama na îgûrû,

**25** wana nyamû îrîa îrî vinya mûno nîîvavûkaga.

**25**

**26** Ûngîmikia rûviû, rûtingîmîvutia,

**26** îtumû, mîguî kana kîndû wa kîonthe gîtingîmîguraria.

**26**

**27** Kûrî yo cuuma nîta kamûnyaki,

**27** na gîcango nîta mûtî mworu.

**27**

**28** Gûtirî mûguî ûngîtûma yûre,

**28** ikagua îthiga rîkeera ta kamûnyaki.

**28**

**29** Yonaga njokoma ta gacaki,

**29** îthekagîrîra arîa mamikagia îtumû.

**29**

**30** Nda yayo nîtakwa yarîtwe ngîo mbûgî

**30** îtambarûraga ta îthiga rîa kûvûrîra mwere.

**30**

**31** Nîitûmaga îria rîtherûke ta nyûngû.

**31** Îkavûûraga manjî ma îria magekara ta maguta ma kwîvaka.

**31**

**32** Vuva wayo îtigaga mûkururo ûravenia

**32** mûndû nwa auge ndia îrî na mbuî.

**32**

**33** Gûkû nthî gûtirî nyamû îkariî ta yo,

**33** nî kîûmbe gîtarî na guoya.

**33**

**34** Nî iiraga nyamû cionthe irîa ciîtîîaga,

**34** nîyo mûthamaki wa nyamû cionthe cia kîthaka.

# Ayu 42

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ayubu nîwacokerie Ngai-Mûnene atrî,

**1**

**2** “Nîmbicî atî ûrî na ûvoti wa gwîka maûndû monthe,

**2** na gûtirî mûndû ûngîregana na wendi waku.

**2**

**3** Waugire atî nînaageragia gûcûkangia mûvango waku wa ûrimû.

**3** Nama nie naririe ûndû ndaamenyaga

**3** naaririe maûndû ma magegania mûno marîa nie ndamenyaga.

**3**

**4** Wambîrire nthikîrîrie nawe nîûkûmbîra,

**4** ûkîmbîra nîûkambûria kîûria nawe nanie ngûcokerie.

**4**

**5** Nîkwa negucaga ndeto ciakwa na matû,

**5** nwatî rîu nîreyonera na metho.

**5**

**6** Kwoguo, nîngûvera ngîvakaga rûkûngû na mûu,

**6** nîreyonaga nîrî kîndû Kîam mana.”

**6**

**7** Ngai-Mûnene arîkia kwaria a Ayubu nîwacokire akîîra Elifazi Mûtemani atîrî, “Nîrî mûrakaru mûno nîûndû waku, vamwe na arata aku aîrî; nîûndû matianaria ûvoro ûmbîgiî ta ûrîa Ayubu ndungata yakwa yekaga.

**8** Kwoguo rîu oca ndegwa mûgwanja na ndûrûme mûgwanja, ûcoke ûthiî nacio kûrî ndungata yakwa na ûrute îtega rîa kûvîvua. Ayubu nîagaakûvoera, na nie nîngegua mavoya make na ndege gûkûverithia kûringana na mavîtia maku. We nîwaregire kwaria ûvoro wa ma ûmbîgiî ta ûrîa Ayubu ethîrîtwe agîka.

**9** Kwoguo Elifazi Mûtemani, Bilidadi Mûshuli, na Zofari Mûnamathu, nîmaathiîre na magîka ûrîa Ngai-Mûnene aamerîte. Nake Ngai-Mûnene nîweguire mavoya ma Ayubu.”

**9**

**10** Ayubu arîkia kûvoera arata ake, Ngai-Mûnene nîwamûcokerie indo ciake cionthe maita maîrî ma ûrîa ciegana mbere.

**11** Nao aa mûrwang'ina, na andû onthe arîa mbererî maarî arata ake, nîmaûkire kûmûcerera na makîrîcanîra nake gwake mûciî. Nîmaanyitanîre nake mathînarî make na makîmûmîrîria nîûndû wa mathîna monthe marîa aacemanîtie namo kuuma kûrî Ngai-Mûnene na wa mûndû akîmûva mbeca na gîcûvî Kîam thaavu.

**12** Ngai-Mûnene nîwarathimire Ayubu ûtûrorî wake wa mûthiia gûkîra ûrîa aamûrathimîte ûtûrorî wa mbere.

**13** Nîwagîre na ng'ondu ngiri îkûmi na inya (14,000) Ngamîîra ngiri ithathatû (6,000), ng'ombe ngiri ciîrî (2,000), na mvunda ngiri îmwe (1,000). Nîmarathimirwe na anake mûgwanja (7) na erîtu athatû (3).

**14** Mwîrîtu ûcio mûkûrû atuîrîrwe rîîtwa Jemima, wa kaîrî etirwe Kezia, na wa kathatû Kereni-hapuki,

**15** Gûtirî mûndûmûka warî mûthaka ta erîtu a Ayubu nthî yonthe. Ayubu îthe wao nîwamagaîre îgai rîao akîgaîra aa mûrwang'ina.

**16** Ayubu aatûrire mîaka îgana rîa mîrongo îna (140) na akîona ciana cia ciana ciake, nginya rûciaro rwa kana.

**17** Ayubu nîwakuire arî mûthuuri watûûrîte mîaka mîngî mûno.

Tha

# Tha 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ÎVUKU RÎA MBERE

## Tha 1—41

## Gîkeno kîa ma

**1** Kûrathimwa nî mûndû ûrîa ûreganaga na mataaro ma andû arîa aganu,

**1** ûrîa ûtarûmagîrîra njîra cia andû arîa evia,

**1** kana ekarania na andû arîa manyararaga ûvoro wa Ngai.

**1**

**2** Vandû va ûguo, nîakenaga nî watho wa Ngai-Mûnene,

**2** na ageciria îgûrû rîa guo ûtukû na mûthenya.

**2**

**3** Eekariî ta mûtî ûrîa ûkûraga rûtererî rwa rûnjî,

**3** ûrîa ûciaraga maciaro îvinda rîrîa rîagîrîru,

**3** na mathangû ma guo matiûmaga.

**3** Nîathatûkagwa wîrarî wonthe ûrîa arutaga.

**3**

**4** Nwatî andû arîa aganu matiîkariî ûguo;

**4** mekariî ta macaki marîa magûrûkagua nî rûkûngi.

**4**

**5** Kwoguo andû arîa aganu nîmakaaverithua nî Ngai,

**5** na nîmakaamûranua na andû arîa athingu.

**5**

**6** Nîûndû andû arîa athingu matongoragua nî Ngai-Mûnene,

**6** nwatî njîra ya andû arîa aganu îmaviraga gîkuûrî.

# Tha 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthamaki ûrîa Ngai athuurîte

**1** Atongoria a mavûrûri mavangaga kûregana na Ngai nîkî,

**1** na makagîa na mîvango ya mana?

**1**

**2** Athamaki a nthî nîmevaragîria,

**2** nao atongoria a nthî makathiî ndundu nîguo maregane na Ngai-Mûnene

**2** na maregane na mûthamaki ûrîa Ngai-Mûnene athuurîte makiugaga atîrî,

**2**

**3** “Tiga tûtucange mînyororo îrîa matwovete nayo,

**3** na tuume wathanirî wao.”

**3**

**4** Ûrîa wîkaragîra gîtî Kîam ûthamaki kûu îgûrû nîathekaga;

**4** Ngai-Mûnene nîamanyûrûragia.

**4**

**5** Nîacokete akamarîria arî na marakara,

**5** na akameguithia guoya akameera atîrî,

**5**

**6** “Nîmbigîte mûthamaki ûrîa nthurîte,

**6** nîmwigîte Zayuni, kîrîmarî gîakwa kîtheru.”

**6**

**7** Mûthamaki arauga atîrî, “Nie ngaanîrîra ûrîa Ngai-Mûnene augîte.

**7** Ngai-Mûnene aambîrire atî, ‘Ûmûnthî nîwatuîka mûvîcîwa,

**7** nanie nînatuîka aguo.

**7**

**8** Mbîtia mavûrûri monthe ma nthî na nî ngûkûva,

**8** nthî yonthe nîîtuîka yaku.

**8**

**9** Nîûgaacûkangia mavûrûri marîa mengî mathire viû,

**9** ûkaamaûraga mavaragane ta nyûngû ya yûmba.’ ”

**9**

**10** Kwoguo mue athamaki, tuîkani andû aûgî;

**10** mue atongoria a nthî, thikîrîriani ûrîa mûrakaanua:

**10**

**11** Goocagani Ngai-Mûnene na gîtîîo mûkinainaga,

**11**

**12** mûgooceni mwînyivîtie,

**12** nîguo ndakarakare na îvenya,

**12** mûkua mûtakinyitie.

**12** Kûrathimwa nî andû onthe arîa mathiîcaga kûrî Ngai amagitîre.

# Tha 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa kîraûko rîa gwîtia ûtethio wa Ngai

## 3.1

## Kîhibirania kîandîkîte, ‘Thaburi ya Daudi rîrîa aaûrire akiuma kûrî mûvîcî, Abusalomu’

**1** We Ngai-Mûnene, nthû ciakwa nî nyîngî mûno,

**1** nî andû eengî mûno arîa mamenete!

**1**

**2** Maragia ûvoro wakwa makiugaga atîrî,

**2** “Ngai tîamûtethia.”

**2**

**3** Nwatî we Ngai-Mûnene, nîwe ûngitagîra kuuma ûgwatirî,

**3** ûmvecaga ûvootani na ûkambîkîra ûcamba.

**3**

**4** Ngayagîra Ngai-Mûnene nîguo andethie,

**4** na nîambîgucaga arî Zayuni, kîrîmarî gîake kîtheru.

**4**

**5** Mamaga ûrîrî na ngagwatwa nî toro,

**5** ngacoka gûkîra kîraûko nîûndû Ngai-Mûnene nîangitagîra.

**5**

**6** Ndiretigîra andû ngiri makûmi meengî,

**6** arîa mandigicîrie mîena yonthe.

**6**

**7** Ngai-Mûnene, Ngai wakwa, ûka ûmvonokie!

**7** Nîunangîte nthû ciakwa cionthe nthîa,

**7** na ûgatiga wakûûra andû arîa aganu magego.

**7**

**8** Ûvootani umaga kûrî Ngai-Mûnene;

**8** irathimo ciake irogîa kûrî andû aku.

# Tha 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa kîvwaî rîa gwîtia ûtethio kûrî Ngai

## 4.1

## Kîhibirania kîandîkîte, ‘Thaburi ya Daudi’

**1** Ngai-Mûnene mbîtîkaga rîrîa ngûkûvoya,

**1** we, nîwe ûngitagîra!

**1** Rîrîa naarî thînarî, we nîwandethirie;

**1** mbîguîra ntha na ûthikîrîrie îvoya rîakwa.

**1**

**2** Mue andû aya, nîmûtûûra mûnyararîte nginya rî?

**2** Nîmûtûûra mwendete maûndû matarî vata nginya rî mûkîaragia maveeni?

**2**

**3** Menyani atî Ngai-Mûnene nîethuurîrîte andû ake arîa atheru,

**3** na nîambîgucaga rîrîa namwîta.

**3**

**4** Ndûgatûme marakara maku matûme wîvie;

**4** îîcirie mûno îgûrû rîgiî ciugo ino,

**4** rîrîa ûmamîte ûrîrî gwaku ûkirîte.

**4**

**5** Rutagîrani Ngai-Mûnene magongoona marîa magîrîrîte,

**5** na mûmwîtîkie.

**5**

**6** Andû eengî mavoyaga makiugaga atîrî,

**6** “Ngai-Mûnene, tûtethie nîguo maûndû metû mavue,

**6** na ûtwîguîre ntha!”

**6**

**7** Nî ûmvete gîkeno kînene ngororî,

**7** gûkîra Kîam arîa marî na ngano na ndivei nyîngî.

**7**

**8** Mamaga ûrîrî na nganyitwa nî toro nîrî na thayû,

**8** nîûndû we Ngai-Mûnene, nîwe wenga tu ûngitagîra.

# Tha 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa Ûgitîri

## 5.1

## Kîhibirania kîandîkîte, ‘Thaburi ya Daudi’

**1** We Ngai-Mûnene tathikîrîria ûrîa nîrauga,

**1** na wîgue ûrîa nîracaa.

**1**

**2** Thikîrîria ngîgûkaîra,

**2** mûthamaki wakwa na Ngai wakwa!

**2** Nîûndû we, nîwe mvoyaga;

**2**

**3** We Ngai-Mûnene, kîraûko nîwîgucaga mûgambo wakwa,

**3** ngûvoyaga kîraûko tene riûa rîkîratha,

**3** na ngeterera wendi waku.

**3**

**4** We ûrî Ngai ûtakenagua nî waganu,

**4** we ndwîkaranagia na andû arîa aganu.

**4**

**5** We ndwendaga kwona andû arîa etîi,

**5** nîûthûûrîte andû onthe arîa mekaga naaî.

**5**

**6** We nîûcûkangagia andû arîa maveenanagia,

**6** na nîûreganaga na aûragani na arîa mataragia ûma.

**6**

**7** Nwatî nîûndû wa wendo waku ûtathiraga,

**7** nwa ndonye nyombarî yaku,

**7** ngûgooce nîrî hekarûrî yaku ntheru,

**7** na ngakwînamîrîra na gîtîîo.

**7**

**8** Ngai-Mûnene, nthû ciakwa nî nyîngî!

**8** Mvotithia kûvingia wendi waku,

**8** na ûnûngarîrie njîra yaku nîguo nîmîrûmîrîre.

**8**

**9** Nthû ciakwa itingîaria ûma;

**9** mendaga gûcûkangia andû arîa engî.

**9** Ciugo ciao nî cia kînyûrûri na nî nyoroku,

**9** nwatî maragia maûndû macûku.

**9**

**10** Maverithie nîûndû wa mavîtia mao, we Ngai;

**10** na ûtûme macûkangue o ene nî mîvango yao mîcûku.

**10** Mengate maume kûrî we nîûndû wa mevia mao meengî,

**10** nîûndû nîmareganîte nawe.

**10**

**11** Nwatî tiga arîa onthe maûragîra kûrî we makene,

**11** tiga vîndî cionthe mainage makenete.

**11** Gitagîra andû arîa makwendete;

**11** makenage nîûndû wa maûndû marîa ûmekîrîte.

**11**

**12** We Ngai-Mûnene nîûrathimaga andû arîa athingu,

**12** wendo waku ûmagitagîra ta ngo.

# Tha 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio vîndî ya thîna

## 6.1

## Kîhibirania kîandîkîte, ‘Thaburi ya Daudi.’

**1** Ûûi Ngai-Mûnene, ndûkanganie ûrî na marakara!

**1** Ndûkamverithie ûrî na marûrû!

**1**

**2** Ûûi Ngai-Mûnene, mbîguîra ntha nîûndû nîrî mûthiru vinya!

**2** Mbîkîra vinya, nîûndû nîrî mûthiru vinya viû,

**2**

**3** Nîrî na thîna nyîngî mûno ngororî.

**3** Ûûi Ngai-Mûnene, nî mbeterera ûtethio waku nginya rî?

**3**

**4** Ûi Ngai-Mûnene, ûka ûndethie,

**4** mvonokia nîûndû wa wendo waku ûtathiraga.

**4**

**5** Kwa arîa akuû gûtirî mûndû ûngîkûririkana;

**5** nû ûngîgûkumia arî kwa arîa akuû?

**5**

**6** Kîeva kîrîa nîrî nakîo nî gîtûmîte nthirwe nî vinya,

**6** ûtukû wonthe ûrîrî wakwa wîcûragwa nî methori;

**6** varîa mbigagîrîra kîongo nîvaconjaga na methori.

**6**

**7** Metho makwa nî maimbu nîûndû wa kûrîra,

**7** nî mathiru vinya nîûndû wa nthû ciakwa cionthe.

**7**

**8** Nthengutîrani, mue andû arîa mekaga maûndû macûku!

**8** Nîûndû Ngai-Mûnene nîeguîte kîrîro gîakwa.

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîeguîte mathaithana makwa,

**9** na nîagûcokia mavoya makwa.

**9**

**10** Nthû ciakwa cionthe nîigaaconoka na igîe na thîna mûno,

**10** Ngai nîakaamaconorithia na amengate wa rîmwe.

# Tha 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa kîvooto

**1** Ûûi Ngai-Mûnene, Ngai wakwa, mbûkaga varî we ûngitîre,

**1** Mvonokia na ûndute kûrî arîa onthe manjaragia,

**1**

**2** nîûndû warega kûmvonokia, nîmandambururanga ta mûnyambû,

**2** na gûtirî mûndû wîngî ûngîndethia.

**2**

**3** Ûûi Ngai-Mûnene, Ngai wakwa,

**3** ethîrwa mvîtîrîtie mûndû,

**3** ethîrwa njukanîrîrîte mûrata,

**3**

**4** ethîrwa mbocete indo cia nthû yakwa na vinya gûtarî na gîtûmi,

**4** ethîrwa mbîkîte ûmwe wa maûndû mama,

**4**

**5** tiga nthû ciakwa inûmîrîrie na inginyîrîre,

**5** tiga manginyange na mambûrage,

**5** matige mamîte mûtheturî nîrî mûkuû!

**5**

**6** Ûûi Ngai-Mûnene, rûngama na marakara maku!

**6** ûûkîrîre marakara ma nthû ciakwa.

**6** Ûka we Ngai wakwa, ûka ûndethie,

**6** nîûndû wendaga kîvooto kîrûmagîrîrwe.

**6**

**7** Îta andû onthe makûthiûrûrûkîrie,

**7** na wathane ûrî kûu îgûrû.

**7**

**8** We Ngai-Mûnene, nîwe ûtucagîra andû onthe,

**8** Ngai-Mûnene, nduîrîra kûringana na ûthingu wakwa,

**8** nîûndû gûtirî ûndû mûcûku mbîkîte.

**8**

**9** We wî Ngai mûthingu,

**9** na ûtucagîra ngoro cietû na meciria metû,

**9** thiria waganu wa eki naaî,

**9** na ûrathime andû arîa athingu.

**9**

**10** Ngai nîke ûngitagîra,

**10** na nîavonokagia arîa mamwathîkagîra.

**10**

**11** Ngai atucanagîra na kîvooto,

**11** na nî arumaga andû arîa aganu vîndî cionthe.

**11**

**12** Andû mangîrega gûcenjia mîtugo yao,

**12** Ngai nîakaanoora rûviû rwake;

**12** nîakagucia ûta wake evarîrîtie kûratha.

**12**

**13** Ocaga indo ciake cia mbaara irîa ciûraganaga,

**13** na akerekeria andû acio mîguî yake îgwakana mwaki.

**13**

**14** Taroria, andû arîa aganu mavangaga maûndû marîa macûku;

**14** mecûrîtwe nî wîki naaî na maragia maveeni.

**14**

**15** Menjaga marima nîguo andû arîa engî magwe kuo,

**15** nwatî o ene nîo magûcaga kuo.

**15**

**16** Macokagwa nî maûndû mao marîa macûku,

**16** na makaverithua nî waganu wao o ene.

**16**

**17** Nî ngaacokeria Ngai-Mûnene ngatho nîûndû wa ûthingu wake,

**17** na nîngaaina ngumie rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, ûrîa ûrî Îgûrû Mûno.

# Tha 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Riiri wa Ngai na gîtîîo kîa mûndû

**1** Ûûi Ngai-Mûnene, Mwathani wetû,

**1** rîîtwa rîaku nî rînene nthî yonthe!

**1** Riiri waku ûkinyîte îgûrû matuurî.

**1**

**2** Ûkumagua nî ciana wana tûkenge,

**2** nîwîgitîrîte kuuma kûrî nthû ciaku,

**2** nîguo ûthirie andû arîa mareganaga nawe.

**2**

**3** Rîrîa ngûroria îgûrû, rîrîa warûthire na njara ciaku,

**3** mweri na njata, irîa waûmbire,

**3**

**4** mûndû nî ndûî, atî nîguo ûmwîciragie;

**4** mûndû wa nthî nî ndûî, atî nîguo ûmûmenyagîrîre?

**4**

**5** Wamûmbire agîtigaria vanini kûvanana nawe,

**5** na nîwamwîkîrire nthûmbî ya riiri na gîtîîo.

**5**

**6** We nîwamûthuurire athage indo cionthe irîa waûmbire,

**6** nîwaigire indo cionthe irîa waûmbire rungu rwa wathani wake.

**6**

**7** Ng'ondu cionthe na ng'ombe,

**7** wana nyamû cia kîthaka,

**7**

**8** iconi cia rîerarî na nthamaki cia îriarî,

**8** wana ciûmbe irîa itûûraga îriarî.

**8**

**9** Ûûi Ngai-Mûnene, Mwathani wetû,

**9** rîîtwa rîaku nîrîkumagua nthî yonthe!

# Tha 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûcokia ngatho kûrî Ngai nîûndû arî kîvooto

**1** Nîngaacokeria ngatho Ngai-Mûnene na ngoro yakwa yonthe,

**1** ngaaragia ûvoro wa maûndû monthe ma magegania marîa wîkîte.

**1**

**2** Ngaakwinagîra na gîkeno nîûndû wa ûrîa wîkîte,

**2** nîngaaina ngîkumia rîîtwa rîaku, we ûrîa ûrî Îgûrû Mûno.

**2**

**3** Rîrîa nthû ciakwa ciakwona nîicokaga na vuva,

**3** ikagwa nthî na igakua.

**3**

**4** Nî ûnduîrîtie na ûgatua atî nîrî mûthingu,

**4** nîûndû ûnduîrîrîte na kîvooto.

**4**

**5** We nîûkaanîtie andû a ndûrîrî,

**5** nîûcûkangîtie andû arîa aganu,

**5** na nîûtûmîte marîîtwa mao mariganîre tene na tene.

**5**

**6** Nthû cietû nîithirîte na ikariganîra tene na tene,

**6** nîûcûkangîtie matûûra mau mao,

**6** na matikaaririkanwa rîngî tene na tene.

**6**

**7** Nwatî Ngai-Mûnene nî mûthamaki tene na tene,

**7** na nîekarîrîte gîtî gîake Kîam ûnene nîguo atucanîre.

**7**

**8** Atucagîra nthî na ûthingu,

**8** atucagîra mavûrûri na kîvooto.

**8**

**9** Andû arîa avinyîrîrie mathiîcaga kûrî Ngai-Mûnene amagitîre,

**9** nîke vandû va kûûrîra vîndî ya thîna.

**9**

**10** Arîa maicî rîîtwa rîaku nîmakwîvokete,

**10** nîûndû we Ngai-Mûnene ndûtiganagîria arîa magûcaragia.

**10**

**11** Inani nyîmbo cia gûkumia Ngai-Mûnene, ûrîa ûtûûraga Zayuni!

**11** Îrani andû a onthe ûrîa Ngai-Mûnene ekîte.

**11**

**12** Nîûndû arîa maûragagwa Ngai-Mûnene nîamarîvagîrîria,

**12** ndariganagîrwa nî kîrîro Kîam arîa maranyarirîka.

**12**

**13** Mbîguîra ntha, we Ngai-Mûnene!

**13** Taroria ûrîa nîrathînua nî nthû ciakwa!

**13** Mvonokia ndigakue, we Ngai-Mûnene,

**13**

**14** nîguo ngaarûngama mbere ya andû a Jerusalemu,

**14** na nîmere maûndû monthe marîa matûmaga ngûkumie.

**14** Nîngaakena nîûndû nîûmvonoketie.

**14**

**15** Andû a ndûrîrî nî magwîte îrimarî rîrîa meenjire,

**15** nî manyitîtwe nî mûtego ûrîa maategire o ene.

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîemenyithanîtie na njîra ya gûtuîrîra andû na kîvooto,

**16** nao andû arîa aganu nî manyitîtwe nî ciîko cio o ene.

**16**

**17** Andû onthe arîa aganu nîmakaathiî kwa arîa akuû,

**17** andû onthe arîa mariganagîrwa nî Ngai.

**17**

**18** Ngai nîakeegua mavoya ma andû arîa marî na ûvatari,

**18** mwîvoko wa andû arîa athîni ndûkaathira tene na tene.

**18**

**19** Ûka, Ngai-Mûnene! ndûkareke andû mavootane!

**19** Rete andû a ndûrîrî varî we na ûmatuîre.

**19**

**20** Tûma megue guoya, we Ngai-Mûnene;

**20** tûma andû a ndûrîrî mamenye atî, o nî andû.

# Tha 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa kîvooto

**1** Wîkarîte kûraca ûguo nîkî, we Ngai-Mûnene?

**1** Wîthithaga nîkî vîndî îrîa tûrî mathînarî?

**1**

**2** Andû arîa aganu metîîaga na makanyarira andû arîa athîni,

**2** marogwatwa nî mîvango yao mîcûku îrîa mavangîte.

**2**

**3** Andû arîa aganu metîîaga nîûndû wa merirîria ma ngoro ciao,

**3** arîa akoroku marumaga na makarega Ngai-Mûnene.

**3**

**4** Andû arîa aganu matiîciragia ûvoro wa Ngai-Mûnene,

**4** nîûndû wa mwîtîîo wao maugaga atî, “Gûtirî Ngai.”

**4**

**5** Nîmonaga indo cionthe irîa mendaga,

**5** matingîtaûkîrwa nî ûrîa Ngai atucanagîra,

**5** manyararaga nthû ciao cionthe.

**5**

**6** Meîraga na ngoro atîrî, “Ndingîenyenya,

**6** ndikona thîna ûtûûrorî wakwa wonthe.”

**6**

**7** Mîario yao îthagîrwa îcûrîtwe nî irumi, maveeni na kûvinyanîrîria,

**7** maragia ciugo njûku cia rûmena.

**7**

**8** Methithaga icagirî,

**8** metererete kûûraga andû matarî na mavîtia.

**8** Matuîragia andû arîa matarî na vinya,

**8**

**9** metagîrîra methithîte ta mînyambû,

**9** metagîrîra andû arîa athîni,

**9** mamanyitaga na mîtego yao na makathiî nao.

**9**

**10** Andû arîa matarî vinya matharîkagîrwa na makagwîthua nthî,

**10** magwîthagua na vinya nî andû arîa aganu.

**10**

**11** Andû arîa aganu meîraga na ngoro atîrî, “Ngai nî mûriganîre!

**11** Nîathithîte ûthiû wake na ndonaga wanarî kîndû!”

**11**

**12** We Ngai-Mûnene, verithia andû arîa aganu,

**12** ndûkariganîrwe nî andû arîa mavinyagîrîrua!

**12**

**13** Andû arîa aganu manyararaga Ngai nîkî,

**13** na makeîra na ngoro atî, “Ndagaatûverithia”?

**13**

**14** Nwatî we nîwonaga arîa marî na mathîna na mînyamaaro,

**14** na wîthagîrwa vîndî cionthe wîvarîrîtie kûmatethia.

**14** Andû arîa matarî vinya merekagîrîria njararî ciaku;

**14** we nîûtethagia athîni vîndî cionthe.

**14**

**15** Thiria vinya wa andû arîa aganu na eki naaî,

**15** maverithie matigeke maûndû macûku rîngî.

**15**

**16** Ngai-Mûnene nî mûthamaki tene na tene,

**16** andû arîa magoocaga ngai ciîngî nî makaathira vûrûrirî wake.

**16**

**17** We Ngai-Mûnene thikîrîria mavoya ma andû arîa avooreri,

**17** maûmîrîrie na ûmathikîrîrie,

**17**

**18** nîûthikagîrîria kîrîro gîa ciana cia ngoriai na arîa avinyîrîrie,

**18** nîguo andû a nthî matikaamaretere kîmako rîngî.

# Tha 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwîvoka Ngai-Mûnene

**1** Nthiîcaga kûrî Ngai-Mûnene nîguo angitîre,

**1** mûngîvota kûmbîra atîa,

**1** “Gûrûka ta gîconi ûthiî irîmarî,

**1**

**2** nîûndû andû arîa aganu nîatungu moota mao na mageekîra mîguî ngaarî,

**2** marathe andû arîa athingu kûrî na nduma.

**2**

**3** Rîrîa mîcingi ya andû yacûkangua,

**3** mûndû ûrîa mûthingu angîka atîa?”

**3**

**4** Ngai-Mûnene arî hekarûrî yake ntheru,

**4** gîtî gîake Kîam ûthamaki kîrî kûu îgûrû,

**4** aroragia andû onthe kûrîa marî na nîamenyaga maûndû monthe marîa mekaga.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîatuîragia andû arîa athingu na arîa aganu,

**5** na nîamenete andû arîa ndûrîka na ngoro yake yonthe.

**5**

**6** Nîakaaurithîria andû arîa aganu makara ma mwaki na ûviriti ta mbura,

**6** nîakaamaverithia na rûkûngi rûrî na ûrugarî mûnene.

**6**

**7** Ngai-Mûnene nî mûthingu na nîendete ciîko cia ûthingu,

**7** andû arîa mekaga ciîko cia ûthingu nî magaatûûrania nake.

# Tha 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

**1** Tûtethie, Ngai-Mûnene!

**1** Gûtirî mûndû mwaro ûtigarîte,

**1** andû arîa evokeku nî athiru gûkû nthî.

**1**

**2** Wa mûndû nîaveenagia ûrîa wîngî,

**2** maveenanagia makînyûrûranagia.

**2**

**3** Ngai-Mûnene ûrokiria mîromo îo înyûrûranagia,

**3** na ûkirie andû acio metîîaga,

**3**

**4** makiugaga atîrî, “Ciugo cietû nîcio igaatûma tûvootane,

**4** twaragia ûrîa tûkwenda na gûtirî mûndû ûngîtwatha.”

**4**

**5** Nwatî Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**5** “Nîûndû andû arîa athîni nîavinyîrîrie,

**5** na andû arîa manyamaragua nî maracaa,

**5** nîngûmava ûgitîri ûrîa meriragîria.”

**5**

**6** Ciîranîro cia Ngai-Mûnene nî cia kwîvokeka,

**6** nî ntheru ta sîlûva îtheretue na mwaki,

**6** îtheretue na mwaki maita mûgwanja.

**6**

**7** Ûûi, Ngai-Mûnene tûgitagîre,

**7** ûtûmenyagîrîre vîndî cionthe kuuma kûrî andû aya aganu.

**7**

**8** Andû arîa aganu marî kûndû kuonthe,

**8** andû onthe makumagia maûndû marîa macûku.

# Tha 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

**1** Ûûi, Ngai-Mûnene, nîûriganîrwa nînie nginya rî?

**1** Nîûthitha ûthiû waku kuuma kûrî nînie nginya rî?

**1**

**2** Nîndûûra nîrî na ûrûrû ngororî nginya rî?

**2** Nîndûûra nîrî na kîeva ngororî vîndî cionthe?

**2** Nthû ciakwa nîikenerera mathîna makwa nginya rî?

**2**

**3** We Ngai-Mûnene, Ngai wakwa, nthikîrîria na ûmvingîrie ûrîa ngûkûria,

**3** njokeria vinya wakwa rîngî ndûkareke ngue.

**3**

**4** Ndûgatûme nthû ciakwa ciuge atîrî, “Nîtûmûvootete”,

**4** ndûgatûme nthû ciakwa ikenerera kûvootwa gwakwa.

**4**

**5** Nwatî nîîvokaga vîndî cionthe wendo waku ûtathiraga,

**5** nîngaakena nîûndû nîûkaamvonokia.

**5**

**6** Nîngaakwinîra we, Ngai-Mûnene,

**6** nîûndû nî ûmbîkîte maûndû maro.

# Tha 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Waganu wa andû

## (

## Tha 53

## )

**1** Irimû ciîîraga na ngoro atîrî,

**1** “Gûtirî Ngai!”

**1** Onthe marî mîtugo mîcûku,

**1** na nîmekîte maûndû macûku mûno,

**1** gûtirî wanarî ûmwe wîkaga ûndû mwagîrîru.

**1**

**2** Ngai-Mûnene arî îgûrû nîaroragia andû gûkû nthî,

**2** nîguo one kana kûrî wanarî andû aûgî,

**2** wana kana kûrî andû mamûgoocaga.

**2**

**3** Nwatî onthe nî eviu,

**3** mevîtie ûndû ûmwe onthe.

**3** Gûtirî wanarî ûmwe wao wîkaga waro,

**3** gûtirî wanarî ûmwe.

**3**

**4** Ngai-Mûnene araûria atîrî,

**4** “Nîkwa andû arîa mekaga maûndû macûku matarî na ûmenyo?

**4** Marîcaga andû akwa ta ûrîa marîcaga irio,

**4** na matingoocaga.”

**4**

**5** Ngai nîagaatûma andû acio manyitwe nî guoya,

**5** nîûndû Ngai nîatethagia andû arîa athingu.

**5**

**6** Andû arîa aganu nî macûkangagia mîvango ya andû arîa athîni,

**6** nwatî Ngai-Mûnene nîke ûmagitagîra.

**6**

**7** Mvoyaga nîguo ûvonokio wa andû a Isiraeli ûkaauma Zayuni.

**7** Rîrîa Ngai-Mûnene akaamacokeria mûnyaka wao rîngî,

**7** njiarwa cia Jakovu nîigaakena,

**7** andû a Isiraeli nîmagaakûngûîra!

# Tha 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa Ngai endaga

**1** Ûûi Ngai-Mûnene, nû ûngîtûûra hekarûrî yaku?

**1** Nû ûngîtûûra Zayuni kîrîmarî gîaku kîrîa kîtheru?

**1**

**2** Nî arîa mathîkagîra Ngai maûndûrî monthe,

**2** na vîndî cionthe mekaga maûndû marîa magîrîrîte,

**2** arîa maragia ûma kuuma ngororî ciao,

**2**

**3** na matacambagia andû arîa engî,

**3** na matavîtagîria arata ao,

**3** kana maguuta andû arîa mariganîtie nao.

**3**

**4** Nî manyararaga andû arîa Ngai athûrîte,

**4** nwatî nîmatîîaga andû arîa mathîkagîra Ngai-Mûnene.

**4** Vîndî cionthe nîmavingagia ûrîa meranîrîte na matigarûrûkaga.

**4**

**5** Makombithanagia na matiîtagia maciaro,

**5** na matangîvakîka nîguo mavecane ûira wa maveeni wîgiî mûndû ûtarî na mavîtia.

**5** Andû arîa mekaga maûndû mama matikenyenya.

# Tha 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa ûmîrîru

**1** Ngitagîra, we Ngai;

**1** nîûndû nîke nîîvokete.

**1**

**2** Mbîraga Ngai-Mûnene atîrî, “We wî Mwathani wakwa;

**2** maûndû monthe maro nîrî namo maumaga kûrî we.”

**2**

**3** Andû arîa mevokete Ngai-Mûnene vûrûrirî kaî nî aro-î!

**3** Nîngenaga mûno ngîkarania nao.

**3**

**4** Andû arîa magoocaga ngai ciîngî,

**4** nîmeretagîrîra mathîna meengî mûno,

**4** Nie ndikaanyitanîra nao makîruta magongoona mao,

**4** na ndikaagooca ngai ciao.

**4**

**5** We Ngai-Mûnene, nîwe îgai rîakwa,

**5** nîwe ûmvecaga indo cionthe irîa mvataraga,

**5** ûtûûro wakwa ûrî njararî ciaku.

**5**

**6** Ûngaîrîte kûndû kwaro mûno,

**6** nama, îgai rîakwa nî rîaro mûno!

**6**

**7** Nîngumagia Ngai-Mûnene nîûndû nîandongoragia,

**7** na ûtukû thamiri ciakwa nîindaaraga.

**7**

**8** Vîndî cionthe Ngai-Mûnene nîandongoragia,

**8** arî vamwe nanie na ndingîenyenya.

**8**

**9** Kwoguo nîracokia ngatho na nîrî na gîkeno,

**9** na nîndûûra nîrî mûgitîre,

**9**

**10** nîûndû ndûkaandiganîria nthiî kwa arîa akuû,

**10** kana ûtiganîria nie ngwîvokete mborere mbîrîrarî.

**10**

**11** We nîûmonagîrîria njîra îrîa îthiîte mwoyorî,

**11** nîrî varî we mbîthagîrwa mbîcûrîtwe nî gîkeno gîkinyanîru,

**11** njararî yaku îrî na vinya varî gîkeno gîa tene na tene.

# Tha 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa mûndû ûtarî ûcuke

**1** Thikîrîria, we Ngai-Mûnene, ngîkûthaitha wonanie kîvooto;

**1** thikîrîria ngîgûkaîra nîguo ûndethie!

**1** Thikîrîria ngîkûvoya na ma.

**1**

**2** Nduîra atî nîrî mwagîrîru,

**2** nîûndû we nîwicî ûma.

**2**

**3** We nîwicî ngoro yakwa,

**3** nîûkîte kûrî nie ûtukû,

**3** nîûnduîrîtie waro viû,

**3** na ûkamenya atî ndiaragia maûndû macûku.

**3**

**4** Ndiîkaga maûndû macûku ta andû arîa engî,

**4** nî mvingagia mawatho maku

**4** na ndinyitanagîra na andû arîa aganu.

**4**

**5** Vîndî cionthe nî nûmagîrîra njîra ciaku,

**5** na ndianaitiganîria.

**5**

**6** We Ngai, nîrakûvoya nîûndû nî ûmbîgucaga,

**6** tega matû maku na ûnthikîrîrie.

**6**

**7** Onania wendo waku ûtathiraga na njîra ya magegania,

**7** we ûvonokagia arîa maûkaga kûrî we,

**7** ûmagitîre kuuma kûrî nthû ciao.

**7**

**8** Ngitîra ta ndongu ya riitho,

**8** ûnthithe rungu rwa mathagu maku,

**8**

**9** ndikatharîkîrwe nî andû arîa aganu,

**9** nthû ciakwa irîa inthiûrûrûkîrîtie ikîenda kûmbûraga.

**9**

**10** Matirî ntha na maragia na mwîtîîo.

**10**

**11** Manûmagîrîria kûrîa ngûthiî na nîmanthiûrûrûkîrîtie,

**11** magîcaria kamweke nîguo mangwîthie nthî.

**11**

**12** Mambetererete mevarîrîtie ta mûnyambû,

**12** makîenda kûndambururanga tûcunjî.

**12**

**13** Ûka we, Ngai-Mûnene! Regana nao na ûmavoote!

**13** Mvonokia na rûviû rwaku kuuma kûrî andû arîa aganu,

**13**

**14** mvonokia na vinya waku we Ngai-Mûnene,

**14** kuuma kûrî andû arîa marî na indo cionthe irîa mendaga.

**14** Maverithie na îvera rîrîa ûmaigîrîte,

**14** ciana ciao irokinyîrwa nî îvera rîu,

**14** na rîkinyîre ciana cia ciana ciao!

**14**

**15** Nwatî nie nîngaakwona, nîûndû nîrî mûthingu;

**15** na rîrîa ngaaramûka, nîngecûrwa nî gîkeno ngîkwona ûrîa wîkariî.

# Tha 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa Daudi rwa ûvootani

## (

## 2Sam 22.1-51

## )

**1** Ngai-Mûnene, nîngwendete!

**1** We nîwe ûngitagîra.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîke ûngitagîra,

**2** nîke mûgitîri wakwa ûrîa mûnene.

**2** Ngai wakwa nîke ûngitagîra,

**2** na varî ke nîmûgitîre.

**2** Angitagîra kuuma kûrî nthû ciakwa ta ngo;

**2** angitagîra na akambiga nîrî na thayû.

**2**

**3** Mbîtaga Ngai-Mûnene ûrîa wagîrîrwe nî gûkumua andethie,

**3** na nîamvonokagia kuuma kûrî nthû ciakwa.

**3**

**4** Naathiûrûrûkîrîtue nî mîtego ya gîkuû mîena yonthe,

**4** naatharîkîrîtwe nî ivuvûkanio cia kûnjûkangia.

**4**

**5** Noovanîtue nî mînyororo ya gîkuû,

**5** na ngaigîrwa mîtego ya gîkuû.

**5**

**6** Rîrîa naarî thînarî nînetire Ngai-Mûnene,

**6** nînaakaîre Ngai wakwa nîguo andethie.

**6** Nîwambîguire arî hekarûrî yake,

**6** nîwathikîrîrie ngîmûkaîra nîguo andethie.

**6**

**7** Nthî nîyagîre na kîthingithia na îkinaina,

**7** itina cia irîma wana cio nîciainainire,

**7** nîûndû Ngai aarî mûrakaru.

**7**

**8** Ndogo yaumagîrîra maniûrûrî make,

**8** rûrîrîmbî rwa mwaki wa gûcûkangia rwaumagîrîra kanyuarî gake;

**8** na makara ma mwaki nîmaaumaga kûrî ke.

**8**

**9** Nîwavingûrire îgûrû na akînyûrûrûka nthî;

**9** aakinyîte matu mairû na magûrû make.

**9**

**10** Aagûrûkire na îvenya akuuîtwe nî kîûmbe kîrî mathagu,

**10** aaûkire na îvenya avurutîtwe nî rûkûngi ta ûrîa gîconi kîgûrûkaga.

**10**

**11** Eekunîkîrîte na nduma,

**11** athiûrûrûkîrîtue nî matu mairû marî na manjî.

**11**

**12** Rûveni nîrwavenirie mbere yake,

**12** na mbura ya mbembe na nthande cia mwaki nîciaumîre maturî mairû.

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîwagambire na mûgambo ta wa ngûa arî îgûrû,

**13** naguo mûgambo wa Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno nîweguirwe

**13**

**14** Nîwaikirie mîguî yake na akînyagania nthû ciake,

**14** nîwaretere nthû ciake mveni na ikîûra.

**14**

**15** Îria nîrîanyaarire nthî,

**15** nayo mîcingi ya nthî nîyonekire,

**15** rîrîa wagûkirie nthû ciaku, we Ngai-Mûnene,

**15** na ûkîmagûkia ûrî na marakara.

**15**

**16** Ngai-Mûnene nî watambûrûkirie njara yake kuuma îgûrû na akîmboca;

**16** nîwandutire îriarî îriku.

**16**

**17** Nîwamvonokirie kuuma kûrî nthû ciakwa ciarî na vinya,

**17** na kuuma kûrî arîa onthe maamenete;

**17** nîûndû maarî na vinya mûno kûrî nie.

**17**

**18** Nî maantharîkîre rîrîa naarî thînarî,

**18** nwatî Ngai-Mûnene nîwangitîre.

**18**

**19** Nîwandethirie ngiuma thînarî,

**19** aamvonokirie nîûndû nîwakenire nînie.

**19**

**20** Ngai-Mûnene nîwambîkire maûndû maro nîûndû wa ûthingu wakwa,

**20** nîandathimaga nîûndû ndirî na mavîtia.

**20**

**21** Nî mbathîkagîra watho wa Ngai-Mûnene,

**21** na ndianeka ûndû mûcûku nîguo ndiganîrie Ngai wakwa.

**21**

**22** Nî mvingagia mawatho make monthe,

**22** Ndianarega kwathîkîra maathani make.

**22**

**23** Ke nîaicî, atî nie ndirî na mavîtia,

**23** na atî nînîthemete gwîka maûndû macûku.

**23**

**24** Kwoguo Ngai-Mûnene nîandathimaga nîûndû wa ûthingu wakwa,

**24** nîûndû nî aicî atî ndirî na mavîtia.

**24**

**25** We Ngai-Mûnene ûrî mwîvokeku waku kûrî andû arîa magwîtîkîtie,

**25** nîwonanagia wega waku kûrî andû arîa matarî ûcuke.

**25**

**26** We ûrî mwagîrîru kûrî andû arîa agîrîru,

**26** nwatî nîûverithagia andû arîa aganu.

**26**

**27** Nîûvonokagia andû arîa menyivagia,

**27** nwatî nîûturithagia kîene andû arîa etîi.

**27**

**28** We Ngai-Mûnene, nîûmbakanagîria taa,

**28** na ûkanthengutîria nduma.

**28**

**29** We nîûmvecaga vinya wa kûtharîkîra nthû ciakwa,

**29** na ûvoti wa kûrûga nthingo cia vinya cia nthû ciakwa.

**29**

**30** Ngai ûyû njîra ciake nî nginyanîru,

**30** Ciîranîro cia Ngai-Mûnene nî cia ma!

**30** Ke nî ngo kûrî arîa onthe macaragia ûgitîri kûrî ke.

**30**

**31** Ngai-Mûnene wenga tu, nîke Ngai,

**31** Ngai wenga tu, nîke ûtûgitagîra.

**31**

**32** Nîke Ngai ûrîa ûmvecaga vinya,

**32** ûrîa ûgitagîra njîra irîa nthiîcagîrîra.

**32**

**33** Nîatûmaga mvinyûre ta nthwariga,

**33** na nîangitagîra nîrî irîmarî irîa ndaca mûno.

**33**

**34** Nîanthomithagia kûrûa,

**34** nîguo njara ciakwa ivotage gûtûmîra ûta wa gîcango.

**34**

**35** We Ngai-Mûnene, nîûngitagîra na nîûmvonokagia,

**35** vinya waku nî ûnyitagîrîra,

**35** ûtethio waku nîûtûmîte nduîke mûndû wa vata.

**35**

**36** Nîwangitîre ndikanyitwe nî nthû ciakwa,

**36** na ndianagwa.

**36**

**37** Nînarûmîrîrie nthû ciakwa na ngîikinyîra,

**37** ndiacoka nginya rîrîa naaciûragire ikîthira.

**37**

**38** Naagwîthirie nthû ciakwa, na itingîaûkîrire;

**38** ciamamire nthî mbere yakwa irî mvoote.

**38**

**39** Nîwamvere vinya wa kûrûa,

**39** na ûkîmvotithia kûvoota nthû ciakwa.

**39**

**40** Nîwatûmire nthû ciakwa ciûre nînie,

**40** na nînaacûkangirie arîa mamenete.

**40**

**41** Nîmeetanire matethue, nwatî gûtirî mûndû wamavonokirie,

**41** nîmaakaîre Ngai-Mûnene, nwatî ndaametîka.

**41**

**42** Naarûire nacio igîkara ta rûkûngû rûrîa rûgûrûkagua nî rûkûngi,

**42** naamakinyangire ta ndaka îrî njîrarî.

**42**

**43** Nîwamvonokirie kuuma kûrî andû arîa maareganaga nanie,

**43** na ûkîndua mûtongoria wa mavûrûri,

**43** andû ndaaicî nîmaatuîkire ndungata ciakwa.

**43**

**44** Rîrîa meeguire ûvoro wakwa nîmaambathîkîre,

**44** andû ageni maaûkire kûrî nie menyivîtie.

**44**

**45** Ageni nîmaathirirwe nî ûmîrîru,

**45** na nîmaaumire kûrîa methithîte magîtetemaga.

**45**

**46** Ngai-Mûnene nîatûûraga mwoyo!

**46** Arokumua mûgitîri wakwa!

**46** Ngai mûvonokia wakwa arogoocwa.

**46**

**47** Nîke wamvotithirie kwîrîvîrîria kûrî nthû ciakwa,

**47** nîwatûmire mvoote andû a ndûrîrî,

**47**

**48** na ûkîmvonokia kuuma kûrî nthû ciakwa.

**48** We Ngai-Mûnene, nîwamvotithirie kûvoota nthû ciakwa

**48** na ûkîmvonokia kuuma kûrî aganu.

**48**

**49** Kwoguo we Ngai-Mûnene nîngûgoocaga gatagatî ka mavûrûri,

**49** na nî minaga nyîmbo ngîgûkumagia.

**49**

**50** Ngai nîavotithagia mûthamaki wake kûvootana,

**50** nî onanagia wendo ûtathiraga kûrî ûrîa athuurîte,

**50** kûrî Daudi na njiarwa ciake tene na tene.

# Tha 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Riiri wa Ngai kûrî ciûmbe ciake

## Watho wa Ngai

**1** Îgûrû maturî nîriumbûraga riiri wa Ngai,

**1** îgûrû rîerarî nîkwonanagia riiri wake!

**1**

**2** Mûthenya nîwîraga mûthenya ûrîa wîngî ûvoro wa riiri wa Ngai,

**2** ûtukû nîûkinyagîria ûtukû ûrîa wîngî ûvoro wa riiri wake.

**2**

**3** Gûtirî mîario kana ciugo kuuma kûrî cio,

**3** gûtirî mûgambo wa cio wîguîkaga,

**3**

**4** kûnarî ûguo mûgambo wacio ûrî nthî yonthe,

**4** na nîwîguîkaga nginya mîthiia yonthe ya nthî.

**4** Ngai nîwaigire riûa îgûrû rîtûûrage kuo,

**4**

**5** riûa riumaga kîraûko ta mûvikania akiuma nyombarî yake,

**5** rîkenete ta mûndû wa îvenya evarîrîtie kûvinyûra.

**5**

**6** Riumagîrîra mûthiiarî ûmwe wa îgûrû

**6** na rîkavîtûkania nginya mûthiia ûcio wîngî.

**6** Gûtirî kîndû kîngîîthitha kuuma kûrî ûrugarî wa riûa.

**6**

**7** Watho wa Ngai-Mûnene nî mûkinyanîru,

**7** nî ûvecaga mûndû vinya mûcerû.

**7** Maathani ma Ngai-Mûnene nî ma kwîvokeka,

**7** nîmavecaga ûûgî arîa matarî naguo.

**7**

**8** Mawatho ma Ngai-Mûnene nî ma ma,

**8** na arîa mamavingagia methagîrwa marî akenu.

**8** Maathani ma Ngai-Mûnene nî matheru,

**8** na nî mathomithagia mûndû.

**8**

**9** Gwîtigîra Ngai-Mûnene nî ûndû mwaro,

**9** na nîgûtûûra tene na tene.

**9** Matuîro ma Ngai-Mûnene nî ma ma;

**9** na nî magîrîru vîndî cionthe.

**9**

**10** Nî makwendeka mûno gûkîra thaavu ntheri,

**10** marî mûrîo gûkîra ûûkî ûrîa mûtheru mûno.

**10**

**11** Nî manthomithagia nie ndungata yaku,

**11** nî monaga maûndû maro rîrîa namaathîkîra.

**11**

**12** Gûtirî mûndû wonaga mevia make ke mwene;

**12** ntheria we Ngai-Mûnene kuuma kûrî mavîtia marîa mbîkaga ndakûmenya.

**12**

**13** Mvonokia wana kuuma kûrî mevia marîa mbîkaga ngîmenyaga,

**13** ndûgatûme mevia mau mandongorie.

**13** Ngaacoka gûtuîka mûndû mwagîrîru,

**13** na ndikethîrwa nîrî na mavîtia ma wîvia mûnene.

**13**

**14** Ciugo ciakwa na meciria makwa maroîtîkîrîka nîwe,

**14** we Ngai-Mûnene, mûgitîri wakwa na mûvonokia wakwa!

# Tha 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa ûvootani

**1** Ngai-Mûnene arogûtethagia rîrîa wî na thîna!

**1** Ngai wa Jakovu arokûgitagîra!

**1**

**2** Arogûtethagia arî hekarûrî yake ntheru;

**2** agûtethagie arî Kîrîmarî gîa Zayuni.

**2**

**3** Aroririkana matega maku monthe,

**3** na etîkîre magongoona maku ma kûvîvua.

**3**

**4** Arokûva kîrîa wîriragîria

**4** na atûme mîvango yaku yonthe îrîa wendaga îvinge.

**4**

**5** Nîtûkaaugîrîria tûkenete nîûndû wa ûvootani waku,

**5** na tûkîrîrie vendera nîguo tûkumie rîîtwa rîa Ngai wetû.

**5** Ngai-Mûnene arokûvingîria maûndû monthe marîa ûmûvoete.

**5**

**6** Rîu nîmbicî atî Ngai-Mûnene nîavecaga mûthamaki ûrîa athuurîte ûvootani,

**6** arî îgûrû kûrîa atûûraga nîacokagia mavoya make,

**6** nîamûvotithagia kûvoota nthû ciake cionthe na vinya wake.

**6**

**7** Andû amwe metîîaga na ikaari ciao cia mbaara,

**7** nao engî magetîîa na mbarathi ciao,

**7** nwatî tue twîtîîaga na Ngai-Mûnene, Ngai wetû.

**7**

**8** Andû ta acio nîmakaavîngwa na magwe,

**8** nwatî tue nî tûgaûkîra na tûrûngame twîkindîrîtie.

**8**

**9** We Ngai-Mûnene, votithia mûthamaki kûvootana,

**9** na ûtûthikagîrîrie rîrîa tûgûkûvoya.

# Tha 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia Ngai nîûndû wa ûvootani

**1** Mûthamaki arî na gîkeno, we Ngai-Mûnene, nîûndû Nîwamûvere vinya,

**1** nîakenete mûno nîûndû nîwamûvotithirie kûvootana.

**1**

**2** Nî ûmûvete kîrîa ngoro yake îriragîria,

**2** nîûmûvingîrîtie mavoya make.

**2**

**3** Nîwaûkire kûrî ke na irathimo nyîngî,

**3** na ûkîmwîkîra nthûmbî ya thaavu kîongorî gîake.

**3**

**4** Aakûûririe ûmûve ûtûûro, na Nîwamûvere guo,

**4** na nîwamûvere ûtûûro wa tene na tene.

**4**

**5** Nîagîte na riiri mwîngî nîûndû wa ûtethio waku,

**5** nîûtûmîte agîe na ngumo na gîtîîo.

**5**

**6** Nîûmûrathimaga vîndî cionthe,

**6** nîecûrîtwe nî gîkeno nîûndû wîthagîrwa vamwe nake.

**6**

**7** Mûthamaki nîetîkîtie Ngai-Mûnene,

**7** na nîûndû wa wendo ûtathiraga wa Ngai-Mûnene,

**7** ke ageekaraga arî na thayû.

**7**

**8** Mûthamaki nîakaanyita nthû ciake cionthe,

**8** nîakaanyita andû onthe arîa mamûmenete.

**8**

**9** Nîûkaamathiria ta ûrîa mwaki ûvîvagia indo ikathira rîrîa akaaumîra.

**9** Ngai-Mûnene nîakaamathiria na marakara make,

**9** na nîmakaavîvua nî mwaki mathire viû.

**9**

**10** Nîûkaathiria njiarwa ciao gûkû nthî,

**10** nîûkaamaûraga onthe mathire.

**10**

**11** Wana mangîvanga gûgwîka maûndû macûku,

**11** mîvango yao ya ungumania ndîgaakinyanîra.

**11**

**12** Rîrîa ûkaamaikia mîguî ûmarathe,

**12** nîmakaagarûrûka na maûre.

**12**

**13** Ûrokumua, we Ngai-Mûnene, nîûndû wa vinya waku mûnene!

**13** Tûkaaina na tûkumie ûvoti waku.

# Tha 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîrîro nîûndû wa mathîna na rwîmbo rwa gûkumia Ngai

**1** Ngai wakwa, Ngai wakwa, ûndiganîrîtie nîkî?

**1** Nîkwa wî kûraca nanie ûguo nîkî,

**1** na ûkarega kwîgua ngîgûkaîra?

**1**

**2** Ûûi, Ngai wakwa, ngûkayagîra mûthenya nwatî ndûmbîtîkaga,

**2** ngûkayagîra ûtukû nwatî ndivurûkaga.

**2**

**3** Kûnarî ûguo, we wî Mûtheru,

**3** nîwe ûthamakagîra Isiraeli na magakûgooca.

**3**

**4** Methe metû nîmaagwîtîkîtie,

**4** nîmaagwîtîkîtie na nîwamavonokirie.

**4**

**5** Nîmaagûkaîre na nîwamavonokirie,

**5** nîmaakwîvokire na matiaconorithua.

**5**

**6** Nwatî andû monaga mbîkariî ta kîgunyû na tî ta mûndû,

**6** nthekagîrîrwa na nganyararwa nî andû onthe!

**6**

**7** Andû onthe arîa mamonaga nîmanjivaga,

**7** manyûrûragia na makinainagia ciongo ciao.

**7**

**8** Maugaga atîrî, “Wevokire Ngai-Mûnene,

**8** nîkwa ararega gûkûvonokia nîkî?

**8** Ethîrwa Ngai-Mûnene nî akwendete,

**8** nîkwa ararega gûgûtethia nîkî?”

**8**

**9** We Ngai nîwe wandutire îvurî rîa nyanya,

**9** na rîrîa naarî gakenge nîwamenyerere.

**9**

**10** Ndûûrîte ngwîvokete kuuma rîrîa naaciarirwe,

**10** nawe ûtûûrîte wî Ngai wakwa kuuma naciarwa.

**10**

**11** Ndûgekare varaca nanie!

**11** nîûndû thîna ûrî vakuvî nanie,

**11** na gûtirî na mûndû wa kûndethia.

**11**

**12** Nthû nyîngî inthiûrûrûkîrîtie ta ndegwa,

**12** inthiûrûrûkîrîtie ta ndegwa mbaganu cia vûrûri wa Bashani.

**12**

**13** Ciathamîtie tûnyua twao ta mînyambû,

**13** ciîvarîrîtie kûntharîkîra na kûndambururanga.

**13**

**14** Nie nîrî mûthiru vinya,

**14** nthirîte vinya ta manjî metîkîte nthî.

**14** Mavîndî makwa monthe nîmatigithanu,

**14** ngoro yakwa îkariî ta mûvûra ûrî mûrarûku.

**14**

**15** Mûmero wakwa ûnyarîte ta rûkûngû,

**15** na rûrîmî rwakwa rûnyitanîte na nthîa.

**15** Nî ûndiganîrîtie nthiî kwa arîa akuû.

**15**

**16** Gîkundi Kîam andû arîa acûku nîkînthiûrûrûkîrîtie,

**16** gîkundi gîkariî ta ngui ino mvûtu nîkînthiûrûrûkîrîtie,

**16** nîmanducangîte njara na magûrû makwa.

**16**

**17** Ndigarîte mavîndî matheri,

**17** nthû ciakwa indoragia ingûrîrîte metho.

**17**

**18** Maagaanire nguo ciakwa,

**18** na nguo yakwa ndaca makîmikîria mîtî.

**18**

**19** Nwatî we Ngai-Mûnene, ndûgekare varaca nanie!

**19** ûka narua ûmvonokie!

**19**

**20** Ndethûra ndikaûragwe nî nthû ciakwa na mviû,

**20** mvonokia kuuma kûrî nthû ino ciîkariî mbaganu ta ngui.

**20**

**21** Mvonokia kuuma tûnyuarî twa mînyambû,

**21** ndingîvota gwîtethia mbere ya mbogo ino.

**21**

**22** Nî ngeera andû etû maûndû marîa wîkîte,

**22** nîngaagûkumia nîrî hekarûrî kîgomanorî Kîamo.

**22**

**23** Mue nîmûgoocaga Ngai-Mûnene, mûkumieni!

**23** Mue njiarwa cionthe cia Jakovu, mûkumieni!

**23** Mue andû onthe a Isiraeli, mûgooceni!

**23**

**24** Nîûndû ndatiganagîria athîni kana ariganîrwe nî mînyamaaro yao,

**24** ndangîriganîrwa nî o,

**24** nwatî nîamatethagia rîrîa mamûvoya amatethie.

**24**

**25** Nîngaagûkumia nîrî kîûnganorî kînene nîûndû wa ûrîa wîkîte,

**25** nîngaakûrutîra magongoona wata ûrîa neranîîre,

**25** andû arîa makûgoocaga makîonaga

**25**

**26** Athîni makaarîa nginya mavae,

**26** arîa magoocaga Ngai-Mûnene nî makaamûkumia.

**26** Marotûûra mûrî athatûke tene na tene!

**26**

**27** Mavûrûri monthe nî makaaririkana Ngai-Mûnene na mamûcokerere,

**27** andû a mîvîrîga yonthe nî makaamûgooca.

**27**

**28** Nîûndû Ngai-Mûnene nîke mûthamaki,

**28** na nîke wathaga mavûrûri.

**28**

**29** Andû onthe arîa etîi nîmakenamîrîra mamûgooce

**29** andû onthe arîa makucaga nîmakenamîrîra mbere yake.

**29**

**30** Njiarwa irîa igaaûka nîikaamûtungatîra,

**30** njiarwa irîa igaaûka nîikeeraga maûndû marîa Ngai-Mûnene ekîte.

**30**

**31** Andû arîa matarî aciare nî makeerwa atîrî,

**31** “Ngai-Mûnene nîwavonokirie andû ake.”

# Tha 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîke ûndîthagia

**1** Ngai-Mûnene nîke mûrîthi wakwa,

**1** gûtirî kîndû nîngîtura.

**1**

**2** Nîatûmaga mvurûke kûrîa kûrî na nyaki mbîthî,

**2** na nîandongoragîria kûrîa kûrî na manjî matheru.

**2**

**3** Nîatûmaga njokwe nî vinya rîngî.

**3** Nîandongoragîria njîrarî cia ûthingu,

**3** nîûndû wa rîîtwa rîake.

**3**

**4** Wana nîngîvîtûkîrîra mûkururî ûrî nduma nene ta ya gîkuû,

**4** gûtirî ûgwati nîngîtigîra,

**4** nîûndû we Ngai-Mûnene ûrî vamwe nanie.

**4** Rûthanju rwaku rwa ûrîthi na mûragi waku nîcio ingitagîra.

**4**

**5** We nî ûmvarîrîrîtie kîrugo,

**5** nthû ciakwa cionthe ikîonaga,

**5** nî ûmbîtîrîrîtie maguta kîongo,

**5** na wîcûrîtie gîkombe gîakwa nginya gîkauna.

**5**

**6** Na ma wega waku na wendo ûtathiraga nîitûûra nanie,

**6** ûtûûrorî wakwa wonthe,

**6** na nîndûûra nyombarî yaku tene na tene.

# Tha 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nî mûthamaki mûnene

**1** Nthî na indo cionthe irîa irî kuo nî cia Ngai-Mûnene,

**1** nthî nî yake wana andû onthe arîa matûûraga kuo nî ake.

**1**

**2** Aaûmbire mûcingi wa nthî îgûrû rîa îria,

**2** na akîmiga îîkindîrîtie îriarî kûrîa kûriku.

**2**

**3** Nû mwagîrîru wa kunûkia kîrîmarî Kîam Ngai-Mûnene?

**3** Nû ûngîtûûra hekarûrî yake ntheru?

**3**

**4** Nî andû arîa marî ciîko mbaro na marî meciria matheru,

**4** arîa matagoocaga mîvuanano,

**4** na matevîtaga na ûndû wa maveeni.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîakaamarathima na amavonokie,

**5** na Ngai mûvonokia wao nîagaatua atî matirî na mavîtia.

**5**

**6** Andû ta acio nîo magoocaga Ngai,

**6** nîo magoocaga Ngai wa Jakovu.

**6**

**7** Vingûkani mue ivingo,

**7** vingûkani mue ivingo cia tene,

**7** nîguo Mûthamaki ûrîa ûrî riiri atonye.

**7**

**8** Mûthamaki ûcio ûrî riiri nû?

**8** Nî Ngai-Mûnene ûrîa ûrî vinya na ûvoti,

**8** Ngai-Mûnene, ûrîa ûvootanaga mbaararî.

**8**

**9** Vingûkani mue ivingo,

**9** vingûkani mue ivingo cia tene,

**9** nîguo Mûthamaki ûrîa ûrî riiri atonye.

**9**

**10** Mûthamaki ûcio ûrî riiri nû?

**10** Nî Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe,

**10** ke nîke Mûthamaki ûrî riiri!

# Tha 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa ûtethio na ûgitîri

**1** We Ngai-Mûnene we nîwe mvoyaga,

**1**

**2** We Ngai wakwa, nîwe nîîvokete.

**2** Ndûgatûme njonoka,

**2** ndûgatûme nthû ciakwa inthekerere!

**2**

**3** Ndûkareke andû arîa magwîtîkîtie maconorithue,

**3** nwatî ûconorithie arîa mareganaga nawe.

**3**

**4** Nthomithia njîra ciaku, we Ngai-Mûnene;

**4** ûmonie kûrûmîrîra maûndû marîa wendaga.

**4**

**5** Nthomithia gûtûûra nûmîrîrîte ûma waku,

**5** nîûndû we wî Ngai wakwa, mûvonokia wakwa,

**5** ngwîvokaga vîndî cionthe.

**5**

**6** We Ngai-Mûnene taririkana ntha ciaku na wendo waku ûtathiraga,

**6** ûrîa wonanirie kuuma tene.

**6**

**7** Ndûkaririkane mevia na mavîtia marîa nekire nîrî mûnini,

**7** ndirikana nîûndû wa wendo waku ûtathiraga,

**7** we Ngai-Mûnene ûndirikane nîûndû wa ntha ciaku.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nî mûthingu na nî mwaro,

**8** kwoguo nîathomithagia evia njîra îrîa magîrîrwe nî kûrûmîrîra.

**8**

**9** Nîatongoragia andû arîa enyivia na njîra cia ûthingu,

**9** na nîamathomithagia wendi wake.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîatongoragia andû na wîvokeku na wendo,

**10** arîa onthe marûmagîrîra na makaathîkîra maathani make.

**10**

**11** We Ngai-Mûnene, nîûndû wa rîîtwa rîaku,

**11** njovera mevia makwa nîûndû nî meengî mûno.

**11**

**12** Andû arîa matîîaga Ngai-Mûnene,

**12** nîmakaathomithua nîke njîra îrîa magîrîrwe nî kûrûmîrîra.

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîagaatûma magîe na ûtûûro mwaro vîndî cionthe,

**13** na njiarwa ciao nîikegwatîra vûrûri.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nî mûrata wa arîa mamwathîkagîra,

**14** na nîamaririkanagia kîrîkanîro.

**14**

**15** Metho makwa mekaraga maroretie Ngai-Mûnene vîndî cionthe,

**15** nîûndû nîamvonokagia kuuma mûtegorî.

**15**

**16** Nthikîrîria, we Ngai-Mûnene na ûmbîguîre ntha,

**16** nîûndû nîrî na îvooru na ndirî na vinya.

**16**

**17** Nthirîria mîtangîko ya ngoro yakwa,

**17** na ûndute mathînarî makwa monthe.

**17**

**18** Ririkana mathîna na mînyamaaro yakwa,

**18** na ûnjovere mevia makwa monthe.

**18**

**19** Taroria wone ûrîa nthû ciakwa ciîngîvîte,

**19** taroria wone ûrîa mamenete.

**19**

**20** Ngitîra na ûmvonokie;

**20** ndûkanjonorithie,

**20** nîûndû nîîthithaga kûrî we.

**20**

**21** Ngitîra nîûndû wa wega na wîvokeku wakwa,

**21** nîûndû we nîwe nîîvokete.

**21**

**22** We Ngai, vonokia andû aku a Isiraeli,

**22** mavonokie kuuma mathînarî mao monthe!

# Tha 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa mûndû mûthingu

**1** We Ngai-Mûnene, nduîra atî ndirî na mavîtia,

**1** nîûndû mbîkaga maûndû marîa magîrîrîte,

**1** na nî ngwîvokete viû.

**1**

**2** Nduîria na ûngerie, we Ngai-Mûnene;

**2** tuîria ngoro yakwa na meciria makwa.

**2**

**3** Nîûndû nîndongoragua nî wendo waku ûtathiraga,

**3** ndûûraga ngûrûmîrîrîte nîrî na wîvokeku.

**3**

**4** Nie ndiîkaranagia na andû arîa maveenanagia,

**4** kana nyitanîra na andû arîa marî ûvinga.

**4**

**5** Nî nthûrîte ngwatanîro ya andû arîa mekaga maûndû macûku,

**5** na ndiîkaranagia na andû arîa aganu.

**5**

**6** Nîrethambia njara ciakwa monanie atî ndirî na mavîtia,

**6** na nthiûrûrûke metha yaku ya kîgongoona ngîkûgooca, we Ngai-Mûnene,

**6**

**7** nginaga rwîmbo rwa gûcokia ngatho,

**7** ngîranaga maûndû maku monthe ma magegania marîa wîkîte.

**7**

**8** Nîmendete hekarû yaku kûrîa ûtûûraga, we Ngai-Mûnene,

**8** na vandû varîa riiri waku wîkaraga.

**8**

**9** Ndûkanthiranîrie vamwe na andû arîa evia,

**9** kana ûndecanîrie vamwe na aûragani,

**9**

**10** andû arîa mekaga maûndû macûku vîndî cionthe,

**10** andû mecûrîtwe nî maûndû ma mavaki.

**10**

**11** Nwatî nie mbîkaga maûndû marîa magîrîru,

**11** mbîguîra ntha na ûmvonokie!

**11**

**12** Nie nûngamîte vandû vagitîre,

**12** nîngaakumia Ngai-Mûnene nîrî kîûnganorî kînene Kîam andû ake.

# Tha 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gûkumia Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene nîke ûtheri wakwa na ûvonokio wakwa,

**1** gûtirî mûndû nîngîtigîra.

**1** Ngai-Mûnene nîke ûngitagîra kuuma kûrî mogwati monthe,

**1** gûtirî mûndû ngeetigîra.

**1**

**2** Rîrîa andû arîa acûku mantharîkîra makîenda kûmbûraga,

**2** mavîngagwa na makagwa.

**2**

**3** Wana athigari a mbaara mangîndigicîria,

**3** gûtirî kîndû ngeetigîra,

**3** wana nthû ciantharîkîra,

**3** vîndî cionthe ngeevokaga Ngai.

**3**

**4** Mvoete Ngai-Mûnene ûndû ûmwe,

**4** na nîguo nîracaria:

**4** gûtûûra nyombarî yake ûtûûro wakwa wonthe,

**4** ngîonaga wega wa Ngai-Mûnene,

**4** na ngîcaragia wendi wake hekarûrî yake.

**4**

**5** Vîndî ya thîna nîakaangitîra,

**5** nîakaanthitha hekarûrî yake,

**5** na ambigage îgûrû vandû vagitîre.

**5**

**6** Kwoguo nîngaavoota nthû ciakwa irîa inthiûrûrûkîrîtie.

**6** Nîngaamûrutîra magongoona hekarûrî yake nginaga ngenete,

**6** nîngaaina na ngumie Ngai-Mûnene.

**6**

**7** Nthikîrîria we Ngai-Mûnene, rîrîa ngûgûkaîra!

**7** Mbîguîra ntha na ûmbîtîke!

**7**

**8** Rîrîa waugire atîrî, “Ûka ûngooce,”

**8** nînaacokirie atîrî, “Nîngûka, Ngai-Mûnene;

**8**

**9** ndûkandiganîrie!”

**9** Ndûkarakare nînie,

**9** ndûkandiganîrie nie ndungata yaku.

**9** We nîwe ûtûûraga wî ûtethio wakwa,

**9** ndûkandiganîrie, ndûkariganîrwe nînie,

**9** we Ngai, mûvonokia wakwa!

**9**

**10** Wana ethîrwa aciari akwa nwa mandiganîrie,

**10** Ngai-Mûnene nîakaamenyerera.

**10**

**11** Nthomithia, we Ngai-Mûnene, ûrîa ûkwenda mbîke,

**11** na ûndongorie njîrarî îrîa îrî na thayû,

**11** nîûndû nthû ciakwa nî nyîngî.

**11**

**12** Ndûkandiganîrie kûrî nthû ciakwa mambîke wa ûrîa makwenda,

**12** mambigagîrîra maûndû ma maveeni na makauga ûrîa makûmbîka maûndû macûku.

**12**

**13** Nîmbîtîkîtie, atî nîngoona wega wa Ngai-Mûnene nîrî mwoyo.

**13**

**14** Îîvoke Ngai-Mûnene.

**14** Gîa na vinya, na ndûgakue ngoro.

**14** Îîvoke Ngai-Mûnene.

# Tha 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

**1** We Ngai-Mûnene, mûgitîri wakwa, nînîragûkaîra.

**1** Thikîrîria ngîgûkaîra!

**1** Wona warega kûnthikîrîria nî ngûkua.

**1**

**2** Thikîrîria Ngai-Mûnene ngîgûkaîra ûndethie,

**2** mbûkîrîrîtie njara ciakwa nîcierekeretie hekarûrî yaku ntheru.

**2**

**3** Ndûkanduîre ûndû ûmwe na andû arîa aganu,

**3** na andû arîa mekaga maûndû macûku,

**3** maragia waro nwatî mecûrîtwe nî waganu ngororî ciao.

**3**

**4** Maverithie kûringana na maûndû marîa mekîte,

**4** kûringana na maûndû macûku marîa meekire.

**4** Maverithie kûringana na maûndû mao o ene,

**4** meke ûrîa magîrîrwe nî gwîkwa!

**4**

**5** Matitîîaga maûndû marîa Ngai-Mûnene ekîte,

**5** kana indo irîa aaûmbire,

**5** kwoguo nîakaamaverithia,

**5** na amacûkangie tene na tene.

**5**

**6** Ngai-Mûnene arokumua;

**6** nîûndû nîeguîte ngîmûkaîra andethie.

**6**

**7** Ngai-Mûnene nîke vinya wakwa na nîke ûngitagîra,

**7** ke nîke nîîvokaga.

**7** Nîandethagia na akangenia,

**7** nînîmwinagîra nyîmbo cia kûmûkumia.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîagitagîra andû ake,

**8** nîagitagîra na akavonokia mûthamaki ûrîa athuurîte.

**8**

**9** Vonokia andû aku, Ngai-Mûnene,

**9** na ûrathime andû aku.

**9** Tuîka mûrîthi wao,

**9** na ûtûûre ûmamenyagîrîra tene na tene.

# Tha 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûgambo wa Mwathani ûrî rûkûngirî

**1** Vani Ngai-Mûnene gîtîîo, mue ciûmbe cia îgûrû,

**1** vani rîîtwa rîake vinya na riiri.

**1**

**2** Vani Ngai-Mûnene gîtîîo nîûndû wa riiri wa rîîtwa rîake.

**2** Goocani Ngai-Mûnene arî hekarûrî yake ntheru.

**2**

**3** Mûgambo wa Ngai-Mûnene nî wîguîkaga manjîrî meengî;

**3** Ngai ûrîa ûrî riiri agambaga ta wa ngûa,

**3** mûgambo wa Ngai-Mûnene ûragamba ûrî îriarî.

**3**

**4** Mûgambo wa Ngai-Mûnene ûrî vinya,

**4** mûgambo wa Ngai-Mûnene wîcûrîtwe nî riiri.

**4**

**5** Mûgambo wa Ngai-Mûnene nî unangaga mîtarakwe,

**5** nî unangaga mîtarakwe ya Lebanoni.

**5**

**6** Nîatûmaga irîma cia Lebanoni irûgarûge ta tûcaû,

**6** na nîatûmaga kîrîma Kîam Herimoni kîrûgarûge ta ndegwa.

**6**

**7** Mûgambo wa Ngai-Mûnene nîûrutaga nînîmbî cia mwaki.

**7**

**8** Mûgambo wa Ngai-Mûnene nîûtûmaga werû winaine,

**8** Ngai-Mûnene nî ainainagia werû wa Kadeshi.

**8**

**9** Mûgambo wa Ngai-Mûnene nî winainagia mîtî ya mîvuru,

**9** nîûtûmaga mathangû ma mîtî mûtitûrî metîke,

**9** nao andû onthe hekarûrî yake nîmaugagîrîria atîrî, “Ngai arokumua!”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîke wathaga îria,

**10** ke atûûraga arî mûthamaki tene na tene.

**10**

**11** Ngai-Mûnene arovecaga andû ake vinya!

**11** na arorathima andû ake na amave thayû.

# Tha 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gûcokia ngatho

**1** Nî ngûkumagia we Ngai-Mûnene, nîûndû nîûmvonoketie,

**1** na ûkîgiria nthû ciakwa inthekerere.

**1**

**2** Nînaakûrîrîre we Ngai-Mûnene, Ngai wakwa nîguo ûndethie,

**2** na nîwamvonirie.

**2**

**3** We Ngai-Mûnene, nîûmvonoketie kuuma gwa akuû,

**3** nîwanjokerie mwoyo rîngî,

**3** nîwandutire gatagatî ka arîa mathiîcaga kwa arîa akuû.

**3**

**4** Inani nyîmbo cia gûkumia Ngai-Mûnene, mue andû onthe ake!

**4** Ririkanani atî, ke nî mûtheru, na mûmûcokerie ngatho.

**4**

**5** Marakara ma Ngai-Mûnene nî ma kavinda kanini,

**5** na wega wake nî wa tene na tene.

**5** Nwa kwîthîrwe kûrî na kîrîro ûtukû,

**5** nwatî kîraûko kwîthîrwe na gîkeno.

**5**

**6** Rîrîa noonire mbîganîrîte, neîrire na ngoro atîrî,

**6** “Ndikaavootwa.”

**6**

**7** Nîûndû wa wega waku we Ngai-Mûnene,

**7** nîwatûmire nîkindîrie ta kîrîma kînene.

**7** Nwatî nîwethithire kûraca nanie,

**7** nanie nînaîtigîre.

**7**

**8** Nînaakûrîrîre we Ngai-Mûnene,

**8** na ngîkûvoya ûndethie:

**8**

**9** “Gîkuû gîakwa nî gîkûguna na ndûî?

**9** Nathiî mbîrîrarî ûkagunîka na ndûî?

**9** Andû arîa akuû nwa magûkumie?

**9** Nwa manîrîre ûrîa ûrî mwîvokeku?

**9**

**10** Nthikîrîria, we Ngai-Mûnene na ûmbîguîre ntha!

**10** We Ngai-Mûnene, ndethia!”

**10**

**11** Nîûtûmîte gûcakaya gwakwa gûtuîka gîkeno,

**11** nî ûnthirîrîtie kîeva kanthiûrûrûkîria na gîkeno.

**11**

**12** Kwoguo nie ndigaakira,

**12** ngaakwinagîra rwîmbo rwa gûgûkumia.

**12** We Ngai-Mûnene, Ngai wakwa,

**12** nîndûûra ngûcokagîria ngatho tene na tene.

# Tha 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa kwîvoka Ngai

**1** Mbûkîte kûrî we Ngai-Mûnene nîguo ûngitîre;

**1** ndûkanjonorithie.

**1** We wî Ngai mûthingu,

**1** nîrakûvoya ûmvonokie.

**1**

**2** Nthikîrîria, na ûmvonokie narua!

**2** Tuîka ta îthiga rîakwa rîa kûngitîra,

**2** vandû varî na vinya va kûmvonokia.

**2**

**3** We nîwe ûngitagîra,

**3** ndethia na ûndongorie wata ûrîa wîranîrîte.

**3**

**4** Ndethûra kuuma kûrî mûtego ûrîa ndegetwe naguo,

**4** ngitîra kuuma ûgwatirî.

**4**

**5** Nînakûnengera mwoyo wakwa,

**5** nîûmvonoketie, we Ngai-Mûnene;

**5** we wî Ngai mwîvokeku.

**5**

**6** We nîûmenete andû arîa magoocaga ngai cia mîvuanano,

**6** nwatî nie nî ngwîvokete, we Ngai-Mûnene.

**6**

**7** Nî ngaakena na ngûngûîre nîûndû wa wendo waku ûtathiraga,

**7** we nîwonete mînyamaaro yakwa na nî wicî mathîna makwa.

**7**

**8** Ndwandekereria kûrî nthû ciakwa,

**8** nîûnûngamîtie vandû varî na thayû.

**8**

**9** Mbîguîra ntha, Ngai-Mûnene, nîûndû nîrî thînarî,

**9** metho makwa nîmanogu nîkûrîra.

**9** Nîrî mûthiru vinya ngoro na mwîrî.

**9**

**10** Nie nîrî mûthiru vinya nî kîeva,

**10** nakîo kîrîro gîgakuvîvia ûtûûro wakwa.

**10** Mathîna marîa nîrî namo nîmatûmîte nthire vinya,

**10** wana nginya mavîndî makwa nî mathiru vinya.

**10**

**11** Nthû ciakwa cionthe, na makîria arîa tûtûûranîrîte nao,

**11** manduîte kîndû gîa kûthekagîrîra.

**11** Arata akwa nîmetigagîra mamona,

**11** rîrîa mamonera njîrarî, nîkwa maûraga nînie.

**11**

**12** Andû onthe mariganîrîtwe nînie takwa nîrî mûkuû,

**12** mbîkariî ta nyûngû nguû.

**12**

**13** Nînîregua nthû nyîngî ikîvevanîrîra,

**13** thîna ûrî na mîena yonthe,

**13** maravanga ûrîa makûntharîkîra,

**13** maravanga ûrîa makûmbûraga.

**13**

**14** Nwatî we Ngai-Mûnene, nîwe nîîvokete,

**14** we wî Ngai wakwa.

**14**

**15** Ûtûûro wakwa ûrî njararî ciaku,

**15** mvonokia kuuma kûrî nthû ciakwa,

**15** kuuma kûrî arîa manyariraga.

**15**

**16** Mbîguîra ntha, nie ndungata yaku,

**16** mvonokia nîûndû wa wendo waku ûtathiraga.

**16**

**17** We Ngai-Mûnene nînîragûkaîra,

**17** ndûkanjonorithie.

**17** Tiga andû arîa aganu maconoke,

**17** tiga mathiî marî amaku kwa arîa akuû.

**17**

**18** Kiria andû arîa maveenanagia,

**18** andû arîa etîi na aganu,

**18** arîa manyararaga andû arîa athingu.

**18**

**19** Kaî wega waku ûrîa wigîrîte arîa magûtîîte nî mwîngî-î!

**19** Andû onthe nîmaicî ûrîa wîkaga maûndû maro na ûkagitîra arîa makwîvokete.

**19**

**20** Nîûmathithaga varîa we ûrî,

**20** kûraca kuuma kûrî mîvango mîcûku ya andû,

**20** nîûmaigaga vandû ûmagitîrîte,

**20** kuuma kûrî irumi cia nthû ciao.

**20**

**21** Ngai-Mûnene arokumua,

**21** nîûndû nîamonetie wendo ûtathiraga na njîra ya magegania,

**21** rîrîa naarigicîrîtue ta îtûûra rîkîtharîkîrwa!

**21**

**22** Naarî mûmaku na ngeciria atî ûrî mûriganîre nînie,

**22** nwatî nîweguire kîrîro gîakwa rîrîa nagûkaîre ûndethie.

**22**

**23** Endani Ngai-Mûnene, mue andû onthe ake.

**23** Ngai-Mûnene nîagitagîra andû arîa evokeku,

**23** nwatî nîaverithagia arîa etîi wata ûrîa kwagîrîrîte.

**23**

**24** Gîani na vinya na mûmîrîrie,

**24** mue muonthe arîa mwîvokete Ngai-Mûnene.

# Tha 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kumbûra na kwoverwa mevia

**1** Kûrathimwa nî andû arîa overe mevia mao,

**1** arîa makirîrîtwe mevia mao viû.

**1**

**2** Kûrathimwa nî mûndû ûrîa Ngai-Mûnene onaga atarî na mavîtia,

**2** mûndû ûrîa ûtaveenanagia.

**2**

**3** Rîrîa ndaarî mumbûru mevia makwa,

**3** naarî mûthiru vinya nîûndû naarîraga mûthenya mûgima.

**3**

**4** Nîwamverithagia ûtukû na mûthenya, we Ngai-Mûnene,

**4** naarî mûthiru vinya viû,

**4** ta ûrîa manjî manyaraga vîndî ya ûrugarî.

**4**

**5** Nînaacokire ngiumbûra mevia makwa kûrî we,

**5** na ndiathitha mavîtia makwa.

**5** Nînatwire nyumbûre mevia makwa kûrî we,

**5** na nîwanjovere mevia makwa monthe.

**5**

**6** Kwoguo andû onthe arîa makûrûmagîrîra nîmakûvoyage vîndî cionthe,

**6** vîndî îrîa mathîna maûka ta mwîcûro wa manjî,

**6** matigaakinyagîrîrwa nî mo.

**6**

**7** Nîîthithaga kûrî we,

**7** ûkaangitagîra ndikanyitwe nî thîna.

**7** Nîngûkwinîra nîûndû wa kûmvonokia.

**7**

**8** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Nîngûkwonia njîra îrîa wagîrîrwe nî kûrûmîrîra,

**8** nî ngûthomithia na ngûmenyerere.

**8**

**9** Ndûgatuîke kîrimû ta mbarathi kana nyûmbû irîa itarî ûmenyo,

**9** igucagua na gîcûvî na mûkanda ûrî kanyua nîguo yathîke.”

**9**

**10** Andû arîa aganu nî makoona mathîna meengî,

**10** arîa mevokete Ngai-Mûnene nî agitîre nî wendo wake ûtathiraga.

**10**

**11** Mue andû arîa athingu, kenani na mûcanjamûke,

**11** nîûndû wa ûrîa Ngai-Mûnene ekîte.

**11** Mue arîa mûmwathîkagîra, ugîrîriani mûkenete!

# Tha 33

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai-Mûnene

**1** Mue andû arîa athingu canjamûkani nîûndû wa Ngai-Mûnene,

**1** mûkumieni, mue muonthe arîa mûmwathîkagîra.

**1**

**2** Kumiani Ngai-Mûnene mûkîvûraga inanda,

**2** mwinîreni na ngita.

**2**

**3** Mwinîreni rwîmbo rûcerû,

**3** mûvûrîreni inanda waro mûcanjamûkîte!

**3**

**4** Ciugo cia Ngai-Mûnene nî cia ma

**4** na ciîko ciake cionthe nîciakwîvokeka.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîendete maûndû ma ûthingu na ma kîvooto,

**5** wendo wake ûtathiraga wîcûrîte nthî yonthe.

**5**

**6** Ngai-Mûnene aaûmbire îgûrû na njîra ya kiugo,

**6** aaûmbire indo cionthe cia îgûrû na njîra ya mûgambo wake.

**6**

**7** Aaûnganirie manjî monthe ma îriarî na akîmaiga vandû vamwe,

**7** aavingîre manjî monthe vamwe ta mûndû avingîrîte irio makûmbîrî.

**7**

**8** Nthî yonthe nî îgooce Ngai-Mûnene!

**8** Andû onthe a nthî îîtigîreni Ngai-Mûnene!

**8**

**9** Nîûndû aaririe na nthî îkîgîa kuo,

**9** aathanire na indo cionthe ikîgîa kuo.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîagiragia mîvango ya mavûrûri îvinga,

**10** nîagiragia andû mavingia mîvango yao.

**10**

**11** Nwatî mîvango ya Ngai-Mûnene îtûûraga tene na tene,

**11** wendi wake ûtûûraga kûrî njiarwa cionthe.

**11**

**12** Kûrathimwa nî vûrûri ûrîa Ngai wa guo arî Ngai-Mûnene wao,

**12** kûrathimwa nî andû arîa athuurîte nîguo matuîke ake kîûmbe!

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîaroragia gûkû nthî arî îgûrû

**13** na nî onaga andû onthe.

**13**

**14** Kuuma gîtîrî gîake Kîam ûthamaki nîaroragia gûkû nthî,

**14** nîaroragia andû onthe arîa matûûraga nthî.

**14**

**15** Nîke ûmbîte ngoro ciao onthe,

**15** na nîaicî maûndû monthe marîa mekaga.

**15**

**16** Mûthamaki ndavootanaga nîûndû wa wîngî wa athigari ake a mbaara,

**16** mûthigari ndavootanaga nîûndû wa vinya wake.

**16**

**17** Mbarathi cia mbaara itingîvotithia mûndû kûvootana,

**17** vinya wa cio mûnene ndûngîvonokia mûndû.

**17**

**18** Ngai-Mûnene nîaroragia arîa mamwathîkagîra,

**18** arîa mevokete wendo wake ûtathiraga.

**18**

**19** Nîamavonokagia kuuma gîkuûrî,

**19** na akamatûûria mwoyo vîndî ya yûra.

**19**

**20** Tue twîvokete Ngai-Mûnene,

**20** ke nîke ûtethio wetû na ngo yetû.

**20**

**21** Kwoguo ngoro cietû nîikenete nîûndû wake,

**21** nîtwîvokete rîîtwa rîake rîtheru.

**21**

**22** Tiga wendo waku ûtathiraga we Ngai-Mûnene, ûtûûrage natue,

**22** nîûndû tue nwawe twîvokete.

# Tha 34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia Ngai nîûndû wa wega wake

**1** Ngaacokagîria Ngai-Mûnene ngatho vîndî cionthe,

**1** nîndûûra nîmûkumagia.

**1**

**2** Nîngumagia Ngai-Mûnene nîûndû wa ûrîa ekîte;

**2** tiga andû arîa avinyîrîrie megue na makene!

**2**

**3** Tûrî vamwe nîtûkumieni ûnene wa Ngai-Mûnene,

**3** nîtûkumieni rîîtwa rîake tûrî vamwe!

**3**

**4** Nînavoire Ngai-Mûnene, na akîmbîgua;

**4** nîwanthiririe guoya yonthe îrîa naarî nayo.

**4**

**5** Mwîvokeni na mûgîe na gîkeno;

**5** na gûtirî vîndî mûgaaconorithua.

**5**

**6** Andû arîa athîni mamwîtaga na nîegucaga;

**6** na nîamavonokagia kuuma mathînarî mao monthe.

**6**

**7** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîamenyagîrîra andû arîa magoocaga Ngai-Mûnene,

**7** na nîamavonokagia kuuma ûgwatirî.

**7**

**8** Tuîriani mwone atî Ngai-Mûnene nî mwaro.

**8** Kûrathimwa nî andû arîa mathiîcaga kûrî ke nîguo amagitîre.

**8**

**9** Kumiani Ngai-Mûnene, mue andû ake onthe;

**9** arîa mamwathîkagîra gûtirî kîndû maturaga.

**9**

**10** Wana mînyambû nîîvûtaga watura gîa kûrîa,

**10** nwatî andû arîa mavoyaga Ngai-Mûnene matituraga indo mbaro.

**10**

**11** Ûkani kûrî nie mue anake mûnthikîrîrie,

**11** nîngûmûthomithia kûgooca Ngai-Mûnene.

**11**

**12** Nwa wende gûkenera ûtûûro waku?

**12** Nwa wende gûtûûra îvinda îraca na ûrî na gîkeno?

**12**

**13** Tiga kwaragia maûndû marîa macûku,

**13** na ûtige kwaragia maveeni.

**13**

**14** Ûragîra maûndû marîa macûku na wîkage maûndû marîa maro;

**14** caragia thayû na ngoro yonthe.

**14**

**15** Ngai-Mûnene aroragia andû arîa athingu,

**15** na nîathikagîrîria kîrîro Kîamo.

**15**

**16** Nwatî nîareganaga na andû arîa mekaga maûndû macûku,

**16** na makua nîatûmaga mariganîre gûkû nthî.

**16**

**17** Rîrîa andû athingu magûkaîra Ngai-Mûnene nîamathikagîrîria;

**17** na nîamavonokagia kuuma mathînarî mao monthe.

**17**

**18** Ngai-Mûnene arî vakuvî na arîa akuû ngoro;

**18** nîavonokagia arîa onthe matete mwîvoko.

**18**

**19** Andû arîa athingu matî mathîna meengî mûno,

**19** nwatî Ngai-Mûnene nîamavonokagia kuuma kûrî mo monthe.

**19**

**20** Ngai-Mûnene nîamenyagîrîra ciîga cionthe cia mîîrî yao;

**20** gûtirî wanarî îvîndî rîmwe rîao rîkaaunîka.

**20**

**21** Andû arîa aganu makaathirua nî waganu wao;

**21** andû arîa mamenete arîa athingu nî makaaverithua.

**21**

**22** Ngai-Mûnene nîavonokagia mîoyo ya andû ake;

**22** arîa mathiîcaga kûrî ke nîguo amagitîre matikaaverithua.

# Tha 35

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

**1** We Ngai-Mûnene, regana na arîa mareganaga nanie,

**1** na ûrûe na arîa marûaga nanie!

**1**

**2** Oca ngo yaku na indo cia mbaara,

**2** na ûke ûndethie.

**2**

**3** Oca îtumû rîaku na rûviû,

**3** ûrûe na arîa manûmîrîrîtie.

**3** Mbîrîra, atî nîûkûmvonokia.

**3**

**4** Conorithia na wagithie gîtîîo arîa mageragia kûmbûraga!

**4** Cokithia andû arîa marenda kûmbûraga na mavîngîcwe.

**4**

**5** Marotuîka ta macaki magûrûkîtue nî rûkûngi,

**5** mavinyûrîtue nî mûraika wa Ngai-Mûnene!

**5**

**6** Njîra yao îroruma nduma na îgatendera,

**6** mûraika wa Ngai-Mûnene amarûmîrîrîtie!

**6**

**7** Nîûndû mambigagîra mîtego gûtarî gîtûmi,

**7** maamînjîre îrima îraca nîguo manyitithie.

**7**

**8** Maronyitwa nî mûthiro matevarîrîtie;

**8** maronyitwa nî mîtego yao îrîa maigîte,

**8** na mamîgwîre macûkangue!

**8**

**9** Nanie nîngaakena nîûndû wa Ngai-Mûnene;

**9** nîngaakena nîûndû nîamvonoketie.

**9**

**10** Nîngera Ngai-Mûnene na ngoro yakwa yonthe atîrî,

**10** “Gûtirî wîngî tawe we Ngai-Mûnene.

**10** Nîûvonokagia arîa matarî vinya kuuma kûrî arîa marî vinya,

**10** athîni na avatari kuuma kûrî arîa mavinyanagîrîria.”

**10**

**11** Andû arîa acûku nîmarutaga ûira wa maveeni,

**11** mambûragia maûndû marîa nie ndaicî.

**11**

**12** Nîmekaga maûndû maro nao makambîka maûndû macûku,

**12** nanie ndigîtwe nîrî na vinya.

**12**

**13** Nwatî rîrîa maarî arwaru, nînekîrire nguo ya macakaya;

**13** nînenyerekirie,

**13** na naavoyaga nyînamîtie kîongo gîakwa,

**13**

**14** ta ûrîa nîngîvoya nîûndû wa mûrata wakwa kana mûrwaiya.

**14** Nathiîcaga nyînamîrîrîtie ngîcakaya,

**14** ta mûndû agîcakaya nîûndû wa ng'ina.

**14**

**15** Nwatî rîrîa naarî thînarî, onthe nîmaakenete

**15** na nîmaanthiûrûrûkîrie nîguo manyûrûrie,

**15** andû ageni nîmaandivire na.

**15**

**16** Andû arîa manyûrûragia cionje,

**16** nîmaandembire nîûndû wa kûmena.

**16**

**17** We Ngai-Mûnene, nîwîkara ûroretie nginya rî?

**17** Mvonokia ndige kûtharîkîrwa nîo,

**17** vonokia mwoyo wakwa kuuma kûrî mînyambû îno!

**17**

**18** Nîngaaûcokeria ngatho nîrî kîûnganorî kînene Kîam andû aku;

**18** nîngaagûkumia andû eengî makîonaga.

**18**

**19** Ndûgatûme nthû ciakwa, andû a maveeni manthekerera,

**19** Ndûgatûme andû acio mamenerete makenerera mathîna makwa.

**19**

**20** Nîûndû mîario yao tî ya thayû,

**20** maragia maûndû ma maveeni megiî andû arîa matûûraga na thayû.

**20**

**21** Maragia maugîrîrîtie atîrî,

**21** “Haha, Haha, Haha, Haha! Nîtwonire ûrîa wekire!”

**21**

**22** Nwatî we Ngai-Mûnene, nîûrona maûndû mau,

**22** kwoguo ndûgakire, we Mwathani;

**22** ndûgekare varaca nanie!

**22**

**23** Ûkîra, we Ngai-Mûnene, na ûngitîre,

**23** ûkîra, we Ngai wakwa, na ûnjirîrîre.

**23**

**24** Nduîra atî ndirî na mavîtia, we Ngai-Mûnene, Ngai wakwa, nîûndû wa ûthingu waku;

**24** ndûgetîkîre nthû ciakwa inthekerere.

**24**

**25** Ndûgatûme meîra na ngoro atîrî,

**25** “Ûrîa tûrendete nîtwamûvoota!

**25** Nîtwavingia ûrîa tûrendete!”

**25**

**26** Tiga acio makenagîrîra kûthînîka gwakwa,

**26** mavootwe na maconorithue;

**26** acio meyonaga marî aro kûrî nie,

**26** megue nthoni na maconoke.

**26**

**27** Tiga arîa mendaga kwona ngîtuîrwa, atî ndirî na mavîtia maugîrîrie na gîkeno na mauge rîngî na rîngî atîrî,

**27** “Kaî Ngai-Mûnene nî mûnene-î!

**27** Nîakenetue nî ûvootani wa ndungata yake.”

**27**

**28** Nîngaacoka mbarie ûvoro wa ûthingu waku kûrî andû,

**28** na nîngaagûkumia mûthenya wonthe.

# Tha 36

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Waganu wa andû

## Wega wa Ngai

**1** Wîvia nîwaragîria mûndû mwaganu ndaarî ya ngoro yake;

**1** nîareganaga na Ngai na ndamûtîîaga.

**1**

**2** Nîûndû nîeciragia ûvoro wa ûrîa arî mwaro mûno,

**2** Ngai ndangîmenya mevia make na amûverithie.

**2**

**3** Aragia maûndû macûku na ma maveeni;

**3** nîatigîte gwîka maûndû na ûûgî na gwîka maûndû maro.

**3**

**4** Rîrîa amamîte avangaga gwîka maûndû marîa macûku,

**4** gûtirî ûndû mwaro ekaga,

**4** na ndareganaga na ûndû wa wonthe wa waganu.

**4**

**5** We Ngai-Mûnene, wendo waku ûtathiraga ûkinyîte îgûrû;

**5** wîvokeku waku ûkinyîte matuurî.

**5**

**6** Ûthingu waku wîkariî ta irîma nene;

**6** waragania waku nî ta îria îriku mûno.

**6** We Ngai-Mûnene, nîwe ûgitagîra andû na nyamû.

**6**

**7** We Ngai, kaî wendo waku ûtathiraga nî mwaro-î!

**7** Andû methithaga kîrururî Kîam mathagu maku.

**7**

**8** Marîcaga irio nyîngî irîa ûmavecaga;

**8** na nîûmavecaga gîa kûnyua kuuma rûnjîrî rwa wega waku.

**8**

**9** We nîwe ûvecanaga ûtûûro,

**9** na ûtheri waku nîguo ûtûmaga twone ûtheri.

**9**

**10** Thiî na mbere kwonia wendo ûtathiraga arîa magwicî,

**10** na gwîka andû arîa athingu maûndû maro.

**10**

**11** Ndûgetîkîrie andû arîa etîi mantharîkîre

**11** kana andû arîa aganu mambinyûrie.

**11**

**12** Taroria kûrîa eki naaî magwîte,

**12** mamamîte nthî, na matingîvota gûkîra.

# Tha 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îîvoke Ngai-Mûnene

**1** Mûtikamakue nî andû arîa aganu;

**1** mûtikeguîre wîru arîa mekaga naaî.

**1**

**2** Nîûndû vuva wa îvinda rîtarî îraca, makaaûma ta nyaki;

**2** makaavova ta ûrîa mîtî mîthî îvovaga.

**2**

**3** Îîvokeni Ngai-Mûnene na mwîkage waro,

**3** nîguo mûtûûre vûrûrirî ûyû mûrî na thayû.

**3**

**4** Cariani gîkeno kûrî Ngai-Mûnene,

**4** nake akaamûvecaga kîrîa mwîriragîria.

**4**

**5** Nengera Ngai-Mûnene ûtûûro waku,

**5** mwîvoke na nîagûgûtethia.

**5**

**6** Nîagaatûma ûthingu waku ûkenge ta ûtheri,

**6** na wega waku ta riûa rîarîte mûthenya.

**6**

**7** Vorera na weterere Ngai-Mûnene agûtethie;

**7** ndûkamakue nî arîa marathiî na mbere na maûndû mao,

**7** kana arîa mavangaga mîvango mîcûku na îgakinyanîra.

**7**

**8** Ndûkagîe na marakara kana ûnyitwe nî mang'ûrîka,

**8** Mûtigatangîke nîûndû nwagûtûme wîke ûndû mûcûku.

**8**

**9** Andû arîa mekaga maûndû macûku nîmagaacûkangua,

**9** nwatî arîa mevokete Ngai-Mûnene nîo makegwatîra nthî.

**9**

**10** Andû arîa aganu nîmathiraga vuva wa kavinda kanini;

**10** wana mwamacaria mûtingîmoona.

**10**

**11** Nwatî andû arîa avooreri nîo makeegwatîra nthî,

**11** na makenagîre ûtûûro mwaro na thayû.

**11**

**12** Andû arîa aganu mavangaga maûndû macûku megiî arîa athingu,

**12** na nîmamatembaga nîûndû wa kûmathûûra.

**12**

**13** Nwatî Ngai-Mûnene nîathekagîrîra andû arîa aganu,

**13** nîûndû nîecî atî nîmakûthirua vuva wa kavinda kanini.

**13**

**14** Andû arîa aganu macomoraga mviû ciao na magakucia mota mao,

**14** nîguo maûrage andû arîa athîni na arîa avatari,

**14** maûrage andû arîa mekaga maûndû marîa magîrîrîte.

**14**

**15** Mviû ciao nîcio ikaamaûraga o ene,

**15** na mota mao maunangwe.

**15**

**16** Nîkava kanyamû kanini karîa mûndû mûthingu arî nako,

**16** gûkîra indo nyîngî cia andû arîa aganu.

**16**

**17** Nîûndû Ngai-Mûnene nîakaathiria vinya wa andû arîa aganu,

**17** nwatî nîakaagitîra arîa athingu.

**17**

**18** Ngai-Mûnene nîamenyagîrîra andû arîa mamwathîkagîra,

**18** na îgai rîao rîgaatûûra tene na tene.

**18**

**19** Matikaathîna mavinda ma thîna;

**19** nîmakethîrwa marî na irio cia kwîgana vîndî ya yûra.

**19**

**20** Nwatî andû arîa aganu nîmagaakua;

**20** nthû cia Ngai-Mûnene nîikaaûma ta maûa ma kîthaka;

**20** makaathira ta ndogo.

**20**

**21** Andû arîa aganu mavoyaga kîndû na maticokagia,

**21** nwatî andû arîa athingu nîatana na nîmavecanaga indo ciao.

**21**

**22** Andû arîa arathime nî Ngai-Mûnene nîmakagaa nthî,

**22** nwatî arîa arume nîke nîmakaathirua.

**22**

**23** Ngai-Mûnene nîke wonagia andû njîra îrîa makûrûmîrîra,

**23** na nîagitagîra arîa mamûkenagia.

**23**

**24** Wana mangîgwa, nîmaûkagîra,

**24** nîûndû Ngai-Mûnene nîamanyitagîrîra.

**24**

**25** Vîndî îmwe naarî mwîthî, na rîu nîrî mûkûrû,

**25** nwatî ndianona andû arîa athingu matiganîrîtue nî Ngai-Mûnene

**25** kana mona ciana ciao ikîvoya irio.

**25**

**26** Vîndî cionthe mavecanaga makenete na magakombithania,

**26** na ciana ciao nî kîrathimo kûrî o.

**26**

**27** Ûragîra maûndû macûku na wîkage maûndû marîa maro,

**27** nawe nîûgûtûûra vûrûrirî ûyû tene na tene;

**27**

**28** nîûndû Ngai-Mûnene endaga maûndû marîa magîrîru,

**28** na ndatiganagîria andû ake arîa evokeku.

**28** Agitagîra andû arîa athingu tene na tene,

**28** nwatî nîakaathiria njiarwa cia andû arîa aganu.

**28**

**29** Andû arîa athingu nîmakaagaa nthî,

**29** na matûûre kuo tene na tene.

**29**

**30** Andû arîa athingu maragia ciugo cia ûûgî,

**30** na maragia ciugo cia waragania.

**30**

**31** Nîmaigaga mawatho ma Ngai ngororî ciao;

**31** na matiîkaga maûndû mataringanîte na mawatho mau.

**31**

**32** Andû arîa aganu methithagîra andû arîa athingu,

**32** na nîmageragia kûmaûraga;

**32**

**33** nwatî Ngai-Mûnene ndakaamarekereria kûrî nthû ciao,

**33** kana monekane marî na mavîtia rîrîa magûcirithua.

**33**

**34** Îîvokeni Ngai-Mûnene na mûrûmagîrîre maathani make;

**34** nîakaamûtûgîria na mwîgwatîre vûrûri,

**34** na nîmûkoona andû arîa aganu magîcûkangua.

**34**

**35** Vîndî îmwe nînoonire mûndû mwaganu na ûtarî ntha;

**35** etûgîrîtie gûkîra andû onthe ta mûtarakwe wa Lebanoni.

**35**

**36** Nwatî vuvarî ngîvîtûkîrîra vo, ndaarî vo;

**36** naamûcaririe, nwatî ndiamwona.

**36**

**37** Taroria andû arîa aro, na athingu;

**37** andû arîa marî thayû marî njiarwa nyîngî.

**37**

**38** Nwatî andû arîa evia nîmacûkangagua onthe,

**38** na njiarwa ciao ikathirua viû.

**38**

**39** Ngai-Mûnene nîavonokagia andû arîa athingu,

**39** na nîamagitagîra vîndî ya thîna.

**39**

**40** Ngai-Mûnene nîamatethagia na akamavonokia;

**40** nîamavonokagia kuuma kûrî andû arîa aganu,

**40** nîûndû nîmathiîcaga kûrî ke amagitîre.

# Tha 38

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa mûndû arî na thîna

**1** We Ngai-Mûnene, ndûkangûkie ûrî na marakara;

**1** kana ûmverithie ûrî na marûrû!

**1**

**2** Nîûngurarîtie na mîguî yaku;

**2** nîûmverithîtie na vinya waku.

**2**

**3** Marakara maku nîmarambîguithia ruuo rwîngî;

**3** mwîrî wakwa wonthe nîûratuura nîûndû wa mevia makwa.

**3**

**4** Mevia makwa nî meengî mûno,

**4** manditûvîrîte ta mûrigo na ndingîvota kûmakuua.

**4**

**5** Ironda ciakwa nîiranunga nîûndû nî mboru,

**5** nîûndû wa ûrimû wakwa.

**5**

**6** Nguamîrîrîtie nginya ngamama nthî;

**6** ndindaga ngîcakaya mûthenya mûgima.

**6**

**7** Mwîrî wakwa wonthe wîcûrîtwe nî ruuo

**7** na nîrîmûrwaru mûno.

**7**

**8** Nîrîmûthiru vinya viû na ngaunîkanga;

**8** nînîracaa nîûndû wa ruuo na nîrî na thîna ngororî.

**8**

**9** We Mwathani, nîwicî maûndû monthe marîa mendaga;

**9** we nîwîgucaga gûcaa gwakwa kuonthe.

**9**

**10** Ngoro yakwa îravûûra na vinya, na nîmûthiru vinya,

**10** namo metho makwa matirona.

**10**

**11** Arata na andû arîa tûriganîtie nao matirenda kwona mathîna makwa,

**11** na andû a mûciî wakwa matinguvagîrîria.

**11**

**12** Andû arîa mendaga kûmbûraga nîmanyambagîra mîtego,

**12** arîa mendaga mone thîna mavangaga ûrîa makûnjûkangia,

**12** matitiganaga na mîvango ya kûmbûraga.

**12**

**13** Nwatî nie mbîkariî ta gîtaigua, ndiîgucaga,

**13** mbîkariî ta mûndû ûtangîvota kwaria, ndiaragia.

**13**

**14** Nie mbîkariî ta mûndû ûtegucaga,

**14** ta mûndû ûtangîvota kwîyarîrîria.

**14**

**15** Nwatî nîngwîvokete we Ngai-Mûnene;

**15** na we Ngai-Mûnene, Ngai wakwa nîwe ûkûnjokeria.

**15**

**16** Nîrakûvoya tu, ndûkareke nthû ciakwa inthekerera;

**16** ndûgatûme ciîtîîa nîûndû wa kûgwa gwakwa.

**16**

**17** Nîrî vakuvî kûgwa,

**17** na ndithiragwa nî ruuo.

**17**

**18** Nînîraumbûra mevia makwa;

**18** mevia makwa nî maratûma nthînîke.

**18**

**19** Nthû ciakwa irî na ûgima wa mwîrî na irî na vinya;

**19** andû arîa mamenaga mana nîo eengî.

**19**

**20** Acio mambîkaga naaî rîrîa ngûmeka waro,

**20** mareganaga nanie nîûndû mbîkaga maûndû marîa maro.

**20**

**21** Ndûkandiganîrie, we Ngai-Mûnene;

**21** ndûgekare varaca nanie, we Ngai wakwa.

**21**

**22** Ûka na îvenya ûndethie,

**22** we Ngai-Mûnene, we mûvonokia wakwa!

# Tha 39

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Umbûri wa mûndû mûthînîku

**1** Nînaugire atîrî, “Ngaamenyagîrîra mîthiîre yakwa,

**1** nîguo rûrîmî rwakwa rûtigatûme njîvie.

**1** Ndikaavingûra kanyua gakwa,

**1** rîrîa andû arîa aganu marî vakuvî.”

**1**

**2** Nekariî ta mûndû ûtaicî kwaria na ndiauga ûndû,

**2** naakirire kivi nwatî ndianona ûndû mwaro!

**2** mathîna makwa nîmoongererekire makîria,

**2**

**3** na ngîgîa na gwîtanga ngororî yakwa.

**3** Wa ûrîa nathiîcaga na mbere gwîciiria, nwaguo naatangîkaga;

**3** nînacokire ngiuga atîrî,

**3**

**4** “Ngai-Mûnene, tiga menye mûthiia wakwa,

**4** menye rîrîa ngaakua,

**4** ndethia kûmenya atî ûtûûro wakwa ûrî vakuvî.”

**4**

**5** Nîmbicî atî, ûtûûro wakwa nî mûkuvî mûno!

**5** Ûtûûro wakwa tî ta kîndû mbere yaku.

**5** Nama, mûndû wa wonthe nî ta mîvevû.

**5**

**6** Nama, mûndû wonthe nî ta kîruru.

**6** Mawîra monthe marîa marutaga nî ma mana;

**6** acaragia ûtonga nwatî ndamenyaga ûrîa ûkaarigia nacio akua.

**6**

**7** Rîu Mwathani, mwîvoko wakwa ûrî kû?

**7** Mwîvoko wakwa ûrî kûrî we.

**7**

**8** Mvonokia kuuma kûrî mevia makwa monthe,

**8** na ndûkareke irimû inthekerera.

**8**

**9** Mbîkariî ta mûndû ûtaicî kwaria, tîmbuga wanarî ûndû,

**9** nîûndû we nîwe ûtûmîte nthînîka ûguo.

**9**

**10** Tiga kûmverithia rîngî!

**10** Nîrî vakuvî kûthirua nî mbaara yaku.

**10**

**11** Nîûgûkagia andû na ûkamaverithia nîûndû wa mevia mao,

**11** nîûcûkangagia kîrîa wendete ta ûrîa kîgunyû gîcûkangagia indo.

**11** Nama andû onthe mekariî ta rûkûngi!

**11**

**12** Thikîrîria îvoya rîakwa, we Ngai-Mûnene,

**12** na ûthikîrîrie kîrîro gîakwa;

**12** ndûgakire rîrîa nîrarîra.

**12** Nîûndû mbîkariî ta mûgeni wa kavinda kanini,

**12** nîrî mwîvîtûkîri ta methe makwa monthe.

**12**

**13** Tiga kûrakara nînie nîguo ngîe na gîkeno kînini,

**13** mbere ya ngua na ndiganîre viû.

# Tha 40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai-Mûnene

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

## (

## Tha 70

## )

**1** Nîneterere Ngai-Mûnene andethie ngirîrîrîtie;

**1** nîwanthikîrîrie na akîgua kîrîro gîakwa.

**1**

**2** Nîwandutire îrimarî rîarî na thîna,

**2** nîwandutire ndakarî ya gîkuû,

**2** nîwanûngamirie îgûrû rîa îthiga,

**2** na akîmvotithia gwîkindîria.

**2**

**3** Nîwanthomithirie kwina rwîmbo rûcerû,

**3** rwîmbo rwa gûkumia Ngai wetû.

**3** Andû eengî mona ûguo nîmagetigîra,

**3** na mevoke Ngai-Mûnene.

**3**

**4** Kûrathimwa nî arîa mevokete Ngai-Mûnene,

**4** arîa matarûmagîrîra mîvuanano,

**4** kana magwatanîra na arîa magoocaga ngai cia maveeni.

**4**

**5** Nîûtwîkîrîte maûndû meengî ma magegania, we Ngai-Mûnene, Ngai wetû;

**5** gûtirî wîngî tawe!

**5** Ndingîvota kwaria ûvoro wamo monthe,

**5** nîûndû nî meengî mûno!

**5**

**6** We ndwendaga magongoona na matega,

**6** ndwîtagia matega ma kûvîvua kana ma kûtheria mevia,

**6** nwatî ûmvete matû ngwîgucage,

**6**

**7** kwoguo nînaugire atîrî, “Nie nîrî ava;

**7** maûndû marîa mbagîrîrwe nî gwîka marî îvukuurî rîa Watho.

**7**

**8** Nîngenaga ngîka wendi waku, we Ngai wakwa,

**8** watho waku ûrî ngororî yakwa.”

**8**

**9** Nîmvecanîte ûvoro mwaro wa ûvonokio,

**9** kîûnganorî kînene Kîam andû aku.

**9** We Ngai-Mûnene nîwicî,

**9** ndianatiga kûvecana ûvoro ûcio.

**9**

**10** Ndiathitha ndûmîrîri ya ûvonokio ûrîa wambeere ngororî yakwa,

**10** vîndî cionthe nî mbîîraga andû atî we ûrî mûvonokia mwîvokeku.

**10** Kîûnganorî Kîam andû aku onthe nîmbaragia ûvoro wa wendo waku ûtathiraga na wîvokeku waku.

**10**

**11** We Ngai-Mûnene, ndûgatige kûmbîguîra ntha.

**11** Wendo waku ûtathiraga na wîvokeku waku irotûûra imenyagîrîra.

**11**

**12** Nthiûrûrûkîrîtue nî mathîna meengî mûno matangîtarîka!

**12** Mevia makwa mangunîkîte nginya ngaremwa nî kwona;

**12** mengîvîte gûkîra njuîrî cia kîongo gîakwa,

**12** nanie nîrî mûthiru vinya.

**12**

**13** Ndethia nîûndû wa kwenda gwaku we Ngai-Mûnene!

**13** We Ngai-Mûnene, ûka narua ûndethie!

**13**

**14** Andû arîa mageragia kûmbûraga maroconoka na mavîngîcîke,

**14** arîa mendaga kûmbîka naaî marovootwa na maconorithue.

**14**

**15** Tiga arîa manthekagîrîra,

**15** megue kîeva nîûndû wa kûvootwa kwao.

**15**

**16** Nwatî arîa onthe makûgoocaga,

**16** makene na magûkûngûîre.

**16** Andû onthe arîa mendete ûvonokio waku,

**16** vîndî cionthe maugage atîrî, “Ngai-Mûnene nî mûnene!”

**16**

**17** Nie nîrî mûthîni na ndirî na vinya,

**17** nwatî we Mwathani ndûriganagîrwa nînie.

**17** We nîwe mûvonokia wakwa na Ngai wakwa;

**17** ûka we Ngai wakwa na ndûgekare!

# Tha 41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa mûndû arî mûrwaru

**1** Kûrathimwa nî andû arîa marûmbûyagia andû arîa athîni;

**1** Ngai-Mûnene nîakaamatethia vîndî îrîa makaagwatwa nî thîna.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîamagitagîra na akamamenyerera ûtûûrorî wao;

**2** nîmagaatûûra marî akenu marî vûrûrirî;

**2** ke ndakaamatiganîria kûrî nthû ciao.

**2**

**3** Ngai-Mûnene nîamamenyagîrîra rîrîa marî arwaru,

**3** na nîamavonagia mîrimû yao yonthe.

**3**

**4** Nanie nînaugire atîrî, “Nîngwîvîrîtie we Ngai-Mûnene;

**4** mbîguîra ntha na ûmvonie.”

**4**

**5** Nthû ciakwa ciaragia maûndû makwa macûku ikiugaga atîrî,

**5** “Agaakua rî na ariganîre.”

**5**

**6** Maûkaga kûmona na methagîrwa marî na ngoro igîrî,

**6** mûvango wao maûkaga kûmenya maûndû makwa marîa macûku,

**6** nîguo mathiî makîîraga andû onthe.

**6**

**7** Arîa onthe manthûrîte mavevanagîrîra makîaria ndeto ciakwa,

**7** mavangaga kûmbîka maûndû macûku.

**7**

**8** Maugaga atîrî, “Nîmûrwaru mûno;

**8** na ndangîvora, nîagûkua.”

**8**

**9** Wana mûrata wakwa ûrîa mûnene na ûrîa nevokete mûno,

**9** ûrîa twarîcanagîra irio nake,

**9** nîangarûrûkîte.

**9**

**10** Ngai-Mûnene, mbîguîra ntha na ûmvonie,

**10** nîguo ngerîvîria kûrî nthû ciakwa.

**10**

**11** Wamvonia nîngaamenya atî wî mûkenu nînie,

**11** na nthû ciakwa itikaamvoota.

**11**

**12** We nîûndethagia nîûndû mbîkaga maûndû maro,

**12** na nîûmbigaga vakuvî nawe tene na tene.

**12**

**13** Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arokumua!

**13** Arokumua tene na tene!

**13** Ameni! Ameni!

# Tha 42

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ÎVUKU RÎA KAÎRÎ

## Tha 42—72

## Îvoya rîa mûndû arî îthamîriorî

**1** Wata ûrîa nthwariga înyondagîra manjî ma rûnjî,

**1** nwaguo ngoro yakwa îkûnyondagîra, we Ngai wakwa.

**1**

**2** Nînyonderete Ngai, Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo.

**2** Ngaakinya gwake rî mone ûthiû wake?

**2**

**3** Methori makwa nîmo matuîkîte irio ciakwa ûtukû na mûthenya,

**3** vîndî cionthe nthû ciakwa imbûragia atîrî,

**3** “Ngai waku arî kû?”

**3**

**4** Ngoro yakwa nîthiragwa nî vinya rîrîa naririkana,

**4** ûrîa twathiîcaga na andû eengî,

**4** naamatongoragia makathiî gûtonya nyombarî ya Ngai,

**4** andû maakenete makinaga nyîmbo cia gûkumia Ngai maugîrîrîtie.

**4**

**5** Nîndûî gîtûmîte ngîe na kîeva ûguo ngororî?

**5** Nîrathînîka ûguo nîkî?

**5** Nîmbiga mwîvoko wakwa kûrî Ngai,

**5** na nîngaamûkumia rîngî,

**5** ke nîke mûvonokia wakwa na Ngai wakwa.

**5**

**6** Mbîcûrîtwe nî kîeva ngororî yakwa,

**6** kwoguo nînîrakûririkana we, Ngai wakwa,

**6** nîrî mwena wa Jorodani,

**6** nîrî kîrîmarî Kîam Herimoni na Mizari.

**6**

**7** Mathîna manthiûrûrûkîrîtie ta mwîcûro wa manjî,

**7** maragamba ta ndurumo cia manjî manyûrûrûkîte mathiîte Jorodani,

**7** nîraikanua nî makûmbî ma manjî na ndivû ciamo.

**7**

**8** Ngai-Mûnene akaamonagia wendo wake ûtathiraga îvinda rîa mûthenya,

**8** nanie nîmwinagîre rwîmbo rwa kûmûkumia ûtukû,

**8** mvoyage Ngai ûrîa ûndûûragia mwoyo.

**8**

**9** Nîmbîra Ngai, mûgitîri wakwa atîrî,

**9** “Nîkwa ûriganîrîtwe nînie nîkî?

**9** Nîrathiî na mbere kûthînîka nîkî nîûndû wa kûvinyîrîrua nî nthû ciakwa?”

**9**

**10** Nînîregua ruuo mûno rîrîa nthû ciakwa iranuma,

**10** vîndî cionthe ikîmbûûragia atîrî,

**10** “Ngai waku arî kû?”

**10**

**11** Nîndûî gîtûmîte ngîe na kîeva ûguo?

**11** Nîrathînîka ûguo nîkî?

**11** Nîmbiga mwîvoko wakwa kûrî Ngai,

**11** na nîmûkumie rîngî,

**11** mûvonokia wakwa na Ngai wakwa.

# Tha 43

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa mûndû arî îthamîriorî

**1** We Ngai, nduîra atî ndirî na mavîtia,

**1** na ûnjirîrîre kûrî andû arîa matarî na ûûngai;

**1** mvonokia kuuma kûrî andû a maveeni na acûku!

**1**

**2** We nîwe ûngitagîra,

**2** ûndiganîrîtie nîkî?

**2** Nîrathiî na mbere kûthînîka nîkî nîûndû wa kûvinyîrîrua nî nthû ciakwa?

**2**

**3** Mva ûtheri na ûûma waku indongorie,

**3** na injokie Zayuni, kîrîmarî gîaku kîtheru,

**3** na hekarûrî yaku, kûrîa ûtûûraga.

**3**

**4** Nîngaacoka nthiî metharî ya kîgongoona ya Ngai,

**4** nîngaûka kûrî we Ngai ûrîa ûngenagia mûno.

**4** Nîngaakwinîra ngîvûraga kînanda ngîgûkumagia,

**4** we Ngai, Ngai wakwa.

**4**

**5** Nîndûî gîtûmîte ngîe na kîeva ûguo?

**5** Nîrathînîka ûguo nîkî?

**5** Nîmbiga mwîvoko wakwa kûrî Ngai,

**5** na rîngî nîngaamûkumia,

**5** mûvonokia wakwa na Ngai wakwa.

# Tha 44

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa ûgitîri

**1** Tue nîtwîguîte na matû metû, we Ngai,

**1** methe metû nîmatwîrîte,

**1** maûndû marîa wekire vîndî yao,

**1** marîa wekire vîndî ya tene:

**1**

**2** ûrîa wengatire andû a ndûrîrî na vinya waku,

**2** na ûkiga andû aku mavûrûrirî ma andû acio;

**2** ûrîa waverithirie andû a mavûrûri mengî,

**2** na ûgîtûma andû aku mekindîrie.

**2**

**3** Andû aku matiegwatîra vûrûri na mbaara,

**3** kana mavootana na vinya wao;

**3** nwatî maavootanire na vinya na ûvoti waku,

**3** nîwethagîrwa nao vîndî cionthe,

**3** nîûndû nîwakenagua nîo.

**3**

**4** We wî mûthamaki wakwa na Ngai wakwa;

**4** nîwe ûvotithagia njiarwa cia Jakovu kûvootana.

**4**

**5** Na vinya waku nîûtûvotithagia kûvoota nthû cietû,

**5** rîîtwarî rîaku nîtûvootaga arîa matûtharîkagîra.

**5**

**6** Nie ndiîvokaga ûta wakwa,

**6** wana rûviû rwakwa rûtingîmvonokia,

**6**

**7** nwatî we nîûtûvonoketie kuuma kûrî nthû cietû,

**7** na nîûvootete arîa matûmenete.

**7**

**8** Tûgaagûkumagia vîndî cionthe,

**8** na tûgûcokagîrie ngatho tene na tene.

**8**

**9** Nwatî rîu nîûtûtiganîrîtie na ûgatûma tûvootwe;

**9** nîûtigîte kûthiîcania na athigari etû a mbaara.

**9**

**10** Nîûtûmîte tûre nî nthû cietû,

**10** na nîitavîte indo cietû.

**10**

**11** Nîûtûmîte twîkare ta ng'ondu ithiîte kûthînjwa;

**11** na nîûtûnyaganîtie mavûrûrirî marîa mengî.

**11**

**12** Nîwendetie andû aku na thogora mûnini mûno,

**12** na ndwetia kîndû kînene wamendia.

**12**

**13** Andû arîa tûriganîtie nao nîmarona ûrîa watwîkire,

**13** na nîmaratûruma na magatûthekerera.

**13**

**14** Nîûtûmîte twirwe nî andû a ndûrîrî;

**14** mainainagia ciongo ciao magîtûthekerera.

**14**

**15** Mbîthagîrwa vîndî cionthe njonokete;

**15** na mbîcûrîtwe nî nthoni nyîngî mûno,

**15**

**16** rîrîa ngwîgua ngînyûrûrua na ngîrumwa,

**16** nî nthû ciakwa na andû arîa mamenete.

**16**

**17** Maûndû mama monthe mekîkîte kûrî tue,

**17** wana ethîrwa tûtiriganîrîtwe nîwe,

**17** kana tuna kîrîkanîro kîrîa warûthire natue.

**17**

**18** Tûtiagûtiganîrîa;

**18** kana tûrega kûrûmîrîra njîra ciaku.

**18**

**19** Kûnarî ûguo, nîûtûrekereretie kûrî ciathi;

**19** nîûtûtiganîrîtie ndumarî ndumanu mûno.

**19**

**20** Kethîrwa twanatiga gûkûgooca we Ngai wetû,

**20** na tûkagooca ngai ya maveeni,

**20**

**21** we Ngai, ûngîrî mûmenyu ûvoro ûcio,

**21** nîûndû we nîwicî nthitho ya ngoro cietû.

**21**

**22** Nwatî vîndî cionthe tûûragagwa nîûndû waku,

**22** tûtucagwa ta ng'ondu cia kûthînjwa.

**22**

**23** Ûkîra, we Mwathani! Ûmamîte nîkî?

**23** Ûkîra! Ndûgatûtiganîrie tene na tene!

**23**

**24** Wîthithîte kuuma kûrî tue nîkî?

**24** Ndûkariganîrwe nî mînyamaaro na mathîna metû?

**24**

**25** Tûthirîte vinya nginya tûkagwa nthî;

**25** tûmamîte nthî mûtheturî tûrî avoote.

**25**

**26** Ûkîra, ûke ûtûtethie!

**26** Tûvonokie nîûndû wa wendo waku ûtathiraga!

# Tha 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa Wendo

**1** Ngoro yakwa îcûrîtwe nî ciugo mbaro,

**1** ngîtunga rwîmbo rwa kwinîra mûthamaki.

**1** Rûrîmî rwakwa rwîkariî ta karamu,

**1** ka mûndû wicî kwandîka waro.

**1**

**2** We wî mûthaka gûkîra arûme onthe,

**2** ciugo ciaku ciîcûrîte wega wa Ngai.

**2** Kwoguo Ngai nîakûrathimîte tene na tene.

**2**

**3** Îyove rûviû rwaku njovero, we mûthamaki njamba;

**3** we wî mûthamaki mûnene na ûrî riiri.

**3**

**4** Thiî ûrî ûnene na nîûkûvootana,

**4** ûgitîre ûûma na kîvooto,

**4** vinya waku nîûgûkûvotithia kûvootana!

**4**

**5** Mîguî yaku nî mîûgî,

**5** nîîtonyaga ngoro cia nthû ciaku;

**5** nacio ndûrîrî nîigûcaga rungu rwa magûrû maku.

**5**

**6** Ûthamaki ûrîa Ngai akûvete nîûtûûra tene na tene.

**6** We wathaga andû aku na kîvooto;

**6**

**7** nîwendete ûthingu na ûkamena waganu.

**7** Kwoguo Ngai, Ngai waku nîakûthuurîte,

**7** na nîakûvete gîkeno gûkîra athamaki arîa engî onthe.

**7**

**8** Nguo ciaku irî na mûtararûko wa maguta na mînyamû mînungi waro,

**8** aini a nyîmbo magûkenagia marî nyombarî ya ûthamaki îgemetue na mîguongo.

**8**

**9** Erîtu a mûthamaki nî amwe a erîtu arîa magûtûngaga,

**9** naguo mwenarî waku wa ûrîo varûngamîte mûthamaki mûndûmûka,

**9** ekîrîte mathaga ma thaavu ya Ofiri.

**9**

**10** Tanthikîrîria waro ûrîa ngûkwîra, we mwarî wa mûthamaki,

**10** riganîrwa nî andû aku na andû a mûciî wenyu,

**10**

**11** na mûthamaki nîakûgucîrîrua nî ûthaka waku;

**11** nîke mwathi waku, kwoguo nwanginya ûmwathîkagîre.

**11**

**12** Andû a Turo nîmagaakûretera iveo makîyendithia kûrî we;

**12** andû arîa itonga nîmakaageragia kwîyendithia kûrî we.

**12**

**13** Mwarî wa mûthamaki nîaratonya mûciî kwa mûthamaki

**13** na nî mûthaka mûno!

**13** Nguo yake ndaca îtumîtwe na ndigi cia thaavu.

**13**

**14** Avirîtwe kûrî mûthamaki nî ndungata ciake cia erîtu,

**14** ekîrîte nguo ya marangi meengî,

**14** wanao mavirîtwe kûrî mûthamaki.

**14**

**15** Marî na gîkeno na macanjamûkîte nîmakinya kuo,

**15** na nîmatonya mûciî wa mûthamaki.

**15**

**16** We mûthamaki wakwa, nîûkaagîa na anake eengî,

**16** arîa magaatuîka athamaki vuva wa methe maku,

**16** na nîûkaamatua athamaki a nthî yonthe.

**16**

**17** Nîngaatûma ûririkanagwe nî njiarwa cionthe,

**17** na ûtûûre ûkumagua nî andû a ndûrîrî cionthe tene na tene.

# Tha 46

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai arî vamwe natue

**1** Ngai nîke mûgitîri wetû na vinya wetû,

**1** nîke ûtûtethagia vîndî cionthe rîrîa tûrî na thîna.

**1**

**2** Kwoguo tûtigeetigîra wana nthî yainaina,

**2** na irîma inginaina igwe îriarî;

**2**

**3** wana îria rîaruruma na manjî ma rîo maunjugîke,

**3** na irîma cinaine nîûndû wa ndivû cia rîo.

**3**

**4** Kûrî na rûnjî rûretage gîkeno îtûûrarî rîa Ngai,

**4** hekarûrî ya Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno.

**4**

**5** Ngai arî îtûûrarî rîu, na rîtigaacûkangua;

**5** Ngai nîagaaûka macangîa kûrîva ûtethio.

**5**

**6** Mavûrûri nî mamaku, mothamaki makainaina;

**6** rîrîa Ngai aria, nthî nîîrarûkaga ta mûvûra.

**6**

**7** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arî vamwe natue;

**7** Ngai wa Jakovu nîke mûgitîri wetû.

**7**

**8** Ûkani mwone wîra ûrîa Ngai-Mûnene arutîte,

**8** roriani mwone maûndû ma magegania marîa ekîte gûkû nthî.

**8**

**9** Nîathiragia mbaara kûndû kuonthe gûkû nthî,

**9** nîaunangaga mota, na agacûkangia matumû,

**9** na nîavîvagia ngo na mwaki.

**9**

**10** Augaga atîrî, “Vorerani, na mûmenye atî nînie Ngai,

**10** nînie mvetwe gîtîîo mavûrûrirî monthe,

**10** nînie ndîîtwe nthî yonthe.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arî vamwe natue,

**11** Ngai wa Jakovu nîke mûgitîri wetû.

# Tha 47

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai, mûthamaki wa nthî yonthe

**1** Mue andû onthe, vûrani mvî na mugîrîrie!

**1** Kumiani Ngai na nyîmbo mugîrîrîtie!

**1**

**2** Nîûndû Ngai-Mûnene, ûrîa ûrî Îgûrû Mûno, agîrîrwe nî gûtîîwa;

**2** nîke mûthamaki mûnene, ûrîa wathanaga nthî yonthe.

**2**

**3** Nîke watûvotithirie kûvoota ndûrîrî;

**3** na agîtûma twathe mavûrûri.

**3**

**4** Ngai-Mûnene nîwatûthuurîre vûrûri ûrîa tûtûûraga,

**4** îgai rîrîa andû ake arîa endete metîîagîra.

**4**

**5** Ngai nîaunûkîtie athiîte gîtîrî gîake Kîam ûthamaki,

**5** arakûngûîrwa na gîkeno na tûrumbeta tûkîvuvagwa.

**5**

**6** Inîrani Ngai nyîmbo cia kûmûkumia, mwinîreni!

**6** Inani mûthamaki wetû nyîmbo cia kûmûkumia, mwinîreni!

**6**

**7** Ngai nî mûthamaki wa nthî yonthe;

**7** mûkumieni na nyîmbo!

**7**

**8** Ngai athaga mavûrûri monthe,

**8** ekaragîra gîtî gîake kîtheru Kîam ûthamaki.

**8**

**9** Atongoria a mavûrûri nîmagomanîte,

**9** magomanîte vamwe na andû a Ngai wa Iburahimu,

**9** nîûndû arî vinya gûkîra athigari onthe a mbaara;

**9** nîatîîtwe gûkîra athani onthe.

# Tha 48

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Zayuni, îtûûra rîa Ngai

**1** Ngai-Mûnene nî mûnene na nîwagîrîrwe nî gûkumua mûno,

**1** îtûûrarî rîa Ngai wetû, kîrîmarî gîake kîtheru.

**1**

**2** Zayuni, kîrîma Kîam Ngai, nî kîraca na nî kîthaka;

**2** îtûûra rîa mûthamaki mûnene nîrîkenagia andû onthe a nthî.

**2**

**3** Ngai nîwonanîtie atî nîke ûgitanagîra,

**3** îtûûrarî rîrîa ririgîre na nthingo cia vinya.

**3**

**4** Nîûndû athamaki nîmaagomanire vamwe,

**4** na nîmathiîte kûtharîkîra Kîrîma gîa Zayuni.

**4**

**5** Nwatî rîrîa maakîonire, nîmaamakire;

**5** nîmegwire guoya na makîûra.

**5**

**6** Nîmaambîrîrie gûtetema na makînyitwa nî ruuo,

**6** ruuo ta rwa mûndûmûka arî vakuvî gûciara.

**6**

**7** Meekarire ta meri cia Tarishishi,

**7** ûrîa cikanagua îriarî nî rûkûngi rûnene.

**7**

**8** Nîtweguire maûndû marîa Ngai ekîte,

**8** na rîu nîtwonete tue ene,

**8** îtûûrarî rîa Ngai wetû, Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe;

**8** Ngai nîatûûra arîgitagîra tene na tene.

**8**

**9** Nîtwîciragia îgûrû rîgiî wendo waku ûtathiraga,

**9** tûrî hekarûrî yaku, we Ngai.

**9**

**10** Nîûkumagua nî andû a kûndû kuonthe,

**10** na ngumo yaku îtambîte nthî yonthe.

**10** We wathanaga na kîvooto.

**10**

**11** Tiga andû a Zayuni makene!

**11** Tiga andû a matûûra ma Juda macanjamûke,

**11** nîûndû ûtucagîra andû na kîvooto!

**11**

**12** Andû a Ngai, thiûrûrûkani îtûûra rîa Zayuni,

**12** na mûtare nyomba ndaca cia rîo;

**12**

**13** taîcirieni ûvoro wa nthingo na mûrorie cia kwîgitîra,

**13** nîguo mûkeera njiarwa irîa igaaûka atîrî,

**13**

**14** “Ûyû nîke Ngai wetû tene na tene;

**14** nîatûûra atûtongoragia tene na tene.”

# Tha 49

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndû ûrîa wîvokaga ûtonga nî kîrimû

**1** Mue andû onthe, tathikîrîriani ûndû ûyû,

**1** thikîrîriani, andû onthe arîa mûtûûraga nthî,

**1**

**2** andû arîa anini na arîa anene,

**2** andû arîa itonga na arîa athîni.

**2**

**3** Nîmbaria ciugo irî ûûgî;

**3** meciria makwa methîrwe marî na ûmenyo.

**3**

**4** Ngaathikagîrîria nthimo,

**4** na ndaarîrie ûrîa ciugîte ngîvûraga kînanda.

**4**

**5** Ndiîtigagîra vîndî îrîa kûrî thîna,

**5** kana rîrîa nthiûrûrûkîrîtue nî nthû ciakwa,

**5**

**6** andû arîa acûku mevokaga ûtonga wao,

**6** na metîîaga nîûndû wa ûtonga wao mwîngî.

**6**

**7** Mûndû ndangîvota gwîkûûra ke mwene;

**7** kana avota kûrîva Ngai îrîvi rîa ûtûûro wake,

**7**

**8** nîûndû îrîvi rîa ûtûûro wa mûndû nî rînene mûno.

**8** Kîrîa angîrîva gîtingîgana,

**8**

**9** kûmûvotithia athiî na mbere na gûtûûra mwoyo,

**9** na ndagakue.

**9**

**10** Mûndû wa wonthe nîaicî atî wana andû arîa aûgî nî makucaga,

**10** mûndû mûritu wana kîrimû nîmakucaga.

**10** Onthe matigagîra andû arîa engî ûtonga wao.

**10**

**11** Mbîrîra nîcio mîciî yao tene na tene;

**11** kûrîa matûûraga ûtûûro wao wonthe,

**11** wana ethîrwa maarî na mîgûnda yao o ene.

**11**

**12** Ûnene wa mûndû ndûngîmûvonokia kuuma kûrî gîkuû,

**12** agaakua tu wata ûrîa nyamû ikucaga.

**12**

**13** Ûguo nîguo gwîkîkaga kûrî andû arîa aritu meîtîkîtie,

**13** ûcio nîguo mûthiia wa arîa meganagîra na ûtonga wao.

**13**

**14** Mekaraga na magakua ta ng'ondu,

**14** gîkuû gîgaatuîka mûrîthi wao.

**14** Manyûrûrûkaga mbîrîrarî,

**14** kûu nîkuo mîîrî yao îkoorera,

**14** kwa arîa akuû gûgaatuîka mîciî yao.

**14**

**15** Nwatî Ngai nîakaamvonokia;

**15** nîakaanduta vinyarî wa gîkuû.

**15**

**16** Ndûkamake wona mûndû agîtonga,

**16** rîrîa ûtonga wake wathiî na mbere kwongerereka;

**16**

**17** nîûndû rîrîa agaakua ndakaathiî na kîndû;

**17** ûtonga wake ndûkaarûmanîrîra nake kûu mbîrîrarî.

**17**

**18** Wana ethîrwa arî mwîganîre ûtûûrorî,

**18** na nîakumagua nîûndû maûndû make nî marathiî waro,

**18**

**19** akaathiî kûrîa methe make maathiîre makua,

**19** kûrîa matakoona ûtheri rîngî tene na tene.

**19**

**20** Ûtonga wa mûndû ndûngîmûvonokia kuuma kûrî gîkuû,

**20** agaakua tu wata nyamû ikucaga.

# Tha 50

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njîra ya ma ya kûgooca Ngai

**1** Ngai-Mûnene, Ngai mwene vinya wonthe nîararia;

**1** nîareta andû onthe a nthî kuuma îrathîro nginya îthûîro.

**1**

**2** Ngai nîarakenga arî Zayuni,

**2** îtûûra rîrîa rîthaka mûno.

**2**

**3** Ngai wetû nîaûkîte, nwatî ndaûkîte akirîte;

**3** mwaki wa gûcûkangia ûrî mbere yake,

**3** athiûrûrûkîrîtue nî kîvuvûkanio kînene.

**3**

**4** Nîareta îgûrû na nthî ituîke aira,

**4** cione agîtuîra andû ake ciira.

**4**

**5** Arauga atîrî, “Nyûnganîria andû arîa evokeku maûke kûrî nie,

**5** arîa naarûthire kîrîkanîro nao na njîra ya kîgongoona.”

**5**

**6** Îgûrû nîrîanagîrîra ûthingu wa Ngai,

**6** atî Ngai ke mwene nîke mûtucanîri ciira.

**6**

**7** “Tathikîrîriani mue andû akwa, ûrîa nîrauga!

**7** Nîngûruta ûira îgûrû rîaku, we Isiraeli.

**7** Nie nînie Ngai, Ngai waku.

**7**

**8** Ndiragûtetia nîûndû wa magongoona maku,

**8** matega ma kûvîvua marîa ûndutagîra vîndî cionthe.

**8**

**9** Ndirî na vata wa ndegwa kuuma mîgûndarî yaku

**9** kana nthenge kuuma ndîthiarî ciaku;

**9**

**10** nîûndû nyamû cionthe cia kîthaka nî ciakwa,

**10** na ng'ombe ngiri nyîngî irîa irî irîmarî nî ciakwa.

**10**

**11** Iconi cionthe cia rîerarî nî ciakwa,

**11** na indo cionthe irî mwoyo irîa irî mîgûndarî nî ciakwa.

**11**

**12** “Nîngîrî mûvûtu, ndingîmwîtia irio,

**12** nîûndû nthî na indo cionthe irîa irî kuo nî ciakwa.

**12**

**13** Nîkwa ndîcaga nyama cia ndegwa,

**13** kana nganyua nthakame ya mbûri?

**13**

**14** Gûcokeria Ngai ngatho nîrîtuîke îgongoona rîaku,

**14** na ûvingagie ûrî warîkanîre Ngai ûrî ûrî Îgûrû.

**14**

**15** Mbîtaga vîndî îrîa wanyitwa nî thîna;

**15** nîngaakûvonokia nawe nîûkaangumia.”

**15**

**16** Nwatî Ngai arera andû arîa aganu atîrî,

**16** “Mûgwetaga maathani makwa nîkî?

**16** Waragia ûvoro wa kîrîkanîro gîakwa nîkî?

**16**

**17** Nîûregaga ngûtaare;

**17** ndwendaga kûrûmîrîra mawatho makwa.

**17**

**18** Wona mwîi ûtuîkaga mûrata wake,

**18** na ûkanyitanîra na andû arîa mekaga maûndû ma ûtharia.

**18**

**19** “Wîthagîrwa vîndî cionthe wîvarîrîtie kwaria maûndû macûku,

**19** ndwîtigagîra ûkîaria maveeni.

**19**

**20** Nîwaragia maûndû macûku îgûrû rîgiî mûndû ûrîa wîngî,

**20** na ûgacambia mûrwanyûkwe.

**20**

**21** Wîkîte maûndû mau monthe ngirîte,

**21** weciragia nie mbîkariî tawe?

**21** Nwatî rîu nînagûkaania,

**21** na nakûva ûvoro cararûkû.

**21**

**22** “Îcirieni ûvoro ûyû, mue mûtatindanagîra nanie,

**22** mwarega nîmûcûkangie,

**22** na gûtirî mûndû ûkaamûvonokia.

**22**

**23** Mûndû ûrîa ûnjokagîria ngatho rîrî îgongoona nîandîîaga,

**23** nama, nîngaavonokia andû onthe arîa mambathîkagîra.”

# Tha 51

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvoya nîguo woverwe mevia

**1** Mbîguîra ntha, we Ngai,

**1** nîûndû wa wendo waku ûtathiraga.

**1** Theria mevia makwa,

**1** nîûndû wa ntha ciaku nyîngî!

**1**

**2** Nthambia waganu wakwa wonthe,

**2** ûnthambie mevia makwa!

**2**

**3** Nie nîmbicî mavîtia makwa;

**3** vîndî cionthe nîmenyaga mevia makwa.

**3**

**4** We wenga nîwe mbîtîrîtie,

**4** na nîmbîkîte maûndû marîa wonaga marî macûku.

**4** Kwoguo ûnduîrîrîte na kîvooto;

**4** nîûnduîrîrîte ûrîa kwagîrîrîte.

**4**

**5** Nie naaciarirwe nîrî na mavîtia;

**5** wana nyanya akîgîa îvu nîguo ngaaciarwa, naarî mwîvia.

**5**

**6** We wendaga ûûma kuuma ngororî;

**6** kwoguo mva ûûgî wa ngoro.

**6**

**7** Ntheria, na nî ngûthera;

**7** nthambia, na nî ngûcerûva gîkîra îra.

**7**

**8** Mbîcûria gîkeno na ûnjanjamûre;

**8** na wana ethîrwa nî ûnthirîtie vinya,

**8** nî ngwîcûrwa nî gîkeno rîngî.

**8**

**9** Ndûkarorie mawîvia makwa

**9** na ûtherie mawaganu makwa monthe.

**9**

**10** Nyûmbîra ngoro ntheru, we Ngai,

**10** na ûmbîkîre ngoro njerû na mbathîki.

**10**

**11** Ndûkamîngate nyume kûrî we;

**11** na ndûkarute roho waku mûtheru kûrî nie.

**11**

**12** Njokeria gîkeno Kîam ûvovokio waku,

**12** na ûmbîkîre wendi wa gûkwathîkîra.

**12**

**13** Nîngaacoka nthomithie andû arîa evia njîra ciaku,

**13** na nîmagaagûcokerera.

**13**

**14** Mvonokia kuumana na wîvia wa ûragani, we Ngai mûvonokia wakwa,

**14** na nîngaakena na manîrîre ûthingu waku kûrî andû.

**14**

**15** We Mwathani, mvotithia kwaria,

**15** na nîngûgûkumia.

**15**

**16** We ndûkenagua nî magongoona,

**16** kethîrwa nîûkenagua nîmo, nîngîakûrutîra;

**16** we ndûkenagua nî matega ma kûvîvua.

**16**

**17** Îgongoona rîakwa kûrî we Ngai, nî ngoro îrî na wînyivia;

**17** ndûkaarega ngoro îrî na wînyivia na ûveri.

**17**

**18** We Ngai, îka maûndû maro îtûûrarî rîa Zayuni nîûndû wa kwenda gwaku;

**18** tuma rîngî nthingo cia îtûûra rîa Jerusalemu.

**18**

**19** Nîûgaacoka ûkenue nî magongoona marîa ma ma

**19** na matega metû ma kûvîvua;

**19** na ndegwa nîigaacoka irutîrwe metharî yaku ya kîgongoona.

# Tha 52

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtuîro rîa Ngai na ntha ciake

**1** We njamba îno ya mûndû, wîtîîaga nîûndû wa wîvia waku nîkî?

**1** Ntha cia Ngai nî cia tene na tene.

**1**

**2** Ûvangaga vîndî cionthe gûcûkangia arîa engî;

**2** rûrîmî rwaku rwîkariî ta kawembe kaûgî.

**2** Wîciragia vîndî cionthe gwîka naaî.

**2**

**3** We nîwendete maûndû macûku gûkîra maûndû maro

**3** na nîwendete kûveenania gûkîra kwaria ûma.

**3**

**4** We wendete kwaria maûndû ma gûcûkangia andû, we mûthaani ûyû!

**4**

**5** Kwoguo Ngai nîatûûra agûcûkangagia tene na tene;

**5** nîakûnyita na akûrute gwaku mûciî;

**5** nîagaakûruta nthî ya arîa marî mwoyo.

**5**

**6** Andû arîa athingu nîmakoona ûguo na nîmagetigîra;

**6** nîmagaacoka makûthekerere makiugaga atîrî,

**6**

**7** “Taroriani, mûndû ûtevoka Mwathani arî mûgitîri wake,

**7** nwatî aaigire mwîvoko wake varî ûtonga wake mwîngî

**7** na akiga ûgitîri wake varî ûtonga wake.”

**7**

**8** Nwatî nie mbîkariî ta mûtî wa mûtamaiyû ûgîkûra nyombarî ya Ngai,

**8** nîîvokaga wendo ûtathiraga wa Ngai tene na tene.

**8**

**9** Nîndûûra ngûcokagîria ngatho, we Ngai, nîûndû wa ûrîa wîkîte,

**9** nîngaanîrîra wega waku gatagatîrî ka andû aku arîa magwîtîkîtie.

# Tha 53

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Waganu wa andû

## (

## Tha 14

## )

**1** 1 Irimû ciîîraga na ngoro atîrî,

**1** “Ngai ndarî vata.”

**1** Onthe marî mîtugo ya waganu,

**1** na nîmekîte maûndû macûku mûno;

**1** gûtirî wanarî ûmwe wîkaga waro.

**1**

**2** Ngai arî îgûrû nîaroragia andû gûkû nthî,

**2** nîguo one kana kûrî wanarî andû aûgî,

**2** kana kûrî wanarî andû mamûgoocaga.

**2**

**3** Nwatî onthe nîmavîtîtie,

**3** nîmekîte naaî onthe,

**3** gûtirî wanarî ûmwe wao wîkaga waro,

**3** gûtirî wanarî ûmwe.

**3**

**4** Ngai araûria atîrî,

**4** “Nîkwa andû arîa mekaga maûndû macûku matarî na ûmenyo?

**4** Marîcaga andû akwa ta ûrîa marîcaga irio;

**4** na matingoocaga.”

**4**

**5** Marî kûu nîmakaanyitwa nî guoya nyîngî mûno,

**5** guoya matarî magîa nayo rîngî,

**5** nîûndû Ngai nîakaanyagania mavîndî ma nthû cia andû ake.

**5** Andû acio nîmagaaconorithua nîûndû Ngai nîamaregete.

**5**

**6** Naarî kethîrwa ûvonokio wa andû a Isiraeli ûkaauma Zayuni,

**6** rîrîa Ngai agaatûma andû a Isiraeli magacîre.

**6** Njiarwa cia Jakovu nîigaakena,

**6** andû a Isiraeli nîmagaakûngûîra.

# Tha 54

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîke ûndethagia

**1** Mvonokia na ûvoti waku, we Ngai;

**1** ndekereria na vinya waku!

**1**

**2** Îgua îvoya rîakwa, we Ngai,

**2** thikîrîria ûrîa nîrakwîra!

**2**

**3** Andû arîa etîi nîmarantharîkîra,

**3** andû arîa aganu nîmarenda kûmbûraga,

**3** andû arîa matarûmbûyanagia na ûvoro wa Ngai.

**3**

**4** Nwatî Ngai nîke ûndethagia.

**4** Mwathani nîke ûngitagîra.

**4**

**5** Ngai nîagaatûma nthû ciakwa icokererwe nî waganu wao o ene,

**5** na amathirie nîûndû wa wîvokeku wake.

**5**

**6** Nîngaakûrutîra îgongoona na ngoro yakwa yonthe,

**6** nîngaagûcokeria ngatho nîûndû nîguo kwagîrîrîte.

**6**

**7** Nî ûmvonoketie kuuma mathînarî makwa monthe,

**7** na nîmonete nthû ciakwa ikîvootwa.

# Tha 55

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa mûndû acukanîrîrîtwe nî Mûrata

**1** Thikîrîria îvoya rîakwa, we Ngai,

**1** ndûkarege kûnthikîrîria ngîkûvoya!

**1**

**2** Nthikîrîria na ûnjokerie;

**2** nîrîmûthiru vinya nîûndû wa gwîtanga.

**2**

**3** Nînîregua guoya nîûndû wa kûmakua nî nthû ciakwa,

**3** nîûndû wa kûvinyîrîrua nî andû arîa aganu.

**3** Andû arîa aganu nîmanthînagia;

**3** nîarakaru nînie na nîmamenete.

**3**

**4** Ngoro yakwa îcûrîtwe nî kîmako,

**4** na nînîregua guoya ya gîkuû.

**4**

**5** Nînîrainaina nî guoya nyîngî mûno;

**5** nîmbîcûrîtwe nî guoya nyîngî mûno.

**5**

**6** Naarî kethîrwa nîrî na mathagu ta îcîa.

**6** Nîngîgûrûka na ngathiî kûvurûka.

**6**

**7** Nîngîgûrûka ngathiî kûndû kûraca,

**7** na ngathiî gûtûûra werûrî.

**7**

**8** Nîngîthiî na îvenya na ngacarie vandû varî na ûgitîri,

**8** ngauma kûrî rûkûngi rûnene na kîvuvûkanio.

**8**

**9** We Mwathani, cûkangia mîario ya nthû ciakwa!

**9** Nînîrona waganu na ngucanio îtûûrarî.

**9**

**10** Nthû ciakwa ithiûrûrûkaga îtûûra ûtukû na mûthenya,

**10** na igecûria waganu na mathîna kuo.

**10**

**11** Îtûûrarî kuonthe nî gûcûkangie;

**11** kûndû kuonthe gwîcûrîtwe nî kûvinyanîrîria na kûveenania.

**11**

**12** Kethîrwa nî nthû yakwa îranyûrûria nînîngîaûmîrîria;

**12** kethîrwa nî nthû yakwa îranîtîîra nîngîithitha ndîkamone.

**12**

**13** Nwatî rîu nîwe, mûnyanyawa,

**13** mûrata wakwa, mûrata wakwa mûnene.

**13**

**14** Nîtwamenyerete kwaranagîria ta arata tûrî vamwe,

**14** na twathiîcaga vamwe kûgooca nyombarî ya Ngai.

**14**

**15** Nthû ciakwa irokua itakinyîtie;

**15** marothiî kwa arîa akuû marî mwoyo,

**15** nîûndû mecûrîtwe nî waganu ngororî ciao.

**15**

**16** Nwatî nînîrakaîra Ngai,

**16** na Ngai-Mûnene nîakûmvonokia.

**16**

**17** Nîmûkayagîra na ngamûrîrîra kîraûko, mûthenya na ûtukû,

**17** na akegua mûgambo wakwa.

**17**

**18** Nîakûmvonokia nîrî na thayû kuuma mbaararî îrîa nîrarûa,

**18** nîûndû nthû ciakwa nî nyîngî.

**18**

**19** Ngai ûrîa ûtûûraga athanaga kuuma tene,

**19** nîakûmbîgua na amavoote;

**19** nîûndû nîaregu kûgarûrûka,

**19** na matimwîtigagîra.

**19**

**20** Mûnyanyawa nîatharîkîrîte arata ake;

**20** nîaunîte kîrîkanîro gîake nao.

**20**

**21** Ciugo ciao cianyorokete gûkîra kîrimû Kîam îriia,

**21** nwatî ngoro ciao mecûrîtwe nî rûmena;

**21** ciugo ciao cianyorokete ta maguta,

**21** nwatî ciatemaga ta mviû ino mbûgî.

**21**

**22** Virîra Ngai-Mûnene mathîna maku,

**22** na nîagûkûmenyerera;

**22** ndangîrekereria andû arîa athingu mavootwe.

**22**

**23** Nwatî, we Ngai, nîûgaikia aûragani acio na veenania mbîrîrarî,

**23** matigaakinyia nuthu ya ûtûûro wao.

**23** Nwatî nie, ngakwîvokaga we Ngai.

# Tha 56

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya kûrî Ngai vîndî ya thîna

**1** Mbîguîra ntha, we Ngai,

**1** nîûndû nînîratharîkîrwa;

**1** nthû ciakwa inyariraga vîndî cionthe.

**1**

**2** Nthû ciakwa intharîkagîra mûthenya mûgima.

**2** Andû arîa mararûa nanie nî eengî mûno.

**2**

**3** We Ngai mwene vinya wonthe, rîrîa nanyitwa nî guoya,

**3** nîwe nîîvokaga.

**3**

**4** Nîîvokete Ngai, na nîke ngumagia;

**4** nie nîîvokete Ngai na ndiîtigagîra.

**4** Mûndû angîmbîka atîa?

**4**

**5** Nthû ciakwa indetagîre thîna vîndî cionthe;

**5** vîndî cionthe mavangaga ûrîa mangîmbîka naaî!

**5**

**6** Maûnganaga vamwe methithîte,

**6** na magatuîria maûndû monthe marîa nîreka,

**6** makîenda kûmbûraga.

**6**

**7** Maverithie, we Ngai, nîûndû wa mavîtia mao;

**7** voota andû acio ûrî na marakara!

**7**

**8** We nîwicî ûrîa nthînîkîte;

**8** we nîwicî methori makwa monthe marîa ndîrîte.

**8** Na kinthî monthe matirî îvukuurî rîaku?

**8**

**9** Rîrîa nagwîtia ûtethio we Ngai,

**9** nthû ciakwa nîikaavootwa,

**9** Nîmbicî atî Ngai arî mwena wakwa.

**9**

**10** Nîîvokete Ngai-Mûnene na nîngumagia ciîranîro ciake.

**10**

**11** Nîîvokete Ngai na ndiîtigagîra.

**11** Mûndû angîmbîka atîa?

**11**

**12** We Ngai, nîngaakûrutîra kîrîa naakwîrîre;

**12** nîngaakûrutîra matega ma gûgûcokeria ngatho.

**12**

**13** Nîûndû nîûmvonoketie kuuma gîkuûrî,

**13** na nîûgirîtie mvootwa.

**13** Kwoguo ngethagîrwa nîrî vakuvî na Ngai,

**13** nîrî ûtherirî ûrîa waragîra arîa marî mwoyo.

# Tha 57

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

**1** Mbîguîra ntha, we Ngai, mbîguîra ntha,

**1** nîûndû mbûkaga kûrî we nîguo ûngitîre.

**1** Ngitagîrwa nî kîruru Kîam mathagu maku,

**1** nginya rîrîa kîvuvûkanio Kîam mathîna gîkaathira.

**1**

**2** Ngayagîra Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno,

**2** Ngai ûrîa ûmvecaga kîrîa kîonthe mvataraga.

**2**

**3** Nîakaambîtîka arî îgûrû na amvonokie;

**3** nîakaavoota arîa mamvinyagîrîria.

**3** Ngai nîakaamonia wendo wake ûtathiraga na wîvokeku wake.

**3**

**4** Nie nthiûrûrûkîrîtue nî nthû,

**4** arîa makorokerete nyama cia andû ta mînyambû,

**4** magego mao mekariî ta matumû na mîguî;

**4** nîmî ciao ciîkariî ta mviû ino mbûgî.

**4**

**5** Ûrokumua, we Ngai, ûrî kûu îgûrû mûno,

**5** naguo riiri waku wîcûre nthî yonthe.

**5**

**6** Nthû ciakwa ciambîte mûtego nîguo ingwatithie;

**6** nanie nîmbîcûrîtwe nî kîeva.

**6** Maamînjîrîte îrima varîa mvîtûkagîrîra,

**6** nwatî o ene nîo magwîte kuo.

**6**

**7** Ngoro yakwa nîîkindîrîtie, we Ngai;

**7** îni, ngoro yakwa nîîkindîrîtie!

**7** Nîngaakwinîra na ngûkumie!

**7**

**8** Roho wakwa, ûkîra!

**8** Ûkîra we ngita na kînanda!

**8** Nîngûkîra mbere ya gûkîe.

**8**

**9** Nîngaagûcokeria ngatho we Mwathani, nîrî gatagatî ka mavûrûri,

**9** nîngaakwinîra nyîmbo cia gûgûkumia nîrî gatagatî ka andû.

**9**

**10** Wendo waku ûtathiraga ûkinyîte îgûrû;

**10** wîvokeku waku ûkinyîte matuurî.

**10**

**11** Ûrokumua, we Ngai, ûrî kûu îgûrû matuurî,

**11** naguo riiri waku wîcûre nthî yonthe.

# Tha 58

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvoya Ngai nîguo averithie andû arîa aganu

**1** Mue atongoria, nîmûtucagîra andû na waragania?

**1** Mue atucanîri ciira, nîmûtucagîra andû na kîvooto?

**1**

**2** Naarî! Mwîciragia tu wa ûrîa mûngîka maûndû macûku,

**2** na nîmwîkaga maûndû ma kûvinyanîrîria vûrûrirî.

**2**

**3** Andû arîa aganu matûûraga mavîtagia;

**3** matûûraga maveenanagia kuuma rîrîa maaciarirwe.

**3**

**4** Marî ûrogi ta wa njoka;

**4** makunîkaga matû mao ta kîmvuva nîguo matikegue,

**4**

**5** kîrîa gîkunîkaga matû gîtikegue mûgambo wa mûrogi,

**5** kana ciugo cia mûringi ciama ûrîa mwara.

**5**

**6** We Ngai, unanga magego mao;

**6** kûûra magego ma andû aya mekariî ta mînyambû, we Ngai-Mûnene.

**6**

**7** Maroûrîra ta manjî makîûrîra mûtheturî;

**7** marokinyangwa na maûme ta nyaki îrî njîrarî.

**7**

**8** Marorarûka ta marumbo marîa mararûkaga magatuîka rûrenda;

**8** kana mekare ta kaana kavunîtwe karîa gatonaga ûtheri.

**8**

**9** Nîmagaatemangwa matakûmenya ta ria,

**9** Ngai nîakaamavuruta arî na marakara mathire,

**9** na îvenya makîria ya ûrîa nyûngû îviûvaga îrî riiko.

**9**

**10** Andû arîa athingu nîmagaakena mona arîa evia makîverithua;

**10** makethambia magûrû na nthakame ya andû arîa aganu.

**10**

**11** Andû nîmakaauga atîrî,

**11** “Nama, Ngai nîavete andû arîa athingu kîveo;

**11** nama, kûrî na Ngai ûrîa ûtucagîra andû nthî.”

# Tha 59

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvoya ûgitîri

**1** Mvonokia kuuma kûrî nthû ciakwa, Ngai wakwa;

**1** ngitîra kuuma kûrî acio marantharîkîra!

**1**

**2** Mvonokia kuuma kûrî andû acio aganu;

**2** mvonokia kuuma kûrî aûragani acio!

**2**

**3** Taroria! Manîînthithîrîte nîguo mambûrage;

**3** andû aganu maûnganîte nîguo mambûkîrîre.

**3** Gûtirî wîvia kana mavîtia mbîkîte,

**3**

**4** wana kana ngeka ûndû mûcûku, we Ngai-Mûnene,

**4** atî nîguo mavinyûre makevarîrie kûntharîkîra.

**4**

**5** Ûkîra ûndethie we Ngai-Mûnene, Ngai mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli!

**5** Ûkîra na ûverithie andû acio matagwicî;

**5** ndûkeguîre ntha andû acio mavangaga maûndû macûku!

**5**

**6** Macokaga ivwaî cionthe,

**6** magîkûmaga ta ngui na makîthiûrûrûkaga îtûûra.

**6**

**7** Tathikîrîria ûrîa mararumana,

**7** ciugo ciao itemaga ta rûviû rûûgî,

**7** na meciragia atî gûtirî mûndû ûregua ûrîa marauga.

**7**

**8** Nwatî we Ngai-Mûnene, nîûramathekerera;

**8** nîûnyararaga andû arîa onthe matagwicî.

**8**

**9** Nîngaagûkumia, we vinya wakwa;

**9** nîûndû we Ngai, nîwe ûngitagîra.

**9**

**10** Ngai wakwa amendete na nîagaaûka kûrî nie;

**10** nîagaatûma mone nthû ciakwa ikîvootwa.

**10**

**11** Ndûkamaûrage wa rîmwe, nîûndû andû akwa nwa mariganîrwe,

**11** manyaganie na vinya waku na ûmavoote,

**11** we Mwathani, we nîwe ûtûgitagîra.

**11**

**12** Mevagia na ciugo irîa cionthe maragia;

**12** kwoguo marogwatithua nî mwîtîîo wao!

**12** Nîûndû wa irumi na maveeni marîa maragia,

**12**

**13** macûkangie ûrî na marakara;

**13** ûmacûkangie viû,

**13** nîguo andû onthe mamenye atî Ngai nîke wathanaga Isiraeli,

**13** na atî wathani wake wîcûrîte nthî yonthe.

**13**

**14** Macokaga ivwaî cionthe,

**14** magîkûmaga ta ngui,

**14** na makîthiûrûrûkaga îtûûra.

**14**

**15** Macangacangaga magîcaragia irio,

**15** na makararama matura irio cia kûmegana.

**15**

**16** Nwatî nîngaagûkumia nîûndû wa vinya waku;

**16** ngaagûkumagia iraûko cionthe nîûndû wa wendo waku ûtathiraga,

**16** nîûndû nîûtuîkîte mûgitîri wakwa,

**16** nîthithaga kûrî we vîndî îrîa nîrî na thîna.

**16**

**17** We vinya wakwa, nîngaakuinîra nyîmbo cia gûgûkumia,

**17** nîûndû we Ngai, nîwe mûgitîri wakwa,

**17** Ngai, ûrîa ûmonagia wendo ûtathiraga.

# Tha 60

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa ûtethio

**1** We Ngai, nîûtûtiganîrîtie, na nîûtûvootete;

**1** nîûrakarîte nî tue, nwatî rîu tûcokerere.

**1**

**2** Nîûtûmîte vûrûri winaine na watûkane;

**2** cokanîrîria vûrûri rîngî nîûndû nîkwa ûrathira.

**2**

**3** We nîûtûmîte andû aku manyamare mûno;

**3** tûtûgûgaga ta mîrîu ya ndivei.

**3**

**4** Nîûkaanîtie andû arîa magwîtigîrîte,

**4** nîguo matigacûkangue.

**4**

**5** Tûvonokie na vinya waku na ûtûthikîrîrie,

**5** ûtûvonokie tue andû aku arîa wendete.

**5**

**6** Ngai arî vandû varîa vatheru augîte atîrî,

**6** “Nîngagaania Shekemu na ûvootani,

**6** na ngaanie Kîanda gîa Sukothu kûrî andû akwa.

**6**

**7** Gileadi nî yakwa, na Manase nî yakwa;

**7** Efiraimu nî ngovia yakwa ya kûgitîra kîongo,

**7** nayo Juda nîyo mûragi wakwa wa ûthamaki.

**7**

**8** Moabu nîyo karaî gakwa ga kwîthambîria;

**8** na nîngaaikîria Edomu iratû ciakwa.

**8** Nîngaaugîrîria nîûndû wa kûvoota vûrûri wa Filisiti.”

**8**

**9** Nû ûkaamvira îtûûrarî rîrîa rîgitîre?

**9** Nû ûkaandongoreria kûthiî Edomu?

**9**

**10** We Ngai, nîkwa ûtûtiganîrîtie?

**10** Ndûngîthiîcania na athigari etû makîthiî kûrûa na nthû cietû?

**10**

**11** Ûûi, tûtethie kûrûa na nthû;

**11** nîûndû ûtethio wa andû nî wa mana.

**11**

**12** Ngai arî mwena wetû nî tûkaavootana;

**12** nîke ûkaavoota nthû cietû.

# Tha 61

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa ûgitîri

**1** Ûûi Ngai, thikîrîria kîrîro gîakwa,

**1** thikîrîria îvoya rîakwa!

**1**

**2** Nîragwîta nîrî mûthiia wa nthî,

**2** nîragwîta nthirîte vinya.

**2** Ndongoria îthigarî rîa ûgitîri,

**2**

**3** nîûndû we nîwe ûngitagîra,

**3** we nîwe kûndû kûgitîre na vinya gwa kwîthitha kuuma kûrî nthû ciakwa.

**3**

**4** Tiga ndûûre nyombarî yaku tene na tene;

**4** nîguo ngîcage na ûgitîri nîrî rungu rwa mathagu maku!

**4**

**5** We Ngai, nîwîguîte ciîranîro ciakwa,

**5** na nî ûmvete îgai rîrîa ûvecaga arîa magwîtigîrîte.

**5**

**6** Va mûthamaki ûtûûro mûraca;

**6** atûûre one njiarwa na njiarwa.

**6**

**7** Arotûûra athanaga arî mbere yaku we Ngai tene na tene;

**7** mûgitîre na wendo waku ûtathiraga na wîvokeku waku.

**7**

**8** Kwoguo ngaakwinagîra nyîmbo cia gûgûkumia vîndî cionthe,

**8** ngîvingagia ûrîa ngwîrîrîte mûthenya wa mûthenya.

# Tha 62

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwîvoka ûgitîri wa Ngai

**1** Mbetererete Ngai wenga tu ngirîrîrîtie;

**1** ûvonokio wakwa umaga kûrî ke.

**1**

**2** Nîke wenga ûngitagîra na akamvonokia;

**2** nîke ûngitagîra na ndikenyenyeka.

**2**

**3** Mue muonthe nîmûntharîkîra nginya rî,

**3** na ndirî vinya mbîkariî ta rûthingo rwînamîrîrîtie,

**3** nie mûndû wîkariî rwirigo rwomomoku?

**3**

**4** Mûvangîte kûnduta vandû va gîtîîo;

**4** mûkenaga rîrîa mûkwaria maveeni.

**4** Mwaragia ciugo mbaro cia kûrathimana,

**4** nwatî ngororî mwîthagîrwa mûkîrumana.

**4**

**5** Mbetererete Ngai wenga tu ngirîrîrîtie;

**5** kîîrîgîrîro gîakwa kîrî kûrî ke.

**5**

**6** Nîke tu ûngitagîra na akamvonokia;

**6** nîke ûngitagîra na ndikenyenyeka.

**6**

**7** Ûvonokio wakwa na gîtîîo gîakwa ciumaga kûrî Ngai;

**7** nîke mûgitîri wakwa ûrîa mûnene,

**7** nîîthithaga kûrî ke.

**7**

**8** Îîvokageni Ngai vîndî cionthe, mue andû aya,

**8** mûmenyithagieni mathîna menyu monthe,

**8** nîûndû nîke vandû vetû va kûûrîra.

**8**

**9** Andû onthe mekariî ta mîvevû tu;

**9** andû arîa marî îgweta na arîa matarî îgweta matirî vata.

**9** Ûngîmathima ûrito na kîthimi, matirî ûrito;

**9** onthe marî vamwe nîavûthû gûkîra mîvevû.

**9**

**10** Mûtikaige mwîvoko wenyu varî kûvinyanînîria;

**10** mûtikevoke kûgîa na indo na njîra ya gûcuunana na vinya;

**10** wana ûtonga wongerereka mûtikaige ngoro cienyu varî guo.

**10**

**11** Nîmbîguîte mavinda meengî Ngai akiuga atî

**11** ûvoti nî wake,

**11**

**12** na atî wendo wake ndûthiraga,

**12** na arîvaga mûndû kûringana na ciîko ciake.

# Tha 63

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwîrirîria gwîkarania na Ngai

**1** We Ngai, nîwe Ngai wakwa,

**1** na nîrakwîrirîria na ngoro yakwa.

**1** Mwîrî wakwa wonthe nîûrakwîrirîria ta mûndû mûnyondu;

**1** ngûnyondete ta nthî nyûmû îtarî na manjî.

**1**

**2** Nîrenda gûkwona ûrî vandû varîa vatheru;

**2** mone vinya waku na riiri waku.

**2**

**3** Wendo waku ûtathiraga nî mwaro gûkîra ûtûûro,

**3** nanie ngaagûkumagia.

**3**

**4** Nîndûûra ngûcokagîria ngatho ûtûûrorî wakwa wonthe;

**4** ngaakûvoyaga mbûkîrîrîtie njara ciakwa.

**4**

**5** Nîmbîganîrîte ta ûrîa mûndû arîte irio mbaro,

**5** na nîngaakwinîra nyîmbo cia gûgûkumia ngenete.

**5**

**6** Nîngûririkanaga mamîte ûrîrî;

**6** na ngeciria ûvoro waku ûtukû mûgima,

**6**

**7** nîûndû we nîwe ûtwîre ûndethagia vîndî cionthe.

**7** Nîngaakwinîra ngenete nîrî rungu rwa mathagu maku.

**7**

**8** Nîîgwatithanîtie nawe,

**8** naguo vinya waku nî ûngitîrîte.

**8**

**9** Nwatî andû arîa mendaga kûmbûraga,

**9** makaanyûrûrûka kwa arîa akuû.

**9**

**10** Makaaûragîrwa mbaararî,

**10** nayo mîîrî yao îkaarîwa nî ciathi.

**10**

**11** Mûthamaki nîagaakena,

**11** nîûndû Ngai nîamûvecaga ûvootani.

**11** Arîa marûthaga ciîranîro rîîtwa rîa Ngai, nîmakaamûkumia,

**11** nwatî andû arîa maveenanagia nîmagaakirua.

# Tha 64

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa ûgitîri

**1** Tathikîrîria we Ngai, mavoya makwa!

**1** ngitîra kuuma kûrî nthû ciakwa irîa iramakia!

**1**

**2** Ngitîra kuuma kûrî mîvango ya andû arîa aganu,

**2** kuuma kûrî mîvango ya andû arîa acûku.

**2**

**3** Manooraga nîmî ciao ta mviû,

**3** na maikagia ciugo ndûrû ta mîguî.

**3**

**4** Methithagîra andû arîa matarî na mavîtia makamaratha na mîguî;

**4** mamarathaga wa rîmwe matarî na guoya.

**4**

**5** Matitiganaga na mîvango yao mîcûku;

**5** mavangaga kûrîa makwiga mîtego yao makiugaga atî,

**5** gûtirî mûndû ûramona.

**5**

**6** Mavangaga mîvango yao mîcûku na makauga atîrî,

**6** “Nîtwavanga mûvango mwaro.”

**6** Maûndû ma nthitho methagîrwa marî ngororî na meciriarî ma mûndû.

**6**

**7** Nwatî Ngai nîakaamaratha na mîguî,

**7** na makagurarua wa rîmwe.

**7**

**8** Nîakaamacûkangia nîûndû wa ciugo ciao;

**8** arîa onthe makaamona nîmakaainainia ciongo.

**8**

**9** Andû onthe nîmagetigîra;

**9** nîmakerana maûndû marîa Ngai ekîte,

**9** na mecirie ûvoro wîgiî ciîko ciake.

**9**

**10** Andû arîa athingu nîmagaakena,

**10** nîûndû wa ûrîa Ngai-Mûnene ekîte.

**10** Ngai-Mûnene nîakaamagitîra;

**10** andû onthe arîa athingu nîmakaamûkumia.

# Tha 65

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûcokia ngatho

**1** We Ngai, nîtwagîrîrwe nî gûgûkumia ûrî Zayuni,

**1** na tûvingie mîvîtwa yetû kûrî we.

**1**

**2** Nîûndû we nîwîgucaga mavoya metû.

**2** Andû onthe nîmagaaûka kûrî we,

**2**

**3** makîenda kwoverwa mevia mao.

**3** Rîrîa mevia metû mengîva mûno;

**3** we nîûtwovagîra.

**3**

**4** Kûrathimwa nî arîa ûthuurîte,

**4** arîa ûretaga nîguo matûûre hekarûrî yaku.

**4** Nîtûgaakenera maûndû maro marîa ma nyomba yaku,

**4** irathimo cia hekarû yaku ntheru.

**4**

**5** We nîûcokagia mavoya metû na njîra ya gûtûva ûvootani,

**5** na nîwîkaga maûndû ma magegania nîguo ûtûvonokie,

**5** we nîwe kîîrîgîrîro Kîam andû onthe a nthî,

**5** na Kîam arîa marî mariarî marîa marî kûraca.

**5**

**6** Nîwavandire irîma varîa irî na vinya waku,

**6** na ûkîonania ûvoti waku mûnene.

**6**

**7** We nîûvoragîria marurumî ma îria,

**7** na înegene rîa makûmbî ma rîo;

**7** nîûvoragîria înegene rîa andû.

**7**

**8** Nthî yonthe nîmamakîtue nî maûndû marîa wîkîte.

**8** Nîûtûmaga kûgîe na gîkeno kûndû kuonthe,

**8** kuuma mûthiia ûmwe wa nthî nginya ûrîa wîngî.

**8**

**9** Nîûmenyagîrîra nthî na ûkamiurithîria mbura;

**9** nîûnorithagia mûthetu,

**9** we Ngai, rûnjî rwaku rwîcûrîte manjî,

**9** na nîûvecaga vûrûri irio,

**9** nîûndû ûguo nîguo ûvangîrîte vûrûri.

**9**

**10** Nîurithagia mbura nyîngî mîgûndarî îrîa mîvarîrîrie,

**10** na gûkaaraga manjî;

**10** nîûtotagia mûthetu na mbura,

**10** na nîûtûmaga kîrîa kîvande kuo gîkûre.

**10**

**11** Wega waku nîûvecanaga maketha meengî;

**11** kûrîa kuonthe ûvîtûkagîrîra kwîthagîrwa kûrî na indo nyîngî.

**11**

**12** Kûndû gwa kûrîthua gwîcûrîte ndîthia ya ng'ondu;

**12** irîmarî gwîcûrîte ikeno.

**12**

**13** Mîgûndarî gwîcûrîte ng'ondu;

**13** ciandarî gwîcûrîte ngano.

**13** Indo cionthe nîirakûngûîra nî gûkena.

# Tha 66

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûcokia ngatho

**1** Kumiani Ngai mûkenete, mue andû onthe a nthî!

**1**

**2** Inani mûgîkumagia vinya wa rîîtwa rîake;

**2** kumiani riiri wake!

**2**

**3** Îrani Ngai atîrî, “Kaî maûndû marîa wîkaga nî ma magegania-î!

**3** Nthû ciaku nîikwînamagîrîra nî gûgwîtigîra irî mbere yaku.

**3**

**4** Andû onthe a nthî nîmakûgoocaga;

**4** nîmainaga nyîmbo cia gûgûkumia,

**4** nîmainaga magîkumia rîîtwa rîaku.”

**4**

**5** Ûkani mwone ûrîa Ngai ekîte,

**5** nîekîte maûndû ma kûgegania gatagatîrî ka andû.

**5**

**6** Aagarûrire îria rîgîtuîka nthî nyûmû;

**6** andû nîmaaringire rûnjî na magûrû.

**6** Natue tûrî kûu nîtwakenire nîûndû wake.

**6**

**7** Ke athanaga na vinya wake tene na tene,

**7** metho make nîmonaga mavûrûri monthe.

**7** Andû arîa mareganaga nake matigetûgîrie.

**7**

**8** Mue andû a mavûrûri monthe kumiani Ngai wetû;

**8** tiga ngumo yake îguîke.

**8**

**9** Ke nîatwigîte tûrî mwoyo

**9** na ndaatûrekereria tûvootwe.

**9**

**10** We Ngai, nîûtûthimîte;

**10** nîûtûgeretie ta ûrîa sîlûva îtheragua na mwaki.

**10**

**11** We nîwatûrekererie tûkînyitwa nî mûtego;

**11** nîwatûkuuithirie mîrigo mîrito na mîrukuthu yetû.

**11**

**12** Nîwatûmire nthû cietû itûkinyange;

**12** tûnyamarîte ta andû mavîtûkîrîrîte mwaki na mwîcûrorî wa manjî;

**12** nwatî nîûtûretete kûndû kûrî na ûgitîri.

**12**

**13** Nîngaaûka gûkûrutîra matega ma kûvîvua nyombarî yaku;

**13** nîngaavingia ûrîa naakwîrîre na mîvîtwa.

**13**

**14** Nîngaakûnengera kîrîa naakwîrîre,

**14** rîrîa naarî thînarî.

**14**

**15** Nîngaakûrutîra matega ma kûvîvua ma nyamû irîa noru,

**15** îgongoona rîa matega ma kûvîvua ma ndûrûme,

**15** nîngaaruta îtega rîa ndegwa na mbûri.

**15**

**16** Mue muonthe mwîtigîrîte Ngai, ûkani mûnthikîrîrie,

**16** na nîngûmwîra ûrîa ambîkîte.

**16**

**17** Nie nînaamûkaîre mbugîrîrîtie nîguo andethie,

**17** na nînaamûkumirie na nyîmbo.

**17**

**18** Kethîrwa nînaaregire kûvera mevia makwa,

**18** Mwathani ndangîanthikîrîrie.

**18**

**19** Nwatî nama Ngai nîwanthikîrîrie;

**19** ke nîwîguîte îvoya rîakwa.

**19**

**20** Ngai arokumua,

**20** nîûndû ndaarega îvoya rîakwa,

**20** kana athengutia wendo wake ûtathiraga kûrî nie.

# Tha 67

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûcokia ngatho

**1** Ngai, twîguîre ntha na ûtûrathime;

**1** na ûtwîke maûndû maro,

**1**

**2** nîguo andû a nthî yonthe mamenye wendi waku;

**2** na mavûrûri monthe mamenye ûvonokio waku.

**2**

**3** Andû onthe marogûkumia, we Ngai;

**3** andû onthe marogûkumia!

**3**

**4** Mavûrûri nîmakene na maine macanjamûkîte,

**4** nîûndû ûtucagîra andû na kîvooto,

**4** na nîûtongoragia mavûrûri monthe ma nthî.

**4**

**5** Andû marogûkumia, we Ngai;

**5** andû onthe marogûkumia!

**5**

**6** Kûrî na maketha vûrûrirî;

**6** Ngai, Ngai wetû, nîatûrathimîte.

**6**

**7** Ngai nîatûrathimîte;

**7** andû onthe a nthî nîmamûgooce.

# Tha 68

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa ûvootani

**1** Ngai arûngamaga nthû ciake ikanyagania;

**1** nao arîa mamûmenete makaûra nîke.

**1**

**2** Amaûmbûraga ta ûrîa ndogo yûmbûragwa nî rûkûngi;

**2** andû arîa aganu mathiragua nî Ngai,

**2** ta ûrîa mûvûra ûrarûragwa nî mwaki.

**2**

**3** Nwatî andû arîa athingu nîmakenaga marî mbere ya Ngai;

**3** macanjamûkaga na makaina marî na gîkeno.

**3**

**4** Inîrani Ngai, kumiani rîîtwa rîake;

**4** mûthondekere njîra, ûrîa ûkîte arî matuurî.

**4** Rîîtwa rîake nî Ngai-Mûnene, kenani mûrî varî ke!

**4**

**5** Ngai ûrîa ûtûûraga hekarûrî yake ntheru,

**5** nîke îthe wa ciana cia ngoriai na mûgitîri wa aka a ndigwa.

**5**

**6** Ngai nîavecaga athîni kûndû kwa gûtûûra;

**6** avingûragîra andû arîa ove na akamatûûria na gîkeno;

**6** nwatî arîa mareganaga nake matûûraga vûrûrirî mûmû.

**6**

**7** We Ngai, rîrîa watongoririe andû aku,

**7** rîrîa mwathiîrîre werûrî,

**7**

**8** nthî nîyathingithire na mbura îkiura kuuma îgûrû,

**8** nîûndû Ngai wa Sinai nîwaûkire,

**8** nîûndû Ngai wa Isiraeli nîwaûkire.

**8**

**9** We Ngai, nîwatûmire mbura nyîngî yure nthî,

**9** na ûkînyotora vûrûri waku ûrîa warî mûcûkangu.

**9**

**10** Andû aku nîmaatûûrire kuo;

**10** nîwavere athîni indo nîûndû wa ûtaana waku.

**10**

**11** Mwathani nîwathanire,

**11** nao aka eengî nîmaanîrîre ndûmîrîri makiugaga atîrî,

**11**

**12** “Athamaki na athigari ao a mbaara nîmaraûra!”

**12** Aka arîa maarî mîciî nîmaagaanire indo irîa ciatavîtwe,

**12**

**13** wana ethîrwa meekaraga ciagarî cia ng'ondu,

**13** mîvuanano ya ndutuura îvakîtwe sîlûva,

**13** na mathagu ma cio maakengaga ta thaavu ntheri.

**13**

**14** Rîrîa Ngai mwene Vinya wonthe aanyaganirie athamaki Kîrîmarî gîa Zalimoni,

**14** nîwatûmire mbaravu îgwe Kîrîmarî kîu.

**14**

**15** We kîrîma kînene, kîrîma Kîam Bashani,

**15** we kîrîma kîrî na tûcûmbîrî twîngî, kîrîma Kîam Bashani!

**15**

**16** Ûreguîra kîrîma kîu kîrî na tûcûmbîrî twîngî wîru nîkî,

**16** kîrîma kîrîa Ngai aathuurire nîguo atûûre kuo?

**16** Ngai-Mûnene agaatûûra kuo tene na tene.

**16**

**17** Mwathani nîwaûkire vandû varîa vatheru kuuma Sinai,

**17** arî na makiri meengî ma ikaari ciake cia mbarathi.

**17**

**18** Nîaunûkia îgûrû rîa kîrîma arî na mîgwate mîîngî;

**18** nîakwamûkîra iveo kuuma kûrî andû arîa maareganire nake,

**18** Ngai-Mûnene, Ngai agaatûûra kûu.

**18**

**19** Mwathani arokumua,

**19** ûrîa ûkuuaga mîrigo yetû mîthenya yonthe;

**19** nîke Ngai mûvonokia wetû.

**19**

**20** Ngai wetû nîke ûtûvonokagia;

**20** nîke Ngai-Mûnene, Mwathani wetû,

**20** ûrîa ûtûvonokagia kuuma gîkuûrî.

**20**

**21** Ngai nîagaatombora ciongo cia nthû ciake,

**21** ciongo cia arîa matûûraga mevagia.

**21**

**22** Mwathani nîwaugire atîrî,

**22** “Nîngaacokia nthû ciaku kuuma Bashani;

**22** nîngaamacokia kuuma îriarî îriku,

**22**

**23** nîguo ûkethambia magûrû na nthakame yao,

**23** nacio ngui ciaku irîe nthû nginya ivae.”

**23**

**24** We Ngai, andû aku nîmaronekana marûmanîrîrîte marî na ûvootani,

**24** andû a Ngai wakwa, mûthamaki wakwa, mathiîte varîa vatheru.

**24**

**25** Aini marî mbere, nao avûûri inanda marî vuva,

**25** gatagatî kao kûrî na erîtu makîvûraga tamburini.

**25**

**26** “Kumiani Ngai mûrî kîûnganorî Kîam andû eengî,

**26** kumiani Ngai-Mûnene, mue njiarwa cia Isiraeli!”

**26**

**27** Andû a mbere nî Benjamini, mûvîrîga ûrîa mûnini viû,

**27** marûmîrîrîtwe nî atongoria a Juda na andû ao,

**27** marûmîrîrwe nî atongoria a Zebuluni na a Nafutali.

**27**

**28** Onania vinya waku, we Ngai;

**28** vinya ûrîa wavûthîre nîûndû wetû,

**28**

**29** kuuma hekarûrî yaku Jerusalemu,

**29** kûrîa athamaki makûretagîre iveo.

**29**

**30** Kaania nyamû icio itûûraga mûthanjerî;

**30** kaania mavûrûri marîa mekariî ta ndîthia ya ndegwa na tûcaû twacio,

**30** nginya mavûrûri mau makûve gîtîîo na makûrutîre gooti;

**30** nyagania andû arîa mendaga mbaara!

**30**

**31** Aarîrîria nîmagaaûka kuuma Misiri;

**31** andû a Ethiopia nîmakaavirîra Ngai ûtonga wao.

**31**

**32** Inîrani Ngai, mue mothamaki ma nthî,

**32** inîrani Mwathani nyîmbo cia kûmûkumia,

**32**

**33** inîrani ûcio ûthiîcagîrîra matuurî,

**33** matuurî ma tene na tene.

**33** Mûthikîrîrieni akiugîrîria na mûgambo mûnene.

**33**

**34** Anîrîrani vinya wa Ngai;

**34** nîke wathaga Isiraeli,

**34** ûnene wake ûkinyîte matuurî.

**34**

**35** Ngai nî wa gwîtigîrwa arî varîa vake vatheru,

**35** ke nîke Ngai wa Isiraeli!

**35** Nîavecaga andû ake vinya na ûvoti.

**35** Ngai arokumua!

# Tha 69

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Macakaya na mavoya vîndî ya thîna

**1** Mvonokia, we Ngai!

**1** Nîûndû manjî manginyîte ngingo;

**1**

**2** nînîravorokera ndakarî ndikîru,

**2** kûndû gûtarî na nthî nyûmû,

**2** nîrî manjîrî marikîru,

**2** na nîrî vakuvî kûûrîra makûmbîrî ma manjî.

**2**

**3** Nîrîmûthiru vinya nîûndû wa kûrîra nîguo ndethue,

**3** mûmero wakwa nî mûng'arûku.

**3** Metho makwa nî mathiru vinya nî kûrîra,

**3** ngwetererete we Ngai wakwa.

**3**

**4** Arîa mamenerete mana nî eengî gûkîra njuîrî cia kîongo gîakwa.

**4** Nthû ciakwa ciaragia maveeni îgûrû rîakwa;

**4** marî na vinya na marenda kûmbûraga,

**4** nîngîvota atîa gûcokia kîndû ndaîîte?

**4**

**5** We Ngai, nîwicî ûrimû wakwa;

**5** we nîwicî mevia marîa mbîkîte.

**5**

**6** Ndûgatûme njonorithie arîa magwîtîkîtie,

**6** we Mwathani Ngai mwene vinya wonthe!

**6** Ndûkareke nyararithie arîa makûgoocaga.

**6**

**7** Njambîtue nîûndû waku,

**7** na ngecûrwa nî gîconoko.

**7**

**8** Nduîkîte ta mûgeni kûrî andû etû,

**8** andû a mûciî wakwa matiramenya.

**8**

**9** Wendo ûrîa mendete nyomba yaku nîguo ûranthiria;

**9** irumi irîa makûrumaga nînie inyitaga.

**9**

**10** Rîrîa nenyivirie na njîra ya kwînyerekia,

**10** nîrîo andû maanjambirie.

**10**

**11** Rîrîa nekîrire nguo cia macakaya,

**11** nîrîo maanyararire.

**11**

**12** Andû mangutaga marî njîrarî,

**12** nayo mîrîu îtungaga nyîmbo cia kûûmina.

**12**

**13** Nwatî we Ngai-Mûnene, nîwe mvoyaga;

**13** îtîkîra îvoya rîakwa we Ngai, vîndî îrîa ûngîenda.

**13** Njokeria îvoya rîakwa nîûndû wa wendo waku ûtathiraga,

**13** nîûndû we nîûvingagia kîîranîro gîaku gîa kûvonokania.

**13**

**14** Mvonokia ndikaavorokere ndakarî;

**14** mvonokia kuuma kûrî nthû ciakwa,

**14** na kuuma kûrî manjî marikîru.

**14**

**15** Ndûkandekererie ndwarwe nî mwîcûro wa manjî,

**15** kana mbûrîra kûrîa kûriku,

**15** kana gîkuû kîmerie.

**15**

**16** Njokeria we Ngai-Mûnene, nîûndû wa wega wa wendo waku ûtathiraga;

**16** mvûgûkîra nîûndû wa ntha ciaku nyîngî!

**16**

**17** Ndûkethithîre ndungata yaku;

**17** njokeria na îvenya nîûndû nîrî thînarî!

**17**

**18** Ûka vakuvî nanie na ûngûûre;

**18** mvonokia kuuma kûrî nthû ciakwa.

**18**

**19** We nîwicî ûrîa nîrarumwa,

**19** ûrîa nîraconorithua na ngaimwa gîtîîo;

**19** na nîwicî nthû ciakwa cionthe.

**19**

**20** Icambio nîimbûragîte ngoro,

**20** na nînthirîte vinya.

**20** Njarîtie wa kûmbîguîra ntha, nwatî nîmûturu;

**20** njarîtie mûndû ûngînyûmîrîria, nwatî ndimûmwonu.

**20**

**21** Nîmaamveee irio irî na ûrogi,

**21** na rîrîa naarî mûnyondu nîmaangundirie ndivei îno ngagatu.

**21**

**22** Irugo ciao irotuîka cia kûmanyitithia,

**22** irugo ciao irîa nyamûre irotuîka mûtego kûrî o.

**22**

**23** Matue ndumumu nîguo matikavote kwona!

**23** Tûma mîrukuthu yao îthagîrwe îtarî na vinya vîndî cionthe!

**23**

**24** Maverithia ûrî na marakara,

**24** maromanyita nî marakara maku meengî.

**24**

**25** Kûrîa mambîte magema kûrotuîka maganjo,

**25** gûtigatûûre mûndû wanarî ûmwe magemarî mao.

**25**

**26** Nîûndû nîmanyariraga arîa ûverithîtie,

**26** na arîa ûgurarîtie nîmamongagîrîra mînyamaaro.

**26**

**27** Maverithie nîûndû wa mevia mao monthe;

**27** ndûkamarekere wanarî vanini.

**27**

**28** Marîîtwa mao marorutwa îvukuurî rîa arîa marî mwoyo,

**28** matigataranîrue na andû arîa athingu.

**28**

**29** Nwatî nie nîrî na ruuo na nîrî mûthiru vinya,

**29** ngitîra we Ngai, na ûmvonokie!

**29**

**30** Nîngaakumia rîîtwa rîa Ngai na rwîmbo,

**30** nîngaanîrîra ûnene wake ngîmûcokagîria ngatho.

**30**

**31** Ûndû ûcio nîûgaakenia Ngai-Mûnene gûkîra kûmûrutîra îtega rîa ng'ombe,

**31** gûkîra kûmûrutîra îgongoona rîa ndegwa nene.

**31**

**32** Rîrîa andû arîa avinyîrîrie makoona ûguo nîmagaakena,

**32** arîa magoocaga Ngai nîmakaaûmîrîrua.

**32**

**33** Nîûndû Ngai-Mûnene nîathikagîrîria arîa marî na ûvatari,

**33** na ndariganagîrwa nî andû ake arîa marî njeera.

**33**

**34** Mue îgûrû na nthî, kumiani Ngai,

**34** maria na ciûmbe cionthe irîa irî kuo, mûkumieni.

**34**

**35** Nîûndû Ngai nîakaavonokia Zayuni,

**35** na atume rîngî matûûra ma Juda.

**35** Andû ake nîmagaatûûra vûrûrirî ûcio na ûtuîke wao;

**35**

**36** njiarwa cia ndungata ciake nîikaaûgaa,

**36** nao arîa mamwendete nîmagaatûûra kuo.

# Tha 70

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

## (

## Tha 40.13-17

## )

**1** Mvonokia, we Ngai!

**1** we Ngai-Mûnene, ûka na îvenya ûndethie!

**1**

**2** Arîa mendaga kûmbûraga marovootwa na mavîngîcîke.

**2** Arîa makenaga rîrîa nîrî na mathîna marocoka maconokete.

**2**

**3** Andû arîa manyûrûragia,

**3** marothirwa nî vinya nîûndû wa kûvootwa.

**3**

**4** Arîa onthe magûcaragia marokena na macanjamûke nîûndû waku!

**4** Arîa onthe mendete ûvonokio waku marotûûra maugaga atîrî,

**4** “Ngai nî mûnene!”

**4**

**5** Nwatî nie nîrî mûthîni na ûtarî vinya;

**5** ûka na îvenya, we Ngai ûndethie.

**5** We nîwe mûndethia na mûmvonokia,

**5** we Ngai-Mûnene, ndûgekarîrîrie!

# Tha 71

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa mûndû mûkûrû

**1** Mbûkîte kûrî we Ngai-Mûnene nîguo ûngitîre;

**1** ndûkareke mvootwe!

**1**

**2** Ndethia na ûmvonokie nîûndû we wî mûthingu,

**2** nthikîrîria na ûmvonokie!

**2**

**3** Tuîka kûndû gwakwa gwa kwîthitha,

**3** vandû vagitîre va kûmenyagîrîra,

**3** nîûndû we nîwe vandû vakwa va kûûrîra na kûngitîra.

**3**

**4** Ngai wakwa, mvonokia kuuma kûrî andû arîa aganu,

**4** kuuma kûrî andû arîa matarî ntha na acûku.

**4**

**5** Nîûndû we Ngai-Mûnene, nîwe kîîrîgîrîro gîakwa;

**5** kîîrîgîrîro gîakwa kuuma nîrî mûnini.

**5**

**6** Ndwîre ngwîvokete ûtûûrorî wakwa wonthe,

**6** ûtwîre ûngitîrîte kuuma rîrîa naciarirwe.

**6** Nîndûûra ngûkumagia tene na tene.

**6**

**7** Ûtûûro wakwa ûtuîkîte kîonereria varî andû eengî,

**7** nîûndû we wî mûgitîri wakwa ûrî vinya.

**7**

**8** Ngûkumagia vîndî cionthe,

**8** na nganîrîra riiri waku mûthenya wonthe.

**8**

**9** Ndûkande rîu nîrî mûkûrû;

**9** ndûkandiganîrie rîu ndarî na vinya.

**9**

**10** Nîûndû nthû ciakwa ciaragia naaî îgûrû rîakwa;

**10** arîa mekaraga manyoveretie nîmararanîria,

**10**

**11** na makauga atîrî, “Ngai nîamûtiganîrîtie;

**11** tûmûrûmîrîrie na tûmûnyite;

**11** nîûndû gûtirî na wa kûmûvonokia.”

**11**

**12** We Ngai, ndûgekare kûraca nanie;

**12** we Ngai wakwa, ûka na îvenya ûndethie!

**12**

**13** Arîa marantharîkîra marovootwa na mathirue,

**13** arîa mendaga kûmbîka naaî nîmegue nthoni na maconorithue.

**13**

**14** Nwatî nie nîndûûra ngwîrîgîrîte;

**14** na ngûkumagie makîria.

**14**

**15** Nîngaaragia ciîko ciaku cia ûthingu;

**15** nînganagîrîra ciîko cia ûvonokio waku vîndî cionthe,

**15** wana ethîrwa ndingîvota gûitara.

**15**

**16** Nîngaanîrîra ciîko ciaku cia vinya, we Mwathani Ngai-Mûnene;

**16** nîngaanîrîra atî we wenga tu, nîwe mûthingu.

**16**

**17** We Ngai, ûtwîre ûnthomithagia kuuma nîrî mûnini,

**17** na managîrîre ciîko ciaku cia magegania.

**17**

**18** Rîu nîrî mûkûrû na nîrî na mbuî ndûkandiganîrie, we Ngai,

**18** îkaraga nanie nginya rîrîa ngaanîrîra vinya waku kûrî njiarwa cionthe irîa igaaûka.

**18**

**19** Ûthingu waku we Ngai, ûkinyîte matuurî,

**19** we nîwîkîte maûndû manene.

**19** We Ngai, nû wîkariî tawe?

**19**

**20** We nîûtûmîte mone mathîna na mînyamaaro,

**20** nwatî nîûkûnjokeria vinya wakwa rîngî;

**20** na ûngirie ndikathiî mbîrîrarî.

**20**

**21** Nîûgûtûma ngîe îgweta gûkîra mbere,

**21** na ûnyûmîrîrie rîngî.

**21**

**22** Nîngaagûkumia ngîvûûraga ngita;

**22** nîngaakumia wîvokeku waku, we Ngai wakwa.

**22** Nîngaakwinîra nyîmbo na kînanda,

**22** we ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.

**22**

**23** Nîngaaugîrîria na gîkeno ngîkwinîra nyîmbo cia gûgûkumia;

**23** nîngaagûkumia nîûndû nîûmvonoketie.

**23**

**24** Nîngaaragia ûvoro wa ûthingu waku vîndî cionthe,

**24** nîûndû arîa meendaga kûmbîka naaî nîavoote na magaconorithua.

# Tha 72

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvoera mûthamaki

**1** Onagîrîria mûthamaki gûtua ciira na kîvooto, we Ngai;

**1** na ûmûgaagîre ûthingu waku,

**1**

**2** nîguo athage andû aku na kîvooto,

**2** na athage arîa avinyîrîrie na ûthingu.

**2**

**3** Vûrûri ûrogîa na ûthiî wa na mbere,

**3** na ûgîe na maûndû ma ûthingu.

**3**

**4** Mûthamaki arogitîra kîvooto Kîam arîa avinyîrîrie,

**4** atethererie arîa marî na ûvatari,

**4** na acûkangie arîa mamavinyagîrîria.

**4**

**5** Arotûûra kavinda karaca ta riûa,

**5** na atûûra ta mweri kûrî njiarwa cionthe.

**5**

**6** Mûthamaki arotuîka ta mbura mîgûndarî,

**6** ta rûthuthuû rûkiurîra nthî nyûmû.

**6**

**7** Ûthingu ûrothiî na mbere ûtûûrorî wake wonthe,

**7** na kûgîe na thayû tene na tene.

**7**

**8** Aroathana kuuma îriarî nginya îriarî,

**8** kuuma rûnjîrî rwa Farati nginya mîthiia ya nthî.

**8**

**9** Nthû ciake irîa itûûraga werûrî nîikenamîrîra mbere yake;

**9** nthû ciake nîikaîgwîthia nthî rûkûngûrî.

**9**

**10** Athamaki a Tarishishi na a icîgîrîra nîmakaaruta gooti kûrî ke,

**10** athamaki a Sheba na a Seba nîmakaamûvirîra iveo.

**10**

**11** Athamaki onthe nî makenamîrîria mothiû mbere yake;

**11** mavûrûri monthe nî makaamûtungatîra.

**11**

**12** Nîavonokagia mûthîni ûrîa ûmwîtaga,

**12** na ngîa îrîa îtarî na wa kûmîtethia.

**12**

**13** Nîegucagîra ntha avatari na arîa matarî na vinya,

**13** nîavonokagia mîoyo ya arîa marî na thîna.

**13**

**14** Nîamavonokagia kuuma kûrî arîa mamavinyagîrîria na arîa aganu,

**14** nîûndû ûtûûro wao ûrî vata mbere yake.

**14**

**15** Mûthamaki, ûrotûûratûûra!

**15** Arovewa thaavu kuuma Sheba;

**15** arovoyagîrwa nî andû vîndî cionthe;

**15** Ngai aromûrathimaga vîndî cionthe!

**15**

**16** Vûrûrirî kûrogîa na irio nyîngî;

**16** irîmarî kûrogîa na irio nyîngî,

**16** ta irîa ikûraga Lebanoni.

**16** Nao andû maroîcûra matûûrarî,

**16** ta nyaki îrî mûgûndarî.

**16**

**17** Rîîtwa rîa mûthamaki rîrotûûra rîririkanagwa tene na tene,

**17** ngumo yake îrotûûra vîndî rîrîa riûa rîgûtûûra rîaraga.

**17** Mavûrûri monthe marovoyaga Ngai amarathime,

**17** ta ûrîa arathimîte mûthamaki.

**17**

**18** Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arokumua!

**18** Nîke wenga tu wîkaga maûndû ma magegania.

**18**

**19** Rîîtwa rîake rîrî riiri rîrokumagua tene ne tene!

**19** Riiri wake ûroîcûra nthî yonthe.

**19** Ameni! Ameni!

**19**

**20** Ûcio nîguo mûthiia wa mavoya ma Daudi, mûvîcî wa Jesii.

# Tha 73

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ÎVUKU RÎA KATHATÛ

## Tha 73—89

## Ngai ekaga ûrîa kwagîrîrîte

**1** Nama Ngai nî mwaro kûrî andû arîa athingu,

**1** nî mwaro kûrî arîa marî ngoro ntheru.

**1**

**2** Nwatî nie naarî vakuvî gûta mwîvoko;

**2** wîtîkio wakwa warî vakuvî kûthira,

**2**

**3** nîûndû nînegucagîra andû arîa etîi wîru,

**3** rîrîa nonire atî andû arîa aganu nwa maûndû maro monaga.

**3**

**4** Matiîgucaga ruuo;

**4** mîîrî yao nî ûgima na marî na vinya.

**4**

**5** Matinyamarîkaga ta andû arîa engî;

**5** matirî na mathîna ta marîa marî na andû arîa engî.

**5**

**6** Kwoguo mekagîra mwîtîîo ta mûkathî wa ngingo;

**6** naguo waganu ûkamakunîkîra ta nguo.

**6**

**7** Ngoro ciao itherûkaga waganu,

**7** na meciria mao mavangaga maûndû ma waganu.

**7**

**8** Manyûrûragia andû arîa engî na makaria maûndû macûku,

**8** nî etîi na mavangaga ûrîa makûvinyîrîria arîa engî.

**8**

**9** Maragia ûcûku wa Ngai arî îgûrû,

**9** na makaathaga andû onthe a gûkû nthî.

**9**

**10** Kwoguo wana andû a Ngai nîmamarûmagîrîra,

**10** na nîmetîkagia maûndû monthe marîa maugaga.

**10**

**11** Andû arîa acûku maugaga atîrî, “Ngai ndangîmenya;

**11** ûrîa ûrî Îgûrû Mûno ndangîmenya ûrîa tûreka.”

**11**

**12** Ûguo nîguo andû arîa aganu mekariî;

**12** marî na indo nyîngî na nwa maragîa ciîngî makîria.

**12**

**13** Anga nî wîra wa mana kwiga ngoro yakwa îrî ntheru

**13** na ngemenyerera ndikevie?

**13**

**14** Mbîthîrîtwe nîrî na mathîna mûthenya wonthe;

**14** na ngaverithagua iraûko cionthe.

**14**

**15** Kethîrwa nînaririe tao,

**15** nînîngîatuîkire mûndû ûtarî wa ma kûrî andû aku.

**15**

**16** Nînageririe gwîciiria ûvoro ûyû,

**16** nwatî warî mûrito mûno,

**16**

**17** nginya rîrîa naatonyire hekarûrî ya Ngai,

**17** nîrîo namenyire ûrîa gûgeekîka kûrî andû arîa aganu.

**17**

**18** Nama we nîûmaigîte kûndû gûtenderû,

**18** na nîûtûmîte magwe na mathire.

**18**

**19** Macûkangagua wa rîmwe;

**19** mathiragua nî imaûndû cia kûmakania.

**19**

**20** Mekariî ta kîroto kîrîa kîriganagîra wa rîmwe rîrîa mûndû aramûka;

**20** rîrîa we Mwathani waûkîra nîmaûraga.

**20**

**21** Rîrîa naarî mûrakaru

**21** na ngîgua ûrûrû ngororî yakwa,

**21**

**22** naarî kîrimû na ndiamenyaga ûndû,

**22** nekariî ta nyamû na ndiakûmenyaga.

**22**

**23** Kûnarî ûguo, mbîkaraga vakuvî nawe vîndî cionthe,

**23** na nîûnyitaga njara yakwa ya ûrîo.

**23**

**24** We nîûndongoragia na mataaro maku,

**24** na mûthiiarî nîûkaanyamûkîra na gîtîîo.

**24**

**25** Nîûrîkû wîngî nîrî nake îgûrû tiga we?

**25** Gûkû nthî gûtirî kîndû mendete tiga we.

**25**

**26** Mwîrî wakwa na ngoro yakwa nwa ithire vinya,

**26** nwatî Ngai nîke vinya wakwa;

**26** nîke wenga tu mvatarîtue nîke.

**26**

**27** Arîa magûtiganagîria nama nîmakaathira;

**27** nîûgacûkangia arîa matarî evokeku.

**27**

**28** Nwatî vakwa nie, nîwaro gwîkara vakuvî na Ngai,

**28** nînduîte Mwathani Ngai-Mûnene vandû vakwa va kwîthitha,

**28** nîguo managîrîre maûndû monthe marîa ekîte!

# Tha 74

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa kwomomorwa kwa hekarû

**1** Nîkwa Ngai ûtûtiganîrîtie ûguo nîkî?

**1** Nîûtûûra ûrakarîte nî andû aku?

**1**

**2** Ririkana andû arîa wathuurire magîtuîka aku kuuma tene,

**2** arîa wakûûrire kuuma ûkomborî matuîke mûvîrîga waku kîûmbe.

**2** Ririkana Kîrîma gîa Zayuni, kûrîa watûûraga.

**2**

**3** Vîtûkîrîra kûrîa kwomomorirwe viû;

**3** nthû ciacûkangirie indo cionthe irîa ciarî hekarûrî.

**3**

**4** Nthû ciaku iraugîrîria irî hekarûrî yaku nîûndû nîivootanîte;

**4** maavandîte vendera ciao kuo cia kwonania ûvootani wao.

**4**

**5** Ciekariî ta andû marî mûtitûrî

**5** magîkinda mîtî na mathanwa mao.

**5**

**6** Nîmaaunangire mîrango ya hekarû,

**6** na mathanwa na nyondo.

**6**

**7** Nîmaavîvirie hekarû yaku na mwaki;

**7** na makîvaka mûgiro vandû varîa ûgoocagîrwa.

**7**

**8** Meeîraga na ngoro atîrî, “Nîtûmathiria viû”;

**8** nîmaavîvirie kûndû kuonthe vûrûrirî kûrîa kwarî kûtheru.

**8**

**9** Marûûri metû monthe marîa matheru nî mathiru;

**9** gûtirî mûrathi wanarî ûmwe mûtigaru,

**9** na gûtirî mûndû wanarî ûmwe gatagatîrî getû wicî nîgwîkara ûguo nginya rî.

**9**

**10** We Ngai, nthû ciaku nîitûthekerera nginya rî?

**10** Nîmatûûra marumaga rîîtwa rîaku tene na tene?

**10**

**11** Nîûrega gûtûtethia nîkî?

**11** Nîûrega gûtambûrûkia njara nîkî?

**11**

**12** Kûnarî ûguo, we Ngai ûrî mûthamaki wetû kuuma tene;

**12** nîwîthîrîtwe ûgîka maûndû meengî ma gûtûvonokia.

**12**

**13** We nîwagaanirie îria na vinya waku mûnene,

**13** na ûgîtombora ciongo cia njûnamatu irîa nene cia îriarî.

**13**

**14** We nîwatomborire ciongo cia Leviathani kîûmbe kîrîa kînene,

**14** na ûkînenganîra mwîrî kîo kûrî nyamû cia werûrî irîe.

**14**

**15** We nîwatûmire kûgîe na ithima cia manjî na tûrûnjî,

**15** nîwatûmire nyûnjî irîa nene inyare.

**15**

**16** We nîwaûmbire mûthenya wana ûtukû;

**16** nîwaigire riûa vandû va rîo na ûkiga mweri vandû va guo.

**16**

**17** We nîwarûthire mîvaka ya nthî;

**17** nîwaûmbire îvinda rîa ûrugarî na îvinda rîa mvevo.

**17**

**18** Nwatî ririkana we Ngai-Mûnene atî nthû ciaku nîikûthekagîrîra,

**18** nî andû irimû na nîmakûnyararîte.

**18**

**19** Ndûgatiganîrie andû aku arîa wendete njararî cia nthû ciao;

**19** ndûkariganîrwe nî ûtûûro wa andû arîa avinyîrîrie tene na tene.

**19**

**20** Ririkana kîrîkanîro kîrîa warûthire natue.

**20** Andû aganu marî kûndû kuonthe kûrîa kûrî na nduma gûkû nthî.

**20**

**21** Ndûgatûme andû arîa avinyîrîrie maconorithue;

**21** tiga andû arîa avinyîrîrie na arîa athîni magûkumagie.

**21**

**22** Ûkîra we Ngai, na ûtetere kîvooto gîaku!

**22** Ririkana ûrîa andû arîa matagwicî marakûthekerera.

**22**

**23** Ndûkariganîrwe nî înegene rîa nthû ciaku,

**23** ûrîa itûûraga vîndî cionthe inegenaga.

# Tha 75

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîke mûtucanîri

**1** Nîtûgûgûkumia we Ngai, nîtûgûgûkumia!

**1** Nîtwanagîrîra ûnene wa rîîtwa rîaku,

**1** na tûkaaria ûvoro wa maûndû manene marîa wîkîte.

**1**

**2** Ngai arauga atîrî, “Nîmvangîte vîndî ya îtuîro,

**2** vîndî îo nîngaatucanîra na kîvooto.

**2**

**3** Nthî nîkainaiana na indo cionthe irîa irî kuo,

**3** nie nînie nyitagîrîra mîcingi yayo.

**3**

**4** Mbîraga andû arîa aganu matigetîîe;

**4** na andû arîa aganu matige gwîtûgîria.

**4**

**5** Mûtikeyone takwa mûrî andû a vata mûno,

**5** kana mwaragie na mwîtîîo.”

**5**

**6** Îtuîro rîtiumaga mwena wa îrathîro kana wa îthûîro,

**6** rîtiumaga mwena wa rûgûrû kana wa îveti;

**6**

**7** Ngai ke mwene nîke mûtucanîri,

**7** nîatucagîra amwe atî marî na mavîtia,

**7** na agatuîra engî atî matirî na mavîtia.

**7**

**8** Ngai-Mûnene anyitîte gîkombe na njara,

**8** gîcûrîte ndivei ndûrû ya marakara make.

**8** Nîaramîtûrûra, na andû onthe arîa aganu nîmaramînyua;

**8** maramînyua yonthe nginya îtata rîa mûthiia.

**8**

**9** Nwatî nîndûûra ngenagîra tene na tene,

**9** na minagîre Ngai wa Jakovu nyîmbo cia kûmûkumia.

**9**

**10** Nîakaathiria andû arîa aganu vinya,

**10** nwatî nîakoongerera andû arîa athingu vinya.

# Tha 76

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai, mûvootani

**1** Ngai nîecîkene Juda;

**1** rîîtwa rîake nî rînene Isiraeli.

**1**

**2** Mûciî wake ûrî Jerusalemu;

**2** atûûraga Kîrîmarî gîa Zayuni.

**2**

**3** Arî kûu nîwaunangire mîguî ya nthû,

**3** ngo ciao na mviû, wana indo ciao cionthe cia mbaara.

**3**

**4** We Ngai, kaî wî riiri-î!

**4** Umîte kîrîmarî ûrî na riiri mwîngî,

**4** kûrîa wavootere nthû ciaku.

**4**

**5** Arîa marî vinya nîmaacunirwe indo ciao irîa maatavîte,

**5** na rîu onthe mamamîte toro wa gîkuû,

**5** vinya wao na wara wao warî wa mana.

**5**

**6** Rîrîa wamagûkirie, we Ngai wa Jakovu,

**6** mbarathi ciao na arîa mathiîcaga maitwîte nîmaagwîre na magîkua.

**6**

**7** Nwatî we Ngai, wîtigîrîtwe nî andû onthe.

**7** Gûtirî mûndû ûngîrûngama mbere yaku rîrîa wî mûrakaru.

**7**

**8** Nîwamenyithanirie îtuîro rîaku ûrî îgûrû;

**8** nthî nîyetigîrire na îgîkira,

**8**

**9** rîrîa warûngamire nîguo ûtucanîre,

**9** nîguo ûvonokie andû onthe arîa avinyîrîrie gûkû nthî.

**9**

**10** Andû arîa arakaru nîmagûkumagia makîria;

**10** arîa mataakuîra mbaararî nîmagaakûngûîra irugo ciaku.

**10**

**11** Vingîriani Ngai-Mûnene, Ngai wenyu maûndû marîa wamwîrîre;

**11** mue andû a mavûrûri monthe marîa marî vakuvî reterani Ngai iveo.

**11** Ngai nîatûmaga andû onthe mamwîtigîre.

**11**

**12** Nîanyivagia athani arîa etîi,

**12** na agatûma athamaki a nthî metigîre.

# Tha 77

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûmîrîrua vîndî ya mathîna

**1** Ngaagîra Ngai mbugîrîrîtie;

**1** nîmûkaagîra mbugîrîrîtie na nîambîgucaga.

**1**

**2** Nîmvoyaga Mwathani vîndî ya thîna;

**2** mvoyaga mbûkîrîrîtie njara ciakwa ûtukû mûgima ndakûnoga,

**2** nwatî ndionaga mûndû ûngînyûmîrîria.

**2**

**3** Nîciragia ûvoro wa Ngai, ngacaa;

**3** rîrîa ngwîciria mûno, nîmbûragwa nî vinya.

**3**

**4** We Ngai, nîûtûmaga mbûre toro ûtukû mûgima;

**4** nînîrathînîka mûno ûndû ndangîvota kwaria.

**4**

**5** Nînîciragia ûvoro wa mîthenya îrîa mîvîtûku

**5** na ngaririkana mîaka ya tene.

**5**

**6** Ndaraga ngîîciria;

**6** nîîciragia na vinya na ngeyûria na ngoro atîrî,

**6**

**7** “Nîkwa Mwathani agûtûtiganîria nginya tene?

**7** Nîkwa atagaakenua nî tue rîngî?

**7**

**8** Nîkwa wendo wake ûrîa ûtathiraga ûrî mûthiru?

**8** Anga ndakaavingia ciîranîro ciake?

**8**

**9** Nîkwa Ngai arî mûriganîre nî gûtwîguîra ntha?

**9** Nîkwa arakarîte nginya agatiga gûtûkirîrîria?”

**9**

**10** Nînaacokire ngiuga atîrî, “Ûndû ûrîa ûnthînagia makîria nî atî,

**10** Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno ndarî na vinya rîngî.”

**10**

**11** Nîngaaririkana ciîko ciaku, we Ngai-Mûnene;

**11** nîngeciria maûndû maku ma magegania marîa wekire tene.

**11**

**12** Nîngeciria na vinya ûvoro wa maûndû monthe marîa wîkîte;

**12** na nîîcirie ûvoro wa ciîko ciaku cia vinya.

**12**

**13** Maûndû monthe marîa wîkaga we Ngai, nî matheru.

**13** Gûtirî ngai nene tawe.

**13**

**14** We nîwe Ngai ûrîa ûringaga ciama;

**14** nîwonanirie vinya waku kûrî mavûrûri.

**14**

**15** Nîwakûûrire andû aku na vinya waku,

**15** njiarwa cia Jakovu na Josefu.

**15**

**16** Rîrîa manjî maakwonire we Ngai, nîmegwire guoya,

**16** na îriarî kûrîa kûriku mûno gûkinaina.

**16**

**17** Matu nîmaaurithirie mbura;

**17** ngwa nîyagambire kuuma matuurî,

**17** na mveni ikîvenia mîena yonthe.

**17**

**18** Mûrurumo wa ngwa yaku warî kîvuvûkaniorî,

**18** mveni nîciatûmire nthî ng'ima kûgîe na ûtheri;

**18** na nthî nîyainainire na îkîthingitha.

**18**

**19** We nîwathiîrîre îriarî;

**19** nîwavîtûkîrîre îriarî kûrîa kûriku,

**19** nwatî makinyo maku mationeka.

**19**

**20** Watongoririe andû aku ta ûrîa mûrîthi atongoragîria ndîthia,

**20** matongoretue nî Musa na Aroni.

# Tha 78

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai na andû ake

**1** Andû akwa thikîrîriani ûrîa nîramûthomithia,

**1** na mûtege matû mwîgue ûrîa nîramwîra.

**1**

**2** Nî mbaria namue na nthimo,

**2** maûndû marîa matwîre marî mathithe kuuma tene,

**2**

**3** maûndû marîa twîguîte na tûkamamenya;

**3** maûndû marîa twerirwe nî methe metû.

**3**

**4** Tûtikaathitha ciana cietû maûndû mau,

**4** nîtûkera njiarwa irîa igaaûka

**4** ûvoro wîgiî vinya wa Ngai-Mûnene na maûndû manene na ma magegania marîa ekîte.

**4**

**5** Nîwavere andû a Isiraeli mawatho,

**5** na njiarwa cia Jakovu akîiva maathani.

**5** Nîwerire methe metû mathomithagie ciana ciao mawatho make,

**5**

**6** nîguo ciana irîa igaaciarwa vuvarî ikaamenya mawatho mau,

**6** nacio igaacoka ithomithie ciana ciao mawatho mau.

**6**

**7** Na njîra îo nîmakaaiga mwîvoko wao kûrî Ngai,

**7** na matikaariganîrwa nî ûrîa ekîte,

**7** nwatî nîmakaavingagia maathani make vîndî cionthe.

**7**

**8** Matigekara ûrîa methe mao meekariî;

**8** andû aûmû ngoro na mataarî athîki,

**8** rûciaro rûtaarî na wîtîkio mûkinyanîru,

**8** na rûtaarî rwîvokeku mbere ya Ngai.

**8**

**9** Wana ethîrwa andû a Efiraimu maarî na moota na mîguî,

**9** nîmaaûrire nî nthû ciao rîrîa maarî mbaararî.

**9**

**10** Matiavingia kîrîkanîro Kîamo na Ngai,

**10** na nîmaaregire kwathîkîra watho wake.

**10**

**11** Nîmaariganîrwe nî ûrîa Ngai eekîte,

**11** na ciama irîa moonire akîringa.

**11**

**12** Methe mao nîmoonire Ngai akîringa ciama,

**12** arî Zoani kûndû kûrîa kwaraganu vûrûrirî wa Misiri.

**12**

**13** Nîwagaanirie îria ûkîmavîtûkîrîria kuo,

**13** na agîtûma manjî marûngame ta rûthingo mîena yoîrî.

**13**

**14** Ngai aamatongoragia na îtu mûthenya,

**14** na ûtukû aamatongoragia na kîmûrî Kîam mwaki.

**14**

**15** Nîwatûmire mathiga matûkange kûu werûrî,

**15** na akîva andû ake manjî kuuma nthî kûrîa kûriku mûno.

**15**

**16** Nîwatûmire tûrûnjî tume îthigarî,

**16** na agîtûma manjî manyûrûrûke ta nyûnjî.

**16**

**17** Kûnarî ûguo nwa nîmaathiîre na mbere kwîvia,

**17** na marî werûrî nîmaareganire na Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno.

**17**

**18** Nîmaatwire na ngoro ciao magerie Ngai,

**18** na njîra ya kûmwîtia irio irîa meeriragîria.

**18**

**19** Nîmaarumire Ngai makiugaga atîrî,

**19** “Ngai nwa atûretere irio werûrî?

**19**

**20** Nîma, nîwaringire îthiga,

**20** na manjî makiuma makînyûrûrûka ta rûnjî;

**20** nwatî rîu nwa atûve irio,

**20** na ave andû ake nyama?”

**20**

**21** Kwoguo rîrîa Ngai-Mûnene eegwire makiuga ûguo nîwecûrirwe nî marakara,

**21** na nîwavîvirie andû a Jakovu na marakara mekariî ta mwaki,

**21** marakara make makîtharîkîra andû a Isiraeli,

**21**

**22** nîûndû matiarî evokeku kûrî ke,

**22** na matietîkîtie atî ke aarî na vinya wa kûmavonokia.

**22**

**23** Nwatî Ngai nîwathire matu ma îgûrû,

**23** na akîvingûra mîrango ya îgûrû.

**23**

**24** Nîwamavere maana kuuma îgûrû,

**24** nîwamavere irio kuuma îgûrû marîe.

**24**

**25** Kwoguo nîmaarîre irio cia araika,

**25** Ngai nîwamavere irio cia kwîgana.

**25**

**26** Nîwatûmire rûvuvo rûvurutane kuuma mwena wa îrathîro,

**26** vinya wake nîwatûmire rûvuvo rûvurutane kuuma mwena wa îveti;

**26**

**27** na nîwanyûrûrûkîrie andû ake nyama nyîngî ta rûkûngû,

**27** iconi ciarî nyîngî ta mûthanga ûrîa ûrî rûtererî rwa îria.

**27**

**28** Iconi icio ciagwîre gatagatî ga kûrîa maambîte magema,

**28** ikîthiûrûrûkîria magema mao.

**28**

**29** Kwoguo andû nîmaarîre na makîvaa,

**29** Ngai nîwamavere kîrîa meendaga.

**29**

**30** Nwatî wana mbere ya marîa irio mavaa,

**30** wa makîrîcaga,

**30**

**31** Ngai nîwarakarirue nî andû acio,

**31** na akîûraga arîa maarî vinya gatagatîrî kao,

**31** akîgwîthia anake arîa maarî aro mûno a Isiraeli.

**31**

**32** Kûnarî ûguo andû acio nîmaathiîre na mbere kwîvia;

**32** wana Ngai aringa ciama matiamwîtîkia.

**32**

**33** Kwoguo Ngai nîwatûmire mîthenya yao îthira ta mûvevû,

**33** na ûtûûro wao ûkîthira wa rîmwe mûthiro.

**33**

**34** Vîndî îrîa Ngai aûraga andû amwe,

**34** acio engî nîmaamûcokagîrîra;

**34** nîmeriraga na makamûvoya na kinyi.

**34**

**35** Nîmaririkanaga atî Ngai nîke ûmagitagîra,

**35** Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno nîke ûmavonokagia.

**35**

**36** Nwatî matiaragia maûndû ma ma,

**36** maûndû monthe marîa maamwîrire maarî ma maveeni.

**36**

**37** Matiarî evokeku kûrî Ngai na ngoro ciao,

**37** matiavingia kîrîkanîro kîrîa aarîkanîre nao.

**37**

**38** Nwatî Ngai nîwaeguîrîre andû ake ntha,

**38** na akîmarekera mevia mao.

**38** Mavinda meengî nîwerigagîrîria kûrakara,

**38** na nîwerigagîrîria mang'ûrîka.

**38**

**39** Ngai nîwaririkanire atî maarî andû tu,

**39** mekariî ta rûvuvo rûrîa rûvurutanaga na rûkathira.

**39**

**40** Nîmaareganire na Ngai maita meengî marî werûrî,

**40** na maita meengî nîmaamwîguithirie kîeva.

**40**

**41** Meekaraga makîgeragia Ngai,

**41** na magatûma Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli arakare.

**41**

**42** Nîmaariganîrwe nî vinya wake mûnene,

**42** makîriganîrwa nî mûthenya ûrîa aamavonokirie kuuma kûrî nthû ciao,

**42**

**43** rîrîa oonanirie maûndû ma magegania vûrûrirî wa Misiri, na akîringa ciama Zoani, kûndû kûrîa kwaraganu.

**43**

**44** Nîwatûmire manjî magarûrûke magîtuîka nthakame,

**44** nîguo andû a Misiri mature manjî ma kûnyua.

**44**

**45** Nîwatûmire Misiri kûgîe ngi nyîngî na ikîmathînia,

**45** na ciûra irîa ciacûkangirie vûrûri wao.

**45**

**46** Ngai nîwatûmire ngige irîe mîmera yonthe,

**46** na igîcûkangia mîgûnda yao.

**46**

**47** Nîwaurithirie mbura ya mbembe îgîcûkangia mîthavibu yao,

**47** na mîkûyû yao îgîcûkangua nî mbaa.

**47**

**48** Nîwatûmire ng'ombe ciao ciûragwe nî mbura ya mbembe,

**48** na ng'ondu ciao ikîûragwa nî mveni.

**48**

**49** Marakara ma Ngai nîmaatûmire andû manyitwe nî thîna nyîngî,

**49** Ngai aamathiririe nîûndû wa gûtûmbwa nî marûrû,

**49** marîa maaûkire ta anjaama a kûmathiria.

**49**

**50** Ngai nîwarekererie marûrû make;

**50** ndaarega kûmaûraga,

**50** nwatî nîwamaûragire na mîrimû mîcûku.

**50**

**51** Nîwaûragire marikithathi monthe ma anake a Misiri,

**51** marikithathi ma andû onthe a Misiri.

**51**

**52** Nîwacokire agîtongoria andû ake ta mûrîthi,

**52** na akîmavîtûkîrîria werûrî ta ndîthia ya ng'ondu.

**52**

**53** Aamatongoririe amagitîrîte na matagwîtigîra,

**53** nwatî nthû ciao nîciaûrîre îriarî.

**53**

**54** Nîwamavirire vûrûrirî mûtheru,

**54** kîrîmarî kîrîa aatavîte na vinya wake.

**54**

**55** Wa ûrîa andû ake maatonyaga vûrûrirî ûcio,

**55** nwaguo eengataga andû arîa maatûûraga kuo;

**55** nîwagaîre mîvîrîga ya Isiraeli vûrûri ûcio,

**55** na agîtûma andû a Isiraeli matûûre magemarî ma andû acio.

**55**

**56** Nwatî andû a Isiraeli nîmaareganire na Ngai mwene vinya wonthe,

**56** na makîmûgeria.

**56** Nîmaaregire kwathîkîra maathani make,

**56**

**57** makîgarûrûka na magîka maûndû macûku ta methe mao;

**57** maathugarire ta ûta ûtarî mûrûngarû.

**57**

**58** Nîwarakarirue nî kûndû kûrîa maagoocagîra ngai cia mîvuanano,

**58** na nîweguire wîru nîûndû wa mîvuanano îo maaumîtie.

**58**

**59** Rîrîa Ngai oonire maûndû mau nîwarakarire mûno,

**59** kwoguo nîwaregire andû a Isiraeli viû.

**59**

**60** Nîwatiganîrie îgema rîake rîrîa rîarî Shilo,

**60** kûrîa aatûûraga gatagatîrî ka andû.

**60**

**61** Ngai nîwarekererie Îthandûkû rîake rîa Kîrîkanîro rîtavwe nî nthû,

**61** akîrekereria riiri wake njararî cia nthû.

**61**

**62** Nîwarakarire nî andû ake,

**62** na akîmarekereria maûragwe nî nthû ciao.

**62**

**63** Anake ao nîmaaûragîrwe mbaararî,

**63** na erîtu ao magîtura anake a kûmavikia.

**63**

**64** Athînjîri-Ngai ao nîmaaûragîrwe mbaararî,

**64** na aka ao a ndigwa matiamacakaîra.

**64**

**65** Mwathani nîwacokire akîramûka takwa aaumîte tororî,

**65** ta mûndûmûrûme njamba acanjamûrîtwe nî ndivei.

**65**

**66** Nîwengatire nthû ciake,

**66** na agîtûma itûûre na gîconoko tene na tene.

**66**

**67** Nwatî nîwaregire njiarwa cia Josefu,

**67** na ndaathuura mûvîrîga wa Efiraimu.

**67**

**68** Vandû va ûguo aathuurire mûvîrîga wa Juda,

**68** Kîrîma Kîam Zayuni kîrîa endete.

**68**

**69** Nîwatumire hekarû yake kûu kîrîmarî îkariî ta mûciî wake wa îgûrû,

**69** nîwatûmire îrûme ta nthî îrîa îtûûraga tene na tene.

**69**

**70** Nîwathuurire Daudi ndungata yake,

**70** aamûrutire wîrarî wa kûrîthia ng'ondu.

**70**

**71** Aamûrutire wîra wa kûrîthia ng'ondu na twana twa ng'ondu,

**71** nîguo atuîke mûthamaki wa Isiraeli,

**71** na arîthagie andû a Ngai.

**71**

**72** Daudi nîwamamenyerere na ngoro ntheru,

**72** na nîwamatongoririe arî na wara mwîngî.

# Tha 79

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa mathîna ma vûrûri

**1** We Ngai, andû a ndûrîrî nîmatharîkîrîte vûrûri waku,

**1** nîmagwatîtie hekarû yaku ntheru mûgiro

**1** na nî momorete îtûûra rîa Jerusalemu.

**1**

**2** Nîmaatiganîrie mîîrî ya andû aku îrîwe nî nderi,

**2** mîîrî ya ndungata ciaku irîwe nî nyamû cia kîthaka.

**2**

**3** Nîmetûrûrîte nthakame ya andû aku ta manjî Jerusalemu,

**3** na gûtirî mûndû ûtigarîte wa kûthika andû acio akuû.

**3**

**4** Andû a ndûrîrî nî maratûnyarara,

**4** arîa tûriganîtie nao matûthekagîrîra na magatûnyûrûria.

**4**

**5** We Ngai-Mûnene, nîûrakara nî tue nginya rî?

**5** Marakara maku nî mathiî na mbere gwakana ta mwaki nginya rî?

**5**

**6** Îtûrûra marakara maku kûrî andû arîa matagwicî,

**6** kûrî mavûrûri monthe marîa matakûgoocaga.

**6**

**7** Nîûndû nîmaûragîte Jakovu, andû aku;

**7** na nîmacûkangîtie vûrûri waku viû.

**7**

**8** Ndûgatûverithie nîûndû wa mevia ma methe metû.

**8** Twîguîre ntha rîu,

**8** nîûndû tûrî athiru mwîvoko viû.

**8**

**9** Tûtethie We Ngai, mûvonokia wetû;

**9** tûvonokie na ûtûovere mevia metû,

**9** nîûndû wa gîtîîo Kîam rîîtwa rîaku.

**9**

**10** Nîndûî gîtûmaga andû a ndûrîrî matûûrie atîrî,

**10** “Ngai wenyu arî kû?”

**10** Tûtethie twone ûkîverithia andû a mavûrûri,

**10** nîûndû nîmeetûrûrire nthakame ya ndungata ciaku.

**10**

**11** Tiga kîrîro Kîam andû arîa ove gîgûkinyîre,

**11** nîûndû wa vinya waku mûnene ûvonokie andû arîa matuîrîrîtwe kûragwa.

**11**

**12** We Mwathani, îîrîvîrîrie kûrî ndûrîrî icio maita mûgwanja ma marîa ikûnyararîte namo.

**12**

**13** Natue andû aku, tue ng'ondu cia ndîthia yaku,

**13** nî tûtûûra tûgûcokagîria ngatho tene na tene,

**13** na tûkûgoocage vîndî cionthe.

# Tha 80

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa vûrûri

**1** We mûrîthi wa andû a Isiraeli tûthikîrîrie,

**1** we ûtongoragia njiarwa cia Josefu ta ndîthia ya ng'ondu.

**1** We wîkaragîra gîtî gîaku Kîam ûnene îgûrû rîa akerubi,

**1** onania ûnene waku.

**1**

**2** Onania ûnene waku methorî ma andû a Efiraimu, Benjamini, na Manase.

**2** Onania vinya waku, ûûke ûtûvonokie kuuma kûrî nthû cietû.

**2**

**3** Tûgarûre twîkare ûrîa twekariî mbere,

**3** twîguîre ntha na nîtûkûvonoka.

**3**

**4** We Ngai-Mûnene, Ngai mwene vinya wonthe,

**4** nîûrakara nî mavoya ma andû aku nginya rî?

**4**

**5** Nîûtûmîte kîeva gîtuîka irio cietû,

**5** na ûgatûva methori matuîka kîndû gîa kûnyua.

**5**

**6** Nîûtûmîte tûcambue nî andû arîa matûthiûrûrûkîrîtie,

**6** nthû cietû nîkwa itûthekagîrîra.

**6**

**7** Ngai mwene vinya wonthe tûcokie twîkare ûrîa twekariî mbere,

**7** twîguîre ntha na nîtûkûvonoka.

**7**

**8** Waretire mûthavibu kuuma Misiri,

**8** ûkîvinyûria ndûrîrî irîa ciîngî,

**8** na ûkîûvanda vûrûrirî wao.

**8**

**9** Nîwaûrîmîre nîguo ûkûre,

**9** nîwamerire na mîri yaguo nîyarikîre îgîtamba nthî yonthe.

**9**

**10** Kîruru Kîamguo nîgîakunîkîre irîma,

**10** na mvûa ciaguo ikîneneva gûkîra mîtarakwe îrîa mînene.

**10**

**11** Mvûa ciaguo cianenevire igîkinya îriarî,

**11** nayo mîri yaguo yathiîte nginya rûnjîrî rwa Efarati.

**11**

**12** Ngai-Mûnene, wamomorire rûthingo rûrîa rwaûthiûrûrûkîrîtie nîkî?

**12** Rîu andû arîa mavîtûkagîrîra kuo mathiîcaga magîtucaga thavibu.

**12**

**13** Ngûrûe cia kîthaka nîiûcûkangagia,

**13** nyamû cia kîthaka nîirîcaga matunda maguo.

**13**

**14** Ngai mwene vinya wonthe tûcokerere!

**14** Taroria ûrî kûu îgûrû wone;

**14** menyerera mûthavibu ûcio.

**14**

**15** Ûka ûvonokie mûthavibu ûrîa we wavandire,

**15** mûthavibu ûcio we watûmire ûkûre.

**15**

**16** Nthû itemete mûthavibu ûcio na ikaûvîvia,

**16** marorie ûrî na marakara na ûmathirie.

**16**

**17** Menyerera na ûgitîre andû arîa ûthuurîte,

**17** rûrîrî rûrîa watûmire rûgîa vinya.

**17**

**18** Natue tûtigaagûtiganîria rîngî,

**18** tûma tûtûûre mwoyo na tûgakûgoocaga.

**18**

**19** Ngai-Mûnene, Ngai mwene vinya wonthe tûcokie ûrîa twekariî mbere,

**19** twîguîre ntha na nîtûkûvonoka.

# Tha 81

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkûngûîra kîrugo

**1** Inîrani Ngai, ûrîa arî ke vinya wetû mugîrîrîtie;

**1** kumiani Ngai wa Jakovu mûrî na gîkeno!

**1**

**2** Inani rwîmbo mûkîvûraga tamburini,

**2** vûrani inanda na ngita irîa îgambaga waro.

**2**

**3** Vuvani karumbeta mwanîrîre kîrugo Kîam mweri wacicûka,

**3** na kîrugo gîetû vîndî îrîa mweri ûramakia nthinwa.

**3**

**4** Ûcio nîguo watho vûrûrirî wa Isiraeli,

**4** watho ûrîa umîte kûrî Ngai wa Jakovu.

**4**

**5** Ngai aaveere andû a Isiraeli watho ûcio,

**5** vîndî îrîa aatharîkîre vûrûri wa Misiri.

**5** Nînîregua mûgambo wa mûndû ndaicî akiuga atîrî,

**5**

**6** “Nînaamwaûrire mîrigo îrîa mwakuuîte,

**6** nînatûmire mwige nthî mîrigo îrîa mwakuuîte ya matuvarî.

**6**

**7** Vîndî îrîa mwarî mathînarî nîmwangaîre na ngîmûvonokia.

**7** Naamûcokerie nîîthithîte mûgamborî wa ngwa.

**7** Naamûgererie manjîrî ma Meriba.

**7**

**8** Mue andû akwa, thikîrîriani ngîmûkaania!

**8** Mue Isiraeli, naarî kethîrwa nwa mûnthikîrîrie!

**8**

**9** Mûtikaagîe na ngai ng'eni gatagatîrî kenyu.

**9** Mûtikagooce ngai îngî.

**9**

**10** Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu,

**10** ûrîa wamûrutire vûrûri wa Misiri.

**10** Athamia tûnyua twenyu na nîngûmûva irio.

**10**

**11** “Nwatî andû akwa matianthikîrîria;

**11** Isiraeli matiambathîkîra.

**11**

**12** Kwoguo nînaamarekirie mathiî na mbere na ûremi wao,

**12** na ngîreka meke wa ûrîa meendaga.

**12**

**13** Naarî kethîrwa andû akwa nîmaanthikîrîrie;

**13** naarî kethîrwa Isiraeli nîmaambathîkîre!

**13**

**14** Nînîngîavootire nthû ciao na îvenya,

**14** na ngaverithia andû arîa maamathûûrîte.

**14**

**15** Andû arîa manthûrîte mangîenamîrîre mbere yakwa nî guoya;

**15** na îvera rîao rîngîgaatûûra tene na tene.

**15**

**16** Nwatî mue nîngîamûvere irio mbaro cia ngano,

**16** na nîngîamûvaithirie na ûûkî kuuma kîthakarî.”

# Tha 82

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîke mûthamaki ûrîa mûnene

**1** Ngai ekarîrîte gîtî gîake mûcemaniorî wa îgûrû;

**1** nî aratuîra ngai ciira igomanîte vamwe:

**1**

**2** “Nî mûthiî na mbere gûtucanîra ciira vatarî kîvooto nginya rî,

**2** mûkîonanagie kîmenyano kûrî andû arîa aganu.

**2**

**3** Gitîrani kîvooto Kîam andû arîa matarî vinya na arîa matarî aciari;

**3** onaniani waragania kûrî andû arîa athîni na ngîa.

**3**

**4** Vonokiani andû arîa athîni na arîa matarî vinya,

**4** matethûreni kuuma njararî cia andû arîa aganu.

**4**

**5** “Mûtirî na ûmenyo na mûtitaûkagîrwa,

**5** mecûrîtwe nî ungumania;

**5** kîvooto nîkîriganîrîte gûkû nthî.

**5**

**6** Naaugire atîrî, ‘Mue nîmue ngai icio;

**6** mue muonthe mûrî ciana cia ûrîa ûrî Îgûrû Mûno.’

**6**

**7** Kûnarî ûguo, mûgaakua wata ûrîa andû onthe makucaga;

**7** mûkaagwa wata ûrîa mûtongoria wawonthe agûcaga.”

**7**

**8** We Ngai, ûka ûtuîrîre nthî ciira;

**8** nîûndû mavûrûri monthe ma nthî nî maku.

# Tha 83

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvoera nthû cia Isiraeli ivootwe

**1** We Ngai, ndûgakire;

**1** ndûgakire na ndûgeterere, we Ngai!

**1**

**2** Taroria, nthû ciaku irî na gacagaca;

**2** na arîa makûmenete nîmararegana nawe.

**2**

**3** Marathondeka mîvango ya nthitho maregane na andû aku;

**3** mararanîria makîregana na andû arîa ûgitagîra.

**3**

**4** Marauga atîrî, “Ûkani tûcûkangie vûrûri wao,

**4** rîîtwa rîa Isiraeli rîriganîre tene na tene.”

**4**

**5** Nîmetîkanîrîtie mîvangorî yao na ngoro îmwe,

**5** marîkanîrîte vamwe maregane nawe:

**5**

**6** andû a Edomu na andû a Ishumaeli,

**6** andû a Moabu na andû a Hagari,

**6**

**7** andû a Gebali, Amoni na Amaleki,

**7** andû a Filisiti na andû a Turo.

**7**

**8** Asîria wanao nîmanyitanîrîte nao,

**8** andû arîa marî vinya a rûciaro rwa Loti.

**8**

**9** Meke wata ûrîa wekire andû a Midiani,

**9** wata ûrîa wekire Sisera na Jabini rûnjîrî rwa Kishoni;

**9**

**10** andû arîa wathirîrie Endoru,

**10** na mîîrî yao yorere nthî.

**10**

**11** Wîke atongoria ao wata ûrîa wekire Orebu na Zeebu,

**11** wîke anene ao onthe wata ûrîa wekire Zeba na Zalimuna,

**11**

**12** arîa maaugire atîrî, “Tigani twîgwatîre vûrûri wa Ngai ûtuîke wetû vûrûri.”

**12**

**13** We Ngai wakwa, maûmbûre ta rûkûngû,

**13** ta ûrîa mavûngo magûrûkagua nî rûkûngi.

**13**

**14** Ta ûrîa mwaki ûvîvagia mûtitû,

**14** ta ûrîa nînîmbî cia mwaki ivîvagia irîma.

**14**

**15** Mavinyûrithie na kîvuvûkanio gîaku kînene,

**15** na ûmamakie na rûvuvo rwaku.

**15**

**16** We Ngai-Mûnene, tûma magîe na gîconoko,

**16** nîguo mavote gûgûcaria.

**16**

**17** Marovootwa na matûûre mamakîte tene na tene;

**17** tiga mathire marî na gîconoko.

**17**

**18** Tiga mamenye atî we wenga nîwe Ngai-Mûnene,

**18** nîwe wathanaga nthî yonthe.

# Tha 84

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wendi wa gwîkara Nyombarî ya Ngai

## 84.1

## Kîhibirania kîandîkîte, ‘Rwîmbo rwa mûvîrîga wa Kora.’

**1** We Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe,

**1** kaî hekarû yaku nî ng'emu-î!

**1**

**2** Nînîrerirîria gûtûûra hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

**2** Ngoro na mwîrî wakwa wonthe nîcinagîra Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo ikenete.

**2**

**3** Wana tûconi twa nja nîtûtumîte ciomba cia tuo kuo,

**3** na nthûngûrûrû nîitumîte ciomba cia cio,

**3** cigaga tûcui twacio vakuvî na metha yaku ya kîgongoona,

**3** we Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe, mûthamaki na Ngai wakwa.

**3**

**4** Kûrathimwa nî arîa matûûraga hekarûrî yaku,

**4** vîndî cionthe makinaga nyîmbo cia gûgûkumia.

**4**

**5** Kûrathimwa nî arîa magîcaga na vinya kuuma kûrî we,

**5** arîa meriragîria kûthiî kûgooca kîrîmarî gîa Zayuni

**5**

**6** Makîvîtûkîrîra Kîamndarî Kîam Baca,

**6** nîmatûmaga gûtuîka kûndû gwa kûtherûka manjî;

**6** mbura nene nîîtûmaga gwîcûre manjî ma maria.

**6**

**7** Nîmathiîcaga na mbere kûgîa vinya,

**7** nîmakoona Ngai ûrîa mûnene gûkîra ngai irîa kûu Zayuni.

**7**

**8** Ngai-Mûnene, Ngai mwene vinya wonthe îgua îvoya rîakwa.

**8** We Ngai wa Jakovu nthikîrîria!

**8**

**9** We Ngai, rathima mûthamaki wetû,

**9** îguîra ntha mûthamaki ûrîa ûthuurîte.

**9**

**10** Gûtinda hekarûrî yaku mûthenya ûmwe,

**10** nîwaro gûkîra gûtinda kûndû kwîngî mîthenya ngiri.

**10** Nîkava kûrûngama mûromorî wa hekarû ya Ngai wakwa,

**10** gûkîra gûtûûra nyombarî cia andû arîa aganu.

**10**

**11** Ngai-Mûnene, Ngai nî riûa na nî ngo yetû,

**11** nîatûrathimaga na agatûva gîtîîo.

**11** Ndaimaga andû arîa mekaga ûrîa kwagîrîte indo mbaro.

**11**

**12** We Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe,

**12** kûrathimwa nî mûndû ûrîa ûkwîvokete.

# Tha 85

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvoya nîûndû wa wagîrîru wa vûrûrirî

## 85.1

## Kîhibirania kîandîkîte, ‘Rwîmbo rwa mûvîrîga wa Kora’

**1** We Ngai-Mûnene, nîwîguîrîrîte vûrûri waku ntha;

**1** nîûtûmîte Jakovu athatûkwa rîngî.

**1**

**2** Nîûrekerete andû aku mevia mao,

**2** nîûmakirîrîrîtie mavîtia mao monthe.

**2**

**3** Nîûthirîtie marakara maku monthe,

**3** nîûtigîte kûgîa na marakara marûrû.

**3**

**4** Tûcokie twîkare ûrîa twekariî mbere, we Ngai mûvonokia wetû,

**4** na ûtige kûrakara nîûndû wetû.

**4**

**5** Nîkwa ûgûtûûra ûrakarîte nîtue tene na tene?

**5** Nîkwa ûgûtûûra ûrakarîrîte njiarwa cionthe?

**5**

**6** Tûma tûgîe na vinya rîngî,

**6** nîguo andû aku makenage nîûndû waku.

**6**

**7** We Ngai-Mûnene, twonie wendo waku ûtathiraga,

**7** na ûtûve ûvonokio waku.

**7**

**8** Tiga mbîgue ûrîa Ngai-Mûnene Ngai akuga;

**8** nîûndû nîarerîra andû ake thayû,

**8** ethîrwa matigûcoka gwîka maûndû ma ûrimû rîngî.

**8**

**9** Nama nîevarîrîtie kûvonokia andû arîa mamwîtigîrîte,

**9** nîguo riiri wake ûtûûre vûrûrirî wetû.

**9**

**10** Wendo ûtathiraga na wîvokeku nîigaacemania,

**10** ûthingu na thayû nîikaamumunyana.

**10**

**11** Wîvokeku wa mûndû nî ûkaauma nthî,

**11** naguo ûthingu wa Ngai ûnyûrûrûke kuuma îgûrû.

**11**

**12** Nîma Ngai-Mûnene nîagaatûretera irathimo,

**12** na vûrûri wetû nîûkaagîa na maketha meengî.

**12**

**13** Ûthingu nîûgaatongoreria Ngai-Mûnene;

**13** na nîûkaamûthondekera njîra.

# Tha 86

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvoya ûtethio

**1** We Ngai-Mûnene nthikîrîria na ûnjokerie,

**1** nîûndû ndirî na vinya na nîrî mûthîni.

**1**

**2** Ngitîra ndigakue, nîûndû nîwe ngoocaga;

**2** mvonokia, nie ndungata yaku îrîa îkwîvokete.

**2**

**3** We nîwe Ngai wakwa, kwoguo mbîguîra ntha,

**3** nîûndû nîwe ngaagîra vîndî cionthe.

**3**

**4** We Mwathani, tûma ngoro ya ndungata yaku îkene,

**4** nîûndû we nîwe mvoyaga.

**4**

**5** We Mwathani, wî mwagîrîru na nîwovanagîra;

**5** nîwonagia andû arîa makûvoyaga wendo ûtathiraga.

**5**

**6** We Ngai-Mûnene, thikîrîria îvoya rîakwa;

**6** thikîrîria ngîgûkaîra nîguo ûndethie.

**6**

**7** We nîwe mbîtaga, rîrîa nîrî thînarî,

**7** nîûndû we nî ûmbîtîkaga.

**7**

**8** We Mwathani, gûtirî ngai îkariî tawe;

**8** gûtirî ngai yaneka ûrîa we wîkîte.

**8**

**9** Ndûrîrî cionthe irîa waûmbire nîigaaûka ikûgooce, we Mwathani;

**9** na nîikaanîrîra ûnene wa rîîtwa rîaku.

**9**

**10** We wî mûnene na nîwîkaga maûndû ma magegania;

**10** we wenga tu nîwe Ngai.

**10**

**11** Nthomithia njîra ciaku, we Ngai-Mûnene,

**11** na nîngûkwathîkîra nîrî mwîvokeku;

**11** nthomithia nîguo ngûtungatage na ngoro yonthe.

**11**

**12** Nîngûgûkumia we Mwathani Ngai wakwa na ngoro yakwa yonthe,

**12** na nîndûûra ngumagia ûnene wa rîîtwa rîaku tene na tene.

**12**

**13** Wendo waku ûtathiraga kûrî nie nî mûnene,

**13** nîûmvonoketie kuuma ûgwatirî wa gîkuû.

**13**

**14** We Ngai, andû arîa etîi nîmareganîte nanie;

**14** gîkundi Kîam andû aganu nîkîrenda kûmbûraga,

**14** na matiîciragia ûvoro waku wanarî vanini.

**14**

**15** Nwatî we Mwathani, ûrî Ngai wî ntha na wendo,

**15** nîûkiragîrîria, ûrî wendo ûtathiraga na wî mwîvokeku.

**15**

**16** Njokerera na ûmbîguîre ntha;

**16** mva vinya, nie ndungata yaku na ûmvonokie,

**16** nie ndungata yaku mwana wa ndungata yaku ya mûndûmûka.

**16**

**17** Îka ûndû wa kûmonia wega waku we Ngai-Mûnene,

**17** nîguo arîa manthûrîte mone na maconoke,

**17** nîûndû we, Ngai-Mûnene nîûndethetie na ûkanyûmîrîria.

# Tha 87

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia îtûûra rîa Jerusalemu

## 87.1

## Kîhibirania kîandîkîte, ‘Rwîmbo rwa mûvîrîga wa Kora’

**1** Ngai-Mûnene nîatumîte îtûûra rîake

**1** îgûrû rîa kîrîma gîake kîtheru.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nî endete îtûûra rîa Zayuni mûno,

**2** gûkîra matûûra marîa mengî ma Jakovu.

**2**

**3** We îtûûra rîa Ngai,

**3** thikîrîria maûndû ma magegania marîa makwîgiî,

**3**

**4** Misiri na Babuloni nî mamwe ma mavûrûri marîa mambicî;

**4** wana andû a Filisiti, Turo na Ethiopia, onthe maaciarîrwe kuo.

**4**

**5** Naguo ûvoro wîgiî Zayuni gûkeragwa atîrî,

**5** “Zayuni nîke ng'ina wa ndûrîrî cionthe,

**5** na ûrîa Ûrî Îgûrû mûno nîke ûtûmaga rîîvande.

**5**

**6** Ngai-Mûnene nîakaandîka mûtaratara wa andû

**6** wa kwonania atî andû onthe maaciarîrwe Zayuni.”

**6**

**7** Aini onthe nîmeinagia makiugaga atîrî,

**7** “Zayuni nîkuo kiumo gîetû tuonthe.”

# Tha 88

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mavoya na macakaya vîndî ya thîna

**1** We Ngai-Mûnene, Ngai wakwa,

**1** ngûkayagîra ûtukû na mûthenya.

**1**

**2** Tiga îvoya rîakwa rîkinye kûrî we,

**2** thikîrîria kîrîro gîakwa.

**2**

**3** Nînyitîtwe nî mathîna meengî,

**3** na nîrî vakuvî gûkua.

**3**

**4** Nie mbîkariî ta mûndû ûrî vakuvî gûkua;

**4** nie nîrî mûthiru vinya.

**4**

**5** Ta mûndû ûtiganîrîtue gatagatî ka arîa akuû;

**5** ta mûndû mûrage amamîte mbîrîrarî,

**5** ta arîa ûriganîrîtwe nîo viû,

**5** arîa watigire kûva ûtethio.

**5**

**6** Ngai-Mûnene ûmbikîtie mbîrîrarî kûndû kûriku,

**6** kûrîa kûrikîru na kûrî na nduma nene.

**6**

**7** Marakara maku nîmanditûvîrîte,

**7** marakara maku mangimanîtie ta makûmbî ma manjî îriarî.

**7**

**8** Nîûtûmîte arata akwa mandiganîria;

**8** nîûtûmîte nduîka kîndû kîrî magigi kûrî o.

**8** Mvingîrîtwe nîguo ndikavote kûûra.

**8**

**9** Metho makwa nî marathira vinya nî kîeva.

**9** We Ngai-Mûnene ngûkayagîra vîndî cionthe,

**9** nyambararagia njara ciakwa kûrî we.

**9**

**10** Anga nîûringagîra arîa akuû ciama?

**10** Anga ciîruru nî ciûkagîra na igagûkumia?

**10**

**11** Wendo waku ûtathiraga nwa warue mbîrîrarî,

**11** kana wîvokeku waku warue îcuarî?

**11**

**12** Ciama ciaku nî cionekaga kûrîa kûrî nduma,

**12** kana wega waku ûmenyekane kûrî arîa ûriganîrîtwe nî o?

**12**

**13** Nwatî we Ngai-Mûnene, nîwe ngaagîra;

**13** nîngûvoyaga wa kîraûko.

**13**

**14** We Ngai-Mûnene ûndiganîrîtie nîkî?

**14** Ûriganîrîtwe nînie nîkî?

**14**

**15** Kuuma nîrî mûnini ndwîre nthînîkaga na ngakuvîvîria gûkua,

**15** nî nthînîkîte na ngathira vinya viû nîûndû wa îverithia rîaku.

**15**

**16** Nîrî mûcûkangie nî marakara maku,

**16** ntharîkîro yaku nene nîînjûkangîtie viû.

**16**

**17** Manthiûrûrûkagîria ta mwîcûro wa manjî mûthenya mûgima,

**17** mandigicîrîtie na mîena yonthe.

**17**

**18** Nîûtûmîte andû etû na arata akwa onthe mandiganîria,

**18** kûrîa kuonthe nthiîcaga kwîthagîrwa nduma ntheri.

# Tha 89

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa vîndî ya mathîna vûrûrirî

## 89.1

## Kîhibirania kîandîkîte, ‘Rwîmbo rwa Ethani, Mûezara’

## Kîrîkanîro kîa Ngai kûrî Daudi.

## Gûcakaya nîûndû wa kûvootwa kwa mûthamaki

## Îvoya nîûndû wa kûvonokua

**1** We Ngai-Mûnene, nîndûûra ngumagia wendo waku ûtathiraga tene na tene;

**1** nîndûûra managîrîra wîvokeku waku kûrî njiarwa cionthe tene na tene.

**1**

**2** Nîmbicî atî wendo waku nîûtûûra tene na tene,

**2** na wîvokeku waku wîkindîrîtie ta ûrîa îgûrû rîîkindîrîtie.

**2**

**3** We Ngai nîwaugire atîrî,

**3** “Nînthondekete kîrîkanîro na mûndû ûrîa nthuurîte;

**3** nînîvîtîte kûrî Daudi, ndungata yakwa atî,

**3**

**4** ‘vîndî cionthe ngaathuuraga mûndû kuuma njiarwarî ciaku arî mûthamaki,

**4** na nîngaatûma ûthamaki waku ûtûûre tene na tene.’ ”

**4**

**5** Tiga îgûrû rîkumie maûndû maku ma magegania we Ngai-Mûnene;

**5** arîa atheru nîmakumie wîvokeku waku.

**5**

**6** Nîûrîkû ûngîringithanua nawe Ngai-Mûnene kûu îgûrû?

**6** Nî kîûmbe kîrîkû Kîam îgûrû kîganene nawe?

**6**

**7** We nîwîtigîrîtwe nî Kîamma Kîam arîa atheru,

**7** arîa onthe makûrigicîrîtie nîmagwîtigagîra mûno.

**7**

**8** We Ngai-Mûnene, Ngai mwene vinya wonthe,

**8** nîûrîkû ûrî vinya tawe,

**8** We Ngai-Mûnene, ûrî mwîvokeku maûndûrî monthe.

**8**

**9** We nîwathaga ndivû cia îria,

**9** nîûvoragîria makûmbî ma rîo rîrîa mambarara.

**9**

**10** Nîwaringire njoka ya îriarî îrîa îtagwa Rahabu na ûkîmîûraga,

**10** nîwanyaganirie nthû ciaku na vinya waku.

**10**

**11** Îgûrû nî gwaku, nthî wana yo nî yaku,

**11** nthî na indo cionthe irîa irî kuo nîwe waciûmbire,

**11**

**12** Nîwe waûmbire mwena wa rûgûrû wana mwena wa îveti,

**12** kîrîma gîa Taboru na gîa Herimoni nîirakwinîra na gîkeno.

**12**

**13** We ûrî vinya,

**13** we ûrî vinya na nîûvootanîte.

**13**

**14** Ûthingu na kîvooto nîcio mûcingi wa ûthamaki waku;

**14** wendo ûtathiraga na wîvokeku nîcio igûtongoragîria.

**14**

**15** Kûrathimwa nî andû arîa makûgoocaga na nyîmbo,

**15** ûtûûraga ûmegucagîra ntha we Ngai-Mûnene.

**15**

**16** Methagîrwa marî akenu nîwe mûthenya wonthe,

**16** na nîmakûgoocaga nîûndû wa ûthingu waku.

**16**

**17** Nîûndû we nîwe vinya wao wa magegania;

**17** wendo waku nîguo ûtûmaga mavoote nthû ciao.

**17**

**18** We Ngai-Mûnene, vinya ûrîa ûtûgitagîra nî waku;

**18** we Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli nîwe ûtûvete mûthamaki wetû.

**18**

**19** Vîndî ya tene we nîwarîrie ndungata ciaku irîa ikwîvokete na njîra ya kîoneki ûkiuga atîrî,

**19** “Nie nîmveete mûndû ûmwe njamba vinya,

**19** nîmûthuurîte kuuma gatagatî ka andû na ngamûva gîtî Kîam ûthamaki.

**19**

**20** Nîmonete Daudi ndungata yakwa,

**20** nîmwamûrîte na ngamwîtîrîria maguta makwa matheru.

**20**

**21** Vinya wakwa ûkethagîrwa nake vîndî cionthe,

**21** ûvoti wakwa ûkaamwîkagîra vinya.

**21**

**22** Nthû ciake itikaamûvoota,

**22** andû arîa aganu matikaamûvinyîrîria.

**22**

**23** Nîngaacûkangia nthû ciake,

**23** na mbûrage arîa mamûmenete.

**23**

**24** Wîvokeku wakwa na wendo wakwa ûtathiraga ûkethagîrwa nake,

**24** nîngaatûmaga avootanage vîndî cionthe.

**24**

**25** Nîngaatûma ûthamaki wake wîvande,

**25** kuuma îriarî kûthiî nginya nyûnjîrî.

**25**

**26** Daudi nîakaambîra atî, ‘We nîwe vava,

**26** Ngai wakwa, Îthiga rîa ûvonokio wakwa.’

**26**

**27** Nîngaatûma atuîke mwana wakwa wa îrikithathi,

**27** mûthamaki mûnene gûkîra athamaki onthe a nthî.

**27**

**28** Wendo wakwa ûtathiraga nîûtûûra ûmûmenyagîrîra tene na tene,

**28** na kîrîkanîro gîakwa nake nî gîtûûra tene na tene.

**28**

**29** Nîngaatûma njiarwa ciake itûûre ciathanaga tene na tene,

**29** na ûthamaki wake ndûkaathira.

**29**

**30** “Nwatî ethîrwa njiarwa ciake itikaathîkîra watho wakwa,

**30** na marege kûrûmîrîra matuîro makwa ma ciira,

**30**

**31** ethîrwa nîmakaarega kûrûmîrîra irîra ciakwa,

**31** na marege kwathîkîra maathani makwa,

**31**

**32** nîngaacoka nîmaverithie nîûndû wa mevia mao;

**32** nîngaamariva nîûndû wa mavîtia mao.

**32**

**33** Nwatî ndigaatiga kwonia Daudi wendo wakwa ûtathiraga,

**33** kana ndega gûtuîka mwîvokeku kûrî ke.

**33**

**34** Nie ndikaauna kîrîkanîro gîakwa nake,

**34** kana ngarûrîra ciugo irîa naaririe na kanyua gakwa.

**34**

**35** “Nînîvîtîte na rîîtwa rîakwa rîtheru;

**35** atî ndikaaveenia Daudi.

**35**

**36** Njiarwa ciake igaatûûra tene na tene,

**36** na ûthamaki wake ûtûûre ta riûa.

**36**

**37** Ûthamaki wake nîûtûûra tene na tene ta mweri,

**37** ta ûrîa mweri ûtûûraga wîvandîte îgûrû.”

**37**

**38** Nwatî rîu we Ngai wî mûrakaru nî mûthamaki ûrîa ûthuurîte,

**38** nîûmûtiganîrîtie na nîûmûregete.

**38**

**39** Nîûcûkîtie kîrîkanîro kîrîa warûthire na ndungata yaku,

**39** na nîûmûrutîte nthûmbî yake na ûkamikia rûkûngûrî.

**39**

**40** Nîwomomorete nthingo cionthe cia îtûûra rîake,

**40** nîunangîte kûndû gwake gwa kwîthitha.

**40**

**41** Andû arîa onthe mavîtûkagîrîra kuo nîmamûcunaga indo ciake,

**41** andû a mavûrûri marîa mariganîtie nao nîmaamûthekagîrîra.

**41**

**42** Nîûvete nthû ciake ûvootani,

**42** na nîûtûmîte nthû ciake cionthe ikene.

**42**

**43** Nîûtûmîte indo ciake cionthe cia mbaara ituîka cia mana,

**43** nîûmûrekereretie avootwe arî mbaararî.

**43**

**44** Nîûmûcunîte mûragi wa wathani,

**44** na ûkagwîthia ûthamaki wake nthî.

**44**

**45** We nîûmûnyivîrîtie mîaka ya wîthî wake,

**45** na ûkamwîcûria gîconoko.

**45**

**46** We Ngai-Mûnene nîwîthitha nginya tene na tene?

**46** Marakara maku nîmatûûra makanîte ta mwaki nginya rî?

**46**

**47** We Mwathani, ririkana ûrîa ûtûûro wakwa ûrî mûnini;

**47** ririkana atî andû onthe arîa waûmbire matûûraga kavinda kanini!

**47**

**48** Nî mûndû ûrîkû ûngîtûûra mwoyo na ndakue?

**48** Nî mûndû ûrîkû ûngîîrigîrîria gûkua?

**48**

**49** Mwathani, wendo waku ûtathiraga ûrîa warî naguo mbere,

**49** ûrîa werîre Daudi na mwîvîtwa ûrî kû?

**49**

**50** We Mwathani, ririkana ûrîa nie, ndungata yaku nîrarumwa,

**50** ûrîa nyûmagîrîria irumi cia andû arîa matakûgoocaga.

**50**

**51** We Ngai-Mûnene, nthû ciaku irumaga mûthamaki ûrîa ûthuurîte,

**51** imûrumagîra wa kûrîa kuonthe avîtûkagîrîra.

**51**

**52** Ngai-Mûnene, ûrokumua tene na tene!

**52** Ameni! Ameni!

# Tha 90

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ÎVUKU RÎA KANA

## Tha 90—106

## Maûndû megiî Ngai na megiî andû

**1** We Mwathani, kuuma njiarwa na njiarwa

**1** wîthîrîtwe ûrî kûndû gwetû gwa kwîthitha.

**1**

**2** Mbere ya irîma igîa kuo

**2** na mbere ya ûmba nthî,

**2** we nîwe Ngai kuuma tene nginya tene.

**2**

**3** Wîraga andû atîrî, “Cokani mûtheturî!”

**3** Nake mûndû nîacokaga mûtheturî kûrîa aaumire.

**3**

**4** Mîaka ngiri îmwe mbere yaku, nîta mûthenya ûmwe tu,

**4** nîta îgoro rîrîa rîvîtûku,

**4** kana ta kavinda kanini ga ûtukû.

**4**

**5** We ûthiragia andû wa rîmwe ta ûrîa kîroto kîthiraga,

**5** mûndû ekariî ta nyaki îrîa îmeraga kîraûko,

**5**

**6** îrîa îmeraga kîraûko na îkaneneva,

**6** na kîvwaî îvovaga na îkaûma.

**6**

**7** Tue nîtûcûkangagua nî marakara maku

**7** nîtûmakagua nî mang'ûrîka maku.

**7**

**8** We wigîte mavîtia metû mbere yaku,

**8** mevia metû marîa marî nthithorî nîûmonaga.

**8**

**9** Ûtûûro wetû nîûthiragua nî marakara maku,

**9** ûthiraga ta mîvevû.

**9**

**10** Ûtûûro wetû nîwa mîaka mîrongo mûgwanja,

**10** kana ethîrwa tûrî na vinya tûgîkinyia mîaka mîrongo înana;

**10** nwatî wîcûrîtwe nî mathîna na mînyamaaro;

**10** mîaka îo îthiraga na îvenya natue tûgacoka tûkathira.

**10**

**11** Nîûrîkû ûngîmenya vinya wa marakara maku?

**11** Nû wicî guoya îrîa yumanaga na marakara maku?

**11**

**12** Kwoguo tûthomithie kûmenya ûtûûro wetû ûrîa wîgana,

**12** nîguo tûgîe na ûûgî.

**12**

**13** We Ngai-Mûnene, nîwîkara ûrakarîte nîtue nginya rî?

**13** Coka na ûtwîguîre ntha, tue ndungata ciaku.

**13**

**14** Twonagie wendo waku ûtathiraga kîraûko wa kîraûko,

**14** nîguo twinage tûrî na gîkeno ûtûûrorî wetû wonthe.

**14**

**15** Tûma twîthîrwe tûrî na gîkeno mîaka mîîngî wata îrîa twîthîrîtwe tûrî na kîeva.

**15**

**16** Tûma ndungata ciaku cione ciîko ciaku cia vinya,

**16** na ûtûme njiarwa cietû cione riiri wa vinya waku.

**16**

**17** Tûma wega waku we Mwathani Ngai wetû wîkarage natue,

**17** na ûtûmage maûndû marîa twîkaga magagîre.

# Tha 91

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîke Mûgitîri wetû

**1** Mûndû ûrîa wîthithaga kûrî Ngai-Mûnene,

**1** ûrîa ûtûûraga rungu rwa kîruru Kîam Ngai mwene vinya wonthe,

**1**

**2** nîakaamwîra atîrî,

**2** “We Ngai-Mûnene mbûragîra kûrî we na nîwe ûngitagîra;

**2** Ngai wakwa ûrîa nîîvokaga.”

**2**

**3** Ngai nîagaakûvonokia kuuma mûtegorî,

**3** na kuuma kûrî mîrimû mîcûku.

**3**

**4** Ngai nîagaagûkunîkîra na mathagu make;

**4** na ûkethagîrwa ûrî mûgitîre ûrî varî ke;

**4** wîvokeku wake ûgaakûgitagîra na ûgakûrûîrîra.

**4**

**5** Ndûgetigîra ûgwati wa ûtukû,

**5** kana kûtharîkîrwa wa rîmwe mûthenya;

**5**

**6** kana mîthiro îrîa yûkaga ûtukû

**6** kana maûndû macûku marîa maûkaga mûthenya.

**6**

**7** Andû ngiri îmwe nwa magwe vakuvî nawe,

**7** andû ngiri îkûmi magwe mwena waku wa ûrîo,

**7** nwatî gûtirî mûthiro ûgaagûkuvîvîria.

**7**

**8** Nîûkûroria na metho maku we mwene,

**8** wone ûrîa andû arîa aganu maraverithua.

**8**

**9** We nîûtuîte Ngai-Mûnene kûndû gwaku gwa kwîthitha,

**9** nîûtuîte ûrîa ûrî Îgûrû Mûno mûgitîri waku.

**9**

**10** Kwoguo gûtirî ûndû mûcûku ûgaakûnyita,

**10** gûtirî mûthiro ûgaakuvîvîria nyomba yaku.

**10**

**11** Nîûndû Ngai nîakaatha araika ake,

**11** makûmenyagîrîre kûrîa kuonthe ûkethagîrwa ûkîthiî.

**11**

**12** Nîmagaagûkîrîria na njara ciao,

**12** nîguo magûrû maku matigativue nî mathiga.

**12**

**13** Nîûgaakinyanga mînyambû na ciîmvuva,

**13** nîûgaakinyanga twana twa mînyambû na twa njoka.

**13**

**14** Ngai augîte atîrî,

**14** “Nîngaavonokia mûndû wa wonthe ûmendete;

**14** nîngaagitîra mûndû ûrîa ûmbicî.

**14**

**15** Rîrîa akaambîta nîngaamwîtîka;

**15** nîngethîrwa nake arî thînarî;

**15** nîngaamûvonokia na ndûme atîîke.

**15**

**16** Nîngaatûma atûûre kavinda karaca,

**16** na nîngaamûvonokia.”

# Tha 92

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai

## 92.1

## Kîhibirania kîandîkîte, ‘Thaburi. Rwîmbo rwa thavatû’

**1** Nî waro gûgûcokeria ngatho we Ngai-Mûnene,

**1** na kwina nyîmbo cia gûkumia Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno.

**1**

**2** Nî waro kwanîrîra wendo waku ûtathiraga wa kîraûko,

**2** na wîvokeku waku ûtukû,

**2**

**3** tûgîkwinagîra nyîmbo na ngita,

**3** na mîgambo mîaro ya kînanda.

**3**

**4** We Ngai-Mûnene ciîko ciaku nîingenagia;

**4** minaga ngenete nîûndû wa maûndû marîa wîkîte.

**4**

**5** We Ngai-Mûnene, kaî maûndû marîa wîkaga nî manene-î!

**5** Meciria maku nî marikîru mûno!

**5**

**6** Mûndû kîrimû ndangîmenya ûndû,

**6** mûndû mûritu ndangîtaûkîrwa nîûndû ûyû,

**6**

**7** atî andû arîa aganu nwa makûre ta nyaki,

**7** andû arîa mekaga maûndû macûku magîe na maûndû maro;

**7** nwatî mûthiiarî onthe nîmakaathirua viû.

**7**

**8** Nwatî we Ngai-Mûnene, ûrî mûnene tene na tene.

**8**

**9** Nama, we Ngai-Mûnene nthû ciaku nîigaakua,

**9** andû arîa mekaga maûndû macûku nîmakaanyagania!

**9**

**10** Nwatî nîûtûmîte ngîe na vinya ta mbogo,

**10** na nîûmbîtîrîrîtie maguta ma kûnjanjamûra.

**10**

**11** Nîmonete na metho makwa nthû ciakwa ikîvootwa,

**11** nîmbîguîte kîrîro Kîam andû arîa aganu.

**11**

**12** Andû arîa athingu matûûraga ta mîtî ya mîkîndû,

**12** magaakûra ta mîtarakwe ya Lebanoni.

**12**

**13** Mekariî ta mîtî îvandîtwe nyombarî ya Ngai-Mûnene,

**13** îrîa îkûragîra hekarûrî ya Ngai wetû.

**13**

**14** Îthiîcaga na mbere gûciara matunda wana îrî mîkûrû,

**14** vîndî cionthe îthagîrwa îrî na vinya na îrî mîruru.

**14**

**15** Nîguo monanie atî Ngai-Mûnene nî mûthingu,

**15** nîke ûngitagîra na ekaga maûndû ma ûthingu.

# Tha 93

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nî mûthamaki

**1** Ngai-Mûnene nî mûthamaki.

**1** Ecûrîtwe nî riiri na vinya;

**1** nîatûmîte nthî îîvande na ndîngîenyenyeka.

**1**

**2** We Ngai-Mûnene, gîtî gîaku Kîam ûthamaki gîtûûraga gîkindîrîtie kuuma Kîammbîrîria,

**2** na warî kuo kuuma tene.

**2**

**3** We Ngai-Mûnene, îriarî kûrîa kûrikîru nîkûgambaga,

**3** kûrîa kûrikîru îriarî kûrutaga mûgambo na gûkaruruma.

**3**

**4** Ngai-Mûnene nî mûthamaki mûnene kûu îgûrû,

**4** arî vinya gûkîra mûrurumo wa îria,

**4** arî vinya gûkîra makûmbî ma manjî ma îria.

**4**

**5** We Ngai-Mûnene, mawatho maku matûûraga tene na tene,

**5** Hekarû yaku îtûûraga îrî ntheru tene na tene.

# Tha 94

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîke ûtucagîra andû onthe ciira

**1** We Ngai-Mûnene, wî Ngai wîrîvagîrîria;

**1** We Ngai ûrîa wîrîvagîrîria, wîyonanie!

**1**

**2** Rûngama, we ûtucagîra andû onthe ciira;

**2** verithia andû arîa etîi kûringana na ûrîa magîrîrwe!

**2**

**3** We Ngai-Mûnene, nî nginya rî,

**3** nî nginya rî andû arîa aganu magûtûûra metîîaga?

**3**

**4** Nî nginya rî eki naaî magûtûûra maragia ciugo cia gwîtîîa,

**4** andû arîa acûku magûtûûra metîîaga?

**4**

**5** Nîmacûkangagia andû aku, we Ngai-Mûnene,

**5** nîmavinyagîrîria andû aku.

**5**

**6** Maûragaga aka a ndigwa na ageni,

**6** na makaûraga ciana irîa itarî aciari;

**6**

**7** maugaga atî, Ngai-Mûnene ndonaga,

**7** Ngai wa Jakovu ndamenyaga.

**7**

**8** Mue andû aya aritu ûguo, ta îcirieni rîngî!

**8** Mue irimû ino, mûkaaûvîga rî?

**8**

**9** Ûrîa waûmbire gûtû, anga ndegucaga?

**9** Ûrîa waûmbire ritho, anga ndonaga?

**9**

**10** Ûrîa wathaga ndûrîrî, anga ndangîmaverithia?

**10** Ûrîa ûthomithagia andû, anga ndethagîrwa arî mûûgî?

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîaicî meciria ma andû,

**11** nîaicî atî nî ma mana.

**11**

**12** Kûrathimwa nî mûndû ûrîa we Ngai-Mûnene ûrûngaga,

**12** mûndû ûrîa we ûthomithagia watho waku!

**12**

**13** Nîûtûmaga agîe na ûvoreri vîndî ya thîna,

**13** nginya rîrîa ûkaaverithia andû arîa aganu.

**13**

**14** Ngai-Mûnene ndagaatiganîria andû ake;

**14** ndagaatiganîria arîa athuurîte magatuîka ake.

**14**

**15** Ciira nîûgaacoka rîngî gûtucagwa na kîvooto,

**15** na andû onthe arîa atheru ngoro nî makaarûmîrîra kîvooto kîu.

**15**

**16** Nîûrîkû wandethirie kûrûa na andû arîa aganu?

**16** Nîûrîkû warî mwenarî wakwa ngîrûa na eki naaî?

**16**

**17** Kethîrwa Ngai-Mûnene ndaandethia,

**17** nînîngîathiîre kwa arîa akuû na îvenya.

**17**

**18** Rîrîa neguire ta nîngîtenderûka,

**18** wendo waku ûtathiraga nîwanyitîrîre, we Ngai-Mûnene.

**18**

**19** Rîrîa negua ngîtangîka mûno ngororî,

**19** We Ngai-Mûnene ûnyûmagîrîria na ûgatûma ngîa na gîkeno.

**19**

**20** We ndûngînyitanîra na atucanîri ciira arîa aganu,

**20** arîa matungaga mawatho ma gûcûkangia kîvooto.

**20**

**21** Manyitanagîra vamwe nîguo mathirie andû arîa athingu,

**21** na matucagîra andû arîa matarî na mavîtia maûragwe.

**21**

**22** Nwatî Ngai-Mûnene nîke ûngitagîra,

**22** Ngai wakwa nîke ûngitagîra.

**22**

**23** Ngai nîakaaverithia andû nîûndû wa mavîtia mao,

**23** nîakaamathiria nîûndû wa waganu wao;

**23** Ngai-Mûnene, Ngai wetû nîakaamacûkangia viû.

# Tha 95

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai

**1** Ûkani tuinîre Ngai-Mûnene,

**1** tûkûngûîre îthiga rîa ûvonokio wetû tûkenete!

**1**

**2** Nîtûthiîni mbere yake tûrî na ngatho,

**2** nîtûmûkûngûîre na nyîmbo cia kûmûkumia tûkenete.

**2**

**3** Nîûndû Ngai-Mûnene, nî Ngai mûnene,

**3** na nî mûthamaki mûnene gûkîra ngai cionthe.

**3**

**4** Nîke wathaga nthî yonthe,

**4** kûrîa kûriku mûno nginya tûthûrûmûndû twa irîma nî twake.

**4**

**5** Îria nî rîake, nîûndû nîke warîûmbire,

**5** aaûmbire nthî nyûmû na njara ciake.

**5**

**6** Ûkani tûmwînamîrîre na tûmûgooce,

**6** tûturie maru mbere ya Ngai-Mûnene, ûrîa watûmbire.

**6**

**7** Nîûndû nîke Ngai wetû,

**7** natue tûrî ndîthia yake;

**7** tûrî ng'ondu ciake irîa arîthagia.

**7** Naarî kethîrwa ûmûnthî nwa mwîgue mûgambo wake!

**7**

**8** “Mûtikaûmie ngoro cienyu ta ûrîa methe menyu meekire marî Meriba,

**8** mûthenya ûrîa maarî Masa werûrî.

**8**

**9** Marî kûu, nîmaangeririe na makînduîria,

**9** wana ethîrwa nîmoonete maûndû marîa naamekîrîte.

**9**

**10** Nînaarakarirue nî rûciaro rûu îvinda rîa mîaka mîrongo îna,

**10** na ngiuga atîrî, ‘Aya nî andû aremi,

**10** na nîmaregete kwathîkîra maathani makwa.’

**10**

**11** Kwoguo nînaarakarire na ngîîvîta ngiuga,

**11** matigaatonya kîvurûkorî gwakwa.”

# Tha 96

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîke mûthamaki ûrîa mûnene

## (

## 1Maû 16.23-33

## )

**1** Inîrani Ngai-Mûnene rwîmbo rûcerû!

**1** Inîrani Ngai-Mûnene, andû onthe a nthî!

**1**

**2** Inîrani Ngai-Mûnene na mûmûkumie,

**2** anagîrîrani ûvonokio wake wa mîthenya yonthe.

**2**

**3** Anîrîrani riiri wake mavûrûrirî,

**3** îrani andû onthe maûndû ma magegania marîa ekîte.

**3**

**4** Ngai-Mûnene, nî mûnene na nîwagîrîrwe nî gûkumua mûno;

**4** nîagîrîrwe nî gwîtigîrwa gûkîra ngai cionthe.

**4**

**5** Nîûndû ngai cionthe cia mavûrûri marîa mengî nî mîvuanano tu,

**5** nwatî Ngai-Mûnene nîke waûmbire îgûrû na indo irîa irî kuo.

**5**

**6** Ke athiûrûrûkîrîtue nî riiri na ûnene;

**6** Hekarû yake îcûrîtwe nî vinya na ûthaka.

**6**

**7** Kumiani Ngai-Mûnene, mue andû onthe a nthî,

**7** kumiani riiri na vinya wake.

**7**

**8** Kumiani riiri wa rîîtwa rîa Ngai-Mûnene,

**8** ûkani hekarûrî yake mûrî na matega.

**8**

**9** Goocani Ngai-Mûnene arî hekarûrî yake ntheru;

**9** mûgooceni na gîtîîo mue andû onthe a nthî!

**9**

**10** Îrani mavûrûri monthe atîrî, “Ngai-Mûnene nî mûthamaki.

**10** Nthî nîîkindîrîtie na ndîngîenyenyeka;

**10** ke agaatuîra andû na kîvooto.”

**10**

**11** Îgûrû na nthî nîikene,

**11** îria na indo irîa itûûraga kuo nîirurume.

**11**

**12** Mîgûnda nîîkene wana indo cionthe îrîa irî kuo,

**12** nayo mîtî yonthe ya mûtitû nîkaaina îrî na gîkeno;

**12**

**13** îkaaina îrî mbere ya Ngai-Mûnene rîrîa agaaûka.

**13** Nîûndû agaaûka gûtuîra andû a nthî ciira.

**13** Ke agaatuîra nthî na waragania

**13** na andû a nthî na kîvooto.

# Tha 97

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîke mûthamaki ûrîa mûnene

**1** Ngai-Mûnene nî arathana, kena we nthî.

**1** Kenani, mue icîgîrîra irîa irî îriarî!

**1**

**2** Matu na nduma nene nîimûthiûrûrûkîrîtie;

**2** athanaga na ûthingu na kîvooto.

**2**

**3** Mwaki ûthiîcaga ûrî mbere yake,

**3** ûthiîcaga ûkîvîvagia nthû ciake irîa irî vakuvî.

**3**

**4** Rûveni rwake rwîkagîra ûtheri nthî yonthe;

**4** nthî îrwonaga îkainaina.

**4**

**5** Irîma irarûkaga ta mûvûra irî mbere ya Ngai-Mûnene,

**5** mbere ya Mwathani wa nthî yonthe.

**5**

**6** Îgûrû nî rîanagîrîra ûthingu wake,

**6** nao andû onthe nî monaga riiri wake.

**6**

**7** Andû onthe arîa magoocaga mîvuanano nî maconorithagua,

**7** arîa metîîaga na ngai cia maveeni;

**7** ngai cionthe ciînamagîrîria nthî ikagooca Ngai-Mûnene.

**7**

**8** Andû a Zayuni nîakenu;

**8** andû onthe a Juda nî marakûngûîra,

**8** nîûndû wa ûrîa, we Ngai-Mûnene ûtucanagîra ciira.

**8**

**9** We Ngai-Mûnene, nîwe wathaga nthî yonthe;

**9** ûrî mûnene gûkîra ngai cionthe cia mîvuanano.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîendete andû arîa mathûrîte maûndû macûku,

**10** nîamenyagîrîra ûtûûro wa andû ake,

**10** nîamavonokagia kuuma kûrî andû arîa aganu.

**10**

**11** Ûtheri ûtheragîra mûndû ûrîa mûthingu,

**11** na nîûretage gîkeno kûrî arîa atheru ngoro.

**11**

**12** Mue andû onthe arîa athingu, kenani nîûndû wa Ngai-Mûnene;

**12** na mûmûcokerie ngatho nîûndû wa maûndû marîa ekîte.

# Tha 98

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai, mûthamaki wa nthî

**1** Inîrani Ngai-Mûnene rwîmbo rûcerû,

**1** nîûndû nîekîte maûndû ma magegania!

**1** Vinya wake na ciîko ciake ntheru nîitûmîte avootane.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîonanîtie ûvootani wake,

**2** nîonanîtie vinya wake wa kûvonokania kûrî ndûrîrî.

**2**

**3** Nîendete andû a Isiraeli na arî mwîvokeku kûrî o.

**3** Andû onthe a nthî nîmonete ûvootani wa Ngai wetû.

**3**

**4** Andû onthe a nthî inîrani Ngai-Mûnene mûrî na gîkeno,

**4** mwinîreni nyîmbo cia kûmûkumia mûrî na gîkeno.

**4**

**5** Inani mûkumie Ngai-Mûnene mûkîvûraga inanda!

**5** mûkumieni na mîgambo mîaro ya inanda.

**5**

**6** Vuvani tûrumbeta na coro,

**6** inîrani Ngai-Mûnene, mûthamaki mûrî na gîkeno.

**6**

**7** Îria na nyamû cionthe irîa itûûraga kuo nîciugîrîrie;

**7** nthî na arîa onthe matûûraga kuo, nîmaine.

**7**

**8** Mue nyûnjî vûrani mvî;

**8** mue irîma inani mûkenete,

**8**

**9** mûrî mbere ya Ngai-Mûnene, nîûndû nîaûkîte gûtuîra nthî ciira.

**9** Ke agaatuîra andû na waragania na kîvooto.

# Tha 99

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai, mûthamaki mûnene

**1** Ngai-Mûnene nî mûthamaki,

**1** andû nî mateteme.

**1** Ekarîrîte gîtî Kîam ûthamaki îgûrû rîa Akerubi;

**1** nayo nthî nîîthingithe.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîke mûnene Zayuni;

**2** nîke ûkumagua mavûrûrirî monthe.

**2**

**3** Andû onthe nîmakumie rîîtwa rîake rînene na rîa gwîtigîrwa!

**3** Ke nî Mûtheru!

**3**

**4** We mûthamaki mwene Vinya Wonthe, mwendi ûthingu;

**4** Nîwonanîtie kîvooto Isiraeli;

**4** nîwonanîtie ûthingu na waragania.

**4**

**5** Kumiani Ngai-Mûnene, Ngai wetû,

**5** Mûgooceni mûrî mbere ya gîtî gîake Kîam ûthamaki!

**5** Ke nî mûtheru!

**5**

**6** Musa na Aroni maarî amwe a athînjîri-Ngai ake,

**6** Samueli wanake aarî ûmwe wa arîa maamûvoire;

**6** nîmaakaîre Ngai-Mûnene na nîwamegwire.

**6**

**7** Nîwamaarîrie arî gîtugîrî gîa îtu;

**7** nîmaathîkîre kîrîra gîake na mawatho marîa aamaveere.

**7**

**8** We Ngai-Mûnene Ngai wetû, nîwegwire mavoya ma andû aku,

**8** nîwamoonirie atî we wî Ngai wovanagîra,

**8** wana ethîrwa nîwamaverithagia nîûndû wa mevia mao.

**8**

**9** Kumiani Ngai-Mûnene Ngai wetû,

**9** mûgooceni mûrî kîrîmarî gîake kîtheru!

**9** Nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wetû nî mûtheru!

# Tha 100

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai-Mûnene

**1** Andû onthe a nthî, inîrani Ngai-Mûnene mûkenete!

**1**

**2** Goocani Ngai-Mûnene mûrî na gîkeno!

**2** Thiîni mbere yake mûkinaga mûkenete!

**2**

**3** Menyani atî Ngai-Mûnene nî Ngai.

**3** Nîke watûmbire, na tûrî ake,

**3** tûrî andû ake, na tûrî ng'ondu cia ndîthia yake.

**3**

**4** Tonyerani mîrangorî ya hekarû mûkîmûcokagîria ngatho,

**4** thiîni hekarûrî yake mûkîmûkumagia;

**4** mûcokerieni ngatho na mûkumie rîîtwa rîake.

**4**

**5** Nîûndû Ngai-Mûnene nî mwaro;

**5** wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene,

**5** wîvokeku wake ûkinyagîra njiarwa cionthe.

# Tha 101

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maûndû marîa mûthamaki erîîre Ngai

## 101.1

## Kîhibirania kîandîkîte, ‘Thaburi ya Daudi’

**1** Nîraina rwîmbo rwa wîvokeku na kîvooto,

**1** we Ngai-Mûnene nîwe ngwinîra rwîmbo rûrû.

**1**

**2** Nîngwîmenyerera ndûûre ndarî na ûcuke.

**2** Ûgaaûka kûrî nie rî?

**2** Nîngûtûûra nyombarî yakwa nîrî na ngoro ntheru,

**2**

**3** na ndigeetîkîria ûndû mûcûku wîkwe mbere yakwa.

**3** Nînthûrîte ciîko cia andû arîa matarî evokeku,

**3** ndikaagwatanîra nao.

**3**

**4** Ndigaatuîka mûndû ûtarî mwîvokeku,

**4** ndikaagwatanîra na maûndû macûku.

**4**

**5** Nîngaacûkangia mûndû ûrîa ûkaaguta mûndû ûrîa wîngî,

**5** ndigeekarania na mûndû mwîtîi na mwaganu.

**5**

**6** Nîngaamenyerera andû arîa evokeku vûrûrirî,

**6** nîguo ndûûranie nao,

**6** andû arîa evokeku nîo makaandungatîra.

**6**

**7** Andû a maveeni matigaatûûra gwakwa mûciî;

**7** gûtirî mûndû mûthaani ûgeekara gwakwa.

**7**

**8** Mûthenya wa mûthenya nîngaacûkangia eki naaî vûrûrirî.

**8** Nîngaathiria eki naaî onthe îtûûrarî rîa Ngai-Mûnene.

# Tha 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa mûndû arî na thîna

**1** We Ngai-Mûnene, thikîrîria îvoya rîakwa,

**1** kîrîro gîakwa nîgîkinye kûrî we!

**1**

**2** Ndûkandiganîrie rîrîa nîrî mathînarî!

**2** Nthikagîrîria, na ûnjokagîrie narua rîrîa ngûkûvoya!

**2**

**3** Ûtûûro wakwa ûrathira ta ndogo,

**3** mwîrî wakwa ûrakana ta mwaki.

**3**

**4** Nthirîtwe nî vinya ta nyaki îrî nyûmû,

**4** nthirîte nginya ngumba ya irio.

**4**

**5** Ng'înjîte ngatigwa rûûo na mavîndî,

**5** nîûndû wa gûcaa mbugîrîrîtie.

**5**

**6** Nie mbîkariî ta ndiiû ya werûrî,

**6** mbîkariî ta ndundu îrî îganjorî.

**6**

**7** Ndaraga ndarî toro,

**7** mbîkariî ta gîconi gîtigîtwe kîonga îgûrû rîa nyomba.

**7**

**8** Numagwa nî nthû ciakwa mûthenya tuku,

**8** arîa manyûrûragia matûmagîra rîîtwa rîakwa makîrumana.

**8**

**9** Ndîcaga mûu ta irio,

**9** ndukanagia methori makwa na kîrîa nyunyaga,

**9**

**10** nîûndû wa marakara maku na mang'ûrîka,

**10** wambocire na ûkînanda kûraca.

**10**

**11** Ûtûûro wakwa wîkariî ta kîruru gîa kîvwaî,

**11** nîraûma ta nyaki.

**11**

**12** Nwatî we Ngai-Mûnene, wî mûthamaki tene na tene;

**12** njiarwa cionthe nîitûûra ikûririkanaga.

**12**

**13** Nîûkaarûngama na wîguîre îtûûra rîa Zayuni ntha,

**13** kavinda nî gakinyu ga kûrîguîra ntha,

**13** kavinda karîa kagîrîru nî gakinyu.

**13**

**14** Ndungata ciaku nîciendete îtûûra rîu,

**14** wana ethîrwa nî rîomomoku,

**14** nîirarîguîra ntha wana ethîrwa nîrîcûkangu viû.

**14**

**15** Mavûrûri nîmagetigîra rîîtwa rîa Ngai-Mûnene;

**15** athamaki onthe a nthî nîmagetigîra riiri wake.

**15**

**16** Nîûndû Ngai-Mûnene nîagaatuma rîngî Zayuni,

**16** nîakoonania riiri wake.

**16**

**17** Nîakeegua mavoya ma athîni,

**17** na ndakaarega mavoya mao.

**17**

**18** Ûndû ûyû nîwandîkwe nîûndû wa njiarwa irîa igaaûka,

**18** nîguo andû arîa matarî aciare magaakumia Ngai-Mûnene.

**18**

**19** Ngai-Mûnene nîwaroririe nthî arî îgûrû kûrîa kûtheru,

**19** nîwaroririe nthî arî îgûrû.

**19**

**20** Nîwegwire gûcaa kwa andû arîa ove,

**20** na akîrekereria arîa maatuîrîrîtwe kûûragwa.

**20**

**21** Kwoguo andû nîmakaanîrîra rîîtwa rîa Ngai-Mûnene Zayuni,

**21** ngumo yake nîkaanîrîrwa kûu Jerusalemu,

**21**

**22** rîrîa mavûrûri makaagomana vamwe,

**22** na mothamaki magomane nîguo magooce Ngai-Mûnene.

**22**

**23** Ngai-Mûnene nîanyivîrîtie vinya nîrî mwîthî,

**23** nîanyivanyivîrîtie ûtûûro wakwa.

**23**

**24** We Ngai wakwa ndûgatûme ngua nîrî mwîthî,

**24** we Ngai-Mûnene ûtûûraga tene na tene.

**24**

**25** Tene mûno nîwaûmbire nthî,

**25** na îgûrû nî wîra wa njara ciaku.

**25**

**26** Îgûrû na nthî nîikaathira, nwatî we nîûtûûra kuo,

**26** ikaathira ta nguo ngûrû,

**26** na nîikaaûrîra.

**26**

**27** Nwatî we ndûgarûrûkaga,

**27** na ûtûûraga tene na tene.

**27**

**28** Ciana cia ndungata ciaku igaatûûraga irî ngitîre,

**28** nacio njiarwa ciao igaatûûra ciîkindîrîtie varî we.

# Tha 103

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wendo wa Ngai

**1** We ngoro yakwa, kumia Ngai-Mûnene,

**1** mwoyo wakwa wonthe nîûkumie rîîtwa rîake rîtheru.

**1**

**2** We Ngoro yakwa, kumia Ngai-Mûnene,

**2** ndûkariganîrwe nî maûndû maro marîa ekîte.

**2**

**3** Nîke ûndekagîra mevia monthe,

**3** na akamvonia mîrimû yakwa yonthe.

**3**

**4** Nîke ûmvonokagia kuuma kûrî gîkuû,

**4** akamonia wendo ûtathiraga na ntha.

**4**

**5** Nîke ûmvecaga indo mbaro ûtûûrorî wakwa,

**5** nîguo mbîkarage nîrî mwîthî na nîrî na vinya ta nderi.

**5**

**6** Ngai-Mûnene atucaga ciira na kîvooto,

**6** na akonania waragania kûrî arîa avinyîrîrie.

**6**

**7** Nîwamenyithirie Musa maûndû marîa aavangîte gwîka,

**7** nîwonirie andû a Isiraeli ciîko ciake.

**7**

**8** Ngai-Mûnene arî ntha na nî mûtugi,

**8** ndarakaraga na îvenya na ecûrîtwe nî wendo ûtathiraga.

**8**

**9** Ndagaatûgûkagia vîndî cionthe,

**9** kana atûûra arakarîte tene na tene.

**9**

**10** Ndatûverithagia kûringana na mevia metû,

**10** kana atûrîvia kûringana na mavîtia metû.

**10**

**11** Nîûndû ta ûrîa îgûrû na nthî iracavanîrîrîtie,

**11** nwaguo wendo wake ûtathiraga ûrî mwîngî kûrî arîa mamwîtigîrîte.

**11**

**12** Taûrîa îrathîro na îthûîro iracavanîrîrîtie,

**12** nwaguo atûthengutagîria mevia metû kuuma kûrî tue.

**12**

**13** Taûrîa ciana ciîgucagîrwa ntha nî îthe,

**13** nwaguo Ngai-Mûnene egucagîra arîa mamwîtigîrîte ntha.

**13**

**14** Nîûndû nîaicî ûrîa tûmbîtwe;

**14** nîaicî atî tûrî rûkûngû.

**14**

**15** Nwatî, ûtûûro wa mûndû wîkariî ta nyaki,

**15** akûraga ta maûa marî mûgûndarî;

**15**

**16** rûkûngi rûcokaga rûkamavuruta makathira,

**16** na gûtirî mûndû ûcokaga kûmona rîngî.

**16**

**17** Nwatî wendo ûtathiraga wa Ngai-Mûnene, ûtûûraga tene na tene,

**17** kûrî arîa onthe mamwîtigagîra,

**17** na ûthingu wake ûtûûraga kûrî njiarwa cionthe,

**17**

**18** cia andû arîa mathîkagîra kîrîkanîro gîake,

**18** na maririkanaga kûvingia maathani make.

**18**

**19** Ngai-Mûnene nîaigîte gîtî gîake Kîam ûthamaki kûu îgûrû,

**19** ke nî mûthamaki wa indo cionthe.

**19**

**20** Kumiani Ngai-Mûnene, mue araika arîa anene na marî vinya,

**20** mue mwathîkagîra watho wake na mwîkaga ûrîa augîte.

**20**

**21** Kumiani Ngai-Mûnene, mue ciûmbe cionthe cia îgûrû,

**21** mue ndungata ciake irîa ciîkaga wendi wake.

**21**

**22** Kumiani Ngai-Mûnene, mue ciûmbe ciake cionthe;

**22** mûkumieni mûrî kûrîa kuonthe athanaga.

**22** We ngoro yakwa, kumia Ngai-Mûnene!

# Tha 104

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia mûmbi

**1** Ngoro yakwa, kumia Ngai-Mûnene!

**1** We Ngai-Mûnene, Ngai wakwa, kaî wî mûnene-î!

**1** We wîkîrîte gîtîîo na riiri,

**1**

**2** wîkunîkîrîte na ûtheri ta nguo,

**2** ûtambûrûkîtie îgûrû ta îgema,

**2**

**3** ûtumîte mûciî waku îgûrû rîa manjî ma îgûrû.

**3** Ûtuîte matu gîkaari gîaku gîa gûkuucua,

**3** na ûthiîcaga ûtûîte mathagurî ma rûkûngi.

**3**

**4** Ûtûmagîra ngûngi irî ta anjaama aku,

**4** na ûgatûmîra mwaki na nînîmbî ciaguo ta ndungata ciaku.

**4**

**5** Nîwe wavandire nthî waro îgûrû rîa mîcingi wayo,

**5** na ndîkenyenyeka tene na tene.

**5**

**6** Wamîkunîkire na îria ta mûndû ekunîkîrîte na nguo,

**6** namo manjî magîkunîkîra irîma.

**6**

**7** Rîrîa wagûkirie manjî, nîmaaûrire,

**7** rîrîa meegwire mûrurumo waku nîmaaûrire na îvenya.

**7**

**8** Nîmaanyûrûrûkire kuuma irîmarî na makîthiî ciandarî,

**8** nîmaathiîre kûrîa wamathondekerete.

**8**

**9** Nîwathondekere manjî mîtaro îrîa matangîvîtûka,

**9** nîguo matigakunîkîre nthî rîngî.

**9**

**10** Nîûtûmaga manjî matherûke ciandarî,

**10** na nyûnjî ikanyûrûrûka gatagatî ka irîma.

**10**

**11** Nîivecaga nyamû cionthe cia kîthaka manjî,

**11** nyûmbû inyunyaga manjî nyûnjîrî icio na ikanyondoka.

**11**

**12** Iconi itumaga ciomba ciacio mîtîrî îrîa îrî vakuvî na nyûnjî icio,

**12** ciûmbaga mvûarî cia mîtî îo na ikaina.

**12**

**13** Nîûtûmaga mbura kuuma îgûrû yure irîmarî,

**13** nayo nthî îgecûrwa nî irathimo ciaku.

**13**

**14** Nîûtûmaga nyaki îkûre nîûndû wa ng'ombe,

**14** na mîmera nîguo andû mamîtûmîre,

**14** nîguo magîcage na irio kuuma nthî,

**14**

**15** na ndivei ya kûmacanjamûra,

**15** maguta ma ndamaiyû ma kûmûkenia,

**15** na irio cia gûtûma agîe na vinya.

**15**

**16** Mîtî mînene ya Ngai-Mûnene nîgîcaga na manjî ma kwîgana,

**16** mîtarakwe ya Lebanoni îrîa ke aavandire.

**16**

**17** Iconi nîitumaga ciomba ciacio mîtîrî îo;

**17** ngune nîitumaga ciomba ciacio mîtîrî ya mîthithinda.

**17**

**18** Ngûrûngû itûûraga irîmarî irîa ndaca na îgûrû,

**18** namo mathiiî methithaga makurungurî.

**18**

**19** We waûmbire mweri nîguo ûthimage mavinda;

**19** narîo riûa nîrîmenyaga îvinda rîa kûthûa.

**19**

**20** Ûtûmaga nduma yûke, na gûgatuka,

**20** nacio nyamû cionthe cia kîthaka ikaumîra.

**20**

**21** Ciana cia mînyambû iraramaga rîrîa îkûguîma,

**21** cietagîrîra nîguo Ngai aive gîa kûrîa.

**21**

**22** Rîrîa riûa rîaratha, nîicokaga kûrîa ciîkaraga,

**22** ikathiî kûmama imamorî ciacio.

**22**

**23** Mûndû nîacokaga akathiî kûruta wîra wake,

**23** na arutaga wîra wake nginya kîvwaî.

**23**

**24** We Ngai-Mûnene, nîwîkîte maûndû meengî mûno!

**24** Wathondekire monthe na ûûgî!

**24** Nthî îcûrîte ciûmbe ciaku.

**24**

**25** Kûrîa kûrî na îria rînene na rîariî,

**25** kûrîa gûtûûraga ciûmbe itangîtarîka,

**25** ciûmbe irî mwoyo, nene na nini.

**25**

**26** Kûu nîkuo meri ithiîcagîrîra,

**26** na Leviathani, kîûmbe kîrîa kînene waûmbire kîthakagîre kuo.

**26**

**27** Ciûmbe cionthe nîwe cietagîrîra,

**27** nîguo ûive irio îvinda rîrîa rîagîrîru.

**27**

**28** Irîcaga wa kîrîa kîonthe ûivecaga,

**28** rîrîa wakûnjûra njara yaku, irîcaga na ikavaa.

**28**

**29** Rîrîa waitiganîria nîciîgucaga guoya,

**29** waruta mîvevû ya cio, nîikucaga

**29** igacoka rûkûngûrî kûrîa ciaumire.

**29**

**30** Rîrîa waicokeria mîvevû yaku, nîigîcaga na mwoyo rîngî,

**30** we nîûtûmaga nthî îgîe na ûtûûro mûcerû.

**30**

**31** Riiri wa Ngai-Mûnene ûrotûûra tene na tene,

**31** Ngai-Mûnene arokenua nî wîra wake ke mwene!

**31**

**32** Aroragia nthî îkainaina,

**32** anyitaga irîma ikauma ndogo.

**32**

**33** Nîndûûra minagîra Ngai-Mûnene ûtûûrorî wakwa wonthe,

**33** nîndûûra ngumagia Ngai wakwa vîndî yonthe ya ûtûûro wakwa.

**33**

**34** Ngai-Mûnene arokenua nî meciria makwa,

**34** nîûndû gîkeno gîakwa kiumaga varî ke.

**34**

**35** Evia onthe marothirua gûkû nthî,

**35** na andû arîa aganu mathire viû!

**35** Ngoro yakwa kumia Ngai-Mûnene!

**35** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 105

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai na andû ake

## (

## 1Maû 16.8-22

## )

**1** Cokeriani Ngai-Mûnene ngatho, anîrîrani ûnene wake;

**1** menyithiani andû a nthî ûrîa ekîte.

**1**

**2** Mwinîreni, mwinîreni nyîmbo cia kûmûkumia;

**2** menyithaniani maûndû ma magegania marîa ekîte.

**2**

**3** Kenani nîûndû wa rîîtwa rîake,

**3** arîa onthe magoocaga Ngai-Mûnene nîmakene.

**3**

**4** Cariani ûtethio kuuma kûrî Ngai-Mûnene,

**4** mûgoocageni vîndî cionthe.

**4**

**5** Ririkanani maûndû ma magegania marîa eekire,

**5** ciama ciake na ûrîa aaririe ûvoro wa gûtucanîra ciira.

**5**

**6** Mue njiarwa cia Iburahimu ndungata yake,

**6** mue njiarwa cia Jakovu, andû arîa athuurîte!

**6**

**7** Ke nîke Ngai-Mûnene Ngai wetû;

**7** matuîro make ma ciira marî nthî yonthe.

**7**

**8** Ke atûûraga aririkanaga kîrîkanîro gîake tene na tene,

**8** avingagia ciîranîro ciake kûrî njiarwa ngiri na ngiri.

**8**

**9** Nîavingagia kîrîkanîro kîrîa aarûthire na Iburahimu,

**9** maûndû marîa erîîre Isaka na mwîvîtwa.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwathondekire kîrîkanîro na Jakovu,

**10** Kîam gûtûûra tene na tene.

**10**

**11** Aaugire atîrî, “Nîngaakûva vûrûri wa Kanaani,

**11** na nîûgaatuîka îgai rîaku.”

**11**

**12** Vîndî îo andû a Ngai maarî anini, matiarî na îgweta,

**12** na maarî ageni vûrûrirî wa Kanaani.

**12**

**13** Maaûrûraga kuuma vûrûrirî ûmwe kûthiî wîngî,

**13** kuuma ûthamakirî ûmwe kûthiî wîngî.

**13**

**14** Ngai ndeetîkîra mavinyîrîrua nî mûndû,

**14** nîwakaanagia athamaki nîguo agitîre andû ake.

**14**

**15** Ameera atîrî, “Mûtikavutie andû arîa nyamûrîte,

**15** mûtigeke arathi akwa ûndû mûcûku.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwatûmire kûgîe na yûra vûrûrirî wao,

**16** na agîcûkangia irio ciao cionthe.

**16**

**17** Nwatî nîwavirire mûndû ûmwe mbere yao,

**17** Josefu, ûrîa wendetue arî ngombo.

**17**

**18** Maamwovire magûrû na mînyororo,

**18** na akîovwa ngingo na mînyororo,

**18**

**19** nginya rîrîa maûndû marîa aaugîte maavingire,

**19** kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîkîamwîkîrire vinya.

**19**

**20** Mûthamaki wa Misiri nîwathanire arekererue,

**20** mûnene wa mavûrûri nîwamûrekererie.

**20**

**21** Nîwamûtwire mûrûngamîrîri wa mûciî wa mûthamaki,

**21** na mûnene wa indo ciake cionthe,

**21**

**22** nîguo atongoragie anene ake wa ûrîa angîenda,

**22** na ataarage atongoria a mûthamaki.

**22**

**23** Isiraeli nîwacokire akîthiî Misiri,

**23** Jakovu nîwatuîkire mûgeni vûrûrirî wa Hamu.

**23**

**24** Ngai-Mûnene nîwatûmire andû ake maciarane mûno,

**24** na agîtûma magîe vinya gûkîra nthû ciao.

**24**

**25** Nîwatûmire andû a Misiri mamene andû ake,

**25** andû a Misiri makîveenereria andû a Ngai-Mûnene.

**25**

**26** Nîwacokire agîtûma ndungata yake Musa,

**26** na Aroni ûrîa aathuurîte.

**26**

**27** Nîmaaringire ciama cia Ngai gatagatîrî ka andû a Misiri,

**27** na makîringa ciama kûu vûrûrirî wa Hamu.

**27**

**28** Ngai nîwatûmire vûrûri ûgîe nduma,

**28** andû a Misiri nîmaaregire kwathîkîra watho wake.

**28**

**29** Nîwagarûrire nyûnjî ciao igîtuîka nthakame,

**29** na akîûraga nthamaki ciao cionthe.

**29**

**30** Vûrûri wao nîwecûrirwe nî ciûra,

**30** wana mûciî kwa mûthamaki ûgîcûrwa nîcio.

**30**

**31** Ngai aathanire na gûkîgîa ngi nyîngî mûno,

**31** na vûrûri wonthe nîwecûrirwe nî rwagî.

**31**

**32** Îthenya rîa mbura, aamaurithîrie mbura ya mbembe,

**32** na mveni ciamûrîkaga vûrûri wao wonthe.

**32**

**33** Nîwacûkangirie mîthavibu na ya mîkûyû yao,

**33** na akiunanga mîtî yonthe vûrûrirî wao.

**33**

**34** Ngai aathanire na gûgîûka ngige,

**34** ciana cia ngige itangîatarîkire;

**34**

**35** ciarîîre mîmera yonthe îrîa yarî vûrûrirî,

**35** na ikîrîa irio ciao cionthe.

**35**

**36** Nîwaûragire marikithathi monthe ma anake vûrûrirî wao,

**36** marikithathi monthe ma mîciî ya andû a Misiri.

**36**

**37** Nîwacokire agîtongoria andû a Isiraeli makiuma kuo;

**37** maathiîre makuuîte sîlûva na thaavu,

**37** na gûtirî wanarî ûmwe wao warî na wonje.

**37**

**38** Andû a Misiri nîmaakenire rîrîa andû a Isiraeli maathiîre,

**38** nîûndû nîmaametigagîra.

**38**

**39** Ngai nîwatambûrûkirie îtu îgûrû rîa andû ake,

**39** na mwaki wa kûmamûrîkîra ûtukû.

**39**

**40** Nîmeetirie irio, na Ngai akîmatûmîra tûthirimûkû,

**40** akîmava irio nyîngî kuuma îgûrû.

**40**

**41** Nîwatûrire îthiga na manjî makiuma kuo,

**41** maanyûrûrûkire werûrî ta rûnjî.

**41**

**42** Nîwaririkanire kîrîkanîro gîake kîtheru,

**42** kîrîa eerîre ndungata yake Iburahimu.

**42**

**43** Kwoguo nîwatongoririe andû ake makiuma vûrûrirî,

**43** andû ake maaumire kuo makinaga marî na gîkeno.

**43**

**44** Nîwamavere mîgûnda ya mavûrûri ma andû engî,

**44** na makîîgwatîra mîgûnda ya andû arîa maatûûraga kuo,

**44**

**45** nîguo andû ake makaathîkîra mawatho make,

**45** na kûvingia maathani make.

**45** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 106

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wega wa Ngai kûrî andû ake

**1** Kumiani Ngai-Mûnene!

**1** Kumiani Ngai-Mûnene nîûndû nî mwaro;

**1** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**1**

**2** Nîûrîkû ûngîtaarîria maûndû manene marîa Ngai-Mûnene ekîte?

**2** Nîûrîkû ûngîvota kûmûkumia ûrîa kwagîrîrîte?

**2**

**3** Kûrathimwa nî arîa marûmagîrîra kîvooto,

**3** arîa mekaga maûndû ma ûthingu vîndî cionthe.

**3**

**4** We Ngai-Mûnene, ûndirikane ûgîka andû aku maûndû maro;

**4** ûndirikane ûkîvonokia andû aku,

**4**

**5** nîguo monage andû aku makîgîa na ûtûûro mwaro,

**5** nîguo ngenanagîre na vûrûri waku,

**5** na ngaakenanîra na andû aku.

**5**

**6** Tue nîtwîvîtie wata ûrîa methe metû ma tene meevirie,

**6** nîtwîvîtie na nîtwîkîte maûndû macûku.

**6**

**7** Rîrîa methe metû maarî Misiri,

**7** matiataûkîrwa nî ciîko cia magegania irîa Ngai eekire,

**7** matiaririkana ûrîa aamoonirie wendo ûtathiraga maita meengî,

**7** nwatî nîmaareganire na ûrîa ûrî Îgûrû Mûno marî îriarî îtune.

**7**

**8** Kûnarî ûguo nîwamavonokirie wata ûrîa eeranîrîte,

**8** nîguo onanie vinya wake mûnene.

**8**

**9** Nîwathire îria îtune rînyaare, na rîkînyaara,

**9** aavîtûkîrîrie andû ake îriarî takwa marî nthî nyûmû.

**9**

**10** Kwoguo nîwamavonokirie kuuma kûrî nthû ciao,

**10** na akîmakûûra kuuma kûrî vinya wa nthû ciao.

**10**

**11** Nthû ciao nîciaûrîre manjîrî,

**11** na gûtirî wanarî ûmwe wao watigarire.

**11**

**12** Andû a Isiraeli nîmaacokire magîtîkia ciugo ciake,

**12** na makina nyîmbo cia kûmûkumia.

**12**

**13** Nwatî nîmaariganîrwe nî ciîko cia Ngai wa rîo,

**13** na makîrega gweterera ûtaari wake.

**13**

**14** Marî werûrî nîmecûrirwe nî ngumba nene ya irio,

**14** na makîgeria Ngai marî kûu werûrî.

**14**

**15** Nîwamavere kîrîa meetirie,

**15** nwatî nîwatûmire manyitwa nî mûrimû mûcûku.

**15**

**16** Marî kûu werûrî nîmeguîrîre Musa wîru,

**16** na Aroni, ndungata ntheru ya Ngai-Mûnene.

**16**

**17** Nthî nîyavingûkire na îkîmeria Dathani,

**17** na îkîthika Abiramu na arûmîrîri ake.

**17**

**18** Mwaki nîwaumîrîre arûmîrîri ao,

**18** na ûkîvîvia andû acio aganu.

**18**

**19** Nîmaarûthire karegwa marî kîrîmarî gîa Sinai,

**19** na makîgooca mûvuanano ûcio.

**19**

**20** Maatigire kûgooca Ngai ûrîa ûrî riiri,

**20** na makîambîrîria kûgooca mûvuanano wa ndegwa îrîa îrîcaga nyaki.

**20**

**21** Maariganîrwe nî Ngai ûrîa wamavonokirie,

**21** ûrîa wekîte maûndû manene vûrûrirî wa Misiri.

**21**

**22** Nîwekire maûndû ma magegania vûrûrirî wa Misiri,

**22** na maûndû ma kûmakania îriarî Îtune.

**22**

**23** Ngai nîangîathiririe andû ake,

**23** tiga nî Musa, ndungata îrîa aathuurîte waririe nake,

**23** na akîrigîrîria ndakamathirie nîûndû wa marakara make.

**23**

**24** Nîmaacokire makînyarara vûrûri ûcio mwaro,

**24** nîûndû matietîkia ûrîa Ngai aamerîrîte.

**24**

**25** Nîmaanugunire marî magemarî mao,

**25** na matiathîkîra Ngai-Mûnene.

**25**

**26** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwevîtire na ma,

**26** akiuga atî nîagaatûma makuîre werûrî.

**26**

**27** Nîakaanyagania njiarwa ciao mavûrûrirî marîa mengî,

**27** na makuîre mavûrûrirî mageni.

**27**

**28** Nîmaacokire magîtuîka arûmîrîri a Baali marî Peori,

**28** na makîrîa magongoona marîa maarutîrîtwe mîvuanano îtarî mwoyo.

**28**

**29** Ciîko ciao nîciatûmire Ngai-Mûnene arakare,

**29** na makînyitwa nî mûrimû mûcûku.

**29**

**30** Nwatî Finehasi nîwaverithirie andû arîa maarî na mavîtia,

**30** na mûrimû ûcio mûcûku ûkîthira.

**30**

**31** Ûndû ûcio nîwatûmire aririkanagwe ta mûndû mûthingu,

**31** kuuma vîndî îo nginya tene na tene.

**31**

**32** Nîmaarakaririe Ngai-Mûnene marî ithimarî cia Meriba,

**32** na Musa nîwanyitirwe nî thîna nîûndû wa ûrîa meekire.

**32**

**33** Nîmaatûmire Musa ecûrwe nî ûrûrû ngororî,

**33** na akîaria atambîte gwîciiria.

**33**

**34** Andû a Isiraeli nîmaaregire kûraga andû a ndûrîrî,

**34** ta ûrîa Ngai-Mûnene aamaathîte meke.

**34**

**35** Nwatî nîmaanyitanîre na andû a ndûrîrî,

**35** na makîambîrîria gwîka tao.

**35**

**36** Nîmaagoocire mîvuanano ya ngai ciao,

**36** na ûndû ûcio nîguo watuîkire mûtego wa kûmathiria.

**36**

**37** Nîmaarutire anake na erîtu ao marî magongoona kûrî mîvuanano ya Kanaani.

**37**

**38** Nîmeetûrûrire nthakame ya andû mataarî na mavîtia,

**38** nthakame ya anake na erîtu ao;

**38** arîa maarutire marî magongoona kûrî mîvuanano ya Kanaani,

**38** naguo vûrûri ûkîgwatwa nî mûgiro nîûndû wa nthakame îo.

**38**

**39** Ûguo nîguo maatuîkire andû matarî atheru,

**39** na magîtuîka andû matarî evokeku kûrî Ngai nîûndû wa ciîko ciao.

**39**

**40** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwarakarirue nî andû ake;

**40** nîwatimbirwe nî andû ake ke mwene.

**40**

**41** Nîwamarekererie kûrî andû a ndûrîrî,

**41** na magîcoka kwathwa nî nthû ciao.

**41**

**42** Nthû ciao nîciamavinyîrîrie,

**42** magîtuîka ndungata ciao na vinya.

**42**

**43** Maita meengî Ngai-Mûnene nîwamatethûrire,

**43** nwatî nîmaatwire maregane nake,

**43** na makîthiî na mbere gwîka maûndû macûku.

**43**

**44** Kûnarî ûguo, Ngai nîwonire mathîna mao,

**44** rîrîa eegwire kîrîro Kîamo.

**44**

**45** Nîwaririkanire kîrîkanîro gîake nîûndû wao,

**45** na akîricûkwa nîûndû wa wendo wake mwîngî ûrîa ûtathiraga.

**45**

**46** Ngai-Mûnene nîwatûmire arîa maamavinyagîrîria mameguîre ntha.

**46**

**47** We Ngai-Mûnene Ngai wetû, tûvonokie,

**47** tûcokanîrîrie vamwe kuuma mavûrûrirî,

**47** nîguo tûcokagie ngatho na tûkumagie rîîtwa rîaku rîtheru.

**47**

**48** Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arokumua;

**48** arokumua tene na tene!

**48** Andû onthe nîmauge, “Ameni!”

# Tha 107

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ÎVUKU RÎA GATANO

## Tha 107—150

## Gûkumia wega wa Ngai

**1** “Cokeriani Ngai-Mûnene ngatho, nîûndû nî mwaro;

**1** nîûndû wendo wake ûtathiraga nîwa tene na tene!”

**1**

**2** Tiga arîa makûûrîtwe nî Ngai-Mûnene mauge guo,

**2** arîa avonoketie kuuma thînarî,

**2**

**3** na akamacokia kuuma mavûrûrirî mageni,

**3** kuuma mwena wa îrathîro na kuuma mwena wa îthûîro,

**3** kuuma mwena wa rûgûrû na kuuma mwena wa îveti.

**3**

**4** Amwe maaûrûraga werûrî ûtaarî kîndû,

**4** na mationa njîra îngîmavira îtûûrarî mangîtûûra.

**4**

**5** Maarî avûtu na makanyonda,

**5** na nîmaatete mwîvoko.

**5**

**6** Nîmaacokire magîkaîra Ngai-Mûnene marî thînarî,

**6** na akîmavonokia kuuma maûndûrî marîa maamagiaga.

**6**

**7** Nîwamatongoririe njîrarî nûngarû,

**7** nginya magîkinya îtûûrarî rîrîa maatûûrire.

**7**

**8** Nîmacokerie Ngai-Mûnene nîûndû wa wendo wake ûtathiraga,

**8** nîûndû wa maûndû ma magegania marîa aamekîre.

**8**

**9** Nîûndû nîanyondoraga arîa anyondu,

**9** na andû arîa avûtu nîamavaithagia indo mbaro.

**9**

**10** Andû amwe maatûûraga ndumarî marî na îvooru,

**10** marî na mînyamaaro na movetwe na mînyororo,

**10**

**11** nîûndû nîmaareganîte na mawatho ma Ngai,

**11** na makaira mataaro ma Ûrîa ûrî Îgûrû Mûno.

**11**

**12** Nîmaathirîte vinya nîûndû wa wîra mûrito,

**12** nîmaagwîre nthî na mationa mûndû wa kûmatethia.

**12**

**13** Nîmaacokire magîkaîra Ngai-Mûnene marî thînarî,

**13** na akîmavonokia kuuma maûndûrî marîa maamagiaga.

**13**

**14** Nîwamarutire ndumarî kûu kwarî na îvooru,

**14** na agîtucanga mînyororo yao.

**14**

**15** Nîmakumie Ngai-Mûnene nîûndû wa wendo wake ûtathiraga,

**15** nîûndû wa maûndû ma magegania marîa aamekîre.

**15**

**16** Ke nîaunangaga mîrango ya gîcango,

**16** na agatemanga mîkîgo ya cuuma.

**16**

**17** Andû amwe maarî irimû nîûndû wa mevia mao,

**17** na makathînîka nîûndû wa maûndû mao macûku;

**17**

**18** nîmaatimbirwe nî irio cia mûthemba wa wonthe,

**18** na maarî vakuvî gûkua.

**18**

**19** Nîmaacokire magîkaîra Ngai-Mûnene marî thînarî,

**19** na akîmavonokia kuuma maûndûrî marîa maamagiaga.

**19**

**20** Nîwathanire na ûkîmavonia,

**20** na akîmavonokia matikathire.

**20**

**21** Nîmakumie Ngai-Mûnene nîûndû wa wendo wake ûtathiraga,

**21** nîûndû wa maûndû ma magegania marîa aamekîre.

**21**

**22** Nîmarute matega ma kûmûcokeria ngatho,

**22** na mauge ûrîa ekîte na nyîmbo makenete.

**22**

**23** Andû amwe nîmaathiîrîre îriarî na meri,

**23** makîrutaga wîra wa kwendia na kûgûra kûu îriarî.

**23**

**24** Nîmoonire ciîko cia Ngai-Mûnene,

**24** maûndû ma magegania marîa eekire kûu îriarî.

**24**

**25** Nîwathanire, na rûkûngi rûnene rûkîvurutana,

**25** rûgîtûma makûmbî ma manjî îriarî maûkîrîre.

**25**

**26** Meri ciaikagua na îgûrû, igacoka igaikua kûrîa kûriku,

**26** ûmîrîru wao nîwathirîre kûu ûgwatirî ûcio.

**26**

**27** Maavîngirwe na magîtûgûgana ta mîrîu,

**27** na makîthirîrwa nî wara wa gwîtethia naguo.

**27**

**28** Nîmaacokire magîkaîra Ngai-Mûnene marî thînarî,

**28** na akîmavonokia kuuma maûndûrî marîa maamagiaga.

**28**

**29** Nîwatûmire rûkûngi rûrîa rwavurutanaga rûvorera,

**29** na makûmbî ma manjî îriarî magîkira.

**29**

**30** Nîmaacokire magîkena nîûndû nîkwavoorere,

**30** na Ngai-Mûnene nîwamakinyirie varîa meendaga meri irûngame.

**30**

**31** Nîmakumie Ngai-Mûnene nîûndû wa wendo wake ûtathiraga,

**31** nîûndû wa maûndû ma magegania marîa aamekîre.

**31**

**32** Nîmanîrîre ûnene wa Ngai-Mûnene marî varîa andû maûnganîte,

**32** na mamûkumie marî varîa atongoria magomanîte.

**32**

**33** Nîagarûraga nyûnjî igatuîka werû,

**33** na akanyaria kûrîa kûtherûkaga manjî.

**33**

**34** Nîatûmaga mûthetu ûrîa mûnoru ûtuîke werû wa cumbî,

**34** nîûndû wa waganu wa andû arîa matûûraga kuo.

**34**

**35** Nîagarûraga werû ûgatuîka maria ma manjî,

**35** na nthî nyûmû îkatherûka manjî.

**35**

**36** Nîatûmaga andû arîa avûtu matûûre kuo,

**36** na magatuma îtûûra kûrîa magaatûûraga.

**36**

**37** Nîmaarîmire mîgûnda makîvanda mîthavibu,

**37** na nîmagîcaga maketha meengî.

**37**

**38** Nîwarathimire andû ake na makîongerereka mûno,

**38** na agîtûma ndîthia yao ya ng'ombe yongerereke.

**38**

**39** Rîrîa maanyivanyivire na makîthirua vinya

**39** na njîra ya kûvinyîrîrua na kûthînua,

**39**

**40** nîwanyararire atongoria arîa maamavinyagîrîria,

**40** na agîtûma maûrûre werûrî kûndû gûtarî njîra.

**40**

**41** Nwatî nîwavonokirie arîa ngîa kuuma mathînarî mao,

**41** na agîtûma andû a nyomba yao mongerereke ta ndîthia ya ng'ondu.

**41**

**42** Andû arîa athingu monaga ûguo magakena,

**42** nwatî arîa onthe aganu nîmakiraga mona ûguo.

**42**

**43** Andû arîa aûgî nîmecirie ûvoro wa maûndû mama,

**43** na maririkane wendo ûtathiraga wa Ngai-Mûnene.

# Tha 108

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa ûvootani

## (

## Tha 57.7-11

## ;

## 60.5-12

## )

**1** Ngoro yakwa nîîkindîrîtie we Ngai!

**1** ngaakwinîra na ngûkumie!

**1** Ngoro yakwa, ûkîra!

**1**

**2** Ûkîra, we ngita na kînanda!

**2** Nîngûkîra mbere ya gûkîe.

**2**

**3** We Ngai-Mûnene, nîngaagûcokeria ngatho gatagatîrî ka mavûrûri.

**3** Nîngaaina nyîmbo cia gûgûkumia nîrî gatagatî ka andû.

**3**

**4** Wendo waku ûtathiraga nî mûnene ûkavîtûka îgûrû,

**4** wîvokeku waku ûkinyîte matuurî.

**4**

**5** We Ngai, ûrokumua îgûrû matuurî!

**5** Tiga riiri waku wîcûre nthî yonthe.

**5**

**6** Tûvonokie na vinya waku, na ûnjokerie îvoya rîakwa,

**6** nîguo andû aku arîa wendete makûûrwe.

**6**

**7** Ngai arî kûrîa gwake kûtheru eranîrîte atîrî,

**7** “Nîngaagaania Shekemu njanjamûkîte mûno,

**7** na ngaanie Kîamnda gîa Sukothu icunjî icunjî.

**7**

**8** Gileadi nî yakwa, na Manase nî yakwa;

**8** Efiraimu nî ngovia yakwa ya kûgitîra kîongo,

**8** Juda nî mûragi wakwa wa ûtongoria.

**8**

**9** Moabu nîyo karaî gakwa ga kwîthambîria,

**9** na iratû ciakwa nîcikagia Edomu.

**9** Nîngaaugîrîria nîûndû wa kûvoota vûrûri wa Filisiti.”

**9**

**10** Nîûrîkû ûkaamvira îtûûrarî rîrîa ririgîre?

**10** Nîûrîkû ûkaamvira Edomu?

**10**

**11** Ûûi Ngai, nîkwa ûtûtiganîrîtie viû?

**11** Anga tîûthiîcania na athigari etû mbaararî?

**11**

**12** Tûtethie kûrûa na nthû cietû;

**12** nîûndû ûtethio wa mûndû nîwa mana.

**12**

**13** Ngai arî mwena wetû nîtûkaavootana;

**13** nîke ûgaakinyangîra nthû cietû nthî.

# Tha 109

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îteta rîa mûndû arî thînarî

**1** We Ngai nîwe ngumagia, ndûgakire!

**1**

**2** Andû arîa aganu na maveenanagia nîmarantharîkîra,

**2** maragia maûndû makwa na njîra ya maveeni.

**2**

**3** Maragia maûndû macûku mambîgiî,

**3** mantharîkagîra gûtarî na gîtûmi.

**3**

**4** Wana ethîrwa nînîmendete, nîmareganaga nanie,

**4** kûnarî ûguo nînaamavoere.

**4**

**5** Nîmekaga maûndû maro nao makandîva na maûndû macûku,

**5** nînîmendete, nwatî o nîmamenete.

**5**

**6** Thuura mûcirithania mwaganu wa gûcirithia nthû yakwa,

**6** tiga mûmûthitangi amûvire îgootirî.

**6**

**7** Rîrîa acirithua, nîatuîkage arî na mavîtia,

**7** gwîtetera gwake nîgûtarwe ûrî wîvia!

**7**

**8** Ûtûûro wake nîûnyivanyivue;

**8** na mûndû wîngî oce wîra wake.

**8**

**9** Ciana ciake ituîke cia ngoriai,

**9** nake mûka atuîke wa ndigwa!

**9**

**10** Ciana ciake nîciûrûrage ikîvoyaga;

**10** na mengatwe kuuma maganjorî kûrîa matûûraga!

**10**

**11** Mûndû ûrîa ûmûkombithîtie kîndû,

**11** nîamûcune indo îrîa agîte nacio cionthe.

**11**

**12** Gûtikagîe na mûndû wa kûmwîguîra ntha,

**12** kana wa kûmenyerera ciana ciake cia ngoriai.

**12**

**13** Njiarwa ciake cionthe irokua;

**13** rîîtwa rîake rîroriganîra rûciarorî rwa kaîrî.

**13**

**14** Ngai-Mûnene aroririkana waganu wa methe make,

**14** na ndakarekere ng'ina mevia make.

**14**

**15** Ngai-Mûnene aroririkanaga mevia mao vîndî cionthe,

**15** nwatî o maroriganîra viû gûkû nthî!

**15**

**16** Mûndû ûcio ndaaririkana gûtugana,

**16** aanyaririre andû arîa maarî athîni na avatari,

**16** na arîa matakwîvota nginya akîmaûraga.

**16**

**17** Ke endeete kûrumana, aronyitwa nî irumi icio!

**17** Ndeendaga kûrathimithania, wanake ndakarathimwe!

**17**

**18** Kûrî ke, kûrumana nîta gwîîkîra nguo,

**18** irumi icio iromûconja mwîrî wonthe ta manjî,

**18** na itonye mavîndîrî ta maguta!

**18**

**19** Irumi iromûkunîka ta nguo irîa ekagîra,

**19** na imûthiûrûrûkîrie ta mûcivi ûrîa eyovaga wa mûthenya!

**19**

**20** Ngai-Mûnene arorîva nthû ciakwa na maûndû mau,

**20** andû acio maragia maûndû macûku na njîra îtagîrîrîte!

**20**

**21** Nwatî we Ngai Mwathani wakwa, ndethia nîûndû wa rîîtwa rîaku,

**21** mvonokia, nîûndû wendo waku ûtathiraga nî mwaro.

**21**

**22** Nie nîrî mûthîni na nîrî ngîa;

**22** na ngurarîtue nginya ngororî.

**22**

**23** Nîrathira ta kîruru gîa kîvwaî;

**23** nîrarivarivwa ta ngige.

**23**

**24** Maru makwa matirî na vinya nîûndû wa kwînyerekia;

**24** ndigîtwe rûûo na mavîndî.

**24**

**25** Andû mamonaga makanthekerera;

**25** mamonaga makainainia ciongo ciao na kînyarari.

**25**

**26** Ndethia, we Ngai-Mûnene Ngai wakwa;

**26** mvonokia nîûndû wa wendo waku ûtathiraga!

**26**

**27** Tiga andû mamenye atî nîwe wîkîte ûguo;

**27** we Ngai-Mûnene, nîwe wîkîte ûguo.

**27**

**28** Tiga andû manume, nwatî we ûndathime,

**28** tiga arîa marantharîkîra maconoke,

**28** nanie, ndungata yaku, ngene.

**28**

**29** Nthû ciakwa nîikunîkîrwe nî nthoni ta nguo;

**29** na mekîre gîconoko ta nguo irîa mekagîra.

**29**

**30** Nîngaacokeria Ngai-Mûnene ngatho nyîngî mbugîrîrîtie;

**30** nîngaamûkumia kîûnganorî Kîam andû,

**30**

**31** nîûndû nîagitagîra andû arîa athîni,

**31** na akamavonokia kuuma kûrî arîa mamatucagîra kûragwa.

# Tha 110

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwerîre mûthamaki wake ûvootani

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Mwathani wakwa atîrî,

**1** “Îkara nthî mwena wakwa wa ûrîo

**1** nginya rîrîa ngaatûma ûkinyangîre nthû ciaku na magûrû maku.”

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîagaatûma ûthamaki waku ûneneve kuuma Zayuni.

**2** Augîte atîrî, “Ûkaathanaga ûrî gatagatî ka nthû ciaku.”

**2**

**3** Mûthenya ûrîa ûkaathiî kûrûa na nthû ciaku,

**3** andû aku nîmakevecana na njîra ya kwîyendera.

**3** Ta ûrîa îme riumaga kîraûko tene,

**3** nîguo anake aku magaaûka kûrî we irîmarî irîa nyamûre.

**3**

**4** Ngai-Mûnene nîweranîre na mwîvîtwa na ndakeericûkwa;

**4** “We ûrî mûthînjîri-Ngai tene na tene,

**4** ta mûthînjîri-Ngai Melikizedeki.”

**4**

**5** Mwathani arî mwena waku wa ûrîo,

**5** rîrîa akaarakara nî akaavoota athamaki.

**5**

**6** Nîagaatuîra ndûrîrî ciira,

**6** na ecûrie kûrîa kûrûagîrwa mbaara na ciimba,

**6** na nîakaavoota athamaki a nthî yonthe.

**6**

**7** Mûthamaki nîakaanyua manjî karûnjîrî karî rûtere rwa njîra;

**7** na nîakaathiî kîthûri kîrî mbere nîûndû wa kûvootana.

# Tha 111

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai-Mûnene

**1** Kumiani Ngai-Mûnene!

**1** Nîngaacokeria Ngai-Mûnene ngatho na ngoro yakwa yonthe,

**1** nîrî kîûnganorî Kîam andû arîa athingu.

**1**

**2** Kaî maûndû marîa Ngai-Mûnene ekaga nî manene-î!

**2** Andû onthe arîa makenagua nîmo nîmendaga kûmamenya.

**2**

**3** Maûndû marîa ekaga mecûrîte gîtîîo na ûnene wake;

**3** na ûthingu wake ûtûûraga tene na tene.

**3**

**4** Nîatûmîte maûndû make ma magegania maririkanagwe;

**4** Ngai-Mûnene nî mûtugi na arî ntha.

**4**

**5** Nîavecaga arîa mamwîtigagîra irio,

**5** ndariganagîrwa nî kîrîkanîro gîake.

**5**

**6** Nîonetie andû vinya wa wîra wake,

**6** na njîra ya kûmava mavûrûri ma andû ageni.

**6**

**7** Maûndûrî monthe marîa ekaga nî ma ma na ma kîvooto;

**7** maathani make monthe nî ma kwîvokwa,

**7**

**8** na matûûraga tene na tene;

**8** maavecanirwe na njîra ya wîvokeku na ûthingu.

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwakûûrire andû ake,

**9** na akîrûtha nao kîrîkanîro gîa gûtûûra tene na tene.

**9** Ke nî mûtheru na nîwa gwîtigîrwa!

**9**

**10** Gwîtigîra Ngai-Mûnene nîkîo Kîammbîrîria Kîam ûûgî,

**10** arîa onthe maathîkagîra maathani make nîamavecaga ûmenyo.

**10** Ke nîatûûra akumagua tene na tene.

# Tha 112

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gîkeno kîa mûndû mwaro

**1** Kumiani Ngai-Mûnene!

**1** Kûrathimwa nî mûndû ûrîa wîtigîrîte Ngai-Mûnene,

**1** ûrîa ûkenaga mûno rîrîa akwathîkîra maathani make.

**1**

**2** Njiarwa ciake nîigaatuîka andû marî vinya vûrûrirî;

**2** njiarwa cia andû arîa arûngîrîru nîikaarathimwa.

**2**

**3** Mûciî wake nîûkaagîa na ûtonga na indo nyîngî,

**3** na ûthingu wake ûtûûraga tene na tene.

**3**

**4** Andû arîa aro, atugi, marî ntha na athingu,

**4** nîmaragîrwa nî ûtheri ndumarî.

**4**

**5** Kûrathimwa nî mûndû ûrîa akombithanagia indo ciake na ûtaana,

**5** ûrîa wîkaga maûndû make na njîra ya kîvooto.

**5**

**6** Mûndû ûrîa mûthingu ndakaavootwa;

**6** agaatûûra aririkanagwa tene na tene.

**6**

**7** Ke ndetigagîra kwîgua ûndû mûcûku;

**7** wîtîkio wake nî mwîkindîriu, na evokaga Ngai-Mûnene.

**7**

**8** Ndamakaga na ndetigagîra,

**8** nginya rîrîa akoona nthû ciake ikîvootwa.

**8**

**9** Arutaga na ûtaana, akava andû arîa athîni;

**9** ûtaana wake ûtûûraga tene na tene;

**9** ethagîrwa na vinya na nîwîtigîrîtwe.

**9**

**10** Mûndû ûrîa mwaganu onaga ûguo akarakara;

**10** arîcithanagia magego nîûndû wa ûthû akînathiî;

**10** mwîrîgîrîro wake ûtuîkaga wa mana.

# Tha 113

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia Ngai-Mûnene nîûndû wa ûtugi wake

**1** Kumiani Ngai-Mûnene!

**1** Mue ndungata cia Ngai-Mûnene mûkumieni,

**1** kumiani rîîtwa rîake!

**1**

**2** Rîîtwa rîa Ngai-Mûnene rîrokumua,

**2** kuuma rîu nginya tene na tene.

**2**

**3** Kuuma îrathîro nginya îthûîro,

**3** rîîtwa rîa Ngai-Mûnene rîrokumua!

**3**

**4** Ngai-Mûnene athaga mavûrûri monthe,

**4** na riiri wake ûkinyîte îgûrû matuurî.

**4**

**5** Nîûrîkû wîkariî ta Ngai-Mûnene Ngai wetû?

**5** Ke atûûraga îgûrû mûno,

**5**

**6** nwatî nîenamagîrîra akaroria nthî,

**6** nîguo one îgûrû na nthî.

**6**

**7** Aûkagîrîria athîni kuuma rûkûngûrî,

**7** na akarûngamia ngîa kuuma ûkîarî wao;

**7**

**8** atûmaga mekaranîre na athamaki,

**8** vamwe na anene a andû ake.

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîavecaga mûndûmûka nthata mûciî;

**9** na agatûma agîe na gîkeno nîûndû wa kûmûva ciana.

**9** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 114

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa pasaka

**1** Rîrîa andû a Isiraeli maaumire Misiri,

**1** rîrîa njiarwa cia Jakovu ciaumire vûrûrirî mûgeni;

**1**

**2** Juda gwatuîkire kûndû kûrîa Ngai-Mûnene agoocagîrwa,

**2** Isiraeli gûgîtuîka kûrîa athanaga.

**2**

**3** Îria rîonire ûndû ûcio na rîkîûra,

**3** rûnjî rwa Jorodani rûgîtiga kûnyûrûrûka.

**3**

**4** Irîma ciarûgarûgaga ta ndûrûme,

**4** tûrîma twarûgarûgaga ta tûgondu!

**4**

**5** We îria, gwekîkire atîa nîguo ûûre?

**5** Nawe Jorodani, watigire kûnyûrûrûka nîkî?

**5**

**6** Mue irîma, mwarûgarûgaga ta ndûrûme nîkî?

**6** Mue tûrîma, mwarûgarûgaga ta tûgondu nîkî?

**6**

**7** We nthî, inaina ûrî mbere ya Ngai-Mûnene;

**7** ûrî mbere ya Ngai wa Jakovu;

**7**

**8** ûrîa ûgarûraga rûciara rwa îthiga rûgatuîka îria rîa manjî,

**8** na mathiga marîa maûmû magatuîka ithima cia manjî.

# Tha 115

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai ûmwe ûrîa wa ma

**1** Tî tue, we Ngai-Mûnene, tî tue,

**1** we wenga nîwe wagîrîrwe nî gûkumua;

**1** nîûndû wa wendo waku ûtathiraga na wîvokeku waku.

**1**

**2** Nîndûî gîtûmaga andû a ndûrîrî matûrie atîrî,

**2** “Ngai wenyu arî kû?”

**2**

**3** Ngai wetû arî îgûrû;

**3** na ekaga ûrîa onaga kwagîrîrîte.

**3**

**4** Mîvuanano ya ngai cia andû a ndûrîrî irûthîtwe na sîlûva na thaavu,

**4** irûthîtwe na njara cia andû.

**4**

**5** Irî na tûnyua, nwatî itiaragia,

**5** irî na metho, nwatî itionaga.

**5**

**6** Irî na matû, nwatî itiîgucaga,

**6** irî na maniûrû, nwatî itinungagîra.

**6**

**7** Irî na njara, nwatî itivutavutagia,

**7** irî na magûrû, nwatî itithiîcaga;

**7** na itirutaga mûgambo.

**7**

**8** Andû arîa mairûthaga mekariî ta cio,

**8** na arîa onthe maciîvokaga mekariî ta cio.

**8**

**9** Mue andû a Isiraeli, îîvokeni Ngai-Mûnene!

**9** Nîke ûtethio wenyu na ngo yenyu.

**9**

**10** Mue nyomba ya Aroni, îîvokeni Ngai-Mûnene.

**10** Nîke ûtethio wenyu na ngo yenyu.

**10**

**11** Mue arîa mwîtigîrîte Ngai-Mûnene, mwîvokageni.

**11** Nîke ûtethio wenyu na ngo yenyu.

**11**

**12** Ngai-Mûnene nîatûririkanaga na nîagaatûrathima,

**12** nîakaarathima nyomba ya Isiraeli,

**12** na nîakaarathima nyomba ya Aroni.

**12**

**13** Nîakaarathima arîa mamwîtigagîra,

**13** arîa anini na arîa anene.

**13**

**14** Ngai-Mûnene arotûma mwongerereke,

**14** mue na njiarwa cienyu!

**14**

**15** Mûrorathimwa nî Ngai-Mûnene,

**15** ûrîa waûmbire îgûrû na nthî!

**15**

**16** Îgûrû nîkwa Ngai-Mûnene arî wenga;

**16** nwatî nîwavecanire nthî kûrî andû.

**16**

**17** Andû arîa akuû matikumagia Ngai-Mûnene,

**17** kana agoocwe nî arîa mathiîcaga vûrûrirî wa arîa akuû.

**17**

**18** Nwatî tue arîa tûrî mwoyo, nîtûkumagia Ngai-Mûnene,

**18** kuuma rîu nginya tene na tene.

**18** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 116

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûcokia ngatho nîûndû wa kûvonokua kuuma gîkuûrî

**1** Nîmendete Ngai-Mûnene nîûndû nîambîgucaga,

**1** nîathikagîrîria mavoya makwa.

**1**

**2** Ke nîanthikagîrîria,

**2** kwoguo nîndûûra nîmûkayagîra vîndî cionthe.

**2**

**3** Naarigicîrîtue nî ûgwati wa gîkuû,

**3** na ngînyitwa nî kîmako gîa kwa arîa akuû;

**3** necûrîtwe nî guoya na kîeva.

**3**

**4** Nînacokire ngîkaîra rîîtwa rîa Ngai-Mûnene:

**4** “Ûûi Ngai-Mûnene, nakûthaitha ûmvonokie!”

**4**

**5** Ngai-Mûnene nî mûtugi na nî mûthingu;

**5** Ngai wetû arî ntha.

**5**

**6** Ngai-Mûnene nîagitagîra arîa matarî vinya;

**6** rîrîa naarî thînarî nîwamvonokirie.

**6**

**7** Ngoro yakwa, gîa na thayû,

**7** nîûndû Ngai-Mûnene nîambîkîte maûndû maro.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwamvonokirie kuuma gîkuûrî na akangiria methori,

**8** na nîanyitîrîrîte ndikagwe.

**8**

**9** Ndûûranagia na Ngai-Mûnene,

**9** vûrûrirî wa arîa marî mwoyo.

**9**

**10** Nînathiîre mbere na gwîtîkia, wana rîrîa naaugire atîrî,

**10** “Nie nînthînîkîte mûno.”

**10**

**11** Wana rîrîa netigagîra nînaugire:

**11** “Andû onthe tî evokeku.”

**11**

**12** Nîndûî nîngîva Ngai-Mûnene,

**12** nîûndû wa maûndû monthe maro marîa ambîkîte?

**12**

**13** Nîngaarutîra Ngai-Mûnene îtega rîa gîkombe Kîam ûvonokio,

**13** na ngaîre rîîtwa rîake nîûndû wa kûmvonokia.

**13**

**14** Nîngaavingia mîvîtwa yakwa kûrî Ngai-Mûnene,

**14** andû ake onthe marî vo.

**14**

**15** Gîkuû Kîam andû a Ngai-Mûnene,

**15** nî ûndû ûrî vata mbere yake.

**15**

**16** We Ngai-Mûnene, nie nîrî ndungata yaku;

**16** ndungata yaku, mwana wa ndungata yaku ya mûndûmûka.

**16** We nîûnjovorete mînyororo yakwa.

**16**

**17** Nîngûkûrutîra îgongoona rîa gûcokia ngatho,

**17** na ngaîre rîîtwa rîaku.

**17**

**18** Nîngaavingia mîvîtwa yakwa kûrî Ngai-Mûnene,

**18** nîmîvingie andû ake onthe makîonaga,

**18**

**19** arîa maûnganîte hekarûrî ya Ngai-Mûnene,

**19** gatagatîrî gaku, we Jerusalemu.

**19** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 117

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai-Mûnene

**1** Kumiani Ngai-Mûnene, mue andû a Ndûrîrî cionthe;

**1** mûkumieni mue andû onthe!

**1**

**2** Nîûndû nîatwendete na wendo ûtathiraga;

**2** na wîvokeku wa Ngai-Mûnene ûtûûraga tene na tene.

**2** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 118

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gûcokia ngatho nîûndû wa ûvootani

**1** Cokeriani Ngai-Mûnene ngatho nîûndû nî mwaro;

**1** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**1**

**2** Tiga andû a Isiraeli mauge atîrî,

**2** “Wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene!”

**2**

**3** Tiga andû a nyomba ya Aroni mauge atîrî,

**3** “Wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.”

**3**

**4** Tiga arîa onthe metigîrîte Ngai-Mûnene mauge atîrî,

**4** “Wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.”

**4**

**5** Nîrî mînyamaarorî nînavoire Ngai-Mûnene;

**5** nîwegwire mavoya makwa na akîmvonokia.

**5**

**6** Ngai-Mûnene arî vamwe nanie, gûtirî kîndû nîngîtigîra;

**6** mûndû angîvota kûmbîka atîa?

**6**

**7** Ngai-Mûnene arî vamwe nanie nîguo andethagie,

**7** na nîngoona nthû ciakwa ikîvootwa.

**7**

**8** Nîkava kwîthitha kûrî Ngai-Mûnene

**8** gûkîra kwiga mwîvoko kûrî mûndû.

**8**

**9** Nîkava kwîthitha kûrî Ngai-Mûnene,

**9** gûkîra kwiga mwîvoko kûrî atongoria a nthî.

**9**

**10** Mavûrûri monthe nîmaanthiûrûrûkîrie,

**10** nwatî nînaamavootire na vinya wa Ngai-Mûnene!

**10**

**11** Maanthiûrûrûkîrîtie na mîena yonthe,

**11** nwatî nînaamavootire na vinya wa Ngai-Mûnene!

**11**

**12** Maanthiûrûrûkîrîtie ta njûkî,

**12** nwatî maavîre makîthira na îvenya ta mîgua;

**12** nînaamavootire na vinya wa Ngai-Mûnene!

**12**

**13** Nînatharîkîrwe mûno na naarî vakuvî kûvootwa,

**13** nwatî Ngai-Mûnene nîwandethirie.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîke vinya wakwa na nîke minagîra;

**14** nîke ûtuîkîte ûvonokio wakwa.

**14**

**15** Mîgambo ya gîkeno ya ûvootani nîreguîka magemarî ma arîa athingu:

**15** “Njara ya ûrîo ya Ngai-Mûnene nîîkîte maûndû manene!

**15**

**16** Njara ya ûrîo ya Ngai-Mûnene nîyo îretete ûvootani;

**16** Njara ya ûrîo ya Ngai-Mûnene nîîkîte maûndû manene!”

**16**

**17** Nie ndigaakua, nwatî nîngatûûra mwoyo,

**17** ngîanagîrîra ûrîa Ngai-Mûnene ekîte.

**17**

**18** Ngai-Mûnene nîamverithîtie mûno;

**18** nwatî ndaandekereria ngua.

**18**

**19** Mvingûrîra mîromo ya ûthingu;

**19** nîguo ndonye kuo ngacokerie Ngai-Mûnene ngatho!

**19**

**20** Ûyû nîguo mûromo wa Ngai-Mûnene;

**20** andû arîa athingu nîo magaatonyerera vo.

**20**

**21** Nîngûgûcokeria ngatho we Ngai-Mûnene,

**21** nîûndû nîûnjokeretie îvoya rîakwa;

**21** na nîûtuîkîte ûvonokio wakwa.

**21**

**22** Îthiga rîrîa rîaregirwe nî atumi a nyomba,

**22** nîrîo rîtuîkîte rîa vata mûno gûkîra marîa mengî monthe.

**22**

**23** Nî Ngai-Mûnene wîkîte ûguo;

**23** naguo tûwonaga wî ûndû wa magegania!

**23**

**24** Mûthenya ûyû nî Ngai-Mûnene ûtûmîte ûgîe,

**24** nîtûkeneni na tûkûngûîre!

**24**

**25** We Ngai-Mûnene, twakûthaitha ûtûvonokie!

**25** We Ngai-Mûnene, twakûthaitha ûtûtethie kûvootana!

**25**

**26** Ngai arorathima ûrîa ûkîte na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene!

**26** Nîtwamûrathima tûrî nyombarî ya Ngai-Mûnene.

**26**

**27** Ngai-Mûnene nî Ngai; nîatûvete ûtheri wake.

**27** Nyitani mathîgî na njara mûthiî kîrugorî mûrûmanîrîrîte,

**27** mûthiûrûrûke metha ya kîgongoona!

**27**

**28** We nîwe Ngai wakwa, na nîngûgûcokeria ngatho;

**28** we nîwe ngai wakwa na nîngaanîrîra ûnene waku.

**28**

**29** Cokeriani Ngai-Mûnene ngatho nîûndû nî mwaro;

**29** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

# Tha 119

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Watho wa Ngai

## Kwathîkîra watho wa Ngai-Mûnene

## Gûkena nîûndû wa watho wa Ngai-Mûnene

## Îtua rîa kwathîkîra watho wa Ngai-Mûnene

## Kûvoya ûtaûku

## Kwîvoka watho wa Ngai-Mûnene

## Kûgîa na wîtîkio wathorî wa Ngai

## Kwîrutîra kûvingia watho wa Ngai-Mûnene

## Vata wa watho wa Ngai-Mûnene

## Kîvooto kîa watho wa Ngai-Mûnene

## Îvoya rîa mûndû nîguo akûûrwe

## Kwîvoka watho wa Ngai-Mûnene

## Kwenda watho wa Ngai-Mûnene

## Ûtheri kuuma wathorî wa Ngai-Mûnene

## Ûgitîri ûrî wathorî wa Ngai-Mûnene

## Kwathîkîra watho wa Ngai-Mûnene

## Kwîrirîria kwathîkîra watho wa Ngai-Mûnene

## Waragania wa watho wa Ngai-Mûnene

## Îvoya rîa kûvonokua kuuma kûrî nthû

## Kûvoya ûtethio

## Kwîrutîra kûvingia watho wa Ngai-Mûnene

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

**1** Kûrathimwa nî andû arîa marî mîthiîre mîrûngîrîru;

**1** arîa marûmagîrîra watho wa Ngai-Mûnene.

**1**

**2** Kûrathimwa nî arîa marûmagîrîra kîrîra gîake,

**2** arîa mamûcaragia na ngoro ciao cionthe;

**2**

**3** andû arîa matekaga maûndû macûku;

**3** nwatî nîmarûmagîrîra njîra ciake.

**3**

**4** We Ngai, nîûtûvete mawatho maku

**4** nîguo tûmarûmagîrîre na kinyi.

**4**

**5** Naarî kethîrwa njîra ciakwa nwa irûngare,

**5** na njîra ya kûrûmîrîra mataaro maku!

**5**

**6** Nîngîrûmîrîra maathani maku monthe,

**6** ndigaacoka gûconorithua.

**6**

**7** Nîngaagûkumia na ngoro ntheru,

**7** rîrîa ngeeruta matuîro maku ma ciira ma kîvooto.

**7**

**8** Ngaarûmagîrîra mawatho maku;

**8** ndûkandiganîrie viû!

**8**

**9** Nî atîa mûndû mwîthî angîvota kwiga ûtûûro wake ûrî mûtheru?

**9** Nî na njîra ya kûrûmîrîra maathani maku.

**9**

**10** Ngûcaragia na ngoro yakwa yonthe,

**10** ndûkandekererie ndiganîria maathani maku.

**10**

**11** Nîmbigîte kiugo gîaku ngororî yakwa,

**11** nîguo ndigakwîvîrie.

**11**

**12** Ûrokumua, we Ngai-Mûnene;

**12** nthomithia mawatho maku.

**12**

**13** Nganagîrîra mbugîrîrîtie

**13** maathani maku monthe marîa ûvecanîte.

**13**

**14** Nîngenagîra kûrûmîrîra maathani maku,

**14** wata ûrîa mûndû akenaga arî na ûtonga mwîngî.

**14**

**15** Nînîciragia na vinya ûvoro wîgiî mawatho maku,

**15** na nînûmagîrîra njîra ciaku.

**15**

**16** Nîngenagîra mawatho maku;

**16** ndikaariganîrwa nî kiugo gîaku.

**16**

**17** Mbîka maûndû maro nie ndungata yaku,

**17** nîguo ndûûre na nûmagîrîre maathani maku.

**17**

**18** Vingûra metho makwa nîguo mone

**18** maûndû ma magegania marîa marî wathorî waku.

**18**

**19** Nie nîrî mûgeni gûkû nthî;

**19** ndûkanthithe maathani maku.

**19**

**20** Ngoro yakwa nîîrerirîria mûno,

**20** kûmenya maathani maku vîndî cionthe.

**20**

**21** We Ngai-Mûnene nîûgûkagia andû arîa etîi na arîa arume,

**21** acio matiganagîria maathani maku.

**21**

**22** Nthengutîria irumi na inyûrûri ciao,

**22** nîûndû nînûmagîrîra kîrîra gîaku.

**22**

**23** Wana ethîrwa athani nîmavangaga maregane nanie,

**23** nie ndungata yaku ngeciragia na vinya ûvoro wîgiî mawatho maku.

**23**

**24** Mataaro maku nîmo mangenagia,

**24** nîmo mamvecaga kîrîra.

**24**

**25** Nie nîragaragara nthî nîrî vakuvî gûkua;

**25** njokeria vinya wakwa wata ûrîa wîranîrîte.

**25**

**26** Rîrîa naakwîrire maûndû marîa nekîte, we nîwambîgwire;

**26** nthomithia mawatho maku.

**26**

**27** Ndethia gûtaûkîrwa nî mawatho maku;

**27** na nîngwîciria na vinya îgûrû rîgiî maûndû maku ma magegania.

**27**

**28** Ngoro yakwa nî nthiru vinya nîûndû wa kîeva,

**28** nyongerera vinya wata ûrîa wîranîrîte.

**28**

**29** Nthengutîria njîra cia maveeni;

**29** na nîûndû wa ûrîa wî mwaro, nthomithia watho waku.

**29**

**30** Nînthuurîte njîra ya wîvokeku;

**30** nînûmîrîrîte matuîro maku ma ciira.

**30**

**31** We Ngai-Mûnene ndwîre nûmagîrîra matuîro maku ma ciira;

**31** ndûkareke njonorithue.

**31**

**32** Ngaarûmagîrîra ûrîa maathani maku maugîte,

**32** nîûndû nîûmvecaga ûtaûku mwîngî.

**32**

**33** We Ngai-Mûnene, nthomithia kwathîkîra maathani maku,

**33** na nîngaamarûmîrîra nginya mûthiia.

**33**

**34** Mva ûtaûku, nîguo mvote kûrûmîrîra watho waku;

**34** na nîngaaûvingia na ngoro yakwa yonthe.

**34**

**35** Ndongoria na njîra ya maathani maku,

**35** nîûndû nîngenaga nîmo.

**35**

**36** Mva wendo wa kûrûmîrîra kîrîra gîaku,

**36** ndige kûrûmîrîra ûtonga.

**36**

**37** Mvotithia, ndikarûmîrîre maûndû matarî vata;

**37** na ûmve mwoyo ngîthiîcaga na njîra ciaku.

**37**

**38** Mvingîria nie ndungata yaku kîîranîro gîaku,

**38** kîrîa wîranîrîte kûrî arîa magwîtigagîra.

**38**

**39** Nthengutîria kîrumi kîrîa nîîtigîrîte,

**39** nîûndû matuîro maku ma ciira nî maro.

**39**

**40** Nînîriragîria mûno kwathîkîra maathani maku;

**40** mva mwoyo, nîûndû we wî mûthingu.

**40**

**41** We Ngai-Mûnene, tiga wendo waku ûtathiraga ûke kûrî nie,

**41** na ûmvonokie wata ûrîa weranîre.

**41**

**42** Nîngaavota gûcokeria arîa manumaga,

**42** nîûndû nînîvokete kiugo gîaku.

**42**

**43** Mvotithia kwaragia ûûma vîndî cionthe,

**43** nîûndû mwîvoko wakwa ûrî matuîrorî maku ma ciira.

**43**

**44** Ngaathîkagîra watho waku vîndî cionthe,

**44** tene na tene.

**44**

**45** Nthiîcaga nîrî na wîyathi,

**45** nîûndû nîngeragia kûmenya mataaro maku.

**45**

**46** Nîngaanîrîra maathani maku kûrî athamaki,

**46** na ndigaaconoka.

**46**

**47** Nîngenaga nî maathani maku,

**47** marîa mendete.

**47**

**48** Nîndîîte maathani maku na nînîmendete,

**48** na nîngeciria ûvoro wîgiî irîra ciaku.

**48**

**49** Ririkana ûrîa wambîrîre, nie ndungata yaku,

**49** kîîranîro kîu nîgîtûmîte ngîe na mwîvoko.

**49**

**50** Rîrîa nîrî mathînarî nînyûmagîrîrua,

**50** nîûndû kîîranîro gîaku nîkîmvecaga mwoyo.

**50**

**51** Arîa mataicî Ngai manyararaga vîndî cionthe,

**51** nwatî nditiganagîria watho waku.

**51**

**52** Rîrîa ngwîciria matuîro maku ma ciira marîa maarî kuo kuuma tene,

**52** nîngîcaga na ûmîrîru, We Ngai-Mûnene.

**52**

**53** Nînyitagwa nî marakara meengî,

**53** rîrîa ngwona andû arîa aganu makiuna watho waku.

**53**

**54** Ndwîre minaga watho waku

**54** nîrî mûgeni gûkû nthî.

**54**

**55** We Ngai-Mûnene, nîngûririkanaga ûtukû,

**55** na ngathîkîra watho waku.

**55**

**56** Nîngîte na gîkeno,

**56** nîûndû nîmbathîkîrîte maathani maku.

**56**

**57** We Ngai-Mûnene, nîwe îgai rîakwa,

**57** nîngwîranîra kûvingia mawatho maku.

**57**

**58** Nîngûkûria na ngoro yakwa yonthe,

**58** ûmbîguîre ntha wata ûrîa wîranîrîte.

**58**

**59** Rîrîa neciria ûvoro wa mîthiîre yakwa,

**59** nîngarûrûkaga ngarûmîrîra matuîro maku ma ciira.

**59**

**60** Mvinyûraga na ndiceragîrwa,

**60** nîguo mvingie maathani maku.

**60**

**61** Wana ethîrwa ndegetwe na mîtego nî andû arîa aganu,

**61** ndiriganagîrwa nî watho waku.

**61**

**62** Mbûkagîra ûtukû gatagatî nîguo ngûkumie,

**62** nîûndû wa matuîro maku ma ciira ma ûthingu.

**62**

**63** Nie nîrî mûrata wa andû onthe arîa magwîtigîrîte,

**63** mûrata wa arîa mathîkagîra mawatho maku.

**63**

**64** We Ngai-Mûnene, nthî îcûrîtwe nî wendo waku ûtathiraga;

**64** nthomithia mawatho maku.

**64**

**65** Nîûmbîkîte maûndû maro, nie ndungata yaku,

**65** wata ûrîa waranîre we Ngai-Mûnene.

**65**

**66** Nthomithia ûûgî na ûmenyo,

**66** nîûndû nîmbîtîkîtie maathani maku.

**66**

**67** Mbere ya ûmverithia, nînekaga mavîtia;

**67** nwatî rîu nîmbathîkagîra kiugo gîaku.

**67**

**68** We wî mwaro na wîkaga maûndû maro!

**68** Nthomithia mawatho maku.

**68**

**69** Andû arîa etîi maragia maûndû ma maveeni mambîgiî;

**69** nwatî nie nîndûûra mvingagia matuîro maku ma ciira na ngoro yakwa yonthe.

**69**

**70** Ngoro ciao imatîte ta maguta,

**70** nwatî nie nîngenaga nî watho waku.

**70**

**71** Kwonua thîna gwakwa nîkwagîrîrîte,

**71** nîûndû nîgûtûmîte menye watho waku.

**71**

**72** Watho ûrîa wamvere, kûrî nie nî mwaro mûno

**72** gûkîra thaavu na sîlûva cionthe.

**72**

**73** Wanyûmbire na njara ciaku na ûkînthondeka ûguo mbîkariî,

**73** mva ûtaûku nîguo menye maathani maku.

**73**

**74** Andû arîa magwîtigagîra nîmagaakena mamona,

**74** nîûndû kiugo gîaku nîkîo kîîrîgîrîro gîakwa.

**74**

**75** Nîmbicî atî we Ngai-Mûnene, ûtucaga ciira ûrîa kwagîrîrîte,

**75** na wamverithirie nîûndû ûrî mwîvokeku.

**75**

**76** Tiga wendo waku ûtathiraga ûnyûmîrîrie,

**76** wata ûrîa wambîrîre, nie ndungata yaku.

**76**

**77** Mbîguîra ntha nîguo ndûûre,

**77** nîûndû nie nîngenagua nî watho waku.

**77**

**78** Tiga andû arîa mataicî Ngai maconoke,

**78** nîûndû maragia maûndû makwa na njîra ya maveeni,

**78** nwatî nie ngeciragia na vinya ûvoro wa mataaro maku.

**78**

**79** Tiga arîa onthe magwîtigagîra maûke kûrî nie,

**79** nîguo mamenye matuîro maku ma ciira.

**79**

**80** Tûma ngoro yakwa yathîkagîre mawatho maku,

**80** nîguo ndigaconorithue.

**80**

**81** Ngai-Mûnene, nî nthirîte vinya nî kwîrirîria ûvonokio waku,

**81** nwatî mbigîte mwîvoko wakwa kiugorî gîaku.

**81**

**82** Metho makwa nî manogu nî kûroria mbetererete kîrîa wambîrîre,

**82** nîraûria atîrî, “Ûkaanyûmîrîria rî?”

**82**

**83** Nie ngûnjarîte ta mbooro ya ndivei îrî ndogere;

**83** kûnarî ûguo ndirî mûriganîre nî maathani maku.

**83**

**84** Nie ndungata yaku, nînyûmîrîria nginya rî?

**84** Ûkaaverithia arîa manyariraga rî?

**84**

**85** Andû arîa etîi nîmamînjîrîte marima mangwîthie kuo,

**85** andû arîa matarûmagîrîra watho waku.

**85**

**86** Maathani maku monthe nî ma ma,

**86** andû manyariraga na njîra ya maveeni; ndethia!

**86**

**87** Maratigarîtie vanini kûmbûraga,

**87** nwatî nditiganîrîtie mawatho maku.

**87**

**88** Mbîguîra ntha nîûndû wa wendo waku ûtathiraga,

**88** nîguo nûmagîrîre matuîro maku ma ciira.

**88**

**89** Kiugo gîaku, we Ngai-Mûnene gîtûûraga tene na tene;

**89** nîkîîvandîte waro kûu îgûrû.

**89**

**90** Wîvokeku waku ûtûûraga kûrî njiarwa cionthe;

**90** we nîwavandire nthî vandû vayo, nayo nîîkindîrîtie vo.

**90**

**91** Ciûmbe cionthe itûûraga kuo nîûndû wa rîathani rîaku,

**91** nîûndû indo cionthe nî ndungata ciaku.

**91**

**92** Kethîrwa watho waku tîguo ûtûmaga ngene,

**92** nîngîrî mûkuû nî mathîna makwa.

**92**

**93** Ndikaariganîrwa nî maathani maku;

**93** nîûndû nîmo matûmîte ndûûre mwoyo.

**93**

**94** Nie nîrî waku, mvonokia;

**94** nîûndû nînîrutanagîria kûrûmîrîra maathani maku.

**94**

**95** Andû arîa acûku mekaraga manîthithîrîte nîguo mambûrage,

**95** nwatî nie nîîciragia ûvoro wa mawatho maku.

**95**

**96** Nîmenyete atî maûndû monthe makinyanîru marî mûthiia wamo,

**96** nwatî maathani maku matirî mûthiia.

**96**

**97** Ûûi, kaî nîmendete watho waku-î!

**97** Ndindaga ngîîciria ûvoro waguo mûthenya mûgima.

**97**

**98** Mawatho maku nîmatûmaga ngîe na ûûgî gûkîra nthû ciakwa,

**98** nîûndû mbîthagîrwa namo vîndî cionthe.

**98**

**99** Nîrî na ûtaûku mwîngî gûkîra arimû akwa onthe,

**99** nîûndû nînîciragia na vinya ûvoro wa mataaro maku.

**99**

**100** Nîrî na ûtaûku mwîngî gûkîra athuuri arîa akûrû,

**100** nîûndû nîmvingagia matuîro maku ma ciira.

**100**

**101** Nînîrigagîrîria ndikethîrwe nîrî na mîtugo mîcûku,

**101** nîguo mvingagie kiugo gîaku.

**101**

**102** Ndirî mûtiganîriu matuîro maku ma ciira,

**102** nîûndû we mwene nîwe ûnthomithîtie.

**102**

**103** Kaî nî mbîgucaga ciugo ciaku irî na mûrîo-î,

**103** irî mûrîo gûkîra ûûkî.

**103**

**104** Na njîra ya mawatho maku, nîngîcaga na ûtaûku,

**104** kwoguo nînthûrîte njîra cionthe cia maveeni.

**104**

**105** Kiugo gîaku nî taa îrîa îmûrîkagîra kûrîa ngûthiîra,

**105** na ûtheri wa njîra yakwa.

**105**

**106** Nîmbîranîrîte na mwîvîtwa na nîngindîrîtie ûndû ûcio,

**106** atî ngaarûmagîrîra matuîro maku ma kîvooto.

**106**

**107** We Ngai-Mûnene, nînthînîkîte mûno,

**107** mva mwoyo wata ûrîa wîranîrîte.

**107**

**108** We Ngai-Mûnene îtîkîra îvoya rîakwa rîa gûgûcokeria ngatho,

**108** na ûnthomithie matuîro maku ma ciira.

**108**

**109** Mbîthagîrwa vîndî cionthe nîrî thînarî wa gîkuû,

**109** nwatî ndiriganagîrwa nî watho waku.

**109**

**110** Andû arîa aganu nîmandegete na mûtego,

**110** nwatî nditiganîrîtie mawatho maku.

**110**

**111** Matuîro maku ma ciira nîmo îgai rîakwa rîa tene na tene;

**111** mau nîmo matûmaga ngoro yakwa îkene.

**111**

**112** Nînduîte na ngoro yakwa kwathîkîra mawatho maku

**112** nginya tene na tene.

**112**

**113** Nînthûrîte andû a ngoro igîrî,

**113** nwatî nîmendete watho waku.

**113**

**114** We nîwe ngo yakwa na nîwe ûngitagîra;

**114** kiugo gîaku nîkîo kîîrîgîrîro gîakwa.

**114**

**115** Nthengutîrani mue andû evia,

**115** nîguo mbathîkîre maathani ma Ngai wakwa.

**115**

**116** Nyitagîrîra wata ûrîa wîranîrîte, nîguo ndûûre mwoyo,

**116** ndûkareke kîîrîgîrîro gîakwa kînjonorithie.

**116**

**117** Ndirîrîra, nîguo mbîthîrwe nîrî mûgitîre,

**117** na ngaathîkagîra maathani maku vîndî cionthe.

**117**

**118** Ndwîtîkagîra andû onthe arîa matiganagîria mawatho maku,

**118** wara ûcio wao mûcûku nîwa mana.

**118**

**119** Andû onthe a nthî arîa aganu ûmatucaga ta gîko,

**119** kwoguo nie nîmendete matuîro maku ma ciira.

**119**

**120** Nînîrainaina nîûndû wa gûgwîtigîra;

**120** na nînîregua guoya wa matuîro maku.

**120**

**121** Nîmbîkîte maûndû magîrîru na ma kîvooto;

**121** ndûkandiganîrie kûrî arîa mamvinyagîrîria.

**121**

**122** Îranîra atî nîûkûndethia, nie ndungata yaku;

**122** ndûkareke andû arîa etîi mamvinyîrîrie.

**122**

**123** Metho makwa nî manogu nî gweterera ûvonokio waku,

**123** na ûvingie ciîranîro ciaku cia ûthingu.

**123**

**124** Mbîka nie ndungata yaku kûringana na wendo waku ûtathiraga;

**124** na ûnthomithie mawatho maku.

**124**

**125** Nie nî ndungata yaku; mva ûtaûku,

**125** nîguo menye matuîro maku ma ciira.

**125**

**126** Ngai-Mûnene, gaka nî kavinda gaku ga gwîka ûndû,

**126** nîûndû andû nîmaunîte watho waku.

**126**

**127** Nie nîmendete mawatho maku gûkîra thaavu,

**127** gûkîra thaavu ntheru.

**127**

**128** Kwoguo, nînûmagîrîra mawatho maku monthe;

**128** nînthûrîte njîra cionthe itarî cia ûma.

**128**

**129** Matuîro maku ma ciira nî ma magegania;

**129** kwoguo nîmavingagia na ngoro yakwa yonthe.

**129**

**130** Ciugo ciaku itaûrîtwe nîiretaga ûtheri;

**130** nîivecaga ûmenyo andû arîa mataicî ûndû.

**130**

**131** Njathamîtie kanyua nîrî na ngumba nene mûno,

**131** nîûndû nînîriragîria maathani maku.

**131**

**132** Nthikîrîria na ûmbîguîre ntha,

**132** wata ûrîa wîkaga andû onthe arîa makwendete.

**132**

**133** Ndirîrîra ndikagwe wata ûrîa waranîre,

**133** na ndûkareke mbathwa nî ûndû wa wonthe mûcûku.

**133**

**134** Ngûûra kuuma kûrî arîa mavinyanagîrîria,

**134** nîguo mvote kûvingia mawatho maku.

**134**

**135** Tûma ûthiû waku warîre ndungata yaku,

**135** na ûnthomithie mawatho maku.

**135**

**136** Methori manyûrûrûkaga kuuma methorî makwa ta rûnjî,

**136** nîûndû andû mativingagia watho waku.

**136**

**137** We Ngai-Mûnene, wî mûthingu,

**137** na matuîro maku ma ciira nî ma ma.

**137**

**138** Ûvecanîte mawatho maku,

**138** na njîra ya ûthingu na ya wîvokeku mwîngî.

**138**

**139** Nîmbakanagwa nî marakara,

**139** nîûndû nthû ciakwa nîiriganagîrwa nî ciugo ciaku.

**139**

**140** Kîîranîro gîaku nî Kîam ma viû!

**140** Nanie ndungata yaku nînîkîendete.

**140**

**141** Nie ndirî îgweta na nîrî mûnyarare,

**141** kûnarî ûguo, ndiriganagîrwa nî mawatho maku.

**141**

**142** Ûthingu waku nîwa tene na tene,

**142** na watho waku nî wa ma.

**142**

**143** Mbîcûrîtwe nî mathîna na kîeva,

**143** nwatî maathani maku nîmo gîkeno gîakwa.

**143**

**144** Matuîro maku ma ciira methagîrwa vîndî cionthe marî ma kîvooto;

**144** mva ûtaûku nîguo ndûûre mwoyo.

**144**

**145** Nînîragûkaîra na ngoro yakwa yonthe;

**145** mbîtîka we Ngai-Mûnene na nîngwathîkîra mawatho maku!

**145**

**146** Nînîragûkaîra; mvonokia,

**146** nîguo mbathîkîre mawatho maku.

**146**

**147** Mbûkagîra kîraûko tene mbere ya kûthamburûkana ngagûkaîra ûndethie;

**147** mbigîte kîîrîgîrîro gîakwa kûrî ciugo ciaku.

**147**

**148** Ûtukû wonthe ndimamaga,

**148** nîguo nîcirie ûvoro wa ciîranîro ciaku.

**148**

**149** We Ngai-Mûnene, nthikîrîria nîûndû wa wendo waku ûtathiraga;

**149** menyerera ûtûûro wakwa nîûndû wa ûthingu waku.

**149**

**150** Andû arîa mavangaga maûndû macûku ma kûnyarira nîmarakuvîvîria,

**150** acio marî kûraca na watho waku.

**150**

**151** Nwatî we Ngai-Mûnene, wî vakuvî nanie,

**151** na maathani maku monthe nî ma ma.

**151**

**152** Kuuma tene nînamenyire matuîro maku ma ciira,

**152** wamathondekire matûûre tene na tene.

**152**

**153** Roria mathîna makwa na ûmvonokie,

**153** nîûndû ndiriganagîrwa nî watho waku.

**153**

**154** Mbarîrîria na ûngûûre;

**154** mva mwoyo wata ûrîa waranîre.

**154**

**155** Andû arîa aganu matikaavonokua,

**155** nîûndû matitindanagîra na mawatho maku.

**155**

**156** Ntha ciaku nî nyîngî, we Ngai-Mûnene,

**156** tûma ndûûre mwoyo nîûndû wî wa kîvooto.

**156**

**157** Nthû ciakwa na arîa manyariraga nî eengî,

**157** nwatî nditiganagîria matuîro maku ma ciira.

**157**

**158** Rîrîa naroria acukanîrîri, nî ndakaraga mûno,

**158** nîûndû matiathîkagîra maathani maku.

**158**

**159** We Ngai-Mûnene, taroria ûrîa mendete mawatho maku,

**159** mva mwoyo kûringana na wendo waku ûtathiraga.

**159**

**160** Gatûûrû ga kiugo gîaku nî ûûma;

**160** matuîro maku ma ciira ma ûthingu nîmatûûra tene na tene.

**160**

**161** Andû arîa anene manyamaragia gûtarî na gîtûmi,

**161** nwatî ngoro yakwa îtûûraga îtigîrîte watho waku.

**161**

**162** Nîngenaga nî kiugo gîaku,

**162** ta mûndû wîtavîrîte ûtonga mwîngî.

**162**

**163** Nînthûrîte maveeni mûno,

**163** nwatî nîmendete watho waku.

**163**

**164** Ngûkumagia maita mûgwanja wa mûthenya,

**164** nîûndû wa matuîro maku ma ciira ma ûthingu.

**164**

**165** Andû arîa mendete watho waku marî thayû mwîngî,

**165** gûtirî ûndû ûngîmavînga.

**165**

**166** We Ngai-Mûnene nîmbîrîgîrîrîte kûvonokua nîwe,

**166** na nînûmagîrîra maathani maku.

**166**

**167** Nîmbathîkagîra matuîro maku ma ciira;

**167** nînîmendete na ngoro yakwa yonthe.

**167**

**168** Nî mvingagia matuîro maku ma ciira na mataaro maku,

**168** nîûndû we nîwicî mîthiîre yakwa yonthe.

**168**

**169** Tiga gûkaya gwakwa gîkinye kûrî we, we Ngai-Mûnene!

**169** Mva ûtaûku wata ûrîa waranîre.

**169**

**170** Tiga mathaithana makwa makinye kûrî we;

**170** mvonokia wata ûrîa waranîre.

**170**

**171** Ngaagûkumagia vîndî cionthe,

**171** nîûndû nîûnthomithagia mawatho maku.

**171**

**172** Nîngaaina ûvoro wîgiî kiugo gîaku,

**172** nîûndû maathani maku monthe nî magîrîru.

**172**

**173** Vîndî cionthe îthagîrwa wîvarîrîtie kûndethia,

**173** nîûndû nînthuurîte kûrûmîrîra mawatho maku.

**173**

**174** Nîmbetererete ûvonokio waku, we Ngai-Mûnene!

**174** Nie nîngenagua nî watho waku.

**174**

**175** Tiga ndûûre mwoyo nîguo ngûkumagie;

**175** na ûreke matuîro maku ma ciira mandethagie.

**175**

**176** Mbûrûraga ta ng'ondu yûrîte;

**176** ûka ûnjarie, nie ndungata yaku,

**176** nîûndû ndiriganagîrwa nî mawatho maku.

# Tha 120

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

**1** Rîrîa naarî mathînarî nînakaîre Ngai-Mûnene,

**1** nake akîmbîgua.

**1**

**2** Mvonokia, we Ngai-Mûnene,

**2** kuuma kûrî andû arîa maveenanagia.

**2**

**3** Mue arîa mûveenanagia, Ngai akaamûva ndûî?

**3** Mûkaaverithua na njîra îrîkû?

**3**

**4** Na mîguî mîûgî ya mûthigari,

**4** na makara magîakanaga mwaki!

**4**

**5** Kaî nîrî na thîna-î atî ndûûraga ta mûgeni vûrûrirî wa Mesheki,

**5** ta mûgeni magemarî ma Kedari.

**5**

**6** Nîndûûrîte kavinda karaca mûno,

**6** na andû arîa mathûrîte thayû.

**6**

**7** Rîrîa ngwaria ûvoro wa thayû,

**7** o maragia ûvoro wa mbaara.

# Tha 121

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîke ûtûgitagîra

## 121.1

## Kîhibirania kiugaga, ‘rwîmbo rwa kûthiî îgûrû.’

**1** Ndoretie irîmarî;

**1** Ûtethio wakwa umaga kû?

**1**

**2** Ûtethio wakwa umaga kûrî Ngai-Mûnene,

**2** ûrîa waûmbire îgûrû na nthî.

**2**

**3** Ndangîkûrekia ûgwa,

**3** mûmenyereri waku ndagocagîrîra.

**3**

**4** Mûmenyereri wa Isiraeli,

**4** ndagocagîrîra kana amama.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîke mûgitîri waku;

**5** nîke mwîgunyî waku arî mwena waku wa ûrîo.

**5**

**6** Riûa rîtigaakûvîvia mûthenya,

**6** kana mweri ûgwîka naaî ûtukû.

**6**

**7** Ngai-Mûnene agaakûgitagîra kuuma kûrî maûndû monthe macûku;

**7** akaamenyagîrîra mwoyo waku.

**7**

**8** Ngai-Mûnene agaakûmenyagîrîra ûkiumagara na ûgîcoka;

**8** kuuma rîu nginya tene na tene.

# Tha 122

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia Jerusalemu

**1** Nînakenire rîrîa maambîrire atîrî,

**1** “Tigani tûthiî nyombarî ya Ngai-Mûnene.”

**1**

**2** Rîu nîkuo tûrûngamîte,

**2** ivingorî ciaku, we Jerusalemu!

**2**

**3** Jerusalemu, îtumîtwe ta îtûûra

**3** rîrî rînyitanu vamwe.

**3**

**4** Kûu nîkuo mîvîrîga yunûkagia,

**4** mîvîrîga ya Ngai-Mûnene,

**4** wata ûrîa andû a Isiraeli maathîtwe,

**4** macokagîrie Ngai-Mûnene ngatho.

**4**

**5** Kûu nîkuo itî cia gûcirithanîria cigîtwe,

**5** itî cia ûthamaki wa nyomba ya Daudi.

**5**

**6** Voyani nîguo Jerusalemu kûgîe thayû,

**6** “Arîa makwendete marothatûkwa.

**6**

**7** Thayû ûrogîa kûrî andû a Jerusalemu,

**7** nyombarî cienyu cia athamaki kûgîe na ûgitîri.”

**7**

**8** Nîûndû wa andû etû na arata etû,

**8** nîmbuga atîrî, “Jerusalemu kûrotûûra na thayû!”

**8**

**9** Nîûndû wa nyomba ya Ngai-Mûnene, Ngai wetû,

**9** ngaakûvoyagîra ûthatûkwe!

# Tha 123

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya nîûndû wa ntha cia Ngai

## 123.1

**1** We Ngai-Mûnene, nîwe ndoretie,

**1** we wathanaga ûrî kûu îgûrû.

**1**

**2** Taroria, wata ûrîa ndungata ciîvokete mwathi wacio,

**2** wata ûrîa ndungata ya mûndûmûka îîvokaga mwathi wayo wa mûndûmûka,

**2** nwaguo wanatue twîvokaga Ngai-Mûnene, Ngai wetû,

**2** nginya rîrîa agaatwîguîra ntha.

**2**

**3** Twîguîre ntha we Ngai-Mûnene, twîguîre ntha;

**3** nîûndû nî tûnyararîtwe mûno.

**3**

**4** Tûrî anyarare nî itonga gwa kavinda karaca mûno,

**4** na tûkairwa mûno nî andû arîa etîi.

# Tha 124

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîke ûgitagîra andû ake

**1** Tiga nî Ngai-Mûnene warî mwena wetû,

**1** rîu tiga andû a Isiraeli mauge!

**1**

**2** “Tiga nî Ngai-Mûnene warî mwena wetû

**2** rîrîa twatharîkîrwe nî nthû cietû,

**2**

**3** nama nîmangîatûmeririe tûrî mwoyo,

**3** rîrîa meecûrirwe nî marakara nîûndû wetû;

**3**

**4** nîtûngîatwarirwe nî mwîcûro wa manjî,

**4** nîtûngîakunîkirwe nî manjî,

**4**

**5** nîtûngîaûrîre mwîcûrorî wa manjî.”

**5**

**6** Nîtûkumieni Ngai-Mûnene,

**6** ûrîa ûtaarekereria nthû cietû itûtambururange.

**6**

**7** Tûrîte ta gîconi kiumîte mûtegorî wa mûtegi,

**7** mûtego nîmûviûkie, natue twavonoka.

**7**

**8** Ûtethio wetû umaga kûrî Ngai-Mûnene,

**8** ûrîa waûmbire îgûrû na nthî.

# Tha 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûgitîri wa andû a Ngai

## 125.1

## Kîhibirania kiugaga, ‘rwîmbo rwa kûthiî îgûrû.’

**1** Arîa mevokete Ngai-Mûnene mekariî ta Kîrîma gîa Zayuni,

**1** kîrîa gîtanginainua, nwatî gîtûûraga tene na tene.

**1**

**2** Wata ûrîa irîma ithiûrûrûkîrîtie Jerusalemu,

**2** nwa ta guo Ngai-Mûnene athiûrûrûkîrîtie andû ake,

**2** kuuma rîu nginya tene na tene.

**2**

**3** Arîa aganu matigûtûûra mathanaga

**3** vûrûri wa arîa athingu;

**3** nîguo arîa athingu matikagucîrîrue gwîka naaî.

**3**

**4** We Ngai-Mûnene, îka andû arîa aro maûndû maro,

**4** arîa matarî ûcuke ngororî ciao.

**4**

**5** Nwatî arîa magarûrûkaga makarûmîrîra njîra ciao njûku,

**5** Ngai-Mûnene nîakaamaverithia vamwe na arîa mekaga maûndû macûku.

**5** Isiraeli kûrogîa thayû!

# Tha 126

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gûkûûrwa

**1** Rîrîa Ngai-Mûnene aatûcokirie Zayuni rîngî,

**1** twekariî ta andû makîroota!

**1**

**2** Tûnyua twetû nîtwecûrirwe nî matheka,

**2** na tûrîmî twetû tûgîcûrwa nî gîkeno.

**2** Nao andû a mavûrûri marîa mengî nîmaaugire atîrî,

**2** “Ngai-Mûnene nîekîrîte andû acio maûndû manene.”

**2**

**3** Ngai-Mûnene nîatwîkîrîte maûndû manene,

**3** tûrî akenu mûno!

**3**

**4** We Ngai-Mûnene, tûcokerie riiri ûrîa twarî naguo tene,

**4** ta manjî macokete nyûnjîrî nyûmagaru.

**4**

**5** Arîa mavandaga na methori,

**5** magaaketha makenete!

**5**

**6** Arîa mathiîcaga makîrîraga makuîte mbeû cia kûvanda,

**6** magaacoka mîciî makenete, makuuîte maketha mao.

# Tha 127

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia wega wa Ngai

## 127.1

## Kîhibirania kiugaga, ‘rwîmbo rwa kûthiî îgûrû rwa Solomoni.’

**1** Tiga nyomba îtumirwe nî Ngai-Mûnene,

**1** arîa mamîtumaga marutaga wîra wa mana.

**1** Tiga Ngai-Mûnene amenyerere îtûûra,

**1** mûrangîri arutaga wîra wa mana.

**1**

**2** Mûrutaga wîra wa mana rîrîa mûkûramûka tene,

**2** na mûkamamaga mûrî acerere,

**2** mûkîruta wîra na vinya nîguo mwone gîa kûrîa;

**2** Ngai-Mûnene avecaga arîa endete gîa kûrîa marî toro.

**2**

**3** Ciana, nî îgai kuuma kûrî Ngai-Mûnene;

**3** ciana nî kîveo kuuma kûrî ke.

**3**

**4** Ciana irîa mûndû aciarîte arî mwîthî,

**4** nîta mîguî îrî njararî ya mûndû njamba.

**4**

**5** Gûkena nî mûndû ûrîa wîcûrîtie thiaka yake mîguî.

**5** Ke ndagaaconoka agîcira na nthû ciake arî karengerere.

# Tha 128

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîveo nîûndû wa kwathîkîra Ngai-Mûnene

**1** Gûkena nî andû arîa metigagîra Ngai-Mûnene,

**1** arîa marûmagîrîra njîra ciake.

**1**

**2** Makaarîcaga maciaro ma wîra wa njara ciao;

**2** nîmagaakena na mathatûkwe nîguo.

**2**

**3** Mûkaguo agekaraga ta mûthavibu ûrîa ûciaraga mûno arî gwaku mûciî;

**3** ciana ciaku ikethagîrwa ciîkariî ta matumû ma mûtî wa mûtamaiyû ithiûrûrûkîrîtie metha yaku.

**3**

**4** Ûguo nîguo mûndû ûrîa wîtigîrîte Ngai-Mûnene akaarathimwa.

**4**

**5** Ûguo nîguo mûndû ûrîa wîtigîrîte Ngai-Mûnene akaarathimagwa!

**5** Arotûma wonage mûnyaka wa Jerusalemu,

**5** ûtûûrorî waku wonthe!

**5**

**6** Ûrotûûra nginya ûkoona ciana cia ciana ciaku!

**6** Isiraeli kûrogîa thayû!

# Tha 129

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvoya nîguo nthû cia Isiraeli ivootwe

## 129.1

## Kîhibirania kiugaga, ‘rwîmbo rwa kûthiî îgûrû.’

**1** Nthû ciakwa itwîre inyamaragia kuuma nîrî mwîthî

**1** andû onthe Isiraeli nîmauge ûguo.

**1**

**2** “Nthû ciakwa itwîre inyamaragia kuuma nîrî mwîthî,

**2** kûnarî ûguo itianamvoota.

**2**

**3** Nthû ciakwa nîcianguraririe mûrukuthu,

**3** ngîkara ta mûgûnda ûrîmîtwe na mûraû.

**3**

**4** Nwatî Ngai-Mûnene nî mûthingu,

**4** nîatinangîtie mînyororo ya andû acio aganu, îrîa maranjovete nayo.”

**4**

**5** Arîa onthe mamenete Zayuni,

**5** maroconorithua na macokithue.

**5**

**6** Marotuîka ta nyaki îmerete îgûrû rîa nyomba,

**6** îrîa yûmaga mbere ya îkûra;

**6**

**7** ndîcûraga ngundi ya mûndû ûrîa ûkûmîtinia

**7** kana îgana ya kwovwa itîîa.

**7**

**8** Arîa mavîtûkagîrîra vakuvî matiugaga atîrî,

**8** “Ngai-Mûnene aromûrathima!

**8** Nîtwamûrathima na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene.”

# Tha 130

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

**1** We Ngai-Mûnene nîragûkaîra nîûndû wa mathîna meengî marîa nîrî namo.

**1**

**2** We Ngai-Mûnene, îgua mûgambo wakwa,

**2** nthikîrîria ngîgûkaîra!

**2**

**3** Kethîrwa we Ngai-Mûnene nwa ûririkane mevia metû,

**3** nû ûtangîverithua nîwe?

**3**

**4** Nwatî we nîûtwovagîra,

**4** nîguo tûgûtîîage.

**4**

**5** Mbetagîrîra Ngai-Mûnene na mwoyo wakwa wonthe,

**5** na nîîvokaga kiugo gîake.

**5**

**6** Mbetagîrîra Ngai-Mûnene

**6** gûkîra ûrîa arangîri metagîrîra gûkîe,

**6** gûkîra ûrîa arangîri metagîrîra gûkîe.

**6**

**7** We Isiraeli, îîvoke Ngai-Mûnene,

**7** nîûndû Ngai-Mûnene ethagîrwa arî na wendo ûtathiraga,

**7** na ethagîrwa arî na vinya mûnene wa kûvonokania.

**7**

**8** Ke mwene nîke ûgaakûûra andû a Isiraeli,

**8** kuuma meviarî mao monthe.

# Tha 131

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa wînyivia

**1** We Ngai-Mûnene, nie ndiîgathaga

**1** na ndiîtîîaga.

**1** Ndirûmbûyanagia na maûndû marîa manene,

**1** kana maûndû marîa ndangîvota gwîka.

**1**

**2** Nwatî nîmvorerete na ngagîa na thayû,

**2** ta ûrîa kaana kavoragîra kagwatîtwe nî ng'ina,

**2** ngoro yakwa îkirîrîrîtie ta kaana kavoreretue.

**2**

**3** We Isiraeli, îrîgagîrîre Ngai-Mûnene,

**3** kuuma rîu nginya tene na tene.

# Tha 132

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia hekarû

**1** We Ngai-Mûnene, ririkana Daudi,

**1** ndûkariganîrwe nî mathîna monthe marîa onete.

**1**

**2** Ndûkariganîrwe nî ûrîa evîtire kûrî Ngai-Mûnene,

**2** ûrîa evîtire kûrî Mwene vinya Ngai wa Jakovu atî:

**2**

**3** “Ndigaatonya nyombarî yakwa,

**3** kana mama ûrîrîrî wakwa,

**3**

**4** ndigeetîkîra kûnyitwa nî toro kana ngocerere,

**4**

**5** nginya rîrîa ngaatumîra Ngai-Mûnene vandû va gwîkara,

**5** gîkaro Kîam Mwene vinya Ngai wa Jakovu.”

**5**

**6** Tûrî Bethilehemu nîtwegwire ûvoro wa îthandûkû rîa kîrîkanîro,

**6** na tûkîrîthîrîria mîgûndarî ya Jearimu.

**6**

**7** Nîtwaugire atîrî, “Nîtûthiî nyombarî ya Ngai,

**7** tûkamûgooce tûrî mbere ya gîtî gîake Kîam ûthamaki.”

**7**

**8** We Ngai-Mûnene, ûkîra ûtonye nyombarî yaku,

**8** we na îthandûkû rîa Kîrîkanîro rîa vinya waku.

**8**

**9** Athînjîri-Ngai aku marotûûra marî athingu,

**9** na andû aku nîmanîrîre nî gûkena.

**9**

**10** Nîûndû wa Daudi, ndungata yaku,

**10** ndûkarege mûthamaki ûrîa wamûrîte.

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwerîre Daudi na mwîvîtwa,

**11** kîîranîro kîrîa atakericûkwa atî:

**11** “Nîngaatua ûmwe wa anake aku mûthamaki,

**11** na nîakaathana vuva waku.

**11**

**12** Ethîrwa ciana ciaku nîikaavingia kîrîkanîro gîakwa,

**12** na maathani makwa marîa ngaamathomithia,

**12** anake ao wanao magaatuîka athamaki tawe.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîathuurîte Zayuni;

**13** nîonete kwagîrîrîte gûtuîke gîkaro gîake.

**13**

**14** “Îno nîyo nyomba yakwa îrîa ngûtûûra tene na tene;

**14** nîndûûra gûkû nîûndû nînîkwendete.

**14**

**15** Nîngaava Zayuni kîrîa kîonthe îkaavatara,

**15** nîngaava athîni a kuo irio cia kwîgana.

**15**

**16** Nîngecûria athînjîri-Ngai a kuo ûvonokio,

**16** nao andû a kuo nîmakaanîrîra nî gûkena.

**16**

**17** Nîngaatûma kuume ûmwe wa njiarwa cia Daudi arî mûthamaki;

**17** nîmwamûrîte atuîke ta taa ya andû akwa.

**17**

**18** Nîngaatûma nthû ciake igîe na gîconoko,

**18** nwatî nthûmbî yake ya ûthamaki nîîgaakengaga îrî kîongorî gîake.”

# Tha 133

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia ûvoro wîgiî gûtûûrania na thayû

**1** Kaî nî ûvoro mwaro na wî gîkeno-î,

**1** rîrîa andû a nyomba îmwe mekaranîtie marî na ûrûmwe!

**1**

**2** Nîta maguta ma goro marî kîongo,

**2** makînyîrûrûka nginya nderurî cia Aroni,

**2** makînyûrûka nginya kararî cia nguo ciake.

**2**

**3** Nîta îme rîa kîrîma Kîam Herimoni,

**3** rîrîa rîgûcaga irîmarî cia Zayuni.

**3** Kûu nîkuo Ngai-Mûnene eranîrîte nîakaarathima andû ake,

**3** na kûmava ûtûûro ûtathiraga.

# Tha 134

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gwîta andû makumie Ngai

**1** Ûkani mûkumie Ngai-Mûnene,

**1** mue ndungata cionthe cia Ngai-Mûnene,

**1** mue arîa mûtungataga nyombarî ya Ngai-Mûnene ûtukû.

**1**

**2** Ambarariani njara mûvoe mûrî varîa vatheru,

**2** na mûkumie Ngai-Mûnene!

**2**

**3** Ngai-Mûnene ûrîa waûmbire îgûrû na nthî,

**3** aromûrathima arî Zayuni!

# Tha 135

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai

**1** Kumiani Ngai-Mûnene!

**1** Kumiani rîîtwa rîa Ngai-Mûnene,

**1** mûkumieni mue ndungata cia Ngai-Mûnene,

**1**

**2** mue arîa mûrûngamaga nyombarî ya Ngai-Mûnene,

**2** mue arîa mûrûngamaga nja ya nyomba ya Ngai wetû.

**2**

**3** Kumiani Ngai-Mûnene nîûndû nî mwaro,

**3** mwinîreni nyîmbo nîûndû nî mûtugi.

**3**

**4** Ngai-Mûnene nîathuurîte Jakovu atuîke wake,

**4** nîathuurîte andû a Isiraeli matuîke ake kîûmbe.

**4**

**5** Nie nîmbicî atî Ngai-Mûnene nî mûnene,

**5** na Mwathani wetû nî mûnene gûkîra ngai cionthe.

**5**

**6** Ûrîa wonthe Ngai-Mûnene endaga gwîka nîekaga,

**6** îgûrû wana nthî,

**6** mariarî wana kûrîa kuonthe kûriku mûno.

**6**

**7** Nîke ûtûmaga matu mambate kuuma mîthiia yonthe ya nthî,

**7** nîke ûtûmaga mveni ivenie rîrîa gûkura,

**7** na akaruta rûkûngi kuuma makûmbîrî make.

**7**

**8** Nîke waûragire marikithathi monthe ma Misiri,

**8** ma andû na ma nyamû.

**8**

**9** Nîke waringire ciama na morirû Misiri,

**9** nîguo averithie mûthamaki wa Misiri na ndungata ciake cionthe.

**9**

**10** Nîwacûkangirie mavûrûri meengî,

**10** na akîûraga athamaki maarî vinya:

**10**

**11** Sihoni, mûthamaki wa Amori,

**11** Ogu, mûthamaki wa Bashani,

**11** na athamaki onthe a Kanaani.

**11**

**12** Nîwavecanire mavûrûri mao rîrî îgai;

**12** aamavecanire rîrî îgai kûrî andû ake Isiraeli.

**12**

**13** We Ngai-Mûnene, rîîtwa rîaku rîtûûraga tene na tene,

**13** njiarwa cionthe nîitûûra iririkanaga ngumo yaku tene na tene.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîakaarîrîria andû ake,

**14** na eguîre ndungata ciake ntha.

**14**

**15** Mîvuanano ya ngai cia mavûrûri irûthîtwe na sîlûva na thaavu,

**15** irûthîtwe na njara cia andû.

**15**

**16** Irî na tûnyua, nwatî itiaragia,

**16** irî na metho, nwatî itionaga.

**16**

**17** Irî na matû, nwatî itiîgucaga,

**17** wana itingîvota kûveva.

**17**

**18** Arîa onthe mairûthaga na maciîtîkîtie,

**18** magaatuîka ta cio!

**18**

**19** Mue andû a Isiraeli, kumiani Ngai mûnene;

**19** andû a nyomba ya Aroni, kumiani Ngai-Mûnene!

**19**

**20** Mue nyomba ya Lawi, kumiani Ngai-Mûnene;

**20** mue arîa mwîtigîrîte Ngai-Mûnene, mûkumieni!

**20**

**21** Kumiani Ngai-Mûnene mûrî Zayuni,

**21** mue arîa mûtûûraga Jerusalemu!

**21** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 136

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûcokia Ngatho.

**1** Cokeriani Ngai-Mûnene Ngatho nîûndû nî mwaro,

**1** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**1**

**2** Cokeriani Ngai wa ngai cionthe ngatho;

**2** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**2**

**3** Cokeriani Mwathani wa athani ngatho;

**3** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**3**

**4** Nîke wenga wîkaga maûndû manene ma magegania;

**4** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**4**

**5** Nîke waûmbire îgûrû na ûûgî wake;

**5** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**5**

**6** Nîke waûmbire nthî îrî îgûrû rîa manjî;

**6** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**6**

**7** Nîke waûmbire imûrî irîa nene;

**7** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**7**

**8** Riûa rîathage mûthenya;

**8** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**8**

**9** Mweri na njata ciathage ûtukû;

**9** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**9**

**10** Nîke waûragire marikithathi monthe ma Misiri;

**10** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**10**

**11** Nîke warutire andû a Isiraeli Misiri;

**11** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**11**

**12** na vinya wake na ûvoti mwîngî;

**12** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**12**

**13** Nîke wagaanirie îria îtune maita maîrî;

**13** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**13**

**14** na agîtûma andû a Isiraeli mavîtûkîre gatagatî ka rîo;

**14** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**14**

**15** nwatî nîwakunîkanîrie mûthamaki wa Misiri na athigari ake a mbaara kûu îriarî îtune;

**15** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**15**

**16** Nîke watongoririe andû ake makîvîtûkîrîra werûrî;

**16** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**16**

**17** Nîwaûragire athamaki arîa maarî vinya,

**17** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**17**

**18** na akîûraga athamaki arîa maarî îgweta;

**18** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**18**

**19** Sihoni, mûthamaki wa Amori;

**19** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**19**

**20** na Ogu, mûthamaki wa Bashani;

**20** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**20**

**21** na akîvecana vûrûri wao kûrî andû ake;

**21** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**21**

**22** ûtuîke îgai rîa Isiraeli, ndungata ciake;

**22** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**22**

**23** Nîke watûririkanire rîrîa twarî avoote;

**23** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene;

**23**

**24** na agîtûvonokia kuuma kûrî nthû cietû;

**24** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**24**

**25** Nîke ûvecaga ciûmbe cionthe irio;

**25** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

**25**

**26** Cokeriani Ngai wa îgûrû ngatho;

**26** nîûndû wendo wake ûtathiraga ûtûûraga tene na tene.

# Tha 137

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Macakaya ma andû a Isiraeli marî Babuloni.

**1** Ndeererî cia nyûnjî cia Babuloni,

**1** nîkuo twekaraga nthî tûkîrîraga,

**1** twaririkana Zayuni.

**1**

**2** Mvûarî cia mîtî ya kuo îrîa îkûraga ndeererî cia rûnjî,

**2** nîkuo twacuragia ngita cietû.

**2**

**3** Tûrî kûu, arîa maatûtavîte nîmaatwîraga tûmainîre;

**3** arîa maatûnyamaragia maatwîraga tûmakenie;

**3** maatwîraga “Twinîreni rwîmbo rûmwe rwa Zayuni.”

**3**

**4** Tûngîvota atîa kwina rwîmbo rwa Ngai-Mûnene,

**4** tûrî vûrûrirî mûgeni?

**4**

**5** We Jerusalemu, nîngîriganîrwa nîwe,

**5** nîkava njara yakwa ya ûrîo yonje!

**5**

**6** Rûrîmî rwakwa rûroremwa nî kwina,

**6** nîngîriganîrwa nîwe, we Jerusalemu;

**6** nîngîrega gûgûtîîa gûkîra indo irîa ngenagîra mûno.

**6**

**7** We Ngai-Mûnene, taririkana ûrîa andû a Edomu meekire,

**7** rîrîa Jerusalemu yanyitirwe, maaugire atîrî,

**7** “Mîomomoreni nginya mîcingi ya yo!”

**7**

**8** We mwarî wa Babuloni, nîûgaacûkangua!

**8** Gûkena nî mûndû ûrîa ûgaagwîka

**8** wata ûguo ûtwîkîte.

**8**

**9** Gûkena nî mûndû ûrîa ûgooca tûkenge twaku,

**9** na atûtemanie mathigarî.

# Tha 138

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gûcokia ngatho

**1** We Ngai-Mûnene nîngûgûcokeria ngatho na ngoro yakwa yonthe,

**1** nîraina ngîgûkumagia mbere ya ngai cia mîvuanano.

**1**

**2** Nyînamagîrîria ûthiû mberekerete hekarû yaku ntheru,

**2** na ngagûcokeria ngatho, nîûndû wa wîvokeku waku na wendo waku ûtathiraga;

**2** nîûndû nîûnenevetie rîîtwa rîaku na kiugo gîaku gûkîra maûndû monthe.

**2**

**3** Rîrîa nagwîtire, we nîwambîtîkire,

**3** nîwanyongerere vinya.

**3**

**4** Athamaki onthe a nthî nîmagaagûkumia, we Ngai-Mûnene,

**4** nîûndû nîmeguîte ciugo ciaku.

**4**

**5** Nîmakaagaana maûndû marîa we Ngai-Mûnene wîkîte,

**5** nîûndû riiri waku nî mûnene.

**5**

**6** Wana ethîrwa we Ngai-Mûnene ûrî îgûrû mûno, nîûmenyagîrîra andû arîa menyivagia.

**6** Nwatî arîa etîi nîûmamenyaga ûrî wa kûraca.

**6**

**7** Wana nîngîvîtûkîrîra mathînarî we nîûngitagîra,

**7** nîûngitagîra kuuma kûrî marakara ma nthû ciakwa,

**7** na nîûmvonokagia na vinya waku.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîakaamvingîria maûndû marîa ambîrîîre.

**8** Wendo waku ûtathiraga we Ngai-Mûnene, ûtûûraga tene na tene.

**8** Ndûgatiganîrie wîra wa njara ciaku.

# Tha 139

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîaicî maûndû monthe na nîamamenyagîrîra

**1** We Ngai-Mûnene nîûnduîrîtie na ûkamenya.

**1**

**2** Nîûmenyaga rîrîa ngwîkara nthî na rîrîa ngûkîra,

**2** nîûmenyaga meciria makwa ûrî kûraca.

**2**

**3** We nîûmenyaga mîthiîre yakwa wana rîrîa mvurûkîte;

**3** we nîwîcî ciîko ciakwa cionthe.

**3**

**4** Wana mbere ya mbuga ûndû,

**4** we Ngai-Mûnene wîthagîrwa wîcî ûrîa nguga.

**4**

**5** Wîthagîrwa ûnthiûrûrûkîrîtie na mîena yonthe;

**5** ûngitagîra na vinya waku.

**5**

**6** Ûmenyo ta ûyû nî wa magegania mûno kûrî nie,

**6** nî mwîngî mûno, ndingîvota gûtaûkîrwa nîguo.

**6**

**7** Nîngîthiî kû nîguo mbûrîre Roho waku?

**7** Kana nî mbûrîra kû nyume kûrî we?

**7**

**8** Nîngiunûkia îgûrû, we wî kuo;

**8** nîngîmama kwa arîa akuû we wî kuo.

**8**

**9** Wana nîngîgûrûka nthiî mbere ya kûrîa riûa riumaga,

**9** kana ndûûre mîvakarî ya îria,

**9**

**10** wana kûu wî kuo ûkîndongoria,

**10** na vinya waku ûkaanyitagîrîra.

**10**

**11** Nîngiuga nduma îngunîkîre,

**11** kana ûtheri ûrîa ûndigicîrîtie ûtuîke nduma,

**11**

**12** kûrî we nduma tî ndumanu,

**12** na ûtukû ûtherete ta mûthenya;

**12** nîûndû kûrî we nduma na ûtheri nî ûndû ûmwe.

**12**

**13** We nîwe waûmbire ciîga cia mwîrî wakwa cionthe;

**13** na ûkînyitithania ciîga ciakwa vamwe îvurî rîa nyanya.

**13**

**14** Nînîragûkumia nîûndû nî ûnyûmbîte na njîra ya magegania na ya gwîtigîrwa;

**14** ciîko ciaku nî cia magegania.

**14** Nie mwene nîmbîcî waro!

**14**

**15** Rîrîa naûmbagwa we nîwaicî,

**15** rîrîa naûmbagîrwa nthithorî îvurî rîa nyanya,

**15** we nîwaicî atî naarî kuo.

**15**

**16** We nîwamonaga wana mbere ya njiarwe,

**16** mîthenya yakwa yonthe îrîa naatarîrîtwe yarî mîandîke îvukuurî rîaku,

**16** wana mbere ya mûthenya wa mbere wambîrîria.

**16**

**17** We Ngai, kaî meciria maku nî marito-î!

**17** Nî meengî mûno na matingîtarîka!

**17**

**18** Nîngîmatara mangîthîrwa marî meengî gûkîra mûthanga.

**18** Rîrîa naramûka, mbîthagîrwa nîrî vamwe nawe.

**18**

**19** Naarî kethîrwa we Ngai nwa ûûrage andû arîa aganu!

**19** Naarî kethîrwa aûragani nwa manthengutîre!

**19**

**20** Maragia maûndû ma waganu makwîgiî,

**20** na makaria maûndû macûku megiî rîîtwa rîaku.

**20**

**21** We Ngai-Mûnene, nie nîmenete arîa makûmenete,

**21** na nganyarara arîa mareganaga nawe.

**21**

**22** Nie nîmamenete mûno,

**22** nîûndû nthû ciaku nî nthû ciakwa.

**22**

**23** Nduîria we Ngai, na ûmenye ûrîa ngoro yakwa îkariî;

**23** nthima na ûmenye meciria makwa.

**23**

**24** Nduîria wone kana nîrî na mîthiîre mîcûku,

**24** na ûndongorie njîrarî ya gûtûûra tene na tene.

# Tha 140

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûgitîri

**1** Mvonokia we Ngai-Mûnene, kuuma kûrî andû arîa mekaga maûndû macûku;

**1** ngitîra kuuma kûrî andû arîa aganu.

**1**

**2** Meciragia maûndû macûku ngororî ciao vîndî cionthe,

**2** na mambagîrîria mbaara vîndî cionthe.

**2**

**3** Nîmî ciao nî njûku ta njoka;

**3** ciugo ciao ciîkariî ta ûrogi wa kîmvuva.

**3**

**4** We Ngai-Mûnene, menyerera kuuma kûrî njara cia andû arîa aganu,

**4** ngitîra kuuma kûrî andû arîa aganu

**4** arîa mavangîte kûngwîthia.

**4**

**5** Andû arîa etîi nîmambigîrîte mûtego;

**5** mambîte ndigi ta neti,

**5** na makathitha mîtego njîrarî nîguo mangwatithie.

**5**

**6** Mbîraga Ngai-Mûnene atîrî, “We nîwe Ngai wakwa.”

**6** Thikîrîria mûgambo wa mathaithana makwa,

**6**

**7** We Ngai-Mûnene, Mwathani wakwa, mûvonokia mûnene,

**7** nîûngitîrîte nîrî mbaararî.

**7**

**8** We Ngai-Mûnene, ndûkave arîa aganu kîrîa meriragîria,

**8** ndûgatûme mîvango yao mîcûku îvinga.

**8**

**9** Ndûkareke nthû ciakwa ivootana,

**9** ciugo ciao njûku iromacokerera.

**9**

**10** Marogwîrwa nî makara ma mwaki;

**10** maroikua marimarî kûrîa matakaumîra rîngî.

**10**

**11** Tiga arîa macambanagia matigekindîrie vûrûrirî,

**11** andû arîa aganu marocokererwa nî maûndû macûku na mamathirie wa rîmwe.

**11**

**12** Nîmbîcî atî Ngai-Mûnene nîaciragîrîra arîa maranyamarua,

**12** na nîonanagia ivooto kûrî ngîa.

**12**

**13** Nama, arîa athingu nîmagaakumia rîîtwa rîaku;

**13** arîa marî mîthiîre mîrûngîrîru nîmagaatûûrania nawe.

# Tha 141

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa kîvwaî

**1** We Ngai-Mûnene, nînîragwîta; ûka kûrî nie narua!

**1** Thikîrîria mûgambo wakwa ngîgûkaîra.

**1**

**2** Amûkîra îvoya rîakwa ta mûtararûko wa ûbani,

**2** na wamûkîre njara ciakwa,

**2** irîa mbûkîrîrîtie ta îgongoona rîa kîvwaî.

**2**

**3** We Ngai-Mûnene, menyagîrîra kanyua gakwa,

**3** rangagîra mîromo yakwa.

**3**

**4** Ndûkareke ngucîrîrua gwîka maûndû macûku,

**4** kana mbîka maûndû ma waganu.

**4** Ndûkareke nyitanîra na andû arîa mekaga maûndû ma waganu,

**4** kana ndîcanîra nao irugorî ciao.

**4**

**5** Mûndû mûthingu nwa amverithie kana akangania arî na wendo mwîngî,

**5** nwatî ndingîtîkîra gûkumua nî andû arîa aganu,

**5** nîûndû vîndî cionthe mvoyaga matigane na ciîko ciao cia waganu.

**5**

**6** Rîrîa athani ao magaaikua kuuma nguvarî ya îthiga,

**6** nîrîo makaamenya atî ciugo ciakwa ciarî cia ma.

**6**

**7** Mavîndî mao manyagarûkîte mûromorî wa kwa arîa akuû,

**7** ta ûrîa ngû ciatûrangagwa ikîthendûkaga inuku inuku.

**7**

**8** Nwatî we Ngai-Mûnene, Ngai wakwa, nîwe nîîvokete.

**8** Njaragia ûgitîri kûrî we;

**8** ndûkandiganîrie ngua.

**8**

**9** Ngitîra kuuma kûrî mûtego ûrîa mandegerete,

**9** na kuuma kûrî mîtego ya arîa mekaga maûndû macûku.

**9**

**10** Imaramari ironyitwa nî mîtego yacio cio mene,

**10** nanie nîîthiîre na thayû.

# Tha 142

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

**1** Nînîrakaîra Ngai-Mûnene mbugîrîrîtie,

**1** nînîrathaitha Ngai-Mûnene na mûgambo wakwa.

**1**

**2** Nînîmûnengagîra mateta makwa;

**2** nînîmwîraga mathîna makwa.

**2**

**3** Rîrîa nthirîtwe nî vinya ngoro,

**3** we nîwîthagîrwa ûkîmenya njîra yakwa.

**3** Nthû ciakwa nîimbigîrîte mûtego njîrarî îrîa nthiîcagîrîra.

**3**

**4** Ndoragia mwena wakwa wa ûrîo mone,

**4** nwatî gûtirî mûndû ûtindanagîra nanie,

**4** ndirî na vandû va kûûrîra.

**4** Gûtirî mûndû ûrûmbûyanagia nanie.

**4**

**5** We Ngai-Mûnene nîwe ngayagîra,

**5** mbugaga atîrî, “We nîwe mûgitîri wakwa,

**5** nîwe îgai rîakwa vûrûrirî wa arîa marî mwoyo.

**5**

**6** Thikîrîria ngîgûkaîra,

**6** nîûndû nîrîmûthiru vinya viû.

**6** Mvonokia kuuma kûrî arîa manyariraga,

**6** nîûndû marî na vinya kûngîra.

**6**

**7** Nduta njerarî îno,

**7** nîguo njokerie rîîtwa rîaku ngatho.

**7** Andû arîa athingu nîmakaagwatanîra nanie,

**7** nîûndû nîûmbîkîte maûndû meengî maro.”

# Tha 143

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia ûtethio

**1** We Ngai mûnene, îgua îvoya rîakwa!

**1** Tega gûtû wîgue mathaithana makwa;

**1** njokeria nîûndû wî mwîvokeku, na wî mûthingu!

**1**

**2** Ndûkanjirithie nie, ndungata yaku,

**2** nîûndû gûtirî mûndû mûthingu mbere yaku.

**2**

**3** Nthû ciakwa nîinûmîrîrîte,

**3** na ikamvoota viû.

**3** Nîitûmîte mbîkare ndumarî ta arîa maakwire tene.

**3**

**4** Kwoguo nîrîmûthiru vinya;

**4** nîrî mûkuû ngoro viû.

**4**

**5** Nîndirikanaga mîthenya ya tene,

**5** ngeciragia na vinya maûndû monthe marîa waneka,

**5** na ngaririkana maûndû monthe marîa wîkîte.

**5**

**6** Nyambararîtie njara ciakwa kûrî we,

**6** ngoro yakwa îkûnyonderete ta ûrîa nthî nyûmû înyondagîra manjî.

**6**

**7** Njokeria narua, we Ngai-Mûnene!

**7** Nîrîmûkuû ngoro viû.

**7** Ndûkandiganîrie,

**7** nîûndû warega kûndethia nîngûthiî kwa arîa akuû.

**7**

**8** Ndirikanagia ûvoro wa wendo waku ûtathiraga wa kîraûko,

**8** nîûndû we nîwe nîîvokete.

**8** Monia njîra îrîa mbagîrîrwe nî kûthiîra,

**8** nîûndû we nîwe mvoyaga.

**8**

**9** We Ngai-Mûnene, ndethûra kuuma kûrî nthû ciakwa;

**9** nîûndû mbûrîrîte kûrî we nîguo ûngitîre.

**9**

**10** Nthomithia gwîka wendi waku,

**10** nîûndû we nîwe Ngai wakwa.

**10** Tiga wega waku ûndongoragie nthiîcagîrîre njîrarî irîa nûngarû.

**10**

**11** Mvonokia we Ngai-Mûnene nîûndû wa rîîtwa rîaku;

**11** nîûndû wa ûthingu waku nduta mathînarî.

**11**

**12** Nîûndû wa wendo waku ûtathiraga, thiria nthû ciakwa,

**12** na ûcûkangie nthû ciakwa cionthe,

**12** nîûndû nie nîrî ndungata yaku.

# Tha 144

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûcokeria Ngai ngatho nîûndû wa ûvootani

**1** Ngai-Mûnene, îthiga rîakwa arokumua,

**1** ûrîa ûnthomithagia kûrûa

**1** na akamvarîrîria nîûndû wa mbaara.

**1**

**2** Nî mûrata wakwa wa kwîvokeka na mûgitîri wakwa,

**2** nîangitagîra na akamvonokia,

**2** nîke ngo yakwa na nîîthithaga varî ke,

**2** nîavootaga mavûrûri na akamaiga rungu rwakwa.

**2**

**3** We Ngai-Mûnene, mûndû nî ndûî ûyû ûrûmbûyanagia nake?

**3** Mûndû nî ndûî ûyû ûtindanagîra nake?

**3**

**4** Mûndû nîta mîvevû;

**4** ûtûûro wake ûvana ta kîruru kîvîtûkîte.

**4**

**5** We Ngai-Mûnene vingûra matû maku na ûnyûrûrûke nthî;

**5** vutia irîma nîguo irute ndogo!

**5**

**6** Venithia rûveni ûnyaganie nthû;

**6** ikia mîguî yaku na ûmavinyûrie.

**6**

**7** Tambûrûkia njara yaku kuuma îgûrû,

**7** ndethûra na ûndute manjîrî meengî;

**7** mvonokia kuuma kûrî ageni,

**7**

**8** arîa maragia maveeni,

**8** na mevîtaga wana rîrîa makûthaana.

**8**

**9** Nîngûkwinîra rwîmbo rûcerû, we Ngai;

**9** nîngwinîra ngîvûraga ngita.

**9**

**10** We nîûvecaga athamaki ûvootani,

**10** nîwe ûtethûraga Daudi, ndungata yaku.

**10**

**11** Mvonokia kuuma kûrî nthû mbaganu,

**11** na ûmvonokie kuuma kûrî ageni,

**11** arîa maragia maveeni,

**11** na mevîtaga wana rîrîa makûthaana.

**11**

**12** Anake etû wîthîrî wao marogîa na vinya,

**12** ta mîtî ya mwarano îrîa îkûraga waro.

**12** Erîtu etû maroekara ta itugî,

**12** irî nyumie cia kûgemia nyomba ya mûthamaki.

**12**

**13** Makûmbî metû maroîcûra irio cia mîthemba yonthe;

**13** ng'ondu cietû irociara tûgondu ngiri makûmi meengî.

**13**

**14** Ng'ombe cietû irociara njaû nyîngî,

**14** itikarege kûgîa mavu kana ivuna.

**14** Gûtikagîe kîeva kana kîrîro icagirî cietû.

**14**

**15** Gûkena nî vûrûri ûrîa ûrathimîtwe na maûndû mau,

**15** gûkena nî andû arîa Ngai wao arî ke Ngai-Mûnene!

# Tha 145

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai-Mûnene

**1** Nîngûkwambararia we Ngai wakwa, mûthamaki wakwa;

**1** na ngumagie rîîtwa rîaku tene na tene.

**1**

**2** Ngaagûkumagia wa mûthenya;

**2** ngumagie rîîtwa rîaku tene na tene.

**2**

**3** Ngai-Mûnene nî mûnene na nîwagîrîrwe nî gûkumua mûno,

**3** ûnene wake ndûngîmenyeka nî mûndû.

**3**

**4** Rûciaro rûmwe nîrûkaaganagîra rûciaro rûrîa rwîngî wîra waku;

**4** na nîmakaanîrîra ciîko ciaku cia vinya.

**4**

**5** Ngaaragia ûvoro wîgiî riiri waku na ûnene waku,

**5** na nîîciragie ûvoro wa ciîko ciaku cia magegania.

**5**

**6** Andû makaragia ûvoro wa ciîko ciaku cia vinya,

**6** nanie ngaanagîrîra ûnene waku.

**6**

**7** Makaanagîrîra ngumo ya wega waku mwîngî,

**7** na mainage maugîrîrîtie ûvoro wîgiî ûthingu waku.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nî mûtugi na arî ntha,

**8** ndarakaraga na îvenya na nîecûrîtwe nî wendo ûtathiraga.

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîekaga andû onthe waro,

**9** na nîegucagîra ciûmbe ciake cionthe ntha.

**9**

**10** Ciûmbe ciaku cionthe nîigaagûkumia, we Ngai-Mûnene,

**10** na andû onthe aku nîmagaagûcokeria ngatho.

**10**

**11** Nîmakaaria ûvoro wa riiri wa ûthamaki waku,

**11** na maragie ûvoro wa vinya waku,

**11**

**12** nîguo mamenyithie andû onthe ciîko ciaku cia vinya,

**12** na riiri mwîngî wa ûthamaki waku.

**12**

**13** Ûthamaki waku ûtûûraga tene na tene,

**13** na wathani waku ûtûûraga kûrî njiarwa cionthe.

**13** Ngai-Mûnene nî mwîvokeku maûndûrî monthe marîa aragia,

**13** na nî mûtugi maûndûrî monthe marîa ekaga.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîatiragîrîra arîa onthe maragwa,

**14** na nîaûkagîrîria arîa avinyîrîrie.

**14**

**15** Ciûmbe cionthe nîwe ciîvokete,

**15** na nîaivecaga gîa kûrîa mavinda marîa magîrîru.

**15**

**16** Ûkumbatûragia njara yaku na ûtaana,

**16** na ûkavaithia kîrîa kîonthe kîrî mwoyo.

**16**

**17** Ngai-Mûnene nî mûthingu maûndûrî monthe,

**17** na arî ntha maûndûrî monthe marîa ekaga.

**17**

**18** Ngai-Mûnene arî vakuvî na arîa onthe mamûvoyaga,

**18** arî vakuvî na arîa onthe mamûvoyaga na ma.

**18**

**19** Nîavingagia mavata ma arîa onthe mamûtîîte,

**19** nîegucaga kîrîro Kîamo na akamavonokia.

**19**

**20** Ngai-Mûnene nîagitagîra arîa onthe mamwendete,

**20** nwatî nîagaacûkangia arîa onthe aganu.

**20**

**21** Ngaakumagia Ngai-Mûnene vîndî cionthe;

**21** ciûmbe cionthe irotûûra ikumagia rîîtwa rîake rîtheru tene na tene.

# Tha 146

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai mûvonokia

**1** Kumia Ngai-Mûnene!

**1** Kumia Ngai-Mûnene, we ngoro yakwa!

**1**

**2** Ngaakumagia Ngai-Mûnene ûtûûrorî wakwa wonthe;

**2** ngainagîra Ngai ûtûûrorî wakwa wonthe.

**2**

**3** Ndûkaige mwîvoko waku kûrî anene,

**3** ndûkaige mwîvoko waku kûrî mûndû, ndangîkûvonokia.

**3**

**4** Rîrîa akua acokaga rûkûngûrî,

**4** mûthenya wa ûcio akua nîrîo mîvango yake îthiraga.

**4**

**5** Gûkena nî mûndû ûrîa ûtethagua nî Ngai wa Jakovu,

**5** ûrîa mwîrîgîrîro wake ûrî kûrî Ngai-Mûnene Ngai wake,

**5**

**6** ûrîa waûmbire îgûrû na nthî,

**6** îria na indo cionthe irîa irî kuo;

**6** ûrîa ûvingagia ciîranîro ciake vîndî cionthe.

**6**

**7** Nîke ûtucaga cira wa arîa avinyîrîrie na kîvooto,

**7** nîke ûvecaga arîa avûtu gîa kûrîa.

**7** Ngai-Mûnene nî arekagîrîria arîa oove,

**7**

**8** na nîavingûraga ndumumu metho.

**8** Nîaûkagîrîria arîa avinyîrîrie,

**8** na nîendete arîa athingu.

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîagitagîra ageni,

**9** nîatethagia aka a ndigwa na ciana cia ngoriai;

**9** nwatî nîacûkangagia andû arîa aganu.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîatûûra aathanaga,

**10** Ngai wenyu mue andû a Zayuni akathanaga vîndî cionthe.

**10** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 147

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia Ngai Mwene vinya wonthe

**1** Ngai-Mûnene arokumua!

**1** Nîwaro kwina nyîmbo cia gûkumia Ngai wetû;

**1** gûkumia Ngai nî ûndû mwaro na mwagîrîru.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîke ûtumaga rîngî Jerusalemu;

**2** nîaracokia mûciî Aisiraeli arîa marî îthamîriorî.

**2**

**3** Ke nîavonagia arîa akuû ngoro,

**3** na akamova ironda ciao.

**3**

**4** Nîke ûmenyaga ûrîa njata ciîgana,

**4** na nîaciîcî cionthe na marîîtwa mau.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nî mûnene na nîecûrîtwe nî ûvoti,

**5** ûûgî wake ndûngîthimîka.

**5**

**6** Ngai-Mûnene nîaûkagîrîria arîa avinyîrîrie,

**6** nwatî agaikia arîa aganu mûtheturî.

**6**

**7** Inîrani Ngai-Mûnene mûkîmûcokagîria ngatho,

**7** inîrani Ngai wetû mûkîvûraga mîtûrirû.

**7**

**8** Nîatambarûkagia matu îgûrû rîetû,

**8** nîke ûtûmaga mbura yure nthî,

**8** na agatûma nyaki îmere irîmarî.

**8**

**9** Nîavecaga nyamû gîa kûrîa,

**9** na akava tûcui twa ikûngûrû rîrîa twagamba.

**9**

**10** Ndakenagua nî vinya wa mbarathi,

**10** kana akenua nî athigari njamba.

**10**

**11** Nwatî Ngai-Mûnene akenagua nî arîa mamwîtigagîra,

**11** arîa mevokaga wendo wake ûtathiraga.

**11**

**12** Kumia Ngai-Mûnene, we Jerusalemu!

**12** Kumia Ngai waku, we Zayuni!

**12**

**13** Nîekagîra ivingo cia mîrango yaku vinya,

**13** na nîarathimaga andû aku.

**13**

**14** Nîagitagîra mîvaka yenyu,

**14** nîakûvecaga ngano îrîa mbaro.

**14**

**15** Nîathanaga gûkû nthî,

**15** na ûrîa auga nîwîkagwa na îvenya.

**15**

**16** Atambarûkagia mbaravu ta mûrengeti,

**16** na akanyagarûkia mbaa ta mûu.

**16**

**17** Auragia mbura ya mbembe ta mathiga,

**17** na gûtirî mûndû ûngîûmîrîria mvevo îo.

**17**

**18** Nîacokaga akathana na îkararûka,

**18** nîatûmaga rûvuvo rûvurutane, na manjî mathiî.

**18**

**19** Nîamenyithagia Jakovu ndûmîrîri yake,

**19** na akava Isiraeli mawatho na matuîro ma ciira.

**19**

**20** Ndaaneka ûndû ta ûcio vûrûrirî wîngî;

**20** na matiîcî mawatho make.

**20** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 148

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nthî yonthe gûkumia Ngai-Mûnene

**1** Kumiani Ngai-Mûnene!

**1** Kumiani Ngai-Mûnene mûrî îgûrû,

**1** mûkumieni mue mûtûûraga îgûrû mûno.

**1**

**2** Mûkumieni mue araika ake onthe,

**2** mûkumieni mue athigari a îgûrû!

**2**

**3** Mûkumieni mue riûa na mweri,

**3** mûkumieni mue njata cionthe irîa ikengaga.

**3**

**4** Mûkumie we îgûrû mûno,

**4** na mûmûkumie mue manjî marîa marî îgûrû rîa matu.

**4**

**5** Indo cionthe nîikumie rîîtwa rîa Ngai-Mûnene,

**5** nîûndû nîke wathanire, na ikîûmbwa.

**5**

**6** Nîwavandire wa kîndû varîa kîrî tene na tene,

**6** na nîwathondekire watho ûtangîgarûrwa.

**6**

**7** Kumiani Ngai-Mûnene mue mûrî gûkû nthî,

**7** mue ciûmbe irîa nene cia manjîrî,

**7** na îriarî kûrîa kûrikîru mûno.

**7**

**8** Mveni, mbura ya mbembe, mbaravu na mbaa,

**8** rûkûngi rûnene rûrîa rûvingagia watho wake!

**8**

**9** Irîma na tûrîma tuonthe,

**9** mîtî ya matunda na mîtî yonthe ya mûtitû.

**9**

**10** Nyamû cionthe cia mûciî na cia kîthakarî,

**10** ciûmbe irîa itambaga nthî na iconi, mûkumieni.

**10**

**11** Athamaki a nthî na andû onthe,

**11** anene na athani onthe a nthî mûkumieni.

**11**

**12** Kumiani Ngai-Mûnene, mue anake na erîtu,

**12** andû arîa akûrû na ciana.

**12**

**13** Andû onthe nîmakumie rîîtwa rîa Ngai-Mûnene,

**13** nîûndû rîîtwa rîake nî rînene gûkîra marîîtwa monthe.

**13** Riiri wake nî mûnene gûkîra nthî na îgûrû.

**13**

**14** Nîatûmîte andû ake magîe na vinya,

**14** nîguo andû ake onthe mamûgooce,

**14** andû a Isiraeli arîa endete mûno.

**14** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 149

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai-Mûnene

**1** Kumiani Ngai-Mûnene!

**1** Inîrani Ngai-Mûnene rwîmbo rûcerû,

**1** mûkumieni kîûnganorî gîa etîkia!

**1**

**2** Isiraeli, kenerera Mûkûmbi,

**2** Andû a Zayuni canjamûkani nîûndû wa Mûthamaki wenyu.

**2**

**3** Kumiani rîîtwa rîake mûkîinagia,

**3** nîmamwinîre na nduramu na mîtûrirû!

**3**

**4** Nîûndû Ngai-Mûnene akenagua nî andû ake;

**4** nîatûmaga arîa enyivia mavootane.

**4**

**5** Andû a Ngai nîmakene nîûndû wa kûvootana mbaararî,

**5** nîmaine na gîkeno ûtukû wonthe.

**5**

**6** Nîmakumie Ngai maugîrîrîtie,

**6** manyitîte mviû cia njûra na njara.

**6**

**7** Nîguo merîvîrîrie kûrî andû a mavûrûri,

**7** na maverithie andû arîa mataicî Ngai.

**7**

**8** Nîmove athamaki ao na nyororo,

**8** na move atongoria ao na mvîngû cia cuuma;

**8**

**9** na maverithie mavûrûri wata ûrîa kwathanîtwe.

**9** Ûcio nîguo ûvootani wa andû ake arîa evokeku.

**9** Kumiani Ngai-Mûnene!

# Tha 150

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia Ngai-Mûnene

**1** Kumiani Ngai-Mûnene!

**1** Kumiani Ngai-Mûnene mûrî hekarûrî yake,

**1** mûkumieni arî îgûrû kûu gwake kûnene!

**1**

**2** Mûkumieni nîûndû wa ciîko ciake cia vinya;

**2** mûkumieni nîûndû wa riiri wake mwîngî.

**2**

**3** Mûkumieni na mîgambo ya tûrumbeta;

**3** mûkumieni na ngita na mîtûrirû.

**3**

**4** Mûkumieni na ndarama mûkîinagia,

**4** mûkumieni na ngita na mîtûrirû,

**4**

**5** Mûkumieni na ithaani irîa iringithanagua,

**5** mûkumieni na ithaani irîa iringithanagua ikagamba,

**5** ikagamba na vinya mûno!

**5**

**6** Kîûmbe kîonthe kîrî mwoyo nîgîkumie Ngai-Mûnene.

**6** Kumiani Ngai-Mûnene!

Nthi

# Nthi 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Vata wa Nthimo

## Mataaro kûrî andû ethî

## Ûûgî nîaretana

**1** Ino nî nthimo irîa ciatungirwe nî Solomoni mûvîcî wa Daudi, mûthamaki wa Isiraeli.

**2** Nthimo ino ikaavotithagia andû kûgîa na ûûgî, kîrîra na ûtaûku wa maûndû marîa ithomithagia.

**3** Nthimo ino ithomithagia andû ûrîa magîrîrwe nî gwîkaga maûndû na njîra ya ûûgî, ûthingu, kîvooto na waragania,

**4** nîguo itaare andû arîa matarî na ûmenyo, na ive andû aîthî ûtaûku na ûrîa mangîvota kûgîa na mîvango mîkinyanîru.

**5** Andû arîa aûgî wanao nîmaithikagîrîrie nîguo mongerere ûûgî, na andû arîa marî na ûmenyo magîcage na wara,

**6** nîguo mataûkagîrwe nî nthimo na ngerekano, mîario ya andû arîa aûgî na ndaî ciao.

**6**

**7** Gwîtigîra Ngai-Mûnene nîkîo Kîammbîrîria gîa kûgîa na ûmenyo.

**7** Andû arîa aritu nîmanyararaga ûûgî na kîrîra.

**7**

**8** Mwana wakwa, thikagîrîria kîrîra Kîam aguo,

**8** ndûkaregane na ûrîa ûkûthomithua nî nyûkwe;

**8**

**9** nîûndû kîrîra Kîamo gîgekaraga ta nthûmbî îgemetue na maûa îrî kîongorî gîaku,

**9** na mûkathî ûrî ngingorî yaku.

**9**

**10** Mwana wakwa, andû evia mangîkûgucîrîria meviarî, ndûgetîkîre.

**10**

**11** Mangîkwîra atîrî, “Ûka tûthiî tûkethithîre andû tûmaûrage,

**11** tûthiî tûkovere andû matarî na mavîtia gûtarî na gîtûmi!

**11**

**12** Tûmathirie ta andû mathikîtwe marî mwoyo,

**12** ta andû maikîtue kwa arîa akuû.

**12**

**13** Nîtûkegwatîra indo cionthe cia goro,

**13** twîcûrie nyomba cietû indo irîa tûtavîte.

**13**

**14** Ûka tûnyitanîre vamwe,

**14** kîrîa tûgaatava gîkethîrwa kîrî gîetû tuonthe.”

**14**

**15** Mwana wakwa, ndûkathiîcanie nao,

**15** ndûkarûmîrîre mîthiîre yao.

**15**

**16** Nîûndû mavinyûragîra gwîka maûndû marîa macûku,

**16** na methagîrwa marî na karûgî ga kûûragana.

**16**

**17** Ûngîtega gîconi na mûtego gîkîonaga,

**17** ndûngîkîgwatithia.

**17**

**18** Nwatî andû ta acio methithagîra andû, meyûragaga o ene,

**18** meyovagîra o ene na makeyûraga.

**18**

**19** Ûguo nîguo njîra cia acunani ciîkariî,

**19** maûragagwa nî indo irîa macunanîte.

**19**

**20** Ûûgî nîaretana arî njîrarî,

**20** nîaraugîrîria arî thokorî.

**20**

**21** Nîaraugîrîria arî vandû îgûrû,

**21** nîararia arî ivingorî cia îtûûra akauga:

**21**

**22** “Mue irimû ino! Mûrenda gwîkara mûrî irimû nginya rî?

**22** Mûrenda gwîkara mûkînyararaga ûmenyo, mûkaamenya maûndû rî?

**22**

**23** Tathikîrîriani ngîmûkaania.

**23** Nîngaamûmenyithia meciria makwa,

**23** na nîngaamwîcûria ûûgî wakwa.

**23**

**24** Nîûndû naamwîtire na mûkîrega kwîgua,

**24** namûveneerie na njara na gûtirî mûndû watindanîrîre nanie.

**24**

**25** Mue nîmûregete ûtaaro wakwa wonthe,

**25** na nîmûregete gwîtîkîra ngîmûkaania.

**25**

**26** Kwoguo rîrîa mûkethîrwa mûrî mathînarî, nîngaamûthekerera.

**26** Nîngaamûthekerera rîrîa mûkaanyitwa nî kîmako,

**26**

**27** rîrîa kîmako gîgaaûka kûrî mue ta rûkûngi rûnene,

**27** na mathîna mamwîthîrîrie ta rûkûngi rûnene,

**27** rîrîa mûkaanyitwa nî kîeva na ûrûrû.

**27**

**28** Nîmûgaacoka mûmbîte, nwatî ndikaamwîtîka.

**28** Mûkaanjaria na kinyi, nwatî mûtikaamona.

**28**

**29** Nîûndû nîmwamenire ûmenyo

**29** na mûkîrega gwîtigîra Ngai-Mûnene,

**29**

**30** na nîmwareganire na ûtaaro wakwa,

**30** na mûkînyarara maûndû monthe marîa namûkaanirie.

**30**

**31** Kwoguo, nîmûkaarîa matunda ma mîthiîre yenyu,

**31** na mûvûnue nî mîvango yenyu.

**31**

**32** Nîûndû irimû ikucaga ciarega kûthikîrîria ûtaaro,

**32** na andû arîa aritu mathiragua nî ûrimû wao.

**32**

**33** Nwatî ûrîa ûnthikagîrîria ekaraga arî na thayû,

**33** ekaraga atarî na guoya, na atagwîtigîra maûndû macûku.”

# Nthi 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Iveo irîa ciumanaga na Ûûgî

**1** Mwana wakwa, rûmagîrîra ciugo ciakwa,

**1** na wige maûndû marîa ngwathaga ngororî.

**1**

**2** Thikagîrîria ciugo cia ûûgî

**2** na ûgeragie kûgîa na ûmenyo.

**2**

**3** Îtana nîguo ûvewe ûmenyo,

**3** na ûthaithane nîguo ûvewe ûtaûku,

**3**

**4** ûcarie ta sîlûva

**4** na ûûcarie ta kîndû Kîam goro kîrî kîthithe;

**4**

**5** weka ûguo nîrîo ûkaamenya gwîtigîra Ngai-Mûnene

**5** na ûgîe na ûmenyo wa Ngai.

**5**

**6** Nîûndû Ngai-Mûnene nîke ûvecanaga ûûgî;

**6** ûmenyo na ûûgî umaga kûrî ke.

**6**

**7** Ngai-Mûnene nîagaagîra andû arîa athingu mûthithû wa ûûgî;

**7** nîagitagîra arîa marî mîthiîre mîkinyanîru.

**7**

**8** Nîagitagîra arîa marûmagîrîra kîvooto,

**8** na nîamenyagîrîra arîa mamwîtîkîtie.

**8**

**9** Ûngîrûmîrîra ciugo ciakwa, nîûkaamenya maûndû ma ûthingu na ma kîvooto na waragania,

**9** nîûkaamenya ûndû wonthe ûrîa mwagîrîru.

**9**

**10** Nîûkaagîa na ûûgî ngororî yaku,

**10** na ûmenyo ûtûme ûgîe na gîkeno.

**10**

**11** Ûkaagitagîrwa nî mîvango yaku mîaro;

**11** ûmenyo ûgaakûmenyagîrîra;

**11**

**12** na ûkûgiragîrîrie kuuma kûrî maûndû macûku,

**12** na kuuma kûrî andû arîa marî mîario ya kûvîtithia andû.

**12**

**13** Andû acio nî mareganaga na mîthiîre mîkinyanîru

**13** na makarûmîrîra njîra cia nduma,

**13**

**14** nîmakenaga rîrîa magwîka maûndû marîa macûku,

**14** na magakenagîrîra maûndû ma waganu marîa mavîtithagia andû,

**14**

**15** andû arîa matarî mîthiîre mîrûngîrîru,

**15** na matangîîvokwa.

**15**

**16** Ûmenyo ûgaakûvonokia kuuma kûrî mûndûmûka mûmaraa,

**16** na kuuma kûrî ciugo ciake cia gûkûgucîrîria,

**16**

**17** mûndûmûka ûrîa ûtiganaga na mûndûmûrûme ûrîa wamûvikirie arî mwîthî,

**17** na akariganîrwa nî mîvîtwa îrîa evîtire mbere ya Ngai wake.

**17**

**18** Nîûndû gûtonya nyomba yake, nîta gûtonya gîkuûrî,

**18** njîra ciake ithiîcaga kwa arîa akuû.

**18**

**19** Gûtirî mûndû ûthiîcaga kûrî ke acoka,

**19** wana kana acoka rîngî njîrarî ya mwoyo.

**19**

**20** Kwoguo ûkaarûmagîrîra njîra cia andû arîa aro,

**20** na ûthiîcagîrîre njîrarî cia andû arîa athingu.

**20**

**21** Nîûndû andû arîa athingu nîmagaatûûra gûkû nthî,

**21** na arîa matarî ûcuuke matikaauma kuo.

**21**

**22** Nwatî andû arîa acûku nîmakaathirua kuuma gûkû nthî,

**22** na andû arîa mavangaga maûndû macûku nîmagaakûrwa kuo.

# Nthi 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mataaro kûrî andû ethî

**1** Mwana wakwa, ndûkariganîrwe nî kîrîra gîakwa,

**1** igaga maathani makwa ngororî yaku.

**1**

**2** Nîûndû nîmagaatûma mîthenya yaku yongerereke,

**2** na ûtûûre mîaka mîîngî ûrî mûthatûke.

**2**

**3** Ndûkareke wathîki na wîvokeku ciume kûrî we;

**3** ciovagîrîre ngingorî ta mûkathî,

**3** na ûciandîke ngororî yaku.

**3**

**4** Weka ûguo, ûkaavewa gîtîîo

**4** na wendwe nî Ngai na andû.

**4**

**5** Îîvoke Ngai-Mûnene na ngoro yaku yonthe,

**5** na ndûkevoke meciria maku we mwene.

**5**

**6** Ririkanaga Ngai-Mûnene maûndûrî maku monthe,

**6** nake nîakaarûngaria njîra ciaku.

**6**

**7** Ndûkeyone we mwene ûrî mûûgî;

**7** îîtigîre Ngai-Mûnene, na ûtigane na maûndû macûku.

**7**

**8** Gwîka ûguo, gûkethîrwa îrî ta ndawa ya mwîrî waku,

**8** na vinya wa mavîndî maku.

**8**

**9** Tîîaga Ngai-Mûnene na indo ciaku,

**9** na ûmûrutagîre maketha ma mbere ma indo cionthe cia mîgûnda yaku.

**9**

**10** Weka ûguo, makûmbî maku nîmagecûra maketha,

**10** na mîtûngi yaku îcûre na yune ndivei ya kûvivwa warîo.

**10**

**11** Mwana wakwa, ndûkanyarare îvera rîa Ngai-Mûnene

**11** kana ûnoge rîrîa agûkûrûnga,

**11**

**12** nîûndû Ngai-Mûnene arûngaga mûndû ûrîa endete,

**12** wata ûrîa îthe wa mûndû arûngaga mwana ûrîa endete.

**12**

**13** Gûkena nî mûndû ûrîa ûgîcaga na ûûgî,

**13** mûndû ûrîa ûgîcaga na ûtaûku,

**13**

**14** nîûndû ûûgî ûrî maciaro meengî gûkîra sîlûva,

**14** na ûrî umithio mwîngî gûkîra thaavu.

**14**

**15** Ûûgî ûrî goro gûkîra mathaga,

**15** na gûtirî kîndû ûngîîrirîria kîngîringithanua naguo.

**15**

**16** Ûûgî ûvecaga mûndû ûtûûro mûraca,

**16** na nîûvecaga mûndû ûtonga na gîtîîo.

**16**

**17** Njîra cia ûûgî nîikenagia mûndû,

**17** na cierekagîra kûrîa kûrî thayû.

**17**

**18** Ûûgî nîta mûtî wa mwoyo kûrî arîa magîcaga naguo,

**18** arîa megwatîrîte guo na kinyi marî gîkeno.

**18**

**19** Ngai-Mûnene aaûmbire nthî na njîra ya ûûgî;

**19** na akîûmba îgûrû na ûmenyo wake.

**19**

**20** Ûmenyo wake nîwatûmire nyûnjî ciume nthî,

**20** na matu maurithie mbura.

**20**

**21** Mwana wakwa, îkaraga na ûûgî wa ma na kîrîra.

**21** Ndûkanareke ikûthame.

**21**

**22** Nacio nîigaakûva mwoyo,

**22** na ikûgemie ta mathaga marî ngingorî yaku.

**22**

**23** Ûgaacoka ûthiîcage ûtagwîtigîra

**23** na ûkaathiîcaga ûtakûvîngwa.

**23**

**24** Rîrîa wîkarîte nthî, ndûgetigagîra;

**24** na wathiî kûmama, ûkaamamaga toro mbaro.

**24**

**25** Ndûgetigîre ûndû wa kûmakania ûrîa ûngîûka wa rîmwe,

**25** kana ivuvûkanio irîa ingîtharîkîra andû arîa aganu na vinya.

**25**

**26** Nîûndû Ngai-Mûnene agaakûgitagîra,

**26** na agaakûmenyagîrîra ndûkagwe mûtegorî.

**26**

**27** Ndûkarege gûtethia mûndû ûrîa ûrî na ûvatari,

**27** ethîrwa ûrî na ûvoti wa kûmûtethia.

**27**

**28** Ndûkere mûndû wîngî agaaûka rûyû,

**28** nîguo ûmûnengere kîndû,

**28** angîthîrwa nwa ûmûnengere ûmûnthî.

**28**

**29** Ndûkavange gwîka mûndû ûrîa mûriganîtie nake ûndû mûcûku,

**29** atûûraga vakuvî nawe akwîvokete.

**29**

**30** Ndûgatetanie na mûndû vatarî na gîtûmi,

**30** rîrîa gûtarî ûndû mûcûku agwîkîte.

**30**

**31** Ndûkerirîrie maûndû ma mûndû mwaganu,

**31** kana wîcirie gwîka ûndû wanarî ûmwe wa marîa ekaga.

**31**

**32** Nîûndû Ngai-Mûnene nîathûrîte mûndû ûrîa mwaganu,

**32** nwatî nîatucaga mûndû ûrîa mwîvokeku mûrata wake.

**32**

**33** Kîrumi Kîam Ngai-Mûnene nîkînyitaga mîciî ya andû arîa aganu,

**33** nwatî nîarathimaga mîciî ya andû arîa athingu.

**33**

**34** Nîathekagîrîra andû arîa mathekanagîrîra,

**34** nwatî nîekaga andû arîa menyivagia maûndû maro.

**34**

**35** Andû arîa aûgî nîmakagaa gîtîîo,

**35** nwatî irimû nîigaaconorithua.

# Nthi 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Umithio wa ûûgî

**1** Mue ciana, thikîrîriani kîrîra Kîam aguo,

**1** thikîrîriani waro nîguo mûgîe na ûmenyo.

**1**

**2** Nîûndû nîmûthomithagia maûndû maro,

**2** kwoguo mûtikaregane na kîrîra gîakwa.

**2**

**3** Rîrîa naarî kamwana kanini ka vava,

**3** kaana karîa kendeetwe mûno nî nyanya,

**3**

**4** vava nîwanthomithagia akambîra atîrî,

**4** “Igaga na kinyi maûndû marîa nîrakûthomithia ngororî yaku;

**4** vingagia maathani makwa, na nîûgûtûûra mwoyo.

**4**

**5** Gîa na ûûgî na ûmenyo!

**5** Ndûkariganîrwe nî ciugo ciakwa kana ûrega kûirûmîrîra.

**5**

**6** Ndûkaregane na ûûgî, naguo ûgaakûmenyagîrîra,

**6** endaga ûûgî na ûgaakûgitagîra.

**6**

**7** Ûûgî nîkîo kîndû Kîam vata mûno kûgîa.

**7** Îgûrû rîa indo cionthe irîa ûngîgîa nacio, gîa na ûtaûku.

**7**

**8** Tua ûûgî kîndû Kîam goro, naguo ûgaatûma ûgîe îgweta;

**8** ûkumbatîrie, naguo ûgaatûmaga ûvewe gîtîîo.

**8**

**9** Ûûgî ûgaagwîkagîra nthûmbî ng'emie kîongorî gîaku,

**9** na ûgwîkagîre ngovia îrî na riiri.”

**9**

**10** Mwana wakwa, thikîrîria na wîtîkîre ûrîa nîrakwîra,

**10** na nîûgûtûûra mîaka mîîngî.

**10**

**11** Nîngûthomithîtie ûrîa ûngîgîa na ûûgî,

**11** na ngakwonia kûthiî na mîthiîre mîkinyanîru.

**11**

**12** Ndûkaarigîrîrua nî kîndû rîrîa ûkûthiî;

**12** kana ûvîngwa nî kîndû rîrîa ûkûvinyûra.

**12**

**13** Rûmagîrîra kîrîra, na ndûgatigane nakîo;

**13** kîvingagie na kinyi, nîûndû nîkîo ûtûûro waku.

**13**

**14** Ndûkarûmagîrîre njîra ya andû arîa aganu,

**14** na ûtigane na mîthiîre ya andû arîa acûku.

**14**

**15** Tigana nayo, ndûkamîrûmîrîre,

**15** mîîtheme na wîvîtûkîre.

**15**

**16** Nîûndû andû arîa aganu matingîmama matekîte naaî;

**16** matingîgwatwa nî toro matavîtithîtie mûndû.

**16**

**17** Waganu nîta irio kûrî o,

**17** nayo mbaara nîta ûcûrû kûrî o.

**17**

**18** Nwatî njîra ya andû arîa athingu îkariî ta riûa rîkîratha,

**18** rîrîa rîaraga na rîkathiî na mbere kwongerera ûtheri nginya mûthenya gatagatî.

**18**

**19** Njîra ya andû arîa aganu nîta nduma ndumanu,

**19** magwîcaga na matimenyaga kîrîa kîmavîngaga.

**19**

**20** Mwana wakwa, thikîrîria ûrîa ngûkwîra;

**20** tega gûtû wîgue ciugo ciakwa.

**20**

**21** Cige ngororî yaku,

**21** na ndûkariganîrwe nîcio.

**21**

**22** Nîûndû nîcio itûûragia ûrîa ûirûmagîrîra,

**22** na ikamûva ûgima wa mwîrî wake wonthe.

**22**

**23** Menyerera ngoro yaku waro mûno,

**23** nîûndû ngororî nîkuo kuumaga maûndû marîa matongoragia ûtûûro wa mûndû.

**23**

**24** Ndûkaragie mîario îtarî ya ma,

**24** na ndûkaragie maveeni.

**24**

**25** Thiîcaga ûroretie mbere;

**25** thiîcaga ûtakwîvûgûra.

**25**

**26** Menyagîrîra na kinyi mîthiîre yaku,

**26** namo maûndû marîa ûgekaga makethagîrwa marî maro.

**26**

**27** Ndûkathûkagie mwena wa ûrîo kana wa ûmotho;

**27** ndûkanyitanagîre na maûndû macûku.

# Nthi 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkaanua maûndû ma ûtharia

**1** Mwana wakwa, thikagîrîria kîrîra gîakwa,

**1** tega gûtû gwaku wîgue mataaro makwa;

**1**

**2** nîguo ûvotage gûtaûkîrwa nî maûndû,

**2** na mîario yaku îkonanagia ûrî na ûmenyo.

**2**

**3** Nîûndû mîromo ya mûndûmûka mûmaramaru îrî mûrîo ta ûûkî,

**3** ciugo ciake nî nyoroku gûkîra maguta.

**3**

**4** Nwatî mûthiiarî atigaga mathîna na ûrûrû ta wa nyongo,

**4** ta wa rûviû rûrû rûûgî mîena yoîrî.

**4**

**5** Magûrû make mamûviraga gîkuûrî,

**5** arûmagîrîra njîra îrîa îthiîcaga kwa arîa akuû.

**5**

**6** Ndarûmagîrîra njîra ya mwoyo,

**6** aûrûraga na ndamenyaga akîûra.

**6**

**7** Na rîu we mwana wakwa, nthikîrîria,

**7** na ndûkariganîrwe nî ciugo ciakwa.

**7**

**8** Îkaraga varaca na mûndûmûka ta ûcio!

**8** Ndûkathiî vakuvî na mûromo wa nyomba yake!

**8**

**9** Weka ûguo, ûkathiria gîtîîo kîrîa andû makûveete,

**9** na ûtûûro waku ûthûkue nî arîa matarî ntha.

**9**

**10** Nao ageni nîmagooca ûtonga waku wonthe,

**10** na indo irîa ûthithinîrîte ikaathiî na mûgeni.

**10**

**11** Rîrîa ûkethîrwa ûrî vakuvî gûkua nîûgacaa,

**11** rîrîa mwîrî waku ûkaavûrûrûka na ûthire vinya;

**11**

**12** na uge atîrî, “Ûûi, na ûrîa nathûrîte gûkaanua,

**12** ndiendaga kûrûngwa!

**12**

**13** Ndiathikagîrîria arîa maanthomithagia,

**13** kana nthikîrîria kîrîra Kîam arîa maandaaraga.

**13**

**14** Rîu nîrî vakuvî gûcûkanga viû

**14** nîrî mbere ya andû onthe.”

**14**

**15** Mûkaguo nîta kîthima Kîam manjî matheru;

**15** nyunyaga manjî ma kîthima gîaku kîonga.

**15**

**16** Kûrî na vata ûrîkû kûnyagia mbeû yaku kûndû kuonthe,

**16** na kûthiragîria vinya waku na kûu njîrarî?

**16**

**17** Kîthima kîu nî gîaku wî wenga,

**17** na ndûgetîkîrie mûndû wîngî akunde manjî ma kîo.

**17**

**18** Tiga îtherûkîro rîa rûnjî rwaku rîrathimwe,

**18** na ûkenague nî mûkaguo ta ûrîa aagûkenagia arî mwîthî.

**18**

**19** Nî mûthaka na mwaro ta nthiia,

**19** wendo wake ûrogûkenagia,

**19** na ûkûrîcage ta njovi vîndî cionthe.

**19**

**20** Mwana wakwa, nîndûî gîgûtûma merirîria ma mûndûmûka mûmaramaru makûrîa ta njovi?

**20** Nîndûî gîgûtûma ûgucîrîrua nî wendo wa mûndûmûka wene?

**20**

**21** Ngai-Mûnene ethagîrwa aroretie mîthiîre ya mûndû,

**21** na nîonaga njîra ciake cionthe.

**21**

**22** Mevia ma mûndû ûrîa mwaganu mamûnyitaga ta mûtego,

**22** na anyitagwa nîguo wa akîvagia.

**22**

**23** Akucaga nîûndû ndarî mîtugo mîaro,

**23** ûrimû wake mwîngî nîguo ûtûmaga aûre.

# Nthi 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maûndû mengî marîa makaananîtue

## Îîthomithie kuumana na nthigiriri

## Gûkaanua ûtharia

**1** Mwana wakwa, ûngîrûngamîrîra mûndû ûrîa mûtûûranîrîte nake agîkova kîndû,

**1** ûngîthîrwa wîranîrîte atî nîûkûrûngamîrîra mûndû ûcio agîkova kîndû;

**1**

**2** ethîrwa wîyovete na mîario yaku,

**2** ûkenyitithia na ciugo ciaku;

**2**

**3** mwana wakwa, nîguo wîvonokie, wagîrîrwe nî gwîka atîrî:

**3** nîûndû ûrî rungu rwa watho wa mûndû ûcio ûkovete kîndû,

**3** îîvîke ûthiî kûrî ke, na ûmûthaithe akûrekererie.

**3**

**4** Ndûkamame

**4** kana ûgocerera.

**4**

**5** Îîvonokie ta nthiia îkiuma kûrî mûguîmi,

**5** kana ta gîconi gîkiuma kûrî mûtegi.

**5**

**6** Mue igûta, thomani kuumana na nthigiriri

**6** roriani ûrîa irutaga wîra, na nî mûkûûvîga,

**6**

**7** nthigiriri itirî mûtongoria, mûnene, kana mûrûngamîrîri,

**7**

**8** nthigiriri ciîigagîra irio ciacio vîndî ya riûa,

**8** na ciûnganagia irio ciacio vîndî ya maketha.

**8**

**9** We kîgûûta gîkî, nîûtûûra ûmamîte vau nginya rî?

**9** Ûkaaramûka rî?

**9**

**10** We ugaga, “Kanjoke toro vanini, ka mamamame vanini,

**10** ka nyambe nogoke vanini.”

**10**

**11** Ûthîni ûgaaûka kûrî we ta mûcunani,

**11** ûkaatharîkîrwa nî ûthîni ta mwîi arî na indo cia mbaara.

**11**

**12** Mûndû wa mana, mûndû mwaganu,

**12** aûrûraga akîaragia mîario ya kûvîtithia andû.

**12**

**13** Aunaga metho make, akururagia magûrû nthî,

**13** akîorotaga na ciara.

**13**

**14** Nîûndû ke arî ngoro ya kûvîtithia andû, avangaga maûndû marîa macûku,

**14** ambagîrîria thîna kûndû kuonthe.

**14**

**15** Kwoguo mînyamaaro îkaamwîthîrîria wa rîmwe,

**15** agaacûkangua wa rîmwe athire.

**15**

**16** Kûrî na maûndû matandatû marîa Ngai-Mûnene amenete,

**16** Ii nî mûgwanja marîa marî mûgiro kûrî ke:

**16**

**17** varî mwîtîîo, rûrîmî rwaragia maveeni,

**17** njara irîa ciûragaga andû matarî na mavîtia,

**17**

**18** ngoro îrîa îvangaga maûndû ma waganu,

**18** magûrû marîa mavinyûraga gwîka maûndû macûku,

**18**

**19** mûruti ûira ûrîa waragia maveeni,

**19** na mûndû unjugaga andû a mûciî magîe na thîna.

**19**

**20** Mwana wakwa, athîkagîra maathani ma aguo,

**20** na ndûgatiganîrie kîrîra Kîam nyûkwe.

**20**

**21** Vîndî cionthe maigage ngororî yaku,

**21** moverere ngingorî yaku.

**21**

**22** Magaagûtongoragia rîrîa ûrî rûgendorî,

**22** magaakûgitagîra rîrîa ûmamîte,

**22** na magaagûtaaraga rîrîa waramûka.

**22**

**23** Nîûndû maathani mekariî ta taa,

**23** na kîrîra gîkariî ta ûtheri,

**23** gûkaanua na mîtugo mîaro nîcio itûmaga mûndû agîe na ûtûûro mwaro.

**23**

**24** Kîrîra kîu gîgaakûgitagîra kuuma kûrî aka arîa acûku,

**24** na kuuma kûrî mîario mînyoroku ya mûndûmûka wene.

**24**

**25** Ndûkerirîrie ûthaka wake,

**25** na akûveneria na metho make ndûkamûrûmîrîre.

**25**

**26** Mûmaraa nwa arîvwe na thogora wa thaani ya irio,

**26** nwatî kûtharia na mûndûmûka wene,

**26** gûtûmaga mûndû aûrwe nî indo ciake cionthe.

**26**

**27** Mûndû nwa akuue mwaki aigîrîrîte kîthûrirî gîake

**27** na nguo ciake irege kûvîa?

**27**

**28** Mûndû nwa athiîrîre îgûrû rîa makara marî na mwaki

**28** na ndavîe magûrû?

**28**

**29** Ûguo nîguo gwîkaraga kûrî mûndû ûrîa ûtharagia na mûka wene;

**29** mûndû wa wonthe wîkaga ûguo nîakaaverithua.

**29**

**30** Andû matinyararaga mwîi angîthîrwa aîîte irio

**30** nîûndû ararî mûvûtu.

**30**

**31** Nwatî angînyitwa, nwanginya arîve indo icio aîîte maita mûgwanja,

**31** ke akaanenganîra indo cionthe irîa arî nacio.

**31**

**32** Mûndû ûrîa ûtharagia ethagîrwa arî mûritu,

**32** mûndû ûrîa wîkaga ûguo ecûkangagia ke mwene.

**32**

**33** Mûndû ta ûcio nîakaagurarua na anyararwe nî andû,

**33** ke agaatûûra arî na gîconoko.

**33**

**34** Wîru nîûtûmaga mûndûmûrûme anyitwe nî marûrû,

**34** na ndarî ntha rîrîa akwîrîvîrîria.

**34**

**35** Ke ndangîtîkîra îrîvi wana rîrîkû,

**35** kana akenua nî kûvewa iveo nyîngî.

# Nthi 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndûmûka ûrîa kîmaramari

**1** Mwana wakwa, nyitia kîrîra gîakwa,

**1** na wige maathani makwa ngororî yaku.

**1**

**2** Rûmagîrîra maathani makwa nîguo ûtûûre mwoyo,

**2** mamenyagîrîre ta ûrîa ûmenyagîrîra ndongu ya ritho.

**2**

**3** Manyite na ndûkamarekie,

**3** maige ngororî yaku.

**3**

**4** Onaga ûûgî ta mwarwanyûkwe,

**4** na wonage ûmenyo ta mûrata waku wa vakuvî mûno.

**4**

**5** Ûûgî na ûmenyo igaakûgitagîra kuuma kûrî mûndûmûka kîmaramari,

**5** na kuuma kûrî mûndûmûka ûrîa ûgucagîrîria andû na ciugo nyoroku.

**5**

**6** Naaroririe nja nîrî ndiricarî ya nyomba yakwa,

**6** ngîrorereria mwanyarî wa ndirica yakwa.

**6**

**7** Nînoonire anake eengî aritu,

**7** gatagatîrî kao, nînoonire mwanake ûmwe warî kîrimû.

**7**

**8** Ke aavîtûkîrîrîte njîrarî yarî vakuvî na nyomba ya mûndûmûka ûmwe,

**8** na akîathûkîria gacîrarî karîa kathiîte gwake nyomba.

**8**

**9** Kwarî kîvwaî kûrî na marundurundu,

**9** ûtukû kûrî na nduma.

**9**

**10** Taroria, mûndûmûka nîwamûtûngire,

**10** ekîrîte nguo ta mûmaraa,

**10** na arî na wara.

**10**

**11** Aarî mûndûmûka wa înegene na ndûrîka,

**11** ndaakindagîria gwake mûciî.

**11**

**12** Vîndî îmwe ethagîrwa arî njîrarî, na rîngî thokorî,

**12** ekaraga akavîte ithiororî cionthe cia njîra.

**12**

**13** Mûndûmûka ûcio aakumbatîrie mwanake ûcio, akîmûmumunya,

**13** na akîmûroria aûmîrîrîtie na akîmwîra atîrî,

**13**

**14** “Nî ndutire îtega ûmûnthî,

**14** na nîmvingirie mîvîtwa yakwa.

**14**

**15** Kwoguo nîraumîrîte nthiîte gûgûcaria,

**15** nîrarî na vata mûno nawe, na nînakwona.

**15**

**16** Nîmbarîte ûrîrî wakwa na cuka,

**16** cuka mbaro na ng'emie kuuma Misiri.

**16**

**17** Nî minjaminjîrîtie ûrîrî wakwa na mînyamû mînungi waro ya mûtî wa mare,

**17** mînyamû mînungi waro na cinamoni.

**17**

**18** Ûka tûthiî gwakwa tûkamame,

**18** na tûkenerere wendo wetû nginya rûyû.

**18**

**19** Nîûndû mûthuuri wakwa ndarî mûciî,

**19** nîathiîte rûgendo kûndû kûraca.

**19**

**20** Nîwakuire mbeca nyîngî,

**20** na agaacoka vuva wa ciumia igîrî.”

**20**

**21** Mûndûmûka ûcio nîwathaîrîrie mwanake ûcio na ciugo,

**21** nîwamûringîrîrie na ciugo ciake nyoroku.

**21**

**22** Wa rîmwe mwanake ûcio nîwarûmîrîre mûndûmûka ûcio,

**22** ta ndegwa îthiîte kûthînjwa,

**22** kana ta ngûrûngû înyitîtwe nî mûtego,

**22**

**23** nginya îkarathîrwa vo na mûguî ûgatûrîkania nginya mararî;

**23** wata ûrîa gîconi kîvinyûraga mûtegorî wa rîmwe;

**23** mwanake ûcio ndaamenyaga atî nwa ate mwoyo wake.

**23**

**24** Rîu mue ciana ciakwa, nthikîrîriani,

**24** thikîrîriani ûrîa ngûmwîra.

**24**

**25** Mûtikanetîkîre kûvîtithua nî mûndûmûka ta ûcio,

**25** na mûtikarûmîrîre njîra ciake.

**25**

**26** Nîûndû nîagwîthîtie arûme eengî mûno,

**26** na agatûma andû eengî mûno makue.

**26**

**27** Nyomba yake nî njîra ya kûthiî kwa arîa akuû,

**27** nî njîra ya kûthiî mbîrîrarî.

# Nthi 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkumia Ûûgî

## Kwîmenyithania kwa Ûûgî

## Kîambîrîria kîa Ûûgî

**1** Tathikîrîriani! Ûûgî nîaretana,

**1** ûmenyo nîaraugîrîria.

**1**

**2** Arûngamîte vandû vatûgîru rûtere rwa njîra,

**2** arûngamîte makathîkanorî ma njîra.

**2**

**3** Arûngamîte kîvingorî gîa gûtonya îtûûrarî,

**3** arî kîvingorî gîa îtûûra, araugîrîria akiugaga atîrî,

**3**

**4** “Mue andû onthe, nînîramwîta,

**4** nîaraugîrîria kûrî andû onthe a nthî.

**4**

**5** Mue arîa mûtarî aûgî, gîani na ûmenyo,

**5** mue andû arîa aritu, îîthomithieni kûgîa na ûmenyo.

**5**

**6** Thikîrîriani, nîûndû nîmbaria maûndû ma vata

**6** na nînîmwîra maûndû marîa magîrîrîte,

**6**

**7** nîûndû mbaragia maûndû ma ma;

**7** na waganu nî mûgiro kanyuarî gakwa.

**7**

**8** Maûndû monthe marîa mbaragia nî ma ma;

**8** tî ma maveeni kana ma kûvîtithia mûndû.

**8**

**9** Maûndû mau monthe nîmataûkagîra mûndû ûrîa ûrî na ûmenyo,

**9** na mûndû ûrîa ûrî na ûtaûku nîamenyaga, atî nî ma ma.

**9**

**10** Îîthuurîreni kîrîra gîakwa îthenya rîa sîlûva,

**10** na mwîthuurîre ûmenyo îthenya rîa thaavu ntheri.

**10**

**11** “Ûûgî nî mwaro gûkîra mathaga,

**11** na kîndû wa kîonthe ûngîîrirîria, gûtirî kîngîringithanua naguo.

**11**

**12** Nie ûûgî, ndûûranagia na ûmenyo,

**12** mbîthagîrwa nîrî na ûtaûku na wara.

**12**

**13** Gwîtigîra Ngai-Mûnene nî kûthûûra maûndû macûku;

**13** nî nthûrîte mwîtîîo, mwîcaaro, maûndû macûku na maûndû ma kûvîtithia andû.

**13**

**14** Nîrî ûtaaro na nîrî ûûgî mwîngî,

**14** nîrî ûtaûku na vinya.

**14**

**15** Nîmvotithagia athamaki kwathana,

**15** na nîmvotithagia atongoria gûtunga watho ûrîa mwagîrîru.

**15**

**16** Nîmvotithagia athani kwathana,

**16** wana anene arîa matongoragia andû gûkû nthî.

**16**

**17** Nîmendete arîa mamendete,

**17** na arîa manjaragia na kinyi nîmamonaga.

**17**

**18** Nînie mvecanaga ûtonga na gîtîîo,

**18** ûtonga ûrîa ûtathiraga na ûthiî wa na mbere.

**18**

**19** Kîrîa mvecanaga nî Kîamro gûkîra thaavu, wana

**19** gûkîra thaavu ntheri,

**19** na kîrîa mûndû anyitaga nî Kîamro gûkîra sîlûva.

**19**

**20** Ndûûraga na njîra ya ûthingu,

**20** nûmagîrîra njîra cia kîvooto.

**20**

**21** Nîmvecanaga ûtonga kûrî arîa mamendete,

**21** na ngecûria makûmbî mao na indo cia goro.

**21**

**22** “Nie nînie Ngai-Mûnene aaûmbire mbere ya aûmba indo cionthe,

**22** nînie aaûmbire tene nîrî wa mbere akîambîrîria wîra wake.

**22**

**23** Tene mûno Kîammbîrîriarî nîrîo naaûmbirwe,

**23** nînie naarî wa mbere nthî îtanaûmbwa.

**23**

**24** Naciarirwe mbere ya maria maûmbwa,

**24** rîrîa gûtaarî na kûndû kûrîa kûtherûkaga manjî.

**24**

**25** Naciarirwe mbere ya irîma ciûmbwa,

**25** naciarirwe mbere ya tûrîma tûmbwa.

**25**

**26** Naarî kuo mbere ya Ngai-Mûnene aûmba nthî na mîgûnda,

**26** wana mbere ya aûmba mûthetu.

**26**

**27** Akiga îgûrû varîa rîrî, naarî vo,

**27** akîamûrania îgûrû na îria, naarî vo.

**27**

**28** Vîndî îrîa aaigire matu îgûrû,

**28** na akîrûtha tûrûnjî twa îriarî.

**28**

**29** Naarî vo vîndî îrîa aarûthire mîvaka ya îria nîguo

**29** îria rîtikavîtûke varîa aarîathire rîkinye.

**29** Naarî vo rîrîa aarûthire mîcingi ya nthî.

**29**

**30** Naarî vamwe nake ta mûndû ûrî na wara,

**30** nînie naarî gîkeno gîake Kîam wa mûthenya,

**30** na nînaakenaga nîke vîndî cionthe.

**30**

**31** Nîwakenaga nî nthî yake

**31** na agakenua nî andû a nthî.

**31**

**32** “Na rîu ciana ciakwa, nthikîrîriani,

**32** mûngîka ûrîa nîramwîra, nîmûgaakena.

**32**

**33** Athîkagîrani ûrîa nîramûthomithia nîguo mûvîge,

**33** mûtikaregane naguo.

**33**

**34** Gûkena nî mûndû wa wonthe ûrîa ûnthikagîrîria,

**34** ûrîa wîkaraga kîvingorî gîakwa mûthenya wa mûthenya,

**34** ûrîa wetagîrîra mûromorî wa nyomba yakwa.

**34**

**35** Andû arîa manjaragia na makamona nîmagîcaga na ûtûûro mûraca,

**35** na Ngai-Mûnene nîakenagua nî o.

**35**

**36** Nwatî arîa matamonaga metivagia o ene,

**36** arîa mamenete nîmendete gîkuû.”

# Nthi 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûûgî na ûrimû

**1** Ûûgî nîatumîte nyomba yake,

**1** ke nîetûmîrîte itugî mûgwanja.

**1**

**2** Ke nîathînjîte nyama cia kîrugo,

**2** nîatukanîtie mînyamû mînungi waro na ndivei,

**2** na nîavarîrîtie metha.

**2**

**3** Ûûgî nîatûmîte ndungata ciake cia aka igetane

**3** irî kûndû gûtûgîru gîcagirî ikiugaga atîrî,

**3**

**4** “Andû onthe arîa matarî na ûûgî nî maûke ava!”

**4** Nao arîa aritu, ûûgî arameera atîrî,

**4**

**5** “Ûkani mûrîe irio irîa nîmûvarîrîrîtie,

**5** na mûnyue ndivei mbaro îrîa mvarîrîrîtie.

**5**

**6** Tiganani na andû arîa matarî na ûûgî, na nî mûgûtûûra mwoyo.

**6** Tiga ûmenyo ûkwonie mîthiîre mîaro.”

**6**

**7** Mûndû ûrîa ûrutaga mûndû mwîtîi mavîtia nîkwa arumagwa,

**7** nake ûrîa ûrûngaga mûndû mwaganu, nîkwa aguraragua.

**7**

**8** Kwoguo ndûkarute mûndû mwîtîi mavîtia, nîûndû nîagaakûmena.

**8** Nwatî ruta mûndû mûûgî mavîtia, nake nîagaakwenda.

**8**

**9** Thomithia mûndû mûûgî, na nîakaaûvîga makîria.

**9** Thomithia mûndû mûthingu na nîakoongerera ûmenyo.

**9**

**10** Gwîtigîra Ngai-Mûnene nîkîo Kîammbîrîria Kîam ûûgî,

**10** na kûmenya ûrîa Mûtheru Mûno nîkuo kûgîa na ûtaûku.

**10**

**11** Ûûgî nîagaatûma ûtûûre mwoyo îvinda îraca,

**11** na nîagaatûma ûtûûre mwoyo mîaka mîîngî.

**11**

**12** Ethîrwa ûrî mûûgî, we nîwe ûkaagunîka,

**12** na warega ûûgî, nwawe wenga ûkoona thîna.

**12**

**13** Mûndûmûka ûrîa mûritu arî înegene rîîngî,

**13** ndarî ûmenyo na ndaconokaga.

**13**

**14** Ke ekaraga nthî mûromorî wa nyomba yake,

**14** kana agekarîra gîtî vandû varîa vatûgîru thokorî.

**14**

**15** Etaga andû arîa maravîtûkîrîra njîrarî,

**15** arîa marathiî maûndûrî mao.

**15**

**16** Eraga andû matarî na ûûgî atîrî, “Ûkani ava.”

**16** Nao arîa aritu, akameera atîrî,

**16**

**17** “Manjî ma kwîa marî mûrîo,

**17** na mûgate ûrîa ûrîcagîrwa nthithorî ûrî cama makîria.”

**17**

**18** Nwatî andû arîa mathiîcaga gwake nyomba matimenyaga atî mathiîcaga kwa arîa akuû,

**18** arîa onthe matonyete gwake nyomba marî kwa arîa akuû.

# Nthi 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nthimo cia Solomoni

**1** Ino nî nthimo cia Solomoni.

**1** Mwana mûûgî atûmaga îthe akene,

**1** nwatî mwana mûritu atûmaga ng'ina agîe na kîeva.

**1**

**2** Gûtonga na njîra îtagîrîrîte gûtigunaga mûndû,

**2** nwatî ûthingu nîûvonokagia mûndû kuuma kûrî gîkuû.

**2**

**3** Ngai-Mûnene ndetîkagîra andû arîa aro mavûûte,

**3** nwatî nîagiragia arîa acûku magwata kîrîa mendaga.

**3**

**4** Ûgûûta ûtûmaga mûndû athîne,

**4** nwatî mûndû wî kîîo nî atongaga.

**4**

**5** Mwana ûrîa mûûgî aûnganagia irio ciake vîndî ya maketha,

**5** nwatî mwana ûrîa ûmamaga vîndî ya maketha agîcaga na gîconoko.

**5**

**6** Andû arîa athingu nîmarathimagwa,

**6** nwatî ciugo cia andû arîa aganu ithithagîrîra waganu.

**6**

**7** Andû nîmakenaga makîririkana mûndû ûrîa ûkuîte arî mûthingu,

**7** nwatî mûndû ûrîa mûcûku akua nîariganagîra.

**7**

**8** Andû arîa marî ûûgî wa ngoro nîmavingagia maathani,

**8** nwatî andû arîa maragia ûrimû mecûkangagia o ene.

**8**

**9** Andû arîa marî mîthiîre mîkinyanîru methagîrwa marî agitîre,

**9** nwatî arîa matarî evokeku nîmakaamenyeka.

**9**

**10** Mûndû ûrîa ûthithagîrîra ûma nîatûmaga kûgîe na thîna,

**10** nwatî mûndû ûrîa waragia ûma aûmîrîrîtie nîatûmaga kûgîe na thayû.

**10**

**11** Ciugo cia mûndû mûthingu nî ta kîthima gîa ûtûûro,

**11** nwatî ciugo cia mûndû mwaganu ithithagîrîra waganu.

**11**

**12** Rûthûro rûretaga ngucanio,

**12** nwatî rwendo rûrekagîra mavîtia monthe.

**12**

**13** Andû arîa marî ûmenyo maragia maûndû ma ûûgî,

**13** nwatî andû arîa maragia ûrimû nîmaverithagua.

**13**

**14** Andû arîa aûgî maragia maûndû mavarîrîrîtie,

**14** nwatî mûtûkatûko wa irimû nîûtûmaga kûgîe na thîna.

**14**

**15** Gîtonga kîgitagîrwa nî ûtonga wa kîo;

**15** mûthîni acûkangagua nî ûthîni wake.

**15**

**16** Mûcara wa mûndû mûthingu nî ûtûûro mwaro,

**16** nwatî umithio wa mwaganu nî mevia.

**16**

**17** Mûndû ûrîa wîtîkagîra ûtaaro nîatûûraga waro,

**17** nwatî mûndû ûrîa ûreganaga na ûtaaro ethagîrwa arî njîrarî ya kûûra.

**17**

**18** Mûndû ûrîa ûthithaga ûthû ngororî nî mûthaani.

**18** Mûndû ûrîa ûgutanaga nî kîrimû.

**18**

**19** Mîario mîîngî ndîturaga mavîtia,

**19** nwatî mûndû mûûgî ndaragia mûno.

**19**

**20** Ciugo cia mûndû mûthingu irî vata ta sîlûva ntheri,

**20** meciria ma mûndû mwaganu matirî vata.

**20**

**21** Ciugo cia mûndû mûthingu igunaga andû eengî,

**21** nwatî irimû ikucaga nîûndû wa gûtura ûmenyo.

**21**

**22** Irathimo cia Ngai-Mûnene nîcio itûmaga mûndû atonge,

**22** na ndarî kîeva aretanagîria na irathimo icio.

**22**

**23** Kîrimû gîkenaga rîrîa gîkûvîtia,

**23** nwatî mûndû ûrî na ûmenyo akenaga agîka maûndû na ûûgî.

**23**

**24** Andû arîa athingu manyitaga kîrîa meriragîria,

**24** nwatî andû arîa aganu manyitaga kîrîa metigîrîte mûno.

**24**

**25** Rîrîa rûkûngi rûnene rwaûka rûthiragia andû arîa aganu,

**25** nwatî andû arîa athingu matûûraga mekindîrîtie tene na tene.

**25**

**26** Ndûkave mûndû kîgûûta wîra akûrutîre,

**26** nîûndû agakwîgwithia ngirira ta thiki îrî magegorî kana ta ndogo îrî metho.

**26**

**27** Wathîkîra Ngai-Mûnene nîûgûtûûra îvinda îraca,

**27** nwatî mûndû mwaganu akucaga atakinyîtie.

**27**

**28** Mwîrîgîrîro wa mûndû mûthingu ûrîkagîrîria na gîkeno,

**28** nwatî mwîrîgîrîro wa mûndû mwaganu ndûkinyaga.

**28**

**29** Ngai-Mûnene nîagitagîra andû arîa evokeku,

**29** nwatî nîacûkangagia arîa mekaga maûndû macûku.

**29**

**30** Andû arîa athingu magaatûûra vûrûrirî wao mekindîrîtie tene na tene,

**30** nwatî andû arîa aganu matigaatûûra vûrûrirî ûcio îvinda îraca.

**30**

**31** Andû arîa athingu maragia maûndû ma ûûgî,

**31** nwatî andû arîa maragia maûndû marîa macûku nîmagaacûkangua.

**31**

**32** Andû arîa athingu nîmaicî ûrîa magîrîrwe nî kuga,

**32** nwatî andû arîa aganu maragia maveeni vîndî cionthe.

# Nthi 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ngai-Mûnene nîathûrîte andû arîa matûmagîra kîthimi Kîam maveeni,

**1** nwatî nîakenagua nî kîthimi kîrîa Kîamgîrîru.

**1**

**2** Mwîtîîo nîûnyararithagia mûndû,

**2** nwatî mûndû mwînyivia nîagîcaga ûûgî.

**2**

**3** Andû arîa athingu matongoragua nî mîthiîre mîkinyanîru,

**3** nwatî arîa evia macûkangagua nîûndû wa waganu wao.

**3**

**4** Ûtonga ndûgunaga mûndû mûthenya wa îtuîro,

**4** mwatî ûthingu nîûvonokagia mûndû kuuma kûrî gîkuû.

**4**

**5** Ûthingu nîûtûmaga mûndû agîe na mûtûûrîre mwaro,

**5** nwatî mûndû mwaganu agwîthagua nî waganu wake.

**5**

**6** Ûthingu nîûvonokagia andû arîa evokeku,

**6** nwatî andû evia magatagwa nî ûkoroku wao o ene.

**6**

**7** Rîrîa mûndû mwaganu akua, kîîrîgîrîro gîake nîkîthiraga,

**7** na mwîvoko wa ûtonga ûtuîkaga wa mana.

**7**

**8** Mûndû mûthingu nîavonokagua kuuma thînarî,

**8** na mûndû mwaganu akagwatwa nî thîna ûcio vandûrî vake.

**8**

**9** Mûndû ûrîa ûtetigagîra Ngai acûkangagia andû arîa engî na mîario yake,

**9** nwatî mûndû mûthingu avonokagua nî ûûgî wake.

**9**

**10** Rîrîa andû arîa athingu matûûrîte waro nî kûgîcaga na gîkeno îtûûrarî,

**10** na rîrîa andû arîa aganu mathira îtûûrarî, nî riugagîrîria rîkenete.

**10**

**11** Îtûûra nîrîtuîkaga rîa vata nîûndû wa irathimo cia andû arîa athingu,

**11** nwatî mîario ya andû arîa aganu nîîtûmaga îtûûra rîcûke.

**11**

**12** Mûndû ûrîa ûnyararaga andû arîa engî nî kîrimû,

**12** nwatî mûndû ûrîa ûrî ûtaûku nî gûkira akiraga.

**12**

**13** Mûndû wa ngutû nîaumbûraga nthitho,

**13** nwatî mûndû mwîvokeku nîathithaga nthitho.

**13**

**14** Vûrûri ûtarî na mûtongoria mûûgî nîkwa ûcûkangaga,

**14** nwatî kûrîa kûrî ataarani eengî kûrî ûgitîri.

**14**

**15** Mûndû ûrîa wîranagîra kûrîva thirî wa mûgeni nîacokaga kwîrira,

**15** nwatî mûndû ûrîa ûregaga kûrûngamîrîra thirî wa mûgeni ethagîrwa arî na thayû.

**15**

**16** Mûndûmûka mûtugi nîavecagwa gîtîîo,

**16** na mûndûmûrûme mûvinyaru nîagîcaga na ûtonga.

**16**

**17** Mûndû ûrîa ûrî ntha nîagunîkaga ke mwene,

**17** nwatî mûndû ûrîa mwaganu ecûkangagia ke mwene.

**17**

**18** Mûndû ûrîa mwaganu anyitaga mûcara wa maveeni,

**18** nwatî mûndû ûrîa wîkaga maûndû ma ûthingu anyitaga mûcara wa ma.

**18**

**19** Mûndû wa wonthe wendete gûtûûra ekaga maûndû ma ûthingu nîagaatûûra,

**19** nwatî mûndû wa wonthe wendete gwîka maûndû marîa macûku nîagaakua.

**19**

**20** Ngai-Mûnene nîathûrîte andû arîa meciragia maûndû ma kûvîtithia andû,

**20** nwatî nîakenagua nî arîa mekaga maûndû marîa magîrîru.

**20**

**21** Menyani nama atî nwanginya andû arîa acûku makaaverithua,

**21** nwatî andû arîa athingu nîmakaavonokua.

**21**

**22** Mûndûmûka mûthaka ûtarî na mîtugo mîaro nîta

**22** gîcûvî Kîam thaavu gîkîrîtwe îniûrûrî rîa ngûrwe.

**22**

**23** Merirîria ma mûndû mûthingu marîkagîrîria na ûndû mwaro;

**23** nwatî kîîrîgîrîro Kîam mûndû mwaganu kîrigagîrîria na marakara.

**23**

**24** Andû amwe mavecanaga na ûtaana na makathiî na mbere gûtonga;

**24** nao arîa engî mativecanaga, nwatî nwakwa mathiîcaga na mbere kûthîna.

**24**

**25** Mûndû mûtaana nîarathimagwa,

**25** nake mûndû ûrîa ûvecanaga wanake nîavecagwa.

**25**

**26** Andû nîmarumaga mwendia ûrîa ûthithaga irio,

**26** nwatî nîmarathimithagia mûndû ûrîa ûciendagia.

**26**

**27** Mûndû ûrîa ûcaragia maûndû marîa maro na kinyi nîatîîagwa,

**27** nwatî mûndû ûrîa ûcaragia thîna, nîamîonaga.

**27**

**28** Mûndû ûrîa wîvokaga ûtonga wake agûcaga ta îthangû vîndî ya riûa,

**28** nwatî mûndû ûrîa mûthingu ekaraga ta îthangû vîndî ya mbura.

**28**

**29** Mûndû ûrîa ûnyamaragia mûciî wake ndakaagaa kîndû,

**29** nakîo kîrimû gîgaatuîka ndungata ya mûndû ûrîa mûûgî.

**29**

**30** Maciaro ma mûndû mûthingu nî mûtî wa ûtûûro,

**30** nwatî waganu nîûcûkangagia ûtûûro.

**30**

**31** Ethîrwa andû arîa athingu marîvagwa marî gûkû nthî,

**31** nama, andû arîa aganu na evia nîmakaaverithua.

# Nthi 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Mûndû ûrîa ûkenaga rîrîa akûrutwa mavîtia nî mûûgî,

**1** nwatî mûndû ûrîa ûthûrîte kûrutwa mavîtia nî kîrimû.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîakenagua nî andû arîa aro,

**2** nwatî arîa mavangaga maûndû macûku nîamatucagîra atî nî evia.

**2**

**3** Waganu ndûtûmaga mûndû ekindîrie,

**3** nwatî andû arîa athingu mekaraga matakwenyenya.

**3**

**4** Mûndûmûka mwaro nî nthûmbî ya mûthuuriwe,

**4** nwatî mûndûmûka ûrîa ûconorithagia mûthuuriwe nîta woru ûrî mavîndîrî ma mûthuuriwe.

**4**

**5** Meciria ma andû arîa athingu nî ma kîvooto;

**5** nwatî mataaro ma andû arîa aganu nî ma maveeni.

**5**

**6** Ciugo cia andû arîa aganu nî cia ûûragani,

**6** nwatî ciugo cia andû arîa athingu nî cia kûvonokania.

**6**

**7** Andû arîa aganu nîmacûkangagua makathira,

**7** nwatî mûciî wa arîa athingu nîwîvandaga.

**7**

**8** Mûndû mûûgî nîakumagua nî andû arîa engî,

**8** nwatî mûndû kîrimû nîkwa anyararagwa.

**8**

**9** Nî kava mûndû ûtarî indo nyîngî na nîwîyonagîra gîa kûrîa

**9** gûkîra mûndû ûrîa wîtucaga arî na indo na ndonaga gîa kûrîa.

**9**

**10** Andû arîa athingu marî ntha na nyamû ciao irîa marîthagia,

**10** nwatî andû arîa aganu matirî ntha na nyamû ciao.

**10**

**11** Andû arîa marutaga wîra na kîîo mîgûndarî yao nîmagîcaga irio cia kwîgana,

**11** nwatî andû arîa marûmagîrîra maûndû matarî na umithio nî irimû.

**11**

**12** Andû arîa aganu meriragîria maûndû marîa maumanaga na maûndû macûku,

**12** nwatî andû arîa athingu mevandaga ki.

**12**

**13** Andû arîa aganu manyitagwa nî ciugo ciao o ene,

**13** nwatî andû arîa athingu nîmaûragîra thîna.

**13**

**14** Mûndû avecagwa kîveo kûringana na ûrîa aragia;

**14** na mûndû anyitaga kîrîa kîmwagîrîrîte kuumana na wîra wa njara ciake.

**14**

**15** Vîndî cionthe andû arîa aritu meciragia mareka ûrîa kwagîrîrîte,

**15** nwatî andû arîa aûgî nîmathikagîrîria ûtaaro.

**15**

**16** Irimû imenyekaga wa rîo, atî nî ndakaru,

**16** nwatî andû arîa aûgî matithikagîrîria irumi.

**16**

**17** Mûndû ûrîa waragia ûma arutaga ûira wa ma,

**17** nwatî mûndû ûrîa ûrutaga ûira wa maveeni aragia maveeni.

**17**

**18** Ciugo njûku iguraragia ta rûviû,

**18** nwatî ciugo cia mûndû mûûgî nîivonagia kîronda.

**18**

**19** Ûma ûtûûraga tene na tene,

**19** nwatî maveeni mekaraga kavinda kanini.

**19**

**20** Andû arîa mavangaga maûndû macûku mecûrîtwe nî maveeni ngororî ciao,

**20** nwatî arîa mavangaga maûndû maro marî gîkeno.

**20**

**21** Andû arîa athingu matinyitagwa nî maûndû macûku,

**21** nwatî arîa aganu methagîrwa mecûrîtwe nî mathîna.

**21**

**22** Ngai-Mûnene nîathûrîte andû arîa mavenanagia,

**22** nwatî nîakenagua nî arîa evokeku.

**22**

**23** Andû arîa aûgî matiendaga kwonania atî nî aûgî,

**23** nwatî irimû nîcianagîrîra ûrimû wa cio.

**23**

**24** Andû arîa marutaga wîra na kîîo nîmakaathana,

**24** nwatî igûta nîikaarutithua wîra na vinya.

**24**

**25** Gûtangîka ngororî nîgûtûmaga mûndû athirwe nî gîkeno,

**25** nwatî kiugo Kîamro nîgîtûmaga mûndû akene.

**25**

**26** Mûndû mûthingu nîwonagîrîria mûndû ûrîa wîngî njîra,

**26** nwatî njîra ya mûndû mwaganu nîîmûvîtithagia.

**26**

**27** Mûndû kîgûûta ndanyitaga kîrîa akwenda,

**27** nwatî mûruti wîra na kîîo nîagîcaga na ûtonga.

**27**

**28** Ûthingu nî njîra ya gûtûûra mwoyo,

**28** nwatî waganu nî njîra ya gîkuû.

# Nthi 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Mwana mûûgî nîathikagîrîria rîrîa agûtaarwa nî îthe,

**1** nwatî mûndû mwîtîi ndathikagîrîria rîrîa akûrutwa mavîtia.

**1**

**2** Mûndû mwaro anyitaga maûndû maro nîûndû wa ciugo irîa aragia,

**2** nwatî acukanîrîri meriragîria gwîka andû arîa engî naaî.

**2**

**3** Mûndû ûrîa ûmenyagîrîra mîario yake nîagitagîra mwoyo wake.

**3** Mûndû ûrîa ûtamenyagîrîra mîario yake ecûkangagia ke mwene.

**3**

**4** Kîgûûta kîîriragîria kîndû na gîtikîonaga,

**4** nwatî mûndû ûrî kîîo nîagîcaga na indo nyîngî.

**4**

**5** Andû arîa athingu nîmathûrîte maveeni,

**5** nwatî andû arîa aganu mekaga maûndû ma nthoni na gîconoko.

**5**

**6** Ûthingu nîûgitagîra mûndû ûrîa ûrî mîthiîre mîagîrîru,

**6** nwatî mevia nîmagwîthagia andû arîa aganu.

**6**

**7** Andû amwe metucaga itonga, nwatî matirî kîndû.

**7** Engî metucaga athîni, nwatî marî ûtonga mwîngî.

**7**

**8** Gîtonga gîtûmagîra ûtonga wakîo kûgitîra mwoyo wakîo,

**8** nwatî mûthîni ndarî kîndû angîgitîra mwoyo wake nakîo.

**8**

**9** Andû arîa athingu mekariî ta ûtheri ûrîa ûkengaga mûno,

**9** nwatî andû arîa aganu mekariî ta taa îkîvora.

**9**

**10** Andû arîa etîi matûmaga kûgîe na ngucanio.

**10** Nwatî arîa mathikagîrîria mataaro nîmagîcaga ûûgî.

**10**

**11** Ûtonga wa kûgîa na îvenya ûthiraga na îvenya,

**11** nwatî indo irîa mûndû agîîte kavora kavora nîithiîcaga na mbere kwongerereka.

**11**

**12** Mwîrîgîrîro ûngîkara mûno ûtarî mûvingu mûndû nîathiragwa nî vinya,

**12** nwatî mwîrîgîrîro ûngîvinga nîwîkagîra mûndû gîkeno.

**12**

**13** Mûndû ûrîa wîraga mataaro ecaragîria thîna ke mwene,

**13** nwatî mûndû ûrîa ûtîîaga maathani ma Ngai nîavecagwa kîveo.

**13**

**14** Kîrîra Kîam mûndû mûûgî nîta kîthima Kîam mwoyo,

**14** nî gîtûmaga mûndû aûrîre mîtego ya gîkuû.

**14**

**15** Ûûgî nîûvecagwa gîtîîo,

**15** nwatî andû arîa matarî evokeku marî njîrarî ya kûthira.

**15**

**16** Mûndû mûûgî arûthaga maûndû na njîra ya ûûgî,

**16** nwatî mûndû kîrimû athiîcaga akîonanagia ûrimû wake.

**16**

**17** Mûnjaama mûcûku atûmaga andû matonye thînarî,

**17** nwatî mûnjaama mwîvokeku nîatûmaga kûgîe na thayû.

**17**

**18** Ûthîni na gîconoko inyitaga mûndû ûrîa ûregaga kîrîra.

**18** Mûndû ûrîa ûthikagîrîria akîrutwa mavîtia nî atîîagwa.

**18**

**19** Mûndû nîakenaga rîrîa anyita kîrîa erîgîrîrîte;

**19** nwatî andû arîa aritu nîmaregaga gûtiga maûndû marîa macûku.

**19**

**20** Mûndû ûrîa ûthiîcanagia na andû aûgî nîaûvîgaga,

**20** nwatî kûgîa ûrata na irimû kûviraga mûndû thînarî.

**20**

**21** Mathîna marûmanagîrîra na mwîvia kûndû kuonthe,

**21** nwatî andû arîa athingu nîmakaarîvwa na maûndû maro.

**21**

**22** Mûndû mwaro nîatigagîra njiarwa ciake îgai,

**22** nwatî ûtonga wa andû arîa evia ûthiîcaga na andû arîa athingu.

**22**

**23** Mîgûnda ya andû arîa athîni nwa yume irio nyîngî,

**23** nwatî andû arîa matarûmagîrîra kîvooto nîmagiragia îrîmwe.

**23**

**24** Mûndû ûrîa ûtaverithagia mwana wake, ndamwendete,

**24** nwatî ûrîa wendete mwana wake nîamûverithagia.

**24**

**25** Andû arîa athingu methagîrwa marî na irio cia kwîgana,

**25** nwatî andû arîa aganu vîndî cionthe methagîrwa marî avûtu.

# Nthi 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Mûndûmûka mûûgî nîatumaga mûciî wake,

**1** nwatî mûndûmûka kîrimû atharagia mûciî wake na njara ciake ke mwene.

**1**

**2** Mûndû ûrîa ûrî mîthiîre mîrûngîrîru nîetigîrîte Ngai-Mûnene;

**2** nwatî ûrîa ûtarî mwîvokeku nîamûnyararaga.

**2**

**3** Mîario ya mûndû kîrimû nîyo îmûverithagia,

**3** nwatî mîario ya andû aûgî nîîmagitagîra.

**3**

**4** Mûciî ûtarî ndegwa cia kûrîma makûmbî matiîthagîrwa marî na irio,

**4** nwatî mûciî ûrîa ûrî ng'ombe cia kûrîma kûrî irio nyîngî.

**4**

**5** Mûira mwîvokeku vîndî cionthe aragîa ûvoro wa ma,

**5** nwatî mûira ûtarî mwîvokeku aragia maveeni matheri.

**5**

**6** Andû arîa etîi macaragia ûûgî na matiwonaga,

**6** nwatî andû arîa aûgî mataûkagîrwa nî maûndû na îvenya.

**6**

**7** Thengutîra kîrimû;

**7** nîûndû gûtirî ûndû ûngîmenya kuumana na kîo.

**7**

**8** Mûndû mûûgî nîamenyaga ûrîa angîka,

**8** nwatî kîrimû kîîvenagia na ngoro atî nîgîcî.

**8**

**9** Andû arîa irimû matimakaga rîrîa mevîtie,

**9** nwatî Ngai nîarathimaga andû arîa agîrîru.

**9**

**10** Mûndû nîke ûmenyaga thîna wake ke mwene.

**10** Gûtirî mûndû ûngîmenya ûrîa mûndû wîngî akwîgua.

**10**

**11** Mûciî wa mûndû mwaganu nîûkomomorwa,

**11** nwatî mûciî wa mûndû mwagîrîru nîûgîcaga vinya.

**11**

**12** Kûrî njîra mûndû onaga takwa îrî mbagîrîru,

**12** nwatî mûthiiarî îviraga mûndû gîkuûrî.

**12**

**13** Mîtheko nîîthithaga kîeva ngororî,

**13** nwatî rîrîa gîkeno Kîamthira kîeva nî gîtigagwa.

**13**

**14** Andû arîa acûku makaarîvwa na kîrîa kîmagîrîrîte.

**14** Nao andû arîa aro makaarîvwa kûringana na ciîko ciao.

**14**

**15** Mûndû kîrimû etîkagia maûndû monthe,

**15** nwatî mûndû mûûgî nîaroragia kûrîa athiîte.

**15**

**16** Mûndû mûûgî nîwîmenyagîrîra na nîaûragîra maûndû macûku,

**16** nwatî mûndû kîrimû ndamakaga na ekaga maûndû na îvenya.

**16**

**17** Mûndû ûrîa ûrakaraga na îvenya arûthaga maûndû na ûrimû,

**17** nwatî mûndû mûûgî nî akiragîrîria.

**17**

**18** Andû arîa irimû magaaga ûrimû,

**18** nwatî andû arîa aûgî nîmavecagwa ûmenyo.

**18**

**19** Andû arîa acûku nîmakenamîrîra mbere ya andû arîa athingu,

**19** na nîmakaavoya ûtethio kuuma kûrî o.

**19**

**20** Mûndû mûthîni nîamenetwe nginya nî andû arîa mariganîtie nake,

**20** nwatî gîtonga kîrî arata eengî.

**20**

**21** Mûndû ûrîa ûnyararaga mûndû ûrîa mariganîtie nake nî mwîvia,

**21** nwatî mûndû ûrîa wîgucagîra mûthîni ntha nîarathimagwa.

**21**

**22** Andû arîa mavangaga gwîka maûndû macûku nî mavîtagia.

**22** Arîa mavangaga gwîka maûndû maro nî mavecagwa gîtîîo na makevokwa nî andû.

**22**

**23** Kûruta wîra wa wonthe na kîîo nî kûretage umithio,

**23** nwatî mîario mîtheri îretage ûthîni.

**23**

**24** Andû arîa aûgî nîmavecagwa ûtonga,

**24** nwatî andû arîa irimû mamenyekaga nî ûrimû wao.

**24**

**25** Mûndû ûrîa ûvecanaga ûira wa ma nîavonokagia mîoyo,

**25** nwatî mûndû ûrîa waragia maveeni nî mûcukanîrîri.

**25**

**26** Mûndû ûrîa wîtigîrîte Ngai-Mûnene ndetigagîra,

**26** nacio ciana ciake nîikaagîa na kûndû gwa kûûrîra.

**26**

**27** Gwîtigîra Ngai-Mûnene nîta kîthima Kîam mwoyo,

**27** na nî gîtûmaga mûndû aûrîre mîtego ya gîkuû.

**27**

**28** Riiri wa mûthamaki wonanagua nî wîngî wa andû arîa athaga,

**28** nwatî atarî nao ûthamaki wake nîkwa ûthiraga.

**28**

**29** Mûndû ûrîa ûtarakaraga na îvenya arî ûtaûku mwîngî,

**29** nwatî mûndû ûrakaraga na îvenya onanagia ûrîa arî mûritu.

**29**

**30** Meciria marî na thayû matûmaga mwîrî ûgîe na ûgima,

**30** nwatî wîru nîta woru ûrî mavîndîrî.

**30**

**31** Mûndû ûrîa ûvinyagîrîria athîni nîarumaga Ngai ûrîa wamaûmbire,

**31** nwatî mûndû ûrîa wîgucagîra athîni ntha nîakumagia Ngai.

**31**

**32** Andû arîa aganu macûkangagua nî ciîko ciao njûku,

**32** nwatî andû arîa athingu magitagîrwa nî wîvokeku wao.

**32**

**33** Ûûgî ûtûûraga meciriarî ma andû arîa marî ûmenyo,

**33** nwatî ûûgî ndwîcîkene nî andû arîa aritu.

**33**

**34** Ûthingu nîûtûmaga vûrûri ûgîe îgweta,

**34** nwatî mevia nî maconorithagia vûrûri wa wonthe.

**34**

**35** Mûthamaki nîakenagua nî ndungata irîa irutaga wîra na ûûgî,

**35** nwatî nîaverithagia ndungata irîa irutaga wîra ûrîa ûtagîrîrîte.

# Nthi 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Gûcokia ûndû na ûvoreri nî kûthiragia marakara,

**1** nwatî kûgûkia mûndû kûretage marakara.

**1**

**2** Andû aûgî maragia maûndû marî na ûmenyo,

**2** nwatî irimû ciaragia maûndû matarî vata.

**2**

**3** Ngai-Mûnene onaga kûndû kuonthe;

**3** nîonaga rîrîa andû mareka maûndû macûku na rîrîa mareka maûndû maro.

**3**

**4** Ciugo cia ûvoreri nîta mûtî wa mwoyo,

**4** nwatî ciugo cia waganu nîitûmaga mûndû akue ngoro.

**4**

**5** Mûndû kîrimû nîareganaga na kîrîra Kîam îthe;

**5** nwatî mûndû ûrîa wîtîkagîra rîrîa akûrutwa mavîtia nî ethagîrwa arî mûûgî.

**5**

**6** Andû arîa athingu nîmaigaga ûtonga wao,

**6** nwatî indo cia andû arîa aganu nîithiraga rîrîa thîna yaûka.

**6**

**7** Andû arîa aûgî maragia maûndû marî na ûmenyo,

**7** nwatî tî arîa irimû.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîakenagua nî mavoya ma andû arîa athingu,

**8** nwatî nîathûrîte magongoona marîa arutagîrwa nî andû arîa aganu.

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîathûrîte mîthiîre ya andû arîa aganu,

**9** nwatî nîendete arîa mekaga maûndû ma ûthingu.

**9**

**10** Andû arîa matiganagîria njîra îrîa ya ma nîmakaaverithua mûno;

**10** mûndû ûrîa ûtendaga kûrutwa mavîtia nîagaakua.

**10**

**11** Ethîrwa Ngai-Mûnene nîonaga ûrîa kwa arîa akuû gwîkariî,

**11** na ma nîonaga ûrîa ngoro cia andû ciîkariî.

**11**

**12** Andû arîa etîi matiendaga kûrutwa mavîtia;

**12** matiûragia ûtaaro kûrî andû arîa aûgî kûrî o.

**12**

**13** Andû marî na gîkeno, nî mathekaga,

**13** nwatî marî arakaru monekaga marî na kîeva.

**13**

**14** Andû arîa aûgî nîmacaragia ûmenyo,

**14** nwatî andû arîa irimû meganagîra na ûrimû wao.

**14**

**15** Andû arîa athîni vîndî cionthe matûûraga na thîna,

**15** nwatî andû arîa akenu vîndî cionthe matûûraga ta marî na kîrugo.

**15**

**16** Nîkava kwîthîrwa ûrî mûthîni na wîtigîrîte Ngai-Mûnene,

**16** gûkîra gûtonga na wîthîrwe na thîna.

**16**

**17** Nîkava kûrîcanîra manyenyi andû marî na wendo,

**17** gûkîra kûrîcanîra ndegwa noru andû marî na ûthû.

**17**

**18** Mûndû wa kûrakara na îvenya nîatûmaga kûgîe na ngucanio,

**18** nwatî mûndû ûrîa ûtarakaraga na îvenya nîathiragia ngarari.

**18**

**19** Mûndû kîgûûta ethagîrwa ecûrîtwe nî mathîna,

**19** nwatî mûndû mwîvokeku ndonaga thîna.

**19**

**20** Mwana mûûgî nîatûmaga îthe akene,

**20** nwatî mwana kîrimû nîanyararaga ng'ina.

**20**

**21** Mûndû kîrimû nîakenagua nî ûrimû wake,

**21** nwatî mûndû mûûgî ekaga maûndû marîa magîrîru.

**21**

**22** Mîvango nîcûkaga varîa vatarî na ûtaarani,

**22** nwatî varîa varî na ataarani eengî mîvango nîîvucaga.

**22**

**23** Kuga ûndû ûrîa mwagîrîru nî gûtûmaga mûndû agîe na gîkeno,

**23** na kuga ûndû vîndî îrîa mbagîrîru nî ûndû mwaro.

**23**

**24** Njîra ya andû arîa aûgî îmaviraga mwoyorî,

**24** nîguo maûrîre gûtonya kwa arîa akuû.

**24**

**25** Ngai-Mûnene nîomomoraga mîciî ya andû arîa etîi,

**25** nwatî nîagitagîra indo cia aka a ndigwa.

**25**

**26** Ngai-Mûnene nîathûrîte meciria ma andû arîa aganu,

**26** nwatî nîakenagua nî ciugo cia andû arîa atheru.

**26**

**27** Andû arîa mendaga kûgîa ûtonga na njîra îtarî mbagîrîru matûmaga mîciî yao îgîe na thîna,

**27** nwatî andû arîa mathûrîte mavaki nî matûûraga îvinda îraca.

**27**

**28** Andû arîa athingu nîmeciragia mbere ya mauga ûndû.

**28** Nwatî andû arîa aritu maragia matambîte gwîciiria.

**28**

**29** Ngai-Mûnene nîwîgucaga mavoya ma andû arîa athingu,

**29** nwatî ndathikagîrîria andû arîa aganu.

**29**

**30** Ûthiû mûkenu nîûtûmaga ngoro îcanjamûke,

**30** nayo ndûmîrîri mbaro nîîtûmaga mûndû egue waro.

**30**

**31** Mûndû ûrîa ûthikagîrîria rîrîa akûrutwa mavîtia

**31** nîekaranagia na andû arîa aûgî.

**31**

**32** Mûndû ûrîa ûregaga gûtaarwa enyararaga ke mwene,

**32** nwatî mûndû ûrîa wîtîkagîra kûrutwa mavîtia nîagîcaga na ûmenyo.

**32**

**33** Gwîtigîra Ngai-Mûnene nî kûgîa na ûûgî,

**33** na kwînyivia nîkuo gûtûmaga mûndû agîe na ngumo mbaro.

# Nthi 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Mûndû nîavangaga maûndû,

**1** nwatî Ngai-Mûnene nîke ûtûmaga mavinge.

**1**

**2** Mûndû onaga ciîko ciake cionthe irî mbaro,

**2** nwatî Ngai-Mûnene atuîragia ngoro ya mûndû.

**2**

**3** Nengera Ngai-Mûnene maûndû marîa ûrenda gwîka,

**3** na mîvango yaku nîîkaavinga.

**3**

**4** Ngai-Mûnene aaûmbire indo cionthe irî na itûmi ciacio,

**4** wana mûthiia wa andû arîa aganu nî kûthirua.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîathûrîte andû onthe arîa etîi,

**5** nama, andû acio nwanginya makaaverithua.

**5**

**6** Gûtuîka mwathîki na mwîvokeku nîgûtûmaga Ngai overe mûndû mevia.

**6** Gwîtigîra Ngai-Mûnene nî kûgiragia mûndû eke maûndû macûku.

**6**

**7** Ngai-Mûnene angîkenua nî mîthiîre ya mûndû,

**7** nîatûmaga wana nthû cia mûndû ûcio ituîke arata.

**7**

**8** Nîkava kûgîa na indo nini na njîra ya wîvokeku,

**8** gûkîra kûgîa na indo nyîngî na njîra îtarî na kîvooto.

**8**

**9** Mûndû nîavangaga maûndû make,

**9** nwatî Ngai-Mûnene nîke wonagia mûndû ûrîa agwîka.

**9**

**10** Mûthamaki atucaga matua avotithîtue nî Ngai;

**10** ndavîtagia rîrîa agûtua ciira.

**10**

**11** Ngai-Mûnene endaga kîthimi kîthîrwe kîrî Kîam ma,

**11** ithimi cionthe nîke warûthire.

**11**

**12** Athamaki nîmathwîre gwîka ûndû mûcûku,

**12** nîûndû ûthingu nîguo ûtûmaga ûthamaki ûgîe vinya.

**12**

**13** Mîario mîagîrîru nîîkenagia mûthamaki,

**13** na nî endete arîa maragia maûndû ma ma.

**13**

**14** Marakara ma mûthamaki nwa matûme mûndû akue,

**14** na mûndû mûûgî nîageragia kûmathiria.

**14**

**15** Rîrîa ûthiû wa mûthamaki ûrî mûkengu kûrî na ûtûûro,

**15** ntha ciake nîta îtu rîa mbura.

**15**

**16** Kûgîa na ûûgî nî waro gûkîra kûgîa na thaavu,

**16** nîkava kûthuura ûtaûku gûkîra sîlûva.

**16**

**17** Andû arîa marî mîthiîre mîrûngîrîru nîmaûragîra maûndû marîa macûku;

**17** mûndû ûrîa ûmenyagîrîra mîthiîre yake nîagitagîra mwoyo wake.

**17**

**18** Mwîtîîo nî ûtûmaga mûndû acûkange,

**18** na mwîyambo ûkaga mbere ya mûndû agwa.

**18**

**19** Nî kava gûtuîka mûndû mwînyivia na mûthîni,

**19** gûkîra kûgaana indo irîa itavîtwe na andû etîi.

**19**

**20** Mûndû ûrîa ûrûmagîrîra ûrîa athomithîtue nîathatûkagwa,

**20** kûrathimwa nî mûndû ûrîa wîvokete Ngai-Mûnene.

**20**

**21** Mûndû mûûgî nîecîkene nîûndû wa ûtaûku wake,

**21** na ciugo ciake mbaro nîigucagîrîria andû.

**21**

**22** Ûûgî nî kîthima Kîam mwoyo kûrî mûndû ûrîa ûrî naguo,

**22** nwatî andû arîa aritu maverithagua nî ûrimû wao.

**22**

**23** Andû arîa aûgî nîmeciragia mbere ya kwaria,

**23** na mîario yao nîgucagîrîria andû.

**23**

**24** Ciugo mbaro ciîkariî ta ûûkî,

**24** nîciîguithagia mwoyo mûrîo na igekîra mwîrî vinya.

**24**

**25** Kûrî mîthiîre mûndû onaga îrî mîagîrîru, nwatî mûthiiarî îviraga mûndû gîkuûrî.

**25**

**26** Vata wa irio nîûtûmaga mûndû arute wîra na vinya,

**26** yûra nîrîtûmaga mûndû arute wîra na kîîo.

**26**

**27** Mûndû ûrîa mûcûku avangaga wa maûndû marîa macûku,

**27** ciugo ciake ivîvagia ta mwaki.

**27**

**28** Andû arîa acûku nîo matûmaga kûgîe na ngucanio,

**28** na nîo matûmaga andû arîa mendanîte mamenane.

**28**

**29** Andû arîa aganu maveenagîrîria arata ao,

**29** na makamavira thînarî.

**29**

**30** Mûndû ûrîa unaga metho, ethagîrwa akîvanga maûndû macûku,

**30** na mûndû ûrîa ûrûmithanagia mîromo nîekaga ûndû mûcûku.

**30**

**31** Mbuî nîta nthûmbî ya riiri,

**31** îvecagwa mûndû ûrîa ûtûûrîte na njîra ya ûthingu.

**31**

**32** Nîkava mûndû ûtarakaraga na îvenya gûkîra mûndû njamba.

**32** Nîkava mûndû wînyitagia maûndûrî gûkîra kûnyita îtûûra rîonthe.

**32**

**33** Andû maikagia mîtî nîguo mamenye ûrîa gûgaatuîkîka,

**33** nwatî Ngai-Mûnene nîke ûtucaga ûrîa gûgaatuîkîka.

# Nthi 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nîkava kûrîa tûirio tûnini andû marî na thayû,

**1** gûkîra kûrîa kîrugo na andû marî na ngucanio.

**1**

**2** Ndungata îrîa mbûgî nîkaatha mwana wa mwathi wayo ûrîa wîkaga maûndû ma gîconoko,

**2** na nîkaagaa kîndû ta ûmwe wa ciana cia mwathi wake.

**2**

**3** Thaavu na sîlûva itheragua na mwaki,

**3** nake Ngai-Mûnene nîke ûthimaga ngoro cia andû.

**3**

**4** Andû arîa acûku mathikagîrîria maûndû marîa macûku,

**4** nao arîa maveenanagia mathikagîrîria maûndû ma maveeni.

**4**

**5** Mûndû ûrîa ûthekagîrîra mûthîni ethagîrwa akîruma Ngai ûrîa waûmbire mûndû ûcio.

**5** Mûndû ûrîa ûkenaga rîrîa mûndû wîngî arî thînarî, nwanginya akaaverithua.

**5**

**6** Andû arîa akûrû nî makenaga rîrîa makwona ciana cia ciana ciao,

**6** wata ûrîa ciana ikenaga ikîona aciari a cio.

**6**

**7** Andû arîa ave gîtîîo mativeenanagia,

**7** na irimû itiaragia ûndû wa vata.

**7**

**8** Mûndû ûrîa ûvakanaga eciragia îvaki rîrutaga wîra ta ngûnga,

**8** etîkîtie atî nwa rîtûme maûndû monthe marîa ekaga mavue.

**8**

**9** Mûndû ûrîa wovanagîra mevia nîatumaga ûrata na andû.

**9** Nwatî mûndû ûrîa wîkaraga akîririkanaga mavîtia marîa ekîtwe nî andû nîaûragaga ûrata.

**9**

**10** Mûndû mûûgî akanîtue nîanyitaga ûndû ûcio na njîra ndikîru,

**10** gûkîra mûndû mûritu arivîtwe maita îgana.

**10**

**11** Mûndû mwaganu endaga tu wa kûregana na Ngai,

**11** nake mûndû ta ûcio atûmagîrwa mûnjaama mwaganu akamûverithie.

**11**

**12** Nîkava gûcemania na ngatûnyi ya nga îcuunîtwe twana twayo,

**12** kûrî gûcemania na mûndû kîrimû akiuruga ûrimû wake.

**12**

**13** Ûngîrîvia wega na ûcûku,

**13** thîna ndîkaathira gwaku mûciî.

**13**

**14** Kîambîrîria Kîam ngucanio nîta gûtemera manjî mûkaro,

**14** kwoguo rigîrîria ngucanio mbere ya yumîra.

**14**

**15** Mûndû ûrîa ûverithagia mûndû mûthingu na mûndû ûrîa ûrekagîrîria mûndû mwaganu,

**15** Ngai-Mûnene nîamathûrîte wa oîrî.

**15**

**16** Gûtirî vata wa gûtûmîra mbia kûthomithia kîrimû,

**16** nîûndû ndarî vata wa kûgîa naguo.

**16**

**17** Mûrata wa ma nî wa vîndî cionthe.

**17** Andû arîa maciaranîrîtue vamwe nîmatethanagia vîndî ya thîna.

**17**

**18** Mûndû mûûgî nderanagîra ûndû,

**18** na ndarûngamagîrîra thirî wa mûndû ûrîa wîngî.

**18**

**19** Mûndû ûrîa wendete ngucanio nîendete mevia,

**19** na mûndû ûrîa mwîtîi acaragia thîna.

**19**

**20** Mûndû ûrîa wîciragia maûndû macûku ndathatûkagwa,

**20** na mûndû ûrîa waragia maveeni nîagûcaga thînarî.

**20**

**21** Mwana kîrimû atûûragia îthe na kîeva,

**21** na îthe wa mwana kîrimû ndarî gîkeno.

**21**

**22** Mwîrî wa mûndû mûkeni wîkaraga ûrî na vinya,

**22** nwatî mwîrî wa mûndû ûrîa wîkaraga na kîeva nîûthiraga vinya.

**22**

**23** Mûndû mwaganu ocaga îvaki na nthitho,

**23** nîguo ndakarûmîrîre kîvooto.

**23**

**24** Mûndû mûûgî eciragia maûndû na ûûgî,

**24** nwatî mûndû kîrimû, eciragia maûndû atarî na mworoto.

**24**

**25** Mwana kîrimû atûûragia îthe na kîeva,

**25** na agatûûria ng'ina ûrîa wamûciarire na marûrû.

**25**

**26** Gûtiagîrîrîte kûverithia mûndû ûtarî na mavîtia,

**26** rîrîa andû matarî na mavîtia makûverithua, kîvooto gîtirûmagîrîrwa.

**26**

**27** Mûndû mûûgî ndaragia mûno,

**27** na mûndû mûûgî nîakiragîrîria.

**27**

**28** Wana mûndû mûritu akirîte onekanaga arî mûûgî,

**28** na rîrîa atakwaria onekanaga arî na ûûgî.

# Nthi 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Mûndû ûrîa wîciragia wa maûndû make nî eyamûranagia na andû arîa engî;

**1** na nîareganaga na ûrîa wonthe andû arîa engî matuîte.

**1**

**2** Mûndû mûritu ndendaga kûmenya ûndû,

**2** nwatî ke endaga tu wa kwonania ûrîa arî mûûgî.

**2**

**3** Rîrîa waganu wambîrîria kûrî mûndû, nîanyararagwa,

**3** na gûtura gîtîîo kûretaga gîconoko.

**3**

**4** Ciugo cia mûndû mûûgî nwa ituîke manjî ma mwoyo,

**4** ûûgî nîta karûnjî karîa katherûkaga manjî.

**4**

**5** Tî waro kwonia mûndû mwaganu kîmenyano,

**5** na tî waro kwima mûndû mwîvokeku kîvooto.

**5**

**6** Mîario ya kîrimû îretaga ngucanio,

**6** na nîîretage thîna.

**6**

**7** Kîrimû gîîcûkangagia na mîario yakîo kîo kîene,

**7** kîînyitithagia na mîario yakîo kîo kîene.

**7**

**8** Ciugo cia mûndû wa ngutû nîta irio irî na mûcamo mwaro,

**8** imerûkaga waro igatonya îvu ndaarî.

**8**

**9** Mûndû ûrîa kîgûûta

**9** nwata ûrîa ûcûkangagia indo.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîta nyomba ndaca na îrî na vinya,

**10** kûrîa andû arîa athingu mangîûrîra makagîa na ûgitîri.

**10**

**11** Itonga ciîciragia atî igitagîrwa nî ûtonga wa cio,

**11** ta nthingo ndaca cia vinya ithiûrûrûkîrîtie îtûûra.

**11**

**12** Mwîtîîo wa ngoro nîûcûkangagia mûndû,

**12** nwatî wînyivia nîûtûmaga mûndû avewe gîtîîo.

**12**

**13** Gûcokia kîûria ûtambîte kûthikîrîria,

**13** nî ûndû ûrî nthoni na gîconoko.

**13**

**14** Mwîrîgîrîro wa gûtûûra mwoyo nîûtûmaga mûndû eyûmîrîrie rîrîa arî mûrwaru,

**14** nwatî mwîrîgîrîro ûngîthira gûtirî mûndû ûngîvota kwîyûmîrîria.

**14**

**15** Mûndû mûûgî nîeriragîria kûmenya maûndû,

**15** na matû ma mûndû mûûgî nîmegucaga ûmenyo.

**15**

**16** Kûvecana kîveo nî gûtûmaga mîrango îvingûke,

**16** na gûgakinyia mûndû kûrî andû arîa marî îgweta.

**16**

**17** Mûndû ûrîa ûciiraga wenga ndavootagwa,

**17** nginya rîrîa akaambîrîria kûûrua ciûria nî mûmûthitangi.

**17**

**18** Gwikia mîtî nî kûthiragia ngarari ciirarî,

**18** nî gûtuithanagia ciira gatagatî ka andû aîrî magîkararania na vinya.

**18**

**19** Rîrîa watethia mûrwanyûkwe wîkaraga ta îtûûra rîrî na vinya,

**19** nwatî ngarari itigithanagia andû ta ivingo cia vandû varîa vagitîre.

**19**

**20** Mîario ya mûndû nîyo îtûmaga mûndû avae,

**20** maûndû marîa mûndû aragia nîmo matûmaga eganîre.

**20**

**21** Maûndû marîa mûndû aragia nwa matûme akue kana atûûre mwoyo;

**21** kwoguo andû arîa mendete kwaria nîmonaga maciaro ma mîario yao.

**21**

**22** Mûndû agîte na mûka nîagîcaga na kîndû Kîamro;

**22** na Ngai-Mûnene nîakenagua nîke.

**22**

**23** Mûthîni avoyaga kîndû na wînyivia,

**23** nwatî gîtonga gîcokagia na rûtûrîko.

**23**

**24** Ûrata ûmwe ndwîthagîrwa ûrî wa ma,

**24** nwatî kûrî arata evokeku gûkîra mûndû na mûrwang'ina.

# Nthi 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nîkava mûndû ethîrwe arî mûthîni na arî mwîvokeku,

**1** gûkîra mûndû waragia maveeni na arî kîrimû.

**1**

**2** Tî waro gwîka ûndû ûtambîte gwîciiria,

**2** nginya kavora ndiunîkaga îvîndî.

**2**

**3** Mûndû angîîcûkangia nîûndû wa ûrimû wake,

**3** acokaga kûrakarîra Ngai-Mûnene.

**3**

**4** Ûtonga ûtûmaga mûndû agîe na arata vîndî cionthe,

**4** nwatî athîni nîmatigagwa nî arata ao.

**4**

**5** Mûndû ûrîa ûrutaga ûira wa maveeni nîakaaverithua,

**5** na mûndû ûrîa waragia maveeni ndakaarekererua.

**5**

**6** Andû eengî nîmeyendithagia kûrî andû arîa marî îgweta,

**6** andû onthe mendaga gûtuîka arata a mûndû mûtana.

**6**

**7** Mûthîni nîathûrîtwe nginya nî andû ao,

**7** wana arata ake matiendaga kwîthîrwa vakuvî nake.

**7** Ageragia kwaria nao, nwatî matimûthikagîrîria.

**7**

**8** Mûndû ûrîa wîyendete nîacaragia ûûgî;

**8** mûndû ûrîa ûmenyagîrîra ûûgî nîagaakena.

**8**

**9** Mûndû ûrîa ûrutaga ûira wa maveeni nîakaaverithua,

**9** nake ûrîa ûveenanagia nîakaathirua.

**9**

**10** Gûtiagîrîre andû arîa aritu matûûrage ta itonga,

**10** na ngombo itiagîrîre kwathaga atongoria.

**10**

**11** Mûndû mûûgî ndarakaraga na îvenya,

**11** na rîrîa avîtîrua nîarekanagîra.

**11**

**12** Mûthamaki arî mûrakaru araramaga ta mûnyambû,

**12** nwatî ntha ciake nîta îme rîgwîrîrîte nyaki.

**12**

**13** Mwana mûritu nwa aretere îthe thîna,

**13** na mûndûmûka wa ngarari ekariî ta mbura îkiura îtagûkîa.

**13**

**14** Mûndû nwa agae indo na nyomba kuuma kûrî aciari,

**14** nwatî mûndûmûka mûûgî avecanagwa nî Ngai-Mûnene.

**14**

**15** Ûgûûta ûtûmaga mûndû amame;

**15** nwatî kûgangara gûtûmaga mûndû anyitwe nî yûra.

**15**

**16** Mûndû ûrîa ûvingagia maathani nîatûûraga mwoyo,

**16** na mûndû ûrîa ûnyararaga watho nîagaakua.

**16**

**17** Mûndû ûrîa ûvecaga mûthîni kîndû, nîta gûkovithia Ngai-Mûnene,

**17** Ngai-Mûnene nîakaamûrîva nîûndû wa ciîko ciake.

**17**

**18** Rûnga ciana ciaku itarî ngûrû,

**18** nwatî ndûkamaverithie ûndû ûngîmacûkangia.

**18**

**19** Mûndû ûrakaraga na îvenya nwanginya akaaverithua,

**19** nîûndû ûngîmûruta thînarî, nwanginya ûkaamûruta kuo rîngî.

**19**

**20** Thikagîrîria ûgîtaarwa na ûrûmagîrîre ûrîa ûkûthomithua,

**20** nîguo vuvarî ûkaagîa na ûûgî.

**20**

**21** Mûndû ethagîrwa arî na mîvango mîîngî ngororî yake,

**21** nwatî wendi wa Ngai-Mûnene nîguo wîkîkaga.

**21**

**22** Ûndû ûrîa mwagîrîru kuumana na mûndû nî wîvokeku,

**22** nîkava mûndû mûthîni gûkîra mûndû ûrîa ûveenanagia.

**22**

**23** Gwîtigîra Ngai-Mûnene nî gûtûmaga mûndû atûûre îvinda îraca,

**23** na mûndû atûûraga arî mwîganîru na ndangînyitwa nî ûndû mûcûku.

**23**

**24** Mûndû kîgûûta nîta mûndû ûrîa ûrûmaga irio kuuma thaanirî na njara yake,

**24** nwatî ndavotaga gwîyakîria irio icio.

**24**

**25** Ûngîverithia mûndû mwîtîi, mûndû ûrîa mûritu nîagîcaga na ûûgî,

**25** ûngîruta mûndû mûûgî mavîtia nîagîcaga na ûmenyo.

**25**

**26** Mwana ûrîa ûverithagia îthe na akengata ng'ina kuuma mûciî

**26** nîenyararithagia na ageconorithia.

**26**

**27** Mwana wakwa ûngîrega kûrûmîrîra mataaro,

**27** nîrîo ûkaaûrîra maûndû ma ûûgî.

**27**

**28** Mûruti ûira ûtarî mwagîrîru nîanyararaga kîvooto,

**28** andû arîa aganu makenagîra maûndû marîa macûku.

**28**

**29** Mûndû wa îtherû nîaverithagua,

**29** nacio irimû nîikaarivwa mîrukuthu na ivoko.

# Nthi 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ndivei îretage înegene na njovi ndûrû îretage ngucanio,

**1** na mûndû ûrîa ûinyunyaga nî kîrimû.

**1**

**2** Mûthamaki arî mûrakaru nîta mûnyambû ûkîrarama,

**2** mûndû ûrîa ûmûrakaragia ecaragîria gîkuû ke mwene.

**2**

**3** Andû arîa aritu mekaraga vîndî cionthe magîkararanagia,

**3** mûndû ûrîa ûragîra ngucanio nîavecagwa gîtîîo.

**3**

**4** Mûndû kîgûûta ndavotaga kûvarîria mûgûnda wake kavinda karîa kagîrîru,

**4** vîndî ya maketha yakinya ndagaaketha kîndû.

**4**

**5** Meciria ma mûndû nîta manjî marî kîthimarî kîrikîru,

**5** nwatî mûndû mûûgî nwa avote kûmatava.

**5**

**6** Andû eengî metucaga atî nî aro,

**6** nwatî mûndû mwîvokeku angîuma kû?

**6**

**7** Mûndû mûthingu ûrîa ûtûûraga na mîtugo mîagîrîru,

**7** njiarwa ciake nîikaarathimwa.

**7**

**8** Rîrîa mûthamaki ekarîra gîtî Kîam ûnene agîtwithania ciira

**8** nîathuurûkanagia maûndû monthe macûku kuuma kûrî marîa maro.

**8**

**9** Nû ûngiuga nama atî thamiri yake nî ntheru,

**9** na atî ndarî na mevia?

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîathûrîte andû arîa matûmagîra ithimi irîa îtarî mbagîrîru.

**10**

**11** Wana ciana imenyekaga ûrîa ciîkariî na njîra ya ciîko ciacio,

**11** ethîrwa ûrîa mekaga nî mwaro kana nî mûcûku.

**11**

**12** Ngai-Mûnene aaûmbire metho nîguo twonage namo,

**12** na matû nîguo twîgucage namo.

**12**

**13** Ndûgatûmagîre mavinda maku na kûmama nîguo ndûgatuîke mûthîni,

**13** vingûra metho na nîûkaagîa na irio nyîngî.

**13**

**14** Mûgûri wa kîndû vîndî cionthe atetaga atî thogora wa indo ûrî îgûrû mûno,

**14** nwatî acokaga kûthiî agîîtîaga ûrîa anyivanyivîrua thogora.

**14**

**15** Kûrî thaavu na mathiga ma goro meengî,

**15** nwatî ciugo cia ûûgî irî goro makîria.

**15**

**16** Oca nguo ya mûndû ûrîa ûrûngamîrîrîte mûndû mûgeni nîûndû wa thirî,

**16** na wîkare nayo nginya rîrîa mûndû ûcio mûgeni akaarîva thirî ûcio.

**16**

**17** Kîndû kîrîa mûndû anyitîte na njîra ya maveeni nîagîkenagîra,

**17** nwatî vuvarî kîthagîrwa gîcûkîte ta kanyua karî na mûthanga.

**17**

**18** Caria ûtaaro nîguo mîvango yaku îtuîke mîaro,

**18** ndûkambîrîrie mbaara ûtavoete ûkûrû.

**18**

**19** Mûndû wa njukû ndaigaga nthitho,

**19** kwoguo ndûkanyitanîre na mûndû ûrîa waragia ûrimû.

**19**

**20** Mûndû ûrîa ûrumaga îthe kana ng'ina,

**20** ûtûûro wake ûthiraga ta taa îvorete vîndî ya nduma.

**20**

**21** Ûtonga ûgîtwe na îvenya,

**21** ûthiraga wa na îvenya.

**21**

**22** Wekwa ûndû mûcûku nî mûndû ndûkerîvîrîrie,

**22** îîvoke Ngai-Mûnene na nîagaagûtethia.

**22**

**23** Ngai-Mûnene nîathûrîte ithimi irîa itarî mbagîrîru,

**23** ithimi cia maveeni tî mbaro.

**23**

**24** Ngai-Mûnene nîke ûmenyaga mûtûûrîre wonthe wa mûndû,

**24** kwoguo gûtirî mûndû ûngîmenya ûrîa mûtûûrîre wake ûkeethîrwa wîkariî.

**24**

**25** Mbere ya kwîranîra kîrîa ûkûrutîra Ngai-Mûnene ambaga gwîciiria waro,

**25** nîguo vuvarî ndûgacoke kwîricûkwa.

**25**

**26** Mûthamaki mûûgî nîathuuranagia andû arîa aganu,

**26** na akamaverithia atarî na ntha.

**26**

**27** Thamiri ya mûndû nîta ûtheri kuuma kûrî Ngai-Mûnene,

**27** îrîa îtuîragia ngoro yake.

**27**

**28** Ûma na wîvokeku nîcio igitagîra mûthamaki,

**28** wathani wake ûtûûragua nî kîvooto.

**28**

**29** Riiri wa andû ethî nî vinya wao,

**29** nacio mbuî nî ûthaka wa andû arîa akûrû.

**29**

**30** Ndivo nene nîithiragia maûndû marîa macûku,

**30** ivoko nîirûngaga mîtugo ya mûndû.

# Nthi 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ngai-Mûnene nîke wathaga meciria ma mûthamaki,

**1** nîamerekagîria kûrîa akwenda.

**1**

**2** Mûndû onaga mîthiîre yake yonthe îrî mîagîrîru,

**2** nwatî Ngai-Mûnene athimaga ngoro.

**2**

**3** Gwîka ûndû ûrîa mwagîrîru na wa kîvooto,

**3** nî gûkenagia Ngai-Mûnene gûkîra îgongoona.

**3**

**4** Mwîtîîo, na mwîgatho nîcio itongoragia andû arîa aganu,

**4** na ûcio nî wîvia.

**4**

**5** Mîvango ya mûndû ûrîa ûrutaga wîra na kîîo nîîtûmaga agîe indo nyîngî,

**5** nwatî mûndû ûrîa wîkaga maûndû na îvenya ndagîcaga na indo cia kwîgana.

**5**

**6** Ûtonga ûgîtwe na njîra îtarî ya ma,

**6** ûmbûkaga ta ndogo na nî mûtego wa gîkuû.

**6**

**7** Waganu wa andû arîa aganu nîguo ûkaamacûkangia,

**7** nîûndû nîmaregaga gwîka ûrîa kwagîrîrîte.

**7**

**8** Mîthiîre ya andû arîa evia tî mîrûngarû,

**8** nwatî mîtugo ya andû arîa evokeku nî mîrûngarû.

**8**

**9** Nîkava kûmama rûgitorî rwa nyomba,

**9** gûkîra kûmama nyombarî îmwe na mûndûmûka wa înegene.

**9**

**10** Andû arîa aganu meriragîria gwîka naaî tu,

**10** matirî ntha na andû arîa engî.

**10**

**11** Rîrîa mûndû wa îtherû averithua, kîrimû nîkîûvîgaga,

**11** rîrîa mûndû mûûgî athomithua, nîagîcaga na ûmenyo.

**11**

**12** Ngai nîonaga ûrîa mîciî ya andû aganu îkariî,

**12** na nîakaamathiria.

**12**

**13** Mûndû ûrîa ûtathikagîrîria mûthîni rîrîa akûmûkaîra,

**13** wa nake ndakoona wa kûmûthikîrîria agîkaya.

**13**

**14** Marakara mathiragua na kîveo kîvecanîtwe na njîra ya nthitho,

**14** na îvaki rîvecanîtwe na njîra ya nthitho nîrîthiragia marakara.

**14**

**15** Kîvooto kîrûmîrîrîtwe, andû arîa athingu nîmakenaga,

**15** nwatî andû arîa aganu nîmanyitagwa nî kîeva.

**15**

**16** Mûndû ûrîa ûtiganaga na mîtugo îrîa mîaro, arîkagîrîria kwa arîa akuû.

**16**

**17** Mûndû ûrîa wendaga ikeno agaatûûra arî mûthîni,

**17** na mûndû ûrîa wendaga kûnyua ndivei na kûrîa irio cia goro ndagaatonga.

**17**

**18** Andû arîa aganu nîo manyitagwa nî maûndû macûku marîa mavangagîra andû arîa athingu.

**18**

**19** Nîkava gûtûûra werûrî ûrî wenga,

**19** gûkîra gûtûûra na mûndûmûka wa îteta na ûteganagîra.

**19**

**20** Mûciî wa mûndû mûûgî wîthagîrwa ûrî na indo cia goro,

**20** nwatî mûndû mûritu atûmagîra indo ciake naaî ikathira.

**20**

**21** Mûndû ûrîa wîkaga maûndû ma ûthingu na kwîgucanîra ntha,

**21** nîagaatûûra îvinda îraca na atîwe nî andû.

**21**

**22** Mûndû mûûgî nwa anyite îtûûra rînene rîgitîrîtwe nî andû marî vinya,

**22** na nwa omomore nthingo irî na vinya irîa andû acio mevokete imagitîre.

**22**

**23** Mûndû ûrîa ûmenyagîrîra ûrîa akwaria,

**23** nîaûragîra thîna.

**23**

**24** Ndûrîka nî mûndû ûrîa mwîtîi na mwîyambi,

**24** ekaga maûndû na mwîtîîo.

**24**

**25** Kîgûûta kîûragagwa nî kwîrirîria,

**25** nîûndû gîtiîtîkagîra kûruta wîra.

**25**

**26** Andû arîa aganu vîndî cionthe meriragîria ûrîa mangîgîa,

**26** nwatî andû arîa athingu mavecanaga na ûtaana.

**26**

**27** Ngai-Mûnene nîathûrîte îgongoona rîa mûndû mwaganu,

**27** na makîria rîrutîtwe na ngoro îtarî ntheru.

**27**

**28** Ûira wa mûndû wa maveeni ndûthikagîrîrua,

**28** nwatî ciugo cia mûndû ûrî matû nîithikagîrîrua.

**28**

**29** Mûndû mwaganu onanagia ûrîa aicî maûndû,

**29** nwatî mûndû mûthingu ekaga ûndû ambîte gwîciiria.

**29**

**30** Gûtirî ûûgî, ûtaûku, kana kîrîra,

**30** kîngîgûtethia angîthîrwa Ngai-Mûnene ndarî vamwe nawe.

**30**

**31** Mbarathi nwa îvarîrîrue nîûndû wa mbaara,

**31** nwatî Ngai-Mûnene nîke ûvotithanagia kûvootana.

# Nthi 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Uuge wa Mbere

## Uuge wa Kaîrî

## Uuge wa Kathatû

## Uuge wa Kana

## Uuge wa Gatano

**1** Nîkava kûgîa na ngumo mbaro gûkîra ûtonga,

**1** gîtîîo nî Kîamro kûrî sîlûva kana thaavu.

**1**

**2** Arîa atongu na arîa athîni megananîtue nî ûndû ûmwe,

**2** Ngai-Mûnene nîke wamaûmbire onthe.

**2**

**3** Mûndû mûûgî onaga thîna îgîûka akamîûrîra,

**3** nwatî mûndû mûritu eviraga thînarî akanyitwa nîyo.

**3**

**4** Kîveo Kîam wînyivia na gwîtigîra Ngai-Mûnene

**4** nî ûtonga, gîtîîo na ûtûûro mûraca.

**4**

**5** Njîra ya arîa aremi îrî mîgua na mîtego,

**5** mûndû ûrîa wîmenyagîrîra nîamîîthemaga.

**5**

**6** Thomithia mwana njîra îrîa agîrîrwe nî kûthiîra,

**6** na wana akûra ndakaariganîrwa nîyo.

**6**

**7** Itonga ciathaga arîa athîni,

**7** ûrîa ûkombaga nî ngombo ya ûrîa ûkombithanagia.

**7**

**8** Mûndû ûrîa ûtarûmagîrîra kîvooto nîanyitagwa nî thîna,

**8** na kûvinyanîrîria gwake nîgûkinyaga mûthiia.

**8**

**9** Mûndû mûtana nîarathimagwa,

**9** nîûndû nîagaanaga irio ciake na athîni.

**9**

**10** Îngata mûndû wa îtherû, na ngucanio nîikûûra,

**10** ngarari na irumi nîikûthira.

**10**

**11** Mûndû ûrî ngoro ntheru na mîario ya ntha,

**11** mûthamaki nîagaatuîka mûrata wake.

**11**

**12** Ngai-Mûnene nîamenyagîrîra andû arîa marî ûmenyo,

**12** nwatî ndathikagîrîria arîa matarî evokeku.

**12**

**13** Kîgûûta kiugaga atîrî, “Ndingiuma nja;

**13** kûu kûrî na mûnyambû na nîûkûmbûraga!”

**13**

**14** Ciugo cia mûndûmûka kîmaramari nî ta îrima îrikîru,

**14** rîgûcaga mûndûmûrûme ûrîa ûrakarîtie Ngai-Mûnene.

**14**

**15** Ciana irî mîtugo ya ûrimû,

**15** nwatî kûmariva na kîthanju nîkûthiragia mîtugo ya ûrimû kûrî ciana.

**15**

**16** Mûndû ûrîa ûvinyagîrîria mûthîni nîguo ongerere ûtonga wake kana akava itonga,

**16** ke mwene arîkagîrîria na kûthîna.

**16**

**17** Vingûra matû wîgue ciugo cia arîa aûgî,

**17** thikîrîria wîgue mataaro makwa.

**17**

**18** We nîûgaakena ethîrwa ûkaamaririkanaga,

**18** na ûmagwetage vîndî cionthe.

**18**

**19** Nîrenda gûkûmenyithia mo ûmûnthî,

**19** nîguo wîvokage Ngai-Mûnene.

**19**

**20** Anga ndikwandîkîrîte nthimo mîrongo îthatû,

**20** irî na kîrîra na ûmenyo,

**20**

**21** nîguo ikûthomithie maûndû marîa magîrîrîte na ma ma,

**21** nîguo ûcokerie arîa maagûtûmire ûvoro wa ma.

**21**

**22** Ndûgacune mûthîni kîndû nîûndû atî ke ndarî na ûvoti,

**22** kana ûvinyîrîrie mûndû ûtarî na mûmûtethia cirarî,

**22**

**23** nîûndû Ngai-Mûnene nîakaamacirîrîra,

**23** na nîagaacuna arîa macunaga athîni na amacune wana mîoyo yao.

**23**

**24** Ndûgatume ûrata na mûndû ûrîa ûrakaraga na îvenya,

**24** kana ûthiîcanie na mûndû wa mang'ûrîka.

**24**

**25** Wavota kûthoma mîtugo yake,

**25** na wîkare take.

**25**

**26** Ndûgatuîke ûmwe wa arîa meranagîra maûndû,

**26** arîa marûngamagîrîra mathiirî.

**26**

**27** Ethîrwa ndûrî na kîndû gîa kûrîva thirî nakîo,

**27** wana nwa ûcuunwe ûrîrî ûrîa ûmamagîra.

**27**

**28** Ndûkagendagendie mûkûmbû kuuma varîa ûtûûraga,

**28** ûrîa wekîrirwe nî methe menyu.

**28**

**29** Nîkûrî na mûndû mwara wîrarî wake?

**29** Ûcio nîagaatungatîra athamaki,

**29** ndagaatungatîra andû matarî îgweta.

# Nthi 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Uuge wa Gatandatû

## Uuge wa Mûgwanja

## Uuge wa Kanana

## Uuge wa Kenda

## Uuge wa Îkûmi

## Uuge wa Îkûmi na ûmwe

## Uuge wa Îkûmi na Îîrî

## Uuge wa Îkûmi na Îthatû

## Uuge wa Îkûmi na Kana

## Uuge wa Îkûmi na Gatano

## Uuge wa Îkûmi na Gatandatû

## Uuge wa Îkûmi na Mûgwanja

## Uuge wa Îkûmi na Inyanya

**1** Ûngîkara nthî metharî mûrîcanîre na mûthamaki,

**1** menyerera mûno ndûkariganîrwe nî ûrîa mûrî nake.

**1**

**2** Ethîrwa nîwendete kûrîa mûno,

**2** îmenyerere ndûkarîe na ûkoroku.

**2**

**3** Ndûkerirîrie irio ciake nîûndû nî mbaro,

**3** nwa kwîthîrwa nî cia gûkûveenereria.

**3**

**4** Ndûkenogie ûgîcaria ûtonga,

**4** gîa na ûûgî na ûtige kwîthînia.

**4**

**5** Ûtonga ûthiraga ta kûminjia na kûminjûkia,

**5** takwa wagîa na mathagu wa rîmwe ûkînagûrûka ta nderi.

**5**

**6** Ndûkarîe irio cia mûndû mûthunu,

**6** kana wîrirîrie irio ciake mbaro,

**6**

**7** nîûndû agaakwîra atîrî, “Rîa na ûnyue!”

**7** Nwatî ke ndethagîrwa agîgwîciria,

**7** ethagîrwa agîîciria kîrîa ûrarîa.

**7**

**8** Ûgaatavîka irio irîa ûrarîte,

**8** na ciugo ciaku cia kûmûgathîrîria igaatuîka cia mana.

**8**

**9** Ndûkaarie maûndû ma ûûgî kûrî kîrimû,

**9** nîûndû gîkaanyarara ûûgî wa ciugo ciaku.

**9**

**10** Ndûkagendagendie mûkûmbû kuuma varîa ûtûûraga,

**10** kana woce mûgûnda wa ciana cia ndigwa.

**10**

**11** Ngai-Mûnene arî vinya na nîke ûmagitagîra,

**11** mûgîcira nao nîke ûkaamacirîrîra.

**11**

**12** Thikagîrîria ûrîa ûrathomithua,

**12** thikagîrîria ciugo cia ûmenyo.

**12**

**13** Ndûkarege kûverithia mwana,

**13** ûngîmûriva na kîthanju ndangîkua.

**13**

**14** Ûngîmûriva na kîthanju,

**14** nîûkaamûvonokia ndakathiî kwa arîa akuû.

**14**

**15** Mwana wakwa ûngîtuîka mûndû mûûgî,

**15** wananie nîngaakena.

**15**

**16** Ngoro yakwa nîgaacanjamûka

**16** rîrîa ngegua ûkîaria ûrîa kwagîrîrîte.

**16**

**17** Ndûkeguîre andû evia wîru,

**17** nwatî ûtûûre wîtigîrîte Ngai-Mûnene vîndî cionthe.

**17**

**18** Nama, vuvarî kûrî na kîîrîgîrîro,

**18** na kîîrîgîrîro gîaku gîtigaatuîka Kîam mana.

**18**

**19** Mwana wakwa, thikîrîria na ûgîe na ûûgî,

**19** na wîcirie mûno ûvoro wîgiî mûtûûrîre waku.

**19**

**20** Ndûkegwatanie na andû arîa manyunyaga ndivei mûno makarîwa,

**20** kana arîa akorokeru irio.

**20**

**21** Andû arîa manyunyaga ndivei mûno makarîwa na arîa akoroku magaatuîka athîni,

**21** nake mûndû ûrîa ûrîcaga akînamama ekagîra matangari.

**21**

**22** Thikagîrîria aguo ûrîa wagûciarire,

**22** na ndûkanyarare nyûkwe vîndî îrîa agaakûra.

**22**

**23** Gûra ûma na ndûkawendie,

**23** gûra ûûgî, kîrîra na ûmenyo.

**23**

**24** Îthe wa mwana mûthingu nîakenaga mûno,

**24** mûciari arî na mwana mûûgî nîakenagua nîke.

**24**

**25** Tûma aguo na nyûkwe makene nîwe,

**25** tûma nyûkwe ûrîa wagûciarire acanjamûke.

**25**

**26** Mwana wakwa, nthikîrîria,

**26** na ûrûmîrîre mîthiîre yakwa.

**26**

**27** Mûmaraa nîta îrima îrikîru,

**27** mûndûmûka mûtangatangi nîta kîthima gîceke.

**27**

**28** Ekaraga etererete ta mûcunani,

**28** na nîatûmaga arûme eengî methîrwe matarî evokeku.

**28**

**29** Nîûrîkû ûrî na thîna? Nî ûrîkû ûrî na kîeva?

**29** Nîûrîkû ûrî na ngucanio? Nîûrîkû ûrateta?

**29** Nîûrîkû ûtivîtue vatarî na gîtûmi?

**29** Nîûrîkû ûrî na metho matuune?

**29**

**30** Nî arîa matindaga makînyua ndivei,

**30** arîa mathiîcaga magîcamaga ndivei cia mîthemba yonthe.

**30**

**31** Ndûkerirîrie ndivei wona ûrîa îtunîvîte,

**31** vîndî îrîa îravenavenia îrî gîkomberî,

**31** na ûrîa îmerûkaga waro îkînyuwa.

**31**

**32** Mûthiiarî îrûmaga ta njoka,

**32** na îrathaga ta kîmbuva kîrîa kîrî ûrogi.

**32**

**33** Metho maku makoonaga indo marundurundu,

**33** na ûkaaragia maûndû ma waganu.

**33**

**34** Ûkethîrwa wîkariî ta mûndû amamîte îriarî gatagatî,

**34** ta mûndû amamîrîte mûtî wa meri.

**34**

**35** Nîûkaauga atîrî, “Nîmaraningire, nwatî ndinagurara,

**35** nîmarandivire, nwatî ndinamenya.

**35** Ngaaûkîra rî?

**35** Nîngûthiî gûcaria ndivei îngî.”

# Nthi 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Uuge wa îkûmi na Kenda

## Uuge wa Mîrongo îîrî

## Uuge wa Mîrongo îîrî na îmwe

## Uuge wa Mîrongo îîrî na îîrî

## Uuge wa Mîrongo îîrî na ithatû

## Uuge wa Mîrongo îîrî na inya

## Uuge wa Mîrongo îîrî na ithano

## Uuge wa Mîrongo îîrî na ithathatû

## Uuge wa Mîrongo îîrî na mûgwanja

## Uuge wa Mîrongo îîrî na inyanya

## Uuge wa Mîrongo îîrî na kenda

## Uuge wa Mîrongo îthatû

## Ciugo ciîngî cia Ûûgî

**1** Ndûkeguîre andû arîa acûku wîru,

**1** kana wîrirîrie kwîthîrwa ûrî mûrata wao.

**1**

**2** O meciragia tu wa ûrîa kûngîgîa thîna,

**2** vîndî cionthe maragia ûrîa mangîtûma kûgîe thîna.

**2**

**3** Ûûgî nîguo ûtumaga mûciî,

**3** naguo ûtaûku nîguo ûtûmaga mûciî wîvande.

**3**

**4** Ûmenyo nîguo ûtûmaga mûciî wîcûre indo cionthe cia goro na mbaro.

**4**

**5** Kûgîa na ûûgî nî waro gûkîra kûgîa na vinya,

**5** nama, ûmenyo nî mwaro gûkîra vinya.

**5**

**6** Ûngîenda kûrûa mbaara, nwanginya ûgîe na mûvango mwaro,

**6** na wa ûrîa ûngîgîa na ataari eengî, nwaguo ûngîgîa na ûvûthû kûvootana.

**6**

**7** Mûndû mûritu ndataûkagîrwa nî ûûgî,

**7** ekaraga akirîte rîrîa maûndû ma vata makwarua.

**7**

**8** Mûndû ûrîa ûvangaga gwîka maûndû macûku,

**8** ageetagwa mûtonyereri wa maûndû ma andû arîa engî.

**8**

**9** Mîvango ya mûndû mûritu nî ya mevia,

**9** mûndû mwîtîi nîathûrîtwe nî andû arîa engî.

**9**

**10** Ûngîkua ngoro vîndî ya thîna,

**10** na ma ndûrî na vinya.

**10**

**11** Vonokia andû arîa mavirîtwe kûûragwa,

**11** ndûkarege kûvonokia arîa matuîrîrîtwe kûûragwa matarî na mavîtia.

**11**

**12** Ethîrwa nwa uge atîrî, “Nie ndiîcî ûvoro ûyû,”

**12** Ngai-Mûnene ûrîa ûmenyaga ngoro cia andû nîonaga,

**12** nîakaarîva mûndû kûringana na wîra wake.

**12**

**13** Mwana wakwa, rîa ûûkî; nîûndû nî mwaro,

**13** ûûkî ûrîa uumaga kûrî mago ûrî mûrîo.

**13**

**14** Ûguo nîguo ûûgî wîkariî ngororî yaku,

**14** ûngîgîa naguo, nîûkaagîa na mûtûûrîre mwaro vuvarî.

**14**

**15** Ndûgakavîre andû arîa athingu ta ûrîa andû arîa aganu mekaga,

**15** ndûkathiî kûmacuuna indo kwao mîciî.

**15**

**16** Andû arîa athingu nîmagûcaga maita meengî na magaûkîra,

**16** nwatî andû arîa aganu nîmacûkangagua nî mathîna.

**16**

**17** Ndûgakene rîrîa nthû yaku yagwa,

**17** na ndûgakene rîrîa nthû yaku yavîngwa.

**17**

**18** Nîûndû Ngai-Mûnene nwa amenye ûguo na arakare,

**18** na atige kûmûverithia.

**18**

**19** Ndûkamakue nî andû arîa mekaga maûndû macûku,

**19** na ndûkeguîre arîa aganu wîru.

**19**

**20** Nîûndû mûndû mwaganu ndarî kîîrîgîrîro,

**20** taa ya mwoyo wa mûndû mwaganu nîîkaavorua.

**20**

**21** Mwana wakwa îtigîre Ngai-Mûnene na ûtîîe mûthamaki,

**21** ndûkanyitanîre na arîa maregaga kwathîkîra Ngai-Mûnene kana mûthamaki.

**21**

**22** Nîûndû thîna nîûkaauma kûrî o wa rîmwe,

**22** na ûthirie arîa maregaga kûmathîkîra.

**22**

**23** Ino wana cio nî ciugo cia andû arîa aûgî:

**23** Tî waro gûtwithania ciira na kîmenyano.

**23**

**24** Mûndû ûrîa wîraga mûndû mwaganu atîrî, “We ndûrî na mavîtia,”

**24** nîakaarumwa nî andû a vûrûri na nîmakaamûmena.

**24**

**25** Nwatî mûndû ûrîa ûverithagia mûndû mwaganu nîagaakena,

**25** nîakaagîa na kîrathimo.

**25**

**26** Mûndû ûrîa waragia ûvoro wa ma, nîke mûrata wa ma.

**26**

**27** Mbere amba ûrute wîra waku wa nja,

**27** varîrîria mûgûnda waku ûthire,

**27** ûcoke ûtume nyomba yaku.

**27**

**28** Ndûgatuîke mûira wa mûndû wîngî vatarî na gîtûmi kîganu,

**28** na ndûkaveenanie.

**28**

**29** Ndûkauge atîrî, “Ngaamwîka wa ûguo aambîkire!

**29** Thirî ya kauga îrîvagwa na kauga!”

**29**

**30** Nînavîtûkîrîre mûgûndarî wa mûndû kîgûûta,

**30** mûgûndarî wa mîthavibu wa mûndû kîrimû.

**30**

**31** Na ngîmaka nona ûramerete mîgua kûndû kuonthe,

**31** na ûkamera îria kuonthe,

**31** rûthingo rwaguo rwarî rwomomoku.

**31**

**32** Nînaacokire ngîciria ûvoro wa guo,

**32** na ngîthoma ûndû kuumana naguo.

**32**

**33** Mama mama vanini, îîthikîrîrie vanini,

**33** kûnja njara tu ûnogoke,

**33**

**34** naguo ûthîni ûgaaûka kûrî we ta mûcunani,

**34** ûkaatharîkîrwa nî ûthîni ta mwîi arî na indo cia mbaara.

# Nthi 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nthimo ciîngî cia Solomoni

**1** Ino wa nacio nî nthimo cia Solomoni.

**1** Ciandîkirwe nî anene a Hezekia, mûthamaki wa Juda.

**1**

**2** Ngai akumagua nîûndû wa kûthitha maûndû,

**2** nwatî athamaki makumagua nîûndû wa maûndû marîa maumbûraga.

**2**

**3** Ta ûrîa maturî kûracavîte na îgûrû, nakuo nthî gûkarikîra,

**3** ûguo nwaguo meciria ma mûthamaki matangîmenyeka.

**3**

**4** Thengutia gîko kuuma kûrî sîlûva,

**4** na mûturi wa indo cia cuuma nîagûkûrûthîra kîndû Kîamro.

**4**

**5** Thengutia andû arîa aganu vakuvî na mûthamaki,

**5** na ûthamaki wake nîûkeevanda maûndûrî ma kîvooto.

**5**

**6** Ndûkeyendithie kûrî mûthamaki,

**6** kana wîtue mûndû wa vata ûrî mbere ya anene.

**6**

**7** Nîkava kwîrwa atîrî, “Ûka wîkare ava mbere,”

**7** gûkîra kwîrwa wîrûkîre gîtî kîu nîguo gîkarîrwe nî mûndû wîngî wa gîtîîo kûrî we.

**7** Ûndû ûrîa wonete na metho,

**7**

**8** ndûkavinyûre kûûvira îgootirî;

**8** nîûndû mûthiiarî mûndû wîngî angîruta ûira wa kwonania atî we ûrî na mavîtia, ûgaacoka wîke atîa?

**8**

**9** Ûngîvîtania na mûndû ûrîa wîngî îgucanani muoîrî,

**9** na ndûkaumbûre nthitho ya mûndû ûrîa wîngî.

**9**

**10** Nîûndû andû mangîmenya atî ndwîcî kûthitha maûndû,

**10** ndûkaavewa gîtîîo rîngî.

**10**

**11** Ûndû warîtue vîndî îrîa mbagîrîru,

**11** wîkariî ta îtunda rîa thaavu rîrî mbakûrirî ya sîlûva.

**11**

**12** Mûndû mûûgî akaanîtie mûndû ûkûthikîrîria,

**12** ekariî ta gîcûvî Kîam thaavu kana mathaga ma thaavu ntheri.

**12**

**13** Mûnjaama mwîvokeku nîakenagia ûrîa ûmûtûmîte,

**13** ta ûrîa manjî ma mvevo makenagia mûndû kûrî na ûrugarî vîndî ya maketha.

**13**

**14** Mûndû ûrîa wîkumagia atî nîakûvecana kîveo na ndavecane,

**14** ekariî ta rûkûngi na matu gûtarî na mbura.

**14**

**15** Gûkirîrîria nwa gûtûme mûthamaki etîkîre ûndû,

**15** na mîario ya ûvoreri nwa îtûme thîna ûthire.

**15**

**16** Ûngîona ûûkî, rîa ûrîa ûkwîganîte,

**16** ûngîrîa ûkî mwîngî mûno nwa ûtûme ûtavîka.

**16**

**17** Ndûgaceragîre mûndû ûrîa wîngî vîndî cionthe;

**17** nîûndû nwa anogue nîwe na akûthûûre.

**17**

**18** Mûndû ûrîa ûrutaga ûira wa maveeni îgûrû rîgiî mûndû ûrîa wîngî,

**18** ekariî ta njokoma ya mbaara, kana rûviû, kana mûguî mûûgî.

**18**

**19** Gwîtîkia mûndû ûtarî mwîvokeku vîndî ya thîna,

**19** nîta kûrîa irio na îgego yoru kana kûrûngama na kûgûrû kûrî na wonje.

**19**

**20** Kwinîra mûndû arî na kîeva nyîmbo,

**20** nîta kûmûruta nguo kûrî na mvevo,

**20** kana kûvaka kîronda cumbî.

**20**

**21** Ethîrwa nthû yaku îrî mvûtu, mîve irio îrîe;

**21** na ethîrwa îrî nyondu, mîkundie manjî înyue;

**21**

**22** nîûndû weka ûguo nîûgaatûma îgîe na gîconoko kînene, na nîta kûmigîrîra makara ma mwaki kîongorî Kîam yo,

**22** nake Ngai-Mûnene nîagaakûva kîveo.

**22**

**23** Rûkûngi rwa mwena wa rûgûrû rûretaga mbura,

**23** nacio njukû iretaga marakara.

**23**

**24** Nîkava kûmama rûgitorî rwa nyomba,

**24** gûkîra kûmama nyombarî îmwe na mûndûmûka wa înegene.

**24**

**25** Wîguîte ûvoro mûgeni kuuma vûrûri wa kûraca,

**25** nîta kûnyua manjî ma mvevo ûrî mûnyondu ûkang'arûka.

**25**

**26** Mûndû mûthingu ûrîa ûrûmagîrîra mûndû mwaganu,

**26** ekariî ta îtherûkîro rîa manjî rîrî riunjuge kana kîthima kîrî na gîko.

**26**

**27** Kûrîa ûûkî mwîngî mûno tî waro,

**27** nîûndû nîta kwenda gûkumua mûno.

**27**

**28** Mûndûmûrûme ûtangîvota kwînyitia arî na marakara,

**28** nîta îtûûra rîtharîkîrîtwe rîgatigwa rîtarî ririgîre.

# Nthi 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Kîrimû gîtiagîrîrwe nî gûkumua,

**1** nîta mbaravu vîndî ya riûa kana mbura vîndî ya maketha.

**1**

**2** Kîrumi gîtagîrîrîte gîtinyitaga mûndû,

**2** gîkariî ta nthûngûrûrû îrîa îgûrûkaga îtakûgwa vandû.

**2**

**3** Mbarathi îrivagwa na kîvoko, mvunda yovagwa na mûkanda,

**3** nakîo kîrimû kîrivagwa na kîthanju.

**3**

**4** Ûngîcokeria kîrimû kîûria gîake Kîam ûrimû,

**4** wanawe ûrî kîrimû wa take.

**4**

**5** Cokeria kîrimû kûringana na ûrimû wa kîo,

**5** nîguo gîtikeyone kîrî kîûgî.

**5**

**6** Mûndû ûrîa ûtûmaga kîrimû na ndûmîrîri,

**6** nîta gwîtinia etinagia magûrû, na nîeretagîre thîna.

**6**

**7** Nthimo yarîtue nî mûndû mûritu nî ya mana,

**7** nîta magûrû ma mûndû arî kîonje macunjurîte.

**7**

**8** Kûva kîrimû gîtîîo,

**8** nîta gwikia îthiga na gîkûtha.

**8**

**9** Mûndû mûritu akîgeria gûtûmîra nthimo,

**9** nîta mûrîu akîgeria gwîkûûra mwîgua njara.

**9**

**10** Kwandîka kîrimû kana mûrîu arute wîra,

**10** nîta mûguîmi ûrîa ûguraragia wa mûndû ûrîa ethîrîria.

**10**

**11** Kîrimû kîrîa gîcokagîra ûrimû wakîo,

**11** gîkariî ta ngui îrîa îcokagîra matavîka ma yo.

**11**

**12** Nî kava kîrimû

**12** gûkîra mûndû ûrîa wîtucaga atî ke nî mûûgî.

**12**

**13** Mûndû kîgûûta augaga atî ke ndakuuma nyomba,

**13** egwatagia atî nja kûrî na mûnyambû.

**13**

**14** Kîgûûta kîthiûrûrûkaga kîrî ûrîrî,

**14** wata ûrîa mûrango ûthiûrûrûkaga vandû vamwe ûnyitîtwe nî irenji.

**14**

**15** Mûndû kîgûûta nwa avote kûrûma irio kuuma thaanirî na njara yake,

**15** nwatî nîaremagwa nî gwîyakîria irio icio.

**15**

**16** Mûndû kîgûûta eciragia atî ke nî mûûgî

**16** gûkîra andû eengî arîa macokagia maûndû na ûmenyo.

**16**

**17** Mûndû ûrîa wîtonyagia ngararirî itamûkoniî

**17** ekariî ta mûndû ûrîa ûcemanagia na ngui njîrarî akamînyita matû.

**17**

**18** Mûndû ûrîa ûveenagia mûndû ûrîa wîngî akînamwîra atî nîkwa akûthakaga,

**18**

**19** nîta mûndû wa ngoma akîthaka na mwaki kana mîguî îrî na ûvai.

**19**

**20** Rîrîa ngû ciathira mwaki nîkwa ûvoraga;

**20** na kûrîa gûtarî ngutû, îteta nîrîthiraga.

**20**

**21** Wata ûrîa makara na ngû matûmaga mwaki wîkare ûgîakanaga,

**21** nwata guo mûndû wa înegene atûmaga kûgîe na ngucanio.

**21**

**22** Ciugo cia mûndû wa ngutû nîta irio irî na mûcamo mwaro,

**22** imerûkaga waro igatonya îvu ndaarî.

**22**

**23** Ciugo mbaro ciarîtue nî mûndû ûtarî mwîvokeku,

**23** nîta ta sîlûva îvakîtwe nyûngûrî ya yûmba.

**23**

**24** Mvinga îkunîkagîra ûvinga wa yo na ciugo mbaro,

**24** na ngororî yake ethagîrwa akîveenania.

**24**

**25** Rîrîa mvinga îkwaria waro, ndûkamîtîkie,

**25** nîûndû îthagîrwa îcûrîtwe nî ûvinga ngororî yayo.

**25**

**26** Wana îngîgeria gûkunîkîra ûvinga wayo,

**26** ûcûku wayo nîûkaamenyekana nî andû onthe.

**26**

**27** Mûndû ûrîa wînjagîra ûrîa wîngî îrima nîke ûgûcaga kuo,

**27** na mûndû ûrîa ûvingiritagia îthiga nîke ûtombooragwa nîrîo.

**27**

**28** Mûndû ûrîa ûveenagia mûndû ûrîa wîngî nîamûmenete,

**28** na mîario ya kînyûrûri nî ya gûcûkangia.

# Nthi 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ndûgetîîe nîûndû wa ûrîa ûgeeka rûyû,

**1** nîûndû ndwîcî gûkethîrwa gwîkariî atîa.

**1**

**2** Nîkava ûkumue nî andû arîa engî,

**2** gûkîra gwîkumia we mwene.

**2**

**3** Îthiga na mûthanga nî ndito,

**3** nwatî thîna ûrîa ûngîretwe nî mûndû kîrimû nî mûrito makîria.

**3**

**4** Marakara na mang'ûrîka nîkwa macûkangagia,

**4** nwatî wîru nîûcûkangagia makîria.

**4**

**5** Nîkava mûndû agîkûruta mavîtia andû onthe makîgucaga,

**5** gûkîra mûndû ûrîa ûkûthithaga wendo wake.

**5**

**6** Nîkava kûrutwa mavîtia nî mûrata wa ma,

**6** gûkîra kûmumunywa nî nthû rîrîa îrakûveenia.

**6**

**7** Mûndû ûrîa ûrîte akavaa wana ûûkî nwa aûrege,

**7** nwatî mûndû arî mûvûtu egucaga wana irio irîa njûku irî na mûrîo.

**7**

**8** Mûndû ûrîa ûtiganagîria mûciî wake,

**8** ekariî ta gîconi kîrîa kîûrûraga gîgatiganîria kîomba gîa kîo.

**8**

**9** Maguta na mînyamû mînungi waro nîîkenagia mûndû,

**9** nwatî thîna nîûcûkangagia mûndû.

**9**

**10** Ndûkariganîrwe nî mûrata waku kana mûrata wa aguo.

**10** Ndûgetie ûtethio kuuma kûrî andû a nyomba yaku vîndî ya thîna.

**10** Nîkava mûndû ûrîa mûtûûranîrîte nake

**10** gûkîra mûrwanyûkwe ûrîa ûrî kûraca.

**10**

**11** Mwana wakwa, gîa na ûûgî nîguo ngene,

**11** na ngîe na ûndû wa gûcokeria arîa manumaga.

**11**

**12** Mûndû mûûgî onaga thîna îgîûka akamîûrîra,

**12** nwatî mûndû mûritu eviraga thînarî akanyitwa nîguo.

**12**

**13** Oca nguo ya mûndû ûrîa ûrûngamîrîrîte mûndû mûgeni nîûndû wa thirî,

**13** na wîkare nayo nginya rîrîa mûndû ûcio mûgeni akaarîva thirî ûcio.

**13**

**14** Mûndû ûrîa ûramûkagia mûndû wîngî kîraûko augîrîrîtie,

**14** andû arîa engî mocaga ûndû ûcio ûrî kîrumi.

**14**

**15** Mûndûmûka wa ngarari

**15** ekariî ta mbura îkiura îtagûkîa.

**15**

**16** Kûmûgiria anegena nîta kwovera rûkûngi,

**16** kana gûkumbatîria maguta ma ndamaiyû na ngundi.

**16**

**17** Mûndû aûvîgagua nî mûndû ûrîa wîngî,

**17** ta ûrîa cuuma înooraga îrîa îngî.

**17**

**18** Mûndû ûrîa ûmenyagîrîra mûtî wa mûkûyû nîarîcaga matunda ma guo,

**18** nake mûndû ûrîa ûgitagîra mwathi wake nîakaavewa gîtîîo.

**18**

**19** Mûndû angîcûthîrîria manjîrî onaga ûthiû wake,

**19** na meciria ma mûndû monanagia ûrîa ekariî.

**19**

**20** Kwa arîa akuû gûtiîcûraga,

**20** wana metho ma mûndû matiîganagia kwona.

**20**

**21** Sîlûva na thaavu itheragua na mwaki,

**21** na mûndû amenyekaga na ngumo yake.

**21**

**22** Wana ûgakima kîrimû na ndîrî ta mbembe,

**22** ndûngîruta ûrimû ndaarî yakîo.

**22**

**23** Rîthagia ndîthia ciaku waro,

**23** na ûmenyagîrîre ng'ondu na mbûri ciaku waro;

**23**

**24** nîûndû ûtonga ndûtûûraga tene na tene,

**24** wana ûthamaki ndûtûûraga tene na tene.

**24**

**25** Rîrîa watema nyaki ya kûrîthia na wamiga,

**25** thiî ûgateme nyaki irîmarî vîndî îrîa nyaki îrakûra rîngî.

**25**

**26** Ng'ondu nîigaakûva guoya wa nguo ciaku,

**26** na wendie mbûri ciaku wone mbeca cia kûgûra mîgûnda.

**26**

**27** Mbûri nîigaakûva îriia rîa gûkwîgana vamwe na nyomba yaku,

**27** na rîa ndungata ciaku cia aka.

# Nthi 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Mûndû mwaganu aûraga wana atarî mûvinyûrie nî mûndû,

**1** nwatî ûrîa mûthingu ethagîrwa aûmîrîrîtie ta mûnyambû.

**1**

**2** Rîrîa andû mevia vûrûri wao nîûgîcaga na athani eengî,

**2** nwatî vûrûri ûrî na athani aûgî na marî na ûtaûku nîûgîcaga na vinya na ûgekindîria.

**2**

**3** Mûtongoria ûrîa ûvinyagîrîria mûthîni,

**3** ekariî ta mbura îrîa yuraga îgatiga yacûkangia irio irî mîgûndarî.

**3**

**4** Andû arîa mareganaga na watho makumagia andû arîa aganu,

**4** nwatî arîa mathîkagîra watho nîmareganaga na andû arîa aganu.

**4**

**5** Andû arîa eki naaî matitaûkagîrwa nî kîvooto,

**5** nwatî arîa magoocaga Ngai-Mûnene nîmataûkagîrwa viû.

**5**

**6** Nîkava mûndû mûthîni ûrîa ûtûûraga arî mwîvokeku,

**6** gûkîra gîtonga kîrîa gîtûûraga ûtûûro ûtarî wa kwîvokeka.

**6**

**7** Mwana ûrîa wathîkagîra watho ethagîrwa arî mûûgî,

**7** nwatî ûrîa ûtumaga ûrata na arîa akoroku nîaconorithagia îthe.

**7**

**8** Mûndû ûrîa wongagîrîra ûtonga wake na njîra ya gwîtia maciaro,

**8** ûtonga ûcio wake ûthiîcaga na ûrîa ûrî ntha na andû arîa athîni.

**8**

**9** Mûndû ûrîa ûregaga kwathîkîra watho,

**9** Ngai ndakenagua nî mavoya make.

**9**

**10** Mûndû ûrîa ûveenagîrîria mûndû mwîvokeku nîguo eke naaî, agûcaga mûtegorî wake ke mwene,

**10** nwatî mûndû ûrîa ûtarî na mavîtia nîakagaa maûndû maro.

**10**

**11** Gîtonga gîciragia atî kîo nî kîûgî,

**11** nwatî mûthîni ûrî na ûtaûku nîamenyaga atî gîtonga tî kîûgî.

**11**

**12** Rîrîa andû arîa athingu matuîka athani, andû nîmakûngûagîra,

**12** nwatî andû arîa aganu matuîka athani, andû nîmaûraga nî o.

**12**

**13** Mûndû ûrîa ûthithaga mevia make ndangîgîa na mûtûûrîre mwaro,

**13** nwatî mûndû ûrîa umbûraga na agatiga mevia make nîakeguîrwa ntha nî Ngai.

**13**

**14** Gûkena nî mûndû ûrîa wîtigagîra Ngai-Mûnene vîndî cionthe,

**14** nwatî mûndû wa ngoro nyûmû arîkagîrîria thînarî.

**14**

**15** Mûthamaki mwaganu akîatha athîni,

**15** nîta mûnyambû ûkîrarama kana ngatûnyi îkîtharîkîra kîndû.

**15**

**16** Mûthamaki ûtarî na ûûgî nîavinyagîrîria andû,

**16** nwatî ûrîa ûthûrîte indo cia ungumania athanaga kavinda karaca.

**16**

**17** Mûndû ûrîa ûraganîte atûûraga aûrûraga nginya rîrîa agaakua,

**17** mûndû ta ûcio ndagîrîrwe nî gûtethua.

**17**

**18** Mûndû ûrîa ûthiîcaga na mîthiîre mîkinyanîru nîakaavonokua,

**18** nwatî mûndû wa mîthiîre mîcûku nîakaagwa wa rîmwe.

**18**

**19** Andû arîa marutaga wîra na kîîo mîgûndarî yao nîmagîcaga irio cia kwîgana,

**19** nwatî arîa matecaga mavinda na maûndû matarî vata nîmatûûra marî athîni.

**19**

**20** Mûndû mwîvokeku nîakaagîa na irathimo nyîngî,

**20** nwatî ûrîa wendaga gûtonga na îvenya nîakaaverithua.

**20**

**21** Kûgîa na kîmenyano tî waro,

**21** nwatî andû nîmavîtagia nîûndû wa kwamûkîra îvaki wana rîrî înini.

**21**

**22** Mûndû mûkoroku endaga gûtonga na îvenya,

**22** na ndamenyaga atî akaarîkîrîria na ûthîni.

**22**

**23** Ûngîruta ûrîa wîngî mavîtia vandû va kûmûnyûrûria, vuvarî nîakenaga.

**23**

**24** Mûndû ûrîa wîaga indo cia îthe kana ng'ina akînauga atîrî, “Mau tî mavîtia;”

**24** ndarî ngûrani na aîi arîa engî.

**24**

**25** Mûndû mwîyendi nîatûmaga kûgîe na ngucanio,

**25** nwatî ûrîa wîvokete Ngai-Mûnene nîarathimagwa.

**25**

**26** Mûndû ûrîa wîvokaga meciria make ke mwene nî mûritu,

**26** nwatî ûrîa ûrûmagîrîra ûûgî nîavonokaga thînarî.

**26**

**27** Mûndû ûrîa ûvecaga arîa athîni ndagaaturaga kîndû,

**27** nwatî ûrîa ûregaga gûtethia athîni nîakaarumwa nî andû eengî.

**27**

**28** Rîrîa andû arîa aganu matuîka athani, andû nîmaûraga nî o,

**28** nwatî rîrîa mauma wathanirî, andû arîa athingu nîmongererekaga.

# Nthi 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Mûndû ûrîa ûkaanagua ûndû maita meengî akîûmagia kîongo,

**1** agaacûkangua wa rîmwe ûndû atangîvona.

**1**

**2** Rîrîa andû arîa athingu marathana, andû nî makenaga,

**2** nwatî rîrîa andû arîa aganu marathana, andû nîmacaaga.

**2**

**3** Mûndû ûrîa wendete ûûgî nîatûmaga îthe akene,

**3** nwatî mûndû ûrîa ûnyitanagîra na maraa atûmagîra mbeca ciake na ûrimû.

**3**

**4** Rîrîa mûthamaki aratûmîra kîvooto, vûrûri nîwîkindagîria,

**4** nwatî mûthamaki ûrîa wîciragia wa ûvoro wa mbeca nîacûkangagia vûrûri wake.

**4**

**5** Mûndû ûrîa ûnyûrûragia mûndû ûrîa wîngî,

**5** aigaga mûtego wa kwînyita ke mwene.

**5**

**6** Mûndû mûcûku anyitagwa nî mevia make ke mwene,

**6** nwatî mûndû mûthingu ainaga arî na gîkeno.

**6**

**7** Mûndû mûthingu nîamenyaga ivooto cia athîni,

**7** nwatî mûndû mwaganu ndamenyaga maûndû mau.

**7**

**8** Andû arîa aritu matûmaga îtûûra rîakane mwaki,

**8** nwatî andû arîa aûgî nî mathiragia marakara.

**8**

**9** Rîrîa mûndû mûûgî agûcira na mûndû mûritu,

**9** mûndû ûcio mûritu arumanaga na akatheka atagûtigithîrîria.

**9**

**10** Aûragani mathûrîte andû arîa evokeku,

**10** nwatî andû arîa athingu magitagîra ûtûûro wao.

**10**

**11** Mûndû mûritu onanagia marakara make cararûkû,

**11** nwatî mûndû mûûgî nîathithagîrîra marakara na agakirîrîria.

**11**

**12** Mûthamaki angîthikagîrîria maûndû ma maveeni,

**12** anene ake onthe matuîkaga aganu.

**12**

**13** Mûthîni na mûndû ûrîa ûvinyanagîrîria megananîtue nî ûndû ûmwe;

**13** naguo nî atî, oîrî maaverwe metho nî Ngai-Mûnene.

**13**

**14** Mûthamaki ûrîa ûtucagîra mûthîni na kîvooto,

**14** ûthamaki wake nî wîvandaga tene na tene.

**14**

**15** Kûverithua na gûkaanua nî gûtûmaga mûndû aûvîge,

**15** nwatî mwana ûrîa ûrekagîrîrua eke wa ûrîa akwenda nîaconorithagia ng'ina.

**15**

**16** Rîrîa andû arîa aganu marathana, waganu nîwongererekaga,

**16** nwatî andû arîa athingu nîmonaga andû acio makîgwa.

**16**

**17** Thomithia mwana waku mîtugo mîaro na nîagaatûma ûgîa na thayû;

**17** ke nîagaatûma ûkene.

**17**

**18** Andû matarûmagîrîra ûrîa Ngai endaga matirî mîtugo mîaro,

**18** kûrathimwa nî mûndû ûrîa wathîkagîra watho wa Ngai.

**18**

**19** Ndungata ndîrûngagwa na ciugo ntheri,

**19** nîûndû wana amenya ûrîa erwa ndathîkaga.

**19**

**20** Kûrî kîîrîgîrîro kûrî kîrimû

**20** gûkîra mûndû ûrîa wîciragia nî mûûgî na tî mûûgî.

**20**

**21** Mûndû ûrîa ûvecaga ndungata yake kîrîa kîonthe endaga kuuma arî mûnini,

**21** mûthiiarî ndungata îo nîîkaamûgaa.

**21**

**22** Mûndû wa mang'ûrîka nîatûmaga kûgîe na ngucanio,

**22** na mûndû wa marakara nîatûmaga kûgîe na mathîna meengî.

**22**

**23** Mwîtîîo nîûtûmaga mûndû agwa,

**23** nwatî mûndû ûrîa mwînyivia nî avecagwa gîtîîo.

**23**

**24** Mûndû ûrîa ûnyitanagîra na mwîi acûkangagia ûtûûro wake ke mwene,

**24** nîegucaga irumi cia ûrîa ûrarumwa, na ndetîkagîra kumbûra.

**24**

**25** Gwîtigîra andû nî gwîtonyia mûtegorî we mwene,

**25** nwatî mûndû ûrîa wîvokaga Ngai-Mûnene ethagîrwa arî mûgitîre.

**25**

**26** Andû eengî nîmeyendithagia kûrî mûthamaki,

**26** nwatî mûndû anyitaga kîvooto kuuma kûrî Ngai-Mûnene.

**26**

**27** Andû arîa athingu nî mathûrîte arîa aganu,

**27** nao andû arîa aganu nî mathûrîte arîa athingu.

# Nthi 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciugo cia Aguri

**1** Ino nîcio ciugo cia Aguri, mûvîcî wa Jake wa kuuma Masa.

**1** Nî ciugo irîa ataarire Ithieli na Ukali nacio.

**1**

**2** Na ma nie nîrî mûritu mûno, na ndiîkariî ta mûndû,

**2** na ndiîciragia ta mûndû.

**2**

**3** Nie ndianathoma ngîa na ûûgî,

**3** na ndiîcî ûrîa Ngai ekariî.

**3**

**4** Nîûrîkû wanaunûkia îgûrû na agîcoka kûnyûrûrûka gûkû nthî?

**4** Nîûrîkû wanakumbatîria rûkûngi na ngundi yake?

**4** Nîûrîkû wanovania manjî na nguo?

**4** Nîûrîkû wathondekire mîthiia yonthe ya nthî?

**4** Etagwa atîa, na mûvîcî etagwa atîa?

**4** Mbîra na ma ethîrwa nîwicî!

**4**

**5** Maûndû monthe marîa Ngai aragia nî ma ma;

**5** ke nî ngo kûrî andû arîa mathiîcaga kûrî ke nîguo amagitîre.

**5**

**6** Ndûkongerere ûndû kûrî ûndû ûrîa augîte,

**6** nîguo ndagagûkaanie na wonekane ûrarîtie maveeni.

**6**

**7** Ngai-Mûnene nîngûkûvoya maûndû maîrî na ndûkarege,

**7** tiga ngîe namo mbere ya ngua.

**7**

**8** Nthengutîria mîario ya maveeni na kûrega kwîvokeka

**8** ndûgatûme nduîke mûthîni mûno kana mûtongu mûno,

**8** mvecaga irio cia kwîgana,

**8**

**9** nîguo ndikavae ngûkaane,

**9** na mbûrie atîrî, “Ngai-Mûnene nîke û?”

**9** Kana nthîne na nthiî ngaîe njonorithie rîîtwa rîaku.

**9**

**10** Ndûkarie maûndû macûku megiî ndungata kûrî mwathi wayo,

**10** nîguo ndungata ndîgakûrume na wîthîrwe ûrî na mavîtia.

**10**

**11** Kûrî andû marumaga methe

**11** na maticokagia ngatho kûrî aa ng'ina.

**11**

**12** Kûrî andû meyonaga marî atheru

**12** nwatî methagîrwa matarî atheru.

**12**

**13** Kûrî andû meyonaga marî aro mûno,

**13** na kaî nîmeyonaga marî aro î!

**13**

**14** Kûrî andû marî na magego mekariî ta mviû,

**14** magego mau mao mekariî ta tûviû;

**14** mendaga gûcûkangia andû arîa athîni mathire gûkû nthî,

**14** andû arîa matarî vinya mathire gatagatîrî ka andû.

**14**

**15** Nthambara îrî na twana twîrî twa nga, na wa tuoîrî twîtagwa “Nengera.”

**15** Kûrî indo ithatû itavaaga

**15** na indo inya itaugaga, “Nîtwegania:”

**15**

**16** kwa arîa akuû,

**16** mûndûmûka nthata,

**16** nthî nyûmû îvatarîte mbura,

**16** na mwaki ûrîa ûtavoraga.

**16**

**17** Mûndû ûrîa ûnyararaga îthe,

**17** na akarega kwathîkîra ng'ina,

**17** akaarîwa nî ikûngûrû na ndiiû.

**17**

**18** Kûrî maûndû mathatû mangegagia,

**18** na kûrî maûndû mana ndataûkagîrwa nî mo:

**18**

**19** ûrîa nderi îthiîcagîrîra rîerarî,

**19** ûrîa njoka îthiîcagîrîra rûciararî rwa mathiga,

**19** ûrîa meri îthiîcagîrîra îriarî,

**19** na ûrîa mwanake mendanaga na mwîrîtu.

**19**

**20** Ûyû nîguo mûthiîre wa mûndûmûka mûtharia:

**20** atharagia, na akethambia,

**20** na akauga atîrî, “Gûtirî ûndû mûcûku mbîkîte!”

**20**

**21** Kûrî maûndû mathatû matûmaga nthî inaine;

**21** kûrî maûndû mana marîa nthî îtangîûmîrîria:

**21**

**22** rîrîa ngombo îtuîkîte mûthamaki,

**22** na rîrîa kîrimû kîrîte irio gîkavaa.

**22**

**23** Rîrîa mûndûmûka mûmene agîa na mûthuuri,

**23** na ndungata ya mûndûmûka îtuîkîte mûka wa mwathi wa yo.

**23**

**24** Kûrî ciûmbe inya nini mûno gûkû nthî,

**24** nwatî nî mbûgî mûno;

**24**

**25** mûthûa nî tûnyamû tûtarî vinya,

**25** nwatî nî twîigagîra irio vîndî ya riûa.

**25**

**26** Mathiiî matirî vinya ta andû,

**26** nwatî nîmetumagîra gwa gûtûûra mîanyarî ya mathiga.

**26**

**27** Ngige itirî mûtongoria,

**27** nwatî cionthe ithiîcaga vamwe irî ikundi ikundi.

**27**

**28** Mîrikathi nî ciûmbe ûngînyita na njara,

**28** nwatî nwa ûcione mîciî kwa athamaki.

**28**

**29** Kûrî ciûmbe ithatû irî mîthiîre ya kwenda kwonwa,

**29** kûrî ciûmbe inya irî mîthiîre mîaro.

**29**

**30** Mûnyambû, ûrîa ûrî vinya gûkîra nyamû cionthe

**30** na ndwîtigagîra nyamû îngî wa yonthe;

**30**

**31** njamba ya ngûkû îrîa îthiîcaga na mwîtîîo,

**31** nthenge,

**31** na mûthamaki akinyûkîtie arî mbere ya andû ake.

**31**

**32** Ethîrwa ûrarî kîrimû na nîûretîîaga,

**32** na nîûravangaga maûndû macûku,

**32** kira na wambe wîcirie.

**32**

**33** Ûngîthukathuka îriia riumaga maguta,

**33** ûngîringa mûndû îniûrû, riuraga nthakame,

**33** ûngîtûma andû marakare, nî kûgîcaga ngucanio.

# Nthi 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûtaari kûrî Mûthamaki

## Mûndûmûka Mwaro

**1** Ino nîcio ciugo cia Lemueli, mûthamaki wa Masa irîa aathomithirue nî ng'ina:

**1**

**2** “Mwana wakwa nîngwîra atîa?

**2** Mwana wa nda yakwa nîngwîra atîa?

**2** Mwana ûrîa navoire Ngai akîmva nîngwîra atîa?

**2**

**3** Ndûkathirie vinya waku na aka,

**3** ndûkavecane ûtonga waku kûrî andû acio macûkangagia athamaki.

**3**

**4** Tathikîrîria Lemueli, athamaki matiagîrîrwe nî kûnyua ndivei,

**4** kana athani merirîrie kûnyua njovi.

**4**

**5** Mangînyua, nîmariganagîrwa nî mawatho,

**5** na makariganîrwa nî ivooto cia arîa matarî vinya.

**5**

**6** Njovi ndûrû îkundagua andû arîa marî vakuvî gûkua,

**6** nayo ndivei îkundagua andû arîa mecûrîtwe nî kîeva.

**6**

**7** Tiga manyue nîguo mariganîrwe nî ûthîni wao,

**7** matigacoke kûririkana rîngî mathîna mao.

**7**

**8** “Aragîrîria andû arîa matangîvota kwîyarîrîria,

**8** na waragîrîrie ivooto cia arîa matarî na vinya.

**8**

**9** Maragîrîrie na ûtwithanagie ciira na kîvooto,

**9** menyagîrîra ivooto cia arîa athîni na arîa marî na ûvatari.”

**9**

**10** Mûndûmûka mwaro angiuma kû,

**10** arî goro gûkîra mathaga.

**10**

**11** Mûthuuriwe nîamwîvokete,

**11** mûthuuriwe nîonaga umithio kuumana nake tene na tene.

**11**

**12** Ndekaga mûthuuriwe maûndû macûku,

**12** ûtûûrorî wake wonthe ekaga mûthuuriwe maûndû maro.

**12**

**13** Acaragia guoya na itambaa irîa mbaro

**13** na nîarutaga wîra na kîîo.

**13**

**14** Ta ûrîa meri cia andû arîa magûraga na makendia indo ciîkaga,

**14** nîguo mûndûmûka mwaro acaragia irio ciake kuuma kûraca.

**14**

**15** Aûkagîra tene gûtarî kûrathamburûkana,

**15** akarugîra andû ake irio,

**15** na akava ndungata ciake wîra.

**15**

**16** Eciragia kûgûra mûgûnda na akaûgûra,

**16** na nîatûmagîra mbeca irîa athûkûmîte kûvanda mîtî ya mîthavibu.

**16**

**17** Evaragîria kûruta wîra wake na vinya,

**17** na akaûruta na kîîo.

**17**

**18** Nîamenyaga atî wîra wake ûrî umithio,

**18** arutaga wîra nginya ûtukû na taa.

**18**

**19** Okothaga ndigi na njara ciake,

**19** na agatuma nguo ciake na ndigi icio.

**19**

**20** Nîavecaga andû arîa athîni,

**20** na nîatethagia arîa marî na ûvatari.

**20**

**21** Ndegucaga guoya vîndî ya mvevo,

**21** nîûndû ethagîrwa atumîrîte andû a mûciî wake nguo cia ûrugarî.

**21**

**22** Atumaga nguo cia kwara ûrîrî,

**22** na ekagîra nguo mbaro cia rangi wa njambarawe.

**22**

**23** Mûthuuriwe nîavecagwa gîtîîo rîrîa marî na athuuri arîa engî,

**23** rîrîa marî na athuuri arîa engî a îtûûra.

**23**

**24** Mûndûmûka mwaro atumaga nguo mbaro na agaciendia,

**24** na nîendagia mîcivi kûrî andû arîa magûraga na makendia indo.

**24**

**25** Nîakumagua nîûndû wa vinya na gîtîîo gîake,

**25** na ndetigagîra mavinda marîa magaaûka.

**25**

**26** Aragia na ciugo irî na ûûgî,

**26** na nîataaraga andû arîa engî arî na wendo.

**26**

**27** Mûndûmûka mwaro nîamenyagîrîra mûciî wake waro,

**27** ndethagîrwa arî kîgûûta.

**27**

**28** Ciana ciake nîimûcokagîria ngatho,

**28** wana mûthuuriwe nîamûkumagia.

**28**

**29** Augaga atîrî, “Aka eengî nîmekîte maûndû maro,

**29** nwatî we nîûmakîrîte onthe.”

**29**

**30** Ûgemu nîûveenanagia, na ûthaka nîûthiraga,

**30** nwatî mûndûmûka wîtigîrîte Ngai-Mûnene nîakumagua.

**30**

**31** Nîakenagîre maciaro ma wîra wake,

**31** na wîra wake ûtûmage akumue nî andû onthe.

Mûv

# Mûv 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûtûûro nî wa Mana

## Maûndû marîa mûvunjia oonire

**1** Ino nî ciugo cia mûvunjia, mûvîcî wa Daudi. Daudi aarî mûthamaki wa Jerusalemu.

**1**

**2** Mûvunjia nîwaugire atîrî:

**2** Ûtûûro nî wa mana, mana, nî wa mana,

**2** ûtûûro wonthe nî wa mana!

**2**

**3** Mûndû agunîkaga na ndûî kuumana na mawîra monthe marîa arutaga gûkû nthî?

**3**

**4** Andû makucaga na andû engî magaciarwa,

**4** nwatî nthî îtûûraga tene na tene.

**4**

**5** Riûa rîrathaga na rîkathûa,

**5** na rîkavinyûra rîngî varîa rîrathagîra.

**5**

**6** Rûkûngi rûvurutanaga rûthiîte mwena wa îveti,

**6** na rûkavurutana rûthiîte mwena wa rûgûrû.

**6** Rûvurutanaga rûthiîûrûrûkîte rûgacoka varîa rwambagîrîria.

**6**

**7** Nyûnjî cionthe inyûrûrûkaga îriarî nwatî îria rîtiîcûraga.

**7** Kûrîa nyûnjî inyûrûrûkaga nîkuo ciumaga rîngî.

**7**

**8** Maûndû monthe matûmaga mûndû anoge,

**8** ûnogu mûndû atangîvota gûtaarîria.

**8** Ritho rîtiîganagia kwona,

**8** na matû matiîganagia kwîgua.

**8**

**9** Maûndû marîa maarî kuo nwamo makethîrwa kuo,

**9** maûndû marîa meekirwe nwamo mageekwa,

**9** gûtirî ûndû mûcerû gûkû nthî.

**9**

**10** Andû maugaga, “Taroria, ûyû nî ûndû mûcerû!”

**10** Nwatî ûndû ûcio warî kuo tene mbere ya tûciarwe.

**10**

**11** Gûtirî mûndû ûririkanaga maûndû marîa meekîkire tene,

**11** kana ûkaaririkana maûndû marîa mageekîka vuvarî.

**11**

**12** Nie mûvunjia naarî mûthamaki wa Isiraeli na naatûûraga Jerusalemu.

**13** Nînatuire na ngoro atî nîngûtuîria na ûûgî maûndû monthe marîa mekagwa gûkû nthî. Ngai nîavete andû wîra mûrito wa kûruta marî gûkû nthî.

**13**

**14** Nîmonete maûndû monthe marîa mekagwa gûkû nthî na ngîona atî monthe nî ma mana nîûndû nîta kûvinyûria rûkûngi.

**14**

**15** Kîndû kîthugaru gîtingîrûngwa,

**15** na indo itarî vo itingîtarwa.

**15**

**16** Nie neîraga na ngoro atîrî, “Nîrî mûûgî gûkîra athamaki onthe arîa maathanaga Jerusalemu mbere yakwa.” Nîrî na ûûgî mwîngî na ûmenyo.

**17** Nînendire kûmenya ngûrani ya ûûgî, ûrimû na ûgûrûki. Nwatî nînonire atî gwîka ûguo nîta kûvinyûrania na rûkûngi.

**17**

**18** Wa ûrîa mûndû agîcaga na ûûgî mwîngî,

**18** nwaguo agîcaga na maûndû meengî ma kûmûrakaria,

**18** na wa ûrîa amenyaga maûndû meengî,

**18** nwaguo agîcaga na kîeva ngoro.

# Mûv 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nîneîrire na ngoro atî nîngwîkenia nîguo menye gîkeno nîndûî. Nwatî nînaamenyire atî wana ûcio nî ûndû wa mana.

**2** Nînaamenyire atî wana kûtheka nî ûrimû, na gûkena gûtirî vata.

**3** Nîneciririe mûno ûrîa ngwîkenia na ndivei wa ndongoretue nî ûûgî, na ngîrûmagîrîra ûrimû nginya rîrîa ngaamenya maûndû maro mûno marîa andû mekaga kavinda kanini karîa matûûraga mwoyo.

**3**

**4** Nînarutire mawîra manene. Nînatumire nyomba na ngîvanda mîthavibu mîgûndarî yakwa.

**5** Nînarîmire mîgûnda ya matunda na ngîvanda mîtî ya matunda ma mîthemba yonthe kuo.

**6** Nînenjire iriko cia manjî ma gwîtîrîria mîtî îo.

**7** Nînaagûrire ngombo nyîngî cia aka na cia arûme na naarî na ciîngî ciaciarîrîtwe gwakwa mûciî. Naarî na ndîthia nyîngî cia ng'ombe na mbûri gûkîra andû onthe arîa maatûûraga Jerusalemu mbere yakwa.

**8** Nînaagîre na sîlûva na thaavu kuuma mîthithûrî ya athamaki a mavûrûri marîa naathaga. Nînaagîre na aini a nyîmbo a aka na arûme na aka eengî a kwigwa arîa mûndûmûrûme angîenda.

**8**

**9** Kwoguo nînagîre na ngumo nene gûkîra andû onthe arîa maatûûraga Jerusalemu mbere yakwa, na nekire maûndû monthe nîrî na ûûgî.

**10** Nînaagîre na kîndû wa kîonthe kîrîa nendaga, na nînageririe mîthemba yonthe ya ikeno. Nînetîîagîra mawîra monthe marîa narutire, na ûcio nîguo warî mûcara wa wîra wakwa.

**11** Nînaacokire ngîciria ûvoro wîgiî maûndû monthe marîa nekîte na mînoga îrîa nagîre ngîmeka. Nînaamenyire atî ûcio wonthe warî wîra wa mana na nîta kûvinyûrania na rûkûngi na warî ûndû ûtarî na umithio gûkû nthî.

**12** Kwoguo nînaacokire ngîciria ûvoro wîgiî kûgîa na ûûgî, ûrimû ka ûgûrûki.

**12** Mûthamaki angîka tu wa ûrîa athamaki arîa maarî mbere yake meekire.

**13** Nînaacokire ngîmenya atî ûûgî nî mwaro gûkîra ûrimû, wata ûrîa ûtheri ûrî mwaro gûkîra nduma.

**14** Mûndû mûûgî nî onaga kûrîa athiîte, nakîo kîrimû gîtionaga kûrîa kîthiîte. Nwatî nînaamenyire atî mûthiia wa andû acio wa oîrî nî gîkuû.

**15** Nînaacokire ngîîra na ngoro atîrî, “Wa ûguo kîrimû gîgaakua, nwaguo wananie ngaakua. Kwoguo ûûgî ûcio wakwa wandethia na ndûî?” Nînaacokire ngîmenya atî ûûgî ûcio nî wa mana.

**16** Nîûndû gûtirî mûndû ûririkanaga mûndû mûûgî kana kîrimû. Vuvarî tuonthe mûndû mûûgî wana kîrimû nîtûgaakua na tûriganîre.

**17** Kwoguo nînaamenire ûtûûro nîûndû maûndû monthe marîa mekagwa gûkû nthî maambîgwithagia kîeva. Maûndû mau monthe maarî ma mana; nî takwa naageragia kûvinyûrania na rûkûngi.

**17**

**18** Nînaamenire wîra wonthe ûrîa naarutîte gûkû nthî namenya atî nwanginya ngaaûtigîra mûndû wîngî ûrîa ûgaaûka vuva wakwa.

**19** Nû wicî kana akethîrwa arî mûûgî kana arî kîrimû? Kûnarî ûguo, indo cionthe irîa naacaririe gûkû nthî ngîtûmagîra ûûgî wakwa nwanginya ngaamûtigîra cio. Ûyû wana guo nî wîra wa mana.

**20** Kwoguo nîneririre neciria ûvoro wa wîra wonthe ûrîa naarutîte na kîîo gûkû nthî.

**21** Kûrî mûndû ûrutaga wîra wa gûcaria indo na ûûgî, arî na ûmenyo na ûvoti. Nwatî mûthiiarî indo icio agaatigîra mûndû wîngî ûtaanairutîra wîra. Ûcio nî wîra wa mana na mûcûku!

**22** Vuva wa kûruta wîra na kwînogia ûtûûrorî ûyû mûndû agunîkaga na ndûî?

**23** Nîûndû ûtûûro wake wonthe wîcûrîtwe nî mathîna na wîra wake wonthe nî mîtango, wana ûtukû ndavurûkaga. Ûcio nî wîra wa mana.

**23**

**24** Ûndû ûrîa mwaro mûno mûndû angîka ûtûûrorî wake nî kûrîa, kûnyua na gûkenerera wîra wake. Nînaamenyire atî wana ûndû ûyû uumaga kûrî Ngai.

**25** Nîûndû gûtirî kîndû ûngîrîa kana ûkenerere ûtavetwe nî Ngai.

**26** Ngai avecanaga ûûgî, ûmenyo na gîkeno kûrî andû arîa mamûkenagia, nwatî avecaga andû arîa evia wîra wa gûcaria na kwiga vamwe nîguo avecane indo icio kûrî andû arîa mamûkenagia. Ûcio wanaguo nî wîra wa mana na nîta kûvinyûrania na rûkûngi.

# Mûv 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai avangîte maûndû na mavinda mamo

## Gûtura kîvooto gûkû nthî

**1** Wa ûndû ûrî kavinda ka guo,

**1** na ûndû wonthe twîkaga ûrî kavinda karîa Ngai aûvangîrîte.

**1**

**2** Kûrî kavinda ga gûciarwa na kavinda ka gûkua,

**2** kavinda ga kûvanda na kavinda ga gûketha.

**2**

**3** Kavinda ga kûûraga na kavinda ga kûvonia,

**3** kavinda ga kwomomora na kavinda ga gûtuma.

**3**

**4** Kavinda ga kûrîra na kavinda ga gûkena,

**4** kavinda ga kîeva na kavinda ga kwîinia.

**4**

**5** Kavinda ga kûmenyana kîîmwîrî na kavinda gatarî ga kûmenyana kîîmwîrî,

**5** kavinda ga kûmumunyana na kavinda gatarî ga kûmumunyana.

**5**

**6** Kavinda ga gûcaria na kavinda ga gûta,

**6** kavinda ga gûcokanîrîria indo na kavinda ga gûta.

**6**

**7** Kavinda ga gûtembûranga na kavinda ka gûtuma,

**7** kavinda ga gûkira na kavinda ga kwaria.

**7**

**8** Kavinda ga kwendana na kavinda ga kûmenana,

**8** kavinda ka mbaara na kavinda ka thayû.

**8**

**9** Mûndû agunîkaga na ndûî kuumana na mawîra make monthe marîa arutaga?

**10** Nîndoretie maûndû waro marîa Ngai avete andû marutage ûtûûrorî wao.

**11** Ngai nîavangîrîte ûndû wonthe mwaro mavinda marîa magîrîru. Nîatûvete wendi wa kûmenya maûndû ma vuvarî, nwatî ndaanatûva ûvoti wa kûmenya ûrîa Ngai ekîte kuuma Kîammbîrîria nginya mûthiia.

**12** Kwoguo nînaamenyire atî ûndû ûrîa mwaro mûndû angîka nî gûkena na gwîkenia ûtûûrorî wake wonthe.

**13** Andû magîrîrwe nî kûrîa na kûnyua na gwîkenia na indo irîa macarîtie nîûndû indo icio nî Ngai ûmavete.

**13**

**14** Nîmbicî atî maûndû monthe marîa Ngai ekaga matûûraga tene na tene. Gûtirî kîndû kîngîongererwa kana kîrutarutwe kuuma kûrî maûndû mau. Ngai atûmîte maûndû mau mekare ûguo nîguo andû mamûtîîaga.

**15** Ûndû wa wonthe ûrekîka wanekîka na ûndû wa wonthe ûgeekîka nîwekîkîte tene. Ngai nîatûmaga maûndû mau mekare magîkîkaga.

**15**

**16** Ûndû wîngî naamenyire gûkû nthî nî atî kûrîa kwagîrîrwe kwîthîrwa na kîvooto na ûûma kwîthagîrwa na maûndû macûku.

**17** Nînaîrire na ngoro atîrî, “Ngai agaatuîra andû arîa athingu wana arîa aganu nîûndû nîavangîte mavinda ma ûndû wa wonthe na wîra wonthe.”

**18** Nînatuire atî Ngai nîkwa arathimaga andû nîguo amonie atî matirî ngûrani na nyamû.

**19** Mûrigîrîrio wa mûndû na wa nyamû nî ûmwe. Wa ûrîa andû makucaga nwaguo nyamû ikucaga. Andû wana nyamû mavevaga rîera ûndû ûmwe na mûndû tî mwaro gûkîra nyamû, nîûndû kûrî andû wana nyamû ûtûûro nî wa mana.

**20** Andû wana nyamû ciaumire mûtheturî. Andû magaacoka mûtheturî wana nyamû igaacoka mûtheturî rîngî.

**21** Nî ûrîkû wicî waro kana vuva wa gûkua mîoyo ya andû îthiîcaga îgûrû nayo ya nyamû îthiîcaga mûtheturî?

**22** Nînaacokire ngîmenya atî ûndû ûrîa mwaro mûno mûndû angîka nî gwîkenia na indo irîa acarîtie nîûndû ûguo nîguo avangîrîtwe. Gûtirî mûndû ûngîmenya ûrîa gûgekara arîkia gûkua.

# Mûv 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nînacokire ngîona maûndû monthe matarî ma kîvooto marîa mekagwa gûkû nthî. Andû arîa avinyîrîrie nwakwa maarîraga na gûtiarî mûndû wa kûmavoreria. Andû arîa maamavinyagîrîria maarî na vinya na gûtirî mûndû ûngîavorerie arîa maavinyagîrîrua.

**2** Kwoguo nîneciririe atî andû arîa akuû marî mûnyaka gûkîra arîa marî mwoyo.

**3** Nwatî arîa marî na mûnyaka gûkîra arîa akuû na arîa marî mwoyo nî arîa mataanaciarwa na matarî mona maûndû macûku marîa mekagwa gûkû nthî.

**3**

**4** Nînacokire ngîmenya atî andû marutaga wîra na vinya nîûndû wa wîru wa andû arîa engî. Ûcio wanaguo nî wîra wa mana na nî ta kûvinyûrania na rûkûngi.

**5** Kîrimû Kîamrega kûruta wîra mûthiiarî gîkucaga nî yûra.

**6** Nî kava kûgîa na indo nini ûrî na thayû wa ngoro gûkîra kûgîa indo nyîngî ûtarî na thayû. Kûu nîta kûvinyûrania na rûkûngi.

**6**

**7** Nînoonire ûndû wîngî wa mana gûkû nthî.

**8** Nînoonire mûndû ûtarî ciana kana andû ao, nwatî ndatigaga kûruta wîra na ndeganagîra na ûtonga ûrîa arî naguo. Ndakiraga eyûria arutagîra û wîra na vinya ûguo na akeima ikeno. Ûcio wanaguo nî wîra wa mana na ûtûûro ûtarî gîkeno.

**8**

**9** Andû aîrî nî aro gûkîra mûndû ûmwe, nîûndû andû aîrî nîmonaga umithio wa wîra wao.

**10** Mûndû ûmwe angîgwa nwa aûkîrue nî ûcio wîngî. Nwatî mûndû arî wenga angîgwa angîthîrwa arî na thîna nîûndû ndangîona wa kûmûkîria.

**11** Andû aîrî mamamîte vamwe nî mekanagîra ûrugarî, nwatî mûndû arî wenga angîgîa ûrugarî atîa?

**12** Mûndû arî wenga nwa avootwe nî nthû, nwatî marî aîrî nîmetiragîria nthû. Mûkanda wa ndigi ithatû ndûtuîkaga na îvenya.

**12**

**13** Kava mwanake mûthîni na mûûgî gûkîra mûthamaki mûndû mûkûrû arî kîrimû na ndathikagîrîria mataaro,

**14** wana ethîrwa mwanake ûcio aumîte njeera na rîu nî mûthamaki kana ethîrwe aciarîtwe arî mûthîni na rîu nî mûthamaki.

**15** Nînoonire andû onthe arîa matûûraga gûkû nthî na ngîcoka ngîona mwanake ûrîa ûngîatuîkire mûthamaki.

**16** Andû arîa aathaga maarî eengî mûno. Kûnarî ûguo arîa magaaciarwa vuvarî matigaakenerera wîra wake. Nama ûcio nî wîra wa mana na nîta kûvinyûrania na rûkûngi.

# Mûv 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûkavinyûre kwîranîra ûndû

## Ûtûûro nî wa mana

**1** Îîmenyagîrîre rîrîa ûkûthiî hekarûrî ya Ngai. Nîkava kûthiî kuo kûthikîrîria gûkîra kûruta magongoona ta ûrîa irimû ciîkaga, nîûndû irimû itimenyaga ngûrani ya ûndû mwaro na ûndû mûcûku.

**2** Îîciragie waro mbere ya kwaria ûndû, na ndûkaavinyûre kwîrîra Ngai ûndû, nîûndû Ngai arî îgûrû na we wî gûkû nthî. Kwoguo ndûkarie maûndû meengî.

**3** Gwîtanga mûno nîgûtûmaga mûndû arote iroto njûku, na andû arîa irimû nîo maragia mîario mîngî.

**4** Rîrîa werîra Ngai ûndû na mwîvîtwa vingagia ûndû ûcio narua, nîûndû Ngai ndakenagua nî irimû. Vingagia ûrîa wîranîrîte.

**5** Nî kava kûrega kwîranîra ûndû gûkîra kwîranîra na ûrege kûvingia ûrîa wîranîrîte.

**6** Ndûkareke ciugo ciaku itûme wîvie nîguo ndûkathiî kwîra mûthînjîri-Ngai atî wevirie ûtakûmenya. Ndûgatûme Ngai arakare na acûkangie wîra waku ûrîa ûrutîte.

**7** Wana ethîrwa ûrî na iroto nyîngî na ûrute mawîra meengî ma mana na warie ciugo nyîngî, ûndû ûrîa mwagîrîru nî gûtîîa Ngai.

**7**

**8** Ndûkamake rîrîa ûkwona vûrûrirî atongoria makîvinyîrîria arîa athîni na makîmacuna ivooto ciao na maûndû ma ma. Mûtongoria wa wonthe ethagîrwa arî rungu rwa mûtongoria wîngî, nao oîrî methagîrwa marî rungu rwa atongoria engî.

**8**

**9** Kûnarî ûguo rîrîa mûthamaki arûmbûyania na maûndû ma ûrîmi, andû onthe nîmagunîkaga.

**9**

**10** Mûndû ûrîa wendete mbeca ndeganagîra; na gûtirî mûndû wendete ûtonga ûkaagîa na ûtonga mwîganu. Wanaguo ûcio nî wîra wa mana.

**11** Rîrîa ûtonga wa mûndû wongerereka, andû a gûûtûmîra nwaguo mongererekaga. Mwene guo nîawonoga nwatî ndûmûtethagia.

**12** Ndungata nîîmamaga waro ûtukû, wana ethîrwa îrîte irio nyîngî kana nini. Nwatî gîtonga kîrî indo nyîngî na ititûmaga kîona toro.

**12**

**13** Kûrî na ûndû wîngî mûcûku mûno menyete gûkû nthî: Mûndû ûmwe nîweigîre ûtonga nginya ûgîtuîka thîna kûrî ke.

**14** Nîwacokire agîtûmîra ûtonga ûcio naaî na mûthiiarî ndaarî na kîndû angîtigîra mwana wake.

**15** Wata ûrîa mûndû aaciarirwe atarî na kîndû nwaguo agaacoka kûrîa aaumire atarî kîndû. Gûtirî kîndû wana kîmwe Kîam irîa acarîtie akaathiî nakîo.

**16** Kûrî ûndû wîngî mûcûku mûno. Mûndû agaacoka wa ûrîa aaûkire. Mûndû arutaga wîra na vinya agîcaria indo, nwatî kûu nîta kûvinyûrania na rûkûngi.

**17** Mûndû atûûraga arî ndumarî na thînarî, mîîtango, mîrimû na marakara.

**17**

**18** Ûndû ûrîa monete ûrî mwagîrîru na mwaro wa gwîka, nî kûrîa na kûnyua na gwîkenia na indo cionthe irîa mûndû arutîrîte wîra kavinda kanini karîa mûndû agûtûûra gûkû nthî, nîûndû ûguo nîguo Ngai aamûvangîre.

**19** Mûndû angîvewa ûtonga na indo nyîngî nî Ngai na agîe na ûvoti wa gwîkenia nacio, nî agîrîrwe nî gûcokia ngatho na akenerere indo irîa arutîrîte wîra. Kîu nî kîveo kuuma kûrî Ngai.

**20** Ngai nîatûmîte ethîrwe arî na gîkeno kwoguo ndakagîa na kavinda ga gwîtanga îgûrû rîgiî ûtûûro wake mûnini.

# Mûv 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Kûrî na ûndû mûcûku mûno monete gûkû nthî na ûvinyagîrîria andû.

**2** Ngai avecaga andû ûtonga, indo, gîtîîo na nîguo ndagature kîndû wa kîonthe kîrîa eriragîria. Nwatî Ngai ndetîkagîria mûndû akenerere indo icio. Vandû va ûguo indo icio vamwe na ûtonga irîcagwa nî mûndû wîngî. Ûcio nî wîra wa mana na nî mûcûku mûno.

**3** Mûndû angîciara ciana îgana rîmwe na atûûre mîaka mîngî, nwatî arege gwîkenia na indo mbaro ûtûûrorî kana arege kûthikwa, nie nîmbuga atî mwana ûrîa ûciarîtwe arî kîvuno nî mwaro gûkîra mûndû ûcio.

**4** Mwana ûcio mûkuû ndarî vata wana aciarwa. Ke aûragîra ndumarî akariganîra.

**5** Wana ethîrwa mwana ûcio ndaanona ûtheri wa riûa kana amenya wanarî ûndû, nîethagîrwa arî na thayû gûkîra gîtonga kîu.

**6** Kethîrwa mûndû nwa atûûre îvinda rîa mîaka ngiri igîrî na ethîrwe ndakenagîra ûtûûro wake, ke na mwana ûcio nî ûndû ûmwe nîûndû oîrî makaathiî kûndû kûmwe.

**6**

**7** Mawîra monthe marîa andû marutaga, marutaga nîûndû wa kûvûta, nwatî ngumba ya irio ndîthiraga.

**8** Mûndû ûrîa mûûgî akîrîte kîrimû na ndûî? Mûndû ûrîa mûthîni agîcaga na umithio ûrîkû rîrîa amenya ûrîa angîiga mûtûûrîrerî?

**9** Ûcio wana guo nî wîra wa mana na nî ta kûvinyûrania na rûkûngi. Nîwaro mûndû kwîganîra na kîrîa arî nakîo gûkîra gwîtanga nîguo ûgîe na kîndû kîngî.

**9**

**10** Ûndû wa wonthe wîkîkaga warî mûvange wana mbere, na mûndû nîecîkene. Nîtwîcî atî mûndû ûtarî vinya ndangîkararania na mûndû ûrî vinya kûrî ke.

**11** Ngarari nyîngî itirî umithio na itingîtûma mûndû atuîka mwaro.

**12** Nû wicî maûndû marîa mûndû agîrîrwe nî kwîthîrwa namo kavinda kanini karîa mûndû agûtûûra mwoyo, ûtûûro ûrîa ûvîtûkaga ta kîruru na ûtarî vata? Nî ûrîkû gûkû nthî wicî maûndû marîa mûndû akaagîa namo akua?

# Mûv 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mataaro megiî ûtûûro

**1** Ngumo mbaro nî mbaro gûkîra maguta ma goro,

**1** mûthenya wa gûkua nî mwaro gûkîra mûthenya wa gûciarwa.

**1**

**2** Nî kava kûthiî kûrîa andû maracakaya gûkîra kûthiî kîrugorî,

**2** nîûndû mûthiiarî andû arîa marî mwoyo nîmagîrîrwe nî kûmenya atî tuonthe nîtûgaakua.

**2**

**3** Kîeva nî Kîamro gûkîra gîkeno,

**3** nîûndû kîeva gîtûmaga mûndû atukia kîthithi na ngoro îgacanjamûka.

**3**

**4** Mûndû ûrîa mûûgî eciragia ûvoro wa arîa maracakaya,

**4** nwatî mûndû ûrîa kîrimû eciragia ûrîa angîîkenia.

**4**

**5** Kava kûthikîrîria ûgîkanua nî mûndû mûûgî,

**5** gûkîra kûthikîrîria irimû ikiina nyîmbo.

**5**

**6** Kwoguo matheka ma mûndû kîrimû nî ta mîgua îgûtûmûka îrî mwakirî.

**6** Ûcio wana guo nî wîra wa mana.

**6**

**7** Kûvinyanîrîria gûtûmaga mûndû mûûgî atuîka kîrimû,

**7** kûvakana gûtûmaga meciria macûke.

**7**

**8** Kîambîrîria Kîam ûndû nî Kîamro gûkîra kîrîkîro Kîamguo.

**8** Gûkirîrîria nî kwaro gûkîra mwîtîîo.

**8**

**9** Ndûkarakarage na îvenya,

**9** nîûndû marakara mekaraga kûrî irimû.

**9**

**10** Ndûkaûrie atîrî, “Nîkwa tene kwarî kwaro gûkîra rîu nîkî?”

**10** Ûraûria ûguo ûtagûtûmîra ûûgî.

**10**

**11** Ûûgî ûrî umithio ta mûndû agaîte kîndû,

**11** arîa onthe marî mwoyo nîmagîrîrwe nî kûgîa naguo.

**11**

**12** Kûgitîrwa nî ûûgî nîta kûgitîrwa nî mbia.

**12** Umithio wa ûmenyo nî atî ûûgî nîûgitagîra mûndû ûrîa ûrî naguo.

**12**

**13** Taîcirie ûvoro wîgiî wîra ûrîa Ngai arutîte.

**13** Nî ûrîkû ûngîrûngaria kîrîa Ngai athugarîtie?

**13**

**14** Vîndî îrîa maûndû maku marî maro kenaga, na vîndî ya mathîna ririkanaga atî: Ngai arûthîte maûndû maro wana macûku nîguo mûndû ndakamenye ûrîa gûgeekara vuva wa gûkua.

**14**

**15** Ûtûûrorî wakwa mûnini nîmonete maûndû monthe. Mûndû mûthingu nîakucaga wana ethîrwa nî mûthigu, na kûrî mûndû mwaganu ûtûûraga kavinda karaca wana ethîrwa nî mwaganu.

**16** Kwoguo ndûgatuîke mûthingu mûno na ndûgetue mûûgî mûno. Ûrenda gwîcûkangia nîkî?

**17** Ndûgatuîke mûndû mwaganu mûno kana ûtuîka mûndû mûritu. Ûrenda gûkua ûtakinyîtie nîkî?

**18** Nî waro mûno kûûrîra mwena wa wonthe wa mîena îo yoîrî. Mûndû ûtîîte Ngai nî akaavootana.

**18**

**19** Ûûgî nîûtûmaga mûndû ûrî na ûmenyo agîa na vinya nyîngî gûkîra vinya wa atongoria îkûmi marî îtûûra.

**19**

**20** Nama gûtirî mûndû mûthingu gûkû nthî ûrîa wîkaga maûndû maro na ndevagia.

**20**

**21** Ndûkathikagîrîrie maûndû monthe marîa andû maragia, nîûndû wavota kwîgua ndungata yaku îgîkûruma,

**22** nîûndû wanawe nîwicî atî wanaruma andû engî maita meengî.

**22**

**23** Nîneciririe maûndû mau monthe na ûûgî na nînendaga gûtuîka mûndû mûûgî, nwatî ûûgî warî kûraca nanie.

**24** Nî vinya mûno kûmenya maûndû monthe, na gûtirî mûndû ûngîvota kûmenya maûndû monthe.

**25** Nînendire kûmenya na gûtuîria na gûcaria ûûgî na gîtûmi Kîam maûndû, wa vamwe na kûmenya waganu nî ûrimû na ûritu nî ûgûrûki.

**25**

**26** Ûndû ûrîa namenyire mûcûku mûno gûkîra gîkuû nî mûndûmûka ûrîa ngoro yake îkariî ta mûtego na njara ciake nîta mvîngû cia kûnyita mûndû. Mûndû ûrîa wîtigîrîte Ngai nwa etheme mûndûmûka ûcio, nwatî mûndû ûrîa wîvagia nîanyitagwa nîke.

**27** Maûndû mama nîrakwîra nie mûvunjia nîmo namenyire rîrîa naatuîragia ûvoro kavora kavora.

**28** Nînageririe gûcaria itûmi cia maûndû mau nwatî ndiaciona. Gatagatî ka arûme ngiri îmwe nonire mûndûmûrûme ûmwe tu ûrîa ûngîvewa gîtîîo, nwatî ndiona mûndûmûka wanarî ûmwe.

**29** Nînamenyire ûndû ûmwe atî, Ngai aaûmbire andû marî agîrîru, nwatî nîo mecarîrîtie mathîna.

# Mûv 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Athîkagîra mûthamaki

## Andû arîa evia na arîa Athingu

**1** Nû wîkariî ta mûndû mûûgî?

**1** Nû wicî ûrîa maûndû mataûrîtwe?

**1** Ûûgî wa mûndû nîûtûmaga ûthiû wake ûkenge,

**1** na ûtuku wa kîthithi gîake ûkagarûrûka.

**1**

**2** Athîkagîra mawatho ma mûthamaki, na nîûndû wa mwîvîtwa waku mûtheru ndûkaûrwe nî vinya.

**3** Uma vakuvî na mûthamaki na ndûgekare vakuvî nake rîrîa maûndû matarathiî waro, nîûndû ekaga wa ûrîa angîenda gwîka.

**4** Mûthamaki aragia arî na ûvoti na gûtirî mûndû ûngîregana na ûrîa augaga.

**5** Mûndû ûrîa ûvingagia ûrîa mûthamaki athanîte ndangîona ûndû mûcûku, na mûndû mûûgî nîamenyaga kavinda karîa kagîrîru ga gwîka guo.

**6** Kûrî kavinda karîa kagîrîru na njîra îrîa mbagîrîru ya gwîka ûndû, nwatî mûndû arî na ûmenyo mûnini.

**7** Gûtirî mûndû wicî ûrîa gûgeekara vuvarî, na gûtirî mûndû wa kûmwîra.

**8** Gûtirî mûndû ûrî na ûvoti wa kûgiria akua kana ûrî na ûvoti wa mûthenya wa gûkua. Îo nî mbaara tûtangîûra kuuma kûrî yo na waganu ndûngîvonokia mûndû mwaganu.

**8**

**9** Nînonire maûndû mau monthe rîrîa neciragia îgûrû rîgiî maûndû monthe marîa mekagwa gûkû nthî. Andû amwe methagîrwa marî na ûvoti na engî mavinyagîrîrua marî rungu rwao.

**9**

**10** Nînacokire ngîona andû arîa aganu makîthikwa. Nao nîmaatonyaga na makauma vandû varîa vatheru, na nîmaakumagua matûûrarî marîa meekaga maûndû ma waganu. Ûcio wanaguo nî wîra wa mana.

**10**

**11** Ngoro cia andû ciîthagîrwa ciîvarîrîtie gwîka maûndû marîa macûku nîûndû îverithia rîa ûndû mûcûku rîtiîkagwa na îvenya.

**12** Andû arîa evia mekaga maûndû macûku maita îgana na magatûûra îvinda îraca. Kûnarî ûguo nîmbicî atî andû arîa magoocaga Ngai nîmakaagîa na maûndû maro nîûndû wa kûmûgooca.

**13** Nwatî gûtikethîrwa kûrî kwaro kwa andû arîa aganu. Ûtûûro wao ûkaathira ta kîruru, na magaakua matarî akûrû, nîûndû matiîtigîrîte Ngai.

**14** Kûrî ûndû wa mana wîkîkaga gûkû nthî. Andû arîa athingu nîmekagwa maûndû marîa magîrîrwe gwîkwa andû arîa aganu, nao andû arîa aganu mageekwa maûndû marîa magîrîrwe gwîkwa andû arîa athingu. Ûcio wanaguo nî ûndû wa mana.

**14**

**15** Kwoguo mbîtîkîtie atî andû nîmagîrîrwe nî gwîkenia, nîûndû gûkû nthî gûtirî ûndû mwaro ûkîrîte kûrîa, kûnyua na gwîkenia. Mau nîmo maûndû marîa mûndû agîrîrwe nî gwîka rîrîa akûruta wîra gûkû nthî gwa kavinda karîa Ngai amûveete ga gûtûûra mwoyo.

**15**

**16** Rîrîa nageririe kûgîa na ûûgî na ngîona maûndû marîa andû mekaga gûkû nthî, nînamenyire atî nwa wîkare ûtamamîte mûthenya na ûtukû.

**17** Nînaacokire ngîmenya atî mûndû ndangîvota kûmenya maûndû marîa Ngai ekaga gûkû nthî. Andû arîa aûgî nwa mauge atî nîmaicî, nwatî maticî.

# Mûv 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nîneciririe kavinda karaca ûvoro wîgiî maûndû mau na nînonire atî, Ngai nîke ûtongoragia ciîko cia andû arîa aûgî na arîa athingu. Wana ethîrwa nî kwendana kana nî kûmenana, gûtirî mûndû wicî maûndû marîa marî mbere. Maûndû monthe nî ma mana.

**2** Gûtirî ngûrani ya mûndû mûthingu na mûndû mwaganu, mûndû mwaro na mûndû mûcûku, mûndû mûtheru na ûtarî mûtheru, arîa marutaga matega na arîa matarutaga, nîûndû mûrigîrîrio wao onthe nî ûmwe. Gûtirî ngûrani ya mûndû mwaro na mwîvia, na gûtirî ngûrani ya mûndû ûrîa wîvîtaga na ûrîa ûtevîtaga.

**3** Ûyû nî ûndû mûcûku mûno gatagatî ka marîa monthe mekîkaga gûkû nthî atî, mûrigîrîrio wa andû onthe nî ûmwe. Andû methagîrwa mecûrîtwe nî maûndû macûku na ûgûrûki na mûthiiarî magakua.

**4** Nwatî mûndû wa wonthe wînyitithanîtie na andû arîa onthe marî mwoyo arî na kîîrîgîrîro, nîûndû nîkava ngui îrî mwoyo gûkîra mûnyambû mûkuû.

**5** Andû arîa marî mwoyo nîmaicî atî nîmagaakua. Nwatî andû arîa akuû gûtirî ûndû maicî. Gûtirî kîveo makaavewa na matikaaririkanwa.

**6** Wendo wao, rûmena rwao na merirîria mao cionthe nîciakwire vamwe nao. Kwoguo matikaanyitanîra maûndûrî marîa mekagwa gûkû nthî.

**6**

**7** Thiî ûkarîe irio ciaku ûkenete na ûnyue ndivei yaku ûcanjamûkîte, nîûndû Ngai nîetîkîrîte wîra waku.

**8** Îkaraga ûkenete na ûcanjamûkîte vîndî cionthe.

**9** Îîkenagie ûtûûrorî na mûndûmûka ûrîa wendete kavinda karîa Ngai akûvete ûtûûre gûkû nthî. Ûguo nîguo wavangîrwe wîrarî waku wonthe ûrîa ûrutaga gûkû nthî.

**10** Rutaga wîra waku na vinya yaku yonthe nîûndû kwa arîa akuû gûtirî kûruta wîra, kana gwîciiria, gûtirî ûmenyo kana ûûgî na kûu nîkuo ûthiîte.

**10**

**11** Nînacokire ngîmenya ûndû wîngî atî gûkû nthî andû arîa marî îvenya mativootanaga îvenyarî vîndî cionthe, na arîa marî vinya mativootanaga mbaararî vîndî cionthe. Andû arîa aûgî matinyitaga kîrîa mendaga vîndî cionthe, andû arîa aûgî matitongaga, nao andû arîa marî ûmenyo matinenevagua maûndûrî. Maûndû macûku maûkaga kûrî andû onthe.

**12** Gûtirî mûndû wicî rîrîa kavinda gake gagaakinya. Nwata ûrîa nthamaki înyitagwa na neti kana ta ûrîa gîconi kînyitagwa nî mûtego wa rîmwe nwaguo andû manyitagwa nî mathîna matakûmenya.

**12**

**13** Nînamenyire kîonereria kîngî Kîam ûûgî gûkû nthî, na kîonekaga kîrî Kîam vata mûno.

**14** Kwarî na gatûûra kanini gataarî na andû eengî kuo. Mûthamaki warî na vinya na athigari ake a mbaara nîwakarigicîrie nîguo akatharîkîre.

**15** Gatûûrarî kau kwarî na mûndûmûrûme ûmwe mûûgî na warî mûthîni na watûmire gatûûra kau kavonoke na njîra ya ûûgî wake. Nwatî gûtirî mûndû wacokire kûririkana mûndû ûcio mûthîni.

**16** Nwatî mbugaga atî nî kava ûûgî gûkîra vinya wana ethîrwa ûûgî wa mûthîni nîwiragwa na ciugo ciake itirûmagîrîrwa.

**17** Nî kava kûthikîrîria ciugo cia mûndû mûûgî ciarîtue na ûvoreri gûkîra kûthikîrîria înegene rîa mûthamaki akîarîria irimû.

**18** Ûûgî nî mwaro gûkîra indo cia mbaara, nwatî mûndû ûmwe mwîvia nwa acûkangie maûndû meengî maro.

# Mûv 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ngi irî nguû nîitûmaga maguta manungi waro manunga naaî,

**1** ûrimû mûnini nîûcûkagia ûûgî na gîtîîo.

**1**

**2** Ngoro ya mûndû mûûgî îmûtongoragia gwîka maûndû maro,

**2** nwatî ngoro ya mûndû kîrimû nîkwa îmûvîtithagia.

**2**

**3** Kîrimû kîthiîte na njîra nîkîmenyekaga,

**3** kîonanagia ûrimû wakîo kûrî andû onthe.

**3**

**4** Mûnene waku angîrakara nî we, ndûgatige wîra,

**4** kwînyivia nîgûtûmaga mavîtia meengî makiranîrwe.

**4**

**5** Kûrî na ûndû mûcûku menyete gûkû nthî. Naguo wîkagwa nî anene.

**6** Andû arîa irimû nîo mavecagwa ngathî cia ûtongoria nacio itonga ikavewa ngathî cia mûthiia.

**7** Nîmonete ngombo ikîthiî itwîte mbarathi, nao anene mathiîte na magûrû ta ngombo.

**7**

**8** Mûndû ûrîa wînjaga îrima nîke ûgwîcaga kuo,

**8** na mûndû ûrîa womomoraga rûthingo arûmagwa nî njoka.

**8**

**9** Mûndû ûrîa wînjaga mathiga ativagua nîmo,

**9** na mûndû ûrîa watûraga mîtî ativagua nî yo.

**9**

**10** Ethîrwa îthanwa rîrîa ûratema narîo nî rîtuvu,

**10** nwanginya ûtûmîre vinya nyîngî nîguo rîteme,

**10** nwatî ûûgî nî ûgunaga mûndû.

**10**

**11** Njoka îngîrûma mûndû mbere ya îvenererua,

**11** mûmîveenereria ndarî na vata.

**11**

**12** Ciugo cia mûndû mûûgî nîitûmaga atîwe,

**12** nwatî kîrimû gîcûkangagua nî mîario yakîo.

**12**

**13** Kîrimû Kîammbagîrîria kwaria ûrimû,

**13** na gîkarîkîrîria na mîario ya ûgûrûki.

**13**

**14** Kîrimû Kîamragia ciugo nyîngî mûno,

**14** gûtirî mûndû wicî ûrîa gûgekara vuvarî,

**14** na gûtirî mûndû ûngiuga ûrîa gûgeekara twarîkia gûkua.

**14**

**15** Wîra ûrîa kîrimû kîrutaga nîûtûmaga kînoge,

**15** gîkariganîrwa nî njîra ya gûcoka mûciî.

**15**

**16** We vûrûri ûrî na mûthamaki mûndû mwîthî kaî ûrî na thîna-î,

**16** na atongoria aku makûngûagîra kîrugo kîraûko!

**16**

**17** Gûkena nîwe vûrûri ûrî mûthamaki mûve gîtîîo,

**17** na atongoria aku makûngûagîra kîrugo vîndî îrîa mbagîrîru,

**17** nîguo magîe vinya nwatî tî ûndû wa ûrîu.

**17**

**18** Nyomba ya mûndû kîgûûta nîyuraga,

**18** nîûndû wa ûgûûta îkomomoka.

**18**

**19** Irio nîitûmaga mûndû agîe na gîkeno,

**19** ndivei îgacanjamûra mûndû ûtûûrorî,

**19** na mbeca nîcio itûmaga maûndû mau mekîke.

**19**

**20** Ndûkarume mûthamaki na ngoro,

**20** kana ûrume gîtonga ûrî nyomba kûrîa ûmamaga,

**20** nîûndû iconi nwa ciîgue igakinyia ûvoro,

**20** kana kîûmbe kîrî mathagu Kîamnîrîre ûndû ûcio.

# Mûv 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa mûndû mûûgî ekaga

## Mataaro kûrî andû arîa matarî akûrû

**1** Iga mbeca ciaku wîrarî wa kûgûra na kwendia,

**1** nîûndû vuva wa mîthenya mîîngî nîikaagîa na maciaro.

**1**

**2** Onjorithia mbeca ciaku na njîra nyîngî,

**2** nîûndû ndwîcî ûrîa gûgekara.

**2**

**3** Rîrîa matu ma mbura maritûva, mbura nîyuraga,

**3** mûtî ûngîgwa ûroretie mwena wa îveti kana wa rûgûrû,

**3** varîa wagwa nwavo wîkaraga.

**3**

**4** Mûndû ûrîa wetagîrîra rûkûngi ndavandaga,

**4** na mûndû ûrîa wetagîrîra matu mathire ndakethaga.

**4**

**5** Wata ûrîa ûtaicî ûrîa mwoyo ûtonyaga kûrî kaana îvurî rîa ng'ina, nwaguo ûtaicî wîra wa Ngai ûrîa wîkaga maûndû manene.

**6** Vanda mbegû mûgûndarî waku kîraûko na kîvwaî, nîûndû ndwîcî irîa igaakûthatûka nî cia kîraûko kana nî cia kîvwaî.

**6**

**7** Nî waro kwona ûtheri na kwona riûa nî gûkenagia metho.

**8** Mûndû angîtûûra mîaka mîngî nîakenage mîaka yonthe. Nwatî aririkane atî mîaka ya nduma îkethîrwa îrî mîngî. Maûndû monthe marîa mekîkaga vuva nî ma mana.

**8**

**9** We mwanake kenagîra wîthî waku. Ngoro yaku nî îkenagîre wîthî waku. Îkaga ûrîa ngoro yaku îrenda. Nwatî ririkana atî Ngai nîagaagûtuîra nîûndû wa maûndû marîa monthe wîkaga.

**9**

**10** Thiria mîtango ngororî yaku na wîrigagîrîrie ûndû ûrîa ûngîtûria mwîrî waku, nîûndû wîthî na mûthiia wa ûtûûro nî cia mana.

# Mûv 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûrîkîrîria

**1** Ririkanaga ûrîa wakûmbire vîndî îrîa ûrî mwîthî, mbere ya kavinda gakinya rîrîa ûkaauga atîrî, “Ndirakenerera ûtûûro.”

**2** Kavinda kau ûtheri wa riûa, mweri na njata nîûkaathira. Namo matu macoke rîngî mbura yarîkia kuura.

**3** Vîndî îo nîrîo arangîri a nyomba makaainaina na andû arîa marî vinya mathirwe nî vinya. Magego maku matikaavota gûtaguna irio nîûndû nî manini na wacûthîrîria ndiricarî ûremwe nî kwona nîûndû metho matikethîrwa marî na vinya wa kwona,

**4** na matû maku matikegua înegene rîrîa rîkethîrwa njîrarî. Vîndî îo ûkeegucaga mûgambo wa kîthîi ûrî mûnini mûno na aini a nyîmbo makeguîka makina na kamûgambo kanini mûno. Nwatî ûtukû nîûkaaramûkua nî mûgambo wa gîconi.

**5** Nîûkegua guoya ya kûndû kûrîa gûtûgîru na guoya ya kûthiî na magûrû njîrarî. Njuîrî ciaku nîikaagîa mbuî na nîûkaaremwa nî gwîtwara na magûrû, na merirîria ma maku nîmakaathira.

**5** Vîndî îo wa mûndû akaathiî mûciî wake wa tene na tene, na nîgûkethîrwa kûrî na macakaya njîrarî.

**6** Mûkathî wa sîlûva nî ûgaatuîka, mbakûri ya thaavu nîgaakua, mûkanda wa kûguucia manjî kîthimarî nîûgaatuîka mûtûngi ûkue ûvaragane.

**7** Mwîrî ûgaacoka mûtheturî wa kûrîa waumire, naguo mwoyo ûcoke kûrî Ngai ûrîa waûvecanire.

**7**

**8** Mûvunjia arauga atîrî, “Ûtûûro nî wa mana, nî wa mana.”

**8**

**9** Mûvunjia aarî mûndû mûûgî, kwoguo nîwathomithagia andû maûndû marîa aaicî. Nîwethomithirie nthimo na agîituîria waro nîguo amenye ûma wacio.

**10** Mûvunjia nîwageririe gûcaria ciugo cia gûkenia andû, nwatî aandîkaga ciugo cia ûma.

**11** Ciugo cia andû aûgî ciîkariî ta mîragi mîûgî îrîa îtûmagîrwa nî arîthi ya gûtongoria ng'ondu, na nthimo icokanîrîrîtue vamwe ciîkariî ta mîcumarî îmundîrîrîtwe vandû waro ivecanîtwe nî Ngai mûrîthi wa andû onthe.

**11**

**12** Mûvîcîwa, kûrî na ûndû wîngî wagîrîrwe nî kûmenya. Kwandîka nthimo tî wîra ûngîthira, kwandîka gûtirî mûthiia na kûthoma kwîngî nîkûnogagia mûndû.

**12**

**13** Vuva wa maûndû mama monthe, kûrî na ûndû ûmwe ûtigarîte: tîaga Ngai na mûvingagie Maathani make, nîûndû ûguo nîguo andû onthe magîrîrwe nî gwîka.

**14** Ngai nîagaatuîra wa mûndû kûringana na maûndû monthe marîa ekaga, wana maûndû monthe marîa mekagîrwa ndumarî, marî maro kana marî macûku.

Rwî

# Rwî 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa mbere

## Mûndûmûka:

## Mûndûmûrûme

## Mûndûmûka

## Mûndûmûrûme

## Mûndûmûka

**1** Rwîmbo rwa Solomoni rûrîa rwaro gûkîra nyîmbo cionthe.

**1**

**2** Nîkava ûûmumunye na mîromo yaku,

**2** nîûndû wendo waku nî mwaro gûkîra ndivei.

**2**

**3** Maguta marîa wîvakîte maranunga waro mûno,

**3** narîo rîîtwa rîaku nîta maguta manungi waro metûrûrîtwe.

**3** Kwoguo erîtu onthe nîmakwendete.

**3**

**4** Mboca tûthiî nawe na îvenya,

**4** tuîka mûthamaki wakwa na ûmvire gwaku mûciî.

**4** Tûgakenaga tûrî vamwe,

**4** tûgakumagia wendo waku gûkîra ndivei.

**4** Aka onthe nîmakwendete.

**4**

**5** Nie nîrî mwirû nwatî nîrî mûthaka,

**5** nîrî mwirû ta magema ma Kedari,

**5** nwatî nîrî mûthaka ta itambaa irîa irî mûciî gwa Solomoni.

**5**

**6** Mûtikambire nîûndû nîrî mwirû,

**6** nîûndû nî riûa rîmvîvîtie.

**6** Aa mûrwaiya nîmaarakarire nînie,

**6** na nîmaatûmire ndute wîra mûgûndarî wa mîthavibu.

**6** Ndiarî na kavinda ga kwîthakaria.

**6**

**7** Tambîra, we mwendwa wakwa,

**7** nîûthiî kûrîthia ng'ondu ciaku kû?

**7** Ikaanogoka kû thaa thita cia mûthenya?

**7** Ndikwenda ngaagûcaria gatagatî ka arîthi acio engî.

**7**

**8** We ûrîa mûthaka gûkîra aka onthe, nîkwa ûtaicî nî kû?

**8** Rûmîrîria mûkinyo wa ng'ondu,

**8** ûkarîthie mbûri ciaku vakuvî na magema ma arîthi.

**8**

**9** We mwendwa wakwa ûrî mûthaka,

**9** nîrakûringithania na mbarathi cia njamba cia ikaari cia mûthamaki wa Misiri.

**9**

**10** Makai maku mathakarîtue nî njuîrî mvînde,

**10** nayo ngingo yaku îkathakarua nî mathaga.

**10**

**11** Nîtûgûkûrûthîra mûkathî wa thaavu,

**11** ûgemetue na sîlûva.

**11**

**12** Rîrîa mûthamaki aanogokete gîtîrî gîake gîa sofa,

**12** maguta makwa manungi waro maatararûkîte kûndû kuonthe.

**12**

**13** Mwendwa wakwa anungaga ta maguta manungi waro wa mare,

**13** rîrîa amamîte nyondorî ciakwa.

**13**

**14** Mwendwa ekariî ta maûa ma kîthaka,

**14** marî mîgûndarî ya mîthavibu ya Engedi.

**14**

**15** Mwendwa wakwa ûrî mûthaka-î,

**15** nama wî mûthaka.

**15** Metho maku mekariî ta ma ndutuura!

**15**

**16** Nama, mwendwa wakwa ûrî mûthaka,

**16** nama ûrî mûthaka!

**16** Nyaki nîyo îgatuîka ûrîrî wetû.

**16**

**17** Mîtarakwe nîyo îgaatuîka itugî cia nyomba yetû,

**17** na mîthithinda nîyo îkaamimba.

# Rwî 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndûmûrûme

## Mûndûmûka

## Rwîmbo rwa kaîrî.

## Mûndûmûka

## Mûndûmûrûme

## Mûndûmûka

**1** Nie nîrî yûa rîa Sharoni,

**1** nîrî yûa rîrî Kîamndarî.

**1**

**2** Ta ûrîa yûa rîthagîrwa rîrî rîthaka mîguarî,

**2** nîguo mwendwa wakwa ekariî gatagatî ka erîtu.

**2**

**3** Ta mûtî wa matunda gatagatî ka mîtî ya mûtitû,

**3** nîguo mwendwa wakwa ekariî gatagatî ka anake.

**3** Nîmendaga gwîkara kîrururî Kîamguo,

**3** na îtunda rîaguo rîrî mûrîo.

**3**

**4** Nîwamvirire nyombarî ya kîrugo,

**4** akîngunîkîra na wendo.

**4**

**5** Nûmia thavibu nîguo ngîe na vinya,

**5** na ûnyondore na matunda marî mûrîo,

**5** nîûndû nîrî mûrwaru nî wendo.

**5**

**6** Njara yake ya ûmotho înyitîte îng'oti,

**6** nayo njara yake ya ûrîo îkambarara.

**6**

**7** Mue aka a Jerusalemu nînamûthaitha,

**7** îîvîteni na nthiia na nthwariga cia werû,

**7** atî tîmûtonyerera wendo wetû.

**7**

**8** Nînîregua mûgambo wa mwendwa wakwa.

**8** Avîtûkîrîrîte irîmarî avinyûrîte,

**8** avinyûrîrîte tûrîmarî aûkîte kûrî nie.

**8**

**9** Mwendwa wakwa ekariî ta nthwariga,

**9** kana nthiia ya njamba îtarî ngûrû.

**9** Arûngamîte vakuvî na rûthingo,

**9** aroreretie ndiricarî,

**9** aroreretie mwanyarî.

**9**

**10** Mwendwa wakwa arambarîria akauga atîrî,

**10** “Ûka mwendwa wakwa,

**10** mûnyanyawa ûka tûthiî.

**10**

**11** Îvinda rîa mvevo nî rîthiru,

**11** mbura nîtigîte kuura.

**11**

**12** Maûa mecûrîte nthî yonthe,

**12** rîîrî nî îvinda rîa kwina,

**12** mîgambo ya ndutuura nîreguîka mîgûndarî.

**12**

**13** Ngûyû nîciambîrîrîtie gûtunîva,

**13** mîthavibu nîîraraa na îkaruta mûnungo mwaro.

**13** Ûka rîu, mwendwa wakwa,

**13** mûnyanyawa ûka tûthiî.

**13**

**14** We wîkariî ta ndutuura îthithîte mwanyarî wa îthiga.

**14** Tiga mone ûthiû waku,

**14** tiga mbîgue mûgambo waku,

**14** nîûndû mûgambo waku ûrî mûrîo,

**14** na ûthiû waku nî mûthaka.

**14**

**15** Tûnyitîreni mbwe, mbwe irîa nini,

**15** itanacûkangia mîthavibu îkîthundia.”

**15**

**16** Mwendwa wakwa nî wakwa nanie nîrî wake,

**16** arîthagia ng'ondu ciake kûrîa kûrî maûa,

**16**

**17** mbere ya gûkîe na nduma îthire.

**17** Coka mwendwa wakwa ta nthwariga,

**17** kana ta nthiia îtarî ngûrû îrî irîmarî cia Betheri.

# Rwî 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa kathatû

## Mûndûmûka

**1** Maita mengî ûtukû nîrî toro,

**1** nînarotire na mwendwa wakwa;

**1** nînamûcaragia, nwatî ndiamwona.

**1**

**2** Nînaûkîrire ngîthiûrûrûka îtûûrarî,

**2** nathiûrûrûkire varavararî na tûcangirirî,

**2** ngîcaragia mwendwa wakwa.

**2** Naamûcaririe nwatî ndiamwona.

**2**

**3** Arangîri a îtûûra nîmaamonire makîthiûrûrûka îtûûra.

**3** Nînaamaûririe atîrî, “Mûrîamoneru mwendwa wakwa?”

**3**

**4** Narîkia kûmatiga wa rîo,

**4** nînoonire mwendwa wakwa.

**4** Nînaamûkumbatîrie na ndingîamûrekererie,

**4** nginya rîrîa namûvirire nyombarî kwa nyanya,

**4** kanyombarî karîa naaciarîrwe.

**4**

**5** Mue aka a Jerusalemu nînamûthaitha,

**5** îîvîteni na nthiia na nthwariga cia werû,

**5** atî tîmûtonyerera wendo wetû.

**5**

**6** Nîndûî kîîrîa kîrauma werûrî gîkariî ta mûthiringo wa ndogo,

**6** kîrî na mûtî mûnungo wa mare na ûbani,

**6** na maguta marîa mendagua nî andû arîa mendagia makîgûraga indo.

**6**

**7** Taroria, nî Solomoni akuuîtwe arî gîtîrî gîake Kîam ûnene;

**7** arangîrîtwe nî athigari njamba mîrongo îtandatû,

**7** athigari arîa marî vinya mûno kûu Isiraeli.

**7**

**8** Onthe nî maicî kûrûa na mviû,

**8** na nî andû maicî kûrûa mbaara.

**8** Wa mûndû anyitîte rûviû rwake,

**8** nîûndû wa thîna ûrîa ûngîûka ûtukû.

**8**

**9** Mûthamaki Solomoni akuuîtwe arî gîtîrî gîake Kîam ûnene,

**9** gîtumîtwe na mîtî mîaro ya Lebanoni.

**9**

**10** Itugî ciakîo ivakîtwe sîlûva,

**10** îgûrû rîakîo varî na gîtambaa kîgemetue na thaavu.

**10** Vandû va gwîkarîra vatandîkîtwe gîtambaa Kîam rangi wa njambarawe,

**10** kîgemetue waro nî aka a Jerusalemu.

**10**

**11** Aka a Zayuni, ûkani mwone mûthamaki Solomoni.

**11** Ke ekîrîte nthûmbî îrîa ng'ina aamwîkîrire kîongorî gîake,

**11** mûthenya ûrîa aavikanagia,

**11** mûthenya ûrîa ecûrîtwe nî gîkeno.

# Rwî 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndûmûrûme

## Mûndûmûka

**1** We mwendwa wakwa wî mûthaka,

**1** nama wî mûthaka!

**1** Metho maku nîta ma ndutuura,

**1** vuva wa gîtambaa gîaku,

**1** njuîrî ciaku nî ta ndîthia ya mbûri,

**1** inyûrûrûkîte kîrîmarî Kîam Gileadi.

**1**

**2** Magego maku macerûvîte ta ng'ondu yarîkia kwenjwa na kûthambua.

**2** Gûtirî wanarî rîmwe rîtarî vo,

**2** monthe maringanîte maîrî maîrî.

**2**

**3** Mîromo yaku îkariî ta rûrigi rûtune,

**3** îthagîrwa îrî mîaro mûno rîrîa ûkwaria.

**3** Makai maku matuvîte ta inuku igîrî cia ngûngûmanga,

**3** mamikîtwe nî gîtambaa gîaku.

**3**

**4** Ngingo yaku nî ta nyomba ndaca ya Daudi,

**4** îtumîtwe ya kwiga indo cia mbaara,

**4** îcurîtue ngo ngiri îmwe cia athigari njamba a mbaara.

**4**

**5** Nyondo ciaku nîta nthwariga cia mathatha,

**5** ikîrîa kûndû kûrî ma maûa.

**5**

**6** Nîngekara kîrîmarî Kîam mînyamû mînungi waro ya mare,

**6** na karîmarî ka ûbani,

**6** nginya rîrîa gûkathamburûkana,

**6** na nduma îthire.

**6**

**7** Mwendwa wakwa wî mûthaka mûno,

**7** na ndûrî wanarî wathe.

**7**

**8** Mûviki wakwa nyûrûrûka ume irîmarî cia Lebanoni,

**8** ûka tuume Lebanoni.

**8** Nyûrûrûka ume îgûrû rîa kîrîma Kîam Amana,

**8** ume kîrîmarî gîa Seniri na Kîam Herimoni,

**8** kûrîa mînyambû na ngarî itûûraga.

**8**

**9** Nîûkenetie ngoro yakwa mwendwa wakwa mûviki wakwa,

**9** na mûkathî ûrîa wîkîrîte nîûgucîrîrîtie ngoro yakwa.

**9**

**10** Mwendwa wakwa mûviki wakwa wendo waku nîwa magegania,

**10** wendo waku nî mwaro gûkîra ndivei;

**10** maguta marîa wîvakîte nî maro gûkîra mînyamû mînungi waro.

**10**

**11** Mîromo yaku îcamaga ta ûûkî, mûviki wakwa,

**11** rûrîmî rwaku rûrî na îriia na ûûkî.

**11** Mûnungo wa nguo ciaku wîkariî ta mûnungo wa mîtarakwe ya Lebanoni.

**11**

**12** Mwendwa wakwa mûviki wakwa we wî mûgûnda mûthithe,

**12** mûgûnda mwirigîre, kîthima kîrî na mwene.

**12**

**13** Mûgûnda ûcio nîûkûraga mîtî ya mîkûngûmanga,

**13** îrîa îciaraga matunda maro mûno,

**13** gûtituraga hena na nadi,

**13**

**14** nadi na safuroni, kalamusi na cinamoni,

**14** na mîtî yonthe ya ûbani mûnungi waro,

**14** mînyamû mînungi waro wa mare na kîthûnjû,

**14** na mînyamû yonthe ya maguta manungi waro.

**14**

**15** We wî kîthima kîvecaga mûgûnda manjî,

**15** kîthima Kîam manjî marî mwoyo,

**15** tûrûnjî tûnyûrûrûkaga kuuma irîmarî cia Lebanoni.

**15**

**16** We rûkûngi rwa mwena wa rûgûrû vurutana,

**16** we rûkûngi rwa mwena wa îveti ûka.

**16** Vurutana mûgûndarî wakwa,

**16** mûnungo mwaro wîcûre kûndû kuonthe.

**16** Tiga mwendwa wakwa aûke mûgûndarî wake,

**16** arîe matunda maguo marîa maro.

# Rwî 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndûmûrûme

## Mûndûmûka

## Rwîmbo rwa Kana

## Mûndûmûka

## Mûndûmûrûme

## Mûndûmûka

## Aka

## Mûndûmûka

**1** Nînatonya mûgûndarî wakwa,

**1** mwendwa wakwa, mûviki wakwa.

**1** Nîraûngania mînyamû mînungi waro ya mare yakwa.

**1** Nîrarîa ûûkî wakwa na mago.

**1** Nîranyua ndivei yakwa na îriia.

**1** Arata, rîani na mûnyue,

**1** nginya mûrîwe nî wendo!

**1**

**2** Naamamîte, nwatî ngoro yakwa ndîarî toro.

**2** Nînegwire mwendwa akîringaringa mûrango.

**2** Mvingûrîra mûviki wakwa mwendwa wakwa,

**2** ndutuura yakwa we mwaro viû.

**2** Kîongo gîakwa kîrî na îme,

**2** na njuîrî ciakwa irî na rûthuthuû rwa ûtukû.

**2**

**3** Nie nîrî mûrutu nguo;

**3** nîngîîkîra nguo rîngî atîa?

**3** Nîrî mwîthambiu magûrû;

**3** nîngîmavaka gîko rîngî atîa?

**3**

**4** Mwendwa wakwa nîwanyitire mûrango,

**4** na mwîrî wakwa ûgîcûrwa nî gîkeno.

**4**

**5** Nînaûkîrire ngîvingûrîra mwendwa wakwa.

**5** Njara ciakwa ciaconjete maguta manungi waro ma mûtî wa mare,

**5** maguta manungi waro meetîkaga kuuma ciararî ciakwa,

**5** ngînyita gîcûvî Kîam mûrango nîguo mvingûre.

**5**

**6** Nînavingûrîre mwendwa wakwa mûrango,

**6** nwatî mwendwa wakwa aarî mûthiîu.

**6** Nînendaga kwîgua mûgambo wake!

**6** Naamûcaririe nwatî ndiamwona.

**6** Naamwîtire nwatî ndaambîtîka.

**6**

**7** Arangîri a îtûûra makîthiûrûrûka nîmaamonire.

**7** Nîmaandivire na makîndivia;

**7** arangîri a îtûûra nîmaanjunire cuka yakwa.

**7**

**8** Mue aka a Jerusalemu, namûthaitha,

**8** mwona mwendwa wakwa mwîreni nîrî mûrwaru nî wendo.

**8**

**9** We mûthaka gûkîra aka onthe,

**9** nîkwa mwendwa waku arî ngûrani na arîa engî?

**9** Nî ûndû ûrîkû wa mwanya arî naguo,

**9** ûcio ûratûma ûtûthaithe na vinya ûguo?

**9**

**10** Mwendwa wakwa nî mûthaka na arî vinya,

**10** arî ngûrani gatagatî ka arûme ngiri îkûmi.

**10**

**11** Kîongo gîake nî kîthaka ta thaavu ntheru,

**11** njuîrî ciake nî cia matanda,

**11** na cirîte ta gîkûngûrû.

**11**

**12** Metho make mathakarîte ta ndutuura irî rûtere rwa karûnjî,

**12** ta ndutuura ciîthambîte na îriia irûngamîte rûtere rwa karûnjî.

**12**

**13** Makai make mathakarîte ta mûgûnda wîcûrîte mîtî mînungi waro.

**13** Mîromo yake îkariî ta maûa maro mûno,

**13** îgîtîkaga maguta manungi waro ma mûtî wa mare.

**13**

**14** Njara ciake ciîkîrîtwe mvang'iri cia thaavu,

**14** na ekagîra mathaga ma goro.

**14** Mwîrî wake ûnyorokete ta mûguongo,

**14** ûgemetue na tûthiga twa goro.

**14**

**15** Magûrû make nîmarûngarû ta itugî irî na vinya,

**15** ivandîtwe mûcingirî wa thaavu.

**15** Onekaga ekariî ta irîma cia Lebanoni,

**15** anyorokete ta mîtarakwe ya kuo.

**15**

**16** Ciugo ciake irî mûrîo,

**16** ngenagua nî maûndû make monthe.

**16** Mue aka a Jerusalemu,

**16** ûguo nîguo mwendwa wakwa ekariî.

# Rwî 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aka

## Mûndûmûka

## Rwîmbo rwa gatano

## Mûndûmûrûme

## Aka

## Mûndûmûka

**1** We mûndûmûka ûyû mûthaka mûno,

**1** mwendwa waku athiî kû?

**1** Twîre athiî na njîra îrîkû nîguo tûgûtethie kûmûcaria.

**1**

**2** Mwendwa wakwa athiî mûgûndarî wake,

**2** kûrîa mînyamû mînungi waro îkûraga.

**2** Nîararîthia ng'ondu ciake kuo agîkethaga maûa.

**2**

**3** Mwendwa wakwa nî wakwa nanie nîrî wake,

**3** arîthagia ng'ondu ciake kûndû kûrî na maûa.

**3**

**4** Mwendwa wakwa, wî mûthaka ta îtûûra rîa Jerusalemu,

**4** ûrî mwaro ta îtûûra rîa Tiriza,

**4** wîtigîrîtwe ta athigari a mbaara marî na vendera.

**4**

**5** Garûrûka ûtige kûndoria,

**5** metho maku nîmaratûma nthînîke.

**5** Njuîrî ciaku nî ta ndîthia ya mbûri,

**5** inyûrûrûkîte kîrîmarî Kîam Gileadi.

**5**

**6** Magego maku macerûvîte ta ndîthia ya ng'ondu cia nga,

**6** inyûrûrûkîte ciarîkia kûthambua.

**6** Gûtirî wanarî rîmwe rîtarî vo,

**6** monthe maringanîte maîrî maîrî.

**6**

**7** Makai maku mekariî ta nuthu igîrî cia ngûngûmanga,

**7** meyumîrîtie gîtambaarî kîrîa wîkunîkîte nakîo.

**7**

**8** Mûthamaki nîavikie aka mîrongo îtandatû na aka akwigwa mîrongo înana,

**8** na agîe na erîtu matangîtarîka.

**8**

**9** Nwatî mwendwa wakwa nî ûmwe,

**9** na nî mûthaka ta ndutuura,

**9** nîke wenga varî ng'ina na nîamwendete mûno!

**9** Aka onthe mamwona nîmamûkumagia.

**9** Aka a mûthamaki na aka ake a kwigwa nîmamûkumagia.

**9**

**10** Nî ûrîkû ûyû ûkengete ta riûa rîkîratha?

**10** Mûthaka ta mweri na mûkengu ta riûa,

**10** na wîtigîrîtwe ta athigari a mbaara marî na vendera?

**10**

**11** Nyûrûrûkire nathiî mûgûndarî wa mîtunda ma mûrothi,

**11** kwona mîtunda îrîa îmerete Kîamndarî,

**11** kwona kana mîthavibu nî mîthundiu,

**11** wana kana mîkûngûmanga nîmîrutu maûa.

**11**

**12** Ndevarîrîtie, mwendwa wakwa nîwandonyirie gîkaarirî Kîam mbarathi Kîam mûthamaki.

**12**

**13** Coka, coka we mwarî wa Shulami,

**13** coka nîguo tûkûrorie.

**13** Mûrenda kûndoria nîkî nie mwarî wa Shulami,

**13** rîrîa ngwina nîrî gatagatî ka ikundi igîrî cia athigari?

# Rwî 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndûmûrûme

## Mûndûmûka

**1** Kaî ûrî mûthaka mwîrîtu ûyû-î!

**1** Magûrû maku mekîrîtwe iratû nî mathaka.

**1** Ciero ciaku cia kîthiûrûrû nîta mathaga ma goro,

**1** wîra wa mûvundi mwaro.

**1**

**2** Mûkonyo waku nî ta mbakûri,

**2** îrîa îtathiraga ndivei îrîa mbaro.

**2** Îvu rîaku nîta kîrûndo Kîam ngano,

**2** kîthiûrûkîrîtue nî maûa.

**2**

**3** Nyondo ciaku nî ta nthiia igîrî cia mathatha,

**3** nî ta nthwariga igîrî.

**3**

**4** Ngingo yaku îkariî ta nyomba ndaca na îgûrû ya mîguongo.

**4** Metho maku mekariî ta maria îtûûrarî rîa Heshiboni,

**4** vakuvî na kîvingo Kîam Bathi-rabimu.

**4** Îniûrû rîaku nî rîthaka ta nyomba ndaca na îgûrû ya Lebanoni,

**4** îrîa yerekerete îtûûra rîa Damesiki.

**4**

**5** Kîongo gîaku kîrûngamîte ta kîrîma gîa Karimeli.

**5** Njuîrî ciaku nthaka iravenavenia ta rangi wa njambarawe,

**5** ûthaka waku nwa ûgucîrîrie mûthamaki.

**5**

**6** Mwendwa wakwa wî mûthaka na wa kwendeka.

**6** Wendo waku nîûngenagia.

**6**

**7** We ûrûngarîte na ûkaracava ta mûtî wa mûkîndû,

**7** nacio nyondo ciaku ciîkariî ta tûmanja twa ndende.

**7**

**8** Nîngûtwa mûtî ûcio wa mûkîndû ndue matunda maguo.

**8** Nyondo ciaku nîta imanja cia thavibu,

**8** mîvevû yaku nîta mûtararûko mwaro wa matunda.

**8**

**9** Mîromo yaku nî ta ndivei mbaro mûno.

**9** Ndivei nînyûrûrûke nginya kûrî mwendwa wakwa,

**9** îvîtûkîrîre gatagatî ka mîromo yake na magego make.

**9**

**10** Nie nîrî wa mwendwa wakwa na nîamendete.

**10**

**11** Mwendwa wakwa, ûka tûthiî na kûu mîgûndarî,

**11** tûthiî tûkarare na kûu icagirî.

**11**

**12** Tûgaûkîra kîraûko tene tûthiî mûgûndarî wa mîthavibu,

**12** tûkone kana mîthavibu nî îthundîtie,

**12** twone kana maûa ma yo nî matumûku,

**12** na twone kana mîkûngûmanga nî mîrau.

**12** Kûu nîkuo ngaakûnengerera wendo wakwa.

**12**

**13** Mûnungo wa maûa maro wîcûrîte rîerarî,

**13** na matunda monthe marîa marî mûrîo marî mûromorî.

**13** Mwendwa wakwa ûrîa nakwendete mbere nwaguo ngwendete.

# Rwî 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gatandatû

## Aka

## Mûndûmûka

## Aa mûrwang'ina na mûndûmûka

## Mûndûmûka

## Mûndûmûrûme

## Mûndûmûka

**1** Kethîrwa we ûrî mûrwaiya,

**1** ûrîa wongithirue nî nyanya.

**1** Nîngîcemania nawe njîrarî,

**1** nîngîkûmumunya na gûtirî mûndû ûngînyarara.

**1**

**2** Nîngîkûvira mûciî kwa nyanya mûnjiari,

**2** kûrîa ûngînthomithîria wendo.

**2** Nîngîgûkundia ndivei îrîa mbaro,

**2** ndivei ya ngûngûmanga ciakwa.

**2**

**3** Njara yaku ya ûmotho îrî ngingorî yakwa,

**3** nayo njara yaku ya ûrîo îngumbatîrîtie.

**3**

**4** Mue aka a Jerusalemu namûthaitha mûtwîre atî,

**4** tî mûtûthînia kana mûtonyerere wendo wetû,

**4** nginya rîrîa kavinda gagaakinya.

**4**

**5** Nû ûrîa ûkîte aumîte werûrî,

**5** manyitanîte njara na mwendwa wake?

**5** Naakûramûkirie rungu rwa mûtî wa matunda,

**5** varîa nyûkwe eguîrîre ûrûrû agîgûciara.

**5**

**6** Ngororî yaku ndûkagîe wendo na mûndû wîngî tiga nie,

**6** ndûkamumunye mûndû wîngî tiga nie.

**6** Nîûndû wendo ûrî vinya ta gîkuû,

**6** wîru nî mûcûku ta gîkuû kîo kîene.

**6** Wendo ûrîrîmbûkaga ta mwaki,

**6** wakanaga ta mwaki ûtangîvoreka.

**6**

**7** Manjî meengî matingîûvoria,

**7** kana mwîcûro wa manjî ûûtware.

**7** Mûndû angîruta ûtonga wake agûre wendo,

**7** agîcaga na gîconoko.

**7**

**8** Tûrî na mwarwaiya mûnini,

**8** na tî mumiu nyondo.

**8** Tûkaamwîka atîa rîrîa akagîa na mûnyanya?

**8**

**9** Ethîrwa nî ta rûthingo na tî mumiu nyondo,

**9** tûkaamûgitîra ta nyomba ndaca na îgûrû ya sîlûva,

**9** ethîrwa arî mûtangatangi ta mûrango wa mîena yonthe,

**9** tûkaavinga mûrango wake na mîkîgo ya mîtî ya mîtarakwe.

**9**

**10** Nie nekariî ta rûthingo na ndiarî mumiu nyondo,

**10** nyondo ciakwa rîu ciîkariî ta nyomba ndaca na îgûrû.

**10** Mwendwa wakwa andoria,

**10** nîakenagua nî kîrîa onaga.

**10**

**11** Solomoni aarî na mûgûnda wa mîthavibu vandû vetagwa Baali Hamoni.

**11** Nîwakomborithirie andû guo maûmenyagîrîre,

**11** wa mûndû aamûrîvaga sîlûva ngiri îmwe (1,000).

**11**

**12** Mûgûnda wakwa wa mîthavibu nî wakwa nie mwene;

**12** we Solomoni oca sîlûva ngiri îmwe (1,000),

**12** nao arîmi moce sîlûva magana maîrî (200).

**12**

**13** We mwendwa wakwa tiga mbîgue ûkîmbarîria ûrî mûgûndarî,

**13** arata akwa metererete kwîgua mûgambo waku.

**13**

**14** Mwendwa wakwa ûka kûrî nie na îvenya ta nthwariga,

**14** ta nthiia ya njamba îtarî ngûrû îrî irîmarî cia mînyamû mînungi waro.

Isa

# Isa 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwatetirie andû ake

## Jerusalemu, îtûûra rîrî na mevia

**1** Ino nî cioneki irîa Ngai aaguûrîrie Isaia, mûvîcî wa Amozu, ciîgiî Juda na Jerusalemu vîndî îrîa Uzia, Jothamu, Ahazi na Ezekia maarî athamaki a Juda.

**1**

**2** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**2** “Mue îgûrû tathikîrîriani,

**2** namue nthî tegani matû;

**2** ciana ciakwa irîa nderete na igakûra,

**2** rîu nîindiganîrîtie.

**2**

**3** Ng'ombe nîimenyaga mwene cio,

**3** na mvunda nîimenyaga rwaga rwa mwathi wa cio;

**3** nwatî Aisiraeli matiîcî,

**3** andû akwa matitaûkagîrwa.”

**3**

**4** Mue andû a vûrûri mwîvia, kaî mûrî na thîna-î,

**4** andû mecûrîtwe nî maûndû macûku,

**4** rûciaro rwa andû mekaga maûndû macûku!

**4** Andû matûûraga maveenanagia!

**4** Mue nî mûtiganîrîtie Ngai-Mûnene,

**4** nî mûnyararîte Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli,

**4** na mûkamûvuvatîra.

**4**

**5** Mûrathiî na mbere kûregana na Ngai nîkî,

**5** nî mûkwenda mûverithue makîria?

**5** Wî mûtivie kîongo na ngoro yaku nî nthiru vinya.

**5**

**6** Kuuma kîongo nginya gîtende gîa kûgûrû gûtirî vandû vatarî na thîna,

**6** ûtivangîtue kûndû kuonthe na wî na ironda iraura nthakame.

**6** Ironda ciaku tî nthambie kana ciovwa wana kana ciîtîrîrua maguta.

**6**

**7** Vûrûri wenyu nî mûcûkangie,

**7** namo matûûra menyu makavîvua na mwaki.

**7** Ageni maregwatîra vûrûri wenyu wa mûkîonaga,

**7** na magacûkangia indo cionthe.

**7**

**8** Îtûûra rîa Zayuni rîtigîtwe rîrî rîonga,

**8** ta kanyomba ka mûrangîri karî mûgûndarî wa mîthavibu,

**8** kana kanyomba karî mûgûndarî wa marenge,

**8** ta îtûûra rîrî rîrigicîrie.

**8**

**9** Kethîrwa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe ndaatigaria andû anini gatagatîrî getû,

**9** tûngîathirirue ta andû a Sodomu na Gomora.

**9**

**10** Thikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene arauga mue anene a Sodomu!

**10** Thikîrîriani ûrîa Ngai wetû arathomithania mue andû a Gomora!

**10**

**11** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**11** “Magongoona meengî marîa mûndutagîra nî ma kî?

**11** Nîrî mûnogu nî matega menyu ma kûvîvua ma ndûrûme,

**11** na maguta ma nyamû cienyu irîa noru.

**11** Ndikenagua nî nthakame ya ndegwa, ya ndûrûme kana ya nthenge.

**11**

**12** Rîrîa mûgûka kûngooca nû wamwîrire mûkage na matega mau,

**12** mûgîkinyangaga ivaaro cia hekarû yakwa?

**12**

**13** Mûtikarete matega matarî na vata kûrî nie.

**13** Ûbani ûrîa mûvîvagia nî mûgiro kûrî nie.

**13** Ndikwenda mûkûngûagîre Kîamthî Kîam mweri ûgîcicûka,

**13** thavatû na igomano cia mavoya;

**13** nîûndû cionthe ciîcûrîtwe nî mevia.

**13**

**14** Nî nthûrîte irugo cienyu cia mweri ûgîcicûka na irugo irîa ciîngî;

**14** kûrî nie nîituîkîte mûrigo na nîrî mûnogie nîcio.

**14**

**15** “Rîrîa mûkaambararagia njara mûkîvoya,

**15** ngaamûvuvatagîra ndikamwone.

**15** Wana mwavoya mavoya meengî atîa ndikaamûthikîrîria,

**15** nîûndû njara cienyu ciîcûrîte nthakame.

**15**

**16** Îîthambieni, îîtherieni;

**16** tigani gwîka maûndû macûku marîa monaga mûgîka.

**16** Tigani gwîka maûndû macûku,

**16**

**17** na mwîrute gwîka maûndû maro.

**17** Rûmagîrîrani kîvooto,

**17** tigagani kûvinyanîrîria.

**17** Gitagîrani ciana cia ndigwa,

**17** na mwaragîrîrie aka a ndigwa.”

**17**

**18** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**18** “Ûkani rîu twarie.

**18** Wana ethîrwa mevia menyu mûtunîvîte ta ndûngûrû,

**18** makatherua macerûve ta îra.

**18** Wana ethîrwa matunîvîte ta nthakame,

**18** magacerûvua mekare ta guoya wa ng'ondu.

**18**

**19** Ethîrwa nîmûgûîtîkîra kûmbathîkîra,

**19** nîmûkaarîa maciaro maro ma nthî.

**19**

**20** Nwatî mwatuîka nthande na mûregane nanie,

**20** nîmûkaaûragwa na rûviû.

**20** Nînie Ngai-Mûnene naria.”

**20**

**21** Na kaî îtûûra rîrîa rîarî rîvokeku nîrîtuîkîte ta mûmaraa-î!

**21** Vîndî îmwe nîrîecûrîte ûthingu na ûma,

**21** nwatî rîu rîcûrîte aûragani.

**21**

**22** Sîlûva yaku îtuîkîte kîndû gîtarî vata;

**22** ndivei yaku nî ndukanu na manjî.

**22**

**23** Atongoria enyu nî aremi na nî arata a aîi.

**23** Onthe nîmendete kûvakwa na nîmamûkagîra iveo.

**23** Matigitagîra ciana cia ndigwa,

**23** na matiaragîrîria aka a ndigwa.

**23**

**24** Kwoguo Ngai-Mûnene Mwathani mwene vinya wonthe,

**24** kîvoti wa Isiraeli arauga atîrî,

**24** “Nîngetûrûra marakara makwa kûrî nthû ciakwa,

**24** na nîîrîvîrîrie kûrî andû arîa mareganaga nanie.

**24**

**25** Nîngaamûverithia;

**25** nîngaamûtheria ta ûrîa cuuma îtheragua na mwaki,

**25** na nîmûtherie gîko kîenyu kîonthe.

**25**

**26** Nîngaamûcokeria atucanîri ciira ta arîa a mbere,

**26** na andû a kûmûtaara wata arîa mwarî nao Kîammbîrîriarî.

**26** Vuva wa ûguo Jerusalemu nîgaacoka gwîtwa, ‘Îtûûra rîa Ûthingu,’

**26** ‘Îtûûra Rîvokeku.’ ”

**26**

**27** Îtûûra rîa Zayuni rîgakûûrûa na kîvooto,

**27** na arîa marî kuo mavera makûûrwe na ûthingu.

**27**

**28** Nwatî arîa mareganaga nake vamwe na evia nîmagacûkangua;

**28** na andû arîa mamûtiganagîria nîmakaaûragwa.

**28**

**29** Nîmûkeguîra nthoni mîvuru îrîa mwakenagîra;

**29** na nîmûgaaconoka nîûndû wa mîgûnda îrîa mwethuurîre.

**29**

**30** Mûgekara ta mûvuru ûûmîte mathangû ma guo,

**30** kana ta mûgûnda ûtarî na manjî.

**30**

**31** Andû arîa marî vinya magekara ta ndagara,

**31** na wîra wake wîkare ta nthande cia mwaki,

**31** na onthe nîmakavîvua na gûtirî mûndû ûkaamavonokia.

# Isa 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Thayû wa gûtûûra tene na tene

## (

## Mika 4.1-3

## )

## Mwîtîîo nîûkaathirua

**1** Îno nîyo ndûmîrîri îrîa Isaia mûvîcî wa Amozu aveerwe îgiî Juda na Jerusalemu:

**1**

**2** Mavinda nî magaakinya rîrîa kîrîma kîrîa hekarû ya Ngai-Mûnene îtumîtwe,

**2** gîgaatuwa kîrîma kîraca gûkîra irîma cionthe,

**2** na gîtûgîrue gûkîra tûrîma tuonthe.

**2** Mavûrûri monthe nîmakaathiî kuo.

**2**

**3** Andû eengî nîmakaathiî kuo na mauge atîrî,

**3** “Ûkani, tunûkie kîrîmarî Kîam Ngai-Mûnene,

**3** tûthiîni nyombarî ya Ngai wa Jakovu,

**3** nîguo atûthomithie mîthiîre yake,

**3** natue tûrûmagîrîre njîra ciake.

**3** Nîûndû watho ûkaauma Zayuni,

**3** na ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene îkaauma Jerusalemu.”

**3**

**4** Ngai nîagaatuithania ciira gatagatî ka mavûrûri,

**4** na nîakeguîthania ndûrîrî nyîngî;

**4** magaatura mviû ciao cia njûra ituîke macembe ma mîraû,

**4** namo matumû mao matuîke tûviû twa gûcaa.

**4** Vûrûri ndûkaarûa na vûrûri ûrîa wîngî,

**4** kana merute kûrûa rîngî.

**4**

**5** Rîu, mue njiarwa cia Jakovu,

**5** ûkani tûthiîre ûtherirî wa Ngai-Mûnene.

**5**

**6** Rîu we Ngai, nîûtiganîrîtie andû aku, njiarwa cia Jakovu,

**6** nîûndû aringi a mbûgû kuuma mwena wa îrathîro mecûrîte kwao,

**6** na oni maûndû ta Afilisiti,

**6** na nîmanyitanagîra na andû ageni.

**6**

**7** Vûrûri wao wîcûrîte sîlûva na thaavu,

**7** na mûthithû wao ndûngîthira.

**7** Vûrûri wao wîcûrîte mbarathi,

**7** na ikaari ciao cia mbaara itingîtarîka.

**7**

**8** Vûrûri wao wîcûrîte mîvuanano,

**8** na magoocaga indo irîa marûthîte na njara ciao.

**8**

**9** Kwoguo wa mûndû nîakegwithua nthoni na aconorithue.

**9** We Ngai ndûkamovere wanarî vanini!

**9**

**10** Tonyani îthigarî na mwîthithe marimarî,

**10** nîguo mûrîre marakara ma Ngai-Mûnene na riiri wa vinya wake!

**10**

**11** Mwîtîîo wa andû nîûkaathirua,

**11** na mwîcaaro wa andû onthe ûcûkangue,

**11** na Ngai-Mûnene tu nîke ûgaakumua mûthenya ûcio.

**11**

**12** Mûthenya wa Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe nîûgaakinya,

**12** nîakaaverithia arîa onthe metîîaga na meyonaga marî aro,

**12** na arîa onthe metûgagîria.

**12**

**13** Nîagaakinda mîtarakwe yonthe ya Lebanoni,

**13** îrîa mîraca na mîaro,

**13** na mîvuru yonthe vûrûrirî wa Bashani.

**13**

**14** Nîakeeganania irîma cionthe irîa ndaca na îgûrû,

**14** wana tûrîma tuonthe tûrîa tûnini.

**14**

**15** Nîakoomomora nyomba cionthe irîa ndaca,

**15** wana nthingo cionthe cia vinya cia kwîgitîra.

**15**

**16** Nîagaacûkangia meri cia Tarishishi,

**16** na acûkangie matarû monthe mathaka.

**16**

**17** Mwîtîîo wonthe wa andû nîûkaanyivua,

**17** na mwîcaaro wa andû nîûkaathirua,

**17** na Ngai-Mûnene wenga tu nîke ûgaakumua mûthenya ûcio.

**17**

**18** Mîvuanano yonthe nîkaathira viû.

**18**

**19** Andû nîmagaatonya ngurungarî cia mathiga,

**19** na matonye marimarî ma nthî,

**19** nîguo maûrîre marakara ma Ngai-Mûnene,

**19** na vinya wa riiri wake,

**19** rîrîa agaaûka kûmakia nthî.

**19**

**20** Mûthenya ûcio, andû nîmagaaikîria mbuko na mvuvu,

**20** mîvuanano yao ya sîlûva na ya thaavu,

**20** îrîa meerûthîre nîguo mamîgoocage.

**20**

**21** Andû nîmakethitha ngurungarî cia mathiga,

**21** na mîanyarî ya mathiga,

**21** nîguo maûrîre marakara ma Ngai-Mûnene,

**21** na riiri wa vinya wake rîrîa agaaûka kûmakia nthî.

**21**

**22** Ndûkevoke mûndû wa gûkû nthî.

**22** Ûtûûro wake ûthiraga ta mîvevû.

**22** Mûndû nîwa vata ûrîkû?

# Isa 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mathîna îtûûrarî rîa Jerusalemu

## Ngai-Mûnene nîatucagîra andû ake ciira

## Aka a Jerusalemu nîmaakaanirue

**1** Rîu Mwathani Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, nîakûthengutîria Jerusalemu na Juda mwîvoko wao,

**1** mwîvoko wao wa irio na wa manjî.

**1**

**2** Nîakûthengutia andû arîa njamba na athigari,

**2** atucanîri ciira na arathi,

**2** aragûri na athuuri,

**2**

**3** anene a ikundi cia athigari mîrongo îtano,

**3** na andû arîa marî gîtîîo,

**3** ataarani na andû arîa marî wara wa kûringa ciama,

**3** ago na aragûri arîa aûgî mûno.

**3**

**4** Ngai-Mûnene nîagaatûma ciana ituîke anene ao,

**4** na atûme ngenge imathage.

**4**

**5** Andû nîmakaavinyanagîrîria,

**5** wa mûndû na ûrîa wîngî;

**5** andû ethî nîmakaaira andû arîa akûrû,

**5** na andû matarî kîene nîmakaaira anene ao.

**5**

**6** Vîndî îo mûndû nîakaanyita mûrwang'ina,

**6** marî kwa îthe mûciî amwîre atîrî,

**6** “We wî na nguo ya gwîkîra, tuîka mûtongoria wetû,

**6** na wathage kûndû gûkû kwomomoku.”

**6**

**7** Nwatî vîndî wa îo nîagaacokia atîrî,

**7** “Naarî! Nie ndingîvota kûmûtethia;

**7** mûciî gwakwa gûtirî irio kana nguo,

**7** mûtikandue mûtongoria wenyu!”

**7**

**8** Andû a Jerusalemu nîavîngîku!

**8** Andû a Juda nîagwîu;

**8** nîûndû mîario yao na maûndû marîa mekaga nîmareganîte na Ngai-Mûnene,

**8** makîreganaga na riiri wake gatagatîrî kao.

**8**

**9** Ûthiû wao nîwonanagia ûrîa marî evia;

**9** managîrîra wîvia wao ta wa Sodomu na matiûthithaga.

**9** Kaî andû acio marî na thîna-î,

**9** nîûndû nîo ene meretererete mathîna.

**9**

**10** Andû arîa athingu nîmagaakena,

**10** nîmakaarîa matunda ma maûndû marîa mekîte.

**10**

**11** Nwatî kaî andû arîa aganu marî na thîna-î,

**11** Nîûndû maûndû marîa mekîte andû arîa engî nwamo mageekwa.

**11**

**12** Andû akwa makaavinyagîrîrua nî ciana na aka mamathage.

**12** Mue andû akwa, atongoria enyu nî maramûvîtithia,

**12** makamwagagia nîguo mûvîtie njîra îrîa mûkûthiîra.

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîevarîrîtie gûcirithania;

**13** nîekarîrîte gîtî atuîre andû ciira.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîaracirithia andû;

**14** aracirithia athuuri na atongoria a andû ake.

**14** Arameera atîrî, “Nîmue mûcûkangîtie mûgûnda wa mîthavibu,

**14** na indo irîa mwatavire athîni irî nyombarî cienyu.

**14**

**15** Mwîciragia atîa rîrîa mûkûvinyîrîria andû akwa na mûkanyarira athîni?”

**15** Ûguo nîguo nie, Mwathani Ngai mwene vinya wonthe, nîraûria.

**15**

**16** Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**16** “Aka a Zayuni marî mwîtîîo,

**16** mathiîcaga maûkîrîrîtie ciongo makîîroraroragia,

**16** makinyûkagia na mwîcaaro,

**16** makîgambagia njang'iri magûrû.

**16**

**17** Kwoguo, nie Ngai-Mûnene nîngaamaverithia;

**17** aka acio a Zayuni nîngaamenja njuîrî cia ciongo ciao,

**17** na nîmarute nguo matigwe marî njaga.”

**17**

**18** Mûthenya ûcio Mwathani nîagaacuna aka a Jerusalemu indo irîa megemagia nacio: njang'iri, indo cia kûgemia ciongo, mîkathî,

**19** mindo cia matû, macango na itambaa cia ngingo,

**20** itambaa cia ciongo, mîcivi, mvang'iri, mîcivi, tûthandûkû twa mînyamû manungi waro, na ithitû;

**21** mbete, icûvî cia maniûrûrî;

**22** nguo irîa mbaro mûno, nguo cia ndaarî, nguo cia gwîkîra îgûrû rîa irîa ciîngî, mîvuko yao ya njara;

**23** nguo ciao cia kwîyonania nacio, nguo irîa mbaro, iremba na itambaa cia gwîkunîka ûthiû.

**23**

**24** Vandû va kûgîa na mûnungo mwaro, makaanungaga woru;

**24** vandû va kwîyova mîcivi, makeyova mîkanda;

**24** vandû va kwîthîrwa na njuîrî nthaka, makethîrwa na ivara;

**24** vandû va kwîthîrwa na nguo mbaro, mageekîra matangari;

**24** vandû va ûthaka makethîrwa na gîconoko!

**24**

**25** Arûme enyu makaaûragwa na rûviû,

**25** nao andû enyu arîa njamba makaaûragîrwa mbaararî.

**25**

**26** Ivingo cia îtûûra rîa Zayuni nîikaarîra na icakae,

**26** narîo îtûûra rîkethîrwa rîkariî ta mûndûmûka acunîtwe indo cionthe,

**26** ekarîte nthî mûtheturî.

# Isa 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtûûra rîa Jerusalemu nîrîgaatumwa rîngî

**1** Rîrîa mûthenya ûcio ûgaakinya, aka mûgwanja nîmakaanyita mûndûmûrûme ûmwe mamwîre atîrî, “Tûkaarîcaga irio cietû tue ene na twîkagîre nguo cietû; nwatî twîtîkîrie twîtanague nawe, nîguo ûtûthengutîrie gîcambio gîa kwîthîrwa tûtarî aviku.”

**1**

**2** Mûthenya ûcio, rûvûa rûrîa Ngai-Mûnene agaatûma rûmere rûkethîrwa rûrî rûthaka na rûrî na riiri. Namo maciaro ma nthî nîmakaaguna na makenagie andû a Isiraeli arîa matigarîte.

**3** Arîa onthe magaatigara marî mwoyo îtûûrarî rîa Jerusalemu, arîa magaatigara kûu Zayuni nîmagetwa, “Atheru.” Acio nî arîa onthe marîîtwa mao makethîrwa mandîkîtwe nîguo matûûre kûu Jerusalemu.

**4** Mwathani nîagaatuîra andû a Zayuni na atherie mevia ma Jerusalemu na nthakame îrîa îtûrûrîtwe kuo.

**5** Ngai-Mûnene nîagaacoka atûme kûgîe na matu mûthenya îgûrû rîa Kîrîma gîa Zayuni na kûrî andû arîa magomanîte vo, na ndogo vamwe na kîmûrî Kîam mwaki ûtukû. Îgûrû rîa ûguo, riiri wa Ngai nîûgaakunîka na ûgitîre îtûûra rîonthe.

**6** Riiri wake nîûgaatuîka kîruru Kîam gûkunîkîra îtûûra mûthenya nîûndû wa ûrugarî wa riûa na kûndû gwa kwîthitha rûkûngi rûnene na mbura.

# Isa 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa mûgûnda wa Mîthavibu

## Mawaganu marîa mekagwa nî andû

**1** Ta minîre mwendwa wakwa rwîmbo,

**1** mwendwa wakwa aarî na mûgûnda wa mîthavibu,

**1** mûgûnda warî kîrîmarî Kîamrî na mûthetu mûnoru mûno.

**1**

**2** Nîwacimbire mûgûnda ûcio na akîûngania mathiga monthe;

**2** na akîvanda mîthavibu îrîa mîaro mûno.

**2** Nîwatumire nyomba ndaca na îgûrû gatagatî ka mûgûnda ûcio nîûndû wa kûûgitîra,

**2** na akîrûtha vandû va kûvivîra ndivei kûu mûgûndarî.

**2** Nîweterere mîthavibu iciare,

**2** nwatî mîthavibu îo yaciarire thavibu cia kîthaka.

**2**

**3** Kwoguo rîu mûrata wakwa arauga atîrî,

**3** “Mue andû arîa mûtûûraga Jerusalemu na andû a Juda,

**3** nînîramûthaitha mûtue cira gatagatîrî gakwa na mûgûnda wakwa wa mîthavibu.

**3**

**4** Nî ûndû ûrîkû nîngîekire mûgûndarî wakwa,

**4** ûrîa nie naregire gwîka?

**4** Rîrîa netererete ûciare thavibu mbaro,

**4** nîndûî gîatûmire ûciare thavibu cia kîthaka?

**4**

**5** Rîu nîngûmwîra ûrîa ngwîka mûgûnda wakwa wa mîthavibu.

**5** Nîngûthengutia rûgiri rwaguo,

**5** na nîûgûcûkangua;

**5** nîngwomomora rwirigo rwaguo,

**5** na nyamû cia kîthaka nîigaaûkinyanga.

**5**

**6** Nîngaaûrekereria ûcûkangue viû;

**6** ndigacaa mîthavibu ya mûgûnda ûcio na ndîkaamîrîmîra.

**6** Nîûkaamera nthaugû na mîgua;

**6** na nîngaatha matu matikaurithie mbura mûgûndarî ûcio rîngî.”

**6**

**7** Nîûndû mûgûnda wa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nî nyomba ya Isiraeli.

**7** Andû a Juda nîo mîthavibu mîaro îrîa aavandire;

**7** eevokaga nîmagwîka ûrîa kwagîrîrîte,

**7** nwatî vandû va ûguo, nîmaûraganîte;

**7** eevokaga nîmakwîthîrwa marî athingu,

**7** nwatî vandû va ûguo nîmaatûmire kûgîe na kîrîro.

**7**

**8** Mue nyomba na mîgûnda kaî mûrî na thîna-î,

**8** mwongagîrîra mîgûnda kûrî îrîa mûgûrîte,

**8** nginya rîrîa gûkethîrwa gûtarî na vandû mûndû wîngî angîtûûra,

**8** na mûgatûûra mûrî muenga.

**8**

**9** Nîmbîguîte Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe akiuga atîrî,

**9** “Nama nyomba nyîngî igaatigwa irî ntheri,

**9** nyomba nene na mbaro itarî na andû a gwîkara kuo.

**9**

**10** Mûgûnda wa mîthavibu wa eka îkûmi ûkaaumaga lita inyanya cia ndivei.

**10** Mûndû ûrîa ûkaavanda kilo îgana rîmwe cia mbegû agaaketha kilo îkûmi tu cia ngano.”

**10**

**11** Kaî marî na thîna-î! Arîa maramûkaga kîraûko tene,

**11** nîguo mathiî makanyue ndivei;

**11** arîa matukagîrwa makînyua ndivei,

**11** nginya rîrîa makaarîwa nîyo.

**11**

**12** Methagîrwa marî na ngita, inanda,

**12** tamburini, mîtûrirû na ndivei marugarî mao.

**12** Nwatî matiîciragia maûndû megiî ciîko cia Ngai-Mûnene,

**12** kana mamenya ûrîa ekîte.

**12**

**13** Kwoguo nîngaavira andû akwa îthamîriorî nîûndû wa kwaga ûmenyo.

**13** Atongoria ao nîmagaakua nî yûra,

**13** na andû eengî nîmagaakua nî nyonda.

**13**

**14** Kwoguo kwa arîa akuû nîkûmetererete na vinya,

**14** kwathamîtie kanyua ga kuo nginya mûthiia.

**14** Atongoria na andû arîa engî a Jerusalemu matonyaga kuo marî ikundi,

**14** wa vamwe na andû eengî arîa magûkenagîrîra.

**14**

**15** Andû onthe nîmagaaconorithua,

**15** nao arîa onthe etîi megwithue nthoni.

**15**

**16** Nwatî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe onanagia ûnene wake na njîra ya gûtuîra andû ciira na kîvooto,

**16** na akonania ûtheru wake na njîra ya ûthingu wake.

**16**

**17** Twori twa ng'ondu, twori twa mbûri na tûcaû,

**17** tûkaarîcaga nyaki matûûrarî marîa momomoku.

**17**

**18** Kaî marî na thîna-î! Arîa mekaraga makururîtie mevia,

**18** arîa maguucagia mevia na mîkanda ta mûkokoteni.

**18**

**19** Maugaga atîrî, “Tiga Ngai-Mûnene eke maûndû na îvenya,

**19** nîameke narua, nîguo tûmone.

**19** Tiga mîvango ya Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli îvinge, nîguo tûmîmenye.”

**19**

**20** Andû arîa metaga maûndû macûku maro kaî marî na thîna-î,

**20** namo maûndû maro makameta macûku.

**20** Arîa maugaga nduma nî ûtheri,

**20** naguo ûtheri nî nduma.

**20** Arîa maugaga kîndû kîrîa kîrûrû kîrî mûrîo,

**20** nakîo kîrîa kîrî mûrîo nî kîrûrû.

**20**

**21** Andû arîa meyonaga marî aûgî kaî marî na thîna-î,

**21** arîa meyonaga marî na wara mwîngî.

**21**

**22** Mue arîa mwatuîkîte tûnavû twa ndivei kaî mûrî na thîna-î!

**22** njorua cia kûnyua mîthemba mwanyamwanya ya njovi.

**22**

**23** Arîa mavakagwa nîguo marekererie arîa marî na mavîtia,

**23** na makaima arîa athingu kîvooto Kîamo.

**23**

**24** Kwoguo wata ûrîa mwaki ûvîvagia rûûa na nyaki,

**24** nwaguo mîri yao îkoora na maûa mao makaaûma na magûrûkue îgûrû ta rûkûngû;

**24** nîûndû nîmaregete watho wa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**24** nîmanyararîte maûndû marîa Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli athomithanîtie.

**24**

**25** Kwoguo Ngai-Mûnene nî mûrakaru nî andû ake,

**25** nîatambarûkîtie njara yake akamaûraga.

**25** Irîma nîithingithîte,

**25** na ciimba cia andû arîa maûragîtwe ciîkariî ta ndagara njîrarî.

**25** Kûnarî ûguo, marakara make matiathira,

**25** nwatî nwa atambarûkîtie njara amaverithie.

**25**

**26** Ngai-Mûnene nîakaamenyithia vûrûri wa kûraca,

**26** na augîrie andû mûrûri kuuma mîthiia ya nthî;

**26** nao magaaûka mavinyûrîte.

**26**

**27** Gûtirî wanarî mûndû ûkaanoga kana avîngwa;

**27** gûtirî ûkaagocerera kana amame,

**27** gûtirî mûndû ûkethîrwa na mûcivi mûregerû kîûnûrî;

**27** na gûtirî ûkethîrwa na rûrigi rwa kîratû rûtuîku.

**27**

**28** Mîguî yao nî mîûgî, na mota mao nîmatunge.

**28** Mavûngû ma mbarathi ciao maûmîte ta mathiga,

**28** na magûrû ma ikaari ciao mavinyûraga ta rûkûngi.

**28**

**29** Athigari ao mararamaga ta mînyambû,

**29** mararamaga ta mînyambû mîthî,

**29** înyitîte kîndû na îgakîvira kûndû kûraca,

**29** na gûtirî mûndû ûngîmîcuna.

**29**

**30** Mûthenya ûcio makaararamîra Isiraeli,

**30** ta ûrîa makûmbî ma manjî marurumaga.

**30** Mûndû ûrîa ûkaaroria nthî nyûmû,

**30** akoona nduma na mathîna! Ûtheri nîûgakunîkwa nî matu.

# Isa 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwetire Isaia atuîke mûrathi

**1** Mwaka ûrîa mûthamaki Uzia aakwire, nînonire Mwathani ekarîrîte gîtî gîake Kîam ûthamaki kîrî vandû îgûrû mûno; nayo nguo yake ndaca yecûrîte hekarûrî yonthe.

**2** Îgûrû rîake kwarûngamîte Aserafi, wa serafi ûmwe aarî na mathagu matandatû; mathagu maîrî maakunîkîte ûthiû wake, maîrî magakunîka magûrû make namo maîrî akîgûrûka namo.

**3** Wa ûmwe wa Aserafi acio etaga ûrîa wîngî akiugaga atîrî,

**3** “Mûtheru, mûtheru, mûtheru!

**3** Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe nî mûtheru!

**3** Riiri wake wîcûrîte nthî yonthe.”

**3**

**4** Mîgambo yao nîyatûmire mîcingi ya hekarû inaine, nayo hekarû îgîcûra ndogo.

**4**

**5** Kwoguo nînaugire atîrî, “Kaî nîrî na thîna-î! Nînathira, nîûndû mîromo yakwa tî mîtheru na ndûûranagia na andû matarî atheru. Kûnarî ûguo, nîmonete Mûthamaki, Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe!”

**5**

**6** Ûmwe wa Aserafi nîwacokire akîgûrûka agîûka kûrî nie akuuîte îkara rîa mwaki na mîgwati rîgîakanaga, rîrîa aarutîte metharî ya kîgongoona.

**7** Nîwamvutirie mîromo na îkara rîu na akiuga atîrî, “Taroria, îkara rîîrî nî rîavutia mîromo yaku; nîwathengutîrua mavîtia maku na nîwoverwa mevia maku.”

**7**

**8** Nînacokire ngîgua Mwathani akîûria atîrî, “Nîûrîkû ngûtûma? Nîûrîkû ûgûtuîka mûnjaama wetû?”

**8** Nanie nînacokirie atîrî, “Nîrî ava! Ndûma!”

**8**

**9** Kwoguo nîwambîrire atîrî, “Thiî ûvirîre andû aya ndûmîrîri îno:

**9** ‘Mûkathikagîrîria, nwatî mûtigaataûkîrwa.

**9** Mûkaroragia, nwatî mûtikaamenya.’ ”

**9**

**10** Nîwacokire akîmbîra atîrî,

**10** “Ûmia ngoro cia andû aya,

**10** ûkunîke matû mao,

**10** na ûvinge metho mao nîguo matikone,

**10** matikegue na matû mao wana kana mataûkîrwa na ngoro ciao.

**10** Na manjokerere na mavonue.”

**10**

**11** Nînacokire ngîûria atîrî,

**11** “Mwathani, nîkwîthîrwa gwîkariî ûguo nginya rî?”

**11** Nake nîwanjokerie atîrî,

**11** “Nginya rîrîa matûûra magaacûkangua gûtigwe gûtarî wanarî mûndû;

**11** nginya rîrîa nyomba igaatigwa itarî na andû a gûtûûra kuo,

**11** na vûrûri ûrî mûcûkangu viû.

**11**

**12** Nie Ngai-Mûnene nîngaavira andû kûndû kûraca,

**12** na ndûme vûrûri wonthe ûtigwe ûrî maganjo.

**12**

**13** Wana gwatigara andû gîcunjî kîmwe îgûrû rîa îkûmi vûrûrirî,

**13** wanao nîmakaavîvua.

**13** Acio makethîrwa mekariî ta kîthukî Kîam mûvuru,

**13** kîrîa gîtigagwa kîrûngamîte rîrîa mûvuru watemwa.”

**13** (Kîthukî kîu nî mbegû ntheru ya Kîammbîrîria gîcerû.)

# Isa 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri kûrî mûthamaki Ahazi

## Rûûri rwa Imanueli

**1** Rîrîa mûthamaki Ahazi, mûvîcî wa Jothamu aathanaga Juda, Jothamu aarî mûvîcî wa Uzia, Rezini mûthamaki wa Sîria na Peka mûvîcî wa Remalia, mûthamaki wa Isiraeli, nîmaatharîkîre îtûûra rîa Jerusalemu, nwatî matiarîvoota.

**1**

**2** Rîrîa mûthamaki wa Juda aamenyithirue atî, andû a Sîria nî manyitanîrîte na andû a Isiraeli, ke na andû ake onthe nîmaanyitirwe nî guoya nyîngî nginya makinaina ta ûrîa mîtî ya kîthakarî inainagua nî rûkûngi.

**2**

**3** Ngai-Mûnene nîwerire Isaia atîrî, “Oca mûvîcîguo Shearijashubu, na mûthiî nake mûgatûnge mûthamaki Ahazi. Nîûgûtûngana nake njîrarî kûrîa nguo itumagîrwa, mûthiiarî wa mûtaro ûrîa ûretaga manjî kuuma kariarî ka mwena wa îgûrû.

**4** Mwîre amenyerere, akirîrîrie, ndagetigîre na ndagakue ngoro nîûndû wa marakara meengî ma Rezini, mûthamaki wa Sîria na ma Peka, mûvîcî wa Remalia. Andû acio aîrî mekariî ta ndogo ya ngû ikîvora mwaki.

**5** Asîria, manyitanîrîte na Aisiraeli na mûthamaki maarî na mûvango wa gûgwîka naaî makiugaga atîrî,

**6** ‘Nîtûthiî tûkatharîkîre andû a vûrûri wa Juda, tûmeguithie guoya, twîgwatîre vûrûri ûcio na tûtue mûvîcî wa Tabeeli mûthamaki wakuo.’ ”

**6**

**7** Nwatî nie, Mwathani Ngai-Mûnene nîrauga atîrî, “Ûndû ûcio ndûkaavinga.

**8** Nîûndû îtûûra rînene rîa vûrûri wa Sîria nî Damesiki na mûthamaki wa Damesiki nî Rezini. Kwa îvinda rîa mîaka mîrongo îtandatû na îtano (65) vûrûri wa Isiraeli ûkethîrwa ûcûkangîtue na ûtangîtuîka rûrîrî.

**9** Îtûûra rîrîa rînene rîa Isiraeli nî Samaria, na mûnene wa Samaria nî mûvîcî wa Remalia.”

**9** “Ethîrwa tî mwîtîkia, nama mûtigekindîria.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwerire Ahazi rîngî atîrî,

**11** “Îra Ngai-Mûnene, Ngai waku akûve rûûri, rûrî rwa kuuma kûrîa kûriku mûno kwa arîa akuû kana rwa kuuma îgûrû mûno.”

**11**

**12** Nwatî Ahazi nîwacokirie atîrî, “Ndigwîtia rûûri, na tîngeria Ngai-Mûnene.”

**12**

**13** Nake Isaia nîwacokirie atîrî, “Tathikîrîriani mue andû a nyomba ya Daudi! Nîmûnogetie andû, atî nwa mûkwenda kûnogithia Ngai wanake?

**14** Kwoguo Mwathani ke mwene nîakûmûva rûûri: mwîrîtu nîakaagîa îvu, aciare kaana na agatuîrîre rîîtwa, ‘Imanueli.’

**15** Kaana kau gakaarîcaga ûûkî na kanyunyage îriia, nginya rîrîa gakaamenya kûthuura maûndû maro na kûrega maûndû macûku.

**16** Mbere ya kaana kau kamenya kûthuura maûndû maro na kûrega maûndû macûku, mavûrûri ma athamaki aîrî arîa mamwîguithagia guoya makethîrwa marî matiganîrie.

**16**

**17** “Ngai-Mûnene nîagaakûretere we, andû aku, na andû a nyomba ya aguo yonthe mavinda ma thîna, îrîa îtanoneka rîngî kuuma rîrîa andû a Isiraeli maamûkanire na andû a Juda; thîna ûcio ûkaaumana na mûthamaki wa Asîria.

**17**

**18** “Vîndî îo, Ngai-Mûnene nîakaaugia mûrûri ete andû a Misiri maûke ta ngi kuuma kûrîa tûrûnjî twa Nailo tumîte, na Asîria maûke ta njûkî kuuma vûrûrirî wao.

**19** Nîmagaaûka onthe na matûûre ivarûrûkorî, na mîatûkarî ya mathiga, wana ithakarî cia mîtî ya mîgua kuonthe na kûndû kuonthe gwa kûrîthua.

**19**

**20** “Vîndî îo, Mwathani nîagaakombora kawembe kuuma mûringo wa rûnjî rwa Farati: kawembe kau nî mûthamaki wa Asîria! Nîakenja njuîrî cia ciongo cienyu, njuîrî cia mîîrî yenyu wana nderu cienyu.

**20**

**21** “Vîndî îo, mûndû akaarîthagia mori îmwe na ng'ondu igîrî.

**22** Nacio nîikaaruta îriia rîîngî nginya mûndû ûcio agîe na kîrîa kîonthe avataraga. Nao andû anini arîa magaatigara vûrûrirî makaanyunyaga îriia na makarîa ûûkî.

**22**

**23** “Vîndî îo, mîgûnda yonthe ya mîthavibu, îrîa wa mûgûnda warî na mîthavibu ngiri îmwe ya mwîgana wa sîlûva ngiri îmwe (1,000) kûringana na kîthimi Kîam hekarû, gûgaakûra nthaugû na mîgua.

**24** Andû nîmakaathiî kuo kûguîma marî na mota na mîguî, nîûndû vûrûri wonthe ûkethîrwa wîcûrîte nthaugû na mîgua.

**25** Nacio irîma cionthe kûrîa kwarîmagwa, gûgaakûra nthaugû na mîgua na gûtirî mûndû ûkaathiî kuo. Gûkethîrwa kûrî kûndû gwa kûrîthia ng'ombe na ng'ondu.”

# Isa 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûvîcî wa Isaia nîwatuîkire rûûri kûrî andû

## Mûthamaki wa Asîria nîaûkîte

## Ngai-Mûnene nîwakaanirie Mûrathi Isaia

## Gûkaanua kwaranîria na andû arîa akuû

## Vîndî ya thîna

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Oca rûvaû rûnene na wandîke îgûrû rîaruo na ndemwa nene ingîthomeka: “Tava na îvenya! Oca narua!”

**2** Kwoguo nînocire andû aîrî evokeku, matuîke aira, nao nî: mûthînjîri-Ngai Uria na Zekaria, mûvîcî wa Jeberekia.

**2**

**3** Nînacokire ngîmenyana na mûka wakwa kîîmwîrî, akîgîa îvu na agîciara kaana ga kavîcî. Nake Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Gete ‘Maheri-shalali-hashibazi.’

**4** Nîûndû mbere ya kaana gakaamenya gwîtana ‘Vava’ kana ‘Nyanya,’ ûtonga wonthe wa Damesiki wana indo irîa itavîtwe Samaria nîigaakuwa ivirîrwe mûthamaki wa Asîria.”

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwambarîrie rîngî akîmbîra atîrî,

**6** “Andû aya nîmarega manjî ma karûnjî ga Shiloa marîa metîkaga kavora na megua guoya nîûndû wa mûthamaki Rezini na mûthamaki Peka, mûvîcî wa Remalia.

**7** Kwoguo nie Mwathani, nîngûmaretithîria mûthamaki wa Asîria na athigari ake a mbaara onthe arîa marî vinya mekariî ta mwîcûro mûnene wa manjî ma rûnjî rwa Farati rwîcûrîte rûkauna.

**8** Mwîcûro wa rûnjî rûu ûkaanyagania vûrûrirî wa Juda, na manjî mengîve mûno mecûre vûrûri wonthe. Nwatî Ngai arî vamwe natue, mathagu make matambûrûkîte kûndû kuonthe nîguo makunîkîre vûrûri wake.”

**8**

**9** Mue andû a mavûrûri, gomanani vamwe na nî mûkaamaka!

**9** Ta thikîrîriani mue mavûrûri marîa marî kûraca!

**9** Îîvarîrieni kûrûa na mûmake!

**9** Îkarani mwîvarîrîtie na mûmake!

**9**

**10** Îîcûranieni vamwe, nwatî mîvango yenyu ndîkaavinga!

**10** Rûthani mîvango, nwatî ndîgaakinyanîra,

**10** nîûndû Ngai arî vamwe natue.

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwangaanirie na vinya ndikarûmîrîre njîra cia andû aya. Aambîrire atîrî,

**12** “Ndûkanyitanîre na mîvango yao, na ndûgetigîre maûndû marîa maretigîra, kana wîgua guoya.

**13** Nwatî ririkana, atî Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe, nînie nîngîkûmakia na nîmbagîrîrwe nî gwîtigîrwa.

**14** Nie ngaatuîka kûndû gwa kûrîra, ngatuîka ta îthiga rîa kûmavînga, îthiga rîa kûvînga mothamaki ma Juda na Isiraeli; na nduîke mûtego wa kûnyita andû a Jerusalemu.

**15** Andû eengî nîmakaavîngwa; nîmakaagwa na maunîkange. Nîmakaanyitwa nî mûtego ûcio na mathiîwe nao.”

**15**

**16** Nîngûmenyerera maathani mama na nîmathomithie kûrî arutwa akwa.

**17** Nîmbeterera Ngai-Mûnene, ûrîa wîthithîrîte andû a Jakovu, nîke ngwîvoka.

**17**

**18** Nie vamwe na ciana irîa Ngai-Mûnene amvete nî kîonereria na rûûri kûrî andû a Isiraeli kuuma kûrî Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe ûrîa ûtûûraga Kîrîmarî gîa Zayuni.

**18**

**19** Andû nîmakaamwîra atîrî, “Thiîni mûkaûrie ûvoro kûrî ago na oni maûndû arîa maragia na tûmîgambo tûceke.” Nîmakaamwîra atîrî, “Nwanginya metagie ûtaaro kûrî arîa akuû vandûrî va arîa marî mwoyo?”

**19**

**20** Mûgaacokeria andû acio atîrî, “Thikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene aramûthomithia! Mûtikathikîrîrie ago, nîûndû matiaragia ûma.”

**20**

**21** Andû nîmakaaûrûra vûrûrirî wao mathirîtwe nî vinya na makavûta. Nîûndû wa ûrîa makethîrwa mavûtîte, nîmakaarakara na marume mûthamaki wao na Ngai wao. Nîmakaaroria îgûrû

**22** na marorie nthî, nwatî makeegua kîeva, mone thîna na nduma. Magaaikua ndumarî ndumanu.

# Isa 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nîtûciarîrîtwe mwana

## Ngai-Mûnene nîakaaverithia Isiraeli

**1** Vûrûri ûrîa wecûrîtwe nî kîeva ndûkethîrwa ûrî na mathîna rîngî. Tene Ngai nîwatûmire mavûrûri ma Zebuluni na Nafutali mamenererue, nwatî vuvarî nîagaatûma Galili kûrîa andû a ndûrîrî matûûraga kûgîe na ûkumio. Vûrûri ûyû nî ûrîa ûrî njîrarî îrîa îthiîrîrîte gatagatî ka îria na Jorodani.

**1**

**2** Andû arîa maatwîre mathiîcagîrîra ndumarî nîmonete ûtheri mûnene.

**2** Andû arîa maatûûraga vûrûrirî wa nduma ndumanu,

**2** rîu nîmarîrîtwe nî ûtheri.

**2**

**3** We Ngai-Mûnene, nîûtûmîte rûrîrî rûongerereke,

**3** nîûtûmîte rûgîe na gîkeno kînene.

**3** Nîmaracanjamûka marî mbere yaku,

**3** marî na gîkeno ta vîndî ya maketha,

**3** ta ûrîa andû makenaga rîrîa maragaana indo irîa matavîte.

**3**

**4** Nîûndû nîunangîte îcoki rîrîa rîamaritûvîrîte,

**4** na ûkaunanga mûtî wa kwigîrîra ciande ciao.

**4** Nîunangîte rûthanju rûrîa rwavinyagîrîria andû aku,

**4** wata ûrîa wavootire athigari a mbaara a Midiani.

**4**

**5** Iratû cionthe cia athigari a mbaara arîa maatharîkagîra,

**5** na nguo ciao cionthe irîa irî na maroro ma nthakame,

**5** nîikaavîvua ta ngû.

**5**

**6** Nîûndû nîtûciarîrîtwe kaana.

**6** Nîtûvetwe kaana ga kavîcî.

**6** Na nîkavetwe vinya wa kwathana.

**6** Gageetwa, “Mûtaarani wa Magegania,

**6** Ngai mwene vinya wonthe, Vava wa Tene na tene,

**6** Mûthamaki wa Thayû.”

**6**

**7** Wathani wake nîûkaathiî na mbere ûkînenevaga;

**7** vîndî cionthe ûkethagîrwa ûrî na thayû,

**7** na nîagaatuîka mûthamaki vuva wa Daudi.

**7** Nîakaaûrûngamia na aûmenyerere,

**7** akaathanaga na kîvooto na ûthingu,

**7** kuuma rîu nginya tene na tene.

**7** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîke ûkaavingia maûndû mama.

**7**

**8** Mwathani nîatuîrîrîte andû a Jakovu,

**8** na îtuîro rîu rîgakinyîra andû a Isiraeli.

**8**

**9** Andû onthe a Isiraeli nîmakaamenya,

**9** andû a mûvîrîga wa Efiraimu na andû arîa matûûraga Samaria,

**9** maragia na mwîtîîo na ûng'endu makiugaga atîrî,

**9**

**10** “Nthingo cia matuvarî nî nyomomoku,

**10** nwatî tue nîtûituma rîngî na mathiga marî maumie.

**10** Itugî cia mîtî ya mîkûyû nî njûkangie,

**10** nwatî vandûrî va cio nîtûtuma na cia mîtarakwe.”

**10**

**11** Kwoguo, Ngai-Mûnene nîakaarete nthû ciao

**11** nîguo imatharîkîre.

**11**

**12** Andû a Sîria marî mwena wa îrathîro,

**12** na andû a Filisiti marî mwena wa îthûîro,

**12** mathamîtie tûnyua twao nîguo mamerie Isiraeli.

**12** Kûnarî ûguo, marakara ma Ngai-Mûnene tî mathiru;

**12** na nîatambarûkîtie njara yake nîguo îverithanie.

**12**

**13** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe averithia andû a Isiraeli, matiamûcokerera.

**13**

**14** Kwoguo mûthenya ûmwe Ngai-Mûnene nîagaatinia Isiraeli ciongo na mîkia,

**14** agaatinia rûvûa rwa mûkîndû na rûthanje.

**14**

**15** Athuuri na andû arîa ave gîtîîo nîo ciongo,

**15** nao arathi arîa mathomithanagia maûndû ma maveeni nîo mîkia.

**15**

**16** Atongoria a andû aya nîmamavîtithîtie,

**16** nao arîa matongoragua nî andû aya nîmaûrîte.

**16**

**17** Kwoguo Mwathani ndakenagua nî anake aya,

**17** ndarî na ntha na ciana ciao cia ndigwa na aka ao a ndigwa,

**17** nîûndû andû onthe matiîcî Ngai,

**17** na nîeki naaî na maragia maûndû ma waganu.

**17** Nîûndû wa maûndû mau monthe, marakara make tî mathiru,

**17** nwatî nwa atambarûkîtie njara yake nîguo îverithanie.

**17**

**18** Waganu wa andû wakanaga ta mwaki ûvîvagia nthaugû na mîgua.

**18** Wakanaga ta mwaki ûkîvîvia mûtitû

**18** ûkîrutaga ndogo ndito îkiunûkagia na îgûrû.

**18**

**19** Marakara ma Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**19** nîmatûmîte vûrûri ûvîvue na mwaki,

**19** nao andû nîta ngû cia gûwakania;

**19** gûtirî mûndû ûracaîra mûndû ûrîa wîngî.

**19**

**20** Macunanaga indo nwatî matiîganagîra,

**20** marîcaga nyama cia mûndû ûrîa wîngî,

**20** wa mûndû atharîkagîra mûndû ûrîa wîngî.

**20**

**21** Manase na Efiraimu matharîkanagîra o ene,

**21** nao oîrî marî vamwe matharîkagîra Juda.

**21** Nîûndû wa maûndû mau monthe marakara ma Ngai-Mûnene tî mathiru,

**21** nwa atambûrûkîtie njara yake nîguo îverithanie.

# Isa 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwatûmîre Mûthamaki wa Asîria

## Andû anini nîmagaacoka

## Ngai-Mûnene nîakaaverithia Asîria

## Nthû nîciatharîkîre

**1** Andû arîa matungaga mawatho matarî ma kîvooto kaî marî na thîna-î,

**1** mavîtûkagia mawatho ma kûvinyanîrîria.

**1**

**2** Mekaga ûguo nîguo maime athîni kîvooto,

**2** na gûcuuna athîni a andû akwa kîrîa kîmagîrîrîte.

**2** Matavaga aka a ndigwa,

**2** na makaîa ciana cia ndigwa.

**2**

**3** Mûgeeka atîa mûthenya ûrîa Ngai akaamûverithia,

**3** rîrîa akaamûretere rûkûngi rûnene kuuma vûrûri wa kûraca?

**3** Mûkaathiî kûvoya ûtethio kûrî û?

**3** Mûgaatiga ûtonga wenyu kû?

**3**

**4** Gûtirî ûndû mûgeka tiga kwînyitania na andû arîa ove,

**4** kana mûgwe kûrî arîa aûrage.

**4** Kûnarî ûguo, marakara ma Ngai-Mûnene tîmathiru,

**4** na nîatambarûkîtie njara yake averithanie.

**4**

**5** We Asîria, nîwe rûthanju rûrîa ndûmagîra narakara,

**5** nîwe mûragi wa mang'ûrîka makwa.

**5**

**6** Natûmire Asîria akaverithie vûrûri ûtaicî Ngai,

**6** namwathire akaverithie andû arîa mandakarîtie;

**6** akamacune indo na amatave,

**6** na amakinyange ta ndaka njîrarî.

**6**

**7** Nwatî Asîria ndaarî na mworoto ûcio na tîguo eeciragia gwîka;

**7** nwatî eendaga gûcûkangia viû,

**7** na kûthiria mavûrûri meengî wata ûrîa kûngîvoteka.

**7**

**8** Etîîaga akiugaga atîrî,

**8** “Kinthî atongoria a athigari akwa onthe tî athamaki?

**8**

**9** Nîmvoota Kalino wata ûrîa nekire Karikemishi.

**9** Nîmvoota Hamathi wata ûrîa nekire Aripadi,

**9** na mvoote Samaria wata ûrîa nekire Damesiki.

**9**

**10** Wata ûrîa naaverithirie mothamaki marîa maagoocaga mîvuanano,

**10** mîvuanano yarî mînene gûkîra îrîa yarî Jerusalemu na Samaria,

**10**

**11** nwaguo ngaacûkangia Jerusalemu na mîvuanano yakuo,

**11** wata ûrîa nekire Samaria na mîvuanano yakuo.”

**11**

**12** Rîrîa Mwathani akaarîkia wîra wake wonthe Kîrîmarî gîa Zayuni na Jerusalemu,

**12** nîakaaverithia mûthamaki wa Asîria nîûndû wa mwîcaaro na mwîtîîo wake.

**12**

**13** Nîûndû ke etîîaga akiugaga atîrî,

**13** “Mbîkîte ûndû ûyû nie mwene,

**13** wana ngameka na ûûgî wakwa nîûndû nîrî na ûmenyo.

**13** Nî nthengutîtie mîvaka ya mavûrûri,

**13** na ngamacuuna ûtonga wao;

**13** nîngwîthîtie athamaki ao ta matharîkîrîtwe nî ndegwa.

**13**

**14** Ta ûrîa mûndû atambarûkagia njara akanyita kîomba Kîam gîconi,

**14** nwaguo naanyitire ûtonga wa andû.

**14** Ta ûrîa mûndû ocanagia matumbî matigîtwe kîombarî,

**14** nwaguo mbocete andû a nthî yonthe.

**14** Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wambararirie îthagu kana atumûra kanyua ambugîrîrie!

**14**

**15** Îthanwa nwa rîtîîre mûndû ûrîa ûrarîtûmîra?

**15** Mûcumano nwa wîneneverie mûndû ûrîa ûtinagia naguo?

**15** Nîkwa rûthanju rûngîambararia mûndû ûrîa ûrûkagîrîria,

**15** kana mûragi ûkîrîrie mûndû ûrîa ûûtûmagîra!”

**15**

**16** Kwoguo Mwathani, Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**16** nîakaarete mûrimû wa gûtûma athigari ake arîa anoru magînje,

**16** naguo riiri wake nîûkaavîvua wakane ta mwaki ûkîrîrîmbûka.

**16**

**17** Ngai, ûrîa arî ke ûtheri wa Isiraeli, akethîrwa ekariî ta mwaki.

**17** Mûtheru wa Isiraeli akethîrwa ekariî ta rûrîrîmbî rwa mwaki,

**17** ûrîa ûkaavîvia mîgua na nthaugû ciake mûthenya ûmwe.

**17**

**18** Naguo riiri wa mîtitû yake na mîgûnda yake mînoru;

**18** Ngai-Mûnene nîakamîcûkangia îthire viû,

**18** îkethîrwa îkariî ta ûrîa mûndû athiragua nî mûrimû.

**18**

**19** Mîtî îrîa îgaatigara îkethîrwa îrî mînini mûno,

**19** atî nginya mwana wa rûkenge nwa avote kûmîtara.

**19**

**20** Mûthenya ûcio andû a Isiraeli, arîa makethîrwa matigarîte na andû a Juda arîa makethîrwa marî mwoyo matikevoka rîngî vûrûri ûrîa wamavinyagîrîria, nwatî makevoka nama Ngai-Mûnene, Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.

**21** Andû a Isiraeli arîa magaatigara nî magaacokerera Ngai mwene Vinya.

**22** Wana ethîrwa andû aku Aisiraeli nî eengî ta mûthanga ûrîa ûrî rûtererî rwa îria, nî andû anini tu magaacoka. Nîkûvangîtwe andû macûkangue, na gûcûkangua kûu gûgekîka na kîvooto.

**23** Nîûndû Mwathani, Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîatuîte atî nîagaacûkangia nthî yonthe wata ûrîa augîte.

**23**

**24** Kwoguo Mwathani, Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Mue andû akwa arîa mûtûûraga Zayuni, mûtigetigîre andû a Asîria wana mamûriva na njokoma kana mûragi ta ûrîa mwekagwa nî andû a Misiri.

**25** Nîûndû vuva wa kavinda kanini marakara makwa nîmakaathira na nîngaacûkangia andû a Asîria nîrî na mang'ûrîka.

**26** Nie, Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, nîngaamariva na kîvoko ta ûrîa narivire andû a Midiani marî îthigarî rîa Orebu. Ngaamaverithia wata ûrîa naverithirie andû a Misiri.

**27** Vîndî îo, nîngaamwaûra mûrigo ûrîa Asîria mamwigîrîrîte, na munange îcoki rîrîa mamwigîrîrîte ngingo.”

**27**

**28** Nthû nîciaunûkirie kuuma Rimoni,

**28** na nînginyu îtûûrarî rîa Aiathi!

**28** Ivîtûkîrîrîte Migironi!

**28** Na cigîte mîrigo yacio Mikimashi!

**28**

**29** Nîivîtûkîte îriûko,

**29** na ûmûnthî nîmararîrîra Geba!

**29** Andû a Rama marainaina nî guoya;

**29** nao andû a Gibea, îtûûra rîa Saûlo nîmaûrîte.

**29**

**30** Ugîrîriani, mue andû a Galimu!

**30** Thikîrîriani, mue andû a Laisha!

**30** Metîkeni, mue andû arîa mûtûûraga Anathothi!

**30**

**31** Andû a Madimena nîkwa maraûra,

**31** andû arîa matûûraga Gebimu maraûra matikaûragwe.

**31**

**32** Ûmûnthî nthû nîikûrûngama Nobu,

**32** ikûnjîrîte kîrîma gîa Zayuni ngundi,

**32** karîma ka îtûûra rîa Jerusalemu.

**32**

**33** Taroria, Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe

**33** akaamarivania nthî ta ûrîa mvûa cia mûtî irivanagua ciatemwa;

**33** njamba irîa nene nîigaatemwa igwe nthî,

**33** nao arîa etîi nîmagaaconorithua.

**33**

**34** Ngai-Mûnene nîagaatemanga nthû ta ûrîa mîtî îrî mûtitûrî îtemagwa na îthanwa,

**34** amagwîthie ta mîtarakwe îrîa mînene ya Lebanoni!

# Isa 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûthamaki wa thayû

## Andû arîa marî îthamîriorî nîmagaacoka

**1** Nîgûkaaumîra mûthamaki kuuma njiarwarî cia Jesii,

**1** ta ûrîa rûvûa rûkûraga kuuma mûtîrî.

**1**

**2** Nîagecûrwa nî Roho wa Ngai-Mûnene,

**2** roho wa ûûgî na ûtaûku;

**2** roho wa ûtaarani na vinya,

**2** roho wa ûmenyo na gwîtigîra Ngai-Mûnene.

**2**

**3** Nîagaakenagua nî kwathîkîra Ngai-Mûnene.

**3** Ndagaatucanagîra kûringana na ûrîa metho make monaga,

**3** kana atue ûndû kûringana na ûrîa matû make megucaga.

**3**

**4** Agaatucagîra athîni na ûthingu,

**4** na atucagîre andû arîa matarî vinya gûkû nthî na waragania.

**4** Nîakaaverithia nthî na kiugo gîake,

**4** na aûrage andû arîa aganu na mûgambo wake.

**4**

**5** Ke akaathanaga na ûthingu na wîvokeku.

**5**

**6** Ciathi igaatûûranagia na tûgondu,

**6** itang'a ikaamamaga vamwe na twori twa mbûri.

**6** Tûcaû na twana twa mûnyambû ikaarîcaga vamwe,

**6** na igaatongoragua nî kaana kanini.

**6**

**7** Ng'ombe na ngatûnyi ikaarîcaga vamwe,

**7** natuo tûcaû twacio tûkaamamaga vamwe na thayû.

**7** Mînyambû nîkaarîcaga nyaki ta ng'ombe.

**7**

**8** Gakenge gakaathakagîra vakuvî na îrima rîa njoka,

**8** mwana nîagaatonyia njara îrimarî rîa kîmvuva.

**8**

**9** Kîrîmarî kîrîa kîtheru Kîam Ngai,

**9** gûtigativanua kana gwîkwa maûndû macûku.

**9** Nîûndû nthî îkethîrwa îcûrîte ûmenyo wa Ngai-Mûnene,

**9** ta ûrîa manjî methagîrwa mecûrîte îriarî.

**9**

**10** Mûthenya ûcio mûthamaki mûcerû wa rûciaro rwa Jesii akethîrwa arî kîonereria kûrî andû. Mavûrûri nîmakaathiî gwake mûciî îtûûrarî rîake rîrîa rîrî riiri.

**11** Mûthenya ûcio, Mwathani nîagaatambûrûkia njara yake rîngî nîguo acokie andû ake arîa matigarîte Sîria, Misiri, Pathirosi, Ethiopia, Elamu, Shinari, Hamathi na icîgîrîrarî cia îria.

**11**

**12** Nîagaaûkîrîria vendera ya kwonia mavûrûri,

**12** atî nîakaaûngania andû a Isiraeli arîa matarî kîene,

**12** nîakaaûngania andû a Juda arîa manyaganîtie mîthiiarî îna ya nthî.

**12**

**13** Wîru wa Efiraimu kûrî Juda nîûkaathira,

**13** na Efiraimu na Juda matikethîrwa marî nthû rîngî.

**13**

**14** Efiraimu na Juda marî vamwe nîmakaatharîkîra Afilisiti mwena wa îthûîro.

**14** Nîmakaavoota andû a Edomu na a Moabu,

**14** nao andû a Amoni mamathîkîre.

**14**

**15** Ngai-Mûnene nîaakanyarithia Îria Îtune,

**15** na arete rûkûngi rûviû nîguo rûnyarithie rûnjî rwa Farati,

**15** na arûgaanie rûtuîke tûrûnjî mûgwanja,

**15** nîguo andû maringage na magûrû.

**15**

**16** Nîgûkaagîa na njîra nene yumîte Asîria,

**16** nîûndû wa andû ake arîa maatigarire kuo,

**16** wata ûrîa gwekîkire kûrî andû a Isiraeli rîrîa maaumaga Misiri.

# Isa 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûcokia ngatho

**1** Mûthenya nîûgaakinya rîrîa mûkaaina atîrî,

**1** “Nîngagûcokeria ngatho we Ngai-Mûnene,

**1** nîûndû warî mûrakaru nîtue,

**1** nwatî rîu marakara maku nî mathiru,

**1** na nîûtûmîrîrîtie.

**1**

**2** Ngai nîke mûvonokia wakwa;

**2** nîke ngwîvoka na ndigeetigîra;

**2** nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai nîamvecaga vinya;

**2** na ke mwene nîke ûmvonokagia.

**2**

**3** Nîûgaatava manjî ûkenete,

**3** kuuma ithimarî cia ûvonokio.”

**3**

**4** Mûthenya ûcio nîmûkaaina atîrî,

**4** “Cokeriani Ngai-Mûnene ngatho!

**4** Mûvoeni mûkîgwetaga rîîtwa rîake.

**4** Menyithiani mavûrûri maûndû marîa ekîte,

**4** na mwanîrîre atî rîîtwa rîake nî rînene.

**4**

**5** Inani nyîmbo cia gûkumia Ngai-Mûnene

**5** nîûndû nîekîte maûndû manene;

**5** maûndû mama nîmamenyekanîte nthî yonthe.

**5**

**6** Ugîrîriani na mwine mûkenete, mue arîa mûtûûraga Zayuni!

**6** nîûndû Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli nî mûnene,

**6** na atûûraga gatagatîrî kenyu.”

# Isa 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîakaaverithia Babuloni

**1** Îno nî ndûmîrîri îgiî Babuloni îrîa Isaia, mûvîcî wa Amozu oonirue nî Ngai.

**1**

**2** Ngai augîte atîrî,

**2** “Vandani vendera îgûrû rîa kîrîma gîtarî na mîtî,

**2** ugîrîriani mwîte athigari, na mûmavenerie na njara,

**2** nîguo matonyere kîvingo gîa îtûûra rîa andû arîa marî îgweta.

**2**

**3** Nie mwene nîmbathîte arîa nyamûrîte,

**3** nîmbîtîte andû akwa arîa njamba

**3** arîa makenaga rîrîa navootana,

**3** makarûe na arîa mandakarîtie.”

**3**

**4** Tathikîrîriani înegene rîrîa rîrî irîmarî îgûrû,

**4** nîta rîa andû eengî mûno!

**4** Tathikîrîriani înegene rîa mothamaki na mavûrûri magomanîte vamwe.

**4** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe

**4** nîaravarîrîria athigari ake a mbaara.

**4**

**5** Maûkîte maumîte mavûrûri ma kûraca,

**5** maumîte mîthiia yonthe ya nthî.

**5** Ngai-Mûnene arî na marakara akuuîte indo ciake cia mbaara,

**5** nîguo acûkangie nthî yonthe nîûndû wa marakara make.

**5**

**6** Rîrani, nîûndû mûthenya wa Ngai-Mûnene ûrî vakuvî,

**6** ûgaaûka wîkariî ta mûthiro kuuma kûrî mwene vinya wonthe.

**6**

**7** Kwoguo njara cia andû onthe nîikaaregera,

**7** na ngoro cia andû onthe iringîke.

**7**

**8** Nîmakegua guoya na ruuo,

**8** megue ruuo ta rwa mûndûmûka akîgîa mwana.

**8** Makaaroranagia wa mûndû amakîtue nî ûrîa wîngî,

**8** namo mothiû mao makethîrwa mecûrîtwe nî nthoni.

**8**

**9** Taroria, mûthenya wa Ngai-Mûnene nîûgaakinya,

**9** mûthenya mûcûku wa marakara meengî na mang'ûrîka.

**9** Nthî nîgaacûkangua, nao andû evia arîa marî kuo mathirue viû.

**9**

**10** Njata cionthe wana irîa ciîthagîrwa irî itutu nîigaatiga gûkenga;

**10** riûa rîkaaratha rîkariî ta nduma,

**10** naguo mweri ndûkaara.

**10**

**11** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**11** “Nîngaaverithia nthî nîûndû wa waganu wayo,

**11** na mverithie andû arîa aganu nîûndû wa mevia mao.

**11** Nîngaathiria mwîtîîo wa andû arîa eyambî,

**11** na nthirie mwîcaaro wa andû arîa matarî ntha.

**11**

**12** Nîngaatûma andû matigare anini gûkîra thaavu îrîa mbaro mûno;

**12** nao andû makethîrwa marî anini gûkîra thaavu ya Ofiri.

**12**

**13** Kwoguo nîngaatûma îgûrû rinaine,

**13** na nthî nîkaathingitha yume vandû va yo,

**13** mûthenya ûrîa nie, Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**13** ngonania marakara makwa manene.

**13**

**14** “Wa mûndû akaavinyûraga ta nthwariga îkîvîtwa,

**14** ta ng'ondu itarî na mûrîthi,

**14** wa mûndû nîagaacoka kûrî andû ake,

**14** na wa mûndû nîakaaûra athiî vûrûrirî wake.

**14**

**15** Mûndû wa wonthe ûkoonwa nîakaamundwa na rûviû,

**15** na mûndû wa wonthe ûkaanyitwa nîakaaûragwa.

**15**

**16** Ciana ciao cia ngenge nîikaaûragwa wa makîyonagîra;

**16** indo cia nyomba ciao nîigaatavwa,

**16** na aka ao mamenywe kîîmwîrî na vinya.”

**16**

**17** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**17** “Nîngaaringîrîra Amede nîguo matharîkîre Babuloni.

**17** Mavûrûri mama matiûragia sîlûva,

**17** na matikenagua nî thaavu.

**17**

**18** Nîmakaaûraga andû ethî na mîguî yao,

**18** matikeguîra ciana ntha,

**18** kana macaîre ciana cia ngenge.

**18**

**19** Babuloni îrî riiri gûkîra mothamaki monthe;

**19** ûnene waguo nîûtûmaga Akalidei metîîa.

**19** Nwatî nie Ngai-Mûnene ngaacûkangia îtûûra rîu,

**19** wata ûrîa nacûkangirie Sodomu na Gomora.

**19**

**20** Îtûûra rîu rîtigacoka gûtûûrwa nî andû,

**20** kana rîkarwa nî njiarwa tene na tene.

**20** Gûtirî Mûarabu ûkaamba îgema rîake kuo,

**20** na gûtirî mûrîthi ûkaarîthia ndîthia yake kuo.

**20**

**21** Vandû va ûguo, gûgaatûûrwa nî nyamû cia kîthaka,

**21** na nîkuo irwîgî igaatumaga ciomba ciacio.

**21** Nyaga nîcio igekaraga kuo,

**21** na mbûri cia kîthaka irûgarûgage kuo.

**21**

**22** Mviti nîikaarîraga irî nyombarî ndaca na îgûrû,

**22** nacio ciathi igambage irî nyombarî irîa ciarî ciao athamaki.

**22** Îvinda rîa Babuloni rîrî vakuvî!

**22** Mîthenya yarîo îrî vakuvî kûthira.”

# Isa 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli nîmaacokire kuuma Îthamîriorî

## Mûthamaki wa Babuloni nîwakuire

## Ngai nîagaacûkangia Babuloni

## Ngai-Mûnene nîagaacûkangia Asîria

## Ngai nîagaacûkangia Afilisiti

**1** Ngai-Mûnene nîakeguîra andû a Jakovu ntha na athuure andû a Isiraeli rîngî matuîke ake kîûmbe. Nîakaamacokia vûrûrirî wao o ene, na ageni nîmagaaûka na matûûranie nao.

**2** Andû a mavûrûri nîmagaatethereria andû a Isiraeli gûcoka vûrûrirî ûrîa maaverwe nî Ngai-Mûnene. Nao andû acio a mavûrûri nîmagaatungatagîra Aisiraeli marî ngombo. Arîa maatavîte Aisiraeli nîmagaatavwa nî Aisiraeli, na andû a Isiraeli nîmakaatha arîa maamavinyagîrîria.

**2**

**3** Rîrîa Ngai-Mûnene akaathirîria andû a Isiraeli kîeva, mathîna na mawîra marito marîa maarutithagua,

**4** nîmakaaina rwîmbo rwa kûnyûrûria mûthamaki wa Babuloni makiugaga atîrî,

**4** “Kaî mûthamaki ûrîa ûratûvinyagîrîria nî mûcûkangie-î!

**4** Ûng'endu wake rîu nî mûthiru!

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîacûkangîtie wathani wa arîa aganu,

**5** nîaunangîte mûragi wao wa wathani,

**5**

**6** ûrîa maarivaga andû naguo marî na marakara matagûtigithîria,

**6** na kûmatha makîmanyariraga matarî na ntha.

**6**

**7** Rîu nthî yonthe nîînogokete na îrî na thayû,

**7** na andû onthe nî maraina makenete.

**7**

**8** Mîthithinda na mîtarakwe ya Lebanoni nîîrakena,

**8** îrakenerera kûgwa kwa mûthamaki îkiugaga atî,

**8** ‘nîûndû rîu nîûgwîthîtue,

**8** gûtirî mûndû ûgaaûka gûtûtema!’

**8**

**9** “Kwa arîa akuû nî kwîvarîrîtie gûgûtûnga rîrîa ûkaathiî kuo,

**9** maroho ma arîa akuû nîmagaakwamûkîra,

**9** na arîa onthe maarî atongoria a nthî,

**9** nîmaraûkîra itîîrî ciao cia ûthamaki,

**9** arîa onthe maarî athamaki a ndûrîrî.

**9**

**10** Onthe marî vamwe nîmagaakwîra atî:

**10** ‘Wa nawe ndûrî na vinya wa tatue,

**10** we ûvanene natue!’

**10**

**11** Mwago wonthe ûrîa wegucaga,

**11** vamwe na nyîmbo irîa wainagîrwa na ngita ciaku,

**11** rîu irî kwa arîa akuû.

**11** Igunyû nîcio ûmamagîra irî ûrîrî waku,

**11** na mûthûa ûgagûkunîkîra ûrî mûrengeti waku.’

**11**

**12** “We wakengaga ta njata ya kîraûko,

**12** na kaî wî mûgwîu na vinya kuuma îgûrû-î!

**12** We wavootire mavûrûri,

**12** nwatî rîu ûrî mûgwîthie nthî-î!

**12**

**13** Weîrire na ngoro atîrî,

**13** ‘Nîngunûkia nginya îgûrû;

**13** nîngaaiga gîtî gîakwa Kîam ûthamaki îgûrû rîa njata,

**13** nîngekara îgûrû rîa kîrîma kûrîa ngai cia mîvuanano icemanagia,

**13** kûndû kûraca mwena wa rûgûrû.

**13**

**14** Nîngunûkia nginye îgûrû rîa matu,

**14** nînîvaanania na ûrîa ûrî Îgûrû Mûno.’

**14**

**15** Nwatî nîûnyûrûrûkîtue ûgakinyua kwa arîa akuû,

**15** nîûgwîthîtue kûrîa kûriku mûno.

**15**

**16** “Arîa magaakûonaga magaagûkûûragîra metho makîûragia:

**16** ‘Ûyû nîke mûndû ûrîa watûmaga nthî îteteme,

**16** na agatûma mothamaki mainaine?

**16**

**17** Nîke watûmire nthî îtuîka ta werû,

**17** na agîcûkangia matûûra mayo,

**17** na akîgiria andû arîa moovetwe macoke kwao mîciî?’

**17**

**18** Athamaki onthe a mavûrûri mathikîtwe na gîtîîo,

**18** wa mûthamaki mbîrîrarî yake;

**18**

**19** nwatî we ûtetwe nja kûraca na mbîrîra yaku,

**19** wîkariî ta kîvuno kîrî na magigi,

**19** kimba gîaku nî gîkinyange,

**19** gîkunîkîrîtwe nî ciimba cia andû maûragîtwe na rûviû,

**19** na gîgaikua îrimarî rîa mathiga.

**19**

**20** Nwatî we tîûthikwa na gîtîîo ta athamaki acio,

**20** nîûndû nîwacûkangirie vûrûri waku,

**20** na ûkîûraga andû aku.

**20** Njiarwa cia eki naaî itikaaririkanwa tene na tene.

**20**

**21** Îîvarîrieni kûûraga ciana ciake nîûndû wa mavîtia ma methe mao,

**21** nîguo matigacoke kwatha nthî,

**21** na mamîcûrie matûûra mao.”

**21**

**22** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Nîngaacûkangia îtûûra rîa Babuloni na nîrîthirie viû. Nîngaacûkangia indo cionthe, ciana na mûndû wa wonthe ûtigarîte arî mwoyo. Nie Ngai-Mûnene, nînie nauga ûguo.

**23** Nîngaatûma îtûûra rîu rîtuîke rîa gûtûûrwa nî Tûtiti, na rîtuîke maria ma manjî. Ngaathiria indo cionthe Babuloni gwîkare ta kûvatîtwe na kîvati. Nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, nînie nauga ûguo.”

**23**

**24** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe evîtîte akauga atîrî,

**24** “Ûrîa mvangîte nîguo gûgeekîka,

**24** na ûrîa nduîte nîguo gûkaavinga.

**24**

**25** Nîngaathiria Asîria arîa marî vûrûrirî wakwa,

**25** na nîmakinyangîre irîmarî ciakwa.

**25** Nîngaaruta andû akwa ûkomborî wa Asîria,

**25** na nîmaûre mûrigo ûrîa mamakuuithîtie.

**25**

**26** Ûyû nîguo mûvango ûrîa mvangîrîte nthî yonthe;

**26** na rîîrî nîrîo îvera rîrîa ngaaverithia mavûrûri monthe narîo.”

**26**

**27** Ûndû ûrîa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe avangîte gwîka,

**27** nû ûngîmûgiria?

**27** Rîrîa araverithania nû ûngîmûgiria?

**27**

**28** Mwakarî ûrîa Mûthamaki Ahazi aakwire, Ngai nîwavecanire ndûmîrîri îno:

**28**

**29** “Mue andû onthe a Filisiti, mûtigakene,

**29** atî nîûndû mûragi ûrîa mwarivirwe naguo nî munîkangu;

**29** nîûndû njoka îtarî ûrogi nîgaaciara kîmvuva,

**29** nakîo kîmvuva nîgîgaaciara njoka mbaganu makîria.

**29**

**30** Marikithathi ma athîni nîmakaagîa na irio cia kûrîa,

**30** na mamamage marî na thayû.

**30** Nwatî mue Afilisiti, nîngaathiria rûciaro rwenyu na yûra,

**30** na ûrîa ûgaatigara arî mwoyo nîngaamûraga.

**30**

**31** “Rîrani mue matûûra monthe ma Afilisiti!

**31** Mue Afilisiti muonthe, gîani na guoya!

**31** Nîûndû rûkûngû rwa athigari rûkîte rumîte mwena wa rûgûrû:

**31** nî gîkundi Kîam athigari matarî guoya.”

**31**

**32** Anjaama arîa makaauma vûrûrirî ûcio magaacokerua atîa?

**32** Makerwa atî, Ngai-Mûnene nîatumîte îtûûra rîa Zayuni,

**32** kûu nîkuo andû ake arîa marî na thîna maûragîra.

# Isa 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîagaacûkangia Moabu

**1** Îno nîyo ndûmîrîri ya Ngai îgiî Moabu:

**1** Îtûûra rîa Ari na rîa Kiri nîmacûkangîtue ûtukû ûmwe,

**1** naguo vûrûri wa Moabu ûkirîte îvooru.

**1**

**2** Andû a Diboni nîmaunûkîtie kûrîa magoocagîra magacakae.

**2** Andû a Moabu mararîrîra matûûra ma Nebo na Medeba.

**2** Andû onthe nî enju ciongo ciao na makenja nderu ciao,

**2**

**3** maravîtûkîrîra njîrarî mekîrîte nguo cia macakaya;

**3** maracakaya makîrîraga methori marî nyombarî îgûrû na ivaarorî cia matûûra.

**3**

**4** Andû a Heshiboni na a Eleale nîmararîra,

**4** kîrîro Kîamo nî kîreguîka nî andû marî Jahazi.

**4** Athigari a Moabu nîmararîra maugîrîrîtie;

**4** ngoro ciao nîiratetema.

**4**

**5** Ngoro yakwa nîîrarîrîra Moabu!

**5** Andû a kuo maûrîte makathiî Zoari, na Egilathi-shelishiya.

**5** Maunûkîtie na njîra îrîa îthiîte Luhithi makîrîraga;

**5** marî njîrarî mathiîte Horonaimu,

**5** nîmarauga mbu nî ûrîa macûkangîtue.

**5**

**6** Karûnjî ka Nimurimu nî kavwîu;

**6** nyaki ya kuo nî nyûmû, mîmera nî mîvovu,

**6** gûtirî kîndû kîrakûra kuo.

**6**

**7** Andû mararinga karûnjî ka Wilosi,

**7** makuuîte indo ciao cionthe irîa maagîte nacio,

**7** wana irîa meeigîrîte mûthithû.

**7**

**8** Vûrûri wonthe wa Moabu wîcûrîte kîrîro,

**8** macakaya makinyîte Egilaimu na Beeri-elimu.

**8**

**9** Manjî monthe ma Diboni mecûrîte nthakame;

**9** kûnarî ûguo, Ngai nîakûgera ngero nene Diboni.

**9** Andû arîa makaaûra kuuma vûrûrirî wa Moabu,

**9** na arîa magaatigara makaaûragwa nî mûnyambû.

# Isa 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Moabu nîyavoire ûtethio kuuma Jerusalemu

**1** Nîavirîru mûtongoria wa vûrûri tûgondu,

**1** matûrutîte Sela mavîtûkîrîre werûrî nginya kîrîmarî gîa Zayuni.

**1**

**2** Ta ûrîa iconi ciûrûraga ciomba ciacio itharîtue,

**2** nwaguo aka a Moabu maagagîte marî mariûkorî ma Arinoni.

**2**

**3** Andû a Moabu marera andû a Juda atîrî,

**3** “Tûtaareni, mûtwîre ûrîa tûgwîka.

**3** Tûthitheni mûtûgitîre,

**3** ta ûrîa gûtukaga ûtheri ûkathira.

**3** Tûthitheni tue tûraûrûra;

**3** mûtigatûkunyanîre tue nîkwa tûrîte.

**3**

**4** Tigani andû a Moabu arîa maûrîte matûûre vûrûrirî wenyu,

**4** magitîreni kuuma kûrî arîa marenda kûmacûkangia.

**4** Rîrîa ûrîa ûvinyanagîrîria akethîrwa atarî vo,

**4** na kûûragana kûthire na arîa matharîkagîra maume vûrûrirî,

**4**

**5** mûndû wa rûciaro rwa Daudi nîagaatuîka mûthamaki;

**5** na nîakaatha andû na wîvokeku na wendo ûtathiraga.

**5** Ke agaatucanagîra ciira na kîvooto na waragania na

**5** ekage maûndû ma ûthingu.”

**5**

**6** Andû a Juda maugaga atîrî,

**6** “Nîtwîguîte ûrîa andû a Moabu marî ecaari,

**6** nîtwîcî ûrîa maarî etîi mûno.

**6** Nîtwîcî ûrîa marî rûng'athio, mwîkumio na metûûgagîria;

**6** nwatî mwîtîîo ûcio wao nî wa mana.”

**6**

**7** Kwoguo andû a Moabu nîmararîra,

**7** onthe mararîrîra vûrûri wao.

**7** Cakayani mûno mue andû a Moabu,

**7** nîûndû wa wenye wa îtûûra rîa Kiri-heresethi.

**7**

**8** Mîgûnda ya Heshiboni na mîthavibu ya Sibuma nî mîcûkangie;

**8** ndivei ya thavibu cia mîgûnda îo nîyo yatûmaga athani a mavûrûri marîwe.

**8** Mvûa cia mîtî îo ciakinyîte Jazeri,

**8** na îgatamba nginya werûrî,

**8** na matheûka mayo magakinya mûringo wa Îria rîa Cumbî.

**8**

**9** Kwoguo Jazeri akîrîra wananie nînîrarîra

**9** nîrarîra nîûndû wa mîthavibu ya Sibuna.

**9** Methori makwa maretîka nîûndû wa Heshiboni na Eleale,

**9** nîûndû gîkeno Kîam matunda na maketha ma maku,

**9** na gîkeno Kîam maketha ma ngano nî kîthiru.

**9**

**10** Gûtirî gûkena na gûcanjamûka mûgûndarî ûrîa ûraciaraga mûno.

**10** Gûtirî nyîmbo cinagwa mîgûndarî ya mîthavibu.

**10** Gûtirî mûndû ûvivagîra ndivei kîvivîrorî,

**10** na ngemi nî nthiru.

**10**

**11** Kwoguo nînîracakaya ngoro nîûndû wa Moabu,

**11** na ngegua kîeva nîûndû wa Kiri-heresi.

**11**

**12** Rîrîa andû a Moabu makaathiî kûgooca ngai ciao na menogie makîthiî kûrîa kûgoocagîrwa, macoke mathiî hekarûrî yao kûvoya, matikaathikîrîrua.

**12**

**13** Îno nîyo ndûmîrîri îrîa Ngai-Mûnene aavecanire mbere îgiî Moabu.

**14** Nwatî rîu Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Vuva wa mîaka îthatû, ta îrîa îtaragîrwa mûruti wa wîra, riiri wa Moabu nîûkaathira. Wana ethîrwa andû a kuo nî eengî, nî andû anini tu magaatigara na matarî na vinya.”

# Isa 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîakaaverithia Sîria na Isiraeli

## Mavûrûri marîa nthû nîmaavootirwe.

**1** Îno nî ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene îgiî Damesiki.

**1** “Damesiki ndîgaatuîka îtûûra rîngî;

**1** îgaatuîka îganjo.

**1**

**2** Matûûra ma Sîria nîmatûûra marî mathame tene na tene.

**2** Ng'ondu na ng'ombe nîcio igekaraga kuo,

**2** ikaamamaga kuo na gûtirî mûndû ûkaaimakia.

**2**

**3** Matûûra marîa magitîre ma Efiraimu nîmagaacûkangua,

**3** naguo ûthamaki wa Damesiki ûthire.

**3** Nao andû a Sîria arîa magaatigara marî mwoyo makaagîa na gîconoko ta andû a Isiraeli;

**3** nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nînie nauga ûguo.”

**3**

**4** “Mûthenya nîûgaakinya, rîrîa riiri wa Isiraeli ûkaanyivanyivua,

**4** na ûtonga wa kuo ûthire.

**4**

**5** Isiraeli îkethîrwa îkariî ta mûgûnda mûkethe ngano,

**5** ageekwa ta mûkethi wa ngano,

**5** îkethîrwa îkariî ta mûgûnda mûkethe Kîamndarî Kîam Refaimu.

**5**

**6** Gûgaatigara andû anini,

**6** ta mûtamaiyû ûrî mûkethe,

**6** ûgatigara na ndamaiyû igîrî kana ithatû rûvûarî rwa îgûrû,

**6** kana mûtî wa matunda ûkethetwe,

**6** ûgatigara matunda mana kana matano mvûarî cia guo.

**6** Nie Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, nînie nauga ûguo.”

**6**

**7** Mûthenya ûcio, andû nîmakaaroria ûrîa Wamaûmbire na magarûrûkîre Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.

**8** Matikaaroria rîngî metha cia magongoona irîa matumîte na njara ciao, kana marorie irîa maturîte o ene îrî mûvuanano wa ngai ya mûndûmûka ya Ashera kana metha cia magongoona cia kûvîvîria ûbani.

**8**

**9** Mûthenya ûcio, matûûra mao marîa magitîre magaatigwa marî maganjo ta matûûra marîa maatiganîrue nî Ahivi na Amori rîrîa maaûrire nî andû a Isiraeli.

**9**

**10** We Isiraeli, nîûriganîrîtwe nî Ngai ûrîa wakûvonokirie,

**10** ndûririkanaga Îthiga rîrîa rîkûgitagîra.

**10** Kwoguo, mûvandîte mîmera mîgûnda mwamûrîrîte Ngai,

**10** nîguo mûgoocagîre ngai ng'eni kuo.

**10**

**11** Wana mwatûma îkûre mûthenya wa ûcio mwamîvanda,

**11** na mûtûme îrae kîraûko wa kîu mwamîvanda,

**11** wanarîo gûtikethîrwa na maciaro.

**11** Ûcio ûkethîrwa wî mûthenya wa kîeva na ruuo rûtangîthira.

**11**

**12** Aia, ûcio nî mûrurumo wa andû eengî,

**12** mararuruma ta ûrîa îria rîrurumaga.

**12** Aia, nî mûrurumo wa ndûrîrî,

**12** irî na mûrurumo ta wa manjî meengî.

**12**

**13** Mavûrûri mararuruma ta manjî meengî,

**13** nwatî Ngai nîakaamagûkia nao maûre mathiî kûndû kûraca,

**13** makaavinyûrua ta ûrîa macaki magûrûkagua nî rûkûngi kîrîmarî îgûrû,

**13** kana ta ûrîa rûkûngû rûmbûragwa nî rûkûngi rûnene.

**13**

**14** Nîmatûmaga kûgîe na kîmako kîvwaî,

**14** nwatî mbere ya gûkîe kîmako gîkathira.

**14** Rîu nîrîo îgai rîa arîa matûtavaga indo cietû,

**14** na îrîvi rîa arîa matûcunaga indo cietû.

# Isa 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîakaaverithia Ethiopia

**1** Kûrî na vûrûri ûrî mûringo wa nyûnjî cia Ethiopia,

**1** mathagu meguîkaga makîvatavata.

**1**

**2** Vûrûri ûcio ûtûmaga anjaama makathiî na rûnjî rwa Nailo,

**2** marî matarûrî matumîtwe na mîrura.

**2** Thiîni mue anjaama aya mûthiîcaga na îvenya,

**2** thiîni vûrûrirî ûcio mûnene na ûrî vinya,

**2** vûrûri ûcio ûgaanîtue nî nyûnjî,

**2** ûrî andû araca na marî rûûo rûnyoroku,

**2** andû metigîrîtwe nî andû a nthî yonthe.

**2**

**3** Mue arîa mûtûûraga mavûrûrirî monthe ma nthî,

**3** namue mûtûûraga nthî,

**3** rîrîa kîmenyithia gîkoonanua îgûrû rîa kîrîma, mûkaaroria!

**3** Rîrîa karumbeta gakaavuvwa, mûkaathikîrîria!

**3**

**4** Nîûndû Ngai-Mûnene ambîrîte atîrî,

**4** “Nîngaaroria gûkû nthî ngirîte nîrî îgûrû kûrîa ndûûraga,

**4** nîngaaroria ngirîte nîrî kûrîa ndûûraga,

**4** ngirîte ta ûrugarî vîndî îrîa riûa rîarîte,

**4** ta ûrîa îtu rîa îme rîgûcaga vîndî ya maketha.

**4**

**5** Mbere ya thavibu ikethwa,

**5** kîrao gîatuîka na thavibu ciambîrîria gûtunîva,

**5** Ngai-Mûnene nîagaatinia matheûka na tûviû twa gûcaa,

**5** na nîagaacaa mvûa irîa iratamba.

**5**

**6** Ciimba cionthe cia athigari arîa njamba igaatigwa irîmarî,

**6** irîwe nî iconi na nyamû cia kîthaka.

**6** Iconi irîa irîcaga nyama ikaairîa vîndî ya riûa,

**6** nacio nyamû cia kîthaka ikaairîa vîndî ya mvevo.”

**6**

**7** Vîndî îo, Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîakaavirîrwa iveo kuuma vûrûrirî ûyû ûgaanîtue nî nyûnjî, ûrî andû araca na marî ngothi nyoroku. Andû acio nîmetigîrîtwe nthî yonthe. Magaaûka Kîrîmarî gîa Zayuni, varîa Ngai-Mûnene Mwene Vinya wonthe agoocagîrwa.

# Isa 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîakaaverithia Misiri

## Andû a Misiri nîmakaagooca Ngai-Mûnene

**1** Îno nîyo ndûmîrîri îgiî Misiri:

**1** Ngai-Mûnene nîaûkîte vûrûrirî wa Misiri,

**1** aûkîte ekarîrîte îtu rîthiîte na îvenya,

**1** mîvuanano ya ngai cia Misiri nîgaatetemaga îrî mbere yake,

**1** nao andû a Misiri nîmakaathira vinya ngoro.

**1**

**2** Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**2** “Nie nîngaatûma andû a Misiri marûe o ene:

**2** wa mûndû nîmakaarûa na mûrwang'ina,

**2** wa mûndû marûe na ûrîa mariganîtie nake,

**2** wa îtûûra rîrûe na îtûûra rîrîa rîngî,

**2** na mûthamaki nîakaarûa na mûthamaki ûrîa wîngî.

**2**

**3** Nîngaathiria ûrûme wa andû a Misiri,

**3** na njûkangie mîvango yao.

**3** Nîmakaaûria ûtaaro kûrî mîvuanano na aringi ciama,

**3** na kûrî ago na arogi.

**3**

**4** Nîngaanenganîra andû a Misiri kûrî mûtongoria mwaganu,

**4** na nîmakaathwa nî mûthamaki ûtarî ntha.

**4** Nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, nînie nauga ûguo.”

**4**

**5** Manjî ma Rûnjî rwa Nilo nîmakaavûa,

**5** naruo rûnjî rûnyare.

**5**

**6** Mîtaro ya rûnjî rûu nîkaanunga,

**6** na tûrûnjî tûrîa tûviraga manjî rûnjîrî rwa Nilo nîtûkaavwa.

**6** Mûthanje na nyaki nîikoora,

**6**

**7** ndere na nguvarî cia Rûnjî rwa Nilo gûtikaamera kîndû.

**7** Na kîrîa kîonthe gîkaavandwa nîgîkaaûma,

**7** na kîgûrûkue nî rûkûngi kîûre.

**7**

**8** Ategi onthe a nthamaki nîmakaarîra na macakae,

**8** arîa onthe mategaga na ndûano nîmakaarîra,

**8** nao arîa mategaga na neti nîmakaathirwa nî vinya.

**8**

**9** Arîa matumaga nguo na arîa marûthaga ngoora cia vamba,

**9** nîmagaakua ngoro.

**9**

**10** Itugî cia vûrûri nîikaaunangwa,

**10** na aruti wîra wa kîvarûa nî makegua kîeva.

**10**

**11** Atongoria a îtûûra rîa Zoani nî aritu mûno;

**11** ataari a mûthamaki wa Misiri mavecanaga mataaro ma ûrimû.

**11** Mangîvota atîa kwîra mûthamaki wa Misiri,

**11** atî o nî njiarwa cia andû arîa aûgî,

**11** njiarwa cia athamaki a tene atîa?

**11**

**12** We mûthamaki wa Misiri marî kû andû acio aku aûgî?

**12** Tiga makwonie na makwîre,

**12** maûndû marîa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**12** avangîte gwîka vûrûri wa Misiri.

**12**

**13** Atongoria a Zoani nî aritu,

**13** na atongoria a Memufisi nîaveenie;

**13** magîrîrwe nî gûtongoria andû,

**13** nwatî nîmavîtithîtie vûrûri wa Misiri.

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîatûmîte mavecane mataaro mavîngîcanu,

**14** nîmatûmîte andû a Misiri magaage mawîrarî mao monthe,

**14** na magatûgûga ta ûrîa mûrîu atûgûgaga agîtavîkaga.

**14**

**15** Gûtirî mûndû vûrûrirî wa Misiri,

**15** arî gîtonga kana mûthîni,

**15** mûndû ûrî îgweta kana ûtarî îgweta,

**15** ûngîvota gwîka ûndû wa vata.

**15**

**16** Mûthenya ûcio andû a Misiri nîmakegua guoya ta aka, mainaine nî guoya rîrîa makoona Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe aûkîrîrîtie njara yake nîguo amaverithie.

**17** Andû a Misiri nîmakaanyitwa nî guoya nîûndû wa vûrûri wa Juda. Mûndû wa wonthe ûkaagweterwa ûvoro wa Juda nîagetigîra nîûndû wa ûrîa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe avangîte kûmeka.

**17**

**18** Mûthenya ûcio wakinya, nîgûkaagîa na matûûra matano vûrûrirî wa Misiri kûrîa rûthiomi rwa Kîhibirania rûkaaragua. Andû a matûûra mau nîmakevîta na mauge atî makethagîrwa marî evokeku kûrî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe. Îtûûra rîmwe rîamo rîgeetwa, “Îtûûra rîa Riûa.”

**18**

**19** Mûthenya ûcio gûkethîrwa kûrî na metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene vûrûrirî wa Misiri, na gîtugî Kîammûrîrîtwe Ngai-Mûnene kîrî mûvakarî wa vûrûri ûcio.

**20** Metha îo ya kîgongoona îgaatuîka kîmenyithia na ûira kûrî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe vûrûrirî wa Misiri. Rîrîa andû a kuo makaarîrîra Ngai-Mûnene amatethie kuuma kûrî arîa mamavinyagîrîria, ke nîakaamatûmîra mûmatethia wa kûmagitîra na kûmavonokia.

**21** Ngai-Mûnene nîakemenyithania kûrî andû a Misiri, nao nîmakaamûmenya na mamûgooce, na mamûrutagîre magongoona na matega ma kûvîvua. Nîmakevîta kûrî Ngai-Mûnene na mavingie mîvîtwa îo.

**22** Ngai-Mûnene nîakaaverithia andû a Misiri, acoke amavonie; nao nîmakaamûcokerera nake nîakegua mathaithana mao na amavonie.

**22**

**23** Mûthenya ûcio, nîgûkethîrwa kûrî na varavara nene yumîte Misiri îthiîte vûrûrirî wa Asîria. Andû Asîria nîmagaceraga Misiri, nao andû a Misiri nîmagaceraga Asîria; nao andû a Misiri na andû a Asîria nîmakaagooca Ngai vamwe.

**24** Mûthenya ûcio vûrûri wa Isiraeli nîûkaanyitanîra na vûrûri wa Misiri na wa Asîria; namo mavûrûri mau mathatû nîmagaatuîka kîrathimo kûrî nthî yonthe.

**25** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîakaamarathima akiugaga atîrî, “Mûrorathimwa andû akwa a Misiri, mûrorathimwa andû a Asîria arîa naûmbire na njara ciakwa, na Aisiraeli arîa nîîthuurîrîte.”

# Isa 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Isaia nîwathiîre arî njaga na atarî na iratû

**1** Mwaka ûrîa mûnene wa athigari a mbaara aakinyire îtûûra rîa Ashidodi atûmîtwe nî Sarigoni mûthamaki wa Asîria, akîrîtharîkîra na akîrînyita,

**2** Ngai-Mûnene nîwerire Isaia mûvîcî wa Amozu atîrî, “Thiî ûrute nguo îo ya macakaya wîyovete kîûnûrî na ûrute iratû magûrûrî maku.” Nake Isaia nîwekire guo, akîthiî arî njaga na arî magûrû matheri.

**3** Mwaka ûrîa îtûûra rîa Ashidodi rîatavirwe, Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Ndungata yakwa Isaia îtûûraga îthiîcaga îrî njaga na îrî magûrû matheri îvinda rîa mîaka îthatû rûrî rûûri rwa kwonania ûrîa ngeeka Misiri na Ethiopia.

**4** Ûguo nîguo mûthamaki wa Asîria akaathiî na andû arîa akaanyita marî mîgwate kuuma vûrûrirî wa Misiri na Ethiopia. Andû ethî na akûrû makaathiî marî njaga na marî magûrû matheri, matarî na thuruvarî. Ûguo nîguo Misiri îgaaconorithua.

**5** Kwoguo arîa onthe mevokete Ethiopia na metîîaga nîûndû wa Misiri nîmakaamaka na maconoke.

**6** Nao andû arîa matûûraga rûtererî rwa îria, mûthenya ûcio nîmakaauga atîrî, ‘Taroriani ûrîa gwekîkire kûrî andû arîa tûrevokete atî nîmagûtûgitîra kûrî mûthamaki wa Asîria! Rîu tue-î, nîtûkûvonoka?’ ”

# Isa 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîoneki kîgiî kûgwa kwa Babuloni

## Ndûmîrîri îgiî Edomu

## Ndûmîrîri îgiî Arabia

**1** Îno nîyo ndûmîrîri îgiî ûrathi wa Babuloni:

**1** Ta ûrîa rûkûngi rûnene rûvurutanaga kuuma îveti,

**1** ûguo nîguo thîna mûnene ûgaaûka umîte werûrî, vûrûrirî wa gwîtigîrwa.

**1**

**2** Nîmonetue kîoneki gîa kûmakania;

**2** kîoneki Kîam arîa maîaga makîîa,

**2** na arîa macûkangagia magîcûkangia.

**2** Mue andû a Elamu, unûkiani mûthiî mbaararî;

**2** mue andû a Media cîgîrîriani Babuloni!

**2** Ngai nîagûtûma mînyamaaro îrîa Babuloni aretete îthire.

**2**

**3** Maûndû marîa noonire na ngîgua nîmaatûmire mbîgua ûrûrû mûno,

**3** nîrî mwîcûre nî ûrûrû mwîngî,

**3** ûrûrû ta wa mûndûmûka agîciara.

**3** Nînîratuurwa mûno nginya ngaremwa nî kwîgua,

**3** nîrî mûmaku mûno nginya ngaremwa nî kwona.

**3**

**4** Ngoro yakwa nî îratumatuma,

**4** na nîrîmwîcûre nî guoya.

**4** Nîneriragîria kîvwaî gîkinye,

**4** nwatî rîrîa gîakinyire nîgîatûmire minaine.

**4**

**5** Îruga rînene nîrîavarîrîrue,

**5** metha igatandîkwa,

**5** na andû makîrîa na makînyua.

**5** Wa rîmwe mûgambo nîwaugire atîrî,

**5** “Ûkîrani mue athamaki! Varîrîriani ngo cienyu!”

**5**

**6** Mwathani nîwacokire akîmbîra atîrî,

**6** “Thiî wige mûrangîri,

**6** mwîre anagîrîre maûndû marîa arona.

**6**

**7** Rîrîa akoona andû mathiîte aîrî aîrî,

**7** matwîte mbarathi, andû matwîte mvunda na engî matwîte ngamîîra,

**7** mwîre akaaroria waro,

**7** akaaroria na kinyi.”

**7**

**8** Mûrangîri ûcio nîwacokire akiugîrîria atîrî, “Mwathani, nûngamaga nyombarî ndaca na îgûrû ngîrangîra,

**8** mûthenya na ûtukû!”

**8**

**9** Taroria maûkîte matwîte mbarathi,

**9** na marî aîrî kwa aîrî.

**9** Mûrangîri ûcio nîwacokire akiuga atîrî,

**9** “Babuloni nîngwîu!

**9** Mîvuanano yonthe ya ngai ciakuo nîmiunange na îkagwîthua nthî.”

**9**

**10** Mue Isiraeli andû akwa,

**10** mûrî avûûre na mûkagûrûkua ta ngano.

**10** Nîramwîra maûndû marîa mbîguîte,

**10** kuuma kûrî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli.

**10**

**11** Îno nî ndûmîrîri nene îgiî Edomu,

**11** nînîregua mûndû agîtana kuuma Seiru,

**11** “Mûrangîri, ûtukû ûtigarîtie vegana atîa ûthire? Gûgaakîa rî?”

**11**

**12** Nanie mûrangîri ngîcokia atîrî,

**12** “Nîgûkîa, na gûcoke gûtuke rîngî.

**12** Wenda kûria ûria,

**12** thiî ûûke rîngî.”

**12**

**13** Ûyû nî ûrathi wîgiî Arabia.

**13** Mue andû a Dedani mûthiîte mûrûmanîrîrîte,

**13** rarîrîrani werûrî wa Arabia ûmûnthî.

**13**

**14** Mue arîa mûtûûraga vûrûrirî wa Tema,

**14** kundiani andû arîa anyondu manjî;

**14** vani andû acio maûrîte irio.

**14**

**15** Andû acio nîkwa maûrîrîte mviû,

**15** icomoretwe nîguo maûragwe nacio,

**15** maûrîrîte mota matungîtwe marathwe na ûgwati wa mbaara.

**15**

**16** Mwathani nîwacokire akîmbîra atîrî, “Varî îvinda rîa mwaka ûmwe, ta ûrîa ûtaragîrwa mûruti wa wîra, riiri wonthe wa Kedari nîûkaathira.

**17** Andû arîa njamba maikagia mîguî a ciana cia Kendari, nî andû anini tu gatagatîrî kao magaatigara. Nie, Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli, nînie nauga ûguo.”

# Isa 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri îgiî Jerusalemu

## Ngai nîwakaanirie Shebuna

**1** Îno nî ndûmîrîri nene îgiî Kîanda gîa Kîoneki.

**1** Nîkwa kûrî na ndûî,

**1** rîu andû onthe maratwa nyomba îgûrû?

**1**

**2** Nîndûî kîratûma mugîrîrie mûkenete,

**2** îtûûra rîonthe rîcûrîtwe nî wagagu na înegene.

**2** Andû enyu arîa maakwire matiaûragwa na mviû, na matiaûragîrwa mbaararî.

**2**

**3** Atongoria enyu onthe nîmaaûrire,

**3** nao nîmaanyitirwe wana mataikîtie mûguî wanarî ûmwe.

**3** Andû enyu onthe arîa maanyitîkanire nî maatavirwe,

**3** wana ethîrwa nîmaaûrîte makathiî kûndû kûraca.

**3**

**4** Kwoguo rîu nîramwîra atîrî:

**4** Mûtigatindanîre nanie,

**4** tiganani nanie ndîre methori ma ruuo,

**4** mûtikethînie kûmvoreria nîûndû wa ûrîa andû akwa macûkangîtue.

**4**

**5** Nîûndû ûmûnthî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**5** nîatûreterete kîmako, gûcindwa na kîvîngîcî,

**5** gûkû Kîandarî gîa Kîoneki.

**5** Nthingo cia îtûûra nî nyomomore,

**5** na înegene rîa andû akuo nî rîreguîka nginya irîma.

**5**

**6** Athigari a mbaara a Elamu nîmaaûkire na mota na mîguî,

**6** marî na ikaari cia mbaara na andû matwîte mbarathi,

**6** nao athigari a Kiri nîmaavarîrie ngo ciao.

**6**

**7** Ciandarî ciaku mbaro we Jerusalemu,

**7** gwecûrîte ikaari cia mbaara na mbarathi;

**7** nao andû arîa mathiîcaga matwîte mbarathi maarangîrîte ivingorî.

**7**

**8** Ûgitîri wonthe wa Juda nîwagwîre.

**8** Mûthenya ûcio, nîmwathiîre gûcaria indo cia mbaara irîa ciaigîtwe vandû vetagwa Nyomba ya Mûtitû,

**9** na mûkîona atî nthingo cia îtûûra rîa Daudi ciarî mbatûkangu kûndû kwîngî na nîmwecûririe manjî kariarî ka mwena wa ngurumo.

**10** Nîmwatarire nyomba cionthe cia Jerusalemu, mûkîomomora imwe ciacio nîguo mûgîe na mathiga ma gûcokereria nthingo cia îtûûra nîguo igîe vinya.

**11** Nîmwatumire îtangi gatagatî ka nthingo igîrî nîguo rigage manjî rîrîa magwîtîka kuuma kariarî karîa ka mbere. Nwatî mûtiacaria Ngai ûrîa wavangire maûndû mau, na mûtiaûria ûtethio wa Ngai ûrîa wavangire maûndû mau kuuma tene.

**11**

**12** Mûthenya ûcio Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**12** nîwamwîtire mûrîre na mûcakae,

**12** mwenje njuîrî na mwîkîre nguo cia macakaya.

**12**

**13** Vandû va ûguo, mwakenire na mûgîkûngûîra,

**13** nîmwathînjire ndegwa na ng'ondu,

**13** mûkîrîa nyama na mûkînyua ndivei.

**13** Nîmwaugire atîrî, “Tiga tûrîe na tûnyue,

**13** nîûndû rûyû nîtûgaakua.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîwanguûrîrie akîmbîra atîrî,

**14** “Nama, mûtikoverwa wîvia ûyû nginya rîrîa mûgaakua.”

**14** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte.

**14**

**15** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîwambîrire atîrî, “Thiî kûrî Shebuna mûmenyereri wa mûciî wa mûthamaki na ûmûrie,

**16** ‘Ûreka atîa gûkû, na mûrî na û? Nîwagîrîrwe wîyacîre mbîrîra yaku gûkû vandû vatûgîru rwararî rwa îthiga?

**17** We wî mûndû ûrî na vinya, nwatî Ngai-Mûnene nîagaakûnyita na agwikie na vinya kûndû kûraca.

**18** Agaakûnyita akûthiûrûrûkie, acoke aguikie ta mûvira na agwikie vûrûrirî mwariî. Kûu nîkuo ûgaakuîra ûrî vakuvî na ikaari ciaku cia mbaara icio wîtîîaga nacio. We wî gîconoko kûrî nyomba ya mwathi waku.

**19** Nîngaakûruta wîrarî waku, na ngûvarûrûkie ume ûnenerî waku.’

**19**

**20** “Mûthenya ûcio nîngeta ndungata yakwa Eliakimu, mûvîcî wa Hilikia.

**21** Nîngaamwîkîra nguo yaku ya ûnene, nîmwove mûcivi na nîmûve ûnene waku. Ke nîagaatuîka îthe wa andû a Jerusalemu na nyomba ya Juda.

**22** Nîngaamûnengera cavi ya nyomba ya Daudi. Angîvingûra, gûtirî mûndû ûkaavinga; na angîvinga, gûtirî mûndû ûkaavingûra.

**23** Nîngaavanda Eliakimu na kinyi ta mûcumarî ûvûrîrîtwe vandû na nîakaavewa gîtîîo nî andû a nyomba ya îthe.

**23**

**24** “Nao andû ao onthe a mûciî wake, anini na anene nîmagaacuragîrîra kûrî ke ta thaburia na mbakûri icuurîtue mûcumarîrî.

**25** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte atîrî, ‘Rîrîa mûthenya ûcio ûgaakinya, mûcumarî ûrîa wamundîrîrîtwe vandû na kinyi nîûkagûka. Nîûkagûka na ûgwe nthî, naguo mûrigo ûrîa wenyitîrîrîte mûcumarîrî ûcio nîûkaagwa. Nie, Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.’ ”

# Isa 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri îgiî Foenike

**1** Îno nîyo ndûmîrîri îgiî Turo.

**1** Mue meri cia Tarishishi, rîrani,

**1** nîûndû îtûûra rîa Turo nîrîcûkangie.

**1** Nyomba ciakuo na kûrîa meri irûngamaga nîkwomomore.

**1** Nîmûkaamenyithua ûvoro ûcio mwacoka kuuma Kuporo.

**1**

**2** Kirani na mûmake, mue mûtûûraga rûtererî rwa îria;

**2** takirani, mue andû a Sidoni arîa mûgûraga mûkendia indo,

**2** anjaama enyu mathiîcagîrîra îriarî,

**2**

**3** mavîtûkîrîrîte manjîrî meengî;

**3** mamûretagîre ngano kuuma Shihoru,

**3** mwagûraga na mûkendanîria na mavûrûri monthe.

**3**

**4** Conoka we Sidoni, îtûûra rîgitîre rûtere rwa îria,

**4** nîûndû îria nîrîarîtie rîkauga atîrî,

**4** “Ndianegua ûrûrû wa gûciara na ndianaciara;

**4** ndianarera anake kana ndera erîtu.”

**4**

**5** Rîrîa ûvoro ûgaakinyîra andû a Misiri,

**5** nîmakaamaka megua atî îtûûra rîa Turo nîrîcûkangie.

**5**

**6** Ringani mûthiî Tarishishi!

**6** rîrani mue mûtûûraga rûtere rwa îria!

**6**

**7** Rîîrî nîrîo îtûûra rîa Turo rîrîa rîarî rîa ikeno,

**7** îtûûra rîatumirwe tene,

**7** na andû a kuo maathiîre gûtûûra mavûrûri ma kûraca?

**7**

**8** Nû wavangire maûndû mama megiî Turo,

**8** îtûûra rîrîa riumaga athamaki;

**8** kûrîa agûri na endia a indo maarî anene,

**8** na maatîîtwe nthî yonthe?

**8**

**9** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**9** nîke wavangire maûndû mama monthe.

**9** Eekire ûguo nîguo athirie mwîtîîo wa andû a kuo,

**9** na aconorithie arîa maveetwe gîtîîo nthî yonthe.

**9**

**10** Mue arîa mûtûûraga Tarishishi rîmani mîgûnda yenyu;

**10** nîûndû mûtirî na kîndû gîa kûmûrigîrîria rîngî.

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîatambarûkîtie njara yake îgûrû rîa îria,

**11** na akainainia mothamaki;

**11** nîarutîte watho atî kûrîa kuonthe kûgitîre Kanaani gûcûkangue.

**11**

**12** Ke nîwaugire atîrî, “We mwarî wa Sidoni,

**12** ndûgaakena rîngî;

**12** wana ûkaûra ûkînathiî Kuporo,

**12** wana kûu ndûkoona ûvurûko.”

**12**

**13** Akalidei nîo maarekererie nyamû cia kîthaka itharîkîre îtûûra rîa Turo nwatî tî Asîria. Akalidei maatumire nyomba ndaca na îgûrû ithiûrûrûkîrîtie îtûûra rîu, makîomomora nyomba cia kuo na magîtiga îtûûra rîu rîrî îganjo.

**13**

**14** Mue meri cia Tarishishi rîrani,

**14** nîûndû îtûûra rîenyu rîa kûûrîra nî rîcûkangie.

**14**

**15** Îtûûra rîa Turo nîrîkaariganîra îvinda rîa mîaka mîrongo mûgwanja (70), îvinda ta rîrîa mûthamaki atûûraga mwoyo. Rîrîa mîaka mîrongo mûgwanja îkaathira, îtûûra rîa Turo rîkethîrwa rîkariî ta rwîmbo rwinaga rwa maraa rwinagwa atîrî,

**15**

**16** “Oca ngita yaku, ûthiûrûrûke îtûûra,

**16** we îraa rîîrî îriganîru!

**16** Ina nyîmbo irîa mbaro.

**16** Ina nyîmbo nyîngî,

**16** nîguo ûririkanwe rîngî.”

**16**

**17** Vuva wa mîaka mîrongo mûgwanja, Ngai-Mûnene nîagaacokerera îtûûra rîa Turo. Nwatî nîrîgacokerera wîra warîo wa kûvûra ûmaraa ta mbere na nîrîkaavûra ûmaraa na mavûrûri monthe ma nthî.

**18** Mbeca irîa rîkaagîa nacio ikaamûrîrwa Ngai-Mûnene. Mbeca icio itikaigwa, nwatî nîigaatûmîrwa nî arîa magoocaga Ngai-Mûnene kûgûra irio nyîngî na nguo mbaro.

# Isa 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîakaaverithia nthî

**1** Taroria, Ngai-Mûnene nîakûthiria nthî na îtigwe îrî ntheri.

**1** Akaamîng'aûrania anyaganie arîa matûûraga kuo.

**1**

**2** Andû onthe nîmakaanyitwa nî maûndû mau:

**2** ûrîa gûgekara kûrî andû arîa engî,

**2** nwaguo gûgekara kûrî athînjîri-Ngai;

**2** kûrî ngombo, na kûrî mûmîathi;

**2** kûrî ndungata ya mwîrîtu, na kûrî mûndûmûka mûmîathi;

**2** kûrî mûgûri wa indo, na kûrî mwendia wa indo;

**2** kûrî mûvecani, na kûrî mûvewa;

**2** kûrî mûkovi wa kîndû, na kûrî mûkovithania.

**2**

**3** Nthî nîgaacûkangua yanangîke viû;

**3** nîûndû Ngai-Mûnene nîaugîte guo.

**3**

**4** Nthî nîîkwara indo cionthe ciûme;

**4** mavûrûri ma nthî nîmaratangîka na makathirwa nî vinya;

**4** îgûrû na nthî nî ithirîte vinya.

**4**

**5** Andû arîa matûûraga gûkû nîmagwatîtie nthî mûgiro,

**5** nîûndû nîmaunîte mawatho ma Ngai,

**5** makarega kûrûmîrîra kîrîra gîake,

**5** na makauna kîrîkanîro gîa tene na tene.

**5**

**6** Kwoguo nthî nîîkûthirua nî kîrumi,

**6** andû nao marathînîka nîûndû wa mavîtia mao.

**6** Andû arîa matûûraga nthî nîmarathira,

**6** na nî andû anini tu magaatigara marî mwoyo.

**6**

**7** Mîthavibu nîravova, nayo ndivei îkathira.

**7** Arîa onthe marakenaga rîu marî na kîeva.

**7**

**8** Mîgambo ya tamburini nî mîthiru,

**8** înegene rîa gîkeno nî rîthiru,

**8** mîgambo ya ngita nî mîthiru.

**8**

**9** Gûtirî kwina makînyua ndivei rîngî;

**9** arîa manyunyaga ndivei maregua îrî ndûrû.

**9**

**10** Îtûûrarî gûtirî na thayû na nîgûcûkangie,

**10** nyomba cionthe nî mvinge nîguo gûtigatonye mûndû.

**10**

**11** Kûrî na kîrîro na kûu njîrarî nîûndû wa gûtura ndivei;

**11** gîkeno kîonthe nî kîthiru;

**11** nthî ndîrî na gîkeno.

**11**

**12** Îtûûra rîu rîgaatigwa rîrî maganjo;

**12** ivingo cia rîo nî munange.

**12**

**13** Ûguo nîguo gûgekara mavûrûrirî monthe ma nthî,

**13** wata ûrîa mûtamaiyû wîkaraga maketha mathira,

**13** gûtigaraga ndamaiyû nini cia mûthiia,

**13** nwaguo gûgaatigara andû anini marî mwoyo.

**13**

**14** Andû arîa magaatigara nîmakaugîrîria,

**14** nîmakaaina makenete.

**14** Arîa marî mwena wa îthûîro nîmakaanîrîra ûnene wa Ngai-Mûnene.

**14**

**15** Kwoguo mue mûtûûraga mwena wa îrathîro kumiani Ngai-Mûnene.

**15** Arîa mûtûûraga ndeererî cia îria kumiani Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli.

**15**

**16** Nîtûregua nyîmbo cia gûkumia Ngai ûrîa mûthingu,

**16** ikinwa kuuma mîthiia ya nthî.

**16** Nwatî ngoro yakwa nî ndito nî kîeva,

**16** nama, ngoro yakwa nî ndito!

**16** Ndirî na kîîrîgîrîro! Andû arîa acukanîrîri mekaga maûndû ma ûcukanîrîri,

**16** na ûcukanîrîri ûthiîte na mbere kwongerereka.

**16**

**17** Guoya, marima na mîtego,

**17** nîcio imwetererete, mue mûtûûraga nthî.

**17**

**18** Mûndû ûrîa ûkaaûra nî înegene, akaagwa îrimarî rîu;

**18** nake ûrîa ûkaauma îrimarî, akaagwatwa nî mûtego.

**18** Nîûndû ndirica cia îgûrû nî mvingûre,

**18** nayo mîcingi ya nthî nîîrainaina.

**18**

**19** Nthî nî manangîku viû,

**19** nthî nî mbatûkangu,

**19** nthî nîrathingitha na vinya mûno.

**19**

**20** Nthî îratûgûgana ta mûrîu wa njovi,

**20** îrainaina ta îgema.

**20** Mevia mayo nîmamîritûvîrîte mûno;

**20** îkagwa na ndîkaarûngama rîngî.

**20**

**21** Mûthenya ûcio Ngai-Mûnene nîakaaverithia ciûmbe,

**21** ciûmbe cia îgûrû ikaaverithîrua kûu îgûrû,

**21** na athamaki a nthî maverithîrue gûkû nthî.

**21**

**22** Ngai nîakaamaûngania onthe vamwe îrimarî ta mîgwate;

**22** nîmakaavingîrwa njeera mîthenya mîîngî,

**22** na mîthenya îo yathira nîmakaaverithua.

**22**

**23** Mweri nîûgaaconorithua,

**23** narîo riûa rîguithue nthoni,

**23** nîûndû Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîakaathana,

**23** arî îgûrû rîa Kîrîma gîa Zayuni kûu Jerusalemu,

**23** na nîakoonania riiri wake kûrî atongoria a andû ake.

# Isa 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai

## Ngai nîakaavarîrîria kîrugo

## Ngai nîakaaverithia Moabu

**1** We Ngai-Mûnene, nîwe Ngai wakwa;

**1** nîngaakwambararia na ngumie rîîtwa rîaku,

**1** nîûndû we nîwîkîte maûndû ma magegania;

**1** mîvango îrîa wavangire kuuma tene,

**1** ûmîvingîtie na wîvokeku na ûûma.

**1**

**2** Nîûtûmîte îtûûra rîtuîke kîrûndo Kîam mathiga,

**2** ûgatûma îtûûra ririgîre rîtuîke îganjo.

**2** Nyomba ya ûnene ya andû a ndûrîrî nî nyomomore,

**2** na ndîgaatumwa rîngî tene na tene.

**2**

**3** Kwoguo andû arîa marî vinya nîmakaagûkumia;

**3** matûûra ma ndûrîrî irîa itarî ntha nîmagaagwîtigîra.

**3**

**4** Nîûndû we nîwe mûgitîri wa andû arîa athîni,

**4** mûgitîri wa ngîa vîndî îrîa irî na mathîna.

**4** We nîwe ûmagitagîra kuuma kûrî rûkûngi rûnene,

**4** na nîwe kîruru Kîamo Kîam vîndî ya ûrugarî.

**4** Nîûndû îringa rîa mûndû ûtarî ntha rîkariî ta rûkûngi rûnene rûringîte rûthingo;

**4**

**5** nîta ûrugarî ûrî kûndû kûnyaru.

**5** Nwatî we nîûthirîtie înegene rîa ageni;

**5** ta ûrîa kîruru gîa îtu kîthiragia ûrugarî,

**5** nwaguo ûthiragia nyîmbo cia arîa matarî ntha.

**5**

**6** Kîrîmarî gîkî gîa Zayuni, nîkuo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe akaavarîrîria andû onthe kîrugo Kîam nyamû noru, ndivei îrîa mbaro ya kûvivwa, nyamû noru irî na maguta mavîndîrî na ndivei îno ntheru îvivîtwe waro.

**7** Îgûrû rîa kîrîma gîkî nîkuo Ngai-Mûnene akaathengutîria andû onthe gîtambaa kîrîa kîmakunîkîrîte, gîtambaa kîrîa gîkunîkîrîte mavûrûri monthe.

**8** Ngai-Mûnene nîakaathiria gîkuû tene na tene, nîakaagiria methori mothiûrî monthe na kûthirîria andû ake gîconoko nthî yonthe. Ngai-Mûnene nîke ugîte ûguo.

**8**

**9** Mûthenya ûcio, andû onthe nîmakaauga atîrî, “Taroriani, ûyû nîke Ngai wetû! Nîke twetererete, nîguo atûvonokie. Ûyû nîke Ngai-Mûnene; nîke twetererete; tigani tûkene na tûcanjamûke nîûndû wa gûtûvonokia.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîakaagitîra kîrîma gî Zayuni, nwatî andû a Moabu magaakinyangîrwa kwao ta ûrîa nyaki îkinyangagîrwa îrimarî rîa mborera.

**11** Nîmakaambararia njara ciao ta mûndû akîgeria kûthambîra, nwatî Ngai-Mûnene nîakaathiria mwîtîîo wao vamwe na wara wao

**12** Nîakomomora îtûûra rîrîa rîgitîre rîa Moabu na nthingo ndaca ciarîo na aigwîthie nthî.

# Isa 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa ûvootani

## Îtuîro na andû gûcokanîrîrua

**1** Mûthenya ûcio, andû nîmakaaina rwîmbo rûrû marî vûrûrirî wa Juda:

**1** Tue tûrî na îtûûra rîrî na vinya!

**1** Ngai nîke ûtûgitagîra ta ûrîa nthingo igitagîra andû.

**1**

**2** Vingûrani ivingo cia îtûûra,

**2** nîguo vûrûri ûrîa mûthingu,

**2** na ûrîa mwîvokeku ûtonye ndaarî.

**2**

**3** We Ngai-Mûnene, arîa magwîtîkîtie,

**3** nîûmaigaga marî na thayû mûkinyanîru,

**3** nîûndû nwawe mevokete.

**3**

**4** Îîvokage Ngai-Mûnene tene na tene,

**4** nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai nî îthiga rîa ûgitîri tene na tene.

**4**

**5** Nîûndû nîagwîthîtie arîa metûûgagîria,

**5** nîomomorete îtûûra rîrîa rîrî vinya na akarîvaragania mûtheturî.

**5**

**6** Îtûûra rîu nîrîkinyangagwa,

**6** na magûrû ma athîni,

**6** na ma ngîa.

**6**

**7** Njîra ya andû arîa athingu nî nûngarû;

**7** we Ngai-Mûnene nîûrûngaragia njîra cia andû arîa athingu.

**7**

**8** We Ngai-Mûnene nîtûgwetagîrîra,

**8** tûrûmîrîrîte matuîro maku ma ciira;

**8** na ngoro cietû nwawe ciîriragîria.

**8**

**9** Ngoro yakwa nîîkwîriragîria ûtukû;

**9** nie nîngûcaragia na kinyi.

**9** Nîûndû rîrîa ûgaatuîra nthî,

**9** andû onthe a nthî nîmakaamenya gwîka maûndû ma ûthingu.

**9**

**10** Nwatî wana mûndû mwaganu angîguîrwa ntha,

**10** nderutaga gwîka maûndû ma ûthingu;

**10** wana rîrîa arî vûrûrirî wa andû arîa athingu,

**10** nwa ekaga maûndû ma waganu;

**10** na ndakenagua nî ûnene wa Ngai-Mûnene.

**10**

**11** Ûûi Ngai-Mûnene, nîûkîrîrîtie njara yaku ûkîenda kûverithia nthû ciaku,

**11** nwatî itirona.

**11** Cionie ûrîa wendete andû aku na nîigaaconoka;

**11** tiga mwaki wa mang'ûrîka maku ûivîvie.

**11**

**12** We Ngai-Mûnene nîûtûvete thayû,

**12** nîûtûvotithîtie kûruta mawîra metû monthe.

**12**

**13** Ûûi Ngai-Mûnene, Ngai wetû,

**13** nîtwathagwa nî athani engî,

**13** nwatî we wenga tu nwawe twicî.

**13**

**14** Andû acio nîmaakwire na matigaatûûra mwoyo rîngî;

**14** nîmatuîkîte iruru na matikaariûka.

**14** We nîwe wamaverithirie na ûkîmathiria,

**14** na gûtirî mûndû ûkaamaririkana rîngî.

**14**

**15** Nwatî we Ngai-Mûnene nîûtûmîte rûrîrî rwetû rûkûre,

**15** nîwaramîtie mîvaka yonthe ya vûrûri wetû,

**15** kwoguo we nîûtîîtwe.

**15**

**16** Ûûi Ngai-Mûnene, rîrîa maarî thînarî, nîmaagûkaîre,

**16** rîrîa wamaverithirie, o nîmaakûvoire.

**16**

**17** Wata ûrîa mûndûmûka arî vakuvî gûciara eyunangaga na akarîra nîûndû wa ruuo,

**17** nwaguo we Ngai-Mûnene watûmire tûrîre.

**17**

**18** Tue twarî na ûrûrû wa gûciara kaana,

**18** nwatî twaciarire rûkûngi.

**18** Gûtirî ûndû twekire nîûndû wa kûvonokia nthî,

**18** tûtiavota kwongerera andû gûkû nthî.

**18**

**19** Andû aku arîa akuû nîmagaatûûra mwoyo,

**19** mîîrî yao nîkaariûka!

**19** Arîa mamamîte mûtheturî nîmagaaûkîra,

**19** na maine makenete.

**19** Nîûndû îme rîa Ngai-Mûnene nî îme rîa ûtheri,

**19** nao arîa marî kwa arîa akuû nîmakaariûka.

**19**

**20** Ûkani andû akwa, tonyani nyombarî cienyu na mwîvingîre kuo; îîthitheni kavinda kanini nginya rîrîa marakara ma Ngai makaathira.

**21** Nîûndû Ngai-Mûnene nîagaaûka kuuma îgûrû kûrîa ekaraga aûke averithie andû nîûndû wa mavîtia mao. Nayo nthî nîkaaumbûra arîa maaûragirwe na ndîkaathitha rîngî arîa maaûragirwe.

# Isa 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Mûthenya ûcio, Ngai-Mûnene nîagooca rûviû rwake rûrîa rûnene na averithie Leviathani, njoka îrîa îgûrûkaga, njoka îrîa îîthioraga, na aûrage njûnamatu îrîa îtûûraga îriarî.

**1**

**2** Mûthenya ûcio Ngai-Mûnene nîakaaina rwîmbo rwîgiî mûgûnda wake mwaro wa mîthavibu atîrî:

**2**

**3** “Nie Ngai-Mûnene, nînie nîûmenyagîrîra,

**3** na ngawîtîrîria manjî vîndî cionthe.

**3** Nîûrangagîra ûtukû na mûthenya,

**3** nîguo ndûgacûkangue nî mûndû wa wonthe.

**3**

**4** Nie ndikaarakara rîngî nî mûgûnda ûyû.

**4** Kûngîrî mîgua na nthaugû kuo nwa ndûire nacio,

**4** nwa ndûe nacio na ngaivîvia na mwaki ikathira viû.

**4**

**5** Tiga nwa maûkire kûrî nie nîmagitîre,

**5** tiga tûgîe na thayû nao,

**5** îî, tiga tûgîe na thayû nao.”

**5**

**6** Vîndî nîgaakinya rîrîa njiarwa cia Jakovu ikaagîa na mîri,

**6** Isiraeli nîkaamera na îtheûke,

**6** na matunda mayo nîmagecûra nthî yonthe.

**6**

**7** Ngai-Mûnene ndaaverithia Aisiraeli na vinya

**7** ta ûrîa aaverithirie nthû ciao.

**7** Aisiraeli arîa maaûragîrwe mbaararî,

**7** nî anini gûkîra nthû ciao.

**7**

**8** Aaverithirie andû ake na njîra ya kûmavira îthamîriorî.

**8** Rîrîa kwarî na rûkûngi rûnene rwa mwena wa îrathîro,

**8** nîwamavonokirie kuuma kûrî rûkûngi rûnene.

**8**

**9** Kwoguo ûguo nîguo mavîtia ma Jakovu makaathirua,

**9** ûguo nîguo wîvia wake ûkaathirua viû;

**9** mathiga marîa matumîte metha cia magongoona,

**9** makaathîwa matuîke mûthetu,

**9** na gûtirî mîvuanano ya Ashera, ngai ya mûndûmûka,

**9** wana kana metha cia kûvîvîria ûbani igaatigara.

**9**

**10** Nîûndû îtûûra rîrîa ririgîre rîtigîtwe rîrî rîonga,

**10** rîtiganîrîtue na rîkathamwa ta werû.

**10** Kûu nîkuo ng'ombe irîthagua na ikamama wa kuo.

**10**

**11** Mvûa cia mîtî ya kuo nî nyûmû na ikaunîkanga,

**11** nao aka nîmathiîcaga kuna ngû cia mîtî îo.

**11** Andû aya a Isiraeli nî aritu.

**11** Kwoguo Ngai, ûrîa wamaûmbire ndakaameguîra ntha,

**11** ke ûrîa mûmaûmbi ndakaamatuga.

**11**

**12** Mûthenya ûcio Ngai-Mûnene nîakaaûngania maketha make kuuma rûnjîrî rwa Farati nginya karûnjîrî ka Misiri, namue andû a Isiraeli nîmûkaaûnganua ûmwe kwa ûmwe.

**12**

**13** Mûthenya ûcio karumbeta kanene nîgakaavuvwa, nao Aisiraeli arîa maaûrîrîte vûrûrirî wa Asîria na arîa maavirîtwe îthamîriorî vûrûrirî wa Misiri nîmagaaûka na magoocere Ngai-Mûnene îgûrû rîa kîrîma kîrîa kîtheru Kîam Jerusalemu.

# Isa 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkaanua kwa ûthamaki wa mwena wa Rûgûrû

## Isaia na arathi a Juda arîa maarî mîrîu

## Îthiga rîa mûcingi rîa Zayuni

## Ûûgî wa Ngai

**1** Kaî andû a Efiraimu arîa mîrîu marî na thîna-î,

**1** ûthaka wa riiri wao ûrathira ta ûrîa yûa rîvovaga,

**1** ûthaka wao ûrîa ûvana ta maûa maravova

**1** maigîrîrîtwe ciongorî cia atongoria acio marîtwe nî ndivei.

**1**

**2** Taroria, Mwathani nîethuurîrîte njamba îrî vinya;

**2** ûrîa wîkariî ta mbura ya mbembe na rûkûngi rûnene,

**2** ta makûmbî manene ma manjî makiuna;

**2** nîakaamarivania nthî na vinya.

**2**

**3** Nthûmbî ya mwîtîîo wa mîrîu îo ya Efiraimu nîgaakinyangîrwa nthî.

**3**

**4** Riiri wao ûrathira ta ûrîa yûa rîvovaga,

**4** riiri ûrîa ûrî Kîamndarî kîrîa kîrî ûtonga,

**4** ûkethîrwa wîkariî ta ngûû irîa itunîvaga mbere ya îvinda rîa riûa,

**4** rîrîa mûndû aciona aitucaga na akairîa wa rîmwe.

**4**

**5** Mûthenya ûcio, Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîke ûkethîrwa arî nthûmbî ya riiri, na arî nthûmbî ya ûthaka kûrî andû ake arîa magaatigara marî mwoyo.

**6** Nîagaatongoria atucanîri ciira nîguo marûmagîrîre kîvooto marî magootirî, na nîakaava arangîri a îtûûra vinya.

**6**

**7** Arathi na athînjîri-Ngai wanao nî arîe nî ndivei,

**7** nîmaratûgûgana nîûndû wa kûrîwa nî njovi ndûrû.

**7** Nîavîngîcîku nîûndû wa kûrîwa nî njovi ndûrû,

**7** nîavîngîce nî ndivei makaremwa nî kwona cioneki,

**7** nîmavîngagwa magîtua ciira.

**7**

**8** Metha cionthe ciîcûrîte matavîka,

**8** gûtirî wanarî vandû vatarî na gîko.

**8**

**9** Manthekagîrîra makîûragia atîrî,

**9** “Mûrathi ûcio arenda kûthomithia û?

**9** Areciria nîagûtûtarîria ndûmîrîri yake?

**9** Tue tûrî ciana cia ngenge irîa iratigithirue kwonga?

**9**

**10** Aratûthomithia watho kiugo gwa kiugo,

**10** mûvari kwa mûvari,

**10** ava ûndû mûnini, vaarîa ûndû mûnini.”

**10**

**11** Nama, Ngai-Mûnene nîakaaria na andû aya na njîra ya andû matecîkene andû maragia rûthiomi rûgeni.

**11**

**12** Kûnarî ûguo, nîwerîrîte andû aya atîrî,

**12** “Ûyû nîguo ûvurûko;

**12** nîngûva arîa anogu ûvurûko.

**12** Ava nîvo varî ûvurûko,”

**12** nwatî nîmaaregire kûnthikîrîria.

**12**

**13** Kwoguo Ngai-Mûnene nîakaamathomithia watho,

**13** kiugo gwa kiugo,

**13** ava ûndû mûnini, vaarîa ûndû mûnini;

**13** nîguo makîthiî mavîngagwe makagwa na vuva,

**13** na nîmakaaunîkanga, mategwe na manyitwe.

**13**

**14** Kwoguo mue andû aya ang'endu mue mwathaga andû mûrî Jerusalemu, thikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene arauga!

**14**

**15** Nîûndû mugîte atîrî,

**15** “Tue tûrî arûthu kîrîkanîro na gîkuû,

**15** na tûrîetîkanîriu na kwa arîa akuû!

**15** Rîrîa mûthiro ûkaavîtûkîrîra gûkû ndûgaatûvutia,

**15** nîûndû tûtuîte maveeni kûndû gwa kûrîra,

**15** na tûkethitha maûndûrî ma maveeni.”

**15**

**16** Kwoguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî,

**16** “Taroria, nîngwiga îthiga rîa mûcingi Zayuni, îthiga rîrî na vinya,

**16** îthiga rîa mûcingi rîa goro, rîa mûcingi wîna vinya na rîa goro:

**16** ‘Mûndû ûrîa wîtîkîtie ndakeenyenyeka.’

**16**

**17** Ngaatûmîra kîvooto kîrî kîthimi gîakwa,

**17** naguo ûthingu ûrî ta kavirû.”

**17** Mbura ya mbembe nîkaavata maveeni monthe,

**17** namo manjî macûkangie ûgitîri wenyu.

**17**

**18** Vîndî îo kîrîkanîro kîenyu na gîkuû nîgîkaathirua,

**18** na ngwatanîro yenyu na kwa arîa akuû îgaatuîka ya mana.

**18** Rîrîa mûthiro ûkaavîtûkîrîra kûu nîûkamûthiria.

**18**

**19** Rîrîa rîonthe mûthiro ûcio ûkûvîtûka nîûkaamûcûkangia;

**19** nîûndû ûkaavîtûkaga iraûko cionthe,

**19** mûthenya na ûtukû;

**19** nî gûkaagîa na guoya mûnene rîrîa ndûmîrîri îno îkeguîka.

**19**

**20** Nîûndû ûrîrî wenyu nî mûkuvî mûno mwîtambûrûkîtie kuo,

**20** naguo mûrengeti ûrîa mwîkunîkagîra naguo nî mûceke mûno.

**20**

**21** Ngai-Mûnene nîakaarûngama ta ûrîa aarûngamire arî Kîrîmarî gîa Perazimu,

**21** na arakare ta ûrîa aarakarire arî Kîamndarî gîa Gibeoni;

**21** nîageka ûndû ûtecîkene,

**21** nîakaaruta wîra wake wa kûgegania.

**21**

**22** Kwoguo, mue mûtikarie ciugo njûku,

**22** nîûndû mûngîka ûguo nîmûkoovwa na vinya.

**22** Nîûndû nîmbîguîte Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe

**22** akiuga nîatuîte gûcûkangia vûrûri wonthe.

**22**

**23** Tegani matû mwîgue ûrîa nîrauga;

**23** thikîrîriani waro mwîgue ûrîa ngwaria.

**23**

**24** Nîkwa mûndû ûrîa ûrîmaga na mûraû nîguo avande arîmaga mîthenya yonthe?

**24** Nîkwa atûûraga acimbaga akîaraganagia mûgûnda wake?

**24**

**25** Na kinthî arîkia kwaragania mûgûnda,

**25** ndavandaga mbeû cia manyenyi ta ma rwoga,

**25** karîmî ka nthiia na akavanda ngano na mîvari,

**25** nacio cairi akaivanda vandû va cio,

**25** na akavanda mîmera îrîa îngî mîvakarî ya mûgûnda ûcio?

**25**

**26** Mûndû ûcio nîamenyaga ûrîa agwîka,

**26** nîûndû Ngai wake nîamûthomithagia.

**26**

**27** Mbegû cia manyenyi ta ma rwoga itivûragwa na mûvûro,

**27** kana cia karîmî ka nthiia ikinyangwa na gîkaari Kîam ng'ombe.

**27** Nwatî mbegû cia manyenyi ta ma rwoga ivûragwa na mûragi,

**27** nacio mbegû cia karîmî ka nthiia ikavûûrwa na rûthanju.

**27**

**28** Rîrîa mûndû akûvûra ngano ndaivûûraga igatutumûka,

**28** rîrîa igûkinyangwa na gîkaari Kîam mbarathi,

**28** nîaimenyagîrîra itigatutumûke.

**28**

**29** Ûûgî ûyû wonthe umîte kûrî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**29** mataaro make nî ma kûgegania,

**29** na ûûgî wake nî mwîngî mûno.

# Isa 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrathi wîgiî Jerusalemu

## Ûgwati wa kûregana na mataaro

## Kîîrîgîrîro kîa vuvarî

**1** Ûûi Arieli, Arieli,

**1** we îtûûra rîrîa Daudi aambîte magema make!

**1** Mwaka ûkaga na ûkavîtûka,

**1** na irugo ikûngûîrwe mîaka yonthe.

**1**

**2** Kûnarî ûguo nîngaatûma Jerusalemu kûgîe kîeva,

**2** na nîgûkaagîa kîrîro na macakaya,

**2** na kûrî nie îtûûra rîu rîkethîrwa rîkariî ta metha ya kîgongoona îrî na nthakame.

**2**

**3** Nie nîngaamûcîgîrîria,

**3** nîmûcîgîrîrie na nyomba ndaca na nîmûtharîkîre.

**3**

**4** Nîûgaatungumanua nthî kûndû kûraca;

**4** nîûkaaruta mûgambo kuuma rungu rwa mûthetu,

**4** nîûkaarutaga mûgambo ûrî rungu rwa mûthetu,

**4** mûgambo waku ûkaaumaga na kûu mûtheturî wîkariî ta mûgambo wa ngoma,

**4** na mûgambo waku ûkeguîkaga ûkîaria na kîvwe kuuma mûtheturî.

**4**

**5** Nwatî gîkundi Kîam nthû ciaku gîkethîrwa gîkariî ta rûkûngû rûvinyu,

**5** nacio nthû ciaku irîa itarî ntha ikethîrwa ciîkariî ta macaki,

**5** makaagûrûkua nî rûkûngi wa rîmwe.

**5**

**6** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîagaaûka kûrî mue,

**6** na njîra ya ngwa,

**6** kîthingithia na mûgambo mûnene,

**6** rûkûngi rwa ngoma cia aka, rûkûngi rûnene na mwaki wa kûthiria.

**6**

**7** Gîkundi Kîam mavûrûri marîa marûaga na Jerusalemu,

**7** marîa monthe marûaga nake,

**7** makatharîkîra nthingo ciake cia vinya,

**7** na makamûretere thîna,

**7** magekara ta kîroto, na ta kîoneki gîa ûtukû.

**7**

**8** Mavûrûri monthe marîa matharîkagîra Kîrîma gîa Zayuni

**8** magekara ta mûndû arî mûvûtu akîrota akîrîa irio,

**8** kana ta mûndû mûnyondu akîrota akînyua manjî,

**8** nwatî akîramûka akethîra arî mûnogu na arî mûnyondu.

**8**

**9** Îritieni na mûtuîke irimû!

**9** Vingani metho na mûtuîke ndumumu!

**9** Rîwani, nwatî mûtikarîwe nî ndivei;

**9** tûgûganani, nwatî mûtigatûgûgithue nî njovi ndûrû!

**9**

**10** Nîûndû Ngai-Mûnene nîatûmîte mûnyitwe nî toro na mûmame toro ndito;

**10** nîavingîte metho menyu mue arathi,

**10** na nîakunîkîte ciongo cienyu, mue oni a maûndû.

**10**

**11** Kwoguo kûrî mue, cioneki ino cionthe ciîkariî ta ciugo ciandîkîtwe îvukuurî, rîkînavingwa na rîkînavûrwa mûvûûri. Ûngînengera mûndû ûngîvota kûthoma na ûmwîre atîrî, “Ta nthomera ava,” nake akauga atîrî, “Ndingîvota, nîûndû nî kîvinge na gîkavûrwa mûvûûri.”

**12** Ûngînengera mûndû ûtangîvota kûthoma na ûmwîre atîrî, “Ta nthomera îvuku rîîrî,” ke akaauga atîrî, “Ndiîcî kûthoma.”

**12**

**13** Mwathani aaugire atîrî,

**13** “Andû aya mamvecaga gîtîîo na mîromo,

**13** nwatî ngoro ciao irî kûraca nanie,

**13** gîtîîo kîrîa mamvecaga nî Kîam mawatho marîa mathondeketwe nî andû,

**13** na makamathoma.

**13**

**14** Kwoguo, nîngeka andû aya maûndû ma kûmakania,

**14** maûndû ma kûgegania na ma kûmakania.

**14** Naguo ûûgî wa andû ao arîa aûgî nîûkaathira,

**14** na ûmenyo wa andû ao arîa amenyi ûgaatuîka wa mana.”

**14**

**15** Andû arîa mathithaga Ngai-Mûnene mîvango yao kaî marî na thîna-î! Marûthagîra mîvango yao ndumarî makiugaga atîrî,

**15** “Gûtirî mûndû ûratwona,

**15** na gûtirî mûndû ûtwicî.”

**15**

**16** Mue mûgarûranagia maûndû monthe. Mûmbi wa nyûngû-î, nwa egananue na yûmba? Kîndû kîthondeketwe nwa kîre mûkîthondeki atî tîke wakîthondekire, kana kîndû kîrî kîûmbe kîre ûrîa wakîûmbire atîrî,

**16** “We ndwathondeka,” kana

**16** “We ndwîcî wanarî ûndû?”

**16**

**17** Nî kavinda kanini gatigarîte Lebanoni îgarûrwe îtuîke mûgûnda mûnoru;

**17** naguo mûgûnda ûcio mûnoru ûgatuîka mûtitû.

**17**

**18** Mûthenya ûcio itegua nîikegua îvuku rîkîthomwa,

**18** nao arîa matûûraga ndumarî marî atumumu nîmakoona.

**18**

**19** Andû arîa avooreri nîmakaagîa na gîkeno gîcerû kuuma kûrî Ngai-Mûnene,

**19** nao arîa athîni gûkû nthî nîmagaakena nîûndû wa Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.

**19**

**20** Andû arîa matarî ntha nîmagaacûkangua,

**20** na arîa mathekanagîrîra mathirue.

**20** Nao arîa onthe meciragia gwîka maûndû ma waganu nîmakaathirua.

**20**

**21** Ngai nîagaacûkangia arîa marutaga ûira wa maveeni nîguo mûndû atuwe mwîvia,

**21** arîa mavîtithagia atucanîri ciira magootirî,

**21** na arîa maragia maveeni,

**21** nîguo maime arîa matarî na mavîtia kîvooto Kîamo.

**21**

**22** Kwoguo Ngai-Mûnene ûrîa wakûûrire Iburahimu arauga ûvoro wîgiî nyomba ya Jakovu atîrî,

**22** “Jakovu ndagaaconorithua rîngî,

**22** na ûthiû wake ndûgaatuka rîngî.

**22**

**23** Nîûndû rîrîa akoona ciana ciake, wîra wa njara ciakwa,

**23** nîmagaakumia rîîtwa rîakwa nie Ûrîa Mûtheru wa Jakovu;

**23** na metigîre Ngai wa Isiraeli.

**23**

**24** Andû arîa ariitu nîmakaagîa na ûmenyo,

**24** nao arîa manugunaga nîmagetîkîra kûthomithua.”

# Isa 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngwatanîro ya mana na Misiri

## Andû arîa aremi

## Ngai nîakaarathima andû ake

## Ngai nîakaaverithia Asîria

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** “Kaî ciana irîa ireganaga nanie irî na thîna-î,

**1** irûthaga mîvango yacio, nwatî tî yakwa;

**1** irûthaga ngwatanîro itaringanîte na ûrîa mendaga,

**1** makongerera wîvia îgûrû rîa wîvia.

**1**

**2** Ciambagîrîria rûgendo ithiîte Misiri itambûrîtie ûtaaro,

**2** ithiîte gûcaria ûgitîri wa mûthamaki wa Misiri,

**2** na ikathiî gûcaria gwa kwîthitha vûrûrirî wa Misiri!

**2**

**3** Kwoguo ûgitîri ûcio wa mûthamaki wa Misiri nîûkaamûconorithia,

**3** nakuo kwîthitha vûrûrirî wa Misiri kûmwîguithie nthoni.

**3**

**4** Nîûndû wana ethîrwa anene ake marî Zoani,

**4** na anjaama ake magakinya nginya Hanesi,

**4**

**5** onthe nîmagaaconorithua nî andû matangîmaguna,

**5** andû acio matangîmatethia kana mamaguna,

**5** tiga kûmaconorithia na kûmanyararithia.”

**5**

**6** Îno nîyo ndûmîrîri ya Ngai îgiî nyamû cia Negebu.

**6** “Anjaama mathiîte mavîtûkanîrîtie vûrûrirî wa thîna na kîeva,

**6** kûrîa kûrî mînyambû ya nga na ya njamba,

**6** kûrîa kûrî njoka irî ûrogi na ciîngî nene igûrûkaga.

**6** Makuuithîtie mvunda ûtonga wao,

**6** na magakuuithia ngamîîra indo ciao cia goro,

**6** mavirîrîte andû matangîmaguna na kîndû wanarî kîrîkû.

**6**

**7** Nîûndû ûtethio wa Misiri nî wa mana na ndûrî kîguni;

**7** kwoguo nîmvete Misiri rîîtwa, ‘Rahabu.’ ”

**7**

**8** Ngai nîwambîrire atîrî,

**8** “Rîu thiî wandîke ûvoro ûcio kîvengererî,

**8** na ûwandîke îvukuurî,

**8** nîguo ûtuîke ûira wa mavinda marîa magaaûka nginya tene na tene.

**8**

**9** Nîûndû andû aya nîaremi, ciana itaragia ûma,

**9** na itegucaga mataaro ma Ngai-Mûnene.

**9**

**10** Meraga oni maûndû atîrî,

**10** ‘Tigani kwona maûndû.’

**10** Na makeera arathi atîrî,

**10** ‘Mûtigatûrathîre maûndû marîa magîrîru,

**10** twaragîrieni maûndû marîa maro,

**10** na mûrathage maûndû ma maveeni.

**10**

**11** Umani njîrarî na mûtige gûtûvîngîca,

**11** tûtikwenda kwîgua rîngî Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli akîgwetwa.’ ”

**11**

**12** Kwoguo, Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli arauga atîrî,

**12** “Nîûndû nîmûnyararîte ûrîa mbugîte,

**12** na mûkevoka maûndû ma kûvinyanîrîria na maveeni;

**12**

**13** kwoguo mevia nîmamûretera mûthiro,

**13** ta mwatûka wa rûthingo rûraca na îgûrû,

**13** rûkaagwa wa rîmwe.

**13**

**14** Kwomomoka kwa rûthingo rûu nîta kwa nyûngû îrîa îkucaga îkavaragana,

**14** gûtarî wanarî karûgîo kangîkuuwa makara ma mwaki,

**14** kana kangîtava manjî kuuma kîrikorî.”

**14**

**15** Nîûndû Ngai-Mûnene, Ngai Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli arauga atîrî,

**15** “Mûngînjokerera na mûkirîrîrie, nîmûkaavonoka;

**15** mwakirîrîria na mwanîîvoka mûkaagîcaga na vinya.”

**15** Nwatî mue nîmwaregire gwîtîkîra.

**15**

**16** Vandû va ûguo mue mwaugire atîrî,

**16** “Naarî!

**16** Tue tûkaavinyûra tûtwîte mbarathi irîa irî îvenya.”

**16** Îî nîguo, nîmûkaavinyûra na mbarathi irîa irî îvenya,

**16** nwatî arîa makaamûvinyûria makethîrwa matwîte mbarathi irî na îvenya makîria!

**16**

**17** Andû ngiri îmwe nîmakaaûra nî mûndû ûmwe,

**17** na andû atano nîmagaatûma muonthe mûre.

**17** Nginya rîrîa mûgatigwa mwîkariî ta mûtî wa vendera ûrî kîrîmarî,

**17** ta rûûri rûrî îgûrû rîa karîma!

**17**

**18** Kûnarî ûguo, Ngai-Mûnene nwa wetererete kûmwîguîra ntha,

**18** kwoguo nîevarîrîtie kûmûtuga.

**18** Nîûndû Ngai-Mûnene nî Ngai wîkaga maûndû ma kîvooto,

**18** kûrathimwa nî arîa onthe mamwetagîrîra.

**18**

**19** Mue andû a Zayuni, arîa mûtûûraga Jerusalemu, mûtikaarîra rîngî. Nama nîakaamwîguîra ntha rîrîa akegua mûgambo wenyu mûkîmûrîrîra; rîrîa akegua mûgambo wa kîrîro kîenyu, nîakaamûthikîrîria.

**20** Wana ethîrwa Mwathani nîagaatûma mwone mathîna na mînyamaaro, ke nîke mwarimû wenyu na ndakethitha rîngî, nwatî nîmûkaamwona na metho menyu mue ene.

**21** Mûngîvîtia njîra mûthiî na mwena wa ûrîo kana wa ûmotho, nîmûkegucaga mûgambo vuva wenyu ûkîmwîra atîrî, “Îno nîyo njîra; mîrûmîrîreni.”

**22** Nîmûgaacoka mûcûkangie mîvuanano yenyu ya gwacwa îrîa îvakîtwe sîlûva na mîvuanano yenyu îrîa îvakîtwe thaavu. Nîmûkaainyagia ta indo irî gîko, mûkiugaga atîrî, “Iroûra!”

**23** Rîrîa mûkaavanda mbeû mîgûndarî yenyu, Ngai nîakaaurithia mbura, nacio nîigaakûra na iciare maciaro meengî. Nacio ndîthia cienyu nîikaagîa na kûndû kûnene mûno gwa kûrîthua.

**24** Ndegwa na mvunda cienyu cia mîraû nîikaarîa macaki marî mavûnge na magacungwa na magekîrwa cumbî.

**25** Mûthenya ûcio wakinya, rîrîa nthû cienyu ikaaûragwa na nthingo ciao ndaca ciomomorwe, tûrûnjî nîtûkaanyûrûrûka kuuma irîmarî cionthe na tûrîmarî tuonthe.

**26** Makîria ya ûguo, mweri nîûkaara ta riûa, naguo ûtheri wa riûa ûneneve maita mûgwanja ta ûtheri wa mîthenya mûgwanja warîte mûthenya ûmwe. Ûguo nîguo gûgekara mûthenya ûrîa Ngai-Mûnene akoova ngurara na avonie ironda cia andû ake kûrîa aamativangirie na rûthanju rwake.

**26**

**27** Taroriani, Ngai-Mûnene nîaûkîte aumîte kûndû kûraca,

**27** atûmbîtwe nî marakara na arî ndogorî ndumanu îkiunûkagia;

**27** mîromo yake îcûrîtwe nî mang'ûrîka,

**27** naruo rûrîmî rwake rwîkariî ta mwaki ûrîa ûvîvagia viû.

**27**

**28** Mîvevû yake îkariî ta rûnjî rwîcûrîte rûkauna,

**28** manjî ma ruo makinyaga mûndû ngingo;

**28** Aûkîte kwinainia ndûrîrî aicûkangie,

**28** agaciovania na aivire kûrîa itendaga kûthiî.

**28**

**29** Nîmûkaaina nyîmbo ta irîa cinagwa vîndî îrîa kûrî na ûkûngûîri wa kîrugo Kîammûre. Mûgaacanjamûka ta andû mathiîte kîrîmarî Kîam Ngai-Mûnene, mûgitîri wa Isiraeli makîvuvaga mîtûrirû.

**29**

**30** Ngai-Mûnene nîagaatûma mûgambo wake ûrîa ûrî riiri wîguîke, na aringe nthû ciake na vinya arî na marakara. Nîgûkethîrwa na rûrîrîmbî rwa mwaki rwa kûvîvia viû, marurumî, ngûa na mbura ya mbembe.

**31** Asîria nîmagecûrwa nî guoya mûnene rîrîa makeegua mûgambo wa Ngai-Mûnene akîmaringa na mûragi wake.

**32** Wa ûrîa Ngai-Mûnene akaamaringa akîmaverithia, nwaguo andû ake makaavûraga tamburini na ngita. Ngai ke mwene nîke ûkaarûa na Asîria.

**33** Nîûndû vandû va kûvîvîria Asîria vaathondekirwe wa tene; vandû vau nî îrima îriku na rîariî, varî na mwaki na ngû nyîngî. Ngai-Mûnene nîagaakania mwaki ûcio ta mwaki wa ûviriti.

# Isa 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîakaagitîra îtûûra rîa Jerusalemu

**1** Kaî arîa mathiîcaga Misiri gûcaria ûtethio marî thînarî-î,

**1** arîa mevokaga mbarathi nîûndû atî nî nyîngî,

**1** arîa mevokaga ikaari ciao cia mbaara nîûndû nî nyîngî,

**1** na athigari arîa mathiîcaga matwîte mbarathi nîûndû marî vinya nyîngî,

**1** nwatî matiîvokaga Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli,

**1** kana maûria ûtaaro kûrî Ngai-Mûnene.

**1**

**2** Kûnarî ûguo, Ngai nî mûûgî na nîaretage mûthiro.

**2** Ûrîa augîte ndericûkagwa,

**2** na nîevarîrîtie kûverithia eki naaî,

**2** na averithie arîa matethagîrîria eki naaî.

**2**

**3** Andû a Misiri nî andû tu, na tîo Ngai;

**3** nacio mbarathi ciao nî nyama tu, na tî maroho.

**3** Rîrîa Ngai-Mûnene agaatambûrûkia njara yake,

**3** mûtethania wana mûtethua, gûtirî ûtakaagwa,

**3** na onthe makaathira vamwe.

**3**

**4** Ngai-Mûnene aambîrire atîrî,

**4** “Wata ûrîa mûnyambû kana kaana ka mûnyambû ûraramaga ûnyitîte nyamû,

**4** wana gîkundi Kîam arîthi kîngîtwa kîthiî gîkaûtharîkîre,

**4** ndûngîmakua nî înegene rîao,

**4** kana wîgua guoya nî mîgambo yao.”

**4** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe akaanyûrûrûka kûrûa arî kîrîmarî gîa Zayuni na nîrî karîmarî ga kîo.

**4**

**5** Wata ûrîa gîconi kîreraga îgûrû rîa kîomba gîa kîo,

**5** nwaguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe

**5** akaagitîra îtûûra rîa Jerusalemu;

**5** nîakaarîgitîra na arîkûûre,

**5** arîmenyerere na arîvonokie.

**5**

**6** Mue andû a Isiraeli, garûrûkîrani ûcio mwaregire na vinya.

**7** Nîûndû mûthenya ûcio mue muonthe nîmûgaata mîvuanano ya sîlûva na ya thaavu, îrîa mwîrûthîrîte mue ene na njara cienyu îgatûma mwîvie.

**7**

**8** Vîndî îo Asîria makaaûragwa na rûviû na tî rwa mûndû;

**8** makaathirua na rûviû rwa vinya gûkîra rwa mûndû,

**8** nao nîmakaaûra nî rûviû rûu,

**8** na anake ao arîa ethî nîmakaarutithua wîra na vinya.

**8**

**9** Mûthamaki wao nîakaaûra nîûndû wa kûnyitwa nî guoya,

**9** nao atongoria ao matiganîrie vendera ciao nîûndû wa kûmaka.

**9** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga,

**9** ûrîa mwaki wake ûrî Zayuni,

**9** ûrîa mwaki wake mûnene ûrî Jerusalemu.

# Isa 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthamaki mûthingu

## Mataaro kûrî aka a Jerusalemu

**1** Nîgûkaagîa na mûthamaki ûkaathanaga na ûthingu,

**1** na anene mathanage na kîvooto.

**1**

**2** Wa mûndû agaatuîka ta kûndû gwa kwîthitha rûkûngi,

**2** kana ta vandû va kwîthitha rûkûngi rûnene,

**2** kana ta tûrûnjî tûrî kûndû kûnyaru,

**2** kana ta mwîgunyî wa îthiga înene werûrî.

**2**

**3** Metho ma arîa monaga matikaavingwa,

**3** namo matû ma arîa megucaga nîmakaathikîrîria.

**3**

**4** Arîa mavinyûraga gwîka maûndû matambîte gwîciiria,

**4** nîmakaamenya maûndû ma ûûgî,

**4** nao arîa manyenyaga nî makaaria mîario îrûngîrîrîtie.

**4**

**5** Mûndû ûrîa kîrimû ndakagîa na îgweta,

**5** kana kîmaramari kîgathîrîrue.

**5**

**6** Nîûndû irimû ciaragia ûrimû,

**6** na meciria ma cio mavangaga maûndû macûku.

**6** Mekaga maûndû matarî ma ûngai,

**6** maragia maûndû ma gûcambia Ngai-Mûnene.

**6** Matigaga andû arîa avûtu matarî avau,

**6** na makaima arîa anyondu gîa kûnyua.

**6**

**7** Mîthiîre ya mûndû ûrîa mûthunu nî mîcûku;

**7** avangaga maûndû ma waganu

**7** nîguo acûkangie athîni na ciugo ciake cia maveeni,

**7** wana rîrîa athîni maretia kîrîa kîmagîrîrîte.

**7**

**8** Nwatî mûndû mûtîîku ekaga maûndû ma gîtîîo,

**8** na arûngamagîrîra ûma.

**8**

**9** Ûkîrani, mue aka aya mûtûûraga mwîganîrîte,

**9** thikîrîriani mûgambo wakwa,

**9** mue erîtu aya mûtarî ûndû mwîtigagîra,

**9** thikîrîriani ûrîa nguuga.

**9**

**10** Kwa îvinda ta rîa mwaka ûmwe,

**10** mue mwîganîrîte ûguo nîmûgaatetema,

**10** nîûndû mûtigaketha kîndû,

**10** na maketha ma thavibu matikoneka.

**10**

**11** Inainani, mue aka aya mwîkaraga mwîganîrîte,

**11** tetemani mue mûtarî ûndû mwîtigagîra;

**11** rutani nguo cienyu, mûtigwe mûrî njaga,

**11** na mwîyove nguo cia macakaya ciûnorî cienyu.

**11**

**12** Îîvûûreni ithûri mûrî na kîeva Kîam mîgûnda yenyu îrîa mîaro,

**12** na nîûndû wa mîthavibu îrîa îciaraga mûno,

**12**

**13** nîûndû wa vûrûri wa andû akwa nîûramera mîgua na nthaugû,

**13** mûrîrîre nyomba cionthe irîa ciecûrîtwe nî gîkeno,

**13** na ciarî îtûûrarî rîrî na gîkeno.

**13**

**14** Nîûndû nyomba ya mûthamaki nîkaathamwa,

**14** na îtûûra rîrî îgweta ûguo rîtiganîrue.

**14** Irîma na nyomba ndaca na îgûrû cia arangîri igaatuîka maganjo tene na tene,

**14** nyûmbû nîigaakenaga irî kuo,

**14** na ng'ondu irîcage kuo.

**14**

**15** Gûkaathiî na mbere gwîkara ûguo nginya rîrîa tûkaanyûrûrûkîrua Roho kuuma îgûrû.

**15** Vîndî îo werû nîûgaatuîka mûgûnda umaga maciaro,

**15** nayo mîgûnda îrîa mînoru îtuîke mûtitû.

**15**

**16** Kîvooto nîgîgaacoka kûonekana werûrî,

**16** naguo ûthingu ûtûûrage mûgûndarî ûrîa uumaga maciaro.

**16**

**17** Naguo ûndû ûrîa ûkaaumana na ûthingu nî thayû,

**17** naguo ûthingu nîûgaatûma kûgîe ûvooreri na wîvokeku tene na tene.

**17**

**18** Andû akwa magaatûûraga kûndû kûrî na thayû,

**18** kûndû kûgitîre na kûndû gûtarî na thîna.

**18**

**19** Naguo mûtitû nîûkaathirua viû,

**19** narîo îtûûra rîcûkangue viû.

**19**

**20** Gûkena nî mue arîa mûvandaga mbegû cienyu ndeererî cia manjî,

**20** ng'ombe na mvunda cienyu ikerîthagia kûndû kuonthe itagwîtigîra.

# Isa 33

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gwîtia Ûtethio

## Ngai-Mûnene nîwakaanirie nthû ciake

## Ûtûûro mwaro wa vuvarî

**1** Kaî we mûcûkangia ûyû, wî thînarî-î!

**1** Ûcûkangagia na ndûcûkangagua,

**1** we wîkaga maûndû macûku,

**1** na gûtirî mûndû ûgwîkaga maûndû macûku!

**1** Rîrîa ûkaathiria gûcûkangia,

**1** wanawe nîûgaacûkangua!

**1** Rîrîa ûkaathiria gwîka andû maûndû macûku,

**1** wanawe nîûgekwa maûndû macûku.

**1**

**2** Ûûi Ngai-Mûnene, twîguîre ntha;

**2** we nîwe twîkaraga twîrîgîrîrîte.

**2** Tuîka vinya wetû mîthenya yonthe,

**2** na ûtûvonokagie vîndî ya thîna.

**2**

**3** Andû nîmaûraga nî mûrurumo wa mûgambo waku,

**3** rîrîa waûkîra mavûrûri nîmanyaganagia.

**3**

**4** Nthû ciao ciûnganagia indo irîa itavîte ta ûrîa igunyû ciûngûrûragia indo;

**4** wata ûrîa ngige irûgaga,

**4** nwataguo andû makaarûgîra indo icio.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nî mûnene, ke atûûraga îgûrû;

**5** nîagecûria Zayuni na kîvooto na ûthingu.

**5**

**6** Nîke ûgaatûma vûrûri wenyu wîkare wîkindîrîtie,

**6** nîagaatûma kûgîe na ûvonokania mwîngî, ûûgî na ûmenyo.

**6** Mûthithû wenyu ûrîa mûnene mûno nî gwîtigîra Ngai-Mûnene.

**6**

**7** Taroria, andû arîa njamba nîmararîra,

**7** anjaama a thayû nî mararîra marî na kîeva kîngî.

**7**

**8** Njîra irîa nene nî ndiganîrie,

**8** na gûtirî mûndû ûravîtûkîrîra kuo.

**8** Irîkanîro nîiraunwa,

**8** nao aira makanyararwa.

**8** Gûtirî mûndû ûtîîaga ûrîa wîngî.

**8**

**9** Nthî îrî na kîeva na îkarega gûciara maciaro,

**9** mîtî ya Lebanoni nî mîûmû;

**9** Kîamnda kînoru gîa Sharoni gîkariî ta werû,

**9** nayo mîtî ya Bashani na Karimeli nî mîrivarivûku mathangû ma yo.

**9**

**10** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**10** “Rîu nîngûkîra,

**10** rîu nîngwonania vinya wakwa,

**10** rîu nie nîngaakumua.

**10**

**11** Mûkaavangaga maûndû matarî na vata;

**11** mûgekaga maûndû matarî na umithio.

**11** Mîvevû yakwa nîta mwaki ûrîa ûvîvagia;

**11** mîvevû yakwa îkaamûcûkangia ta mwaki.

**11**

**12** Andû mageekara takwa mavîvîtue magatuîka mûu,

**12** kana ta mîgua îtemetwe îkavîvua na mwaki.

**12**

**13** Mue arîa mûrî kûraca,

**13** tathikîrîriani mwîgue ûrîa mbîkîte,

**13** namue arîa mûrî vakuvî,

**13** taumbûrani ûvoro wa vinya wakwa.”

**13**

**14** Andû evia arîa marî Zayuni nîmaretigîra, nao andû arîa matagoocaga Ngai marainaina makiugaga atîrî:

**14** “Nû gatagatîrî getû ûngîvota gûkuvîvîria mwaki ûyû ûvîvagia ûkathiria?

**14** Nû gatagatîrî getû ûngîtirîria mwaki ûyû ûtavoraga tene na tene?”

**14**

**15** Nî mûndû ûrîa ûtûûraga na ûthingu na waragia ûma,

**15** ûrîa ûreganaga na umithio umanîte na kûvinyanîrîria.

**15** Ûrîa ûtendaga kwamûkîra mavaki,

**15** ûrîa ûtendaga kûthikîrîria ndeto cia ûûragani na ûtendaga kwona maûndû macûku.

**15**

**16** Mûndû wa mûthemba ûcio atûûraga îgûrû;

**16** vandû vake va ûgitîri vakethagîrwa vatumîtwe na nthingo cia vinya.

**16** Ndagaatura irio cia kûrîa,

**16** kana manjî ma kûnyua.

**16**

**17** Metho menyu nîmakoona mûthamaki arî na ûthaka wake;

**17** nîmûkoona vûrûri mwariî na mûraca, ûrîa ke athaga.

**17**

**18** Mûkaririkanaga maûndû ma tene mûrî na guoya, mûkaûria atîrî,

**18** “Arîa maaûnganagia na magîtaraga gooti marî kû?

**18** Arîa maataraga nyomba cietû irîa ndaca na îgûrû marî kû?”

**18**

**19** Mûtikoona andû arîa etîi rîngî,

**19** andû arîa maragia mwarîrie ûtangîereeka,

**19** arîa maragia makînyenyega na matangîereeka.

**19**

**20** Taroriani Zayuni îtûûra rîrîa tûkûngûagîra irugo cietû cia ndini.

**20** Taroriani Jerusalemu kûndû kûvoreru kwa gûtûûra îgema rîtangîenyenya,

**20** nthugî cia rîo itigaakûûrwa,

**20** kana mîkanda ya rîo îtuîka.

**20**

**21** Nwatî kûu nîkuo Ngai-Mûnene agaatwoneria riiri wake.

**21** Nîgûkethîrwa kûrî na nyûnjî nene na tûrûnjî,

**21** kûrîa meri cia mbaara itakaavîtûkîrîra,

**21** kana meri irîa nene itonya kuo.

**21**

**22** Nîûndû Ngai-Mûnene nîke mûtucanîri ciira wetû,

**22** Ngai-Mûnene nîke ûtwathaga,

**22** Ngai-Mûnene nîke mûthamaki wetû,

**22** na nîke ûgaatûvonokia.

**22**

**23** Mîkanda yonthe ya meri icio nî mîregerû;

**23** ndîngîvota kûrûngamia mîtî ya vendera,

**23** wana kana matûme itambaa itambûrûke nîguo ivotithie meri kûthiî.

**23** Nwatî indo nyîngî irîa itavîtwe nîikagaanua,

**23** wana nginya cionje nîigooca indo ciao.

**23**

**24** Gûtirî mûndû ûkaauga rîngî atîrî,

**24** “Nie nîrî mûrwaru.”

**24** Andû onthe arîa matûûraga kûu nîmagaakirîrîrua mevia mao.

# Isa 34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîakaaverithia nthû ciake

**1** Mue andû a mavûrûri monthe ma nthî ûkani vakuvî mwîgue,

**1** mue andû a ndûrîrî cionthe ta thikîrîriani!

**1** Nthî ta nîîthikîrîrie, wana indo cionthe irîa ciîcûrîte kuo;

**1** nthî, wana indo cionthe irîa ciumaga kuo ta nîithikîrîrie.

**1**

**2** Nîûndû Ngai-Mûnene nî mûrakaru nî mavûrûri monthe,

**2** arî na mang'ûrîka nîûndû wa athigari ao onthe a mbaara.

**2** Nîavangîte kûmathiria viû,

**2** akamarekereria maûragwe.

**2**

**3** Ciimba ciao igatewa na kûu nja,

**3** na mûnungo wa ciimba ciao wîcûre vûrûrirî;

**3** nayo nthakame yao îkanyûrûrûka kuuma irîmarî.

**3**

**4** Athigari onthe a îgûrû rîerarî nîmakaathira,

**4** nakuo îgûrû rîerarî nîgûgakûnjwa ta îvuku rîa gîkûnjo.

**4** Indo cionthe irîa irî îgûrû nîikaagwa,

**4** ta ûrîa mathangû ma mûthavibu magûcaga mavoova,

**4** kana ta ûrîa mathangû ma mûkûyû magûcaga mavoova.

**4**

**5** Nîûndû rûviû rwa Ngai nî rûvarîrîrie îgûrû,

**5** taroriani, rûranyûrûrûka rûthiîte kûverithia Edomu,

**5** andû arîa avangîte kûthiria.

**5**

**6** Ngai-Mûnene arî na rûviû na rwîcûrîte nthakame,

**6** nî rûvake maguta,

**6** na rûrî na nthakame ya ng'ondu na ya mbûri,

**6** na maguta ma mbigo cia ndûrûme.

**6** Nîûndû Ngai-Mûnene arî na îgongoona kûu Bozira,

**6** nîakaaûraga andû eengî mûno kûu vûrûrirî wa Edomu.

**6**

**7** Mbogo cia njamba ikaaûraganîrua vamwe nao,

**7** natuo tûregwa tûraganîrue vamwe na ndegwa irîa irî vinya.

**7** Vûrûri wao nîûgecûra nthakame,

**7** naguo mûthetu wao ûnorue nî maguta mao.

**7**

**8** Nîûndû Ngai-Mûnene arî na mûthenya wa kwîrîvîrîria,

**8** mwaka ûrîa akarîvîrîria Zayuni kuuma kûrî nthû ciayo.

**8**

**9** Tûrûnjî twa Edomu nîtûkaagarûrûka tûtuîke rami,

**9** naguo mûthetu wa kuo ûtuîke ûviriti.

**9** Vûrûri wonthe ûgaatuîka ta rami îgûakana mwaki.

**9**

**10** Mwaki ûcio ûgaakanaga ûtukû na mûthenya,

**10** nayo ndogo yaguo îgaatûûra yunûkagia na îgûrû tene na tene.

**10** Vûrûri ûcio ûgaatûûra ûrî werû njiarwa na njiarwa,

**10** gûtirî mûndû ûkaavîtûkîrîra kuo tene na tene.

**10**

**11** Nwatî mvûngû na njege nîcio igatûûra kuo,

**11** ndundu na ikûngûrû nîigaatûûra kuo.

**11** Ngai-Mûnene nîakaamaretere kîvîngîcî,

**11** na arete kîrigicano kûrî anene a kuo.

**11**

**12** Gûtikaagîa na mûthamaki wa kwatha vûrûri ûcio,

**12** na gûtikethîrwa kûrî na anene vûrûrirî ûcio.

**12**

**13** Mîgua nîkaamera kûndû kwao kûrîa kûgitîre,

**13** ria na mîgua nîgaakûra kûndû kûrîa kûrî na nthingo cia vinya.

**13** Kûu nîkuo gûgatûûraga ciathi na nyaga.

**13**

**14** Nyamû cia kîthaka na mviti nîcio ikaaûrûraga kuo,

**14** ngoma nîigetanaga kuo,

**14** naguo ûtukû ûgaatuîka ûtheri kûrî cio,

**14** na nîikonaga gwa kûnogoka.

**14**

**15** Ndundu nîigaatuma ciomba ciacio,

**15** irekerie matumbî kuo,

**15** irumbûrîre kuo na irerere tûcui twacio kûu rungu;

**15** kûu nîkuo tûrwîgî tûkaagomana,

**15** wa karwîgî na karîa kengî.

**15**

**16** Cariani na mûthome kuuma îvukuurî rîa Ngai-Mûnene,

**16** gûtirî kîûmbe wanarî kîmwe gîgaatura,

**16** wa kîmwe gîkethîrwa kîrî na mûnyanya.

**16** Nîûndû Ngai-Mûnene nîke wathanîte ûguo,

**16** na Roho wake nîke ûgaciûngania cionthe.

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîagaîrîte wa kîûmbe vandû vakîo,

**17** nîaigaîrîte vûrûri na rûrigi,

**17** nîikegwatîra kûndû kûu tene na tene.

**17** Igaatûûra kuo njiarwa na njiarwa.

# Isa 35

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Njîra ya Ûtheru

**1** Kûndû kûrîa gûtakûraga irio na kûndû kûrîa kûnyaru nîgûgaacanjamûka,

**1** werû nîûgaakena na kûmere maûa.

**1**

**2** Nîgûkaamera maûa meengî,

**2** na kwine gûcanjamûkîte na gîkeno.

**2** Werû nîûkaavewa riiri wa Lebanoni,

**2** ûthaka wa kîrîma gîa Karimeli na wa Kîamnda gîa Sharoni.

**2** Nîmakoona riiri wa Ngai-Mûnene,

**2** nîmakoona ûnene wa Ngai wetû.

**2**

**3** Ongererani vinya njara icio icunjurîte,

**3** na mwongerere vinya maru mau maregerû.

**3**

**4** Îrani arîa marî na guoya ngoro atîrî,

**4** “Îyûmîrîrieni, tigani gwîtigîra!

**4** Taroriani Ngai wenyu nîagaaûka kûmûrîvîrîria,

**4** nîagaaûka kûverithia nthû cienyu,

**4** ke mwene nîagaaûka kûmûvonokia.”

**4**

**5** Itumumu nîikaavota kwona,

**5** na itaigua nîikaavota kwîgua.

**5**

**6** Cionje nîikaarûgarûga ta ngûrûngû,

**6** nao andû arîa matarî ûvoti wa kwaria nîmakaaina makenete.

**6** Manjî nîmakaatherûka werûrî,

**6** natuo tûrûnjî nîtûkaanyûrûrûka werûrî;

**6**

**7** mûthanga ûrîa ûvenavenagia ta mwaki werûrî nîûgaatuîka îria rîa manjî,

**7** nayo nthî nyûmû nîkaatherûka manjî.

**7** Kûrîa ciathi itûûraga nîgûgecûra manjî,

**7** nyaki nîkaamera na îkûre îkare ta mûthanje na marura.

**7**

**8** Kûu werûrî nîgûkaagîa varavara nene, nayo nîgetwa, “Njîra Ntheru.” Gûtirî mûndû mwîvia ûkaavîtûkîrîra varavararî îo, na irimû itikaavîtia njîra îo.

**8**

**9** Gûtirî mînyambû îkethîrwa njîrarî îo,

**9** kana nyamû wa yonthe mbaganu îvîtûkîrîra varavararî îo.

**9** Nyamû icio itikooneka varavararî îo,

**9** nwatî andû arîa akûre nîo makaavîtûkîrîra kuo.

**9**

**10** Arîa maakûûrirwe nî Ngai-Mûnene nîmagaacoka,

**10** magaaûka Zayuni magîkûngûagîra,

**10** makethîrwa marî na gîkeno gîa tene na tene.

**10** Nîmakethîrwa marî na gîkeno na marî acanjamûku,

**10** kîeva na kîrîro nîikaathira viû.

# Isa 36

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Asîria nîmaatharîkîre Jerusalemu

## (

## 2Atha 18.13-27

## ;

## 2Maû 32.1-19

## )

**1** Mwakarî wa îkûmi na îna Hezekia arî mûthamaki wa Juda, Senakeribu, mûthamaki wa Asîria nîwatharîkîre matûûra monthe ma Juda marîa magitîre na akîmagwata.

**2** Mûthamaki wa Asîria nîwatûmire Rabushake arî na athigari eengî a mbaara kuuma Lakishi athiî akagîre mûthamaki Hezekia kuuma Jerusalemu. Rabushake nîwarûngamire vakuvî na mûtaro ûrîa ûvîtûkagia manjî kuuma kariarî ka mwena wa îgûrû, varavararî nene îrîa yerekerete kûrîa nguo ithambagîrua.

**3** Andû athatû nîmaathiîre kûmûtûnga: nao maarî; Eliakimu, mûvîcî wa Hilikia, mûmenyereri wa nyomba ya mûthamaki; Shebuna, mwandîki na Joa, mûvîcî wa Asafu, mûmenyereri wa mandîko.

**4** Nake Rabushake nîwamerire atîrî, “Îrani Hezekia, mûthamaki mûnene, na nîke mûthamaki wa Sîria araûria atî, ‘Ûrutîte ûmîrîru ûyû kû?

**5** Ûreciria atî ciugo ntheri nîcio wara na vinya wa mbaara? Wîvokete û, nginya ûkaregana nanie?

**6** Taroria, we wîvokete Misiri, mûthanje ûcio munîku, ûrîa ûkaamunda njara ya mûndû wa wonthe ûrîa ûgeetiira naguo. Ûguo nîguo mûthamaki wa Misiri ekariî kûrî arîa onthe mamwîvokaga.’

**6**

**7** “Nwatî ûngîmbîra atîrî, ‘Twîvokete Ngai-Mûnene Ngai wetû.’ Anga tîke mwene kûndû gwa kûgoocerwa na metha cia magongoona irîa Hezekia aacûkangirie akîûragia Juda na Jerusalemu atîrî, ‘Nîmwagîrîrwe nî kûgoocera metharî îno ya kîgongoona?’

**8** Ûka rîu mwarîrîrie na mwathi wakwa, mûthamaki wa Asîria. Nîngûkûva mbarathi ngiri igîrî (2,000) ethîrwa ûrî na andû a kûthiîcaga maitwîte.

**9** We ûngîvota kwîgananua atîa wanarî na mûnene ûrîa mûnini mûno gatagatîrî ka ndungata cia mûthamaki wa Asîria, na nwa wîvokete mûthamaki wa Misiri agûtûmîre ikaari cia mbarathi na andû arîa mathiîcaga matwîte mbarathi?

**10** Makîria ya ûguo, ûreciria ntharîkîrîte vûrûri waku na ngaûcûkangia ndavetwe rûtha nî Ngai-Mûnene? Ngai-Mûnene nîke wambîrire nthiî ngaûtharîkîre na nîûcûkangie.”

**10**

**11** Eliakimu, Shebuna na Joa nîmaacokire makîra Rabushake atîrî, “Twakûthaitha warie natue ndungata ciaku na rûthiomi rwa Suriata, na nîtûkûrwîgua. Tiga gûtwarîria na rûthiomi rwa Kîhibirania; nîûndû wana nthingo irî matû.”

**11**

**12** Nwatî Rabushake nîwamerire atîrî, “Nîkwa mûreciria mwathi wakwa, mûthamaki aandûmire kûrî mue muenga na mûthamaki wenyu tu? Naarî, nîrarîria wana andû arîa mekarîte îgûrû rîa rûthingo arîa mûtuîrîrîtwe vamwe nao, arîa makaarîcaga mai mao na manyunyage maumago mao, wata ûrîa wanamue mûgeekaga.”

**12**

**13** Rabushake nîwacokire akîrûngama na akîanîrîra na mûgambo mûnene na Kîhibirania akiuga atîrî, “Thikîrîriani ûrîa mûthamaki mûnene, mûthamaki wa Asîria arauga!

**14** Mûthamaki aramwîra mûtigetîkîre Hezekia amûveenia, nîûndû ndakaavota kûmûvonokia.

**15** Mûtikareke Hezekia amûringîrîrie mwîvoke Ngai-Mûnene akiugaga mûtigecirie nama atî, Ngai-Mûnene nîagûtûvonokia na atî îtûûra rîîrî tî rînenganîrwa kûrî mûthamaki wa Asîria.

**16** Mûthamaki wa Asîria arauga mûtikathikîrîrie Hezekia; gîani na thayû nanie na mûke kûrî nie, na wa mûndû wa mûndû akaarîcaga matunda ma mûthavibu wake ke mwene, na ma mûkûyû wake ke mwene, na wa mûndû anyunyage manjî kuuma kîrikorî gîake ke mwene,

**17** nginya rîrîa ngaaûka na nîmûvire vûrûrirî wîkariî ta ûyû wenyu, vûrûri wî ngano na ndivei, vûrûri wî irio na mîgûnda ya mîthavibu.

**18** Îîmenyerereni Hezekia ndakamûvîtithie akîmwîraga, atî Ngai-Mûnene nîagaatûvonokia. Kûrî ngai wanarî îmwe gatagatîrî ka ngai cia mîvuanano cia mavûrûri yanavonokia vûrûri wao kuuma kûrî mûthamaki wa Asîria?

**19** Nîkwa ngai cia Hamathi na cia Aripadi irî kû? Nîkwa ngai cia Sefarivaimu irî kû? Nîivonoketie Samaria kuuma kûrî nie?

**20** Nî ngai îrîkû gatagatîrî ka ngai icio cia mavûrûri mau cianavonokia mavûrûri mao kuuma kûrî nie, atî nîguo Ngai-Mûnene akûre Jerusalemu kuuma kûrî nie?”

**20**

**21** Nwatî andû maakirire ki, na matiamûcokeria wanarî ûndû, nîûndû maathîtwe nî mûthamaki atîrî, “Mûtikamûcokerie.”

**22** Vîndî îo Eliakimu mûvîcî wa Hilikia, mûmenyereri wa nyomba ya mûthamaki, Shebuna mwandîki na Joa, mûvîcî wa Asafu mûmenyereri wa mandîko, nîmaathiîre kûrî mûthamaki Hezekia matembûrangîte nguo ciao na makîmwîra ûrîa Rabushake aaugîte.

# Isa 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthamaki nîwaûririe ûtaaro kûrî Isaia

## (

## 2Atha 19.1-7

## )

## Andû a Asîria nîmaatharîkîre Jerusalemu rîngî

## (

## 2Atha 19.8-19

## )

## Ndûmîrîri ya Isaia kûrî Mûthamaki

## (

## 2Atha 19.20-37

## )

**1** Rîrîa Mûthamaki Hezekia eeguire ûguo, nîwatembûrangire nguo ciake, agîkîra nguo cia macakaya na agîtonya nyombarî ya Ngai-Mûnene.

**2** Nîwatûmire Eliakimu, mûmenyereri wa nyomba ya mûthamaki; Shebuna, mwandîki; na athînjîri-Ngai arîa akûrû mekîrîte nguo cia macakaya mathiî kûrî mûrathi Isaia, mûvîcî wa Amozu.

**3** Nao nîmeerire Isaia atîrî, “Hezekia augîte atî, ‘Ûmûnthî nî mûthenya wa kîeva, wa kûrumana, na wa gûconorithua. Twîkariî ta mûndûmûka akîenda gûciara mwana, nwatî ndarî na vinya wa gûciara.

**4** Nwa kwîthîrwa Ngai-Mûnene Ngai waku, nîeguîte ûrîa Rabushake augîte, ûrîa watûmîtwe nî mwathi wake, mûthamaki wa Asîria, nîguo athekerere Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo, nake Ngai-Mûnene, Ngai waku nîakaaregana na maûndû mau eeguire. Kwoguo voera andû arîa matigarîte.’ ”

**4**

**5** Rîrîa ndungata cia mûthamaki Hezekia ciakinyire kwa Isaia,

**6** Isaia nîwamerire atîrî, “Îrani mwathi wenyu Ngai-Mûnene arauga atî, ‘Ndûgetigîre nîûndû wa ûrîa wegua ndungata cia mûthamaki wa Asîria cianuma.

**7** Taroria, nîngûtûma egue ûvoro ûcio na ûtûme acoke vûrûrirî wake, na kûu nîkuo ngaatûma aûragîrwe.’ ”

**7**

**8** Nake Rabushake nîwacokire, na akîthîrîria mûthamaki wa Asîria akîrûa na îtûûra rîa Libuna, nîûndû nîweguîte atî mûthamaki nîwaumîte Lakishi.

**9** Rîrîa eegwire atî Tirihaka, mûthamaki wa Ethiopia nîaûkîte kûrûa nake, nîwatûmire anjaama kûrî Hezekia akiuga atîrî,

**10** “Thiîni mwîre Hezekia, mûthamaki wa Juda atî: ‘Ndûgetîkîre Ngai waku ûrîa wîkaraga wîvokete akûveenie akiugaga atî îtûûra rîa Jerusalemu tîrînenganîrwa kûrî mûthamaki wa Asîria.

**11** We nîwîguîte ûrîa athamaki a Asîria mekîte mavûrûri marîa mengî monthe, makamathiria viû. We-î, ûreciria nîûkûvonoka?

**12** Methe makwa nîmaacûkangirie mavûrûri ma Gozani, Harani, Rezefu na andû a Edeni arîa maatûûraga Telasari; ngai cia mavûrûri mau nîciamavonokirie?

**13** Mûthamaki wa Hamathi, na wa Aripadi, wa îtûûra rîa Sefarivaimu, na wa Hena, kana wa Iva marî kû?’ ”

**13**

**14** Hezekia nîwamûkîre maarûa kuuma kûrî anjaama acio maatûmîtwe na akîmîthoma. Nîwacokire akîthiî agîtonya nyombarî ya Ngai-Mûnene, na akîmîkûnjûrîra mbere ya Ngai-Mûnene.

**15** Hezekia nîwacokire akîvoya Ngai-Mûnene akiuga atîrî,

**16** “We Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli, ûrîa wîkarîrîte gîtî Kîam ûthamaki îgûrû rîa akerubi, we wenga nîwe Ngai wa mothamaki monthe ma nthî; we nîwe waûmbire îgûrû na nthî.

**17** Vingûra metho maku, we Ngai-Mûnene, na wone; tega gûtû gwaku, we Ngai-Mûnene, na wîgue ciugo cionthe irîa Senakeribu atûmanîte cia kûruma Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo.

**18** Ûûi Ngai-Mûnene, nîma atî athamaki a Asîria nîmacûkangîtie ndûrîrî cionthe, wana mavûrûri mao,

**19** na magaikia ngai ciao mwakirî nîûndû itiarî ngai cia ma, nwatî ciarî mîvuanano yaumîtue nî andû ya mîtî na ya mathiga; kwoguo nîciacûkangirue.

**20** Kwoguo rîu, we Ngai-Mûnene, Ngai wetû, tûvonokie kuuma kûrî Sanakeribu, nîguo mothamaki monthe ma nthî mamenye atî we wenga tu nîwe Ngai-Mûnene.”

**20**

**21** Isaia, mûvîcî wa Amozu nîwacokire agîtûma ndûmîrîri kûrî Hezekia akiuga atîrî, “Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli arauga atî: Nîûndû nîûmvoete nîûndû wa Senakeribu mûthamaki wa Asîria,

**22** ûvoro wîgiî mûthamaki ûcio, Ngai-Mûnene augîte atî:

**22** Mwîrîtu nthingi mwarî wa Zayuni,

**22** nîakûmenete na agakûthekerera.

**22** Mwarî wa Jerusalemu nîarakwinainîria kîongo na agakûnyarara.

**22**

**23** Nîûrîkû ûthekererete na ûkaruma?

**23** Nîûrîkû ûcio ugîrîrîtie na ûgakûûrîra metho?

**23** Nînie Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli!

**23**

**24** We nîwathekerere Mwathani na njîra ya ndungata ciaku,

**24** na ûkiuga atî, nîndwîte irîma irîa ndaca na ikaari ciakwa nyîngî cia mbaara,

**24** nginya ngakinya gacûmbîrî ka Lebanoni.

**24** Nînakindire mîtarakwe îrîa mîraca mûno,

**24** na mîthithinda yakuo îrîa mîaro mûno;

**24** nînginyîte mîthiia ya Lebanoni kûrîa kûraca mûno,

**24** na ngakinya kûrîa mûtitû ûrumîrîte.

**24**

**25** Nînenjire ithima na ngînyua manjî ma cio,

**25** na nînanyarithirie nyûnjî cionthe cia Misiri,

**25** na makinyo ma magûrû makwa.

**25**

**26** “Senakeribu nîkwa ûteguîte atî naavangire ûndû ûyû kuuma tene?

**26** Ûrîa nîreka rîu naaûvangire kuuma tene.

**26** Nakûveere vinya wa kwomomora matûûra marîa mairigîre matuîke maganjo.

**26**

**27** Wa rîrîa andû akuo mathirîtwe nî vinya,

**27** nîmaamakire na magîconoka.

**27** Matuîkîte ta mîmera îrî mûgûndarî, ta nyaki ya mûgîna,

**27** ta nyaki îmerete îgûrû rîa nyomba,

**27** îrîa yûmaga yavurutwa nî rûkûngi kuuma mwena wa îrathîro.

**27**

**28** “Nie nîmbîcî mîthiîre yaku,

**28** nîngwicî ûkiumagara na ûgîcoka,

**28** nîmbîcî rîrîa ûndakarîrîte.

**28**

**29** Nîûndû nîûndakarîrîte,

**29** na nîmbîguîte ûvoro wa mwîtîîo waku,

**29** nîngwîkîra ndûano yakwa îniûrûrî rîaku,

**29** na mbîkîre gîcûvî gîakwa kanyuarî gaku,

**29** na ngûcokie na njîra îrîa waûkire nayo.”

**29**

**30** Isaia nîwacokire akîra Mûthamaki Hezekia atîrî, “Ûndû ûrîa ûgaakûmenyithia maûndû mama nî ûyû: Mwaka ûyû na mwaka mûku mûkaarîcaga kîrîa kîîmeretie kîo kîene; naguo mwaka wa kathatû nîmûkaavanda na mûkethe maciaro; mûkaavanda mîthavibu na mûrîe matunda mayo.

**31** Nao andû arîa magaatigara a nyomba ya Juda nîmakoongerereka na mengîve ta ûrîa mûtî ûmeraga mîri îgatonya mûtheturî ndarî na ûgaciara matunda na îgûrû.

**32** Nîûndû nîgûkaagîa na andû magaatigara kûu Jerusalemu, nakuo Kîrîmarî gîa Zayuni nîgûkethîrwa na andû anini makethîrwa matigarîte. Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîavangîte gwîka ûguo.

**32**

**33** “Kwoguo ûvoro wîgiî mûthamaki wa Asîria Ngai-Mûnene arauga atî: ‘Ke ndagaaûka îtûûrarî rîîrî, kana aikia mûguî kuo, kana atonya kuo na ngo, kana arîcîgîrîria arîtharîkîre.

**34** Ngai-Mûnene arauga atî, varavara îo aaûkire nayo nwayo agaacoka nayo, na ndagaatonya îtûûrarî rîîrî.

**35** Nîngaagitîra îtûûra rîîrî nîguo nîrîvonokie nîûndû wa gîtîîo gîakwa nie mwene na nîûndû wa ndungata yakwa Daudi.’ ”

**35**

**36** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwathiîre kûrîa Asîria maambîte magema mao na akîûraga athigari ngiri îgana rîmwe rîa mîrongo înana na ithano (185,000). Rîrîa andû maaramûkire kîraûko tene, andû acio onthe methîrîrue marî ciimba.

**37** Senakeribu, mûthamaki wa Asîria nîwacokire akiuma kûu, akînûka na agîtûûra Nineve.

**38** Mûthenya ûmwe, Senakeribu akîgooca arî nyombarî ya Nisiroki, ngai yake, avîcî ake Adurameleki na Sharezeri nîmaamûragire na mviû ciao, na makîûra makîthiî vûrûrirî wa Ararati. Nake mûvîcî, Esarihadoni nîwatuîkire mûthamaki vuva wake.

# Isa 38

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrwaru wa mûthamaki Hezekia

## (

## 2Atha 20.1-11

## ;

## 2Maû 32.24-26

## )

**1** Vîndî îo, Hezekia nîwarwarire mûno nginya agîkuvîvîria gûkua. Nake mûrathi Isaia, mûvîcî wa Amosi nîwathiîre kûrî ke na akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene arauga ûvange maûndû ma nyomba yaku, nîûndû nîûgûkua tîûvona.”

**1**

**2** Hezekia nîwacokire akîvûgûka akîroria rûthingo na akîvoya Ngai-Mûnene,

**3** na akiuga atîrî, “Ûûi Ngai-Mûnene, nakûthaitha ûririkane ûrîa mbîthîrîtwe nîrî mwîvokeku kûrî we na ngoro yonthe, na ngîkaga maûndû marîa wonaga marî maro.” Na Hezekia nîwarîrire arî na ûrûrû mwîngî mûno.

**3**

**4** Naguo mûgambo nîwaumire kûrî Ngai-Mûnene ûkîra Isaia atîrî,

**5** “Thiî ûkeere Hezekia, Ngai-Mûnene, Ngai wa aguo Daudi arauga atî: ‘Nîmbîguîte îvoya rîaku na nîmonete methori maku; kwoguo nîngûkwongerera mîaka îkûmi na îtano ûtûûrorî waku.

**6** Nîngaakûvonokia we wana îtûûra rîîrî rîa Jerusalemu kuuma kûrî mûthamaki wa Asîria na nîrîgitîre.’ ”

**6**

**7** Nake Isaia nîwamûcokerie atîrî, “Rûrû nîruo rûûri rûrîa Ngai-Mûnene agaakûva rwa gûkwonia atî nîageka wata ûrîa eranîrîte:

**8** Nîngaatûma kîruru Kîam ngathî îrîa yatumirwe nî mûthamaki Ahazi gîcoke na vuva makinyo îkûmi.” Nakîo kîruru nîgîacokire na vuva makinyo îkûmi.

**8**

**9** Kwoguo vuva wa Hezekia kûvona, nîwatungire rwîmbo rûrû:

**10** Nînaugire atîrî,

**10** “Nwanginya ngue vîndî ya wîthî wakwa,

**10** Mvangîrîtwe kûthiî kwa arîa akuû mîaka îo îngî ya ûtûûro wakwa.

**10**

**11** Naaugire ndikona Ngai-Mûnene vûrûrirî wa arîa matûûraga mwoyo;

**11** na ndikona mûndû wanarî ûrîkû gatagatîrî ka arîa matûûraga nthî.

**11**

**12** Nîrî mûthengutie kûrîa ndûûraga,

**12** ta ûrîa îgema rîa mûrîthi rîtharagua,

**12** Ngai akûnjîte ûtûûro wakwa;

**12** ta ûrîa mûtumi wa nguo akûnjaga gîtambaa agîtinia kuuma ngorarî,

**12** mûthenya na ûtukû we nîûnyamaragia.

**12**

**13** Naarîrire ûtukû mûgima ngîvoya ûtethio;

**13** amunangîte mavîndî ta ûrîa mûnyambû unangaga.

**13** Mûthenya na ûtukû we nîûnyamaragia.

**13**

**14** “Ng'ambaga ta cûcû wa njoka,

**14** njaaga ta ndutuura.

**14** Metho makwa nîmathiru vinya nî kûroria îgûrû.

**14** Ûûi Mwathani, nînîrathînîka tuîka mûgitîri wakwa.

**14**

**15** Nwatî nîngiuga atîa?

**15** Ke mwene nîwambîrire,

**15** na ke mwene nîke wîkîte ûguo.

**15** Toro yakwa yonthe nînthiru,

**15** nîûndû wa ûrûrû ûrîa ûrî ngororî yakwa.

**15**

**16** “Ûûi Mwathani, tue tûtûûragua nî maûndû monthe marîa wekire,

**16** na mau monthe nîmo matûmaga ndûûre.

**16** Ûûi, njokeria vinya wa mwîrî na ûmvotithie gûtûûra.

**16**

**17** Naathînîkire ûguo nîûndû wa wagîrîru wakwa,

**17** nwatî nîûvonoketie ûtûûro wakwa,

**17** kuuma ûgwatirî wa gîkuû,

**17** nîûndû nîûnjoverete mevia makwa monthe.

**17**

**18** Nîûndû mûndû arî kwa arîa akuû ndangîgûcokeria ngatho,

**18** arîa akuû matingîgûkumia we,

**18** arîa mathiîcaga kûu îrimarî,

**18** matingîgîa na kîîrîgîrîro Kîam wîvokeku waku.

**18**

**19** Arîa marî mwoyo nîo magûcokagîria ngatho,

**19** ta ûrîa nie nîragûcokeria ngatho rîu,

**19** îthe wa ciana nîke ûimenyithagia ûvoro wa wîvokeku waku.

**19**

**20** “Ngai-Mûnene nîakaamvonokia, natue nîtûkaamwinîra tûkîvûraga kînanda Kîam ngunju nyîngî mîthenya yonthe ya ûtûûro wetû, tûrî nyombarî ya Ngai-Mûnene.”

**21** Kwoguo Isaia nîwamerire moce maguta ma ngûû, na mavake îvûvarî nîguo avore.

**22** Mûthamaki Hezekia nîwacokire akîûria atîrî, “Nî rûûri rûrîkû rûkaamonia atî nîngaathiî nyombarî ya Ngai-Mûnene?”

# Isa 39

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Anjaama kuuma Babuloni

## (

## 2Atha 20.12-19

## )

**1** Vîndî îo, Merodaki-baladani, mûthamaki wa Babuloni ûrîa warî mûvîcî wa Baladani, nîwatûmire anjaama mavirîre Hezekia maarûa na kîveo rîrîa egwire atî aarî mûrwaru na nîwavonete.

**2** Hezekia nîwamagwatire ûgeni, na akîmonia nyomba îrîa aigaga ûtonga wake: sîlûva, thaavu, indo cia gwîkîra irio mûnungo mwaro, maguta ma goro, indo ciake cionthe cia mbaara na indo cionthe irîa ciarî makûmbîrî make. Gûtirî Kîamrî nyombarî ya Hezekia kana Kîamrî vûrûrirî wake ataamoonia.

**3** Mûrathi Isaia nîwacokire akîthiî kwa Hezekia na akîmûria atîrî, “Andû aya makwîra atîa na maumîte kû?”

**3** Hezekia nîwacokirie atîrî, “Maûka kûrî nie maumîte Babuloni vûrûri wa kûraca.”

**3**

**4** Isaia nîwacokire akîmûria atîrî, “Mona ndûî gwaku nyomba?”

**4** Nake Hezekia nîwacokirie atîrî, “Mona indo cionthe irîa irî gwakwa nyomba. Gûtirî kîndû kîrî makûmbîrî makwa ndanamonia.”

**4**

**5** Isaia nîwacokire akîra mûthamaki atîrî, “Thikîrîria mûgambo wa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe:

**6** Taroria, mîthenya nîyûkîte, rîrîa indo cionthe irîa irî gwaku nyomba, vamwe na irîa methe maku maigîte nginya ûmûnthî ikaavirwa Babuloni. Gûtirî kîndû gîgaatigwa; ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**7** Anake amwe aku, arîa ûciarîte we mwene nîmakaathiîwa nao na matuwe ngaramba nîguo matungatage mûciî kwa mûthamaki wa Babuloni.”

**7**

**8** Nake Hezekia nîwerire Isaia atîrî, “Mîgambo ya Ngai-Mûnene îo wauga nî mîaro.” Mûthamaki aaugire ûguo nîûndû eeciragia atî, nîgûkethîrwa na thayû na ûgitîri vîndî ya ûtûûro wake wonthe.

# Isa 40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciugo cia kûmanîrîria

## Gûtirî kîndû kîngîringithanua na Ngai wa Isiraeli

**1** Ngai wenyu arauga atîrî,

**1** “Ûmîrîriani andû akwa,

**1** thiîni mûkamaûmîrîrie!

**1**

**2** Arîriani andû a Jerusalemu na ûvoreri.

**2** Na mûmeere atî ûkomborî ûrîa mararî nîwathira,

**2** na mevia mao nîmoverwa.

**2** Na atî Ngai-Mûnene amaverithîtie kwîgana

**2** nîûndû wa mevia mao monthe.”

**2**

**3** Kûrî na mûndû ûranîrîra arî werûrî akiugaga atîrî,

**3** “Thondekani varavara ya Ngai-Mûnene!

**3** Rûngariani njîra ya Ngai wetû werûrî!

**3**

**4** Cianda cionthe nîigeecûrua,

**4** na irîma cionthe na tûrîma tûvaraganue.

**4** Nakuo kûrîa gûtarî kûrûngarû kûrûngarue,

**4** na kûrîa gûtarî kwaraganu kwaraganue.

**4**

**5** Naguo riiri wa Ngai-Mûnene nîûkonanua,

**5** nao andû onthe nîmakawona,

**5** nîûndû Ngai-Mûnene nîke ugîte ûguo.”

**5**

**6** Kûrî na mûgambo waugire atîrî, “Anîrîra!”

**6** Nanie ngîûria atîrî, “Manîrîre ndûî?”

**6** “Anîrîra atî:

**6** Andû onthe mekariî ta nyaki,

**6** ûthaka wao wîkariî ta maûa marî mûgûndarî.

**6**

**7** Nyaki nîyûmaga namo maûa makavova,

**7** rîrîa rûkûngi rwa Ngai-Mûnene rwavurutana îgûrû rîamo;

**7** nama, andû mekariî ta nyaki.

**7**

**8** Nyaki nîyûmaga namo maûa makavova,

**8** nwatî kiugo Kîam Ngai wetû gîgaatûûra tene na tene.”

**8**

**9** Unûkia îgûrû rîa kîrîma kîraca na îgûrû we Zayuni,

**9** anîrîra ûvoro ûrîa mwaro!

**9** Ugîrîria na vinya we Jerusalemu,

**9** anîrîra ûvoro mwaro.

**9** Ugîrîria na ndûgetigîre na wîre matûûra ma Juda atî:

**9** “Ûyû nîke Ngai wenyu!”

**9**

**10** Taroria Mwathani Ngai-Mûnene nîaûkîte na vinya,

**10** vinya wake nîguo ûrathana,

**10** nîaûka na andû arîa avonoketie na iveo cia andû ake.

**10**

**11** Akaarîthia ndîthia yake ta mûrîthi,

**11** agaacokanîrîria tûgondu na njara ciake,

**11** na atûkuue atuigîrîrîte kîthûrirî gîake,

**11** na atongorerie ng'ondu irîa irongithia wa kavora.

**11**

**12** Nû wanathima manjî ma îria na rûvî rwake

**12** kana akathima matu na njara ciake?

**12** Nû ûngîvota gwîkîra mûthetu wa nthî gîkomberî,

**12** kana athime irîma na tûrîma na kîthimi?

**12**

**13** Nû ûngîvota kwonereria Roho wa Ngai-Mûnene ûrîa agwîka,

**13** kana kûmûtaara ûrîa angîka?

**13**

**14** Ngai aavoire ûrîkû kîrîra nîguo ataûkîrwe,

**14** na nû wamûthomithirie njîra ya kîvooto?

**14** Nû wamûthomithirie ûmenyo,

**14** na akîmwonia njîra ya gûtaûkîrwa?

**14**

**15** Kûrî Ngai-Mûnene mavûrûri nîta îtata rîa manjî rîrî ndoorî,

**15** nîta rûkûngû rûrî kîthimirî,

**15** kûrî ke, icîgîrîra nîta rûkûngû rûvinyu.

**15**

**16** Mûtitû wa Lebanoni ndûngiuma ngû mbîganu,

**16** kana nyamû ciakuo ciîgana cia kûmûrutîra îtega rîa kûvîvua.

**16**

**17** Mavûrûri monthe nîta kîndû vatarî mbere yake,

**17** kûrî ke nîta kîndû vatarî.

**17**

**18** Kwoguo mûngîringithania Ngai na ndûî,

**18** kana nîndûî mûngîmûvuanania nakîo?

**18**

**19** Nwa aringithanue na mûvuanano ûrîa umîtue nî mûndû,

**19** nake mûturi wa indo cia thaavu akaûvaka thaavu,

**19** na akaûgemia na mîkathî ya sîlûva?

**19**

**20** Mûndû ûrîa mûthîni athuuraga mûtî ûrîa ûtangîora.

**20** Nîacokaga agacaria mûndû ûrî na wara wa kumia,

**20** na akamumîria mûvuanano ûrîa ûtangîgwa.

**20**

**21** Anga mue mûtiîcî?

**21** Anga mûtirî mwegua?

**21** Anga mûtierwa kuuma Kîammbîrîria?

**21** Anga mûtianataûkîrwa kuuma rîrîa nthî yaûmbirwe?

**21**

**22** Nthî yaûmbirwe nî ûcio wîkaragîra gîtî gîake Kîam ûnene îgûrû maturî,

**22** na kûrî ke andû arîa matûûraga nthî nîta mvandi.

**22** Ke atambûrûkîtie matu ta gîtambaa,

**22** na agakûnjûra gîtambaa kîu ta îgema rîa gûtûûrwa.

**22**

**23** Ke nîagwîthagia anene a nthî,

**23** na athamaki akamatua kîndû vatarî.

**23**

**24** Wa rîrîa mavandwa na mambîrîria kûmera,

**24** wana matarî aumu mîri ta ûrîa mûtî ûtonyagia mîri mûtheturî,

**24** Ngai-Mûnene angîmavuva na mîvevû nîkwa mavovaga,

**24** rûkûngi rûnene rûmagûrûkagia ta macaki.

**24**

**25** Ûrîa Mûtheru araûria atîrî,

**25** “Nîûrîkû mûngîningithania nake,

**25** kûrî na wîngî wîkariî tanie?”

**25**

**26** Taroriani îgûrû mwone!

**26** Nû waûmbire indo icio cionthe?

**26** Nî ûrîa ûitongoragia ta athigari ake a mbaara,

**26** nîaicî cionthe ûrîa ciîgana,

**26** aciîtaga cionthe na marîîtwa ma cio.

**26** Gûtirî wanarî kîndû kîmwe kîthagîrwa gîtarî vo,

**26** nîûndû Ngai-Mûnene arî vinya nyîngî.

**26**

**27** We Isiraeli njiarwa cia Jakovu, nîndûî gîtûmaga warie,

**27** nîndûî gîtûmaga uuge atî,

**27** “Ngai-Mûnene ndatwîciragia,

**27** na Ngai wetû ndatûtucagîra ciira na kîvooto.”

**27**

**28** Anga mue mûtiîcî?

**28** Anga mûtirî egu?

**28** Ngai-Mûnene nîke Ngai ûrîa ûtûûraga tene na tene,

**28** nîke mûmbi wa indo cionthe cia nthî.

**28** Ke ndathiraga vinya kana anoga,

**28** ûmenyo wake ndûngîmenyeka nî mûndû.

**28**

**29** Nîavecanaga vinya kûrî arîa athiru vinya,

**29** nake ûrîa ûtarî na ûvoti nîamwongagîrîra vinya.

**29**

**30** Wana andû arîa ethî nîmakaathira vinya na manoge,

**30** na andû arîa matarî akûrû nîmakaagwa nî kûnoga.

**30**

**31** Nwatî arîa metagîrîra Ngai-Mûnene nîmakoongererwa vinya wao,

**31** makaagûrûkaga îgûrû na mathagu ta nderi,

**31** makaavinyûra na matikaanoga,

**31** makaathiîcaga na magûrû na matikaathira vinya.

# Isa 41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwerîre Isiraeli atî nîakûmatethia

## Ngai-Mûnene nîwakararirie ngai cia maveeni

**1** Ngai arauga atîrî,

**1** “Takirani mûnthikîrîrie mue mûtûûraga rûtere rwa îria!

**1** Mue andû a ndûrîrî gîani na vinya mûcerû;

**1** îyumîrieni na mwarie maûndû menyu,

**1** tigani tûgomane nîguo tûtue ciira tûrî vamwe.

**1**

**2** “Nû watûmire mûndû kuuma mwena wa îrathîro,

**2** na agîtûma athiî akîvootanaga kûndû kuonthe?

**2** Nînie ndûmaga avoote mavûrûri,

**2** na ngatûma athage athamaki,

**2** ndûmaga mavaraganue na rûviû rwake takwa marî rûkûngû,

**2** nîmanyaganagia na mîguî yakwa ta ûrîa macaki manyaganagua nî rûkûngi.

**2**

**3** Ke amavinyûragia na akamavîtûka na ndone thîna,

**3** wana angîthîrwa athiîrîrîte njîrarî atanavîtûkîrîra rîngî.

**3**

**4** Nû watûmire maûndû mau monthe mekîke?

**4** Nû wavangire ûrîa maûndû marûmanagîrîra kuuma Kîammbîrîria?

**4** Nie Ngai-Mûnene, naarî kuo kuuma Kîammbîrîria,

**4** na nînie ngethîrwa kuo nginya kîrîkîro.

**4**

**5** “Arîa matûûraga rûtere rwa îria nîmoonire ûndû ûcio na magîîtigîra,

**5** andû a nthî yonthe nîmarainaina nî guoya,

**5** onthe macemanirie vamwe makînaûka.

**5**

**6** Wa mûndû aûmagîrîria ûrîa wîngî, akîmwîraga atîrî,

**6** ‘Îyûmîrîrie!’

**6**

**7** Mûtumi wa indo cia mbaû nîaraûmîrîria, mûturi wa indo cia thaavu,

**7** nake mûndû ûrîa ûnyorokagia mûvuanano na nyondo,

**7** nîaraûmîrîria mûndû ûrîa ûûnyitithanagia na mîcumarî.

**7** Onthe marauga atîrî: ‘Mûvuanano ûcio nî mwaro,’

**7** nao nîmaranyitithania mûvuanano ûcio na mîcumarî,

**7** na akaûnyinyia mûno nîguo ndûkagwe.

**7**

**8** “Nwatî we, Isiraeli ndungata yakwa,

**8** we Jakovu ûrîa nie nthurîte,

**8** we rûciaro rwa Iburahimu mûrata wakwa.

**8**

**9** We ûrîa naakûretire kuuma mîthiia ya nthî;

**9** naagwîtire kuuma kûrî ituri ciayo irîa irî kûraca mûno,

**9** ngîkwîra atî: ‘We ûrî ndungata yakwa,

**9** nîngûthuurîte na ndigûteete.’

**9**

**10** Tiga gwîtigîra, nîûndû nîrî vamwe nawe,

**10** ndûkegue guoya, nîûndû nînie Ngai waku!

**10** Nîngaakwongerera vinya na ngûtethie,

**10** nîngaagûtirîrîra na njara yakwa ya ûthingu.

**10**

**11** “Taroria, arîa onthe maakûrakarîre

**11** nîmagaaconoka na maconorithue.

**11** Arîa magianaga nawe magaatuîka kîndû vatarî na nîmagaakua.

**11**

**12** Ûgaacaria acio magianaga nawe,

**12** nwatî ndûkamoona,

**12** arîa marûaga nawe magaatuîka kîndû vatarî.

**12**

**13** Nîûndû nie Ngai-Mûnene Ngai waku,

**13** nîngûnyitaga njara yaku ya ûrîo,

**13** na ngakwîra atî: ‘Tiga gwîtigîra, nîngûgûtethia.’ ”

**13**

**14** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**14** “We Jakovu, kagunyû gaka, tiga gwîtigîra,

**14** mue andû a Isiraeli, nîngaamûtethia,

**14** nie nînie mûvonokia wenyu Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.

**14**

**15** Nîngaatûma mûtuîke ta mûtî wa kûvûûra ngano,

**15** ûrî na magego macerû na maûgî,

**15** nîmûkaavûra irîma na mûivaraganie,

**15** mûgaakinyanga tûrîma tûtuîke ta rûkûngû.

**15**

**16** Mûkaavuva irîma icio naruo rûkûngi rûigûrûkie kûndû kûraca,

**16** naruo rûkûngi rûnene rûinyaganie.

**16** Namue nîmûgaakena nîûndû wa Ngai-Mûnene,

**16** na mûkumie Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.

**16**

**17** “Rîrîa athîni na avatari maracaria manjî matakûmona,

**17** na rîrîa mîmero yao îrî mîng'arûku nî kûnyonda,

**17** nînie Ngai-Mûnene ngaamacokeria,

**17** nie Ngai wa Isiraeli ndikaamatiganîria.

**17**

**18** Nîngaatûma nyûnjî itherûke kuuma irîmarî irîa itarî kîndû,

**18** na ithima cia manjî itherûke kûu Kîamndarî,

**18** nîngaatûma kûu werûrî kûgîe maria ma manjî,

**18** nakuo nthî nyûmû ndûme kûgîe na ithima cia manjî.

**18**

**19** Nîngaavanda mîtarakwe kûu werûrî,

**19** mîgaa, mîandathi na mîtamaiyû,

**19** na mvande mîvondo mîcindanûgû na mîkarakava vamwe,

**19**

**20** nîguo andû mone na mamenye,

**20** mecirie na mataûkîrwe vamwe,

**20** atî Ngai-Mûnene nîke wîkîte ûguo.

**20** Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli nîke wîkîte ûndû ûyû.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene mûthamaki wa Jakovu arauga atîrî,

**21** “Mue ngai cia mavûrûri reteni ciira wenyu,

**21** ûkani mûvecane ivooto cienyu!

**21**

**22** Reteni ivooto icio na mûtûîre ûrîa gûgekara.

**22** Twîreni maûndû marîa maatuîkîkire tene,

**22** nîguo twîcirie ûvoro wamo,

**22** nîguo tûmenye ûrîa makaarigîrîria,

**22** kana mûtwîre maûndû marîa magaaûka.

**22**

**23** Twîreni maûndû marîa magaaûka vuvarî,

**23** nîguo tûmenye atî mwî ngai!

**23** Îkani ûndû mwaro kana ûndû mûcûku,

**23** nîguo tûmake na twîtigîre!

**23**

**24** Mue mûtirî kîene,

**24** na wîra wenyu nîwa mana,

**24** mûndû ûrîa ûmûgoocaga arî na mûgiro.

**24**

**25** “Nîndûmîte mûndû aume mwena wa rûgûrû nake nîmûku,

**25** nîmûthuurîte kuuma mwena wa îrathîro,

**25** nake nîagaakaîra rîîtwa rîakwa.

**25** Ke nîagaakinyanga athamaki ta yûmba,

**25** ta ûrîa mûmbi wa nyûngû akinyangaga yûmba.

**25**

**26** Nû waugîte ûndû ûyû kuuma Kîammbîrîria,

**26** nîguo tûûmenye.

**26** Nû wambîrîrie kûwanîrîra,

**26** nîguo tuge atî nîwaririe ûma?

**26** Gûtirî wanarî ûmwe wa cienyu wagwetire ûndû ûyû,

**26** na gûtirî mûndû weguire ciugo cienyu.

**26**

**27** Nie Ngai-Mûnene nînie naarî wa mbere kwîra Zayuni ûvoro,

**27** nînatûmire mûnjaama kûu Jerusalemu akavire ndûmîrîri ya ûvoro mwaro.

**27**

**28** Nwatî naroria, ndirona mûndû,

**28** gatagatîrî ka mîvuanano îno, gûtirî mûtaarani,

**28** ûngîvota gûcokia kîûria vîndî îrîa naûria.

**28**

**29** Taroria, ngai icio ciao cionthe nî cia maveeni,

**29** mawîra mao monthe nîma mana,

**29** mîvuanano yao ya kûrarûrwa ndîrî vinya na nî ya mana.”

# Isa 42

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndungata ya Ngai-Mûnene

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai

## Ngai nîweranîre gûtethia andû ake

## Isiraeli nîmaaregire kûthoma

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** “Îno nîyo ndungata yakwa, îrîa mbîkagîra vinya,

**1** nîyo nîîthuurîrîte, na nîyo îngenagia,

**1** nînîmwîkîrîte Roho wakwa,

**1** nîyo îkaarete kîvooto mavûrûrirî.

**1**

**2** Ndîkaanîrîra kana yugîrîria,

**2** kana îtûma mûgambo wayo wîguîka njîrarî.

**2**

**3** Ndîkaauna kamûthanje kagondoku,

**3** kana îvoria rûtambi rûtagwakana waro.

**3** Îgaatucanagîra ciira na kîvooto.

**3**

**4** Ndagaakua ngoro kana athirwe nî vinya,

**4** nginya rîrîa agaatûma kîvooto kîîvande gûkû nthî,

**4** andû arîa matûûraga icîgîrîrarî na ndeere cia îria metagîrîra watho wake.”

**4**

**5** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga,

**5** ûrîa waûmbire îgûrû na akîrîtambûrûkia,

**5** nîke waûmbire nthî na indo cionthe irîa irî kuo,

**5** nîke ûvecaga andû arîa matûûraga kuo mîvevû,

**5** na akava mwoyo arîa matûûraga kuo.

**5**

**6** Nînie Ngai-Mûnene ngwîtîte wîke maûndû na kîvooto,

**6** nîngûnyitîte njara na ngakûgitîra.

**6** Na njîra yaku nîndûthîte kîrîkanîro na andû onthe,

**6** we ûgaatuîka ûtheri wa mavûrûri.

**6**

**7** Nîûkaavingûra metho ma itumumu,

**7** nîûkaaruta andû arîa ove njeera,

**7** na ûrete ûtheri kûrî arîa mekaraga ndumarî.

**7**

**8** “Nie nînie Ngai-Mûnene rîu nîrîo rîîtwa rîakwa.

**8** Gûtirî wîngî ngaava riiri wakwa,

**8** kana mvecana ngumo yakwa kûrî mîvuanano ya kumua.

**8**

**9** Taroria maûndû marîa naarathire rîu nîmavingu.

**9** Rîu nîngûratha maûndû macerû,

**9** nîngwîra mo mbere ya mekîke.”

**9**

**10** Inîrani Ngai-Mûnene rwîmbo rûcerû,

**10** nthî yonthe nîîmwinîre nyîmbo cia kûmûkumia!

**10** Îria na nyamû cionthe irîa itûûraga kuo,

**10** icîgîrîra na ndeererî cia îria na andû arîa matûûraga kuo!

**10**

**11** Werû na matûûra marîa marî kuo nîmaugîrîrie,

**11** andû a icagi cia Kedari nîmamûkumie!

**11** Andû arîa matûûraga Sela nîmaine makenete,

**11** nîmaugîrîrie marî îgûrû rîa irîma!

**11**

**12** Arîa onthe matûûraga ndeererî cia îria,

**12** nîmakumie Ngai-Mûnene na mamûgooce.

**12**

**13** Ngai-Mûnene aumagarîte ta njamba îrî vinya,

**13** evarîrîtie kûrûa ta mûthigari arî mbaararî.

**13** Nîaraugîrîria, aranîrîra na mûgambo mûnene,

**13** na nîareyonania arî na vinya gûkîra nthû ciake.

**13**

**14** Ngai arauga atîrî,

**14** “Nîngirîrîrîtie kavinda karaca,

**14** ngakira kivi na ngevinga gwîka wanarî ûndû.

**14** Nwatî rîu nîngûrîra ta mûndûmûka arî na ûrûrû wa gûciara,

**14** nî ndeva na mbevûkîrîre na vinya.

**14**

**15** Nîngaacûkangia irîma na tûrîma,

**15** na nyûmithie tûmîtî tuonthe twa kuo.

**15** Nîngaavûîthia nyûnjî ituîke nthî nyûmû,

**15** na mvûîthie manjî marîa marî mariarî.

**15**

**16** “Nîngaatongoreria itumumu njîrarî irîa mataicî.

**16** Ngaamatongoreria tûcîrarî tûrîa matamenyete.

**16** Nîngaagarûra nduma îrîa îrî mbere yao îtuîke ûtheri,

**16** na kûndû kûrîa gûtarî kwaraganu nîkwaraganie.

**16** Mama nîmo maûndû marîa ngeeka,

**16** na ndikaamatiganîria.

**16**

**17** Arîa onthe mevokete mîvuanano,

**17** arîa metaga mîvuanano ya kumua ngai ciao,

**17** nîmagaacokithua na maconorithue.”

**17**

**18** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**18** “Tathikîrîriani mue mûtegucaga!

**18** Mue itumumu roriani waro,

**18** nîguo mûvote kwona!

**18**

**19** Nû mûtumumu tiga ndungata yakwa,

**19** kana gîtaigua ta mûnjaama ûrîa ndûmaga?

**19** Nû mûtumumu ta mûndû ûrîa nîyamûrîrîte,

**19** kana ta mûtumumu ndungata ya Ngai-Mûnene?

**19**

**20** Mue nîmwonete maûndû meengî,

**20** nwatî mûtitaûkagîrwa nî ûndû.

**20** Matû menyu nî mavingûre,

**20** nwatî mûtiîgucaga.”

**20**

**21** Nîûndû wa wîvokeku wa Ngai-Mûnene,

**21** nîwendire gûtûgîria watho wake na kûûva riiri.

**21**

**22** Nwatî aya nî andû aîe indo na magatavwa,

**22** onthe nîanyitîre marimarî nî mûtego na makathithwa njeera.

**22** Mekariî ta nyamû iguîmîtwe matarî na mûndû wa kûmavonokia,

**22** Nî atave na gûtirî wa kuga atî:

**22** “Nîmacokue kwao!”

**22**

**23** Nû gatagatîrî kenyu ûgûtegera ûndû ûyû gûtû?

**23** Nû ûkaathikîrîria waro maûndû marîa magekîka?

**23**

**24** Nû wanenganîre Jakovu kûrî acunani?

**24** Nîûrîkû wanenganîre Isiraeli kûrî aîi?

**24** Nî Ngai-Mûnene ûrîa twevîîrie!

**24** Na methe metû makîrega kûrûmîrîra njîra ciake,

**24** kana kwathîkîra mawatho make.

**24**

**25** Kwoguo nîwametûrûrîre marakara make,

**25** na akîmarekereria matharîkîrwe na mbaara.

**25** Marakara make maamathiûrûrûkîrie mîena yonthe ta mwaki,

**25** nwatî matiataûkîrwa nî gîtûmi;

**25** marakara mau maamavîvirie nwatî matiethomithia ûndû.

# Isa 43

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîweranîre nîakaavonokia andû ake

## Isiraeli nî mûira wa Ngai-Mûnene

## Gûkûûrwa kuuma Babuloni

## Wîvia wa Isiraeli

**1** Ngai-Mûnene ûrîa wamûmbire mue andû a Jakovu, ûrîa watûmire mûgîe kuo mue andû a Isiraeli arauga atîrî,

**1** “Mûtigetigîre nîûndû nie nînie nîmûkûûrîte;

**1** nîmwîtîte na ngamûva rîîtwa, mue mûrî akwa.

**1**

**2** Rîrîa mûkûvîtûkîrîra manjîrî ngethagîrwa nîrî vamwe namue;

**2** na mûkîvîtûkîrîra nyûnjîrî itikaamûkîria vinya.

**2** Rîrîa mûkavîtûkîrîra mwakirî mûtikaavîa,

**2** na rûrîrîmbî rûtikaamûvîvia.

**2**

**3** Nîûndû nie nînie Ngai-Mûnene Ngai wenyu,

**3** Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli, mûvonokia wenyu.

**3** Nîngûvecana îrîvi Misiri nîguo ngûkûûre,

**3** nîngûvecana Ethiopia na Seba nîguo mûrekererue.

**3**

**4** Nîûndû mûrî andû a vata mbere yakwa,

**4** na nîmûtîîte na ngamwenda,

**4** nie nîngûnenganîra andû nîûndû wenyu,

**4** nîngûnenganîra mavûrûri nîguo nîmûvonokie.

**4**

**5** Mûtigetigîre nîûndû nîrî vamwe namue!

**5** Nîngaamûretere njiarwa cienyu kuuma mwena wa îrathîro,

**5** na nîmacokanîrîrie kuuma mwena wa îthûîro.

**5**

**6** Nîngera mwena wa rûgûrû, ‘Marekererie mathiî,’

**6** naguo mwena wa îveti nîwîre, ‘Ndûkamavingîrîrie.’

**6** Cokiani andû akwa kuuma mavûrûri ma kûraca,

**6** na mûrete erîtu akwa kuuma mîthiia ya nthî.

**6**

**7** Andû onthe arîa metanagua nanie,

**7** arîa naûmbire nîûndû wa riiri wakwa,

**7** arîa naûmbire na ngîtûma magîe kuo.”

**7**

**8** Ngai arauga atîrî,

**8** “Reteni andû acio wana ethîrwa marî na metho, nî ndumumu,

**8** acio matiîgucaga, wana ethîrwa marî na matû!

**8**

**9** Andû onthe a ndûrîrî nîmacokanîrîre vamwe,

**9** andû onthe nîmagomane vamwe.

**9** Nî ûrîkû gatagatîrî kao ûngîvota kwanîrîra maûndû mama?

**9** Na atwonie maûndû marîa marekîka rîu?

**9** Nîmarete aira ao a kwonania atî nî ûma,

**9** tiga andû arîa makûthikîrîria mauge atî, ‘Ûcio nî ûvoro wa ma.’ ”

**9**

**10** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**10** “Mue Aisiraeli mûrî aira akwa;

**10** namûthuurire mûtuîke ndungata ciakwa,

**10** nîguo mûûmenye na mûmbîtîkie,

**10** gûtirî ngai îngî tiga Nie.

**10** Na mûmenye atî nie nînie Ngai,

**10** gûtirî ngai îngî yarî kuo mbere yakwa na gûtikaagîa.

**10**

**11** “Nie nienga tu, nînie Ngai-Mûnene,

**11** na gûtirî mûvonokia wîngî tiga nie.

**11**

**12** Ngai-Mûnene augîte atî:

**12** Nînaamenyithanirie maûndû marîa magekîka,

**12** ngîanîrîra na ngîvonokania,

**12** gûtiarî na ngai îngî ng'eni gatagatîrî kenyu;

**12** na mue mûrî aira akwa.

**12**

**13** Nie nînie Ngai na nîndûûra nîrî Ngai.

**13** Gûtirî mûndû wanarî ûmwe ûngîîvonokia kuuma njararî ciakwa;

**13** gûtirî mûndû ûngîndigîrîria ngîruta wîra wakwa.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene Mûkûri wenyu Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli arauga atîrî,

**14** “Nîngûtûma athigari a mbaara kûu Babuloni nîûndû wenyu,

**14** na nîngaaunanga ivingo cionthe cia îtûûra rîu,

**14** na gîkeno Kîam Akalidei nîgîgaatuîka macakaya.

**14**

**15** Nie nînie Ngai-Mûnene, ûrîa Mûtheru wenyu.

**15** Nînie naûmbire Isiraeli, na nînie Mûthamaki wenyu.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**16** “Nînarûthire njîra îriarî,

**16** na ngîrûtha gacîra manjîrî meengî,

**16**

**17** nînarûire na athigari njamba cia mbaara,

**17** maarî na ikaari cia mbaara na mbarathi.

**17** Mamaamîte nthî, na matingîavotire gûkîra,

**17** makîthira na makîvora ta rûtambi rwa taa!

**17**

**18** “Mûtikaririkane maûndû marîa mavîtûku,

**18** kana mwîciria ûvoro wa maûndû ma tene.

**18**

**19** Taroriani, nîngwîka ûndû mûcerû.

**19** Naguo nîûrekîka rîu, nîkwa mûtarawona!

**19** Nîngûtema njîra werûrî

**19** na ndûme kûu werûrî kûgîe na nyûnjî.

**19**

**20** Nyamû cia kîthaka nîikaandîîa,

**20** ciathi na nyaga nîikaangumia;

**20** nîûndû nîngaatûma werûrî kûgîe na manjî,

**20** werûrî kûgîe na nyûnjî,

**20** nîguo andû akwa arîa athuure monage gîa kûnyua.

**20**

**21** Acio nî andû arîa naûmbire marî akwa nie mwene,

**21** nîguo managîrîre ngumo yakwa!

**21**

**22** “Kûnarî ûguo, we Jakovu ndwangooca;

**22** we Isiraeli, nîûnogetue nînie.

**22**

**23** Ndwamindîre ng'ondu yaku ya matega ma kûvîvua,

**23** kana ûndîîa na magongoona maku.

**23** Ndiakûritûvîra ngîgwîtia matega,

**23** kana ngûnogia ngîgwîtia ûbani.

**23**

**24** We ndwangûrîra ûbani,

**24** kana ûmvaithia na nyama irîa noru cia magongoona maku.

**24** Vandû va ûguo we nîûnditûvîrîte na mevia maku,

**24** nîûnogetie na mavîtia marîa wîkîte.

**24**

**25** Nie nînie nakwoveere mevia maku nîûndû wa kwenda gwakwa,

**25** na ndikaaririkana mevia maku.

**25**

**26** “Ta ndirikania, tiga tûciire twî vamwe!

**26** Aria maûndû maku nîguo wonekane atî wî na ûma!

**26**

**27** Îthe waku wa mbere nîwevirie;

**27** nao arîa maakwaragîrîria nîmaareganire nanie.

**27**

**28** Kwoguo nînaagwatirie atongoria a varîa vatheru mûgiro.

**28** Nînarekererie Isiraeli macûkangue viû;

**28** na ngîtîkîria andû akwa marumwe.”

# Isa 44

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîke Ngai tu

## Ûgooci wa ngai cia mîvuanano nî mûnyarare

## Ngai-Mûnene, nîke Mûmbi na Mûvonokia

**1** “Tathikîrîria rîu we Jakovu, ndungata yakwa,

**1** Isiraeli ûrîa nthurîte, tanthikîrîria.

**1**

**2** Ngai-Mûnene ûrîa wakûmbire arauga atîrî,

**2** “Nakûmbire îvurî rîa nyûkwe na nînie ngûtethagia.

**2** Tiga gwîtigîra we Jakovu ndungata yakwa,

**2** Jeshuruni ûrîa nthurîte ndûgetigîre.

**2**

**3** “Nîûndû nîngetîrîria manjî vûrûrirî ûrîa mûnyondu,

**3** na mbîkîre nyûnjî vûrûrirî ûrîa mûmû.

**3** Nîngetîrîria njiarwa ciaku Roho wakwa,

**3** na mbîtîrîrie ciana ciaku irathimo ciakwa.

**3**

**4** Igaakûra ta nyaki îmerete vandû varî na manjî meengî,

**4** ta mîtî îrîa îkûraga rûtererî rwa nyûnjî.

**4**

**5** “Mûndû ûmwe nîakaauga atîrî,

**5** ‘Nie nîrî wa Ngai-Mûnene,’

**5** na wîngî nîageîtania na rîîtwa rîa Jakovu,

**5** nake wîngî nîakaandîka njararî yake, ‘Wa Ngai-Mûnene,’

**5** na eîtanagie na rîîtwa rîa Isiraeli.”

**5**

**6** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe Mûthamaki na Mûkûri wa Isiraeli arauga atîrî,

**6** “Nie nînie wa mbere na nînie wa mûthiia;

**6** gûtirî ngai îngî tiga nie.

**6**

**7** Nû wîkariî tanie, ta nîauge,

**7** tiga onanie na arie arî mbere yakwa.

**7** Nû wanîrîre tene ûvoro wa maûndû marîa magekîka vuvarî?

**7** Tiga atwîre maûndû marîa magekîka.

**7**

**8** Tigani kwîgua guoya, wana kana mwîtigîre!

**8** Na kinthî ndiamwîrire maûndû kuuma tene na ngîmumbûrîra mo?

**8** Na mue mûrî aira akwa.

**8** Nîkwa kûrî na ngai îngî tiga nie?

**8** Nî kûrî Îthiga rîngî; Nie ndiîcî rîngî.”

**8**

**9** Andû onthe arîa marûthaga mîvuanano nî a mana, na maûndû marîa mamakenagia matirî kîguni. Arîa maigoocaga mationaga na matiîcî atî nîmagaaconorithua.

**10** Gûtirî vata wa kûthondeka ngai kana gwîturîra mûvuanano wa ngai îtangîguna mûndû wanarî atîa.

**11** Nama, arîa onthe magoocaga ngai icio nîmagaaconorithua, wana arîa marutaga wîra ûcio nwa andû tu. Tiga magomane vamwe onthe na meyumîrie, nîmagetigîra na maconoke.

**11**

**12** Mûturi wa indo cia cuuma ocaga cuuma na akamîrutîra wîra akîmîvîvagia na mwaki. Amîturaga na nyondo na akamîthondeka na njara yake îrî vinya. Vîndî îo araruta wîra ûguo, ke nîavûtaga, akanyonda, akanoga na akathira vinya.

**12**

**13** Mûvundi wa mbaû athimaga rûvaû, akarûkurura na karamu; nîacokaga akarûtenderia na randa. Nîacokaga akarûtenderia na randa rûgîe na mûvuanano ta wa mûndû na ûrî mûthaka, nîguo wîkarage varîa wigîtwe.

**14** Atemaga mîtarakwe; kana akathuura mûtî wa mûkarakaba kana wa mûvuru na akareka mûtî ûcio ûkûre vamwe na mîtî ya mûtitû. Wana nîavandaga mûtarakwe na yo mbura îgaûkûria.

**15** Vuva wa ûguo, mûtî ûcio nîûtuîkaga wa kunwa ngû nî mûndû. Nîocaga gîcunjî kîmwe Kîamguo, nakîo gîcunjî kîu kîngî akaumia ngai ya mûvuanano nakîo na akamîgooca.

**16** Nî akagia mwaki na gîcunjî kîmwe Kîam mûtî ûcio, agacoka agokia nyama na gîcunjî kîmwe Kîamguo na akarîa akavaa. Nîacokaga agota mwaki na akauga atîrî, “Rîu nînegua ûrugarî! Nînona mwaki!”

**17** Nîacaga ngai yake ya mûvuanano na gîcunjî kîu kîngî Kîam mûtî ûcio, na agaûturîria maru akaûgooca. Aûvoyaga akiugaga atîrî, “Mvonokia, nîûndû we nîwe ngai yakwa!”

**17**

**18** Andû acio matiîcî ûndû, wana kana mecirie. Nîavinge metho mao, nîguo matikavote kwona, na makavingwa meciria mao, nîguo matikavote gûtaûkîrwa.

**19** Gûtirî mûndû ûririkanaga, kana agîa ûûgî, wana kana akamenya maûndû na auge atîrî, “Nînavîvirie gîcunjî kîmwe Kîam mûtî ûyû na mwaki, na nînarugire mîgate na makara ma guo, na ngîokia nyama na ngîmîrîa. Nîngîvota atîa kûthondeka matigari ma mûtî ûcio kîndû gîa kûgoocwa kîrî mûgiro, na ndurîrie gîcunjî kîu Kîam mûtî maru nîkîgooce?”

**19**

**20** Mûndû ûcio arîcaga mûu, nîûndû meciria make nîmo mamûveenetie, akaremwa nî kwîvonokia wana kana kuga atîrî, “Kinthî tî maveeni nyitîte na njara yakwa ya ûrîo?”

**20**

**21** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**21** “We Jakovu, taririkana,

**21** we Isiraeli taririkana atî we wî ndungata yakwa.

**21** Nie nînie nakûmbire nîguo ûndungatagîre,

**21** we Isiraeli nie ndikaariganîrwa nîwe.

**21**

**22** Nîmvatîte mavîtia maku ta îtu,

**22** na mevia maku ta nundu;

**22** njokererani nîûndû nîmûkûûrîte.”

**22**

**23** Kenani mue arîa onthe mûtûûraga îgûrû,

**23** nîûndû Ngai-Mûnene nîekîte ûguo!

**23** Anîrîrani mue nthî kûrîa kûriku!

**23** Inani mûkenete mue irîma, mîtitû na mîtî yonthe îrîa îrî kuo!

**23** Nîûndû Ngai-Mûnene nîakûûrîte Jakovu,

**23** na nîatûûra akumagua vûrûrirî wa Isiraeli.

**23**

**24** “Nînie Ngai-Mûnene ûrîa wagûkûûrire;

**24** nînie nakûmbire ûrî nda ya nyûkwe.

**24** Nînie Ngai-Mûnene mûmbi wa indo cionthe.

**24** Nînie natambûrûkirie îgûrû na ngîûmba nthî na vinya wakwa,

**24** gûtirî mûndû wandethirie.

**24**

**25** Nînthiragia vinya ûgo wa aragûri arîa maveenanagia,

**25** na ngathiria vinya andû arîa monaga maûndû.

**25** Nînie ndeganaga na ciugo cia andû arîa aûgî,

**25** na ngatua ûûgî wao ûrimû.

**25**

**26** Nînie mbîkagîra ciugo cia ndungata yakwa vinya,

**26** na ngavingia mataaro ma anjaama akwa.

**26** Nînie mbîraga Jerusalemu atî andû nîmagaatûûra kuo rîngî,

**26** namo matûûra ma Juda nîmagaatumwa rîngî,

**26** na nîngaatuma rîngî matûûra ma kuo marîa macûkangu.

**26**

**27** Nînie mbugaga kûrîa kûrî manjî mariku kûvûe,

**27** na nîngaavûîthia nyûnjî cienyu.

**27**

**28** Nînie mbîraga mûthamaki Cairasi atî:

**28** ‘We nîwe ûgaatuîka mûthamaki vandûrî vakwa,

**28** we nîûkaavingia mîvango yakwa yonthe:

**28** nîûkaathana Jerusalemu îtumwe rîngî,

**28** na mûcingi wa hekarû ûtumwe rîngî.’ ”

# Isa 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwathuurire Cairasi

## Ûvoti mûnene wa Ngai

## Mwathani wa nthî na Mîvuanano ya Babuloni

**1** Ngai-Mûnene arera Cairasi atîrî,

**1** “We wî mûthamaki ûrîa nthuurîte!

**1** Nîngwîkîrîte vinya nîguo ûvoote mavûrûri marîa marî mbere yaku;

**1** na kûvûrûra athamaki mavinya mao;

**1** nie nîngûkûvingûrîra ivingo cia îtûûra,

**1** na gûtirî kîvingo gîkaavingwa.

**1**

**2** Nie mwene nîngaagûtongoreria,

**2** ngîaraganagia irîma mbere yaku.

**2** Nîngaaunanga mîrango ya gîcango tûcunjî,

**2** na munange mîkîgo ya kuo ya cuuma.

**2**

**3** Nîngaakûva indo cia vata irîa cigîtwe ndumarî;

**3** na ûtonga ûrîa ûrî kûndû gûtaicîkene,

**3** nîguo ûmenye atî nie nînie Ngai-Mûnene,

**3** Ngai wa Isiraeli ûrîa ûgwîtîte akîgwetaga rîîtwa rîaku.

**3**

**4** Nîûndû wa ndungata yakwa Jakovu,

**4** na Isiraeli mûndû ûrîa nthurîte.

**4** Ngwîtîte na rîîtwa rîaku,

**4** ngûvete rîîtwa rîrî na îgweta wana ethîrwa ndûmbîcî.

**4**

**5** “Nie nînie Ngai-Mûnene na gûtirî ngai îngî tiga nie.

**5** Nînie ngûmenyagîrîra,

**5** wana ethîrwa ndûmbîcî,

**5**

**6** nîguo andû kuuma îthûîro nginya îrathîro

**6** mamenye atî nînie Ngai-Mûnene,

**6** na gûtirî ngai îngî.

**6**

**7** Nînie ndûmaga kûgîe ûtheri na ngatûma kûgîe nduma;

**7** nînie ndûmaga kûgîe thayû na ngatûma kûgîe thîna.

**7** Nînie Ngai-Mûnene ûrîa wîkaga maûndû mau monthe.

**7**

**8** Mbura nîyure kuuma îgûrû,

**8** namo matu nîmaurithie ûthingu nthî,

**8** nthî nîyatûke nîguo îciare ûvonokio,

**8** na îtûme kûgîe na ûthingu wanaguo.

**8** Nie Ngai-Mûnene nînie mbîkîte maûndû mau.”

**8**

**9** Kaî mûndû ûrîa ûgianaga na mûmûmbi nî mûrume-î,

**9** ta nyûngû ya yûmba îkîgiana na mûmîûmbi!

**9** Yûmba nîrîûragia ûrîa ûmbaga indo narîo kîrîa araûmba?

**9** Wana kana rîmwîra atîrî,

**9** “Wîra waku tî mwaro!”

**9**

**10** Mûndû ûrîa wîraga îthe atîrî,

**10** “Wanjiarire nîkî? Kaî arî na thîna-î?”

**10** Kana akaûria ng'ina atîrî,

**10** “Ûrûrû ûrîa ûregua ûkîenda gûciara nî wa ndûî?”

**10**

**11** Ngai-Mûnene Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli,

**11** ûrîa mûmûmbi arauga atîrî,

**11** “Nwa mûmbûrie ûvoro wa ciana ciakwa,

**11** kana mûmbathîre wîra ûrîa ndutaga nie mwene?

**11**

**12** Nînie natûmire nthî îgîe kuo

**12** na ngîûmba andû nîguo matûûrage kuo.

**12** Nînie natambûrûkirie îgûrû,

**12** na ngîatha ciûmbe cionthe ciakuo igîe kuo.

**12**

**13** Nînie nathire Cairasi avingie ûrîa nendaga na kîvooto,

**13** na nîngaarûngaria njîra ciake cionthe.

**13** Nîagaatuma rîngî îtûûra rîakwa Jerusalemu,

**13** na arekererie andû akwa arîa marî îthamîriorî.

**13** Ageeka ûguo atakûrîvwa kana avakwa kîveo.”

**13** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**13**

**14** Ngai-Mûnene arera Isiraeli atîrî,

**14** “Ûtonga wa Misiri na indo cia Ethiopia ikethîrwa irî cienyu,

**14** nao andû arîa araca na îgûrû a Seba,

**14** nîmagaaûka kûrî we na methîrwe marî aku, na makûrûmîrîre.

**14** Nîmagaaûka kûrî we movetwe na mînyororo,

**14** na makwînamîrîrie mothiû mao makiugaga atî:

**14** ‘Ngai arî vamwe nawe,

**14** na gûtirî ngai îngî tiga ke.’ ”

**14**

**15** Nama we wî Ngai ûrîa wîthithîte,

**15** Ngai wa Isiraeli, Mûvonokia.

**15**

**16** Arîa onthe marûthaga mîvuanano nîmagaaconorithua,

**16** onthe magaaconorithua vamwe.

**16**

**17** Nwatî vûrûri wa Isiraeli nîûkaavonokua nî Ngai-Mûnene,

**17** na ûvonokio wao ûgaatûûra tene na tene.

**17** Andû a kuo matigaaconorithua tene na tene.

**17**

**18** Ngai-Mûnene ûrîa waûmbire îgûrû nîke Ngai!

**18** Ûrîa waûmbire nthî na agîtûma îgîe nîke wamîvandire;

**18** ndaamîûmbire îthîrwe îtarî na thayû na îtarî kîndû,

**18** aamîûmbire nîguo îtûûragwe.

**18** Nîke ûrauga atîrî,

**18** “Nie nînie Ngai-Mûnene,

**18** na gûtirî ngai îngî.

**18**

**19** Nie ndiaragia nîîthithîte kana nîrî vûrûrirî wa nduma.

**19** Nie ndiera njiarwa cia Jakovu inîîvoke mana.

**19** Nie nînie Ngai-Mûnene na mbaragia ûma;

**19** Nyumbûraga maûndû ma ma.”

**19**

**20** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**20** “Ûnganani vamwe mûke mue andû a ndûrîrî arîa mûtigarîte,

**20** mue mûtarî na ûmenyo;

**20** mue mûthiîcaga mûkuuîte mîvuanano ya mîtî,

**20** na mûvoyaga ngai irîa itangîvota kûvonokania.

**20**

**21** Umbûrani na mwîtetere;

**21** tigani andû maciire marî vamwe.

**21** Nû waririe maûndû mama wa tene?

**21** Anga tî nie Ngai-Mûnene?

**21** Gûtirî ngai îngî tiga nie,

**21** nînie Ngai mûthingu na Mûvonokia;

**21** gûtirî ngai îngî tiga nie.

**21**

**22** “Njokererani nîguo mûvonokue,

**22** andû a nthî yonthe!

**22** Nîûndû nie nînie Ngai na gûtirî wîngî.

**22**

**23** Nie nînîvîtîte ngîgwetaga rîîtwa rîakwa,

**23** maûndû marîa nîraria nî ma ma,

**23** na ndingîgarûrûkwa.

**23** Andû onthe nîmagaaturia maru mbere yakwa,

**23** na onthe mevîte atî makaanîvokaga.

**23**

**24** “Vîndî îo nîgûkeerwa îgûrû rîakwa atî:

**24** Ûthingu na vinya cionekaga kûrî Ngai-Mûnene;

**24** andû arîa onthe maamûrakarîrîte,

**24** nîmagaaûka kûrî ke na maconoke.”

**24**

**25** Nie Ngai-Mûnene nîngaatethûra njiarwa cionthe cia Isiraeli,

**25** na nîikaavootana.

# Isa 46

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Beli nîînamîrîrîte, Nebo nî ngwîu nthî;

**1** mîvuanano ya ngai icio îkuuîtwe nî nyamû na ng'ombe,

**1** indo ino ititikithîtue mvunda,

**1** nî mîrigo îrî mîrukuthurî ya nyamû icio nogu.

**1**

**2** Irenamîrîra na ikagwa irî vamwe,

**2** ngai icio itingîîvonokia,

**2** nwatî wanacio nîikaathiî îthamîriorî.

**2**

**3** “Tathikîrîriani mue nyomba ya Jakovu,

**3** mue muonthe arîa mûtigarîte a nyomba ya Isiraeli.

**3** Naamûmbire na ndwîre nîmûmenyererete kuuma rîrîa mwaciarirwe.

**3**

**4** Nie nînie Ngai wenyu na nîndûûra nîmûmenyagîrîra

**4** nginya ûkûrûrî wenyu wana rîrîa mûkaauma mbuî.

**4** Nie nînie namûmbire na nîndûûra nîmûmenyagîrîra;

**4** nîngaamûkuua na nîmûvonokie.

**4**

**5** “Mûngîningithania na û nîguo tûvuanane nake?

**5** Mûngîmbîganania na û nîguo twîganane nake?

**5**

**6** Andû arîa metûrûraga thaavu kuuma mîvukorî yao,

**6** makîthimaga sîlûva na ithimi ciao,

**6** mandîkaga mûturi wa thaavu,

**6** nake akathondeka mûvuanano wa ngai yao;

**6** nao macokaga makamîturîria maru makamîgooca!

**6**

**7** Maûkagîrîria mûvuanano ûcio makawigîrîra iturorî ciao, magaûkuua;

**7** mawigagîrîra vandû va guo, naguo ûkarûngama vo,

**7** mûvuanano ûcio ndûngîvota kuuma vandû vau va guo.

**7** Mûndû angîûkaîra ndûngîvota gûcokia ûndû,

**7** kana ûmûvonokia kuuma mathînarî marîa arî namo.

**7**

**8** “Ririkanani ûndû ûyû na mwîcirie,

**8** îririkanieni ûndû ûyû mue evia aya.

**8**

**9** Ririkanani maûndû marîa meekirwe tene;

**9** nîûndû Nie nînie Ngai na gûtirî wîngî,

**9** nie nînie Ngai na gûtirî wîngî tanie.

**9**

**10** Nînie managîrîra maûndû ma mûthiia kuuma Kîammbîrîria;

**10** na ngaumbûra maûndû marîa matanekwa kuuma tene,

**10** ngiugaga atî mworoto wakwa nîûkaavinga,

**10** na nîngaavingia mîvango yakwa yonthe.

**10**

**11** Nîngeta mûndû kuuma mwena wa îrathîro;

**11** mûndû kuuma vûrûri wî kûraca,

**11** nîguo eke maûndû marîa mbîrîgîrîrîte gwîka.

**11** Nînie mbugîte ûguo na nîngaavingia;

**11** nînie mvangîte ûguo na nîngeka guo.

**11**

**12** “Tathikîrîriani mue andû aya aûmû ngoro,

**12** mue mûrî kûraca na ûvonokio.

**12**

**13** Nîngûrete mûthenya wakwa wa kûmûvonokia vakuvî, ndûrî varaca,

**13** mûthenya wa kûmûvonokia tîwîkara mûno.

**13** Nîngaavonokia Zayuni na monie Isiraeli riiri wakwa.”

# Isa 47

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtuîro rîa Babuloni

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** “Nyûrûrûka wîkarîre mûthetu,

**1** we mwîrîtu nthingi wa Babuloni;

**1** îkara mûtheturî nthî vandû vatarî na gîtî,

**1** we mwarî wa Akalidei!

**1** Nwatî kuuma rîu ndûgeetwa rîngî mûnini na ûtarî vinya.

**1**

**2** Oca mathiga ma kîthîi na ûthîe mûtu!

**2** Ruta gîtambaa gîaku gîa kûthitha ûthiû,

**2** ûrute nguo yaku îrîa ndaca!

**2** Gucagucia nguo ciaku na îgûrû,

**2** nîguo ûringe nyûnjî.

**2**

**3** Andû nîmakoona njaga yaku,

**3** na nîmakoona gîconoko gîaku.

**3** Nie nîngerîvîrîria na ndikeguîra mûndû wanarî ûmwe ntha.”

**3**

**4** Rîîtwa rîa mûkûri wetû nî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**4** Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.

**4**

**5** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**5** “We mwarî wa Akalidei îkara ûkirîte kivi na ûthiî ndumarî,

**5** nîûndû ndûgaacoka gwîtwa mûndûmûka mûthamaki wa mavûrûri!

**5**

**6** Nînaarakarire nî andû akwa,

**6** ngîtûma andû arîa akwa manyitwe nî mûgiro.

**6** Nînamanenganîre kûrî we,

**6** nwatî we ndwameguîra ntha;

**6** wana arîa akûrû nîwamakinyîrîrie mûno.

**6**

**7** Weîrire atî nîûtûûra wî mûndûmûka mûthamaki tene na tene,

**7** na ndweciria maûndû mama ngororî yaku,

**7** kana wîciria ûrîa gûgekara mûthiiarî.

**7**

**8** “Kwoguo rîu thikîrîria we wendete gwîkenia,

**8** we wîkaraga ûtagûtangîka ûkîîraga na ngoro atî,

**8** ‘Nwanie tu na gûtirî wîngî tiga nie;

**8** ndigeekara ta mûndûmûka wa ndigwa,

**8** kana mbîgua ruuo rwa gûkuîrwa nî ciana.’

**8**

**9** Maûndû mama moîrî magaaûka kûrî we wa rîmwe mûthenya ûmwe,

**9** gûkuîrwa nî ciana na gûtuîka mûndûmûka wa ndigwa,

**9** wana ethîrwa wî na ûrogi mwîngî,

**9** na wî na vinya mwîngî wa kûringa mbûgû.

**9**

**10** “Ûtûûraga wîvokete waganu waku;

**10** weîraga atî gûtirî mûndû ûrakwona.

**10** Ûûgî waku na ûmenyo waku nîguo wakûvîtithirie,

**10** na weîraga na ngoro yaku atî:

**10** ‘Nie nînie tu na gûtirî wîngî tiga nie.’

**10**

**11** Nwatî nîûkaanyitwa nî maûndû macûku,

**11** na ndûkaavota kûmenya kûrîa maumîte.

**11** Nîûkaanyitwa nî mathîna,

**11** na ndûkaavota kûmathiria,

**11** maûndû ma gûkûthiria nîmagaaûka kûrî we wa rîmwe,

**11** marîa ûtanamenya ûvoro wamo.

**11**

**12** Îkara wîvokete ûgo na ûrogi waku mwîngî,

**12** indo irîa ûtwîre ûtûmagîra kuuma rîrîa warî mûnini.

**12** Ciavota gûgûtethia,

**12** ciavota gûtûma andû metigîre.

**12**

**13** Ûtwîre wînogetie mana na mataaro maku meengî.

**13** Tiga andû acio mathomaga îgûrû maturî,

**13** arîa marî ûûgî wa njata maûke makûvonokie,

**13** arîa makûrathagîra wa mweri wa mweri,

**13** magakwîra maûndû marîa mageekîka kûrî we.

**13**

**14** “Taroria andû acio magekara ta rûûa,

**14** na nîmakaavîvua na mwaki!

**14** Matikaavota kwîvonokia,

**14** kuuma rûrîrîmbîrî rwa mwaki.

**14** Mwaki ûcio ndûkavaana ta makara ma gwota,

**14** wana kana mwaki wa gwotwa.

**14**

**15** Ûguo nîguo andû arîa mûrutithanagia wîra nao magaatuîka kûrî we,

**15** andû acio mûtwîre mûceraga nao kuuma rîrîa warî mûnini.

**15** Nîmakaathiî wa mûndû njîra yake,

**15** na vatigaatigwa mûndû wanarî ûmwe wa gûkûvonokia.”

# Isa 48

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûma kîongo kwa andû a Ngai

## Cairasi mûthamaki ûrîa Ngai-Mûnene athuurîte

## Mûvango wa Ngai-Mûnene kûrî andû ake

**1** Tathikîrîriani ûndû ûyû, mue nyomba ya Jakovu,

**1** mue mwîtanîtue na rîîtwa rîa Isiraeli,

**1** mue mûrî a mûvîrîga wa Juda,

**1** arîa mwîvîtaga mûkîgwetaga rîîtwa rîa Ngai-Mûnene,

**1** na mugaga atî mûgoocaga Ngai wa Isiraeli,

**1** nwatî tîna njîra ya ma kana wagîrîru.

**1**

**2** Kûnarî ûguo mwîtîîaga mûgîîtanagia na îtûûra rîtheru,

**2** na mugaga atî mwîvokaga Ngai wa Isiraeli,

**2** ûrîa rîîtwa rîake nî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe.

**2**

**3** Ngai-Mûnene arera andû a Isiraeli atîrî,

**3** “Nînarathire wa tene maûndû marîa mageekîka na ngîtûma mamenyekane;

**3** nînacokire ngîtûma mekîke wa rîmwe.

**3**

**4** Nîûndû nînamenyaga atî we wî mûremi mûno,

**4** na kîongo gîaku kîûmîte ta cuuma,

**4** naguo ûthiû waku ûgekara ta gîcango.

**4**

**5** Kwoguo nînakumbûrîre maûndû mau kuuma tene,

**5** nînakwîrire ûvoro wa mo mbere ya mekîke,

**5** nîguo ndûkauge atî:

**5** ‘Mûvuanano wakwa nîguo wîkîte maûndû mau,

**5** mûvuanano wakwa wa kumua na wa gûtwekua nîyo yatûmire maûndû mau mekîke.’

**5**

**6** “Maûndû marîa wegwire, rîu nîûramona monthe;

**6** ûrarega kûmetîkia nîkî?

**6** Kuuma rîu ngaakwonagia maûndû macerû,

**6** maûndû mathithe marîa ûtaicî.

**6**

**7** Maûndû mau marekîka rîu tî ma tene;

**7** ndwanegua ûvoro wamo mbere tiga ûmûnthî.

**7** Kwoguo ndûngiuga atî nîwaicî ûvoro wamo monthe.

**7**

**8** Ndwanamegua, na ndwanamenya ûvoro wamo,

**8** ndwanegua maûndû mau na matû maku kuuma tene.

**8** Nîûndû nînaicî atî we warî mwaganu mûno,

**8** na atî kuuma gûciarwa gwaku we wetagwa mûregi.

**8**

**9** “Nîûndû wa rîîtwa rîakwa nîngûthiria marakara makwa,

**9** nîûndû wa ûkumio wa rîîtwa rîakwa nîngwîrigîrîria marakara makwa,

**9** nîmarigîrîria nîguo ndikamûthirie.

**9**

**10** Taroria nîngûtheretie na mwaki,

**10** nwatî tî ta ûrîa sîlûva îtheragua,

**10** nîngûgeretie na mwaki mûnene wa mathîna.

**10**

**11** Nîreka ûguo nîûndû wakwa nie mwene,

**11** rîîtwa rîakwa rîrarega gûtîîwa nîkî?

**11** Ndingîvecana riiri wakwa kûrî mûndû wîngî wanarî ûrîkû.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**12** “Tanthikîrîria we Jakovu,

**12** tanthikîrîria we Isiraeli ngîgwîta!

**12** Nie nînie Ngai-Mûnene,

**12** nînie wa mbere na nînie wa mûthiia!

**12**

**13** Nînie navandire mûcingi wa nthî na njara ciakwa,

**13** na ngîtambûrûkia îgûrû.

**13** Rîrîa neta îgûrû na nthî,

**13** nîimbîtîkaga irî vamwe.

**13**

**14** “Ûnganani vamwe muonthe na mûthikîrîrie!

**14** Nî mûvuanano ûrîkû gatagatîrî ka mîvuanano îo waririe maûndû mau?

**14** Ke ûrîa Ngai-Mûnene endete, nîke ûgeeka Babuloni ûrîa Ngai-Mûnene endaga,

**14** na nîke ûkaatharîkîra Akalidei.

**14**

**15** Nie nînie naririe maûndû mau na ngîmwîta,

**15** nînie namûtongoririe na mûvango wake nîûkaavua.

**15**

**16** “Nguvîvîriani mwîgue ûrîa nguga,

**16** kuuma tene ndianarîria nthithorî,

**16** kuuma rîrîa maûndû mau maambîrîîrie gwîkîka Nie naarî wa kuo.”

**16** Na rîu Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**16** nîandûmîte na akamva vinya wa Roho wake.

**16**

**17** Ngai-Mûnene Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli mûvonokia waku, arauga atîrî,

**17** “Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai waku,

**17** nînie ngûrutaga maûndû ma gûkûguna,

**17** nînie ngûtongoragia njîra îrîa wagîrîrwe nî kûthiîrîra.

**17**

**18** “Naarî kethîrwa nîweguîte maathani makwa!

**18** Thayû ûngîakûnyûrûrûkîre ta rûnjî,

**18** ûngîagîre na ûthingu mwîngî ta makûmbî ma manjî.

**18**

**19** Njiarwa ciaku ingîengîvîte ta mûthanga,

**19** ciana ciaku ingîengîvîte ta tûthiga twa mûthanga,

**19** rîîtwa rîao rîtikaathengutua kana rîcûkangua.”

**19**

**20** Umani Babuloni, ûrani mume kûrî Akalidei!

**20** Anîrîrani ûndû ûyû mûkenete,

**20** ûmenyithanieni mîthiiarî yonthe ya nthî:

**20** ugani atîrî, “Ngai-Mûnene nîavonoketie ndungata yake Jakovu!”

**20**

**21** Rîrîa aamatongoririe makîvîtûkîrîra werûrî matianyonda.

**21** Nîwatûmire manjî maume îthigarî nîûndû wao,

**21** nîwatûranirie îthiga na manjî makiuma mwatûkarî ûcio.

**21**

**22** Nwatî Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**22** “Andû arîa aganu matikaagîa na thayû.”

# Isa 49

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Isiraeli nî Ûtheri wa Mavûrûri

## Gûtumwa rîngî kwa Jerusalemu

**1** Tanthikîrîriani mue mavûrûri ma kûraca,

**1** tegani matû mue andû arîa mûtûûraga kûndû kûraca!

**1** Ngai-Mûnene aambîtire mbere ya njiarwe,

**1** aanthuurire nduîke ndungata yake nîrî îvurî rîa nyanya.

**1**

**2** Ke nîwatûmire ciugo ciakwa ciûvîge ta rûviû rûrîa rûûgî,

**2** na akînthitha rungu rwa kîruru Kîam njara yake.

**2** Aanduire ta mûguî ûrî mûvarîrie gûtûmîrwa,

**2** na akînthitha thiakarî yake.

**2**

**3** Nîwacokire akîmbîra atîrî,

**3** “We Isiraeli wî ndungata yakwa;

**3** na nîwe ûkoonanagia riiri wakwa.”

**3**

**4** Nwatî nînaugire atîrî,

**4** “Ndutîte wîra wa mana!

**4** Ndûmîrîte vinya yakwa na gûtirî ûndû ng'unîkîte naguo.”

**4** Kûnarî ûguo Ngai-Mûnene nîke ûkaanduîra ciira wakwa na kîvooto;

**4** na nîke ûkaandîva wîra wakwa.

**4**

**5** Na rîu Ngai-Mûnene arauga atî;

**5** ûrîa wambîtire kuuma nîrî îvurî rîa nyanya,

**5** nîguo nduîke ndungata yake;

**5** nîguo njokie andû a Jakovu kûrî ke,

**5** nîguo njokanîrîrie andû a Isiraeli varî ke.

**5** Ngai-Mûnene nîamvete gîtîîo,

**5** na Ngai wakwa nîke ûtuîkîte vinya wakwa.

**5**

**6** Ke augîte atîrî,

**6** “Tî ûndû mûvûthû gûtuîka ndungata yakwa,

**6** ûrûngamie rîngî mîvîrîga ya Jakovu,

**6** na kûrûnga andû a Isiraeli arîa maatigarire.

**6** Nwatî nîngûgûtua ûtheri kûrî andû a Ndûrîrî,

**6** nîguo andû onthe a gûkû nthî mavonoke.”

**6**

**7** Ngai-Mûnene mûkûri wa Isiraeli na ûrîa Mûtheru wake,

**7** arera ûrîa ûnyararîtwe mûno,

**7** ûrîa ûmenetwe nî andû a mavûrûri na nî ndungata ya athamaki atîrî,

**7** “Athamaki nîmagaakwona na marûngame magûtîîe;

**7** anene wanao nîmakenamîrîria mothiû mao magûtîîe.”

**7** Mageeka ûguo nîûndû wa ûrîa nie Ngai-Mûnene nîrî mwîvokeku,

**7** Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli, nîke ûkûthuurîte.

**7**

**8** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**8** “Vîndî îrîa mbagîrîru, nînagûcokerie îvoya rîaku,

**8** mûthenya wa kûvonokania nînagûtethirie;

**8** nîngwigîte na ngarûtha kîrîkanîro na andû a mavûrûri monthe na njîra yaku.

**8** Nîngaatûma ûtûûre rîngî vûrûrirî ûrîa watiganîrue ûtarî kîndû,

**8** ûtuîke îgai rîenyu.

**8**

**9** Nîûkera mîgwate atîrî, ‘Umani kûu njeera!’

**9** Nao arîa marî ndumarî ûmeere atîrî,

**9** ‘Umîrani ûtherirî!’

**9** Makonaga gîa kûrîa, kûrîa kuonthe makaavîtûkagîrîra,

**9** wana irîmarî ntheri nîmakoona gîa kûrîa.

**9**

**10** Matikavûûta kana manyonda.

**10** Riûa kana ûrugarî wa werûrî itikaamavîvia,

**10** nîûndû nîmagaatongorerua nî ûrîa ûmendete,

**10** na nîakaamavira kûrîa manjî matherûkaga.

**10**

**11** “Nîngaarûtha njîra irîmarî ciakwa cionthe,

**11** na nîngaarûngaria njîra ciakwa.

**11**

**12** Andû akwa nîmakaauma kûndû kûraca,

**12** nao engî maume mwena wa rûgûrû na engî mwena wa îthûîro,

**12** na arîa engî maume mwena wa îveti.”

**12**

**13** Mue îgûrû inani mûkenete!

**13** Wanamue nthî kenani!

**13** Mue irîma ambîrîriani kwina!

**13** Nîûndû Ngai-Mûnene nîaûmîrîrîtie andû ake,

**13** na nîakeguîra ntha andû ake arîa marathînîka.

**13**

**14** Nwatî Zayuni aaugire atîrî,

**14** “Ngai-Mûnene nîandiganîrîtie,

**14** Mwathani wakwa nîariganîrîtwe nînie.”

**14**

**15** Mûndûmûka nwa ariganîrwe nî kaana gake karîa arongithia,

**15** na arega kwîgua ntha nî mwana ûrîa aciarîte?

**15** Wana ethîrwa mûciari wa mûndûmûka nwa ariganîrwe nî mwana wake,

**15** nie ndikaariganîrwa nîwe.

**15**

**16** Taroria nîngwandîkîte mvîîrî cia njara ciakwa;

**16** monaga nthingo ciaku vîndî cionthe.

**16**

**17** Arîa magaagûtuma rîngî nîmagûka wa rîu,

**17** nao arîa maagûcûkangirie nîmakaauma kûrî we mathiî.

**17**

**18** Vingûra metho ûrorie mîena yonthe na wone;

**18** andû aku onthe maûnganîte vamwe maûkîte kûrî we!

**18** Wata ûrîa nie ndûûraga mwoyo,

**18** ûgeekîra andû aya onthe ta nguo,

**18** wata ûrîa wîkagîra nguo cia kwîgemia nacio,

**18** na ûmeyove wata ûrîa mûviki eyovaga rîrîa akwîgemia na mathaga make.

**18**

**19** “Nama vûrûri waku ûrîa mûcûkangie na ûgatiganîrua,

**19** nîûkethîrwa ûrî mûnini mûno wa gûtûûrwa nî andû aku;

**19** nao arîa maagûtavîte makethîrwa marî kûraca nawe.

**19**

**20** Ciana ciaku irîa waciarire ûrî îthamîriorî nîigaakwîra rîngî atîrî,

**20** ‘Vûrûri ûyû nî mûnini mûno,

**20** tûve vandû vengî va gûtûûra!’

**20**

**21** Nîûgacoka wîyûrie na ngoro atîrî,

**21** ‘Nû wanjiarîre ciana ino cionthe?

**21** Nakuîrîrwe nî ciana ciakwa ngîtigwa takwa nîrî nthaata,

**21** navirirwe îthamîriorî na ngîtewa kûndû kûraca.

**21** Nwatî nû warerire ciana ino?

**21** Natigirwe kûu nîrî nienga,

**21** ciana ino nacio ciaumire kû?’ ”

**21**

**22** Mwathani Ngai arauga atîrî,

**22** “Nîngambararîria andû a ndûrîrî njara yakwa,

**22** na mbûkîrîrie vendera yonwe nî andû;

**22** nao nîmakaarete anake enyu mamakuuîte na njara ciao,

**22** nao erîtu enyu mamakuuîte na ituro ciao.

**22**

**23** Athamaki magaatuîka amenyereri aku,

**23** nao aka ao matuîke akûreri.

**23** Nîmagaaturumithia mothiû mao nthî mbere yaku na magûtîîe;

**23** na nîmagaakwonia gîtîîo menyivîtie.

**23** Nawe nîûgaacoka ûmenye atî Nie, nînie Ngai-Mûnene;

**23** na atî arîa mambetagîrîra matigaaconorithua.”

**23**

**24** Nwa ûcuune mûndû njamba indo irîa atavîte?

**24** Kana ûvonokie mûndû mwaganu ovetwe na kîvooto?

**24**

**25** Nwatî Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**25** “Wana indo irîa itavîtwe nî andû njamba nîigoocwa,

**25** na andû arîa movetwe nî njamba irîa irî vinya nîmakaavonokua,

**25** nîûndû nie nînie ngaarûa na andû arîa marûaga nawe,

**25** na nîngaavonokia ciana ciaku.

**25**

**26** Nîngaatûma arîa mamûvinyagîrîria marîe nyama ciao o ene,

**26** na marîwe nî nthakame yao o ene ta ndivei.

**26** Andû onthe nîmakaamenya atî Nie Ngai-Mûnene, nînie Mûvonokia waku,

**26** nînie Mûkûri waku, Ûrîa ûrî Vinya wa Jakovu.”

# Isa 50

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wathîki wa ndungata ya Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** “Maarûa îrîa yonanagia atî nîndete nyûkwe-î, îrî kû?

**1** Kana nî mûndû ûrîkû wa arîa nîrî na thirî wao nakwenderie?

**1** Ririkanani mevia menyu nîmo maatûmire mwendue,

**1** na waganu wenyu nîguo watûmire nyûkwe atewe.

**1**

**2** “Nîndûî gîatûmire vethîrwe vatarî mûndû vîndî îrîa naûkire?

**2** Nîndûî gîatûmire ndure mûndû wa kûnjokeria vîndî îrîa netanire?

**2** Nîkwa vinya wa njara yakwa wî mûnini,

**2** ûndû îtangîvota gûkûûra andû?

**2** Kana nîkwa ndarî na vinya wa kûvonokania?

**2** Taroriani nie nîmvûîthagia îria na uuge wakwa,

**2** na ngatûma nyûnjî ituîke werû,

**2** na nthamaki ciakuo igakua nî kûnyonda,

**2** na ikanunga nî gûtura manjî.

**2**

**3** Nînie ndûmaga îgûrû kûgîe nduma,

**3** na ngarîkunîka na nguo cia macakaya.”

**3**

**4** Mwathani Ngai-Mûnene nîanthomithîtie ûrîa nguga,

**4** nîguo mvote kûmîrîria arîa mathirîte vinya.

**4** Wa kîraûko nîamvecaga wendi wa kûthikîrîria ûrîa arenda kûnthomithia.

**4**

**5** Mwathani Ngai-Mûnene nîavingûrîte matû makwa,

**5** na ndiatuîka mûregi,

**5** kana nîmûtiganîria.

**5**

**6** Nînavecanire mûkurukuthu wakwa kûrî arîa maandivire,

**6** nao arîa maangûûrire nderu ciakwa ngîmavûgûrîra makai makwa,

**6** ndiathitha ûthiû wakwa atî nîguo ndigaconorithue

**6** kana nduîrwa mata.

**6**

**7** Nîûndû Mwathani Ngai-Mûnene nîke ûndethagia;

**7** kwoguo ndirî mûmaku.

**7** Ndûmîte ûthiû wakwa ûme ta îthiga,

**7** na nîmbîcî atî ndigaaconorithua;

**7**

**8** nîûndû Ngai arî vakuvî.

**8** Nû ûgaaciira nanie?

**8** Nîaûke tûthiî îgootirî tûgaciire vamwe.

**8** Nthû yakwa nû?

**8** Nîaûkaûke vakuvî nanie.

**8**

**9** Taroria Mwathani Ngai-Mûnene nîke ûndethagia.

**9** Nû ûngîvota kûnduîra atî nîrî na mavîtia ciirarî?

**9** Onthe makaathira ta nguo;

**9** nîmakaarîwa nî igunyû.

**9**

**10** Nû gatagatîrî kenyu wîtigîrîte Ngai-Mûnene

**10** na wathîkagîra mûgambo wa ndungata yake,

**10** wana ethîrwa athiîcagîrîra ndumarî atarî na ûtheri,

**10** nîevokete Ngai-Mûnene na nîevokaga Ngai wake.

**10**

**11** Nwatî mue mwakagia mwaki,

**11** mue mûkanagîrîra na icinga icio cienyu.

**11** Thiîcagîrîrani ûtherirî wa mwaki ûcio,

**11** nînîmbîrî cia mwaki ûcio mwakîtie mue ene.

**11** Kîrîa mûûkaanyita kuuma kûrî Ngai-Mûnene nî gîkî,

**11** mûkaamama nthî mûrî na mathîna meengî.

# Isa 51

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciugo cia kûmîrîria Jerusalemu

## Mûthiia wa mînyamaro ya Jerusalemu

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** “Tanthikîrîriani mue mwendaga gûkûûrwa,

**1** mue mûnjaragia nie Ngai-Mûnene.

**1** Îcirieni ûvoro wa îthiga varîa mwaumire,

**1** na ûvoro wa kware varîa mwenjirwe.

**1**

**2** Taîcirieni ûvoro wa Iburahimu, îthe wenyu wa tene,

**2** na ûvoro wa Sara ûrîa wamûciarire.

**2** Iburahimu aarî wenga rîrîa namwîtire,

**2** nwatî nînamûrathimire na ngîmûva ciana nyîngî.

**2**

**3** “Nîûndû nie Ngai-Mûnene nîngavoreria îtûûra rîa Zayuni,

**3** na ndûthe kûndû gwakuo kuonthe kûrîa gûcûkangu.

**3** Nîngaatua werû wa kuo ta mûgûnda wa Edeni,

**3** werû wa kuo nîûtue ta mûgûnda wa Ngai-Mûnene;

**3** kûu nîgûkethîrwa na gîkeno na gûcanjamûka,

**3** na nyîmbo cia gûcokia ngatho nîikeguîka kuo.

**3**

**4** “Andû akwa, tanthikîrîriani,

**4** ta ndegerani matû mue rûrîrî rwakwa;

**4** nîûndû nie nînie ngaamûretere watho na kîvooto,

**4** nacio nîigaatuîka ûtheri kûrî andû.

**4**

**5** Gûkûûrana gwakwa kûrî vakuvî,

**5** naguo ûvonokio wakwa nî mwambîrîriu kwoneka.

**5** Nie mwene nînie ngaatha mavûrûri;

**5** andû arîa matûûraga mavûrûrirî ma kûraca nîmambetererete,

**5** na mevokete nîmavonokie.

**5**

**6** Roriani îgûrû;

**6** na mûcoke mûrorie nthî,

**6** nîûndû îgûrû rîkaathira ta ndogo;

**6** nthî îkaathira ta nguo,

**6** nao arîa matûûraga kuo magaakua ta ngi.

**6** Nwatî ûvonokio ûrîa ndetete ûgaatûûra tene na tene,

**6** naguo ûthingu wakwa ndûkaathira.

**6**

**7** “Nthikîrîriani mue mwîcî maûndû ma ûthingu,

**7** mue andû arîa mûnyitîte watho wakwa na ngoro cienyu.

**7** Mûtigetigîre rîrîa mûgûcambua nî andû,

**7** kana mûmaka rîrîa makûmûruma.

**7**

**8** Nîûndû makaarîwa nî igunyû mathire ta nguo,

**8** marîwe nî igunyû ta guoya.

**8** Nwatî ûthingu wakwa ûgaatûûra tene na tene,

**8** na ûvonokio wakwa nîwa njiarwa na njiarwa.”

**8**

**9** Ûkîra, ûkîra, we Ngai-Mûnene!

**9** Îkîra vinya waku ûtûvonokie,

**9** ûkîra wata ûrîa wekire vingo ya tene,

**9** kûrî njiarwa cia tene.

**9** Na kinthî tîwe watinangirie Rahabu tûcunjî tûcunjî,

**9** wa we ûrîa wamundangire njûnamatu?

**9**

**10** Kinthî tîwe wavûîthirie îria,

**10** manjî ma îria rîrîa rînene,

**10** we ûrîa warûthire njîra îriarî kûrîa kûriku,

**10** nîguo arîa maarî akûre mavîtûkîrîre kuo?

**10**

**11** Andû arîa aku wakûûrire we Ngai-Mûnene nîmagaacoka,

**11** magaakinya Zayuni makinaga,

**11** magecûrwa nî gîkeno gîa tene na tene.

**11** Nîmakaagîa na gîkeno na macanjamûke,

**11** kîeva na kîmako nîikaathira viû.

**11**

**12** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**12** “Nie nînie ngûvoragîria.

**12** Wîtigagîra mûndû wa gûkua nîkî,

**12** ûgetigîra mûndû wa gûkû nthî ûrîa ûthiraga ta nyaki?

**12**

**13** Nîkwa wî mûriganîre nî Ngai-Mûnene ûrîa wakûmbire,

**13** ûrîa watambûrûkirie îgûrû,

**13** na agîkîra mûcingi wa nthî?

**13** Ûtindaga vingo cionthe wîtigîrîte marakara ma arîa mavinyanagîrîria,

**13** vîndî îrîa makwîvarîria gûgûcûkangia nîkî?

**13** Marakara mao matingîkûvutia.

**13**

**14** Andû arîa movetwe nîmakaarekererua na îvenya;

**14** matigaakua na mathiî kwa arîa akuû,

**14** wana kana mature gîa kûrîa.

**14**

**15** “Nie nînie Ngai-Mûnene Ngai wenyu,

**15** nînie ndûmaga îria rikie ndivû,

**15** na ngatûma makûmbî ma rîo marurume.

**15** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîrîo rîîtwa rîakwa.

**15**

**16** Nîmbîkîrîte ciugo ciakwa kanyuarî gaku,

**16** na nîngûkunîkîrîte na kîruru Kîam njara yakwa;

**16** Nînie natambûrûkirie îgûrû,

**16** na ngîrûtha mûcingi wa nthî,

**16** na nînie nîrera andû a Zayuni atî;

**16** ‘Mue mûrî andû akwa!’ ”

**16**

**17** Ûkîra, ûkîra, rûngama, we Jerusalemu!

**17** We ûnyuithîtue nî Ngai-Mûnene gîkombe Kîam marakara make,

**17** we ûkînyuîte nginya wakîthiria,

**17** wanyinyûkîrîrie mbakûri na îgîtûma ûtûgûge.

**17**

**18** Gatagatîrî ga ciana cionthe irîa aciarîte,

**18** gûtirî wanarî ûmwe wa kûmûtongoria,

**18** gatagatîrî ga ciana cionthe irîa arerete,

**18** gûtirî wanarî ûmwe wa kûmûnyita njara.

**18**

**19** Nîûnyitîtwe nî maûndû maîrî; namo nî atî:

**19** vûrûri waku nîmûcûkangu na nî mwanangîku,

**19** yûra na ûragani.

**19** Nû ûgaakûvoreria?

**19**

**20** Ciana ciaku nî ngirîku,

**20** mamamîte nthî ndeererî cia njîra cionthe,

**20** ta nthwariga înyitîtwe nî mûtego.

**20** Nîanyite nî marakara ma Ngai-Mûnene,

**20** nîanyite nî îvera rîa Ngai wenyu.

**20**

**21** Kwoguo thikîrîria ûndû ûyû we Jerusalemu ûnyarirîtwe,

**21** we ûrîtwe nwatî tî ndivei îkûrîte.

**21**

**22** Mwathani Ngai-Mûnene Ngai waku,

**22** ûrîa ûtetagîra andû ake arauga atîrî:

**22** “Taroria nîngûthengutîrîtie gîkombe Kîam gûgûtûgûgithia,

**22** ngakûthengutîria mbakûri ya marakara makwa,

**22** ndûgaacoka kûmînyuîra rîngî.

**22**

**23** Nîngaacoka nengere gîkombe kîu andû arîa makûnyariraga,

**23** arîa maakwîrire atî, ‘Mama nthî nîguo tûvîtûkîrîre îgûrû rîaku;’

**23** arîa maatwire mûkurukuthu waku ta nthî,

**23** na magîûtua ta njîra na makavîtûkagîrîra îgûrû.”

# Isa 52

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîagaakûûra Jerusalemu

## Ndungata ya Ngai-Mûnene

**1** Ûkîra, ûkîra! Gîa na vinya, we Zayuni;

**1** îkîra nguo ciaku irîa mbaro, we Jerusalemu, îtûûra rîrîa rîamûre;

**1** nîûndû gûtirî mûndû ûtarî mûruu kana ûrî na mûgiro ûgaatonya gwaku rîngî.

**1**

**2** Wîrivarive ume rûkûngûrî ûrûgame,

**2** îyovore mînyororo yume ngingorî yaku,

**2** we mwarî wa Zayuni, we ûtwîre wî mwove.

**2**

**3** Nîûndû Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Mue mwendirue ûkomborî gûtarî kîndû mûrutîrîtwe; na mûgaakûûrwa mûtakûrutîrwa mbeca.

**4** Kîambîrîriarî andû akwa maathiîre Misiri na magîtûûra kuo marî ageni; vuvarî Asîria nîmaamavinyîrîrie vatarî na gîtûmi.

**5** Kwoguo rîu nie nîratetheka na ndûî, rîrîa ngwona andû akwa matavîtwe mana? Arîa mamathaga nîkwa maretîîa, narîo rîîtwa rîakwa rîcambagua vîndî cionthe. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**6** Kwoguo andû akwa nîmakaamenya rîîtwa rîakwa, na mûthenya ûcio nîmakaamenya atî Nie nînie mbaragia na, Nînie nîrî ava.”

**6**

**7** Kaî nî ûndû mwaro-î

**7** kwona mûndû arî irîmarî aretete ûvoro mwaro,

**7** akîanîrîra ûvoro wa thayû,

**7** na akîanagîrîra ûvonokio!

**7** Arera andû a Zayuni atîrî,

**7** “Ngai wenyu nîke ûrathana!”

**7**

**8** Tegueni mûgambo wa arangîri aku,

**8** maraina vamwe nî gûkena!

**8** Nîûndû nîmareyonera na metho mao o ene,

**8** gûcoka kwa Ngai-Mûnene îtûûrarî rîa Zayuni!

**8**

**9** Mue kûndû kûrîa gûcûkangu kwa Jerusalemu, ambîrîriani kwina vamwe mûkenete.

**9** Nîûndû Ngai-Mûnene nîavoreretie andû ake,

**9** nîakûûrîte Jerusalemu.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîonanîtie vinya wake mûtheru kûrî andû a mavûrûri monthe,

**10** nayo mîthiia yonthe ya nthî nîîkona ûvonokio wa Ngai wetû.

**10**

**11** Thiîni, thiîni, mume kûu Babuloni,

**11** mûtikavutie kîndû wa kîonthe kîrî mûgiro!

**11** Îîtherieni mue mûkuuaga indo cia Ngai-Mûnene.

**11**

**12** Vîndî îno mûtikaauma kuo na îvenya,

**12** na mûtikaathiî mûvinyûrîte.

**12** Nîûndû Ngai-Mûnene nîke ûkaamûtongoreria,

**12** nake Ngai wa Isiraeli nîke ûkaamuma vuva amûgitîrîte.

**12**

**13** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**13** “Ndungata yakwa nîkaathatûkwa wîrarî wayo,

**13** nîkaanenevua, yambararue na nîkaavewa gîtîîo mûno.

**13**

**14** Wata ûrîa andû eengî maamakire rîrîa maamîonire,

**14** nîûndû ûthiû wayo warî mûcûkangie mûno na ndîekariî ta mûndû,

**14** na mûvuano wake ndwavuana ta wa mûndû;

**14**

**15** nwaguo îkaamakia ndûrîrî nyîngî,

**15** nao athamaki magaakira ki, magegete nîûndû wake,

**15** nîûndû nîmakoona maûndû marîa matanerwa,

**15** na nîmageciria maûndû marîa mateguîte ûvoro wamo.”

# Isa 53

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Nû wetîkirie ûvoro ûrîa twegwire?

**1** Nû ûguûrîrîtue atî nî Ngai-Mûnene warutaga wîra ûcio?

**1**

**2** Nîûndû ndungata îo yake yakûrire îrî mbere yake ta mûtî mwîthî,

**2** ta mûri ûrî nthî îno nyûmagaru.

**2** Ndîarî na mûmbîre kana ûndû ûngîatûmire tûmîende,

**2** na ndîarî na ûthaka ûrîa ûngîatûmire tûmîrirîrie.

**2**

**3** Nîyamenirwe na îkîregwa nî andû;

**3** aarî mûndû wî kîeva na ûrîîte thîna,

**3** na agatuîka wa kwîthithîrwa nî andû;

**3** nîwamenirwe na twamwonaga ta atarî kîndû.

**3**

**4** “Kûnarî ûguo ke nîwocire ruuo rwetû,

**4** na agîkuua kîeva gîetû.

**4** Nwatî tue twamwonire takwa aarî mûvooteku,

**4** arî mûrive na akanyarirwa nî Ngai.

**4**

**5** Nwatî aativirue nîûndû wa mevia metû,

**5** aathînirue nîûndû wa waganu wetû.

**5** Aaverithirue nîguo tûgîe na mwoyo,

**5** na tûkîvonua na njîra ya ivoko irîa aarivirwe.

**5**

**6** “Tue tuonthe nî tûrîte ta ng'ondu,

**6** wa mûndû akathiî njîra yake ke mwene.

**6** Nwatî Ngai-Mûnene nîwamwigîrîre mevia,

**6** marîa twagîrîrwe nî gûkuua tuonthe.

**6**

**7** “Nîwavinyîrîrue na akîthînua,

**7** nwatî ndaauga wanarî ûndû.

**7** Aakirire ta ng'ondu îvirîtwe kûthînjwa,

**7** na aakirire wata ûrîa ng'ondu îkiraga vîndî îrîa guoya wayo ûrenjwa,

**7** ndaatumûra kanyua gake.

**7**

**8** Nîwavinyîrîrue na agîtuîrîrwa ciira gûtarî na kîvooto na akîvirwa kûûragwa,

**8** na gûtirî mûndû wamakagua nî maûndû marîa oonaga.

**8** Nîwathengutirue vûrûrirî wa arîa marî mwoyo,

**8** aaûragirwe nîûndû wa mevia ma andû akwa.

**8**

**9** Maamûthikire vamwe na andû arîa aganu,

**9** na akua nîwaigirwe vamwe na itonga,

**9** wana ethîrwa ndeekîte wanarî ûndû mûcûku,

**9** na ndaanaria maveeni.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîke wonire arî waro amûtivie,

**10** na atûme egue kîeva.

**10** Nîwarutire mwoyo ûtuîke îgongoona rîa kûtheria mevia,

**10** nîakoona rûciaro rwake,

**10** nîagaatûûra ûtûûro mûraca,

**10** na nîke ûkaavingia wendi wa Ngai-Mûnene.

**10**

**11** Vuva wa kwona umithio wa mathîna ma ndungata yake, nîagaacoka akene;

**11** ndungata îo yake nthingu îrî na ûmenyo,

**11** nîgaatûma andû eengî matuwe athingu;

**11** na nîgaakuuwa mevia mao.

**11**

**12** Kwoguo nîngaava ndungata yakwa gîtîîo ta Kîam anene,

**12** na magaane indo irîa itavîtwe na arîa marî vinya,

**12** nîûndû nîyevecanire îkue,

**12** na îgîtaranîrua na imaramari.

**12** Kûnarî ûguo, nîwakuuire mevia ma andû eengî,

**12** na akîvoera imaramari cioverwe. Nîwavoire nîguo moverwe; kana nîwathînîkire ûrîa maagîrîrîte kûthînîka.

# Isa 54

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wendo ûrîa Ngai-Mûnene endete Isiraeli naguo

## Jerusalemu njerû

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** Ina, we mûndûmûka nthata we ûtaanaciara,

**1** ugîrîria na wine na vinya,

**1** we ûtaanegua ruuo rwa gûciara.

**1** Nîûndû ciana cia mûndûmûka ûrîa ûtigîtwe nî nyîngî,

**1** gûkîra cia mûndûmûka ûrîa ûrî na mûrûme!

**1**

**2** Araramia îgema rîaku,

**2** na ûtambûrûkie itambaa cia kûrîa ûtûûraga,

**2** ndûkegue vinya, gucagucia mîkanda,

**2** na ûkindîre nthugî ciarîo.

**2**

**3** Nîûndû nîûgaatamba mîena yonthe,

**3** nacio njiarwa ciaku nîikegwatîra ndûrîrî ituîke ciao,

**3** namo matûûra marîa matiganîrie rîu nîmagecûra andû.

**3**

**4** Ndûgetigîre nîûndû ndûgaaconoka;

**4** ndûkegue nthoni nîûndû ndûgaaconorithua.

**4** Nîûkaariganîrwa nî gîconoko Kîam wîthî waku,

**4** na ndûkaaririkana rûmena rûrîa warî naruo rîrîa warî mwîthî,

**4** vîndî îrîa watûûraga wî wa ndigwa.

**4**

**5** Nîûndû ûrîa wakûmbire nîke mûthuuriguo,

**5** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîrîo rîîtwa rîake.

**5** Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli nîke Mûkûri waku,

**5** ke etagwa Ngai wa nthî yonthe.

**5**

**6** Jerusalemu, Ngai-Mûnene nîagwîtîte rîngî

**6** ta mûndûmûka aratetwe nî mûrûme na arî na ruuo ngororî,

**6** ta mûndûmûka avikîtue arî mwîthî akînatewa.

**6** Ngai waku arauga atîrî,

**6**

**7** “Nagûtiganîrie kavinda kanini tu,

**7** nwatî nîngaagûcokanîrîria ngîkwîgucagîra ntha nyîngî mûno.

**7**

**8** Nakûthithire ûthiû wakwa gwa kavinda kanini,

**8** nîûndû wa ûrîa natûmbîtwe nî marakara,

**8** nwatî nîngaakwîguîra ntha na wendo ûtathiraga.”

**8** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene Mûkûri waku arauga.

**8**

**9** “Nîmbîka wata ûrîa nekire vîndî ya Nuhu:

**9** vîndî îo nînevîtire atî,

**9** ndigaakunîka nthî rîngî na mwîcûro wa manjî.

**9** Kwoguo rîu nînîvîtîte atî ndikaarakara nîwe rîngî,

**9** na ndikaagûkûûma rîngî.

**9**

**10** Irîma nwa ithengute vo,

**10** na tûrîma tûkarutwa vo,

**10** nwatî wendo wakwa ûtathiraga ûrîa ngwendete naguo ndûkaathenguta kûrî we,

**10** na kîrîkanîro gîakwa Kîam thayû gîtikaathengutua.”

**10** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene ûrîa ûkwîgucagîra ntha arauga.

**10**

**11** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**11** “We Jerusalemu îtûûra rîîrî rînyarirîtwe,

**11** we winainîtue nî rûkûngi rûnene,

**11** na ndûrî na wa gûkûvooreria,

**11** nîngaagûtuma rîngî na mathiga marî na marangi maro,

**11** na ndume mûcingi waku na mathiga ma goro.

**11**

**12** Nîngaatuma nyomba ciaku ndaca na mathiga marîa matune,

**12** nacio ivingo ciaku nîitume na mathiga marîa makanaga ta mwaki,

**12** naruo rûthingo rwaku ruonthe rûtumwe na mathiga ma goro.

**12**

**13** “Nie Ngai-Mûnene nînie ngathomithia ciana ciaku,

**13** na nîikaagîa na thayû mwîngî.

**13**

**14** Nîûkeevanda ûvororî wa ûthingu.

**14** Ndûkaavinyîrîrua rîngî na ndûkegua guoya;

**14** na ndûkaamaka nîûndû kîmako gîtikaagûkuvîvîria.

**14**

**15** Mûndû wa wonthe angîgaaûka gûkûtharîkîra,

**15** ndakethîrwa atûmîtwe nînie;

**15** ûrîa wonthe ûgaakûtharîkîra, nîûkaamûvoota.

**15**

**16** “Taroria, nînie naûmbire mûturi wa indo cia cuuma,

**16** ûrîa ûvurutaga mwaki wa makara,

**16** agacoka agatura indo cia mbaara naguo.

**16** Na nwanie naûmbire mûndû ûrîa ûcûkangagia akathiria.

**16**

**17** Gûtirî indo cia mbaara irîa irûthîtwe cia gûgûcûkangia ikaavota gwîka guo.

**17** Mûndû ûrîa ûgaakûthitanga îgootirî nîûkaamûvoota.

**17** Rîîrî nîrîo îgai rîa ndungata cia Ngai-Mûnene,

**17** na rîu nîrîo îtua rîakwa kûrî o.”

**17** Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.

# Isa 55

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gwîtwa ûvonokiorî wa Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** “Mue muonthe arîa anyondu ûkani mûnyue manjî!

**1** Ûkani, wanamue mûtarî na mbeca,

**1** gûrani irio mûrîe!

**1** Ûkani! Gûrani ndivei na îriia,

**1** mûtarî na mbeca na mûtarî kîndû!

**1**

**2** Nîndûî gîtûmaga mûtûmîre mbeca na kîndû gîtangîvaithia mûndû?

**2** Nîndûî gîtûmaga mûrutîre wîra kîndû gîtangîvaithia mûndû?

**2** Nthikîrîriani na kinyi na mûrîcage kîndû kîrîa Kîamro,

**2** na mwîkenagie na indo irîa noru.

**2**

**3** “Tegani matû menyu, na mûke kûrî nie;

**3** nthikîrîriani na nî mûgûtûûra mwoyo!

**3** Nîngûrûtha namue kîrîkanîro gîa gûtûûra tene na tene,

**3** na nîngaamûva wendo wakwa ûtathiraga ûrîa nerîîre Daudi.

**3**

**4** Nama, nînamûtuire mûira kûrî andû a ndûrîrî,

**4** mûtongoria na mûnene wa andû.

**4**

**5** Nama nîmûgeta ndûrîrî irîa mûtaicî,

**5** na andû a ndûrîrî irîa itagwîcî nîmagaaûka kûrî we mavinyûrîte!

**5** Nie Ngai-Mûnene Ngai wenyu Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli,

**5** nînie ndûmîte maûndû mau monthe mekîke,

**5** nînie ndûmîte ûvewe riiri.”

**5**

**6** Cariani Ngai-Mûnene vîndî îrîa angîoneka,

**6** mwîteni vîndî îrîa arî vakuvî.

**6**

**7** Andû arîa aganu nîmatigane na mîthiîre îo yao,

**7** nao andû arîa matarî athingu matigane na meciria mao macûku.

**7** Nîmacokerere Ngai-Mûnene nîguo ameguîre ntha,

**7** na macokerere Ngai wetû nîûndû nîakîragîrîria kwovanîra.

**7**

**8** Nîûndû Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**8** “Meciria makwa tîmo meciria menyu,

**8** na njîra ciakwa tîcio njîra cienyu.

**8**

**9** Nîûndû wata ûrîa îgûrû rîrî kûraca na nthî,

**9** nwaguo njîra ciakwa irî kûraca na cienyu,

**9** na nwaguo meciria makwa makîrîte menyu.

**9**

**10** “Wata ûrîa mbura yuraga nthî na mbaravu îkagwa nthî kuuma îgûrû,

**10** na iticokaga kuo nwatî itûmaga nthî îgîe manjî,

**10** na igatûma mîmera îmere na îgakûra,

**10** na ikava mûvandi maketha na ikava andû irio,

**10**

**11** nwaguo ciugo irîa mbaragia ikeethîrwa ciîkariî;

**11** itikaanjokerera wa ûguo mana,

**11** nwatî nîikaavingia wîra wakwa,

**11** na irute wîra ûrîa naaitûmire.

**11**

**12** “Mûkaauma Babuloni mûkenete;

**12** na mûthiîcage mûtongoretue nî thayû.

**12** Irîma na tûrîma nîikaaina irî mbere yenyu,

**12** nayo mîtî yonthe ya kîthaka nîkaamûvûrîra mvî.

**12**

**13** Îthenya rîa kûmere mîgua gûkaamera mîvondo;

**13** îthenya rîa kûmere nthaugû gûkaamera mîandathi.

**13** Rûu nîruo rûkethîrwa rûrî rûûri rwa kûririkanagia andû maûndû marîa nie Ngai-Mûnene mbîkîte,

**13** na rûgaatûûra tene na tene.”

# Isa 56

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a ndûrîrî cionthe nî a Ngai

## Atongoria a Isiraeli nîmaarumirwe

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Rûmagîrîrani kîvooto na mwîkage maûndû ma ûthingu, nîûndû nîrî vakuvî gûka kûmûvonokia, ûthingu wakwa ûrî vakuvî kûguûranîrua.

**2** Gûkena nî mûndû ûrîa ûrûmagîrîra na kinyi maûndû marîa mbugaga, ûrîa wîkaraga amenyererete mûthenya wa thavatû atakûûthûkia, na atagwîka wanarî ûndû mûcûku.”

**2**

**3** Mûgeni ûrîa wîgiritanîtie na Ngai-Mûnene ndagîrîrwe nî kuga atîrî, “Nama, Ngai-Mûnene nîakûnyamûrania na andû ake.”

**3** Nake mûndûmûrûme ûrîa ngaramba ndagîrîrwe nî kuga atîrî, “Nie mbîkariî ta mûtî ûyû mûmû.”

**4** Nîûndû nie Ngai-Mûnene nîrauga atîrî, “Andû arîa ngaramba na mamenyagîrîra thavatû ciakwa, arîa mekaga maûndû marîa mangenagia na marûmagia kîrîkanîro gîakwa marî na wîvokeku,

**5** nîngaamava vandû nyombarî yakwa na rîîtwa rîrî na gîtîîo kînene gûkîra kîrîa angîaveerwe nîûndû wa kûgîa ciana cia erîtu na anake. Nîngaamava rîîtwa rîrîa magaatûûra metagwa tene na tene, rîrîa rîtakaariganîra.”

**5**

**6** “Nao andû ageni arîa megiritanîtie na andû akwa nie Ngai-Mûnene, arîa mamendete, mandungatagîra, arîa mamenyagîrîra thavatû matakûmîcûkia na marûmagîrîra kîrîkanîro gîakwa na kinyi marî na wîvokeku,

**7** nîngaamavira kîrîmarî gîakwa Kîammûre, na ndûme magîe na gîkeno marî nyombarî yakwa ntheru, na nîngaamûkîra magongoona marîa makaarutagîra metharî yakwa. Nîûndû nyomba yakwa nîgeetagwa: ‘Nyomba ya kûvoyagîrwa nî andû a ndûrîrî cionthe.’ ”

**7**

**8** Nie Mwathani Ngai mwene vinya wonthe, nînie nacokanîrîrie andû akwa, Aisiraeli kuuma îthamîriorî. Nîngaacokanîrîria andû arîa engî mathiî maûngane vamwe nao.

**8**

**9** Mue nyamû cionthe cia kîthaka,

**9** mue nyamû cionthe cia mûtitû,

**9** ûkani mûcûkangie andû akwa.

**9**

**10** Atongoria ao onthe nî atumumu, onthe matirî na ûmenyo; onthe mekariî ta ngui irîa itagambaga, itingîkûûma; nwakwa marotaga mamamîte nthî, mendete mûno kûgocerera!

**11** Mekariî ta ngui ngoroku, irîa itavaaga. Arîthi acio matirî ûmenyo; onthe nîagarûrûku na wa mûndû akethiîra njîra yake ke mwene, wa mûndû acaragia ûrîa akwîguna ke mwene.

**12** Meranaga atîrî, “Ûkani tûgacarie ndivei; tigani tûnyue njovi tûvae! Rûyû rûkaavana wata ûmûnthî, na rûyû ûkethîrwa ûrî mûthenya mûnene makîria!”

# Isa 57

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûgooci wa mîvuanano nîwarumirwe kûu Isiraeli

## Ntha cia Ngai

**1** Mûndû mûthingu nîakucaga na gûtirî mûndû ûmakaga; andû aro mangîkua, gûtirî mûndû ûmenyaga atî Ngai nîkwa amagitagîra matikanyitwe nî maûndû macûku.

**2** Arîa mathiîcaga na mîthiîre mîrûngîrîru maakua nîmakethîrwa na thayû.

**2**

**3** Nwatî mue ciana cia ago, na njiarwa cia mûndûmûka mûtharia na mûmaraa ûkani ava vakuvî.

**4** Nû mûranyarara? Nû mûrathekerera? Anga mue mûtirî ciana cia evia, rûciaro rûrîa rûveenanagia?

**5** Mue mûgoocagîra ngai cia maveeni rungu rwa mîvuru yonthe. Mûthînjagîra ciana cienyu irî magongoona mîatûkarî ya mathiga.

**6** Mwocaga mathiga marîa manyoroku kuuma Kîamndarî. Mûmocaga mûkîmarutagîra matega ma kîndû gîa kûnyuwa na matega ma irio. Mwîciragia nîngenagua nî maûndû mau?

**7** Mûrîarûthîru ûtharia kûndû kûrîa gûtûgîru na njîra ya kûgooca mîvuanano, kwoguo mûtiîthîrîtwe mûrî evokeku kûrî nie.

**8** Mwigîte mîvuanano yenyu vuva wa mîrango na mîkîgorî yayo. Mûndiganagîria, mûkaruta nguo cienyu na mûgatwa itandarî cienyu irîa nene mûrî na endwa enyu, arîa mûrîvaga nîguo mûmame nao. Kûu nîkuo mûvingagîria merirîria menyu macûku.

**9** Mwîvakaga manyamû manungi waro na maguta mûgacoka mûkathiî kûgooca ngai ya mûvuanano îrîa îtagwa Moleku. Mwatûmire anjaama enyu mathiî kûndû kûraca, nginya magîkinya kwa arîa akuû.

**10** Mue nîmwenogirie na rûgendo rwa kûthiî kûndû kûraca, nwatî mûtiakua ngoro. Nîmwathiîre na mbere kûgîa na vinya, na kwoguo mûtiagirîka.

**10**

**11** Ngai-Mûnene araûria atîrî, “Mwegucaga guoya na mûgetigîra ûrîkû, atî nîguo mûveenanie, na mûtiandirikana, wana kana mwîciria ûvoro wakwa wanarî vanini? Mwatigire kûnîîtigîra nîûndû nîngirîte kavinda karaca?

**12** Nie nîngaaumbûrîra andû ûvoro wa ûthingu wenyu na mawîra menyu, nwatî mîvuanano yenyu ndîkaamûguna.

**13** Vîndî îrîa mûgaakaya mûgîtia ûtethio, mîvuanano îo yenyu nîîkamûvonokia! Rûkûngi nîrûkaamîvuruta îthiî kûndû kûraca. Nwatî arîa manîîvokete nîo makegwatîra vûrûri ûtuîke wao, na magae Kîrîma gîakwa kîrîa Kîammûre.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Tûgûtani, tûgûtani, thondekani njîra, thengutiani ithukî cionthe njîrarî ya andû akwa!

**14**

**15** “Ûguo nîguo Ke Ûrîa ûrî îgûrû mûno, Ke Ûrîa wambararîtue mûno, ûrîa ûtûûraga tene na tene na ûrîa wîtagwa Mûtheru arauga. “Nie mbîkaraga kûu îgûrû kûrîa kûtheru, mbîkaraga na andû athînîku na enyivia. Nîngekîra mîoyo arîa maarî enyivia, na gwîkîra vinya arîa enyivia.

**16** Nîûndû ndigûtûûra ngararanagia tene na tene, kana ndûûre ndakarîte nîo vîndî cionthe. Nîûndû nîngîka ûguo, andû onthe nwa makwire, andû arîa nie naveere mwoyo.

**16**

**17** “Narakarire nîo nîûndû wa mevia mao na ûkoroku wao, nînamaverithirie, ngîmatiganîria na ngîtûmbwa nî marakara. Nwatî nîmaûmirie kîongo na makîthiî na mbere kûrûmîrîra njîra ciao o ene.

**17**

**18** “Nîmonete mîthiîre yao, nwatî nîngamavonia. Nîngamatongoria, na nîmaûmîrîrie; nîngavoreria andû arîa macakayaga.

**19** Nînie Ngai-Mûnene ngaamava thayû, thayû kûrî arîa marî kûraca na arîa marî gûkuvî! Nînie ngaavonia andû akwa.

**20** Nwatî andû arîa aganu mekariî ta îria rîgikia ndiivû, rîrîa rîtangîvoorera; makûmbî ma manjî ma rîo maikagia ndaka na gîko ndeererî ciarîo.

**21** Ngai wakwa arauga atîrî, ‘Andû arîa aganu matingîgîa na thayû.’ ”

# Isa 58

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wînyerekia wa ma

## Kîveo nîûndû wa kûvingia thavatû

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Anîrîra na vinya waku wonthe wata ûrîa ûngîvota! Menyithia nyomba ya Jakovu, andû akwa mevia mao!

**2** Mangoocaga mîthenya yonthe, na nîmendaga kûmenya njîra ciakwa, takwa marî rûrîrî rûtwîre rwîkaga maûndû ma ûthingu, na rûtarî rwatiganîria maathani ma Ngai wao. Mendaga nîmatuîre ciira na kîvooto, na makendaga gûkuvîvîria Ngai.”

**2**

**3** Andû maraûria atîrî, “Twînyerekagia nîkî, nawe Ngai-Mûnene ndwonaga? Twîimaga irio nîkî, nawe ndûtindanagîra na ûndû ûcio?”

**3** Nake Ngai-Mûnene aramacokeria atîrî, “Mûthenya ûrîa mûrenyerekia, mûrûmagîrîra wendi wenyu tu, na mûgakinyîrîria aruti wîra enyu onthe.

**4** Taroriani, mwînyerekagia nîguo mûtetanie na mûrûe mûkîringanaga na ngundi. Kwînyerekia kwa mûthemba ta ûyû wenyu gûtigaatûma nîmûthikîrîrie mûkîmvoya.

**5** Mûthenya ûrîa mûrenyerekia, nîmwîverithagia; mwînamagîrîria ciongo cienyu ta kamûnyaki, na mûkaara nguo cia macakaya mûkaimamîra na mûkamama mûurî. Kûu nîkuo mwîtaga kwînyerekia? Mwîciragia nie Ngai-Mûnene, nwa ngenue nî mûthenya ta ûcio?

**5**

**6** “Kwînyerekia kûrîa kûngenagia nî gûkû: kûthengutia mînyororo ya gûkinyanîrîria na ya kwimana kîvooto; kûrekereria andû arîa akinyîrîrie, na kûthengutia mînyororo ya mîthemba yonthe.

**7** Nî kûgaana irio cienyu na arîa avûtu na kwamûkîra athîni arîa maûrûraga mîciîrî yenyu. Mwona mûndû arî njaga, mûkamûva nguo na mûtikarege gûtethereria andû enyu.

**7**

**8** “Mweka maûndû mau, wega wakwa ûkaamwaragîra ta riûa rîkîratha, na mwarwara mûkaavoraga na îvenya. Ciîko cienyu mbaro nîcio ikaamûtongoragia, naguo riiri wa Ngai-Mûnene ûmûgitagîre kuuma mwena wa vuva.

**9** Vîndî îo mûkaavoyaga, nanie Ngai-Mûnene ngegua mavoya menyu. Mûkaambîtaga, nanie ngamwîtîka.

**9** “Mûngîtiga gûkinyanîrîria, na mûtigane na rûthûro rwa mîthemba yonthe, na mûtigane na mîario yonthe mîcûku;

**10** mûvecage arîa avûtu irio, na mûvingagîrie arîa marî na mathîna mavata mao, ûtheri wenyu ûkaaraga kûrîa kûrî nduma, nakîo kîeva kîenyu kîgarûrwe gîtuîke gîkeno.

**11** Nie Ngai-Mûnene ngaamûtongoragia vîndî cionthe, na nîmûvingagîrie mavata menyu vîndî ya thîna. Ngaamwigaga mûrî na vinya na ûgima mwaro. Mûkaavana ta mûgûnda wî mwîtîrîrie manjî, ta kîthima Kîam manjî kîrîa gîtavûcaga.

**12** Andû enyu nîmagaatuma rîngî nyomba irîa ciomomorirwe tene, maitume rîngî îgûrû rîa mîcingi îrîa mîkûrû. Namue mûgeetagwa andû arîa maatumire rîngî nthingo irîa ciomomoretwe, arîa maatumire rîngî nyomba irîa ciavaraganîtue.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Ûngîtiga kûruta wîra mûthenya wa thavatû, ûtige kûrûmîrîra maûndû ma gwîkenia we mwene mûthenya wakwa mwamûre, ûtucage thavatû mûthenya wa gûkena na mûthenya wa Ngai-Mûnene wa kûvewa gîtîîo, ûvecage mûthenya ûcio gîtîîo, na ûtige kûthiîcaga njîra ciaku, na ûtige gûcaragia maûndû ma gwîkenia kana kwaragia ndeto itarî na kîguni,

**14** nîûkaagîa na gîkeno kîrîa mvecaga arîa mandungatagîra, na ngûvecage ûvootani maûndûrî monthe ma gûkû nthî, na nîngaatûma ûkenagîre vûrûri ûrîa nagaîre aguo, Jakovu. Nînie, Ngai-Mûnene nauga ûguo.”

# Isa 59

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûrathi nîwamenererie mevia ma andû

## Andû kumbûra mevia mao

## Ngai-Mûnene nîwevarîrie kûvonokia andû ake

**1** Tigani gwîciiria atî Ngai-Mûnene ndarî na vinya wa kûmûvonokia, kana atî matû make nîmavingaru ndangîvota kûmwîgua!

**2** Nwatî mevia menyu nîmamwamûranîtie na Ngai wenyu. Nî mevia menyu matûmîte amwîthithîre nîguo ndakamwîgue mwamûvoya.

**3** Nîûndû njara cienyu nîinyitîtwe nî mûgiro nîûndû wa kûragana, ciara cienyu igeka ciîko njûku, mîromo yenyu nîyarîtie maveeni, natuo tûrîmî twenyu tûkaaria waganu.

**3**

**4** Rîrîa mwathiî îgootirî, gûtirî mûndû ûrûmagîrîra kîvooto. Gûtirî mûndû ûthitanganaga arûmîrîrîte ûma. Mwîvokaga mîario îtarî kîene na mûkaveenania, mûtungaga maveeni na mûgatûma maûndû macûku mekîke.

**5** Mwîkariî takwa mûrumûraga matumbî ma njoka irîa irî ûrogi, na mûgookotha rûûî rwa mbûmbûî. Mûndû ûrîa ûngîrîa matumbî menyu nîkwa angîkua, na îtumbî rîmwe rîamo rîngîûragwa, njoka îrîa îrî ûrogi nîyo yumaga kuo.

**6** Ta ûrîa rûûî rwa mbûmbûî rûtangîkîrwa ta nguo, andû matingîvota gwîkunîkîra na maûndû marîa makaga. Wîra wao nî wîra wa waganu, na mekaga maûndû mao na vinya.

**7** Mûvinyûragîra gwîka waganu, na mûkevîka kûûraga arîa matarî na mavîtia. Mwîciragia maûndû ma waganu, kûrîa kuonthe mwavîtûkîrîra mûtigaga mwacûkangia na mwomomora.

**8** Mûtiîciragia maûndû ma thayû, wana kana mûrûmîrîra maûndû ma kîvooto. Mwîrûthîrîte njîra cia ungumania, na gûtirî mûndû ûvîtûkagîrîra njîrarî icio wîgucaga arî na thayû.

**8**

**9** Nîûndû wa maûndû mau twîkîte, kîvooto kîrî kûraca natue, na Ngai nîarutîte ûthingu wake kûrî tue. Tûcaragia ûtheri, nwatî twîyonaga ndumarî, twîriragîria kûthiîrîra ûtherirî, nwatî tûthiîcagîrîra ndumarî.

**10** Tûthiîcaga tûkînyitanyitaga rûthingo ta itumumu, tûnyitanyitaga njîra ta andû matarî na metho. Tûvîngagwa mûthenya riûa rîrî îgûrû kîvîrî takwa kûrî ûtukû, tue twîkariî ta andû marî akuû tûrî gatagatîrî ka arîa marî vinya.

**11** Tuonthe tûraramaga ta ngatûnyi, twîkaraga tûgîcaga ta ndutuura. Twetagîrîra tûone waragania nwatî tûtiwonaga; twetagîrîra ûvonokio, nwatî ûrî kûraca natue.

**11**

**12** Nîûndû nîtûkûvîtîrîtie mûno. Mevia metû nîmaratûthitanga, nîûndû tûthiîcaga tûkuuîte mavîtia metû, na nîtîcî mawîvia metû monthe.

**13** Nîtûreganîte nawe na tûgagûkaana we Ngai-Mûnene, tûgagûtiganîria na tûkarega gûkûrûmîrîra we Ngai wetû. Twaragia ûvoro wa gûkinyanîrîria na gûkanîrîra, ngoro cietû ciîciragia na ikaria ciugo cia maveeni.

**14** Kîvooto nîkîthengutîtue, naguo ûthingu ûgekara varaca. Ûma nîkwa ûkinyangagîrwa nthî magootirî, naguo wîvokeku ndonekaga kuo.

**15** Ûvoro wa ma ndwîthagîrwa kuo, na mûndû wa wonthe ûtiganaga na maûndû macûku nîkwa averithagua.

**15** Ngai-Mûnene nîwonire maûndû mau, na nîwarakarire nîûndû gûtiarî na kîvooto.

**16** Ke nîwonire atî gûtiarî na mûndû ûngîtethia arîa akinyîrîrie. Kwoguo ke nîatûmîra vinya wake amavonokie na amave ûvootani.

**17** Nîekîra ûthingu takwa arî guo ngo ya kwîgitîra kîthûri, na ekîre ûvonokio kîongorî gîake ta ngovia ya kûgitîra kîongo. Nîeîkîra wîrîvîrîria ta nguo, na eyove wîru ta mûcivi.

**18** Akaaverithia nthû ciake kûringana na ciîko ciao, akaaverithia nthû ciake na marakara, wana irîa irî mavûrûrirî ma kûraca.

**19** Kuuma mwena wa îthûîro, wa mûndû nîagetigîra rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, na onanie riiri wake kuuma mwena wa îrathîro. Nîûndû Ke agaaûka ta rûnjî rûvinyûrîte, rûtindîkîtwe nî rûkûngi rûnene rwa Ngai-Mûnene.

**19**

**20** Ngai-Mûnene arera andû ake atîrî, “Ngaaûka Zayuni nîrî Mûkûri wa andû a njiarwa cia Jakovu arîa magaatiganîria mevia mao.

**21** Njoke nthondeke kîrîkanîro namue atî: vinya wakwa ûrîa nîmûvete na mataaro makwa marîa namûveere, nîmûtûûra nacio, na itûûre na ciana cienyu wana ciana cia ciana cienyu, kuuma rîu nginya tene na tene.”

# Isa 60

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Riiri ûrîa ûgaaûka wa Jerusalemu

**1** We Zayuni rûngama na ûkenge nîûndû ûtheri nîûkwarîrîte,

**1** na riiri wa Ngai-Mûnene nîûkûmûrîkîrîte!

**1**

**2** Taroria nduma nîgaakunîka nthî,

**2** na nduma ndumanu îkunîke andû;

**2** nwatî Ngai-Mûnene nîagaakûmûrîkîra,

**2** na riiri wake nîûkooneka îgûrû rîaku.

**2**

**3** Ndûrîrî nîigaaûka ûtherirî waku,

**3** nao athamaki maûke ûkengurî waku.

**3**

**4** Roria mîena yonthe wone:

**4** andû onthe maraûngana vamwe maûkîte kûrî we!

**4** Anake aku nîmakaauma kûndû kûraca,

**4** na erîtu aku magaaûka makuuîtwe na njara ta ciana.

**4**

**5** Nîûkoona ûguo, na wîcûrwe nî gîkeno,

**5** ngoro yaku nîgaacanjamûka nî gûkena,

**5** nîûndû ûtonga wa ndûrîrî nîûkaaretwe kûrî we,

**5** ûtonga wa îriarî nîûkaaretwe kûrî we.

**5**

**6** Ikundi cia ngamîîra nîigaakunîka vûrûri waku,

**6** njaû cia ngamîîra cia kuuma Midiani na Efa.

**6** Cionthe nîigaaûka kuuma Sheba ikûreterete thaavu na ûbani,

**6** na nîikaanîrîra ngumo ya Ngai-Mûnene!

**6**

**7** Ndîthia cionthe cia ng'ondu cia Kedari nîikaaûnganua vamwe iretwe kûrî we,

**7** nîûkaaruta ndûrûme cia Nebaiothi magongoona,

**7** ciathînjwa na cigîrîrwe metharî yakwa ya kîgongoona nîngaaciamûkîra,

**7** na nîngaathakaria hekarû yakwa gûkîra mbere.

**7**

**8** Nîarîkû aarîa maûmbûkîte ta matu,

**8** kana ta ndutuura igûrûkîte ithiîte ciururî ciacio?

**8**

**9** Nî meri ciumîte mavûrûrirî ma kûraca,

**9** itongoreretue nî meri cia Tarishishi.

**9** Iretete andû aku kuuma kûndû kûraca,

**9** marî na sîlûva na thaavu ciao,

**9** nîûndû wa rîîtwa rîa Ngai-Mûnene Ngai wenyu,

**9** na nîûndû wa Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli,

**9** nîûndû nîatûmîte mûgîe riiri.

**9**

**10** Ageni nîo magaatuma rîngî nthingo cienyu,

**10** nao athamaki ao nîmakaamûtungatîra.

**10** Wana ethîrwa nînamûverithirie nîûndû wa kûrakara,

**10** rîu nîngûmwîguîra ntha na nîmûtuge.

**10**

**11** Ivingo ciaku igeekaraga irî mvingûre,

**11** itikaavingwa ûtukû na mûthenya,

**11** nîguo andû magaakûretagîre ûtonga wa ndûrîrî,

**11** marûmanîrîrîte na athamaki ao.

**11**

**12** Nwatî ndûrîrî kana ûthamaki ûrîa ûtagaagûtungatîra,

**12** nîkwa ikaathirua viû.

**12**

**13** Nîûkaareterwe riiri wonthe wa Lebanon:

**13** mîthithinda, mîcindanûgû na mîkarakava yonthe nîîkaretwe nîguo îgemie hekarû yakwa,

**13** nanie nîngaacoka nthakarie varîa mbîkaraga.

**13**

**14** Ciana cia arîa maagûkinyagîrîria nîigaaûka,

**14** ikwînamîrîre ikûve gîtîîo.

**14** Arîa onthe maakûnyararaga magaaûka menamîrîre mbere yaku.

**14** Magaagwîta, “Îtûûra rîa Ngai-Mûnene,

**14** Zayuni, Îtûûra rîa Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.”

**14**

**15** Wana ethîrwa nîwatiganîrîtue na ûkamenwa,

**15** na andû onthe makaûraga nîwe,

**15** vandû va ûguo nîngaagûtua ûgîe na riiri tene na tene,

**15** kûndû kwa gûkenagîrwa nî njiarwa cionthe.

**15**

**16** Nîûkaareterwe irio nî andû a ndûrîrî,

**16** athamaki magaakûvecaga irio mbaro,

**16** na nîûkaamenya atî nie Ngai-Mûnene, nînie Mûvonokia waku,

**16** nînie mwene Vinya mûkûri wa Jakovu.

**16**

**17** “Vandû va gîcango ngaakûretere thaavu,

**17** vandû va cuuma ngûretere sîlûva,

**17** vandû va mîtî ngûretere gîcango,

**17** na vandû va mathiga ngûretere cuuma.

**17** Nîngaatûma wathagwe na thayû,

**17** na ûtucagîrwe na kîvooto.

**17**

**18** Gûtigaacoka kwîguîka thîna rîngî vûrûrirî waku,

**18** yûra kana kwanangîka gûtikegwîka rîngî mîvakarî yaku.

**18** Nîngaakûgitagîra na ngûmenyagîrîre ta rûthingo,

**18** nawe nîûkaangoocaga nîûndû nîngûvonoketie.

**18**

**19** “Riûa rîtigacoka rîngî gûkûmûrîkîra mûthenya,

**19** wana kana mweri ûcoka gûkûmûrîkîra mathaa ma ûtukû,

**19** nwatî nie Ngai-Mûnene nînie ngaatuîka ûtheri waku wa tene na tene,

**19** naguo riiri wakwa ûkûmûrîkagîre.

**19**

**20** Riûa rîaku na mweri waku itikaathûa rîngî,

**20** nîûndû nie Ngai-Mûnene nînie ngethîrwa nîrî ûtheri waku tene na tene,

**20** nayo mîthenya yaku ya kîeva nîkaathira.

**20**

**21** Andû aku onthe makethîrwa marî athingu,

**21** na nîmakegwatîra vûrûri tene na tene.

**21** O magaatuîka ta mûtî ûrîa mvandîte nie mwene,

**21** nîguo ngumague nî andû onthe.

**21**

**22** Ûrîa mûnini gatagatîrî kenyu nîagaakûra atuîke mûvîrîga,

**22** nake ûrîa ûtarî na vinya atuîke rûrîrî rwî na vinya.

**22** Vîndî îrîa mbagîrîru yakinya nîngeka ûguo na îvenya.

**22** Nie nînie Ngai-Mûnene!”

# Isa 61

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûvoro Mwaro wa kûvonokania

**1** Roho wa Mwathani Ngai-Mûnene ûrî nanie,

**1** nîûndû ke nîanthuurîte na akambîtîrîria maguta,

**1** nîguo mvirîre arîa akinyîrîrie Ûvoro Mwaro,

**1** ngaûmîrîrie arîa makuîte ngoro,

**1** nganîrîre kûrî arîa anyite atî nîmarekererua,

**1** nao arîa movetwe njeera nîmamenyithie atî nîmovorwa.

**1**

**2** Nîandûmîte manîrîre mwaka wa Ngai-Mûnene wa gûtugana,

**2** na mûthenya wa Ngai wetû wa kwîrîvîrîria nî mûkinyu,

**2** na nyûmîrîrie arîa onthe maracakaya.

**2**

**3** Andûmîte ngave arîa maracakaya marî Zayuni,

**3** ngovia ya maûa vandû va mûu,

**3** maguta ma gîkeno vandû va kîeva,

**3** nguo ya ûgooci vandû va îvooru.

**3** Makethîrwa mavaana ta mîtî ya mîvuru ya ûthingu,

**3** îrîa Ngai-Mûnene avandîte nîguo akumague.

**3**

**4** Nîmagaatuma rîngî nyomba irîa ciomomoretwe tene,

**4** nîmagaatuma rîngî matûûra marîa maacûkangîtue mbere,

**4** na magatigwa matarî andû nî njiarwa nyîngî.

**4**

**5** Ageni nîo makaamûrîthagîria ndîthia cienyu,

**5** nîo makaamûrîmagîra mîgûnda yenyu,

**5** na mamenyagîrîre mîgûnda yenyu ya mîthavibu.

**5**

**6** Nwatî mue mûgeetagwa athînjîri-Ngai a Ngai-Mûnene,

**6** andû makaamwîtaga Ndungata cia Ngai wetû.

**6** Mûkaarîcaga ûtonga wa ndûrîrî,

**6** na mwîkenagie naguo.

**6**

**7** Nîûndû wa ûrîa mwaconorithirue mûkaarîvwa maita maîrî,

**7** nîûndû wa kûrega gûtîîwa nîmûgaakenera îgai rîenyu,

**7** kwoguo nîmûgaatûûra vûrûrirî wenyu,

**7** na ûtonga wenyu wongerereke maita maîrî,

**7** na mûtûûre mûkenete tene na tene.

**7**

**8** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**8** “Nie mendete waragania,

**8** na nînthûrîte ûcunani na ûkinyanîrîria.

**8** Nîngaatuga andû akwa na wîvokeku,

**8** na ndûthe kîrîkanîro gîa gûtûûra tene na tene nao.

**8**

**9** Njiarwa ciao nîikaagîa na îgweta gatagatî ka ndûrîrî,

**9** ciana ciao nîikaamenyeka atî nî andû a vata gatagatî ka andû arîa engî.

**9** Arîa onthe makaamoonaga nîmakaamenya atî nî andû arîa nie Ngai-Mûnene ndathimîte.”

**9**

**10** Nîngaakenagîra mûno Ngai-Mûnene,

**10** ngoro yakwa nîgaacanjamûka nîûndû wa Ngai wakwa,

**10** nîûndû nîambîkîrîte nguo cia ûvonokio,

**10** nîambîkîrîte nguo ya ûthingu,

**10** ta ûrîa mûvikania egemagia na maûa,

**10** ta ûrîa mûviki egemagia na mathaga make.

**10**

**11** Nîûndû wata ûrîa mûthetu ûtûmaga mbegû îmere,

**11** na wata ûrîa mûgûnda ûtûmaga kîrîa kîvande kuo gîkûre,

**11** ûguo nwaguo Mwathani Ngai-Mûnene agaatûma ûthingu na ûkumio,

**11** cionekane ndûrîrîrî cionthe.

# Isa 62

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nîûndû wa Zayuni ndigaakira,

**1** na nîûndû wa Jerusalemu ndikaanogoka,

**1** nginya rîrîa ûthingu ûkaara kuo ta ûtheri,

**1** na ûvonokanio wakanîte kuo ta kîmûrî.

**1**

**2** Ndûrîrî nîikoona ûthingu waku,

**2** nao athamaki onthe moone riiri waku.

**2** Nawe nîûgetwa rîîtwa rîngî rîcerû,

**2** rîîtwa rîrîa Ngai-Mûnene ke mwene agaakûva.

**2**

**3** Nîûgaatuîka nthûmbî nthaka ya Ngai-Mûnene,

**3** na kîraûni Kîam ûthamaki Kîam Ngai waku.

**3**

**4** We ndûgaacoka gwîtwa rîngî, “Mûtiganîrie,”

**4** na vûrûri waku ndûgaacoka gwîtwa rîngî, “Mûndûmûka mûtiganîrie.”

**4** Nwatî ûgeetagwa, “Nîngenagua nîke,”

**4** naguo vûrûri waku ûgeetagwa, “Mûndû mûvikie.”

**4** Nîûndû Ngai-Mûnene nîakenetue nîwe,

**4** nake agaatuîka ta mûndûmûrûme avikîtie vûrûri waku.

**4**

**5** Nîûndû wata ûrîa mwanake avikagia mwîrîtu nthingi,

**5** nwaguo ûrîa wakûmbire agaakûvikia.

**5** Na wata ûrîa mûvikania akenagîra mûviki wake,

**5** nwaguo Ngai waku agaakena nîwe.

**5**

**6** We Jerusalemu, nîmbigîte arangîri nthingorî ciaku,

**6** gûtirî vîndî magaakira mûthenya kana ûtukû.

**6** Mue namue mûririkanagia Ngai-Mûnene ciîranîro ciake, mûtigakire.

**6**

**7** Mûtikamûve kanya ga kûnogoka nginya acokanîrîrie îtûûra rîa Jerusalemu,

**7** na arîtue îtûûra rîa gûkumagua nî nthî ng'ima.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîevîtîte na njara yake ya ûrîo,

**8** nîakaavingia mwîvîtwa ûcio na vinya wake akiugaga atî:

**8** “Ndikaava nthû cienyu irio cienyu rîngî,

**8** na ageni matikaanyua rîngî ndivei îrîa mûnogerete.

**8**

**9** Nwatî mue mwaikethire nîmue mûkaairîcaga,

**9** na mûngumagie, nie Ngai-Mûnene.

**9** Namue arîa mûvivaga ndivei îo,

**9** nîmue mûkaamînyunyaga mûrî ivaarorî cia hekarû yakwa.”

**9**

**10** Andû a Jerusalemu umagarani mûthiî na kûu nja ya îtûûra,

**10** thondekerani andû enyu njîra arîa macokete!

**10** Thondekani varavara na mûthengutie mathiga monthe kuo,

**10** vandani ivaû nîguo andû a ndûrîrî mone.

**10**

**11** Taroriani Ngai-Mûnene nîanîrîrîte nthî yonthe.

**11** Îrani andû a Zayuni atîrî,

**11** “Ngai-Mûnene nîaûkîte kûmûvonokia,

**11** aûkîte arî na iveo ciake,

**11** aûkîte na andû arîa aavonokirie.”

**11**

**12** Andû acio nîo mageetagwa, “Andû arîa atheru,

**12** arîa mavonoketue nî Ngai-Mûnene.”

**12** Nawe Jerusalemu ûgeetagwa, “Îtûûra rîrîa Ngai endete,”

**12** nwatî tî “Îtûûra rîrîa rîtiganîrie.”

# Isa 63

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwavootire andû a Ndûrîrî

## Ûtugi wa Ngai-Mûnene kûrî Isiraeli

## Îvoya rîa kwîguîrwa ntha na gûtethua

**1** “Nû ûyû ûkîte aumîte îtûûrarî rîa Bozira,

**1** rîrîa rîrî vûrûrirî wa Edomu?

**1** Nû ûyû ûkîte ekîrîte nguo ino ndune,

**1** na akathiî arî na vinya na ûvoti mwîngî?”

**1** “Nînie Ngai-Mûnene nîranîrîra ûthingu wakwa,

**1** na nîrî na vinya wa kûvonokania.”

**1**

**2** “Nîndûî kîratûma nguo ciake ciîthîrwa irî ndune,

**2** ciîkariî ta cia mûndû ûrîa ûkinyangaga thavibu akîviva ndivei?”

**2**

**3** Nake Ngai-Mûnene nîwacokirie atîrî, “Nakinyangire andû a ndûrîrî ta thavibu nîrî nienga, na gûtirî mûndû wandethirie. Namakinyangire nîrî na marakara na mang'ûrîka, na nthakame yao îgîtîkîra nguo ciakwa cionthe.

**4** Nînatuire na ngoro yakwa atî mûthenya wa kwîrîvîrîria nî mûkinyu, na vîndî ya gûkûûra andû akwa nî nginyu.

**5** Nînaroririe, nwatî ndiona mûndû wanarî ûmwe ûngîndethia; nînamakire, nwatî gîtiarî na wa kûnyûmîrîria. Kwoguo nînavootanire na vinya wakwa namo marakara makwa makîmbîkîra vinya.

**6** Nînakinyangire andû a ndûrîrî nîrî na marakara, ngîtûma manyue mang'ûrîka makwa nginya makîrîwa, na ngîtûrûra nthakame yao nthî.”

**6**

**7** Nîngûvecana ûvoro wa wendo ûtathiraga wa Ngai-Mûnene,

**7** na nîmûgooce nîûndû wa maûndû monthe marîa atwîkîrîte,

**7** na nîûndû wa maûndû manene na maro marîa ekîrîte nyomba ya Isiraeli,

**7** kûringana na ntha ciake na wendo wake ûtathiraga.

**7**

**8** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nama aya nî andû akwa; matikaamveenia.” Kwoguo nîwamavonokirie

**9** kuuma mathînarî mao monthe. Tî mûraika wamavonokagia, nwatî nî Ngai-Mûnene ke mwene wamavonokagia. Aamakûûrire nîûndû wa wendo wake na ntha ciake. Aatwîre amamenyagîrîra kuuma tene.

**10** Nwatî nîmaareganire nake na makîrakaria roho wake mûtheru. Kwoguo Ngai-Mûnene nîwatuîkire nthû yao na akîrûa nao.

**10**

**11** Nwatî nîmaacokire makîririkana mavinda ma tene, mavinda ma Musa, ndungata ya Ngai-Mûnene na makîûria atîrî, “Nîkwa ûrîa wavonokirie atongoria a andû ake kuuma îriarî arî kû? Ûrîa warekirie roho wake mûtheru gatagatîrî kao arî kû?

**12** Ûrîa wekire maûndû manene na vinya wake na njîra ya Musa, ûrîa wagaanirie manjî ma îria, na agîtongoreria andû ake manjîrî mau mariku nîguo egîîre na îgweta rîa tene na tene arî kû?”

**12**

**13** Ngai-Mûnene aamatongorerie makîthiîra kûu kûriku ta mbarathi irî werûrî na matiavîngwa.

**14** Wata ûrîa ng'ombe iviragwa ciandarî irîa noru, nwaguo Roho wa Ngai-Mûnene aanogokirie andû ake. Ûguo nîguo we Ngai watongoririe andû aku nîguo wîgîre na îgweta înene.

**14**

**15** We Ngai-Mûnene, ûtûrorie kuuma îgûrû, kûrîa ûtûûraga na kûtheru. Ûtugi waku mwîngî na vinya waku kûrî tue irî kû? Wendo waku na ntha ciaku irî kû? Ndûgatûtiganîrie.

**16** Nîûndû we nîwe Vava. Wana Iburahimu angîrega gûtûmenya, na Isiraeli auge ndatwîcî, we Ngai-Mûnene nîwe Vava, nîwe wîtagwa mûkûri wetû kuuma tene.

**17** We Ngai-Mûnene, ûrekete tuume njîrarî ciaku nîkî? Ûtûmîte tûûmie ngoro cietû tûkarega gûgûtîîa nîkî? Tûcokerere we Ngai nîûndû wa ndungata ciaku, mîvîrîga îrîa arî yo îgai rîaku.

**17**

**18** Tue andû aku atheru, nîtwegwatîre hekarû yaku gwa kavinda, nwatî nîtwengatirwe nî nthû cietû: nîciomomorire hekarû yaku.

**19** Twîkariî ta andû matanathwa nîwe wanarî vanini, ta andû matanetanua na rîîtwa rîaku.

# Isa 64

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Naarî kethîrwa wavingûra matu ûnyûrûrûke nthî, irîma ingîkwona ikainaina nî guoya.

**2** Ingîvîa ta ûrîa mwaki ûvîvagia kîthaka, ta ûrîa mwaki ûtûmaga manjî matherûke. Ûka ûmenyithanie rîîtwa rîaku kûrî nthû ciaku, na ûtûme ndûrîrî cinaine irî mbere yaku!

**3** Rîrîa wekire maûndû ma kûgegania marîa tûterîgîrîre; nîwanyûrûrûkire nthî na ûgîtûma irîma cinaine nî guoya ciakwona.

**4** Kuuma tene gûtirî mûndû wanegua kana akona Ngai îngî tiga we, ûrîa wîkaga andû arîa mamwîvokete maûndû ta mau.

**5** We nîwamûkagîra andû arîa mekaga maûndû ma ûthingu makenete, arîa makûririkanaga na marûmagîrîra njîra ciaku. We nîwarakarire nîtue, nwatî nîtwathiîre na mbere kwîvia; wana ethîrwa nîwarakarire mûno nîtue, tûtwîre twîvagia kuuma tene.

**6** Tue tuonthe tûtuîkîte ta andû marî na mûgiro; na ciîko cietû cionthe mbaro ciîkariî ta nguo îrî na gîko. Tuonthe tûûmaga ta mathangû, namo mevia metû matûgûrûkagia ta rûkûngi.

**7** Gûtirî wanarî mûndû ûkûvoyaga; gûtirî mûndû ûkûvoyaga ûtethio. We nîûtwîthithîrîte na ûgatûtiganîria nîûndû wa mevia metû.

**7**

**8** Nwatî kûnarî ûguo, we Ngai-Mûnene, we nîwe Vava. Tue twîkariî ta yûmba, nawe wîkariî ta mûmbi wa nyûngû. We nîwe watûmbire tuonthe.

**9** Ndûgatûrakarîre makîria, we Ngai-Mûnene, kana ûtûûra ûririkanaga mevia metû tene na tene. Ririkana atî tue tuonthe tûrî andû aku.

**10** Matûûra maku marîa matheru matuîkîte werû; Zayuni gûtuîkîte werû, Jerusalemu gûtuîkîte maganjo.

**11** Nyomba yetû îrîa ntheru na nthaka, kûrîa methe metû maagûkumagîria, nîîvîvîtue na mwaki îkavîa viû. Nakuo kûndû gwetû kuonthe kûrîa kwarî kûthaka gûtigîtwe kwanangîkîte.

**12** We Ngai-Mûnene, nwa wone maûndû mau monthe na ûrege kûringwa nî ntha? Nîûthiî na mbere gûkira, na ûtûverithie gûkîra ûrîa tûngîvota kûmîrîria?

# Isa 65

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîaverithagia andû arîa aremi

## Ûmbî Mûcerû

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nethagîrwa nîîvarîrîtie gûcokia mavoya ma andû akwa, nwatî matiamvoya. Nethagîrwa nîîvarîrîtie kwonwa nî arîa mataanjaragia, nwatî wana matiageria kûnjaria. Nie nerire rûrîrî rûrîa rûtamvoyaga atî: ‘Nîrî ava! Nîrî ava.’

**2** Natambûrûkagîria andû acio aremi njara ciakwa mûthenya mûgima, acio mathiîcaga na njîra itarî nûngîrîru, na marûmagîrîra mîvango yao o ene.

**3** Andû aya mekaraga makîndakaragia vîndî cionthe. Marutagîra mîvuanano yao magongoona tûmîtitûrî tûrîa twamûre, na makavîvagîria ûbani îgûrû rîa metha cia magongoona irîa itumîtwe na matuvarî.

**4** Mekaraga mbîîrîrarî na makararaga methithîte. Marîcaga nyama cia ngûrwe na makanyunyaga mûthûri wa nyama irîa irî mûgiro.

**5** Meraga andû arîa engî atîrî, ‘Mûtigatûkuvîvîrie; tue tûrî atheru kûmûkîra, mûtigatûvutie!’ Andû ta acio ndingîmakirîrîria, marakara makwa kûrî o mekariî ta mwaki ûrîa ûtavoraga.

**5**

**6** “Nînduîte kûmaverithia na ngandîka, na ndingîkirîrîria rîngî, nwatî nduîte kûmaverithia

**7** nîûndû wa mevia mao na nîmaverithîrie mevia ma methe mao. Nîûndû nîmaavîvagîria ûbani îgûrû rîa irîma, na makanumaga marî îgûrû rîa tûrîma. Kwoguo nîmaverithia viû nîûndû wa maûndû marîa meekire tene.”

**7**

**8** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Andû moona thavibu inyitanîte vamwe irî mbaro meranaga atî: ‘Tûtikaithûkie, nîûndû nwa ciume ndivei.’ Ûguo nîguo ngeeka nîûndû wa ndungata ciakwa, na ndikaamathiria onthe.

**9** Nîngaatûma kûgîe na njiarwa kuuma kûrî Jakovu, na ndûme Juda kuume andû arîa makaagaa vûrûri wakwa ûrîa ûrî irîma. Andû arîa nthuurîte nîo makaaûgaa, nao arîa mandungatagîra nîo magaatûûra kuo.

**10** Ciandarî cia Sharoni igaatuîka cia kûrîthagua ng'ondu, nacio Ciandarî cia Akori ituîke kûndû gwa kûnogokagwa nî ng'ombe cia andû akwa arîa maanjaragia.

**10**

**11** “Nwatî mue arîa mwandiganîrie nie Ngai-Mûnene, arîa mwariganîrwe nî Zayuni, kîrîma kîrîa gîakwa Kîammûre, mue arîa mûgoocaga ngai irîa ciîtagwa Gadi na Meni, ngai cia mûnyaka na mûtino;

**12** mûthiiarî ngaatûma mûragwe na rûviû. Ngaamûragithia muonthe, nîûndû rîrîa netanire mûtiambîtîka, rîrîa naririe mûtianthikîrîria. Nwatî mwekire maûndû macûku na mûkîthuura maûndû marîa mataangenagia.

**13** Kwoguo, nie Mwathani Ngai-Mûnene nauga atî: Ndungata ciakwa ikethagîrwa na gîa kûrîa, nwatî mue mûkethagîrwa mûrî na yûra; ndungata ciakwa ikethagîrwa irî na gîa kûnyua, nwatî mue mûkethagîrwa mûrî na nyonda; ndungata ciakwa igeekaraga irî na gîkeno, nwatî mue mûgeekaraga mûrî na gîconoko.

**14** Ndungata ciakwa ikaainaga irî na gîkeno ngororî, nwatî mue mûkaarîraga mûrî na ruuo ngororî, mûkiugagîrîria nîûndû wa ruuo rwa ngoro.

**15** Andû akwa arîa nthuurîte magaatûmagîra rîîtwa rîenyu rîrîa makwenda mûnyitwe nî kîrumi. Makaaugaga atî: ‘Nie Mwathani Ngai-Mûnene nîngûmûraga.’ Nwatî nîngaava ndungata ciakwa rîîtwa rîcerû.

**16** Kwoguo, mûndû wa wonthe vûrûrirî wenyu ûrîa ûkenda kûrathimwa, akaathiîcaga kûrathimwa nî Ngai ûrîa wa ma. Nake mûndû wa wonthe ûkevîtaga, akevîtaga akîgwetaga rîîtwa rîa Ngai ûrîa wa ma; nîûndû mathîna marîa makûrû nîmakaariganîra na ndikamaririkana rîngî.”

**16**

**17** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nîngûmba îgûrû rîcerû na nthî njerû. Maûndû marîa makûrû matikaaririkanwa rîngî, wana kana gwîciirague ûvoro wamo.

**18** Nwatî tûûragani mûkenete vîndî cionthe, mûgîcanjamûkaga nîûndû wa indo irîa ngûmba. Jerusalemu îrîa ngûmba îkethagîrwa îrî gîkeno, nao andû a kuo mageekaraga makenete.

**18**

**19** “Nanie nîngaakenaga nîûndû wa Jerusalemu, na ngenagîre andû akwa. Kûu Jerusalemu gûtigaacoka kwîguwa mûgambo wa kîrîro wana kana wa kîeva.

**20** Gûtikaagîa ciana igûkua irî ngenge rîngî, nao andû arîa akûrû matigaakua matakinyîtie kavinda kao. Mûndû angîkua akinyîtie ûkûrû wa mîaka îgana akoonagwa arî wa mwîthî, na angîkua atakinyîtie ûkûrû wa mîaka îgana akoonagwa arî mûrume.

**21** Andû magaatumaga nyomba na magatûûra kuo; makaavandaga mîthavibu na makarîa matunda mayo.

**22** Matigaatuma nyomba itûûrwa nî andû engî; matikaavanda mîthavibu îrîwa nî andû engî. Andû akwa magaatûûraga ûtûûro mûraca ta mîtî; na andû akwa arîa amûre nîmagaakenagîra wîra ûrîa marutîte îvinda îraca.

**23** Matikaarutaga wîra ûtarî na umithio, kana magîa na ciana cia kûnyitagwa nî mathîna; nîûndû nîngaamarathimaga o ene wa vamwe na njiarwa ciao.

**24** Nîngegucaga mavoya mao wana mbere ya mamvoya, na ngaamacokagîria mavoya mao wana matarîkîtie kûvoya.

**25** Ciathi na ng'ondu ikaarîcaga vamwe; mînyambû îkaarîcaga nyaki ta ndegwa, nacio njoka ikaarîcaga mûthetu. Kûu kîrîmarî gîakwa kîonthe kîrîa kîtheru, gûtirî mûndû ûgaativia kana acûkangie ûrîa wîngî.”

# Isa 66

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwatuîrîre ndûrîrî

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Îgûrû nî gîtî gîakwa Kîam ûnene, nayo nthî nî njûng'wa ya kwigîrîra magûrû makwa. Nî nyomba ya mûthemba ûrîkû mûngîndumîra, na nî vandû vekariî atîa nîngîvota gûtûûra?

**2** Nie mwene nînie naûmbire indo ino cionthe, na kwoguo indo ino cionthe nî ciakwa. Nwatî mûndû ûrîa ûngenagia, nî ûrîa wînyivagia na wîrirîte, ûrîa ûndîîte na ûmbathîkagîra.

**2**

**3** “Andû arîa marutaga ndegwa îgongoona monaga arî ûndû ûmwe na kûruta mûndû îgongoona; arîa marutaga ng'ondu îgongoona monaga arî ûndû ûmwe na kuna ngui ngingo; arîa marutaga matega ma irio cia mûgûnda monaga arî ûndû ûmwe na kûruta îtega rîa nthakame ya ngûrwe; arîa marutaga îtega rîa ûbani monaga arî ûndû ûmwe na kûgooca mûvuanano. Andû acio methuurîrîte njîra ciao o ene, na makenaga rîrîa makûgooca Ngai na njîra itarî mbagîrîru.

**4** Kwoguo nîngûmaretithîria mathîna; na nîmaretere indo irîa metigîrîte, nîûndû rîrîa netanire gûtirî mûndû wetîkire; rîrîa naririe matiathikîrîria. Nwatî meekire maûndû macûku ngîonaga, na makîthuura maûndû marîa mataangenagia.”

**4**

**5** Tathikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene akuuga, mue arîa mwîgucaga mûgambo wake mûkainaina: “Andû enyu arîa mamûthûrîte na mamûnyararîte marauga atîrî nîûndû wakwa, ‘Ngai-Mûnene nîonanie ûnene wake, nîguo tûone mûgîkena.’ Nwatî o ene nîo magaaconoka!

**6** Tathikîrîriani, mwîgue înegene rîu rîrî îtûûrarî, mûgambo ûcio ûreguîka hekarûrî! Ûcio nî mûgambo wa Ngai-Mûnene akîverithia nthû ciake!

**6**

**7** “Îtûûra rîakwa rîrîa rîtheru rîvana ta mûndûmûka aciarîte mwana wa kavîcî na îvenya, wana ateguîte ruuo rwa gûciara.

**8** Nîûrîkû wanegua ûndû ta ûcio? Nîûrîkû wanona ûndû ta ûcio? Rûrîrî rûgima nwa rûgîe kuo na mûthenya ûmwe? Vûrûri mûgima nwa ûciarwe wa rîmwe? Nwatî îtûûra rîa Zayuni rîaciarire ciana ciarîo vîndî wa îo rîambîrîrie kwîgua ruuo rwa gûciara.

**9** Nwa nginyîrie andû akwa vîndî yao ya gûciarwa na ngirie maciarwe?” Nînie Ngai wenyu nauga ûguo.

**9**

**10** Kenanîrani na îtûûra rîa Jerusalemu;

**10** na mûcanjamûke nîûndû wa rîo,

**10** mue arîa onthe mûrîendete!

**10** Kenanîrani narîo,

**10** mue muonthe mûrîcakayagîra!

**10**

**11** Nîûndû nîmûkoonga na mwîganie,

**11** mûkaarîa ûtonga warîo na mwîganie;

**11** mûkaanyua mûkenete na mûvae,

**11** kuumana na wîngî wa ikeno ciake.

**11**

**12** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Ngaava îtûûra rîa Jerusalemu ûtonga mwîngî ta rûnjî, na ûtonga wa ndûrîrî ûgeecûra kuo ta rûnjî rûrî rwîcûru. Namue mûkoonga na mûkuuagwe ta mwana wa rûkenge, na mûthathawe ta mwana athathaagwa arî cierorî cia ng'ina.

**13** Nie ngaamûmîrîria mûrî kûu Jerusalemu wata ûrîa mwana aûmagîrîrua nî ng'ina.

**14** Rîrîa mûkoona maûndû mau magîkîka nîmûgaakena, mûgeekara mûrî na ûgima wa mîîrî na mûrî na vinya. Vîndî îo nîrîo gûkaamenyekana atî nie Ngai-Mûnene, nînie ngitagîra ndungata ciakwa. Na rîrîa narakara nîmverithagia nthû ciakwa.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene agaaûka ekariî ta mwaki. Agaaûka akuuîtwe nî kîvuvûkanio, nîguo averithie arîa mamûrakarîtie na akaananie na nînîmbî cia mwaki.

**16** Nîûndû Ngai-Mûnene agaatuîra andû onthe na mwaki na rûviû rwake; nao andû eengî nîmakaaûragwa.

**16**

**17** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Andû arîa metheragia na makethambia makathiî marûmanîrîrîte na mûruti magongoona mathiîte mîgûndarî kûrîa mîvuanano îrutagîrwa magongoona, arîa marîcaga nyama cia ngûrwe na cia mbîa, na irio irîa irî mûgiro, makaathiranîrua vamwe onthe.

**18** Nîmbicî ciîko ciao na meciria mao. Ngaaûka gûcokanîrîria andû a ndûrîrî cionthe na nthiomi cionthe; magaaûka na meyonere riiri wakwa

**19** na nîngaamonia rûûri rwa vinya wakwa gatagatîrî kao.

**19** “Nwatî arîa magaatigara nîngaamatûma mathiî mavûrûrirî ma kûraca; namo nî: Tarishishi, Lîbia, na Lîdia (kûrîa kûrî andû maicîkene na gûtûmîra ûta na mîguî mûno.) Wana nîngaamatûma mathiî mavûrûrirî ma Tubali na Ngiriki, wana mavûrûrirî ma kûraca marîa marî vakuvî na îria, marîa matanegua ngumo ya rîîtwa rîakwa wana kana moona riiri wakwa. Andû acio akwa nîmakaanîrîra ûvoro wa riiri wakwa mavûrûrirî mau monthe.

**20** Nîmakaaûngania andû onthe a rûrîrî rwenyu kuuma ndûrîrîrî cionthe mamarete kûrî nie Ngai-Mûnene marî îtega. Makaamarete makuuîtwe na mbarathi, ikaari cia mbarathi, mataratî, nyûmbû, na ngamîîra kîrîmarî gîakwa kîrîa kîtheru kûu Jerusalemu, wata ûrîa Aisiraeli maretage irio ciao cia mîgûnda nyombarî ya Ngai-Mûnene maciîkîrîte ciondorî ino ntheru.

**21** Nîngaathuura amwe ao nîmatue athînjîri-Ngai na amwe ao nîmatue Alawi.

**21**

**22** “Wata ûrîa îgûrû rîcerû na nthî njerû irîa ngaaûmba igaatûûra na vinya wakwa, nwaguo njiarwa cienyu na rîîtwa rîenyu igaatûûra.

**23** Kuuma kîrugo Kîam mweri mûcerû nginya kîrugo kîu kîngî Kîam mweri mûcerû, na kuuma thavatû îmwe nginya îrîa îngî, andû onthe nîmagaaûkaga gûkû Jerusalemu kûngoocera kuo.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**23**

**24** “Makiuma kûu nîmakoonaga ciimba cia andû arîa maareganire nanie; igunyû irîa ikaairîcaga itigaakucaga, na mwaki ûrîa ûkaaivîvagia ndûkaavorekagia, na ciimba icio ikoonekaga irî na magigi nî andû onthe.”

Jer

# Jer 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia

## Jeremia nîwetirwe atuîke mûrathi

## Cioneki igîrî

**1** Îno nî ciugo cia Jeremia mûvîcî wa Hilikia, ûmwe wa athînjîri-Ngai a îtûûra rîa Anathothi vûrûrirî wa Benjamini.

**2** Ngai-Mûnene nîwaririe na Jeremia mwaka wa îkûmi na kathatû vîndî ya wathani wa Josia mûvîcî wa Amoni mûthamaki wa Juda.

**3** Ndûmîrîri îo nwa yamûkinyîre rîngî, Jehoiakimu mûvîcî wa Josia arî mûthamaki wa Juda. Jeremia nîwathiîre na mbere gûkinyîrwa nî ndûmîrîri îo nginya mûthiiarî wa mwaka wa îkûmi na ûmwe Zedekia mûvîcî wa Josia arî mûthamaki wa Juda, nginya mweri wa gatano wa mwaka ûrîa andû a Jerusalemu maavirirwe îthamîriorî.

**3**

**4** Ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene nîyanginyîre ngîrwa atîrî,

**4**

**5** “Mbere ya ngûmba îvurî rîa nyûkwe nînagwîcî,

**5** na mbere ya ûciarwe nînakwamûrire;

**5** nînakûthuurire ûtuîke mûrathi kûrî mavûrûri.”

**5**

**6** Nînacokire ngiuga atîrî, “Ûûi, Mwathani Ngai-Mûnene! Taroria, nie ndiîcî kwaria na nîûndû nîrî mûndû mwîthî.”

**6**

**7** Nwatî Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**7** “Ndûkauge atî wî mûndû mwîthî;

**7** nwanginya ûthiî kûrî andû arîa ngûgûtûma kûrî o,

**7** na ûmeere ûrîa wonthe ngûkwatha.

**7**

**8** Ndûkametigîre nîûndû ngethagîrwa nîrî vamwe nawe nîguo ngûgitagîre,

**8** ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwacokire agîtambûrûkia njara na akîvutia mîromo yakwa na akîmbîra atîrî,

**9** “Taroria, nînekîra ciugo ciakwa kanyuarî gaku.

**9**

**10** Rîu nînakûva wathani îgûrû rîa mavûrûri na mothamaki,

**10** nîguo ûmakûûre na ûmomomore,

**10** ûmacûkangie na ûmagwîthie,

**10** ûmatume na ûmavande.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Jeremia nîndûî ûrona?” Nanie nînamûcokerie atîrî, “Nîrona rûvûa rwa mûtî wa mûrothi.”

**12** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî, “Nîwona waro, nîûndû nînîraroria mone ciugo ciakwa ikîvinga.”

**13** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbûria atîrî, “Nîndûî ûrona?” Nanie nînamûcokerie atîrî, “Nîrona nyûngû îkîtherûka înamîte mwena wakwa kuuma mwena wa rûgûrû.

**14** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atî, mûthiro nîûkaarekererua kuuma mwena wa rûgûrû ûkinyîre andû onthe arîa matûûraga vûrûrirî ûyû.

**15** Rîu, nînîreta mîvîrîga yonthe ya mothamaki ma mwena wa rûgûrû. Nao athamaki a mo nîmakaaiga itî ciao cia ûthamaki mîromorî ya Jerusalemu na maciige ithiûrûkîrîtie nthingo ciarîo na matûûra monthe ma Juda.

**16** Nanie nîngaverithia matûûra monthe nîûndû wa waganu wao wa kûregana nanie. Nîmarutîrîte ngai cia mûvuanano magongoona na makagooca indo irîa marûthîte na njara ciao.

**17** Nwatî we Jeremia, îîvarîrie na ûthiî ûkamere maûndû monthe marîa ngûkwatha. Ndûkamakue nî o nîguo ndigatûme ûmake ûrî mbere yao.

**18** Taroria, ûmûnthî nîngûgûtua îtûûra ririgîre, gîtugî gîa cuuma na rûthingo rwa gîcango, nîguo wîtîkîre atongoria onthe a vûrûri, athamaki a Juda, anene onthe, athînjîri-Ngai onthe, na andû onthe a vûrûri ûcio matigakûvoota.

**19** Nîmakaarûa nawe nwatî matigakûvoota, nîûndû ngethagîrwa nîrî vamwe nawe nîguo ngûvonokagie. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.”

# Jer 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli nîmagitagîrwa nî Ngai

## Wîvia wa methe ma tene ma Isiraeli

## Ciira wa Ngai na andû ake

## Maciaro ma andû a Isiraeli gûtura wîvokeku

## Isiraeli nîmeevirie na makîgooca Baali

## Isiraeli avatiî kûverithua

**1** Ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene nîyanginyîre ngîrwa atîrî,

**2** “Thiî wanîrîre andû onthe a Jerusalemu makîgucaga ûmeere Ngai-Mûnene arauga atî,

**2** “Nînîraririkana ûrîa warî mwîvokeku vîndî îrîa warî mwîthî,

**2** na ûrîa wamendete rîrîa warî mûviki,

**2** wana ûrîa warûmanagîrîra nanie werûrî,

**2** vûrûrirî ûrîa ûtaanavandwa kîndû.

**2**

**3** “Isiraeli, nie nînakwamûrîte,

**3** warî maciaro ma mbere ma maketha makwa,

**3** arîa onthe maagwîkire naaî nînamaverithirie,

**3** ngîtûma magwatwe nî maûndû macûku,

**3** ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.”

**3**

**4** Thikîrîriani ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene, mue njiarwa cia Jakovu na mîvîrîga yonthe ya Isiraeli.

**4**

**5** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**5** “Methe menyu mamonire na mavîtia marîkû,

**5** nîguo magarûrûke na mandiganîrie,

**5** na makîrûmîrîra mîvuanano îtarî na vata,

**5** magîtuîka andû matarî na vata?

**5**

**6** Matieyûria atîrî,

**6** ‘Arîkû Ngai-Mûnene,

**6** ûrîa watûrutire vûrûri wa Misiri,

**6** na agîtûtongoria werûrî,

**6** vûrûri warî mûmagaru na warî na marima,

**6** kûndû gûtaarî manjî na kwarî nduma nene,

**6** vûrûri ûtavîtûkagîrîrwa nî mûndû,

**6** kana ûgatûûrwa nî andû?’

**6**

**7** Nînamûretire vûrûrirî mûnoru,

**7** mûkenerere matunda ma guo,

**7** na maûndû mengî maro ma guo.

**7** Nwatî mwakinya kuo, nîmwaûgwatirie gîko,

**7** na mûkîgwatia vûrûri ûrîa namûveere mûgiro.

**7**

**8** Athînjîri-Ngai matiaûria atîrî,

**8** ‘Ngai-Mûnene arî kû?’

**8** Arîa maarî na ûûgî wa Watho matiamenya,

**8** athani nîmareganire nanie.

**8** Arathi maarathire na rîîtwa rîa Baali

**8** na makîgooca mîvuanano îrîa îtarî vata.”

**8**

**9** Kwoguo nie Ngai-Mûnene nîrî na ciira namue,

**9** na nîngacirithia njiarwa cienyu.

**9**

**10** Ringani mûringo wa îria rîa Kuporo mûkoone

**10** kana mûtûme andû kendari magaûtuîrie waro;

**10** na moone kana kwanethîrwa na ûndû ta ûcio.

**10**

**11** Kûrî vûrûri wanakûranania ngai ciao na ciîngî,

**11** wana ethîrwa ngai icio tî cia ma?

**11** Nwatî andû akwa nîmandiganîrîtie nie Ngai ûrîa ûrî riiri,

**11** makegîra na ngai itangîmatethia.

**11**

**12** Mue îgûrû tamakuani nî ûndû ûyû,

**12** îtigîreni na mûvavûke mûno,

**12** ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**12**

**13** Nîûndû andû akwa nîmekîte mavîtia maîrî;

**13** nîmandiganîrîtie nie îtherûkîro rîa manjî ma mwoyo,

**13** na makeînjîra iriko ciao cia manjî;

**13** iriko mbatûkangu itangiga manjî.

**13**

**14** Isiraeli nî ngombo kana nîkwa aaciarîrwe ûkomborî?

**14** Nîndûî gîtûmîte atuîka ta nyamû ya kûguîmwa?

**14**

**15** Nthû ciake ciîthîrîtwe ikîmûraramîra ta mûnyambû,

**15** matuîte vûrûri wake werû,

**15** matûûra nî maganjo matitûragwa.

**15**

**16** Îgûrû rîa ûguo andû a Memufisi na Tahifanihesi,

**16** nîmaunangîte nthûmbî yake.

**16**

**17** Isiraeli na kinthî tî we wîreterete maûndû mama monthe,

**17** nîûndû wa kûndiganîria nie Ngai-Mûnene Ngai waku,

**17** rîrîa nagûtongoreretie tûrî njîrarî?

**17**

**18** Nîûgîa na umithio ûrîkû wathiî Misiri

**18** kûnyua manjî ma rûnjî rwa Nilo?

**18** Kana nî ûgîa na umithio ûrîkû wathiî Asîria,

**18** kûnyua manjî ma Rûnjî ma Efarati?

**18**

**19** Ûkaverithua nî waganu waku,

**19** na ûcirithue nî ûndû wa kûregana nanie.

**19** Menya na wone atî ûcio nî ûndû mûcûku na mûrûrû,

**19** kûregana na Ngai-Mûnene Ngai waku.

**19** We ndûnîtigagîra.

**19** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga.

**19**

**20** Kwa îvinda îraca nîwaunangire îcoki rîaku,

**20** na ûgîtucanga nyororo ciaku;

**20** na ûkiuga atîrî, “Tîngûtungatîra.”

**20** Nama karîmarî wa konthe,

**20** rungu rwa mûtî wa wonthe watuîkire ta îraa,

**20** wînamagîrîre ngai cia mîvuanano.

**20**

**21** Nwatî nînakûvandire ta mûthavibu mûthuure

**21** mbegû mbaro kuuma mûthavibu ûrîa mwaro.

**21** Nî ndûî gîtûmîte ûgarûrûke ûtuîke ta kîndû gîcûku,

**21** kana ta mûthavibu wa kîthakarî?

**21**

**22** Wana ûngîîthambia na thabuni ûrî na vinya atîa,

**22** maroro ma mevia maku matingîthira.

**22** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**22**

**23** Nwa uuge atî, “Nie ndirî na mûgiro,

**23** na nie ndianagooca Baali?

**23** Taroria mîthiîre yaku kûu Kîandarî,

**23** ta menya ûrîa wekire kuo;

**23** we wîkariî ta mori ya ngamîîra,

**23** îvinyûraga ava na vaarîa îrî na mûruke.

**23**

**24** Wîkariî ta nyûmbû ya werûrî,

**24** îrîa îkaraga îkînunganungagîra îrî na mûruke.

**24** Nî ûrîkû ûngîthiria ngumba yayo?

**24** Nyûmbû ya njamba îngîmîcaria ndîngîmîtura;

**24** kavinda ka yo gakinya nîo îyumagîria.

**24**

**25** Isiraeli ndûkanogie magûrû maku,

**25** kana ûng'aria mîmero yaku.

**25** Nwatî ugaga atî: ‘Gûtirî na kîîrîgîrîro,

**25** nîûndû nînendire ngai ng'eni,

**25** icio nîcio ngagoocaga.’ ”

**25**

**26** Wata ûrîa mwîi aconokaga agwatwa,

**26** nwata guo andû a Isiraeli magaconoko;

**26** o ene, athamaki ao, anene ao,

**26** athînjîri-Ngai na arathi ao.

**26**

**27** Acio nîo meraga mûtî atî: “We nîwe vava,”

**27** na makeera îthiga atî: “We nîwe wanjiarire,”

**27** nîûndû nîmandiganîrîtie.

**27** Nwatî mavinda ma thîna maugaga atîrî,

**27** “Ûkîra na ûtûvonokie!”

**27**

**28** Nwatî irîkû ngai cienyu icio mwîrûthîrîte?

**28** Nîciûkîre, ethîrwa nwa ivote kûmûtethia,

**28** vîndî îrîa mûrî thînarî.

**28** We Juda mwîgana wa ngai ciaku nîta mwîgana wa matûûra maku.

**28**

**29** Mûrareta mateta menyu kûrî nie nîkî?

**29** Muonthe nîmûreganîte nanie,

**29** ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**29**

**30** Narutire wîra wa mana kûverithia ciana cienyu,

**30** itietîkîra kûrûngwa;

**30** ta ûrîa mûnyambû ûûragaga kîndû,

**30** nwa ta guo mwaûragire arathi enyu.

**30**

**31** Mue rûciaro rûrû, thikîrîriani ciugo cia Ngai-Mûnene.

**31** Nîkwa mbîthîrîtwe mbîkariî ta werû kûrî andû a Isiraeli,

**31** kana vûrûri ûrî na nduma nene?

**31** Nîndûî vi gîtûmaga andû akwa mauga atî,

**31** “Tûrî na wîathi na tûtigaûka kûrî we rîngî?”

**31**

**32** Mwîrîtu nwa ariganîrwe nî mathaga make,

**32** kana mûviki ariganîrwe nî nguo yake ya ûviki?

**32** Nwatî andû akwa nîmariganîrîtwe nînie,

**32** îvinda rîa mîthenya îtangîtarîka.

**32**

**33** Nama we nîwîcî gûcaria andû a kwendana nao,

**33** wana nginya aka arîa aganu nîûmathomithîtie mîthiîre yaku.

**33**

**34** Nguo ciaku irî na nthakame ya athîni matarî na mevia,

**34** ndwanamethîrîria makîvunja nyomba yaku,

**34** nwatî kûnarî ûguo,

**34**

**35** we ugaga atî: “Nie ndirî na mevia,

**35** nama marakara ma Ngai-Mûnene marî varaca nanie.”

**35** Taroria nîngûkûverithia nîûndû wa kuga atî ndûrî mwîvia.

**35**

**36** Wocaga ûvoro wa kûgarûrûka na ûvûthû nîkî ûkagarûrîra mîthiîre yaku?

**36** We nîûgûconorithua nî andû a Misiri,

**36** wata ûrîa waconorithirue nî andû a Sîria.

**36**

**37** Nîmûkauma kûu Misiri,

**37** mwîkîrîte njara ciongo nî nthoni.

**37** Nie Ngai-Mûnene nîndeganîte na andû arîa wîvokete,

**37** na ûtethio wao ndûgatûma maûndû maku mavue.

# Jer 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli tî evokeku

## Nwa nginya Isiraeli na Juda merire

## Andû a Ngai kûvoya mîvuanano

**1** Mûndû mûrûme angîta mûka,

**1** na athiî akînagûrwa nî mûndûmûrûme wîngî,

**1** mûndû mûrûme ûrîa wamûvikîtie mbere,

**1** nwa acokerere mûndûmûka ûcio rîngî?

**1** Na kinthî gwîka ûguo tî kûgwatia vûrûri wonthe mûgiro?

**1** Nwatî we Isiraeli nî ûvûrîte ûmaraa na anyanya engî,

**1** rîu we ûrenda kûnjokerera?

**1** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**1**

**2** Taroriani îgûrû rîa tûthûrûmûndû twa irîma na mwone!

**2** Kûrî vandû mûtanagoocera ngai ng'eni?

**2** Wîkaraga mûkîrarî wa njîra wetererete arûme a gûkwenda,

**2** ta ûrîa mwarabu akavagîra andû werûrî.

**2** Nîûtûmîte vûrûri ûgîe na gîko,

**2** nîûndû wa ciîko ciaku cia ûmaraa.

**2**

**3** Kwoguo mbura nene nîmvingîrîrie,

**3** wana îrîa nini nîndigu kuura;

**3** kûnarî ûguo we wîigaga ta îraa;

**3** na ndwîgucaga nthoni.

**3**

**4** Kinthî ndwarîkia kûmbîta wauga atî:

**4** “We nîwe vava wamendire kuuma nîrî mwana.

**4**

**5** We nîûtûûra ûndakarîrîte tene na tene,

**5** nîûtûûra ûrî na mang'ûrîka tene tene?

**5** Isiraeli ûguo nîguo we ûraugire,

**5** nwatî nîwîkîte mevia monthe marîa ûngîavotire gwîka.”

**5**

**6** Vîndî îrîa Josia aarî mûthamaki, Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Wî mwonu ûrîa Isiraeli, ûcio ûtarî mwîvokeku ekîte? Ke nîathiîte tûrîmarî tuonthe na akathiî rungu rwa mîtî mîruru na akavûûrîra ûmaraa kuo.

**7** Nie neciririe atî, ‘Vuva wa Isiraeli gwîka maûndû mau monthe, nîakûnjokerera;’ nwatî nîwaregire kûnjokerera, na Juda mwarwang'ina ûrîa mûthani nîwonire ûndû ûcio.

**8** Juda nîwonire atî naveere Isiraeli maarûa ya kûmûta nîûndû ndaarî mwîvokeku na nîwekîte mevia meengî ma ûtharia. Kûnarî ûguo, Juda mwarwang'ina ûrîa mûthaani ndetigîra, nwatî wanake nîwathiîre kûvûûra ûmaraa.

**9** Ndoonaga ûmaraa ûrî ûndû mûnene, kwoguo nîwatûmire vûrûri ûgîe na mûgiro na agîka wîvia wa ûtharia na njîra ya kûgooca mathiga na mîtî.

**10** Kûnarî ûguo, mwarwang'ina Juda ûrîa warî mûthaani, ndanjokerera na ngoro yonthe; nwatî aarî na ûvinga. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.”

**11** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî, “Isiraeli ûrîa ûtarî mwîvokeku, nîwonanîtie atarî na mevia mengî ta Juda ûrîa mûthani.

**12** Thiî wanîrîre ndûmîrîri îno kûrî andû a rûgûrû, na ûmeere atî:

**12** Njokererani mue andû a Isiraeli mûtarî evokeku;

**12** ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**12** Nie tînîmûroria nîrî na marakara,

**12** nîûndû nîrî ntha;

**12** tîndûûra ndakarîte nîwe.

**12** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**12**

**13** Îtîkîrani tu mevia menyu,

**13** atî nîmwareganire na Ngai-Mûnene Ngai wenyu;

**13** na atî rungu rwa mîtî yonthe mîruru,

**13** nîwonanîtie wendo waku kûrî ngai ciîngî;

**13** na warega kwathîkîra mûgambo wakwa,

**13** ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**14** “Njokererani, mue ciana ciakwa mûtarî evokeku;

**14** nîûndû nînie mwathi wenyu;

**14** nîngamwoca ûmwe kuuma îtûûrarî rîmwe,

**14** na andû aîrî kuuma wa mûciî;

**14** na nîmûvire Zayuni.

**14**

**15** “Nîngamûva arîthi arîa makambathîkagîra, arîa makamûrîthagia marî na ûûgî na ûmenyo.

**16** Vîndî îrîa mûkethîrwa mwongererekete na mûkengîva vûrûrirî, andû matigekaraga matakûgweta îthandûkû rîakwa rîa kîrîkanîro. Andû matikagweta, kana marîririkana rîngî, matikarîvatara kana marûtha rîngî.

**17** Vîndî îo îtûûra rîa Jerusalemu rîgetwa, ‘Gîtî Kîam ûthamaki Kîam Ngai-Mûnene,’ na mavûrûri monthe nîmakaagomana na mangooce. Matigatongorua rîngî nî maûndû macûku ma ngoro ciao.

**18** Vîndî îo andû a Juda nîmakaanyitanîra na andû a Isiraeli, na marî vamwe nîmakauma vûrûri ûrîa ûrî mwena wa rûgûrû na macoke vûrûri ûrîa naveere methe menyu ûrî îgai rîao.”

**18**

**19** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**19** “We Isiraeli, nîciragia ûrîa nîngîkwamûkîra ta mwana wakwa,

**19** na ngûve vûrûri mwaro,

**19** îgai rîaro gûkîra mavûrûri monthe ma nthî.

**19** Neciragia atî we nwa ûmbîte vava

**19** na ndûgatigana nanie rîngî.

**19**

**20** Nama, wata ûrîa mûndûmûka ûtarî mwîvokeku atigaga mûthuuri wake,

**20** ûguo nwa guo mwîthîrîtwe mûtarî evokeku kûrî nie mue andû a Isiraeli.

**20** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.”

**20**

**21** Mûgambo nîwîguîtwe tûthûrûmûndûrî twa irîma

**21** andû a Isiraeli makîrîra na makîîthaithanîra,

**21** nîûndû nîmacûkîtie mîthiîre yao,

**21** na nîmariganîrîtwe nî Ngai-Mûnene Ngai wao.

**21**

**22** Njokererani mue ciana ciakwa mûtarî evokeku

**22** nîngamûvonia na nîmûtue evokeku.

**22** Taroria nîtwaûka kûrî we;

**22** nîûndû we nîwe Ngai-Mûnene Ngai wetû.

**22**

**23** Nama tûrî aveenie mûno rîrîa tûragooca tûrî îgûrû rîa irîma;

**23** nama ûvonokio wa Isiraeli;

**23** umaga kûrî Ngai-Mûnene Ngai wetû.

**23**

**24** Nwatî kuuma tûrî andû ethî, ûndû ûyû wa gîconoko nîûcûkangîtie indo cionthe irîa methe metû maacaririe na nthithina: ng'ondu, ng'ombe anake ao na erîtu ao.

**25** Twagîrîrwe nî kûmama nthî tûthithîte mothiû metû nîûndû wa ûrîa tûconokete, tûreke gîconoko gîetû gîtûkunîkîre nîûndû tue, vamwe na methe metû tûtwîre twîvagia Ngai-Mûnene, Ngai wetû, na tûtianathîkîra mûgambo wake.

# Jer 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli nîmerirwe merire

## Andû a Juda nîmerirwe nîmakûtharîkîrwa

## Juda nîyathiûrûrûkîrue nî nthû

## Kîoneki kîa Jeremia kîgiî kwomomorwa kwa Juda

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** “Mue andû a Isiraeli mûngîenda kûnjokerera njokererani.

**1** Mûngîruta indo irîa irî mûgiro mbere yakwa na mûtuîke evokeku kûrî nie,

**1**

**2** na mûngîîvîta mûrî na ûûma, kîvooto na ûthingu,

**2** mûkiugaga, ‘wata ûrîa Ngai-Mûnene atûûraga mwoyo,’

**2** vîndî îo mavûrûri nîmakaarathimwa,

**2** na magîe na riiri nîûndû wakwa.”

**2**

**3** Ngai-Mûnene arera andû a Juda na atûûri a Jerusalemu atîrî,

**3** “Rîmani ngamba cienyu na mûtikavande mbegû mîguarî.

**3**

**4** Mue andû a Juda na atûûri a Jerusalemu,

**4** îtherieni mûrî mbere yakwa nie Ngai-Mûnene,

**4** igani ngoro cienyu îrî ntheru mûrî mbere yakwa.

**4** Ethîrwa tî mwîka ûguo nîmbakanwa nî marakara,

**4** na gûtirî mûndû ûngîmavoria,

**4** nîûndû wa maûndû macûku marîa mwîkaga.”

**4**

**5** Ugîrîria Juda na wanîrîre Jerusalemu uuge atîrî,

**5** “Vuvani tûrumbeta kûu vûrûrirî,

**5** anîrîrani mwîre andû magomane vamwe;

**5** mathiî matûûrarî marîa mairigîre.

**5**

**6** Igani kîmenyithia njîrarî ya Zayuni!

**6** Vinyûrani mwîgitîre! Mûtigacererwe!

**6** Ngai-Mûnene nîakûrete mûthiro kuuma mwena wa rûgûrû,

**6** na gûcûkangua kûnene.

**6**

**7** Ta ûrîa mûnyambû umagîra kîthakarî,

**7** mûcûkangia wa vûrûri nîweyumîria;

**7** nîwauma kûrîa ekaraga,

**7** athiî gûcûkangia vûrûri wenyu,

**7** matûûra menyu nîmomorwa viû,

**7** matigwe marî maganjo.

**7**

**8** Nîûndû wa ûguo îkîrani nguo cia macakaya,

**8** mûrîre na mûcakae,

**8** nîûndû Ngai-Mûnene tîmûtigu kûrakara nîûndû wetû.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Mûthenya ûcio athamaki na anene nîmakaathirwa nî vinya na athînjîri-Ngai nîmakaamaka nao arathi mavavûke.”

**10** Nînacokire ngiuga atîrî, “We Ngai-Mûnene, nama nîûveenetie andû a Jerusalemu viû na ûkaamera atî maûndû mao nîmakwîthîrwa marî maro, nwatî vîndî îo nîrîo marî ûgwatirî mûnene.”

**10**

**11** Vîndî îo andû a Jerusalemu nîmakerwa atîrî, “Rûkûngi rûrî na ûrugarî mûnene nîrûravurutana kuuma werûrî rûkîte kûrî andû akwa. Tî rûkûngi rwa kûgûrûkia macaki kana kûtheria.

**12** Rûkûngi rûnene ûguo rumîte kûrî Ngai-Mûnene. Rîu nînie Ngai-Mûnene nîramatuîra ciira!”

**12**

**13** Taroria nthû yûkîte ta matu,

**13** ikaari ciake cia mbaara nîta rûkûngi rûnene;

**13** mbarathi ciake irî na îvenya gûkira nderi,

**13** kaî tûrî na thîna-î, tûrî athirie!

**13**

**14** We Jerusalemu, theria ngoro yaku îthirwe nî waganu,

**14** nîguo ûvonokue.

**14** Nî nginya rî ûgûtûûra wîciragia maûndû macûku ngororî?

**14**

**15** Mûgambo ûrauma îtûûrarî rîa Dani,

**15** ûkanîrîra maûndû macûku kuuma kîrîmarî Kîam Efiraimu.

**15**

**16** Ûrera mavûrûri na ûkanîrîra Jerusalemu atî:

**16** “Atharîkîri maumîte vûrûrirî wa kûraca,

**16** makiugagîrîria ûrîa makûtharîkîra matûûra ma Juda.

**16**

**17** Mathiûrûrûkîrîtie Jerusalemu ta arangîri a mûgûnda,

**17** nîûndû andû a kuo nîmareganîte nanie.

**17** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**17**

**18** Ciîko cienyu na mîthiîre yenyu,

**18** nîyo îkûreterete maûndû mama;

**18** ûcio nîguo mûthiro na nî mûrûrû;

**18** ûtonyete nginya ngororî yaku ndaarî.”

**18**

**19** Ruuo, ruuo! Nînîraturwa mûno!

**19** Ngoro yakwa îratuma na vinya,

**19** ndingîvota gûkira;

**19** nîûndû mûgambo wa karumbeta,

**19** na kîng'ora Kîam mbaara.

**19**

**20** Mûthiro ûrarûmîrîra mûthiro wîngî,

**20** vûrûri wonthe nîmûcûkangie viû.

**20** Magema metû nîmacûkangua wa rîmwe;

**20** mbathia cietû igatarûrangwa wa rîmwe.

**20**

**21** Nîmona vendera îno ya mbaara nginya-rî,

**21** na mbîgue mûgambo wa karumbeta?

**21**

**22** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**22** “Andû akwa nî irimû matimbicî,

**22** o nî ciana nditu itarî na ûmenyo.

**22** Methagîrwa na wara wa gwîka maûndû macûku,

**22** nwatî matiîcî gwîka maûndû maro.”

**22**

**23** Nînaroririe nthî, na ngîona kûndû gûcûku na gûtarî kîndû,

**23** na ngîroria îgûrû ngîona gûtarî na ûtheri.

**23**

**24** Nînaroririe irîmarî na ngîona ikinaina,

**24** wana tûrîma tuonthe tûkinaina.

**24**

**25** Nînaroririe na ngîona gûtarî wanarî mûndû,

**25** wana iconi cionthe ciarî ngûrûku.

**25**

**26** Nînaroririe na ngîona vûrûri ûrîa mûnoru ûtuîkîte werû,

**26** na matûûra ma kuo marî momomore,

**26** nîûndû wa marakara meengî ma Ngai-Mûnene.

**26**

**27** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**27** “Vûrûri wonthe ûgaatuîka ta werû,

**27** nwatî ndigaûcûkangia viû.

**27**

**28** Kwoguo nthî nîgacakaya;

**28** nakuo îgûrû kûgîe nduma,

**28** nîûndû ûguo nîguo mbugîte na ngatua;

**28** ndingîricûkwa kana ngarûrûka.

**28**

**29** Rîrîa mûkegua mûgambo wa athigari,

**29** marî na mbarathi na engî marî na moota,

**29** andû onthe nîmakaavinyûra maûre.

**29** Amwe magaatonya mûtitûrî engî matwe mathigarî;

**29** matûûra monthe nîmagaatiganîrua na gûtirî mûndû ûgatigwa kuo.

**29**

**30** We Jerusalemu kaî wî na thîna-î!

**30** Wîkagîra nguo îno ndune nîkî?

**30** Wîgemagia ûthiû na ûgekîra mathaga ma thaabu nîkî?

**30** Kwîgemia gwaku nîkwa mana.

**30** Arîa makwendete nîmarakûnyarara,

**30** na magacaria ûrîa mangîkûûraga.

**30**

**31** Nie nîneguire kîrîro ta Kîam mûndûmûka arî na ûrûrû wa gûciara,

**31** mûcao ta wa mûndûmûka agîkivîra mwana wa îrikithathi,

**31** Kîamrî kîrîro gîa Zayuni akîvevûka agîcaragia mîvevû,

**31** agîtambûrûkagia njara akiugaga atîrî,

**31** ‘Kaî nîrî na thîna-î!

**31** Nîmaûkîte kûmbûraga!’ ”

# Jer 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîvia wa Jerusalemu

## Ngai-Mûnene nîwaregire Isiraeli

## Ngai nîwakaanirie andû ake

**1** Vinyûrani kûndû na kûndû varavararî cia Jerusalemu,

**1** mûrorie na mwîyonere!

**1** Mûtuîrie na kûu thokorî,

**1** mwone kana kûrî wanarî ûmwe,

**1** ûrûmagîrîra kîvooto na ûcaragia ûma.

**1** Mwamwona, nie Ngai-Mûnene nîngûrekera Jerusalemu.

**1**

**2** Wana ethîrwa nîmaugaga: “Wata ûrîa Ngai-Mûnene atûûraga mwoyo,”

**2** kwîvîta kwao nî kwa maveeni.

**2**

**3** We Ngai-Mûnene na kinthî we ndûcaragia kîvooto?

**3** We nîûmarivîte nwatî matiîgucaga ûrûrû,

**3** we nîûmavîvîtie na mwaki makathira,

**3** nwatî nîaregu kûrûngwa.

**3** Maûmîtie ngoro gûkîra îthiga;

**3** nîmaregete kûvera mevia mao.

**3**

**4** Nanie nînacokire ngiuga atîrî,

**4** “Aya nî andû athîni na matirî ûûgî!

**4** Nîûndû matiîcî maûndû marîa Ngai-Mûnene endaga,

**4** na matiîcî watho wa Ngai wao.

**4**

**5** Nîngûthiî kûrî anene na mbarie nao,

**5** nîûndû nîmaicî ûrîa Ngai-Mûnene endaga,

**5** nîmaicî watho wa Ngai wao.”

**5** Nwatî onthe nîmareganîte na Ngai-Mûnene;

**5** na makarega kûmwathîkîra.

**5**

**6** Kwoguo mûnyambû kuuma werûrî nîûkamaûraga;

**6** Kîamthi kuuma werûrî nîgîkamacûkangia.

**6** Ngarî nîîtegete îtharîkîre matûûra mao,

**6** mûndû wonthe ûkauma kûu matûûrarî agaatarûrangwa icunjî,

**6** nîûndû mevia mao nî meengî,

**6** na mekaraga magîtiganagîria Ngai.

**6**

**7** Ngai-Mûnene araûria atîrî,

**7** “Nîngîkûrekera atîa?

**7** Ciana ciaku nîindiganîrîtie,

**7** na nîmevîtîte na ngai cia maveeni.

**7** Rîrîa namaveere irio cia kwîgana,

**7** nîmekire ciîko cia ûtharia,

**7** na makîthiî nyombarî cia maraa.

**7**

**8** Mekariî ta mbarathi cia njamba îvetwe irio ikanora,

**8** wa mûndû akeriragîria mûka wa mûndû ûrîa wîngî.

**8**

**9** Nîngîrega atîa kûmaverithia nîûndû wa maûndû mau,

**9** nwa ndege kwîrîvîrîria kûrî vûrûri ta ûyû?

**9**

**10** Unûkiani mûvîtûkîrîrîte mîtîrî yake ya mîthavibu na mûmîcûkangie,

**10** nwatî mûtikamîcûkangie viû.

**10** Thîgani mvûa ciayo,

**10** nîûndû tî cia Ngai-Mûnene.

**10**

**11** Nîûndû andû a Isiraeli na andû a Juda,

**11** methîrîtwe matarî evokeku kûrî nie wanarî vanini.

**11** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.”

**11**

**12** Andû a Isiraeli na Juda nîmaregete Ngai-Mûnene,

**12** na makauga atî: “Gûtirî ûndû angîka;

**12** tûtingîgwatwa nî ûndû mûcûku,

**12** na tûtikethîrwa na yûra kana mbaara.

**12**

**13** Arathi matirî na ûûma mekariî ta rûkûngi,

**13** matirî na ndûmîrîri kuuma kûrî Ngai-Mûnene,

**13** Ûguo makuga nîguo mageekwa!”

**13**

**14** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî,

**14** “Nîûndû nîmarîtie maûndû mau,

**14** rîu nîngûtûma ciugo ciakwa ciîkare ta mwaki kanyuarî gaku,

**14** na andû matuîke ta ngû,

**14** naguo mwaki ûmavîvie.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene arera andû a Isiraeli atîrî,

**15** “Nîngûmûretere rûrîrî kuuma kûndû kûraca rûmûtharîkîre.

**15** Rûrîrî rûkûrû rûtangîvooteka,

**15** rûrîrî mûtangîmenya rûthiomi rwaruo,

**15** wana mûtangîtaûkîrwa nî ûrîa marauga.

**15**

**16** Athigari ao njamba maûraganaga matarî na ntha.

**16**

**17** Nao nîmakaarîa maketha na irio cienyu,

**17** nîmakaaûraga anake na erîtu enyu,

**17** nîmakaaûraga mbûri na ng'ombe cienyu;

**17** nîmagaacûkangia mîthavibu na mîkûyû yenyu.

**17** Matûûra menyu marîa mairigîre na mwîvokete,

**17** nîmakaamacûkangia na rûviû.

**17**

**18** “Nwatî wana mîthenyarî îo, nie Ngai-Mûnene ndikamûcûkangia mûthire.

**19** Nao andû enyu mangîkaûria gîtûmi Kîam mbîke maûndû mama monthe, we Jeremia ûkaamera atî, ‘wata ûrîa mwareganire nanie na mûkîgooca ngai ng'eni irîa ciarî vûrûrirî wenyu, nwata guo mûgatungatîra ageni mûrî vûrûrirî ûrîa ûtarî wenyu.’ ”

**19**

**20** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Îra njiarwa cia Jakovu, na wanîrîre kûrî andû a Juda ûmeere atî:

**20**

**21** Thikîrîriani mue irimû na andû aritu,

**21** mûrî na metho, nwatî mûtionaga,

**21** mûrî na matû, nwatî mûtiîgucaga.

**21**

**22** Ngai-Mûnene araûria atîrî,

**22** Nîndûî kîgiragia mûnîîtigîra?

**22** Nîndûî kîgiragia mwinaine mûrî mbere yakwa?

**22** Nînaigîre mûthanga ûtuîke mûvaka wa îria,

**22** mûvaka wa gûtûûra ûrîa rîtangîkîra.

**22** Wana ethîrwa makûmbî nîmaikanagia ava na vaarîa mwatî matingîûvîtûka,

**22** wana ethîrwa nîmarurumaga,

**22** matingîûkîra.

**22**

**23** Nwatî andû aya nî aremi na marî ngoro nyûmû,

**23** nîmagarûrûkîte na makandiganîria.

**23**

**24** Matiîciragia mandîîe nie Ngai-Mûnene Ngai wao,

**24** na nînîmaurithagîria mbura vîndî yayo yakinya.

**24** Mbura nene na mbura nini,

**24** na ngamûva mavinda magîrîru ma gûketha.

**24**

**25** Mevia menyu nîmatûmîte mûrege kûgwata irathimo icio,

**25** mevia magatûma mûrega kûgwata maûndû maro.

**25**

**26** Andû arîa aganu monekaga gatagatîrî ka andû akwa,

**26** mekaraga metererete ta ategi a iconi mategere mîtego.

**26** Mategaga mîtego yao makagwatithie andû.

**26**

**27** Ta ûrîa mûtegi ecûragia iconi irîa agwatithîtie gîkavurî,

**27** nwa ta guo nyomba ciao ciîcûrîte indo cia ungumania.

**27** Kîu nîkîo gîtûmaga methîrwe marî anene na itonga,

**27**

**28** nîanoru na nîarûngarû.

**28** Ciîko ciao njûku nîikîrîte njano,

**28** matitucagîra ciana cia ndigwa na kîvooto,

**28** na mationanagia waragania kûrî andû arîa avinyîrîrie.”

**28**

**29** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**29** “Nwa ndege kûverithia andû nîûndû wa maûndû mama?

**29** Nwa ndege kwîrîvîrîria kûrî vûrûri ta ûyû?

**29**

**30** Ûndû mûcûku na wa kûmakania nîwîkîkîte vûrûrirî ûyû:

**30**

**31** arathi methîrîtwe makîruta ûrathi wa maveeni,

**31** na athînjîri-Ngai makathana wa ûrîa makwenda.

**31** Andû akwa makona ûndû ûcio ûrî mwagîrîru.

**31** Nwatî maûndû mama makinya mûthiia mûgeka atîa?”

# Jer 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtûûra rîa Jerusalemu nîrîcîgîrîrie nî nthû

## Aisiraeli nî aremi

## Andû a Isiraeli nîmareganire na njîra ya Ngai

## Jerusalemu nîyatharîkîrwe kuuma mwena wa Rûgûrû

**1** Mue andû a Benjamini,

**1** ûrani mûkegitîre!

**1** Ûrani mume Jerusalemu!

**1** Vuvani karumbeta mûrî Tekoa;

**1** na mwonanie rûûri rwa ûgwati kûu Bethi-hakeremu!

**1** Nîûndû ûndû mûcûku na mwanangîko kuuma mwena wa rûgûrû nîûkîte.

**1**

**2** Îtûûra rîa Zayuni nî rîthaka,

**2** nwatî nîrîkwomomorwa.

**2**

**3** Athamaki magaaûka na athigari ao ta ûrîa arîthi mathiîcaga na ndîthia ciao,

**3** makamba magema mao marîthiûrûrûkîrîtie,

**3** wa mûndû agekaraga wa varîa akwenda.

**3**

**4** Îîvarîrieni tûrûe narîo,

**4** ûkani tûrîtharîkîre mûthenya varigici!

**4** “Kaî tûrî na thîna-î!

**4** mûthenya ûthiîte kûthira,

**4** kîruru gîa kîvwaî nî kîraneneva.

**4**

**5** Ûkîrani tûrîtharîkîre ûtukû,

**5** na tûcûkangie nyomba cia athamaki.”

**5**

**6** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî,

**6** “Kûrani mîtî yarîo,

**6** ûmbani mûthetu ivumbu ithiûrûrûkîrîtie Jerusalemu.

**6** Nwanginya îtûûra rîîrî rîverithue,

**6** nîûndû rîcûrîtwe nî kûvinyanîrîria.

**6**

**7** Wata ûrîa kîthima kigaga manjî matheru,

**7** nwa guo Jerusalemu igaga waganu,

**7** mbaara na wanangi ciîguîkaga kuo,

**7** andû arwaru na marî na ironda nîmonaga vîndî cionthe.

**7**

**8** We Jerusalemu, maûndû mama nîmatuîke ma gûgûkaania,

**8** ethîrwa tîguo nîngûmûtiganîria,

**8** ndûme ûtuîke werû,

**8** kûndû gûtatûûraga andû.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî,

**9** “Cokanîrîriani andû onthe a Isiraeli arîa matigarîte,

**9** wata ûrîa mûkethi wa thavibu aûnganagia thavibu cionthe;

**9** ta mûkethi wa thavibu,

**9** virani njara cienyu rîngî mvûarî cia mîthavibu.”

**9**

**10** Nîngîaria na û nîguo nîmakaanie mambîgue?

**10** Taroria nîmavingîte matû mao nîguo matikegue,

**10** kiugo Kîam Ngai-Mûnene kûrî o nî kîndû gîa kûnyararwa,

**10** matikenagua nî kîo.

**10**

**11** Kwoguo mbîcûrîtwe nî marakara ma Ngai-Mûnene,

**11** ndiravota kûmatumîria.

**11** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**11** “Metûrûrîre ciana irîa irî varavararî,

**11** wana kûrî ikundi cia andû ethî.

**11** Athuuri na aka ao nîmagoocwa,

**11** wana andû arîa akûrû na arîa akûrû mûno.

**11**

**12** Nyomba ciao nî ikavecanwa kûrî andû engî,

**12** wana mîgûnda yao na aka ao,

**12** nîûndû nîngatambûrûkia njara yakwa,

**12** mverithie andû a vûrûri ûyû.

**12** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**12**

**13** Kuuma ûrîa mûnini nginya ûrîa mûnene gatagatîrî kao,

**13** macaragia mbeca na njîra îrîa îtagîrîrîte,

**13** na kuuma kûrî arathi nginya kûrî athînjîri-Ngai,

**13** onthe nîmaveenanagia.

**13**

**14** Mavonagia ironda cia andû akwa îgûrû,

**14** makiugaga atî: ‘Kûrî na thayû, kûrî na thayû,’

**14** wa rîrîa gûtarî thayû.

**14**

**15** O nîmaaconokire rîrîa mekire maûndû marîa marî magigi?

**15** Narî matiaconoka wanarî vanini,

**15** na mationa ûndû ûngîtûma megua nthoni.

**15** Kwoguo makaagwa ta ûrîa arîa engî magûcaga,

**15** vîndî îrîa ngamaverithia,

**15** ûcio ûkethîrwa ûrî mûthiia wao.

**15** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**16** “Rûngamani makathîkanorî ma njîra na mûrorie,

**16** na mûrie ûvoro wa njîra cia tene,

**16** kûrîa njîra îrîa mbaro îrî.

**16** Mûthiîrîre yo, na nîmûgûtûûra na thayû.

**16** Nwatî nîmwaugire atî: ‘Tue tûtikamîthiîrîra.’

**16**

**17** Nînathuurire andû a kûmûrangîra na ngîmera atîrî,

**17** ‘Thikagîrîriani mîgambo ya tûrumbeta.’

**17** Nwatî nîmambîrire atîrî, ‘Tîtûthikîrîria.’

**17**

**18** Kwoguo, thikîrîriani mue mavûrûri,

**18** na mûmenye ûndû ûrîa gûgekîka kûrî andû akwa.

**18**

**19** We nthî thikîrîria!

**19** Nîngûretera andû aya mûthiro,

**19** ûrî maciaro ma mîvango yao mîcûku.

**19** Nîûndû nîmaregete kûnthikîrîria,

**19** na makarega watho wakwa.

**19**

**20** Mandetagîra ûbani wakî kuuma Sheba,

**20** kana mînyamû mînungi waro kuuma vûrûri wa kûraca?

**20** Matega menyu ma kûvîvua matingîtîkîrîka,

**20** kana ngenua nî magongoona menyu.”

**20**

**21** Kwoguo nie Ngai-Mûnene nîrauga atîrî,

**21** “Taroria nîngwigîra andû aya maûndû ma kûmavînga,

**21** methe vamwe na anake ao,

**21** andû arîa mariganîtie nao na arata nîmakaathira.”

**21**

**22** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**22** “Taroria, andû nîmaûkîte kuuma mwena wa rûgûrû,

**22** vûrûri mûnene ûrîa ûrî kûraca mûno gûkû nthî nî ûrevarîria mbaara.

**22**

**23** Manyitîte moota na matumû,

**23** nî aganu mûno na matirî ntha,

**23** mûgambo wao nîta mûrurumo wa îria.

**23** Mathiîcaga mekarîrîte mbarathi,

**23** mevangîte na mevarîrîtie kûrûa nawe,

**23** we îtûûra rîa Zayuni.”

**23**

**24** Andû a Jerusalemu marauga atîrî,

**24** “Nîtwîguîte ûvoro wao,

**24** njara cietû ikathira vinya;

**24** nîtûgîte na ûrûrû ta rwa mûndûmûka agîciara.

**24**

**25** Tûtingîthiî mîgûndarî,

**25** kana tûthiîrîra varavararî,

**25** nîûndû nthû igwatîte indo cia mbaara,

**25** na guoya wîcûrîte kûndû kuonthe.”

**25**

**26** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**26** “Îkîrani nguo cia macakaya mue andû akwa,

**26** na mwîgaragarie mûurî,

**26** cakayani mûrî na ûrûrû,

**26** ta mûndû agîcakaîra mûvîcî wa kîmomwe,

**26** nîûndû nthû îgaûka kûmûthiria wa rîmwe.

**26**

**27** Jeremia, nîngûtuîte mûndû wa gûtuîria,

**27** na wa kûthima andû akwa,

**27** nîguo ûtuîrie na ûmenye mîthiîre yao.

**27**

**28** Onthe nî aremi na marî ngoro nyûmû,

**28** mathiîcaga makîgutanaga,

**28** maûmîte ta gîcango na cuuma,

**28** onthe matiîkaga maûndû ma ûûma.

**28**

**29** Mwaki ûrakana na vinya,

**29** cuuma îravîa îkathira;

**29** gûtirî na vata wa kûtheria andû akwa,

**29** nîûndû andû aganu matingîthirwa nî waganu wao.

**29**

**30** Magetagwa sîlûva îrîa îtarî na vata,

**30** nîûndû Ngai-Mûnene nîamaregete.”

# Jer 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia nîwavunjirie hekarûrî

## Ûremi wa andû

## Wîvia ûrîa wekirwe Kîandarî kîa Hinomu

**1** Ngai-Mûnene nîwathire Jeremia athiî arûngame

**2** mûrangorî wa hekarû ya Ngai-Mûnene na anîrîre ndûmîrîri îno auge atîrî, “Thikîrîriani ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene mue arîa mûtonyaga gûkû hekarûrî kûgooca Ngai-Mûnene.

**3** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atî mûrûngarie mîthiîre yenyu na ciîko cienyu, na nîngûmwîtîkîria mûthiî na mbere gûtûûra vûrûrirî ûyû.

**4** Mûtikevoke ciugo ino cia maveeni: ‘Îno nî hekarû ya Ngai-Mûnene, îno nî hekarû ya Ngai-Mûnene, îno nî hekarû ya Ngai-Mûnene.’

**4**

**5** “Rûngariani mîthiîre yenyu na ciîko cienyu na mwîkage maûndû ma kîvooto, kûrî mûndû na mûndû ûrîa wîngî.

**6** Tigani kûvinyîrîria ageni, ciana cia ngoriai na aka a ndigwa, kana mûrage mûndû mûthingu gûkû vûrûrirî ûyû, wana mûtige gûtungatîra ngai ciîngî nîûndû kûu nîgwîcûkangagia.

**7** Nîûndû mweka ûguo nîngûmwîtîkîria gûtûûra vûrûrirî ûyû, ûrîa naveere methe menyu matûûre kuo tene na tene.

**7**

**8** “Taroriani, mûtûûraga mwîtîkîtie ciugo cia maveeni.

**9** Nî mwîaga, mûkaûragana, mûkatharia, mûkarutîra Baali magongoona na mûkagooca Ngai irîa mûtaicî.

**10** Mûcokaga mûgaûka na mûkarûngama mbere yakwa, hekarûrî îno îtanîtue na rîîtwa rîakwa na mûkauga atî, ‘Tûrî agitîre.’ Na mûgacoka mûkathiî na mbere gwîka maûndû marîa nthûrîte.

**11** Nîkwa hekarû îno îtanîtue na rîîtwa rîakwa, îrî ngurunga ya acunani? Menyani atî nîmenyete ciîko cienyu cionthe.

**12** Thiîni wa rîu Shilo, kûrîa nathuurîte mbererî ngocagîrwe kuo na mwone ûrîa nagûcûkangirie nîûndû wa waganu wa andû akwa a Isiraeli.

**13** Mue nîmwîkîte maûndû mama monthe, na mavinda meengî na namwarîrie na mûkîrega kûmbîgua, na namwîta mûkîrega kûmbîtîka.

**14** Kwoguo, nîmbîka hekarû yakwa îrîa mwîvokete na kûndû gûkû naveere methe menyu ta ûrîa nekire Shilo.

**15** Nîmwîngata mume mbere yakwa wata ûrîa nengatire andû enyu onthe, njiarwa cia Efiraimu.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “We Jeremia, ndûkavoere andû aya, kana ûrîre ûkînthaitha nîûndû wa andû aya, nîûndû tîngûthikîrîria.

**17** Nîkwa ûtarona ûrîa mareka matûûrarî ma Juda na ma Jerusalemu?

**18** Ciana ciunaga ngû, methe magakia mwaki, nao aa ng'ina magakanda mûtu wa kûruga mîgate ya ngai ya mûndûmûka îrîa metaga mûthamaki mûndûmûka wa îgûrû. Marutagîra ngai ciîngî matega ma ndivei, nîguo matûme ndakare.

**19** Nama, nînie mararakaria? Naarî, nî o ene marerakaria na makeretera gîconoko.

**20** Kwoguo nie Mwathani Ngai nîrauga atî: rîu nîngwîtûrûra marakara makwa manene gûkû na makinyîre andû na nyamû cia kîthaka mîtî na mîmera yonthe ya nthî. Marakara makwa magaakana ta mwaki ûtangîvoreka.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atîrî, “Ongererani matega menyu ma kûvîvua kûrî magongoona marîa menyu mûrîe nyama ciamo.

**22** Nîûndû vîndî îrîa narutire methe menyu Misiri, ndiamera ûndû kana nîmava watho wîgiî matega na magongoona ma kûvîvua.

**23** Nwatî namaveere watho ngîmeera, ‘Athîkagîrani mûgambo wakwa, nîngûtuîka Ngai wenyu na mûtuîke andû akwa, na mûrûmagîrîre maûndû marîa ngûmwatha, nîguo maûndû menyu mavue.’

**24** Nwatî matiambathîkîra kana manthikîrîria. Vandû va ûguo, marûmîrîre meciria na ûremi wa ngoro ciao, na magîcoka na vuva vandû va kûthiî na mbere.

**25** Kuuma mûthenya ûrîa methe menyu maumire Misiri nginya ûmûnthî, ndwîre ndûmaga arathi, ndungata ciakwa kûrî o.

**26** Nwatî mûtianthikîrîria kana mûmbîgua, nwatî nîmwaûmirie ciongo, na mûgîtuîka aregi gûkîra methe menyu.

**26**

**27** “Kwoguo we Jeremia, îra andû akwa maûndû mama monthe, nwatî tîmakûthikîrîria. We nîûkameta, nwatî matigagwîtîka.

**28** Nawe ûkamera atî, ‘Rûrû nî rûrîrî rûrîa rwaregire kwathîkîra mûgambo wa Ngai-Mûnene Ngai wao, na rûkîrega kûrûngwa nîke. Ûûma nîwathirire kûrî o, wana matiaragia ûvoro waguo.’

**28**

**29** “Mue andû a Jerusalemu,

**29** enjani njuîrî cienyu na mûite,

**29** cakayani mûrî tûthûrûmûndûrî twa irîma,

**29** nîûndû nie Ngai-Mûnene nîrîmûrakaru nîmue,

**29** nînîmûregete na ngamûtiganîria.

**29**

**30** “Andû a Juda nîmekîte maûndû macûku mbere yakwa, nîmekîrîte mîvuanano hekarûrî yakwa na magatûma îgwatwa nî mûgiro.

**31** Nîmatumîte metha cia magongoona ciîtagwa ‘Tofethi’ kûu Kîamndarî Kîam Hinomu, nîguo marutîre ciana ciao cia anake na erîtu kuo irî matega ma kûvîvua. Nie ndiamatha meke ûguo, na ûndû ta ûcio ndwanagîa meciriarî makwa.

**32** Kwoguo vîndî nîgaakinya rîrîa matakaveta ‘Tofethi’, kana Kîamnda Kîam Hinomu, nwatî vagetagwa Kîamnda gîa kûûraganîrwa. Kûu nîkuo gûkathikagwa andû nîûndû gûtikethîrwa kûrî na vandû vengî va kûthikana.

**33** Ciimba cia andû aya ikaarîwa nî iconi cia rîerarî na nyamû cia kîthaka na gûtirî mûndû ûkaimakia.

**34** Na kûu matûûrarî ma Juda na tûcîrarî twa Jerusalemu nîngatûma gûtikegue mûgambo wa kûthekania na wa gîkeno, mûgambo wa mûviki na mûvikania, nîûndû vûrûri wonthe ûgatwîka îganjo.”

# Jer 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mevia na Îvera

## Jeremia nîwacakaîre andû ake

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Vîndî îo mavîndî ma athamaki a Juda, mavîndî ma anene, mavîndî ma athînjîri-Ngai, mavîndî ma arathi na mavîndî ma atûûri a Jerusalemu nîmakaarutwa mbîîrîrarî ciao.

**2** Nîmakaanyagarûkua riûarî, mwerirî, na njatarî, irîa mendete na maaitungatagîra, irîa marûmîrîrîte na makagooca. Mavîndî mau matigacokanîrîrua kana mathikwa, makethîrwa mekariî ta mai marî îgûrû rîa nthî.

**3** Andû arîa maatigarire a rûrîrî rûrû rwaganu, arîa matûûraga kûrîa namanyaganirie nîmakerirîria gûkua gûkîra gûtûûra mwoyo, ûguo nîguo Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe arauga.”

**3**

**4** Ngai-Mûnene ambîrire mbîîre andû ake atîrî,

**4** “Rîrîa arûme magwa, kinthî matiûkagîra rîngî?

**4** Mûndû angîvîtia njîra, kinthî tîkwa agarûrûkaga?

**4**

**5** Nî ndûî kîgiragia andû aya magarûrûka,

**5** rîrîa mavîtia mararega kûgarûrûka nîkî?

**5** Marûmagîrîra ngai cia mivuanano,

**5** makarega kûnjokerera.

**5**

**6** Mbîthîrîtwe nthikîrîrîtie waro,

**6** nwatî matiaragia ûvoro wa ma.

**6** Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wîriraga nîûndû wa waganu wake;

**6** na eyûrie atî, ‘Mbîkîte atîa?’

**6** Wa mûndû athiîcaga njîra yake ke mwene,

**6** ta mbarathi îvinyûrîte mbaararî.

**6**

**7** Wana nginya mvûngû nîciîcî mavinda mau,

**7** ndutuura, nthûngûrûrû na Njûmbaine nî imenyaga mavinda ma gûcoka,

**7** nwatî andû akwa matiîcî mawatho ma Ngai-Mûnene.

**7**

**8** Mûngîvota atîa kuga, ‘Tûrî aûgî, na nîtûrûmagîrîra watho wa Ngai-Mûnene,’

**8** nwatî taroriani mawatho nîmagarûre nî andîki maarûa,

**8** matarî evokeku nîmagarûrîte watho wakwa.

**8**

**9** Andû arîa aûgî nîmagaconorithua,

**9** nîmakavîngwa na magwatwe.

**9** Nîmaregete ciugo cia Ngai-Mûnene;

**9** nî ûûgî ûrîkû marî naguo?

**9**

**10** Kwoguo nîngaavecana aka ao kûrî andû engî,

**10** mvecane mîgûnda yao kûrî andû engî.

**10** Nîûndû kuuma ûrîa mûnini nginya ûrîa mûnene,

**10** onthe macaragia indo na njîra îrîa îtarî ya ma.

**10** Kuuma kûrî arathi kûthiî kûrî athînjîri-Ngai,

**10** onthe mekaga maûndû ma maveeni.

**10**

**11** Mavonetie ironda cia andû akwa îgûrû,

**11** makiugaga, ‘Kûrî na thayû,’ rîrîa gûtarî na thayû.

**11**

**12** Nîmaaconokire rîrîa mekire maûndû marî mûgiro?

**12** Naarî mûtiaconoka wanarî vanini,

**12** kana megua nthoni,

**12** kwoguo makaagwa wata ûrîa acio engî maagwîre,

**12** rîrîa ngaamaverithia nîmakaathira.”

**12** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**12**

**13** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**13** “Nendaga gûcokanîrîria andû akwa vamwe,

**13** ta ûrîa mûrîmi acokanagîrîria maketha make,

**13** mekariî ta mîthavibu îtarî na thavibu,

**13** kana ta mîkûyû îtarî na ngûû;

**13** na mathangû mayo marî maûmû,

**13** wana kîrîa kîonthe namaveete nîkîaûrire.”

**13**

**14** “Twîkarîte wa ûguo nîkî?

**14** Tûgomane vamwe tûthiî matûûrarî marîa mairigîre tûgakuîre kuo.

**14** Nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wetû nîatûtuîrîrîte gûkuîra kuo,

**14** na nîatûvete manjî marî na ûrogi tûnyue,

**14** nîûndû nîtûmûvîtîrîtie.

**14**

**15** Twerîgîrîre thayû nwatî gûtirî wega twonire,

**15** tûkîrîgîrîra îvinda rîa ûvonia nwatî twonire kîmako.

**15**

**16** Nîtûregua mbarathi ciao ikîgamba irî Dani,

**16** mûgambo wa mbarathi ciao cia njamba,

**16** ûratûma vûrûri wonthe ûthingitha.

**16** Nthû ciûkîte gûcûkangia vûrûri wetû na indo cionthe irîa irî kuo,

**16** gûcûkangia îtûûra na andû arîa matûûraga kuo.”

**16**

**17** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**17** “Taroria nînîratûma njoka gatagatîrî kenyu,

**17** njoka irî na ûrogi itangîrogeka na nîikaamûrûma.”

**17**

**18** Nîrî na kîeva gîtangîthira,

**18** nîrî mûrwaru ngoro.

**18**

**19** Tathikîrîria kîrîro Kîam andû akwa kuuma mîena yonthe ya vûrûrirî,

**19** “Anga Ngai-Mûnene ndatûûraga Zayuni?

**19** Anga mûthamaki wa Zayuni ndarî kuo?

**19** Nîndûî kîratûma mandakarie makîgooca ngai cia mîvuanano,

**19** wana magooce ngai ciao ng'eni?

**19**

**20** Maketha nîmathiru na îvinda rîa riûa rîkathira,

**20** na tûtirî avonokie.”

**20**

**21** Andû akwa marî ativie wananie nîrî mûtivie ngoro,

**21** nîracakaya na ngathirwa nî vinya viû.

**21**

**22** Nîkwa Gileadi gûtarî mûndû mûgo?

**22** Nîkwa kûu gûtarî ndagîtarî?

**22** Nîndûî vi kîgirîtie andû akwa mavona?

# Jer 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Jerusalemu nîmaarîrire matethue

**1** Narî kethîrwa kîongo gîakwa nî kîthima Kîam manjî,

**1** na metho makwa matherûkage methori,

**1** nîguo ndîrage ûtukû na mûthenya,

**1** nîûndû wa andû akwa arîa maûragîtwe.

**1**

**2** Narî kethîrwa nîrî na vandû va kûraara werûrî,

**2** ndige andû akwa vo na nthiî kûraca nao.

**2** Nîûndû nî itharia,

**2** nî gîkundi Kîam acukanîrîri.

**2**

**3** Makonjaga nîmî ciao ta ûta,

**3** magîte na vinya nîûndû tî evokeku.

**3** Vûrûri ûgîte na vinya nîûndû wa maveeni nwatî tî wîvokeku,

**3** na matimbicî nie Ngai-Mûnene.

**3**

**4** Mûndû wa wonthe nî emenyerere kûrî arîa mariganîtie nake,

**4** na ndakaige mwîvoko kûrî mûrwang'ina,

**4** nîûndû andû onthe ao nî a maveeni,

**4** na mûndû wa wonthe athiîcaga agîcambagia arata ake.

**4**

**5** Wa mûndû aveenagia mûrata wake,

**5** na gûtirî mûndû waragia ûûma,

**5** mamenyeretie tûrîmî twao kwaria maveeni,

**5** mekaga mevia makaremwa nî kwîrira.

**5**

**6** Mavinyagîrîria andû na makamaveenia,

**6** na makarega kûmenya.

**6** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**6**

**7** Kwoguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî,

**7** “Taroria andû akwa nî evia,

**7** nîngûmatheria na nîmagerie,

**7** nîûndû gûtirî ûndû wîngî nîngîmeka.

**7**

**8** Tûrîmî twao nîta mîguî îrî na ûvai,

**8** twaragia maveeni vîndî cionthe.

**8** Wa mûndû aragia waro na mûndû ûrîa mariganîtie nake,

**8** nwatî ngororî amûvangagîra ûndû mûcûku.

**8**

**9** Nwa ndege kûmaverithia nîûndû wa maûndû mama?

**9** Nwa ndege kwîrîvîrîria kûrî rûrîrî ta rûrû?”

**9** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**9**

**10** Nie naugire atîrî,

**10** “Nîngûrîrîra na njakaîre irîma,

**10** na njakaîre kûndû gwa kûrîthua,

**10** nîûndû kuonthe nî kûmîte,

**10** gûtirî mûndû ûvîtûkagîrîra kuo,

**10** na gûtiîgucagwa mûgambo wa ng'ombe.

**10** Iconi cia rîerarî na nyamû cia kîthaka nîciûrîte ikathiî.

**10**

**11** Nîngatûma Jerusalemu îtuîke îganjo,

**11** gûtuîke kûndû kwa gwîkarwa nî ciathi,

**11** na ndûme matûûra ma Juda matuîke werû,

**11** kûndû gûtatûûragwa nî andû.”

**11**

**12** Kûrî na mûndû mûûgî ûngîvota gûtaûkîrwa nî maûndû mama? Nî ûrîkû Ngai-Mûnene erîte maûndû mama nîguo amenyithie andû? Nîndûî gîtûmîte vûrûri ûcûkangue na ûtigwe wîkariî ta werû na gûtirî mûndû ûvîtûkagîrîra kuo?

**13** Ngai-Mûnene nîwacokirie atîrî, “Maûndû mama mekîkîte nîûndû andû akwa nîmatiganîrîtie watho ûrîa namaveere na makîrega kwathîkîra mûgambo wakwa kana meka ûrîa namathire.

**14** Nwatî nîmaûmîtie ciongo na makarûmîrîra wendi wa ngoro ciao na makagooca mîvuanano ya Baali wata ûrîa maathomithirue nî methe mao.

**15** Kwoguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atî: Nîngaava andû aya mîtî mîrûrû marîe na nîmave manjî marî na ûrogi manyue.

**16** Nîngamanyagania mavûrûrirî marîa o wana methe mao mataicî na nîngatûma athigari a mbaara mamarûmîrîrie nginya nîmaûrage nîmathirie viû.”

**16**

**17** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî,

**17** “Îcirieni ûvoro wa maûndû mama,

**17** na mwîte aka arîa macakayaga,

**17** îtani aka arîa maicî gûcakaya.

**17**

**18** Meereni maûke na îvenya nîguo matuinîre rwîmbo rwa macakaya,

**18** nîguo metho metû marîre methori,

**18** na njuîrî cia metho metû iconjwe nî methori ta manjî.”

**18**

**19** Nîûndû mûgambo wa kîrîro nîûreguîka kûu Zayuni ûkiuga atîrî,

**19** “Tûrî acûkangie viû!

**19** Tûrî aconorithie viû!

**19** Nwanginya tume vûrûrirî wetû;

**19** nîûndû mîciî yetû nîmîomomore.”

**19**

**20** Mue aka ta thikîrîriani ciugo cia Ngai-Mûnene,

**20** tegani matû mwîgue ûrîa arauga.

**20** Thomithiani erîtu enyu gûcakaya,

**20** na mûthomithie arata enyu nyîmbo cia mathiko.

**20**

**21** Nîûndû gîkuû nîgîtonyererete ndiricarî cietû,

**21** nîgîtonyete nyombarî cietû irîa mbaro,

**21** nîkîûragîrîte ciana njîrarî cia îtûûra,

**21** na gîkathiria andû ethî thokorî.

**21**

**22** Ngai-Mûnene nîwambîrire mbuge atî:

**22** “Ciimba cia andû inyagarûkîte ta mai ma ng'ombe mîgûndarî,

**22** ta imanja cia ngano itemetwe nî mûkethi,

**22** itarî na mûndû wa gûciûngani.”

**22**

**23** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**23** “Mûndû mûûgî ndakegathe na ûûgî wake,

**23** na andû njamba matikegathe nîûndû wa vinya wao,

**23** na itonga itikegathe na ûtonga wacio.

**23**

**24** “Nwatî mûndû ûngîenda kwîgatha nîegathe na ûndû ûyû, atî nîambîcî na atî nie Ngai-Mûnene nîmbîkaga maûndû maro, ma kîvooto na maûndû ma ûthingu gûkû nthî. Maûndû mama nîmo mangenagia. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.”

**24**

**25** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Mîthenya nîgaakinya rîrîa ngaverithia andû onthe arîa maruîte mwîrî tu:

**26** Misiri, Juda, Edomu, njiarwa cia Amoni, Moabu na andû onthe arîa matûûraga werûrî na menjaga njuîrî ciao igakuvîva mîena. Andû a ndûrîrî ino cionthe na andû onthe a Isiraeli tî aruu ngororî.”

# Jer 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûgooca mîvuanano na kûgooca Ngai wa ma

## Rwîmbo rwa gûkumia Ngai

## Andû a Jerusalemu nîmakaathamua

**1** Mue andû a Isiraeli, tathikîrîriani mwîgue ûrîa Ngai-Mûnene arauga.

**1**

**2** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**2** “Mûtikarûmîrîre mîthiîre ya mavûrûri marîa mengî,

**2** na mûtikamakue nî marûûri ma îgûrû,

**2** nîûndû mavûrûri marîa mengî nîmaramakua nîmo.

**2**

**3** Mîtugo ya ndini ya andû acio nî ya maveeni.

**3** Mûtî nîûtemagwa mûtitûrî,

**3** na ûkaumua mûvuano wa ngai na kathanwa nî mûndû.

**3**

**4** Andû nîmaûgemagia na sîlûva na thaavu;

**4** nîmavûthagîra nyondo na mîcumarî kûûnyitithania,

**4** nîguo ndûkainaine.

**4**

**5** Mîvuanano yao îkariî ta inyamû cia kûvavûra iconi irî mûgûndarî wa marenge,

**5** ndîngîvota kwaria,

**5** nîkwa îkuagwa nîûndû ndîngîvota kûthiî.

**5** Ndûkamîtigîre nîûndû ndîngîka ûndû mûcûku,

**5** wana kana îka ûndû mwaro.”

**5**

**6** We Ngai-Mûnene gûtirî wîngî wîkariî tawe,

**6** we wî mûnene na rîîtwa rîaku rîrî vinya mwîngî.

**6**

**7** Nû ûtangîgwîtigîra we mûthamaki wa mavûrûri?

**7** We nîwagîrîrwe nî gûtîewa,

**7** nîûndû gatagatîrî ka andû arîa aûgî onthe a mavûrûri,

**7** na gatagatî ka athamaki ao onthe,

**7** gûtirî wîkariî tawe.

**7**

**8** Onthe nî irimû na nîaritu;

**8** kîrîra Kîam mîvuanano nî Kîam mana!

**8**

**9** Mîvuanano yao îgemetue na sîlûva kuuma Tarishishi,

**9** na thaavu kuuma Ofiri,

**9** îrûthîtwe nî andû marî na wara,

**9** wa kûrûtha indo na mbaû na aturi a thaavu,

**9** îcokete îgekîrwa itambaa cia rangi wa vururu na wa njambarawe,

**9** îtumîtwe nî andû marî na wara.

**9**

**10** Nwatî Ngai-Mûnene nîke Ngai wa ma,

**10** nî Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo na nî mûthamaki wa tene na tene.

**10** Angîrakara nthî nîîthingithaga,

**10** na ndûrîrî itingîûmîrîria marakara make.

**10**

**11** Kwoguo nîmûkaamera atî: “ngai irîa itaûmba nthî na îgûrû nîikaathira cionthe gûkû nthî.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene nîke waûmbire nthî na vinya wake,

**12** nîke wathondekire nthî na ûûgî wake,

**12** na agîtambûrûkia îgûrû na njîra ya ûmenyo wake.

**12**

**13** Vîndî îrîa aruta mûgambo manjî marîa marî îgûrû nîmarurumaga,

**13** na nîke ûtûmaga matu mambate kuuma mîthiia ya nthî.

**13** Atûmaga rûveni rûvenie rîrîa kûraura,

**13** na agatûma rûkûngi rûke rumîte kûrîa rwîkaraga.

**13**

**14** Mûndû nî kîrimû na ndarî ûmenyo;

**14** arîa onthe marûthaga mîvuanano ya thaavu nîmaconorithagua nîyo;

**14** nîûndû mîvuanano îo nî ya maveeni na ndîrî mwoyo.

**14**

**15** Ngai icio nî cia mana na nî cia kînyarari;

**15** vîndî îrîa ikaverithua nî ikathirua.

**15**

**16** Ngai wa Jakovu ndavana ta cio,

**16** nîûndû nîke waûmbire indo cionthe,

**16** na nîathuurîte Isiraeli matuîke andû ake,

**16** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîrîo rîîtwa rîake.

**16**

**17** Mue andû a Jerusalemu cokanîrîriani indo cienyu, mûrî arigicîrie.

**17**

**18** Nîûndû Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**18** “Taroria, nîngûmwikia nja ya vûrûri ûyû,

**18** nîngamaretithîria mathîna meengî mûno.”

**18**

**19** Kaî tue andû a Jerusalemu tûrî ativie-î!

**19** Ngurara yetû nî nene mûno!

**19** Nwatî nînaugire atîrî, “Nama îno nî mînyamaaro,

**19** na nwanginya nyûmîrîrie.”

**19**

**20** Îgema rîakwa nîrîomomore,

**20** mîkanda yarîo yonthe nîmîtuîkangu,

**20** ciana ciakwa nîindiganîrîtie,

**20** na gûtirî wanarî ûmwe mûtigaru wa kûnyambîra îgema rîngî,

**20** kana wa kûnjurîria itambaa.

**20**

**21** Nîûndû arîthi nî irimû,

**21** na mativoyaga Ngai-Mûnene kîrîra,

**21** kwoguo methîrîtwe matakûthiî na mbere,

**21** na ng'ondu ciao cionthe ikanyagania.

**21**

**22** Tathikîrîriani! Kûrî na ndûmîrîri yatûkinyîra!

**22** Kûrî na înegene înene kuuma mwena wa rûgûrû,

**22** vûrûri wa mwena wa rûgûrû nî ûkîte;

**22** gûtûma matûûra ma Juda matuîke werû,

**22** kûrîa nyamû cia kîthaka ikamamaga.

**22**

**23** Ngai-Mûnene nîmbicî atî mûndû ndarî ûvoti îgûrû rîa mûtûûrîre wake,

**23** gûtirî mûndû ûngîvota gûtongoria mûtûûrîre wake.

**23**

**24** We Ngai-Mûnene, nûnga na njîra îrîa îmbagîrîrîte,

**24** ndûkamverithie ûrî na marakara nîûndû navota kûthira.

**24**

**25** Îtûrûra marakara maku kûrî mavûrûri marîa matakûgoocaga,

**25** na kûrî andû arîa matagoocaga rîîtwa rîaku.

**25** Nîûndû nîmaûragîte andû aku a Isiraeli,

**25** nîmamacûkangîtie makathira viû,

**25** na magatiga vûrûri wao ûrî maganjo.

# Jer 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia na Kîrîkanîro

## Andû nîmaavangire kûûraga Jeremia

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Jeremia atîrî,

**2** “Thikîrîria maûndû marîa marî kîrîkanîrorî gîkî, ûcoke ûmamenyithie andû a Juda na atûûri a Jerusalemu.

**3** Nîûkaamera Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli augîte atî kûgwatwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûtavingagia maûndû marîa marî kîrîkanîrorî gîkî,

**4** kîrîa narûthire na methe menyu vîndî îrîa namarutire Misiri vûrûri ûrîa wekariî ta mwaki mûnene ûkîrîrîmbûka. Nînamerire mathikîrîrie mûgambo wakwa, na mekage ûrîa wonthe ngûmatha nîguo matuîke andû akwa nanie nduîke Ngai wao.

**5** Nanie nîngavingia maûndû marîa neranîre kûrî methe menyu na mwîvîtwa, atî nîngaamava vûrûri ûrî na îriia na ûûkî, (ûrîa marî naguo rîu).” Nînacokire ngiuga atîrî, “Ngai-Mûnene, kûrotuîka guo.”

**5**

**6** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Anîrîra maûndû mama monthe matûûrarî ma Juda na tûcîrarî twa Jerusalemu. Îra andû a kuo megue maûndû marîa marî kîrîkanîrorî na mamavingie.

**7** Nîûndû rîrîa narutire methe mao Misiri, nînamerire na kinyi mambathîkîre na nginya ûmûnthî nînîmeraga mambathîkîre.

**8** Nwatî matiambathîkîra kana manthikîrîria, vandû va ûguo onthe nîmaathiîre na mbere kûmia ngoro na gwîka maûndû macûku. Nînamaathîte marûmîrîre kîrîkanîro gîakwa makîrega, kwoguo nînamaverithirie kûringana na maûndû marîa mandîkîtwe kîrîkanîrorî kîu.”

**8**

**9** Nake Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra rîngî atîrî, “Andû a Juda na Jerusalemu nîmaravanga kûregana nanie.

**10** Nîmacokererete mevia marîa meekagwa nî methe mao, arîa maregire kûmbathîkîra; na nîmagoocete ngai ciîngî. Andû a Isiraeli na Juda nîmaunîte kîrîkanîro kîrîa narûthire na methe mao.

**11** Kwoguo Ngai-Mûnene arauga atî, nîngûmaretera maûndû macûku na gûtirî mûndû ûkamaûrîra; wana mangaîra, ndikamathikîrîria.

**12** Nao andû a Juda na a Jerusalemu nîmakaathiî makaîre ngai irîa marutagîra magongoona nîguo imatethie, nwatî itikamatethia rîrîa makethîrwa marî mathînarî.

**13** Nîûndû mue andû a Juda ngai cienyu ciîngîvîte wata matûûra menyu, nacio metha cia kûrutîra ngai ya Baali magoongona irîa mûtumîte ciîngîvîte ta tûcîra twa Jerusalemu.

**14** Kwoguo, we Jeremia, ndûkangaîre kana ûmvoya nîûndû wa andû aya, nîûndû nie ndikaamathikîrîria mavinda marîa makethîrwa marî thînarî.”

**14**

**15** Endwa akwa arîa mendete nîmagîrîrwe nî kwîthîrwa marî nyombarî yakwa wa magîkaga waganu? Mîvîtwa na matega menyu ma kûvîvua, nwa magirie mûkinyîrwa nî mûthiro? Kwoguo vi maûndû mau nwa matûme mûkene?

**16** Vîndî îmwe Ngai-Mûnene aamwîtire; mûtamaiyû mûruru, na ûrî na matunda maro. Nwatî rîu, na mûrurumo ta wa ngûa, nîakûûgwatia mwaki, nacio mvûa ciaguo ivîe cionthe.

**16**

**17** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, ûrîa wamûvandire arauga nîakûmûthiria na mûthiro nîûndû wa waganu ûrîa wîkîtwe nî andû a Isiraeli na a Juda. Nîmandakarîtie nîûndû wa kûrutîra Baali magongoona.

**17**

**18** Ngai-Mûnene nîwamenyithirie nanie ngîmenya;

**18** Ngai-Mûnene nîwamenyithirie mîvango yao mîcûku.

**18**

**19** Nwatî nie nekariî ta ng'ondu mvoreri îvirîtwe kîthînjîrorî,

**19** ndiamenya atî marûthîte mîvango îo mîcûku îgûrû rîakwa,

**19** maaugaga atîrî, “Tigani tûcûkangie mûtî vamwe na maciaro ma guo,

**19** tigani tûmûrage nîguo ariganîre viû.”

**19**

**20** Nwatî we Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**20** ûrîa ûtucanagîra na kîvooto,

**20** we ûthimaga ngoro na meciria ma andû,

**20** tiga mone ûkîndîvîrîria kûrî andû aya,

**20** nîûndû nîwe tu ûngîtua cira wakwa.

**20**

**21** Kwoguo, ûvoro wîgiî andû a Anathothi arîa marenda kûmbûraga Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Ndûkarathe ûvoro ûkîgwetaga rîîtwa rîa Ngai-Mûnene, na weka guo nîtûgûkûraga.”

**22** Kwoguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Nîngûmaverithia. Andû ethî nîmakaûragîrwa mbaararî. Anake na erîtu ao nîmagaakua nî yûra.

**23** Nîmvangîte îvinda rîa kûrete mûthiro kûrî andû a Anathothi. Îvinda rîu rîakinya, gûtirî mûndû ûgatigara arî mwoyo.”

# Jer 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia nîwaûririe Ngai-Mûnene ciûria

## Ngai-Mûnene nîweguire kîeva nîûndû wa andû ake

## Kîranîro kîa Ngai-Mûnene kûrî andû arîa mariganîtie na andû a Isiraeli

**1** We Ngai-Mûnene wî mûthingu,

**1** wana ethîrwa nînîrakûretera mateta makwa,

**1** kûnarî ûguo nwa mende kwîyarîrîria mbere yaku.

**1** Nîndûî gîtûmaga andû arîa aganu mathatûkwa?

**1** Nîndûî gîtûmaga andû matarî evokeku mathiî na mbere?

**1**

**2** Nîwe wamavandire na makîgîa mîri,

**2** makûraga na makagîa na maciaro,

**2** maragia ûrîa ûrî mwaro,

**2** nwatî ngoro ciao ciîthagîrwa irî kûraca nawe.

**2**

**3** Nwatî we Ngai-Mûnene nîûmbicî,

**3** we nîûnduîrîtie na ûkoona ûrîa ngwîciragia.

**3** Maguucie ta ng'ondu îvirîtwe kîthînjîrorî,

**3** maige nginya mûthenya ûrîa makaûragwa.

**3**

**4** Nî nginya rî vûrûri ûgwîkara ûgîcakayaga,

**4** na nyaki yonthe îrî nyûmû mîgûndarî.

**4** Nyamû na iconi nîkwa irakua,

**4** nîûndû wa waganu wa andû acio,

**4** marauga atî: “Ngai ndarona ûrîa tûreka.”

**4**

**5** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**5** “Ethîrwa nîûcindanîte na arîa mathiîcaga na magûrû na ûkanoga,

**5** nwa ûvote gûcindana na mbarathi?

**5** Na ethîrwa we ûgûcaga kûrîa gûtarî na kîndû gîa gûkûvînga,

**5** ûgeka atîa mûtitûrî wa Jorodani?

**5**

**6** Nîûndû wana aa mûrwanyûkwe na andû a mûciî wenyu,

**6** nîmagwîkîte maûndû macûku,

**6** maragûtetia matagwîtigîra.

**6** Ndûkametîkie wanarî vanini,

**6** wana ethîrwa nîmarakwarîria ciugo mbaro mûno.”

**6**

**7** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**7** “Nîndiganîrîtie andû akwa a Isiraeli,

**7** nîndeete andû akwa kîûmbe,

**7** nîndekereretie mwenda wakwa njararî cia nthû ciake.

**7**

**8** Andû akwa nîmambûkîrîrîte,

**8** nîmarandaramîra ta mûnyambû kîthakarî,

**8** na kwoguo nînîmamenete.

**8**

**9** Andû arîa nthurîte mekariî ta iconi mbaro,

**9** irîa itharîkagîrwa na mbarî cionthe nî nderi.

**9** Thiî ûnganie nyamû cionthe irîa mbaganu,

**9** nîguo ciûke kîrugorî.

**9**

**10** Arîthi eengî nîmacûkangîtie mûgûnda yakwa ya mîthavibu,

**10** nîmakinyangîte mîgûnda yakwa,

**10** nîmatûmîte vûrûri wakwa ûrîa mwaro ûtuîke werû.

**10**

**11** Nîmatûmîte ûtuîke îganjo,

**11** ûrandîrîra ûrî maganjo,

**11** vûrûri wonthe watuîkire werû,

**11** nwatî gûtirî mûndû ûtindanagîra naguo.

**11**

**12** Îgûrû rîa irîma cionthe werûrî,

**12** andû arîa manjûkangagia nî akinyu,

**12** nîûndû rûviû rwa Ngai-Mûnene nîrûgûcûkangia vûrûri wonthe,

**12** kuuma mwena ûmwe wa vûrûri nginya ûrîa wîngî,

**12** gûtirî mûndû ûgaatûra na thayû.

**12**

**13** Andû akwa maavandire ngano, maakethire mîgua,

**13** marutaga wîra na vinya, nwatî mationaga umithio.

**13** Nîmagaconoka moona kîrîa maketha,

**13** nîûndû wa marakara manene ma Ngai-Mûnene.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene arera andû arîa aganu arîa mariganîtie na vûrûri ûrîa Ngai-Mûnene aaveere andû a Isiraeli ûrî îgai rîao atîrî, “Nama nîngûkûûra andû akwa maume vûrûrirî wao, na ngûûre vûrûri wa Juda ume gatagatî kao.

**15** Narîkia kûmakûûra nîngameguîra ntha rîngî, na nîmacokie wa mûndû vûrûrirî wake kûrîa aagaîrwe.

**16** Na nîgûgakinya atî ethîrwa nîmagetîkîra na kinyi kûrûmîrîra wîtîkio wa andû akwa na mevîte na rîîtwa rîakwa, ‘Wata ûrîa Ngai-Mûnene atûûraga mwoyo,’ ta ûrîa vîndî îmwe mathomithîtie andû akwa kwîvîta na Baali, nîmagacoka mathereme marî gatagatîrî ka andû akwa.

**17** Nwatî ethîrwa kûrî vûrûri ûtakanthikîrîria nîngaûkûûra viû na nîûcûkangie. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.”

# Jer 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Thuruvarî ya gîtambaa kîa goro

## Nyûngû ya ndivei

## Jeremia nîwakanirie andû a Isiraeli gwîtîîa

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Thiî ûgûre thuruvarî ya gîtambaa Kîam goro na wîkîre, nwatî ndûkamîrinde manjîrî.”

**2** Kwoguo nînagûrire thuruvarî, wata ûrîa Ngai-Mûnene ambîrire na ngîmîkîra.

**3** Nake Ngai-Mûnene nîwambarîrie rîngî atîrî,

**4** “Oca thuruvarî îo wîkîrîte na ûthiî rûnjîrî rwa Farati na ûmîthithe vau mwatûkarî wa îthiga.”

**5** Kwoguo nînathiîre na ngîmîthitha rîteere rwa rûnjî rwa Farati wata ûrîa Ngai-Mûnene ambathîte.

**5**

**6** Vuva wa mîthenya mîîngî, Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Ûkîra na ûthiî rûnjîrî rwa Farati ûgoce thuruvarî îrîa nakwathire ûkathithe vo.”

**7** Kwoguo nînathiîre rûnjîrî rwa Farati, ngîmîcaria na ngîmîona îrî wa varîa namîthithîte. Nayo thuruvarî îo yarî ndembûkangu na ndîngîatûmîrirwe rîngî.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra rîngî atîrî,

**9** “Ûguo nîguo ngathiria mwîtîîo wa andû a Juda na mwîtîîo mûnene wa Jerusalemu.

**10** Andû aya aganu nîmaregete kûmbathîkîra. Nî aremi na nî aûmû ngoro. Matungatagîra na makagooca ngai ng'eni. Kwoguo matuîkîte ta thuruvarî îno ndembûkangu na îtangîtûmîrwa, nî ya mana.

**11** Wata ûrîa thuruvarî îganagîra mûndû kîûnûrî, nîguo nendete andû onthe a Juda na Isiraeli megucage meganîrîte menyitithanîtie nanie. Nekire ûguo nîguo matuîke andû akwa, matûmage rîîtwa rîakwa rîkumue na rîvewe riiri, nwatî nîmaaregire kûnthikîrîria, nie Ngai-Mûnene.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîwambîrire atîrî, “Jeremia, îra andû a Isiraeli atî nyûngû cionthe nîigeecûrua na ndivei. Nao nîmagacokia atî, ‘Kinthî tûtiîcî atî nwa nginya inya cionthe ciîcûrue na ndivei?’

**13** Nîûgacoka ûmeere atî, Ngai-Mûnene arauga nîagaatûma andû a vûrûri ûyû marîwe nî ndivei, athamaki onthe arîa maatuîkire athani vandûrî va Daudi, athînjîri-Ngai, arathi na atûûri onthe a Jerusalemu.

**14** Nîngamaringithania mûndû na mûndû ûrîa wîngî, methe nîaringithanie na avîcî ao. Ndikamakirîrîria, ndikamarekia, ndikameguîra ntha, nwatî nîngamacûkangia.”

**14**

**15** Mue andû a Isiraeli tegani matû mwîgue,

**15** mûtigetîîe ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**15**

**16** Kumiani Ngai-Mûnene Ngai wenyu mbere ya areta nduma,

**16** na mbere ya mûvîngwa nî nduma îrîa îrî irîmarî.

**16** Mûkerirîria kwona ûtheri,

**16** nwatî agaatûma ûtuîke nduma nene.

**16**

**17** Nwatî ethîrwa tîmûnthikîrîria,

**17** nîngûrîra nîîthithîte nîûndû wa mwîtîîo wenyu;

**17** nîndîra na ûrûrû mwîngî ngîtûrûraga methori

**17** nîûndû andû a Ngai-Mûnene nîatave.

**17**

**18** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**18** “Îra mûthamaki na ng'ina maume itîîrî cia ûthamaki,

**18** nîûndû nthûmbî ciao irîa nthaka,

**18** nînyumu ciongorî ciao.

**18**

**19** Matûûra monthe ma Negebu nîmarigicîrie,

**19** gûtirî mûndû ûngîtonya kuo.

**19** Andû onthe a Juda nîatave makavirwa îthamîriorî.”

**19**

**20** Jerusalemu taroria wone andû arîa maumîte mwena wa rûgûrû,

**20** irîkû ndîthia îrîa waveerwe ûrîthagie,

**20** ndîthia îrîa wetîaga nayo îrî kû?

**20**

**21** Ûkaauga atîa îgûrû rîgiî andû arîa weciragia nî arata aku,

**21** arîa we mwene wathomithirie rîrîa magaakûvoota na makwathe?

**21** Kinthî ndûgecûrwa nî ûrûrû ta wa mûndûmûka akîgîa na mwana?

**21**

**22** Na ûngîyûria na ngoro atîrî,

**22** “Maûndû mama marekîka nîkî, kûrî nie?”

**22** Nîûndû wa ûrîa mevia maku mengîvîte,

**22** nîkîo gîtûmîte ûkûnjûa nguo,

**22** na ûkamenyanwa nawe kîîmwîrî na vinya.

**22**

**23** Mûndû nwa agarûre rangi wa ngoothi yake,

**23** kana ngarî îcenjie maroro mayo?

**23** Ethîrwa nwa magarûre, wana mue mûmenyerete gwîka naaî,

**23** nwa mwîke maûndû marîa magîrîrîte.

**23**

**24** Ngaamûnyagania ta macaki,

**24** magûrûkîtue nî rûkûngi kuuma werûrî.

**24**

**25** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**25** “Maûndû mama nîmo nîmûgaîrîte,

**25** nîûndû nîmwariganîrwe nînie,

**25** na mûgîtîkia ngai cia maveeni.

**25**

**26** Nie nîngûkûnja nguo nginya kîongo,

**26** na njaga yaku nîîkonekana.

**26**

**27** Nîmonete ûgîka maûndû marîa menete,

**27** ûtharia na gûcumîkîra aka ene na ûmaraa mwîngî,

**27** kûu tûrîmarî na mîgûndarî.

**27** Mue andû a Jerusalemu kaî mwî na thîna-î!

**27** Nîmwîkara mûtatheretue nginya rî?”

# Jer 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtura mbura îvinda îraca

## Andû nîmaathaithire Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene nîwaririe na Jeremia ûvoro wîgiî gûtura mbura, akîrwa atîrî,

**1**

**2** “Juda nîîracakaya,

**2** matûûra ma Juda mamamîte nthî magîcakaya,

**2** andû akuo maracakaya maturîtie maru mao,

**2** andû a Jerusalemu nî mararîra makîenda ûtethio.

**2**

**3** Anene ao nîmatûmaga ndungata ciao manjî,

**3** mathiîcaga irikorî cia manjî nwatî mationaga manjî,

**3** macokaga na mîtûngi îtarî na kîndû,

**3** makunîkaga mothiû mao nî gûconoka na kûrwa nî vinya.

**3**

**4** Arîmi marî na kîeva na magakunîka ciongo ciao,

**4** nîûndû wa kwona ûrîa nthî yûmagarîte.

**4**

**5** Wana nginya nthiia ya nga îrî kîthakarî nîîtiganagîria koori ka yo,

**5** nîûndû gûtirî na nyaki.

**5**

**6** Nyûmbû irûngamaga tûthûrûmûndûrî tûtarî na nyaki,

**6** ikîvevaga ta mbwe igîcaria rîera,

**6** metho ma cio matirona nîûndû wa gûtura irio.”

**6**

**7** Nao andû akwa marauga atî:

**7** “Wana ethîrwa mevia metû nîmaratûcuka,

**7** we Ngai-Mûnene tûtethie nîûndû wa kwenda gwaku,

**7** twanagûtiganîria mavinda meengî,

**7** nîtûkûvîtîrîtie.

**7**

**8** We nîwe mwîvoko wa Isiraeli,

**8** nîwe ûmavonokagia rîrîa marî thînarî,

**8** nîndûî gîtûmîte wîkare ta mûgeni vûrûrirî wetû,

**8** ta mûvîtûki ûrîa ûraragîrîra ûtukû ûmwe?

**8**

**9** Nîndûî gîtûmîte wîkare ta mûndû mwagagu,

**9** mûndû ûrî na vinya nwatî ndangîvonokia mûndû?

**9** Nwatî we Ngai-Mûnene ûrî gatagatî getû;

**9** twîtanîtue na rîîtwa rîaku ndûgatûtiganîrie.”

**9**

**10** Îgûrû rîgiî andû aya Ngai-Mûnene arauga atîrî:

**10** “Mendaga gûtûûra maûrûraga,

**10** mativurûkaga,

**10** kwoguo Ngai-Mûnene ndametîkagîra,

**10** na rîu nîakûririkana waganu wao,

**10** na amaverithie nîûndû wa mevia mao.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Ndûkanthaithe ndethie andû aya.

**12** Wana ethîrwa nîmarenyerekia, nie ndikegua mathaithana mao, na wana ethîrwa nîmarandutîra matega ma kûvîvua, na ma irio cia mûgûnda; ndikamamûkîra. Îthenya rîa ûguo, nîkwa ngamaûraga mathire na njîra ya mbaara, yûra na mîrimû.”

**12**

**13** Nînacokire ngiuga atîrî, “Ûûi, Ngai-Mûnene, ta thikîrîria ûrîa arathi marameera, ‘Mûtikaagîa na mbaara, kana yûra, nwatî mûkethagîrwa mûrî na thayû mûrî vûrûrirî ûyû.’ ”

**13**

**14** Nake Ngai-Mûnene nîwanjokerie atîrî, “Arathi maratûmîra rîîtwa rîakwa kwaria maveeni; nie ndianamatûma kana nîmatha, wana kana mbaria nao. Maramûrathîra cioneki cia maveeni, woni ûtarî na vata na maûndû marîa mecirîtie o ene.

**15** Kwoguo, nie Ngai-Mûnene nîngûmwîra ûrîa ngwîka arathi aya. Nie ndiamatûma, nwatî methîrîtwe makîaria maûndû mambîgiî, makiugaga atî mbaara, na yûra itingîtharîkîra vûrûri ûyû: nîngaathiria arathi aya na njîra ya mbaara na yûra.

**16** Nao andû arîa marathîra maûndû mama nîmakaûragwa na njîra wata îo. Ciimba ciao nîigaatewa njîrarî cia Jerusalemu, na gûtirî mûndû ûkaithika, aka ao, avîcî ao na erîtu ao, nîngaamaverithia nîûndû wa waganu wao.

**16**

**17** Nî ûkaamera ciugo ino:

**17** ‘Tiga metho makwa metûrûre methori ûtukû na mûthenya, matagûtigithîria,

**17** nîûndû andû akwa nîagurarie na magativua mûno.

**17**

**18** Nîngiumagara nthiî mûgûndarî,

**18** monaga ciimba cia andû arîa maûragîrîtwe mbaararî,

**18** nathiî matûûrarî monaga andû magîkua nî yûra!

**18** Nîûndû arathi na athînjîri-Ngai methîrîtwe makîruta wîra wao vûrûrirî,

**18** matarî na ûmenyo.’ ”

**18**

**19** Ngai-Mûnene nîkwa ûtiganîrîtie Juda viû?

**19** Nîkwa ngoro yaku îthûrîte andû a Zayuni?

**19** Nîndûî gîtûmîte ûtûgurarie naaî ûguo, ûndû tûtangîvona?

**19** Twacaragia thayû nwatî gûtirî ûndû mwaro twonire,

**19** twerîgîrîrîte nîtûkûvona nwatî twonire mathîna.

**19**

**20** Nîtwîtîkîrîte waganu wetû we Ngai-Mûnene,

**20** wana mevia ma methe metû,

**20** nîûndû we nîwe twîvîtie.

**20**

**21** Nîûndû wa rîîtwa rîaku ndûgatûtiganîrie,

**21** ndûkananyararithie gîtî gîaku Kîam ûthamaki,

**21** ririkana kîrîkanîro gîaku na andû a Isiraeli.

**21**

**22** Kûrî ngai cia mîvuanano mavûrûri ingiurithia mbura?

**22** Kana îgûrû rîo rîene riurithie mbura,

**22** kinthî tîwe Ngai-Mûnene Ngai wetû?

**22** Twigîte mwîvoko wetû kûrî we,

**22** nîûndû nîwe wîkaga maûndû mama monthe.

# Jer 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Thîna ûrîa ûkwîthîra andû a Juda

## Jeremia nîwatetire arî mbere ya Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî, “Wana Musa na Samueli mangîrûngama mbere yakwa, nie ndingîguîra andû aya ntha. Meere mathiî maume mbere yakwa.

**2** Na mangîkûûria, ‘Nîtûthiî kû?’ Ûkaamera, ‘Nie Ngai-Mûnene mbugîte atî:

**2** Arîa matuîrîrîtwe kûûragwa nî mîrimû makaaûragwa nî mîrimû,

**2** arîa matuîrîrîtwe kûûragîrwa mbaararî makaaûragîrwa mbaararî,

**2** arîa matuîrîrîtwe makaûragwa nî yûra makaaûragwa nî yûra,

**2** arîa matuîrîrîtwe gûtavwa mavirwe îthamîriorî nîmagaatavwa mavirwe kuo.’ ”

**2**

**3** Nie Ngai-Mûnene nîmvangîte kûmaretera maûndû mana ma kûmathiria: maûragîrwe mbaararî, ngui imatambururange, marîwe nî iconi, na nyamû cia kîthaka imarîa imathirie.

**4** Nîngatûma matuîke andû a kûmakia mothamaki monthe ma nthî, nîûndû wa maûndû marîa Manase mûvîcî wa Hezekia ekire kûu Jerusalemu rîrîa aarî mûthamaki wa Juda.

**4**

**5** “Nîûrîkû ûgakwîguîra ntha we Jerusalemu?

**5** Nîûrîkû ûgagûcakaîra?

**5** Nîûrîkû ûkarûngama aûrie ûvoro wa wagîrîru wenyu?

**5**

**6** Mue nîmûndegete, ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga,

**6** nîmûgarûrûkîte mûkandiganîria.

**6** Kwoguo ndambûrûkîtie njara yakwa kûrî mue nîguo nîmûcûkangie,

**6** nîûndû nîrî mûnogu nî kûmûkirîrîria.

**6**

**7** Nîmagûrûkîtie na gîtaararû,

**7** matûûrarî monthe ma vûrûri.

**7** Nînjûkangîtie andû akwa,

**7** na ngaûraga ciana ciao,

**7** nîûndû nîmaaregire gûtigana na mîthiîre yao.

**7**

**8** Nîndûmîte aka ao a ndigwa mongerereke,

**8** na mengîve gûkîra mûthanga ûrîa ûrî îriarî.

**8** Aciari a andû ethî nînîmareterete,

**8** ûndû wa kûmacûkangia mûthenya.

**8** Nîndûmîte manyitwe nî ûrûrû na kîmako wa rîmwe.

**8**

**9** Mûndûmûka ûrîa warî na îgweta rîa kwîthîrwa na twana mûgwanja,

**9** rîu nîtûrathirire tuonthe wa rîmwe,

**9** nî araikirie nthari,

**9** riûa rîake rîrathûire kûrî mûthenya.

**9** Nîatuîkîte wa gûconorithua na kûnyararwa,

**9** nao arîa maatigarire matarî akuû,

**9** nîngamatiganîria maûragwe nî nthû ciao.

**9** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.”

**9**

**10** Nyanya, kaî nîrî na thîna-î! Wanjiarire nîkî, nîûndû ndûûraga ngucanagia na andû vûrûrirî wonthe? Ndianakombithia mûndû kana ngoba kûrî mûndû, nwatî andû onthe nîmaranuma.

**11** We Ngai-Mûnene, ethîrwa ndianagûtungatîra ûrîa kwagîrîrîte kana ngûthaitha vandûrî va nthû ciakwa rîrîa maarî na thîna na ruuo, nîronyitwa nî irumi ciao.

**12** Kûrî mûndû ûngîvota kuna cuuma, makîria îrîa yumîte mwena wa rûgûrû; kana gîcango?

**12**

**13** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nîngatûma ûtonga wenyu na mîthithû yenyu îtavwe, nîûndû ûcio nîguo mûcara wa mevia menyu marîa mwîkîte vûrûrirî wonthe.

**14** Nîngatûma mûtungatagîre nthû cienyu mûrî vûrûrirî mûgeni, nîûndû nîrî na marakara mekariî ta mwaki ûtavorekagia tene na tene.”

**14**

**15** We Ngai-Mûnene nî ûmbicî ndirikana na ûnjerere,

**15** ndirikana na ûke ûndethie,

**15** ûndîvîrîrie kuumana na arîa manyariraga,

**15** nîûndû wa ûrîa ûkiragîrîria ndûgatûme mbûragwe,

**15** ririkana atî nie numagwa nî ûndû waku.

**15**

**16** We wambarîrie, na nie ngîkûthikîrîria,

**16** ciugo ciaku igîtûma ngene na njanjamûke,

**16** nîûndû nie mbîtanîtue na rîîtwa rîaku,

**16** we Ngai-Mûnene Ngai mwene vinya wonthe.

**16**

**17** Ndiekarania vamwe na arîa magangarîte,

**17** kana ngenanîra nao;

**17** nekarire nienga nîûndû nîwarakarîte nînie,

**17** necûrîtwe nî marakara.

**17**

**18** Nîndûî kîgiragia ruo rwakwa rûthira?

**18** Nîndûî kîgiragia ironda ciakwa ithondekeka?

**18** Nîndûî kîgiragia ivone?

**18** Kana nîkwa ûrenda kûmveenia ta karunjî

**18** karîa kavûcaga vîndî ya riûa?

**18**

**19** Kwoguo Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**19** “Ûngînjokerera nîngûgûcokia ûrîa wekariî mbere,

**19** nawe nî ûkandungatîra rîngî.

**19** Ûngîaria maûndû marîa magîrîrîte na tî marîa matarî vata,

**19** we ûkaragia vandûrî vakwa.

**19** Andû nîmagagûcokerera,

**19** nwatî we ndûkaathiî kûrî o.

**19**

**20** Kûrî andû aya nîngagûtua rûthingo rwa vinya rwa gîcango;

**20** nîmakaarûa nawe nwatî matigaakûvota,

**20** nîûndû nîrî vamwe nawe ngûvonokie na ngûkûûre.

**20**

**21** Nîngagûtethûra njararî cia andû arîa aganu,

**21** na ngûvonokie kuuma kûrî arîa makûnyitîte na matarî na vinya.”

# Jer 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wendi wa Ngai-Mûnene ûtûûrorî wa Jeremia

## Gûcoka kuuma îthamîriorî

## Îvera rîrîa rîgûûka

## Îvoya rîa Jeremia kûrî Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene nîwambarîrie akîmbîra atîrî,

**2** “Ndûkavikie mûndûmûka, kana ûgîe na ciana ûrî gûkû.

**3** Nîûndû ûvoro wîgiî ciana irîa iciarîrîtwe vûrûrirî ûyû, vamwe na aciari ao:

**4** nîmakaûragwa nî mîrimû mîcûku na gûtirî mûndû ûkamacakaîra kana amathika, mîîrî yao îgaatuîka ta irûndo cia mai gûkû nthî. Makaûragîrwa mbaararî na maûragwe nî yûra. Ciimba ciao ikaarîwa nî iconi na nyamû cia kîthaka.

**4**

**5** “Nîûndû Ngai-Mûnene arauga atî: ndûgatonye nyomba ya andû arîa maracakaya, kana ûthiî macakayarî, kana ûmarîrîre. Nîûndû nînthengutîtie thayû, wendo wakwa ûtathiraga, na ntha ciakwa kûrî andû akwa.

**6** Itonga na athîni onthe nîmakuîra vûrûrirî ûyû, matikathikwa na gûtirî mûndû ûkamacakaîra, kana etemanga, kana enje kîrîa nîguo onanie atî nîaramacakaîra.

**7** Gûtirî mûndû ûkaarîcanîra kana anyunyanîra na mûndû wa wonthe ûkuîrîrîtwe, nîguo amûmîrîrie. Wana gûtirî mûndû wana ûrîkû ûkaaringwa nî ntha nîûndû wa mûndû ûrîa ûkuîrîrîtwe nî îthe kana ng'ina.

**7**

**8** “Ndûkathiî mûciî kûrîa kûrî na kîrugo nîguo mûnyunyanîre na ene mûciî ûcio.”

**9** Nîûndû nie, Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli nîrauga atîrî: “Nîngathiria mîgambo ya andû arîa marakena na magacanjamûka, na nthirie mîgambo ya gîkeno Kîam mûviki na mûvikania. Maûndû mama monthe ngeka mûrî mwoyo na mûkîmonaga.

**9**

**10** “Rîrîa ûkeera andû acio maûndû mama monthe, nî magakûûria atîrî, ‘Nîndûî gîtûmîte Ngai-Mûnene atûtuîra gûtûverithia na ûndû mûcûku ûguo? Nî ûndû ûrîkû mûcûku twîkîte? Nî mevia marîkû twîvîtie Ngai-Mûnene, Ngai wetû?’

**11** We nîûgacoka ûmeere atîrî, ‘Ngai-Mûnene arauga atî, nîûndû methe menyu nîmandiganîrîtie na makambîrîria kûgooca na gûtungatîra ngai ciîngî, nîmandiganîrîtie na matiathîkagîra mawatho makwa.

**12** Mue nîmwîkîte naaî wana gûkîra methe menyu. Muonthe mûrûmagîrîra merirîria macûku, na ngoro cienyu nî nyûmû na mûtimbathîkagîra.

**13** Kwoguo nîngûmwîngata kuuma vûrûri ûyû nîmûvire ûrîa mue wana kana methe menyu matanamenya. Mûrî kûu nîmûgaatungatîra ngai ciîngî ûtuku na mûthenya, na ndikamwîguîra ntha.’ ”

**13**

**14** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Îvinda nîrîgûkinya rîrîa andû matakevîta na rîîtwa rîakwa nie Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo, ûrîa warutire andû a Isiraeli vûrûrirî wa Misiri.

**15** Nwatî, makevîta nanie ta Ngai-Mûnene mûtûûra mwoyo, ûrîa warutire andû a Isiraeli vûrûrirî ûrîa ûrî mwena wa rûgûrû, na kuuma mavûrûri marîa mengî kûrîa natûmire manyaganîrie. Nîngûmacokia vûrûrirî wao ûrîa naveere methe mao.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nîngwîta ategi eengî mûno a nthamaki nîguo matege andû aya. Nîngûcoka mbîte aguîmi eengî mûno, nîguo mamacarie irîmarî cionthe na tûrîmarî na ngurungarî cia mathiga.

**17** Nie nîmonaga maûndû monthe marîa mekaga; gûtirî ûndû mangînthitha. Nîmonaga mevia mao monthe.

**18** Nîngatûma marîve thirî wa mevia mao maita maîrî, nîûndû nîmagwatîtie vûrûri wakwa mûgiro na ngai cia mîvuano irîa itarî mwoyo na magecûria vûrûri wakwa na maûndû marî magigi.”

**18**

**19** We Ngai-Mûnene nîwe ûngitagîra na ûmvecaga vinya;

**19** nîwe ûndethagia vîndî ya mathîna.

**19** Mavûrûri kuuma mîena yonthe ya nthî nîmagaûka kûrî we makwîre atîrî,

**19** “Gûtirî kîndû methe metû maagaire tiga ngai cia maveeni,

**19** na indo îtarî vata kana umithio.

**19**

**20** Mûndû nwa avote kwîrûthîra ngai?

**20** Icio tî ngai cia ma!”

**20**

**21** Kwoguo Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Rîîrî nîrîo îvinda rîrîa rîagîrîru rîa gûtûma mamenye vinya na ûvoti wakwa na mamenye atî, nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Jer 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Juda nîmeevirie na makîverithua

## Mîario mwanya mwanya

## Jeremia nîwavoire Ngai-Mûnene ûtethio

## Ûvoro wîgiî thavatû

**1** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Mevia ma andû a Juda mandîkîtwe na karamu ga cuuma; macoretwe ngororî ciao na mûthiia mûûgî wa îthiga rîa goro, na magacorwa mîthiiarî yenyu ya metha cia magongoona.

**2** Andû enyu magoocagîra metharî cia kîgongoona, na mîvuanano ya ngai cia Ashera, îrîa iigîtwe mîtîrî îrîa mîruru na tûrîmarî,

**3** na îgûrû rîa irîma irîa irî kûndû kwaraganu. Nîngarekereria ûtonga wenyu na mîthithû yenyu îtavwe rîrî îrîvi rîa mevia marîa mwîkîte vûrûrirî wonthe wenyu.

**4** Nwa nginya mûtiganîrie vûrûri ûrîa namûveere, na nîngatûma mûtungatîre nthû cienyu mûrî vûrûrirî ûrîa mûtaicî, nîûndû marakara makwa makanîte ta mwaki ûrîa wakanaga tene na tene.”

**4**

**5** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**5** “Kûgwatwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa wîvokaga mûndû,

**5** na akevoka vinya wake wa mwîrî,

**5** na ûrîa ngoro yake îreganîte na Ngai-Mûnene.

**5**

**6** Ekariî ta kamûtitû kanini werûrî,

**6** na ndakoona ûndû mwaro ûgîûka kûrî ke,

**6** agaatûûraga kûrîa gûtangîkûra kîndû werûrî,

**6** kûndû kûrî cumbî gûtatûûragwa nî andû.

**6**

**7** Kûrathimwa nî mûndû ûrîa wîvokete Ngai-Mûnene,

**7** ûrîa wigîte mwîvoko wake kûrî Ngai-Mûnene.

**7**

**8** Ke ekariî ta mûtî ûvandîtwe rûtere rwa rûnjî,

**8** mîri yaguo îtambîte manjîrî.

**8** Rîrîa kwagîa na ûrugarî mûtî ûcio ndûmakaga,

**8** nîûndû mathangû maguo methagîrwa marî maigû vîndî cionthe.

**8** Ndûmakaga rîrîa gûtarî na mbura,

**8** nîûndû nîûthiîcaga na mbere gûciara.

**8**

**9** Ngoro ya mûndû nîîvenanagia gûkîra indo cionthe,

**9** nîkuo kuumaga waganu wonthe,

**9** gûtirî mûndû ûtaûkagîrwa nîyo.

**9**

**10** Nie Ngai-Mûnene nî nie nduîragia meciria ma andû,

**10** na ngathima ngoro ciao.

**10** Kwoguo mvecaga mûndû kîrîa kîringanîte na mûtûûrîre wake,

**10** na kûringana na ciîko ciake.”

**10**

**11** Mûndû ûrîa ûgîcaga na ûtonga na njîra îtagîrîrîte,

**11** ekariî ta gîconi kîrîa kîgumbagîra matumbî gîtaciarîte,

**11** gatagatî ga ûkûrû wake ûtonga ûcio nîûkaathira,

**11** na mûthiiarî akethîrwa arî kîrimû.

**11**

**12** Kûrî na gîtî Kîam ûthamaki kîrî na riiri,

**12** Kîamigirwe kîrî gîtûûgîru kuuma wa Kîammbîrîria,

**12** kûu nîkuo gwetû kûrîa kûtheru.

**12**

**13** Ûi Ngai-Mûnene we nîwe mwîrîgîrîro wa Isiraeli,

**13** arîa onthe magûtiganagîria nîmagaconorithua;

**13** arîa mareganaga nawe marîîtwa mao mandîkîtwe mûtheturî,

**13** nîûndû nîmatiganîrîtie Ngai-Mûnene,

**13** na nîke îtherûkîro rîa manjî ma mwoyo.

**13**

**14** Ûi Ngai-Mûnene, mvonia nanie nîngûvona,

**14** mvonokia na nîngûvonoka,

**14** nîûndû we nîwe ngumagia.

**14**

**15** Taroria, andû marambîra atîrî,

**15** “Mûgambo wa Ngai-Mûnene ûrî va?

**15** Tiga ûûke rîu!”

**15**

**16** Ndiakûringîrîria ûmaretere thîna,

**16** kana ngerirîria mûthenya wa mûthiro,

**16** we Ngai-Mûnene nîwîcî;

**16** kîrîa Kîamumire kanyuarî gakwa nîûgicî.

**16**

**17** Ndûgatûme ngîa na guoya,

**17** mbûkaga kwîthitha kûrî we vîndî ya mathîna.

**17**

**18** Arîa manyariraga maroconorithua,

**18** nwatî ndûgatûme njonorithua,

**18** marogîa na guoya,

**18** nwatî ndûgatûme ngîa na guoya,

**18** ûrotûma makinyîrwe nî mavinda ma thîna,

**18** maretithîrie mûthiro ûmathirie viû.

**18**

**19** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Jeremia thiî ûrûngame kîvingorî Kîam andû a Benjamini varîa athamaki a Juda matonyagîrîra na makaumîrîra, na ûthiî ivingorî cionthe cia îtûûra rîa Jerusalemu,

**20** na wîre athamaki onthe a Juda, andû onthe a Juda na andû onthe arîa matûûraga Jerusalemu, arîa matonyagîrîra ivingorî ûrîa Ngai-Mûnene arauga.

**21** Meere Ngai-Mûnene arauga atî, mamenyerere mûtûûrîre wao na matigakuue mûrigo mûthenya wa thavatû, kana makuue kîndû magîtonyerie mîvîrîgarî ya îtûûra rîa Jerusalemu.

**22** Na mûtigakuue mûrigo kuuma nyombarî cienyu mûthenya wa thavatû, kana mûrute wîra wanarî ûrîkû. Kûngûagîrani mûthenya ûcio na mûwamûrage, wata ûrîa nie Ngai-Mûnene naathire methe menyu.

**23** Kûnarî ûguo, methe menyu ma tene matianthikîrîria kana mambîgua. Vandû va ûguo, nîmaûmirie ciongo nîguo matikegue kana marûmîrîra kîrîra gîakwa.”

**23**

**24** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Mûngînthikîrîria na mûrege gûkuua kîndû mûthenya wa thavatû mûkîvîtûkîrie ivingorî cia îtûûra rîa Jerusalemu, nwatî mûririkanage mûthenya wa thavatû mûwamûrage na mûtikarute wîra mûthenya ûcio,

**25** athamaki na anene, arîa magekarîra gîtî Kîam ûnene Kîam ûthamaki Kîam Daudi, nîmagaatonya na mîvîrîga ya Jerusalemu mekarîrîte ikaari cia mbaara, na mbarathi na mathiî vamwe na andû a Juda, na atûûri a Jerusalemu, îtûûra rîîrî rîa Jerusalemu rîtûûrage andû tene na tene.

**26** Nao andû nîmakauma îtûûrarî rîa Juda na matûûra marîa mathiûrûrûkîrîtie Jerusalemu kuuma îtûûrarî rîa Benjamini, Shefela, kuuma vûrûri ûrîa ûrî irîma na kuuma Negebu, na nîmakaaruta matega ma kûvîvua, na magongoona, na matega ma irio cia mûgûnda na ûbani mûnungi waro, vamwe na matega ma gûcokia ngatho. Makarete indo ino cionthe hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

**27** Nwatî mûngîrega kûmbathîkîra na mûririkanage mûthenya wa thavatû na mûwamûrage; mûrege gûkuua mûrigo mûvîtûkîrîre mûvîrîgarî wa Jerusalemu mûthenya wa thavatû, nîngakania mwaki ivingorî cia îtûûra, na nîûgacûkangia nyomba cia athamaki Jerusalemu na ndûkavorekia.”

# Jer 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia arî nyombarî kwa mûmbi wa nyûngû

## Andû nîmareganire na Ngai-Mûnene

## Mûvango wa kûûraga Jeremia

**1** Ngai-Mûnene nîwerire Jeremia atîrî,

**2** “Ûkîra, na ûnyûrûke kwa mûmbi wa nyûngû, na ûrî kûu nîngakûva ndûmîrîri yakwa.”

**3** Kwoguo nînanyûrûrûkire mûciî kwa mûmbi wa nyûngû, na ngîthîrîria akîruta wîra wake wa ûmbi.

**4** Nîgwatuîkire atî kîndû kîrîa aûmba gîacûka, nîwakîûmbûraga agacoka kûmba kîngî nîguo gîkare ûrîa kîngîmûkenia.

**4**

**5** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî,

**6** “Mue andû a Isiraeli, anga ndingîmwîka wata ûrîa mûmbi ekire nyûngû? Taroria, wata ûrîa mûmbi ocaga ndaka ya kûûmba kîndû kîrîa akwenda, ûguo nîguo mwîthagîrwa mwîkariî mûrî njararî ciakwa.

**7** Vîndî îrîa nîngîkauga ûndû wîgiî vûrûri kana ûthamaki atî nîngaûkûûra, nîunange na nîûcûkangie viû,

**8** naguo vûrûri ûcio narîtie ûvoro waguo ûgarûrûke ûtigane na maûndû macûku, nîngericûkwa ndige gûûcûkangia wata ûrîa navangîte.

**9** Na vîndî wa yonthe îrîa nîngîkera vûrûri kana ûthamaki atî nîngatûma wîvande na wîkindîrie,

**10** nwatî vûrûri kana ûthamaki ûcio ûgarûrûke na wambîrîrie gwîka maûndû macûku mbere yakwa, nîngericûkwa ndige kûwîka maûndû maro marîa navangîte gûwîka.

**11** Kwoguo rîu, îra andû a Juda na atûûri a Jerusalemu atî nie Ngai-Mûnene, nînîravanga maûndû macûku îgûrû rîao. Nînîravanga ûrîa ngûmaverithia. Garûrûkani muonthe, wa mûndû atigane na mîthiîre yake mîcûku, mûrûngarie mîthiîre yenyu na ciîko cienyu.

**12** Nwatî o maugaga atî, ‘Tûtingîka ûguo! Nîtûthiî na mbere na mîvango yetû, na wa mûndû nî athiî na mbere gwîka maûndû macûku kûringana na ûûmû na waganu wa ngoro yake.’ ”

**12**

**13** Kwoguo Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**13** “Ta ûria mavûrûrirî monthe kana kûrî mûndû wanegua ûndû ta ûyû?

**13** Isiraeli nîwîkîte ûndû mûcûku mûno.

**13**

**14** Kûrî vîndî mbaravu îthiraga tûcûmbîrî twa irîma cia Lebanon?

**14** Tûrûnjî tûrî na manjî makiru mvevo kuuma kuo nîtûvûcaga?

**14**

**15** Nwatî andû akwa nîmariganîrîtwe nî nie,

**15** mavîvagîria ngai cia mîvuano ûbani,

**15** nîmavîngîcîtwe njîrarî ciao,

**15** matirûmagîrîra njîra ciao cia tene,

**15** mathiîcagîra tûcangiri vandû va varavara îrîa nene.

**15**

**16** Nîmatûmîte vûrûri wao ûtuîka kîndû gîa kûmakania,

**16** ûtuîke kîndû gîa kûnyararwa tene na tene.

**16** Andû onthe arîa mavîtûkagîrîra vakuvî naguo,

**16** mamakaga makainainia ciongo ciao.

**16**

**17** Ngaamaûmbûra mbere ya nthû ciao ta rûkûngi rwa mwena wa îrathîro,

**17** nîngamavuvatîra vandû va kûmatethia,

**17** vîndî îrîa makethîrwa marî thînarî.”

**17**

**18** Nao andû nîmaacokire makiuga atîrî, “Ûkani tûvange ûrîa tûkûraga Jeremia. Tûtigatura athînjîri-Ngai a gûtûthomithia kana andû aûgî a gûtûtaara na arathi a kwanîrîra ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene. Ûkani tûmûthitange na ciugo ciake ke mwene na tûtikathikîrîrie ûrîa arauga.”

**18**

**19** Nthikîrîria, we Ngai-Mûnene,

**19** na wîgue mathaithana makwa.

**19**

**20** Ûndû mwaro nîûrîvagwa na ûndû mûcûku?

**20** Nwatî o maramînjîra îrima ngwe,

**20** ririkana ûrîa narûngamire mbere yaku ngîkwîra ûrîa marî aro,

**20** nîguo ûthirie marakara maku kûrî o.

**20**

**21** Kwoguo rekereria ciana ciao irîwe nî yûra,

**21** tiga maûragîrwe mbaararî,

**21** aka ao marokuîrwa nî ciana ciao na athuuri ao.

**21** Arûme ao maroûragwa nî mîrimû mîcûku,

**21** na anake ao maûragîrwe mbaararî.

**21**

**22** Kîrîro nî kîguwe mîciîrî yao,

**22** rîrîa ûkamaretera gîkundi gîa acunani wa rîmwe!

**22** Nîûndû nîmamînjîrîte îrima nîguo ngwe,

**22** na magatega mîtego nîguo ngwatue.

**22**

**23** Nwatî we Ngai-Mûnene nîwîcî mîvango yao yonthe ya kûmbûraga,

**23** ndûkamarekere maûndû mao macûku,

**23** kana ûthirie wîvia wao methorî maku.

**23** Tiga magwe nthî mbere yaku,

**23** marive ûrî na marakara.

# Jer 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nyûngû nguû

**1** Ngai-Mûnene ambîrire atîrî, “Thiî, ûgûre nyûngû ya yûmba na woce atongoria amwe a andû a Isiraeli na athînjîri-Ngai arîa akûrû,

**2** ûcoke ûthiîcanie nao Kîamndarî Kîam mûvîcî wa Hinomu ûtonyerete mwîrîgarî wa Vigae. Wakinya kuo, wanîrîre maûndû marîa nîrakwatha.

**3** Nîûkauga atîrî, ‘Mue athamaki a Juda na atûûri onthe a Jerusalemu ta thikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe na Ngai wa Isiraeli arauga; nama nîngûrete mûthiro mûnene mûno vandû ava, nîguo mûndû ûrîa ûkegua ûvoro wake akamaka mûno.

**4** Nîmbîka ûguo nîûndû andû onthe nîmandiganîrîtie na makagwatia vandû ava mûgiro na njîra ya kûvîvîria ngai ciîngî ûbani, irîa o wana methe mao kana athamaki a Juda mataicî. Nîmecûrîtie nthamake ya andû matarî na mavîtia gûkû.

**5** Nîmaatumîre ngai ya Baali metha ya kîgongoona nîguo mavîvîrie ciana ciao irî îtega rîa kûvîvua kûrî Baali; ûndû ûrîa nie ndaamatha meke, wana kana nîwîciria.

**6** Kwoguo menyani atî, mîthenya nîgûkinya rîrîa vandû ava vatagetwa Tofethi rîngî, kana vetwe Kîamnda Kîam mûvîcî wa Hinomu, nwatî vagetagwa Kîamnda gîa kûraganîra. Nînie Ngai-Mûnene nauga guo.

**7** Vandû ava nîvo ngaacûkangîria mîvango yonthe ya andû a Juda na Jerusalemu. Nîngatûma mavootwe nî nthû ciao marî mbaararî na imaûrage. Nîngatûma ciimba ciao irîwe nî iconi na nyamû cia kîthaka.

**8** Nîngatûma îtûûra rîîrî rîtuîke vandû va kûvavûra andû na kûmamakia nîûndû wa mîthiro îrîa rîkethîrwa nayo. Mûndû wa wonthe ûkavîtûkîrîra vakuvî narîo nîakaamaka.

**9** Nthû nîikaarigicîria îtûûra rîu na kûgeria kûûraga arîa matûûraga kuo. Nîmagaatûma kûgîe na thîna nene mûno kûu îtûûrarî rîu, na andû mambîrîrie kûrîcana o ene; andû nîmakaarîcaga ciana ciao cia anake na cia erîtu.’

**9**

**10** “Nawe nîûgacoka ûrage nyûngû andû onthe arîa mwathiîte nao makîonaga,

**11** na ûmeere Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte atî: nîngaûraga andû aya na îtûûra rîîrî, wata ûrîa mûndû aûragaga nyûngû na ndîngîrûthwa îgatuîka nyûngû ng'ima rîngî. Andû nîmakaathika ciimba ciao Tofethi nîûndû gûtikethîrwa na kûndû kwîngî gwa kûmathika.

**12** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene ngeka vandû ava vamwe na arîa matûûraga vo; nîngatûma îtûûra rîîrî rîkare ta Tofethi.

**13** Nyomba cia Jerusalemu na nyomba cia athamaki a Juda, na nyomba cionthe irîa îgûrû rîa cio kwavîvagîrua ûbani kûrî njata irîa îtûûraga îgûrû na gûkarutîrwa matega ma ndivei kûrî ngai ciîngî, nîgûkaagwatwa nî mûgiro wata Tofethi.”

**13**

**14** Nake Jeremia nîwacokire akiuma Tofethi kûrîa Ngai-Mûnene aamûtûmîte akanîrîre ndûmîrîri yake, na akîthiî akîrûgama nyombarî ya Ngai-Mûnene na akîîra andû onthe atîrî,

**15** “Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atî, ‘Nîngûretera îtûûrarî rîîrî, na matûûrarî monthe maûndû monthe macûku marîa naugire nîngeka kuo, nîûndû nîmaûmîtie ciongo na makarega kwîgua ciugo ciakwa.’ ”

# Jer 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngucanio ya mûrathi Jeremia na Mûthînjîri-Ngai Pashuri

## Mateta ma Jeremia kûrî Ngai-Mûnene.

**1** Pashuri mûthînjîri-Ngai, mûvîcî wa Imeri, na mûrûngamîrîri mûnene wa nyomba ya Ngai-Mûnene, nîweguire Jeremia akîratha maûndû mau.

**2** Pashuri nîwacokire akîriva mûrathi Jeremia, akîmûthaîka na mvîngû, na akîmwiga kîvingorî Kîam mwena wa îgûrû wa Benjamini kûu nyombarî ya Ngai-Mûnene.

**3** Mûthenya ûcio wîngî kîraûko, Pashuri ovora Jeremia mvîngû, Jeremia nîwamwîrire atîrî, “Ngai-Mûnene ndagûcoka gûgwîta Pashuri, nwatî agawîtaga, ‘Guoya kûndû kuonthe.’

**4** Nîûndû Ngai-Mûnene arauga atîrî, ‘Ta roria nîngatûma ûtuîke kiumo Kîam guoya kûrî we mwene na kûrî arata aku onthe. O nîmakaûragîrwa mbaararî nî nthû ciao ûkîonaga. Nîngavecana vûrûri wonthe wa Juda kûrî mûthamaki wa Babuloni. Nake nîakamoca amavire Babuloni marî mîgwate na nîakamaûraga.

**5** Îgûrû rîa ûguo, ûtonga wonthe wa îtûûra, umithio warîo, indo cionthe ciarîo cia goro, vamwe na igîîna cia mûthamaki wa Juda, nîngairekereria itavwe nî nthû ciao na vinya, maivire vûrûrirî wa Babuloni.

**6** Nawe Pashuri, na andû onthe arîa matûûraga nyomba gwaku, nîmûgaatavwa mûvirwe Babuloni mûrî ngombo. Kûu nîkuo we na arata aku onthe arîa wavecaga ûrathi wa maveeni mûgakuîra na mûthikwe.’ ”

**6**

**7** We Ngai-Mûnene nîûmveenetie nanie ngaveeneka,

**7** we ûrî na vinya kûngîra na wî mûmvootu.

**7** Mûthenya mûgima nduîkîte kîndû gîa kûthekererwa,

**7** nthekagîrîrwa nî andû onthe.

**7**

**8** Nîûndû rîrîa ngwaria ûndû nîkwa ndetaga,

**8** na ngaugîrîria atî: “Mbaara na gûcûkangia!”

**8** Nîûndû kiugo Kîam Ngai-Mûnene kûrî nie gîtuîkîte gîa kûmenereria na kûnyararithia mûthenya wonthe.

**8**

**9** Nînacokire ngiuga atî: “Ndikamûgweta,

**9** kana mbaria rîngî ngîgwetaga rîîtwa rîake,”

**9** ngororî yakwa îthagîrwa îgîakana ta mwaki,

**9** ûvingîrîtwe mavîndîrî makwa.

**9** Nîngeragia mûno ndûkaume kuo nwatî nînemagwa.

**9**

**10** Mbîgucaga andû engî makîaria na kîvwe,

**10** makiugaga atî: “Guoya ûrî kûndû kuonthe!”

**10** Engî marauga: “Nîtûmûthitange! Nîtûmûthitange!”

**10** Wana arata akwa onthe arîa mambicî waro metererete kwona ngîgwa.

**10** Marauga atî: “Nwa kûvoteke aveenue,

**10** tûcoke tûmûvoote na twîrîvîrîrie.”

**10**

**11** Nwatî we Ngai-Mûnene ûrî vamwe nanie,

**11** kûrî nie we ûrî mûthigari njamba ya kûmakania;

**11** kwoguo arîa manyariraga matikamvoota,

**11** nîmagaconoka mûno nîûndû matikavootana.

**11** Gîconoko Kîamo nîgîtûûra tene na tene gîtikariganîra.

**11**

**12** We Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**12** we ûthimaga andû arîa athingu,

**12** we wonaga ngoro na meciria ma andû,

**12** ndethia mone ûkîndîvîrîria kûrî nthû ciakwa,

**12** nîûndû mbigîte mwîvoko wakwa kûrî we.

**12**

**13** Inîra Ngai-Mûnene;

**13** Kumiani Ngai-Mûnene!

**13** Nîûndû nîavonoketie mwoyo wa athîni kuuma kûrî aganu.

**13**

**14** Kûgwatwa nî kîrumi nî mûthenya ûrîa naciarirwe,

**14** mûthenya ûrîa nyanya anjiarire ndûkaagîa na kîrathimo.

**14**

**15** Kûgwatwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa waretere vava ndûmîrîri akîmwîra atî:

**15** “Wî mûciarîre kavîcî,”

**15** Agîtûma ecûrwe nî gîkeno.

**15**

**16** Mûndû ûcio arotuîka ta matûûra,

**16** marîa Ngai-Mûnene omomorire atarî na ntha.

**16** Mûndû ûcio nîegue kîrîro kîraûko,

**16** na mûthenya egue înegene rîa mbaara,

**16**

**17** nîûndû ndambûraga nîrî îvurî rîa nyanya;

**17** nyanya angîatuîkire mbîrîra yakwa,

**17** îvu rîake rîngîtûûraga rîrî înene.

**17**

**18** Nîndûî gîatûmire njiarwe?

**18** Naciarirwe nîguo monage mathîna na kîeva,

**18** na njonorithague ûtûûrorî wakwa wonthe?

# Jer 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia nîwarathire kûvotwa kwa Jerusalemu

## Andû a nyomba ya mûthamaki wa Juda nîmaatuîrîrwe

**1** Îno nîo ndûmîrîri îrîa yakinyîre Jeremia yumîte kûrî Ngai-Mûnene, rîrîa mûthamaki Zedekia aatûmire Pashuri mûvîcî wa Malikia, na Zefania mûthînjîri-Ngai mûvîcî wa Maseia, makamwîre atîrî,

**2** “Ûria ûvoro wetû kûrî Ngai-Mûnene, nîûndû mûthamaki Nebukadinezarû wa Babuloni nîevarîrîtie gûtûtharîkîra, nwa kwîthîrwa Ngai-Mûnene nîagûtûringîra Kîamma nîguo Nebukadinezarû atigane natue.”

**2**

**3** Nake Jeremia nîwamerire

**4** mathiî makeere Zedekia atî Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli arauga atîrî, “Taroria, nîngwoca indo cionthe cia mbaara, irîa athigari aku maratûmîra kûrûa na mûthamaki wa Babuloni na Akalidei arîa marigicîrîtie îtûûra rîaku. Nîngaciûngania cionthe nîcige gatagatî ka îtûûra rîîrî.

**5** Nie mwene nîngarûa nawe na vinya wakwa wonthe, nîrî na marakara, mang'ûrîka na ûrûrû mwîngî.

**6** Nîngaûraga andû onthe arîa matûûraga îtûûra rîîrî; andû wana nyamû. Ngaamaûraga na mûrimû mûcûku mûno.

**7** Nie Ngai-Mûnene nîrauga atî vuva wa ûguo, nîngaavecana Zedekia mûthamaki wa Juda, ndungata ciake, na andû a îtûûra rîîrî, arîa magatigarua nî mîrimû, mbaara na yûra kûrî mûthamaki Nebukadinezarû wa Babuloni na nthû cienyu irîa ciendaga kûmûraga. Nebukadinezarû akamaûraga na rûviû na gûtirî mûndû ûgaatigara kana arekererue wana kana eguîrwa ntha.”

**7**

**8** Nawe Jeremia nîûgacoka wîre andû aya atî Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Taroria, nîmbigîte mbere yaku gûtûûra mwoyo na gûkua.

**9** Mûndû wa wonthe ûgatigwa îtûûrarî rîîrî nîakaaûragîrwa mbaararî nî yûra na mûrimû. Nwatî ûrîa ûkaumîra na enenganîre kûrî Akalidei arîa mamûrigicîrîtie, nîakaavonokia mwoyo wake.

**10** Nînduîte meciriarî makwa kûthiria îtûûra rîîrî na kûrîcûkangia. Nîrîkanenganîrwa kûrî mûthamaki wa Babuloni, nake nîakaarîvîvia na mwaki.”

**10**

**11** Nî ûkeera andû a nyomba ya mûthamaki wa Juda atîrî, “Thikîrîriani kiugo Kîam Ngai-Mûnene,

**12** Mue andû a nyomba ya Daudi! Ngai-Mûnene arauga atîrî:

**12** Tucagani ciira na kîvooto mîthenya yonthe,

**12** na onthe arîa macunîtwe indo ciao ûmavonokie,

**12** kuuma kûrî arîa mamavinyagîrîria.

**12** Ethîrwa tîmwîka guo marakara makwa nîmakana ta mwaki ûrîa ûtavorekagia,

**12** nîûndû wa maûndû menyu macûku marîa mwîkaga.”

**12**

**13** Taroria nie nîrarûa namue mue mûtûûraga Kîamndarî,

**13** “Mue mûtûûraga rûnyanjararî rwa îthiga,

**13** mue mûragia atî nû ûngînyûrûrûka gûtûtharîkîra,

**13** nîûrîkû ûngîtonya kûrîa tûtûûraga?

**13**

**14** Nîngamûverithia kûringana na ciîko cienyu,

**14** nîngagwatia mûtitû wenyu mwaki,

**14** na ûvîvie kîndû kîonthe kîrîa kîûthiûrûrûkîrîtie.

**14** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.”

# Jer 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri ya Jeremia kûrî andû a mûciî wa mûthamaki wa Juda

## Ndûmîrîri ya Jeremia îgiî Joahazu

## Ndûmîrîri îgiî Jehoiakimu

## Mûthiro ûrîa ûkagwata Jerusalemu

## Ngai nîwatuîrîre Jehoiakini

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nyûrûrûka ûthiî nyombarî ya mûthamaki wa Juda na warie ciugo ino;

**2** Ûmere atîrî: “We mûthamaki wa Juda ta thikîrîria; we wîkaragîra gîtî Kîam ûnene Kîam Daudi, we wana ndungata ciaku, na andû enyu arîa matonyagîra mîîrîgarî îno, tathikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene augîte.

**3** Nie Ngai-Mûnene nîramwatha mwîkage maûndû ma kîvooto na ma ûthingu. Mûvonokie andû onthe arîa macunîtwe indo ciao kuuma kûrî arîa mamavinyagîrîria. Mûtigeke ûndû mûcûku kana mûnyamaria ageni, ciana irîa itarî methe, mûndûmûka wa ndigwa kana mûrage mûndû ûtarî na wîvia vandû ava.

**4** Mûngîathîkîra nama ciugo ino ngûmwatha ûmûnthî, athamaki onthe arîa magekaragîra gîtî Kîam ûthamaki Kîam Daudi magatonyagîra mîîrîgarî ya nyomba îno ya mûthamaki. Magatonyaga vamwe na ndungata ciao, andû ao mekarîrîte mbarathi na ikaari cia mbarathi.

**5** Nwatî mwarega kwathîkîra ciugo ino, nie Ngai-Mûnene, neranîra na mwîvîtwa atî nyomba îno îgaatuîka îganjo.”

**5**

**6** Nîûndû ûvoro wîgiî nyomba ya mûthamaki wa Juda Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**6** “We wîkariî ta vûrûri wa Gileadi kûrî nie,

**6** na ta tûthûrûmûndû twa Lebanoni;

**6** nwatî nama nîngatûma ûtuîke werû,

**6** îtûûra rîtatûûragwa nî andû.

**6**

**7** Nîngûvarîrîria andû a gûgûcûkangia,

**7** wa mûndû arî na indo cia mbaara njararî,

**7** nao nîmagaatema mîtarakwe îrîa mîaro,

**7** na mamikie mwakirî.

**7**

**8** “Andû a mavûrûri mengî nîmakavîtûkîrîra vakuvî na îtûûra rîîrî na wa mûndû nîakaaûria ûrîa mariganîtie nake atî, ‘Nîndûî gîtûmîte Ngai-Mûnene arûtha îtûûra rîîrî ûguo?’

**9** Nao nîmagacokia atî, ‘Ekire ûguo nîûndû nîmaatiganîrie kîrîkanîro Kîam Ngai-Mûnene Ngai wao na mûkîambîrîria kûgooca Ngai ciîngî na gûitungatîra.’ ”

**9**

**10** Andû a Juda mûtikarîrîre mûthamaki Josia kana mûmûcakaîre.

**10** Nwatî rîrani na vinya nîûndû wa mûvîcî Joahazu,

**10** nîûndû ndagaacoka rîngî kwona vûrûri ûrîa aaciarîrwe.

**10**

**11** Ûvoro wîgiî Joahazu, mûvîcî wa Josia mûthamaki wa Juda ûrîa watuîkire mûthamaki vuva wa îthe Josia, na waumire gûkû akîthiî, Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Ndagaacoka gûkû rîngî,

**12** nwatî agakuîra vûrûrirî ûrîa avirirwe atavwa na ndakoona vûrûri ûyû rîngî.”

**12**

**13** “Kûgwatwa nî thîna nî mûndû,

**13** ûrîa ûtumaga nyomba yake na njîra îtagîrîrîte,

**13** na agekîra ngorova atarî na kîvooto.

**13** Andîkaga andû mamûrutîre wîra na ndamarîvaga.

**13**

**14** Augaga atî: ‘Nîngûtuma nyomba nene,

**14** îrî na nyomba nene cia ngorova.’

**14** Acokaga akamîkîra ndirica,

**14** na agakunîka nthingo ciayo na mbaû cia mîtarakwe,

**14** na akamîvaka rangi ndune.

**14**

**15** Ûreciria we wî mûthamaki nîguo ûcindane na gûtuma nyomba na mîtarakwe?

**15** Aguo nîwarîre na akînyua,

**15** na akîonania kîvooto na ûthingu,

**15** na maûndû make maarî maro.

**15**

**16** Nîwonanagia kîvooto kûrî ngîa na athîni,

**16** maûndû make nîmaagagîra.

**16** Gwîka ûguo nîkuo kûmenya Ngai-Mûnene.

**16**

**17** Nwatî we wonaga na ûkerirîria,

**17** kûgîa na indo na njîra îtagîrîrîte,

**17** we ûragaga andû matarî na mevia,

**17** na ûkavûthîra vinya kûvinyîrîria andû.

**17**

**18** “Kwoguo ûvoro wîgiî Jehoiakimu mûvîcî wa Josia mûthamaki wa Juda, Ngai-Mûnene arauga atîrî:

**18** Gûtirî mûndû ûkaamûcakaîra akiugaga,

**18** ‘Ûûi mûrwaiya! Kana ûûi mwarwaiya!

**18** Gûtirî mûndû ûkamûrîrîra akiugaga,

**18** Ûûi mwathi wakwa! Ûûi mûthamaki wakwa!’

**18**

**19** Ke akathikwa ta mvunda,

**19** agakururua na aikue nja ya mîîrîga ya Jerusalemu.”

**19**

**20** Mue andû a Jerusalemu thiîni kîrîmarî Kîam Lebanoni mûkarîre,

**20** ugîrîriani mûrî Bashani,

**20** rîrani mûrî kîrîmarî Kîam Abarimu,

**20** nîûndû anyanya enyu onthe nîaûrage.

**20**

**21** Ngai-Mûnene aamwarîrie rîrîa mweganîrîte,

**21** nwatî mue mûkiuga atîrî: “Tîtûthikîrîria.”

**21** Mûtwîre mwîkaga ûguo kuuma mûrî ethî,

**21** mûtirî mwathîkîra mûgambo wakwa.

**21**

**22** Atongoria enyu makagûrûkua nî rûkûngi,

**22** anyanya enyu nîmakavirwa îthamîriorî.

**22** Nîmûgaaconoka na mûrurûkwe,

**22** nîûndû wa waganu wenyu wonthe.

**22**

**23** Mue muonthe mûtûûraga Lebanoni,

**23** mue arîa mwîkaraga nyombarî itumîtwe na mîtarakwe,

**23** nîmûkaarîra rîrîa mûkaagwatwa nî ruuo,

**23** ta rwa mûndûmûka agîciara!

**23**

**24** Ûvoro wîgiî Konia mûthamaki wa Juda mûvîcî wa Jehoiakini, Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nîrevîta nie Ngai mûtûûra mwoyo, atî kethîrwa we Konia mûvîcî wa Jehoiakini wîkariî ta mbete yakwa ya mûvûûri njararî yakwa ya ûrîo, nîngîkûruta ngûte.

**25** Ngûvecane kûrî andû arîa mendaga gûkûûraga arîa wîtigîrîte, na ngûrekererie kûrî Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni na kûrî Akalidei.

**26** Nîngaamûnyitithia mûrî na nyûkwe ûrîa wamûciarire mûvirwe vûrûrirî mûgeni, vûrûri ûcio tîguo mwaciarîrwe na mue muoîrî nîkuo mûgaakuîra.

**27** Nîmûkeriragîria gûcoka vûrûrirî ûyû, nwatî mûtigaûcoka.”

**27**

**28** Nîkwa Konia anyararîtwe ta nyûngû nguû,

**28** îrîa gûtarî mûndû ûrî vata nayo?

**28** Nîndûî gîtûmîte ke na ciana ciake mavirwa îthamîriorî,

**28** vûrûrirî ûrîa mataicî?

**28**

**29** We vûrûri, we vûrûri, we vûrûri!

**29** Tathikîrîria ûrîa Ngai-Mûnene arauga.

**29**

**30** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**30** “Andîka mûndû ûyû atî ndarî ciana,

**30** mûndû ûtakagacîra ûtûûrorî wake,

**30** nîûndû gûtirî mûndû wanarî ûmwe wa rûciaro rwake,

**30** ûgekarîra gîtî Kîam ûthamaki Kîam Daudi,

**30** na athane rîngî vûrûrirî wa Juda.”

# Jer 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîîrîgîrîro kîa Vuvarî

## Ndûmîrîri ya Jeremia îgiî Arathi

## Ndûmîrîri ndito ya Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Arîthi arîa maûragaga ng'ondu cia ndîthia yakwa, kaî marî na thîna-î!”

**2** Kwoguo, ûvoro wîgiî arîthi arîa mamenyagîrîra andû akwa, Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli arauga atîrî, “Mue nîmûnyaganîtie andû akwa, mûkamengata na mûkarega kûmatungatîra. Rîu nîngûmûverithia nîûndû wa maûndû macûku marîa mwîkîte.

**3** Nîngaacoka nyûnganie matigari ma ng'ondu ciakwa kuuma mavûrûrirî monthe kûrîa nîinyaganîrîtie, na nîicokie ndîthiarî ciacio. Nîigaacoka iciarane na ciongerereke.

**4** Nîngaiva arîthi a kûimenyerera, nacio itigetira rîngî kana imaka, na gûtirî wanarî îmwe îkaaûra. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**4**

**5** “Taroria, îvinda nîrîgakinya, rîrîa ngaathuura mûndû mûthingu wa rûciaro rwa Daudi atuîke mûthamaki, nake nîakaathana ecûrîtwe nî ûûgî. Nîakoonania kîvooto na waragania vûrûrirî wonthe.

**6** Îvindarî rîake andû a Juda nîmakavonokua, nao andû a Isiraeli matûûre marî na thayû. Agetagwa, ‘Ngai-Mûnene nîke ûthingu wetû.’

**6**

**7** “Kwoguo ta roria, Ngai-Mûnene arauga îvinda nîrîgûkinya rîrîa andû matakevîta makiugaga atî, ‘Wata ûrîa Ngai atûûraga mwoyo ûrîa warutire andû a Isiraeli vûrûrirî wa Misiri,’

**8** nwatî makevîtaga makiugaga, ‘Wata ûrîa Ngai-Mûnene atûûraga mwoyo, ûrîa watongoririe andû a Isiraeli kuuma mavûrûrirî marîa marî mwena wa rûgûrû na akîmaruta mavûrûrirî monthe kûrîa aamanyaganîrîtie.’ Nao nîmagacoka matûûre vûrûrirî wao kîûmbe.”

**8**

**9** Ûvoro wîgiî arathi acio nie nîregua nthînîkîte ngororî,

**9** mavîndî makwa monthe nîmarainaina,

**9** mbîkariî ta mûrîu,

**9** ta mûndû mûvote nî ndivei,

**9** nîûndû wa Ngai-Mûnene,

**9** na nîûndû wa ciugo ciake ntheru.

**9**

**10** Nîûndû vûrûri wîcûrîtwe nî itharia nîûndû wa irumi,

**10** vûrûri nî ûracakaya,

**10** na nyaki ya kûrîthia werûrî nî nyûmû.

**10** Mîthiîre yao nî îno mîcûku,

**10** matûmagîra vinya wao na njîra îtagîrîrîte.

**10**

**11** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**11** “Arathi na athînjîri-Ngai matirî na ûngai,

**11** nîrîmwonu magîka maûndû ma waganu nyombarî yakwa.

**11**

**12** Kwoguo njîra ciao ikethîrwa irî ndenderû kûrî na nduma,

**12** kûrîa makaavirwa na magwe,

**12** na nîngamaretithîria mûthiro rîrîa mwaka wa kûmaverithia ûgakinya.”

**12** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**12**

**13** Gatagatîrî ka arathi a Samaria,

**13** nîmonete ûndû ûtarî mwaro;

**13** maarathaga na rîîtwa rîa Baali,

**13** na makîvîtithia andû akwa a Isiraeli.

**13**

**14** Nwatî gatagatîrî ka arathi a Jerusalemu,

**14** nîmonete magîka ûndû mûcûku mûno;

**14** mekaga ciîko cia ûtharia na makaveenania.

**14** Mekagîra andû arîa marî ciîko njûku vinya nîguo matikagarûrûke matiga waganu,

**14** onthe kûrî nie matuîkîte ta Sodomu,

**14** na atûûri a kuo matuîkîte ta Ngomora.

**14**

**15** Kwoguo, ûvoro wîgiî arîthi acio Ngai-Mûnene arauga atîrî:

**15** “Nîngûmava kîndû kîrûrû ta nyongo,

**15** na nîmakundie manjî marî na ûrogi manyue.

**15** Nîûndû kuuma kûrî arathi a Jerusalemu,

**15** kûregana na Ngai gûtambîte vûrûrirî wonthe.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwerire andû a Jerusalemu atîrî, “Mûtikathikagîrîrie arathi arîa mamûrathagîra, makîmûvecaga ciîrîgîrîro itavingaga, maragia ûvoro wa cioneki cia gwîciirîria na tî maûndû marîa nîmerîte maarie.

**17** Vîndî cionthe meraga andû arîa mareganîte na kiugo Kîam Ngai-Mûnene atî, ‘Maûndû maku monthe nî maro tî macûka.’ Nake mûndû ûrîa wîthagîrwa arî na ngoro nyûmû maugaga atîrî, ‘Ndûkagîa na ûndû mûcûku.’

**17**

**18** “Nîûndû, nî ûrîkû gatagatîrî kao wanarûngama mbere ya Ngai-Mûnene, nîguo amenye na ataûkîrwe nî maûndû marîa augîte. Na nî ûrîkû wanarûmbûyania na kiugo gîake na agîkîanîrîra?

**19** Ta roria, marakara kuuma kûrî Ngai-Mûnene maûkîte ta rûkûngi rûnene rwa kûringa kîongo Kîam andû arîa aganu.

**20** Marakara ma Ngai-Mûnene matikathira nginya rîrîa akethîrwa ekîte na akavingia wendi wa meciria make. Mûthiiarî, nî ûgataûkîrwa nîguo waro.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Ndianatûma arathi, nwatî nîmaavinyûrire na ndianameera wanarî ûndû nwatî nîmaarutire ûrathi.

**22** Nwatî kethîrwa manamenya meciria makwa nîmangîanîrîre ndûmîrîri yakwa kûrî andû akwa na nîmangîatûmire magarûrûke matigane na mîtûûrîre yao mîcûku na matige gwîka maûndû macûku.”

**22**

**23** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nie nî Ngai ûrî vakuvî, ndirî Ngai wî kûraca.

**24** Kûrî mûndû ûngîîthitha kûndû ndangîvota kûmwona? Nîkwa mûtaicî atî nie Ngai-Mûnene ndûraga kûndû kuonthe, îgûrû wana gûkû nthî?

**25** Nîmbîguîte maûndû ma maveeni marîa arathi arîa maaragia maveeni marîtie mambîgiî na njîra ya rîîtwa rîakwa makiugaga atî, ‘Nîrîmûrotu! Nîrîmûrotu!’

**26** Nîmatûûra mavîtithagia andû akwa nginya rî, na morathi ma maveeni marîa matungîte na ngoro ciao?

**27** Na njîra ya iroto icio ciao mavangîte ûrîa mangîtûma andû akwa mariganîrwe nînie wata ûrîa methe mao ma tene maariganîrwe nî nie, makîrûmîrîra Baali.

**28** Mûrathi ûrîa ûrotete nîavecane ûvoro wa kîroto gîake, nwatî mûrathi ûrîa ûrî na ndûmîrîri yakwa nîamîvecane na wîvokeku. Nie Ngai-Mûnene nîrauga atîrî, ‘Ngano tî ûndû ûmwe na rûûa.’

**29** Ngai-Mûnene arauga atî, kiugo gîakwa nîta mwaki; nîta nyondo îrîa yatûranagia mathiga magatuîka icunjî.

**30** Kwoguo nie Ngai-Mûnene nîngûrûa na arathi arîa mocaga ndeto kuuma kûrî arathi arîa engî na magaciaria ta yo ndûmîrîri yakwa.

**31** Nama nie Ngai-Mûnene nîngûrûa na arathi arîa maîanaga ciugo ciao, magacoka makauga atî nî Ngai-Mûnene ugîte.

**32** Tanthikîrîria! Nie Ngai-Mûnene nîrauga atî, nîndeganîte na arathi arîa marotaga iroto cia maveeni. Na njîra ya iroto ciao na mîario ya maveeni, nîmatûmîte andû akwa mauma njîrarî ya ma. Nie ndianamatûma, kana nîmera mathiî, kwoguo matirî na ûtethio kûrî andû akwa.”

**32**

**33** Ngai-Mûnene aambîrire atîrî, “Mûrathi kana mûthînjîri-Ngai, kana mûndû ûmwe wa andû aya angîgakûûria atî, ‘Ndûmîrîri ndito ya Ngai-Mûnene nî ndûî?’ Nîûkaamûcokeria atî, ‘Mue nîmue mûrigo kûrî Ngai-Mûnene nake nîakûmûtecanîria.’

**34** Na mûrathi kana mûthînjîri-Ngai, kana ûmwe wa andû akwa angîkauga atî, ‘Ndûmîrîri ndito ya Ngai-Mûnene,’ nîngamûverithia vamwe na nyomba yake.

**35** Kwoguo wa mûndû agîrîrwe nî kûria ûrîa mariganîtie nake kana mûrwang'ina atî, ‘Ngai-Mûnene aracokirie atîa, kana Ngai-Mûnene araugire atîa?’

**36** Nwatî, ‘Ndûmîrîri ndito ya Ngai-Mûnene mûtikamîgwete rîngî,’ ciugo irîa mûndû aragia nîcio mûrigo wake ke mwene. Nîûndû andû nîmagarûranagia ciugo cia Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo, Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wao.

**37** Nîmûkaûria mûrathi atî, ‘Ngai-Mûnene agûcokerie atîa?’ Kana ‘Ngai-Mûnene augîte atîa?’

**38** Nwatî mangîregana na watho wakwa na mauge atî, ‘Ndûmîrîri ndito ya Ngai-Mûnene,’ namakaanirie matikauge ndûmîrîri ndito ya Ngai-Mûnene, meere atî

**39** nîngamaûkîrîria na nîmate maume vakuvî nanie, o ene, îtûûra rîrîa namaveere wana methe mao.

**40** Nîngamaretera ûndû wa gûtûma matûûre marî anyarare na marî na gîconoko gîtakaariganîra.”

# Jer 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ikavu igîrî cia ngûyû

**1** Vuva wa Nebukadinezarû, mûthamaki wa Babuloni kûthamia Jekonia mûvîcî wa Jehoiakimu mûthamaki wa Juda, vamwe na atongoria a Juda, vamwe na mafundi na aturi kuuma Jerusalemu akîmavira Babuloni, Ngai-Mûnene nîwamonirie kîoneki. Kîoneki kîu Kîamrî Kîam ikavu igîrî cia ngûyû cigîtwe mbere ya hekarû ya Ngai-Mûnene.

**2** Gîkavu kîmwe Kîamrî na ngûyû mbaro mûno ta ngûyû irîa itunîvaga irî cia mbere, nwatî gîkavu gîa kaîrî Kîamrî na ngûyû njûku mûno ûndû itangîrîka.

**3** Nake Ngai-Mûnene nîwambûrire atîrî, “Jeremia, nîndûî ûrona?”

**3** Nînacokirie atîrî, “Nîrona ngûyû mbaro mûno, na ngacoka ngona ngûyû njûku mûno îtangîrîka.”

**3**

**4** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî,

**5** “Nie Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîrauga atî, ta ûrîa ngûyû ino îrî mbaro, nîguo ngona andû a Juda marî aro arîa narutire gûkû na ngîmavira îthamîriorî vûrûrirî wa Akalidei.

**6** Nîngamagitîra na nîmeke maûndû maro na nîngamacokia vûrûrirî ûyû. Nîngamatuma na ndikamomomora; nîngamavanda na ndikamang'aûrania.

**7** Nîngamava ngoro ya kûmenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene. Nîmakaanjokerera na ngoro ciao cionthe na nîngatuîka Ngai wao nao matuîke andû akwa.

**7**

**8** “Nwatî ûvoro wîgiî Zedekia mûthamaki wa Juda, nie Ngai-Mûnene nîrauga atî, wata ûrîa ngûyû icio irî njûku ûndû itangîrîka, nîguo ngamwîka ke mwene, atongoria andû arîa matigarire Jerusalemu na arîa matûûraga vûrûrirî wa Misiri, wana arîa maathamîre vûrûrirî wa Misiri.

**9** Nîngamaretera maûndû macûku mûno ma kûmakia mavûrûri monthe ma nthî. Nîmagaatuîka kîndû gîa kûthekererwa, kûnyararûa, kwirwa na matuîke kîrumi kûrîa kuonthe ngamanyagania.

**10** Nîngatûma magîe na mbaara, yûra na manyitwe nî mîrimû mîcûku nginya rîrîa magacûkangua onthe mathire viû vûrûrirî ûrîa namaveere vamwe na methe mao.”

# Jer 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nthû kuuma mwena wa rûgûrû

## Îtuîro rîa Ngai kûrî mavûrûri

**1** Mwaka wa kana, Jehoiakimu mûvîcî wa Josia arî mûthamaki wa Juda, Ngai-Mûnene nîwavere Jeremia ndûmîrîri îgiî andû a Juda. Vîndî îo kwarî mwaka wa mbere wa Nebukadinezarû arî mûthamaki wa Babuloni.

**2** Jeremia nîwavere andû onthe a Juda na a Jerusalemu ndûmîrîri îo akîmera atîrî,

**3** “Îvinda rîa mîaka mîrongo îîrî na îthatû (23) kuuma mwaka wa îkûmi na îthatû Josia mûvîcî wa Amoni, arî mûthamaki wa Juda nginya ûmûnthî, Ngai-Mûnene ethîrîtwe akîmbarîria. Vîndî îo yonthe mbîthîrîtwe ngîmûva ndûmîrîri îo ndagûtigithîrîria, nwatî mue nîmwaregire kûmîthikîrîria.

**4** Mue mûtienda kûmîgua kana kûmîthikîrîria wana ethîrwa Ngai-Mûnene atûûraga amûtûmagîra arathi ndungata ciake atagûtigithîrîria.”

**5** Maamwîraga atîrî, “Mûndû wa wonthe nîatigane na mîthiîre yake mîcûku na maûndû ma waganu; nîguo mûtûûre vûrûrirî ûrîa Ngai-Mûnene aamûveere vamwe na methe menyu ûtuîke wenyu tene na tene.

**6** Mûtikarûmîrîre ngai ciîngî mûigooce kana mûitungatîre, wana kana mûndakarie nîûndû wa kûgooca mîvuanano îrîa mwerûthîre na njara cienyu. Mwathîkîra Ngai-Mûnene, ke ndakaamûverithia.

**7** Kûnarî ûguo, Ngai-Mûnene arauga atî mue nîmwaregire kûmûthikîrîria. Nîmwamûrakaririe nîûndû wa mîvuanano îrîa mwerûthîîre na mûkîîretera thîna mue ene.”

**7**

**8** Kwoguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Nîûndû nîmûregete kwathîkîra ciugo ciakwa,

**9** nîngûtûma mîvîrîga yonthe ya mwena wa rûgûrû, na Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni, ndungata yakwa matharîkîre vûrûri ûyû na atûûri a guo vamwe na mavûrûri monthe marîa mamarigicîrîtie. Nîngamacûkangia viû na ndûme megue guoya, manyararwe na matûûre na gîconoko.

**10** Nîngakiria arîa onthe makethîrwa makîanîrîra marî na gîkeno na macanjamûkîte wana arîa makethîrwa makinîra mûviki na mûvikania. Mîgambo ya ithîi ndîkeguîka na taa nîikavorua.

**11** Vûrûri ûyû wonthe nîûkomomorwa ûtuîke îganjo na mavûrûri marîa mariganîtie naguo nîmagaatungatîra mûthamaki wa Babuloni îvinda rîa mîaka mîrongo mûgwanja.

**12** Mîaka mîrongo mûgwanja yathira nîngaverithia mûthamaki wa Babuloni na vûrûri ûcio. Nîngacûkangia vûrûri ûcio wa Akalidei nîûndû wa mevia mao na ndûme ûtûûre ûrî îganjo tene na tene.

**13** Nîngatûma ciugo irîa naririe ciîgiî vûrûri ûyû na maûndû monthe marîa mandîkîtwe îvukuurî rîîrî marîa Jeremia aarathîte îgûrû rîa mavûrûri monthe mavinge.

**14** Andû a Babuloni nîmagaatuîka ngombo cia mavûrûri mengî na athamaki engî. Nîngamaverithia kûringana na maûndû macûku marîa meekire.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli aambîrire atîrî, “Oca gîkombe gîkî Kîam ndivei kuuma njararî yakwa gîcûrîte marakara makwa, ûkîvire mavûrûrirî marîa ngûgûtûma, na ûmanengere manyue.

**16** Nîmakaanyua, marîwe na matûgûgane nîûndû wa andû arîa ngaûraga gatagatîrî kao.”

**16**

**17** Kwoguo nînocire gîkombe kîu kuuma njararî cia Ngai-Mûnene, ngîthiî gûkundia mavûrûri monthe kîrîa Kîamrî kuo.

**18** Nambîrîrie gûkundia Jerusalemu na matûûra ma Juda; ngîcoka gûkundia athamaki na anene a kuo, nîguo matuîke kûndû gûtarî kîndû, na werû na kûndû gwa kûnyararwa na kûndû kûrume, wata ûrîa gwîkariî ûmûnthî,

**19** Faraû, mûthamaki wa Misiri, ndungata ciake, anene ake, vamwe na andû ake onthe;

**20** na ageni onthe arîa matûûraga Misiri. Athamaki onthe a vûrûri wa Uzi, athamaki onthe a vûrûri wa Filisiti na nîmo: Ashikeloni, Gaza, Ekironi na matigari ma Ashidodi.

**21** Edomu, Moabu, Amoni;

**22** athamaki onthe a Turo na Sidoni; athamaki a mavûrûri marîa marî rûtere rwa îria rîa Mediterania;

**23** andû arîa matûûraga Dedani, Tema, Buzi na andû onthe arîa menjagwa njuîrî igakuvîva;

**24** athamaki onthe a Arabia na athamaki onthe a mîvîrîga yonthe îrîa îtûûraga werûrî;

**25** athamaki onthe a Zimuri, athamaki onthe a Elamu na athamaki onthe a Media;

**26** na athamaki onthe a mwena wa rûgûrû, a kûraca na a gûkuvî marûmanîrîrîte vamwe, na mothamaki monthe ma nthî nîmaanyuîrîre gîkomberî kîu. Mûthiiarî, mûthamaki wa Babuloni nîagaakînyuîra.

**26**

**27** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî, “Îra andû atî nie, Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli nîramera manyue marîwe na matavîke, magwe na maremwe nî gûkîra nîûndû wa mbaara îrîa ngûtûma îgîe gatagatîrî kao.

**28** Na mangîrega gwîtîkîra gîkombe kuuma njararî ciaku nîguo makînyuîre, nîûgacoka ûmeere atî, ‘Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte atî nwa nginya makînyuîre!

**29** Taroria! Rîu nîngwambîrîria kûverithia îtûûra rîrîa rîtanîtue nanie. Mûreciria nwa mûrege kûverithua? Nwa nginya mûverithue, nîûndû nîngûtûma kûgîe na mbaara kûrî andû onthe a nthî. Nînie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nauga guo.

**29**

**30** “ ‘We Jeremia nîûkaaratha maûndû mama monthe îgûrû rîao na uuge atî:

**30** Ngai-Mûnene nîakaararama kuuma îgûrû,

**30** na arie mûgambo arî kûrîa kûtheru ekaraga,

**30** nîakaaruruma na vinya îgûrû rîgiî andû ake,

**30** nîakaaugîrîria ta andû arîa makinyangaga thavibu,

**30** îgûrû rîgiî atûûri onthe a nthî.

**30**

**31** Înegene rîu nîrîkeguua nthî yonthe,

**31** nîûndû Ngai-Mûnene nîagaacirithia mavûrûri,

**31** nîagaatuîra andû onthe,

**31** na aûrage arîa onthe aganu.

**31** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.’ ”

**31**

**32** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî,

**32** “Taroria mûthiro ûranyita vûrûri ûmwe kûthiî ûrîa wîngî,

**32** na rûkûngi rûnene nîrûravurutana,

**32** rumîte mîthiia ya nthî!”

**32**

**33** Mûthenya ûcio andû arîa makaûragwa nî Ngai-Mûnene makanyagania kuuma mûthiia ûmwe wa nthî kûthiî ûrîa wîngî. Matigacakaîrwa, matikaûnganua kana mathikwa; makanyagarûkua nthî ta irûndo cia thumu.

**33**

**34** Mue arîthi rîrani mugîrîrîtie,

**34** îgaragarieni mûurî mue atongoria a ng'ondu,

**34** nîûndû mîthenya yenyu ya kûthînjwa na kûnyaganua nîmîkinyu,

**34** mûkaûragwa ta ndûrûme irîa ithuurîtwe.

**34**

**35** Gûtikethîrwa kûrî na kûndû gwa kwîthitha,

**35** kana kwa arîthi kana atongoria a ng'ondu.

**35**

**36** Tathikîrîriani kîrîro Kîam arîthi

**36** na gûkaîrîria gwa atongoria a ng'ondu!

**36** Nîûndû Ngai-Mûnene nîaracûkangia kûndû kwao gwa kûrîthia,

**36**

**37** na ndîthia irîa irakirîrîrîtie nînjûkangie

**37** nîûndû wa marakara manene ma Ngai-Mûnene.

**37**

**38** Ngai-Mûnene nîatiganîrîtie andû ake,

**38** ta ûrîa mûnyambû ûtiganagîria ngurunga yaguo;

**38** vûrûri wao ûtuîkîte werû mûtheri,

**38** nîûndû wa mbaara ya arîa mavinyanagîrîria,

**38** na nîûndû wa marakara ma Ngai-Mûnene.

# Jer 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia nîwacirithirue

**1** Vîndî îrîa Jehoiakimu mûvîcî wa Josia ûrîa warî mûthamaki wa Juda ambîrîrie kwathana, Ngai-Mûnene nîwerire Jeremia atîrî,

**2** “Rûngama nja ya hekarû na warîrie andû a matûûra ma Juda arîa maûkaga gûkû hekarûrî kûgooca, ûmeere maûndû monthe marîa ngûkwatha ûtagûtigîrîra wanarî kiugo.

**3** Nwa kwîthîrwa nîmakûthikîrîria na matigane na maûndû mao macûku, nanie nwa nîricûkwe gwîka maûndû macûku marîa nîvarîrîtie kûmeka nîûndû wa waganu wao ûrîa mekaga.

**4** Ûkamera Ngai-Mûnene arauga atî, ‘Ethîrwa tîmûnthikîrîria na mûrûmîrîre watho ûrîa nîmûvete,

**5** na mûthikîrîrie ciugo cia arathi ndungata ciakwa arîa mbîthîrîtwe ngîmûtûmîra vîndî wa vîndî, wana ethîrwa mûtiamathikîrîria,

**6** nîngacoka mbîke hekarû îno ta ûrîa nekire Shilo, na nîngatûma îtûûra rîîrî rîtuîke kîrumi kûrî mavûrûri monthe ma nthî.’ ”

**6**

**7** Athînjîri-Ngai, arathi na andû onthe nîmegwire Jeremia akîaria maûndû mama monthe arî hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

**8** Na rîrîa Jeremia arîkirie kwaria maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aamwathîte eere andû onthe, athînjîri-Ngai, arathi, na andû onthe nîmaamûnyitire na makiuga atîrî, “Nîûgûkua!

**9** Nîndûî gîatûma ûrathe ûkîgwetaga rîîtwa rîa Ngai-Mûnene ûkiugaga ‘hekarû îno îgekara ta Shilo, na îtûûra rîîrî nîrîgûcûkangua rîtuîke îganjo na rîtigwe gûtarî mûndû wa gûtûûra kuo.’ ” Nao andû onthe nîmaagomanire marigicîrîtie Jeremia kûu hekarûrî.

**9**

**10** Rîrîa anene a Juda meegwire maûndû mama, nîmaumire nyombarî ya mûthamaki na makîthiî hekarûrî na magîkara nthî vandû vetagwa Mwîrîga Mûcerû.

**11** Athînjîri-Ngai na arathi nîmaacokire makîra anene na andû onthe atîrî, “Mûndû ûyû avatiî gûtuîrwa kûûragwa, nîûndû nîarathîte maûndû macûku megiî îtûûra rîîrî. Muonthe nîmweîguîra na matû menyu.”

**11**

**12** Jeremia nîwacokire akîarîria anene na andû onthe akîmeera atîrî, “Ngai-Mûnene nîwandûmire ndathîre hekarû îno na îtûûra rîîrî maûndû mau monthe mwegua.

**13** Kwoguo rîu rûngariani mîthiîre yenyu na ciîko cienyu, na mwathîkîre mûgambo wa Ngai-Mûnene Ngai wenyu. Nake Ngai-Mûnene nîakwîricûkwa atige gwîka maûndû marîa augîte nîakûmwîka.

**14** Nwatî vakwa nie, rîu nîrî njararî cienyu. Mbîkani ûrîa mûkwona ûrî mwaro na mwagîrîru kûrî mue.

**15** Nwatî menyani nama atî mwambûraga, mue na îtûûra rîîrî rîonthe atî nîmûgûcokererwa nî nthakame ya mûndû ûtarî na mavîtia, nîûndû nama nî Ngai-Mûnene wandûmire mbarie ciugo ino mûkîgucaga.”

**15**

**16** Nao anene na andû onthe nîmerire athînjîri-Ngai na arathi atîrî, “Mûndû ûyû ndagîrîrwe nî gûtuîrwa kûragwa nîûndû atwarîria na rîîtwa rîa Ngai-Mûnene Ngai wetû.”

**16**

**17** Vuva wa ûguo atongoria amwe a vûrûri nîmarûngamire na makîarîria andû arîa magomanîte makîmeera atîrî,

**18** “Mika wa Moreshethi nîwarathire vîndî îrîa Hezekia aarî mûthamaki wa Juda, na akîîra andû onthe a Juda atî, ‘Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte,

**18** Zayuni nîgûkaarîmwa ta ûrîa mûraû ûrîmaga mûgûnda,

**18** Jerusalemu gûgaatuîka îganjo,

**18** nakîo kîrîma varîa hekarû îtumîtwe gîtuîke mûtitû.’

**18**

**19** “Mûthamaki Hezekia wa Juda na andû onthe a Juda nîmaamûragire? Kinthî tîkwa Hezekia etigîre Ngai-Mûnene na agîcaria wendi wake nake Ngai-Mûnene akîricûkwa gwîka maûndû macûku marîa augîte nîakûmeka? Nwatî tue nîkwa tûregîrîra ûndû mûcûku mûno.”

**19**

**20** Kwarî mûndû wîngî wetagwa Uria mûvîcî wa Shemaia kuuma Kiriathi Jearimu. Ke arathire ûvoro wîgiî îtûûra rîîrî na vûrûri ûyû akîgwetaga rîîtwa rîa Ngai-Mûnene na ciugo wata cia Jeremia.

**21** Na rîrîa mûthamaki Jehoiakimu vamwe na athigari ake na anene onthe meegwire ciugo ciake, mûthamaki nîwavangire kûmûûraga. Nwatî rîrîa Uria eeguire ûvoro ûcio, nîwetigîre na akîûra akîthiî Misiri.

**22** Mûthamaki Jehoiakimu nîwacokire agîtûma Elinathani mûvîcî wa Akibori vamwe na arûme engî mathiî Misiri nîguo magîre Uria.

**23** Nao nîmaamûnyitire, makîmûcokia kûrî mûthamaki Jehoiakimu. Nake mûthamaki nîwamûragire na rûviû na agikia kimba gîake mbîrîrarî kûrîa kûthikagwa andû onthe.

**23**

**24** Nwatî Jeremia ethagîrwa akîgitîrwa nî Ahikamu mûvîcî wa Shefani, nîguo ndakarekererue kûrî andû aûragwe.

# Jer 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia nîwekîrire îcoki ngingo

**1** Kîambîrîriarî Kîam wathani wa Zedekia mûvîcî wa Josia mûthamaki wa Juda, kiugo nîgîakinyîre Jeremia kuuma kûrî Ngai-Mûnene.

**2** Ngai-Mûnene aambîrire atîrî, “Jeremia, rûtha îcoki na mîkwa yarîo na ûrîkîre ngingorî yaku.

**3** Ûcoke ûtûme ndûmîrîri kûrî mûthamaki wa Edomu, Moabu, Amoni, Turo, Sidoni na njîra ya aarîrîria a thirikari arîa maûkîte Jerusalemu kûrî Zedekia mûthamaki wa Juda.

**4** Atha arîrîria acio a thirikari makeere anene ao atî nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli nîramera atî:

**5** Nînie naûmbire nthî na ngîûmba andû na nyamû cionthe irîa irî kuo na ûvoti na vinya wakwa na nîmîvecaga mûndû wa wonthe ûrîa ngwona agîrîrîte.

**6** Rîu nîmvecanîte mavûrûri mama monthe kûrî Nebukadinezarû, mûthamaki wa Babuloni, ndungata yakwa, wana nînîmûvete nyamû cia kîthaka imûtungatagîre.

**7** Mavûrûri monthe nîmakaamûtungatîra na matungatîre mûvîcî wana matungatîre mwana wa mûvîcî nginya rîrîa vûrûri wake ûkaagwa. Vûrûri wake nîûgacoka ûtungatîre mavûrûri mengî na athamaki marî îgweta.

**7**

**8** “Nwatî vûrûri wa wonthe kana ûthamaki ûngîkarega gûtungatîra Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni na kûmwathîkîra, nîngaverithia vûrûri ûcio na mbaara, yûra na mîrimû na nîûthirie viû na njîra ya mûthamaki Nebukadinezarû.

**9** Kwoguo mûtikathikîrîrie arathi enyu, aringi a mbûgû enyu, aroti enyu kana arogi enyu. Andû aya onthe mamwîraga mûtigatungatîre mûthamaki wa Babuloni.

**10** Methagîrwa makîmûveenia na nîmagaatûma mûthamue mûvirwe kûraca na vûrûri wenyu. Nie Ngai-Mûnene nîngamwîngata na nîmûgaacûkangua.

**11** Nwatî andû a vûrûri wa wonthe ûrîa ûkathîkîra na ûtungatîre mûthamaki wa Babuloni, nîngareka mekare vûrûrirî wao na maûrîmage na matûûre kuo. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.”

**11**

**12** Nie Jeremia, nînerîte Zedekia mûthamaki wa Juda maûndû wata mau namwîrîte atîrî, “Athîkagîra mûthamaki wa Babuloni, ûmûtungatîre vamwe na andû ake na nîûgûtûûra mwoyo.

**13** Nîndûî gîgûtûma we na andû aku mûkua nî mbaara, yûra na mîrimû? Maûndû mama nîmo Ngai-Mûnene aaugîte nîmagekîka kûrî vûrûri wa wonthe ûrîa ûtagatungatîra mûthamaki wa Babuloni.

**14** Mûtikathikîrîrie arathi arîa mamwîraga mûtikathîkîre mûthamaki wa Babuloni, nîûndû methagîrwa makîmûveenia.

**15** Ngai-Mûnene augîte: tî nie ndûmîte arathi acio, nwatî maramûrathîra maûndû ma maveeni magîtûmagîra rîîtwa rîakwa. Nîngûmwîngata mûthiî mûkaûragwe, mue vamwe na arathi acio maramwîra maûndû ma maveeni.”

**15**

**16** Nînacokire ngîra athînjîri-Ngai vamwe na andû onthe atî Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Mûtikathikîrîrie arathi enyu arîa marathaga makiugaga atî indo cia hekarû nîigûcokua kuuma Babuloni kavinda gakuvî, nîûndû nîkwa maramûveenia.

**17** Mûtikamathikîrîrie; tungatîrani mûthamaki wa Babuloni na nîmûgûtûûra mwoyo. Îtûûra rîîrî nîrîtuîka maganjo nîkî?

**18** Ethîrwa o nî arathi na marî na ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene, nî makaîre Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîguo indo irîa ciatigarire hekarûrî ya Ngai-Mûnene na nyombarî ya mûthamaki wa Juda na Jerusalemu itikavirwe Babuloni.”

**18**

**19** Nîûndû Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî ûvoro wîgiî itugî na indo icio ciîngî irîa itigîtwe îtûûrarî rîîrî,

**20** irîa Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni atakuuwa rîrîa ocire Jekonia mûvîcî wa Jehoiakimu mûthamaki wa Juda na andû arîa atîîkanu onthe a Juda na Jerusalemu kuuma Jerusalemu na akîmavira îthamîriorî.

**20**

**21** “Tathikîrîriani ûrîa nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli nîrauga ûvoro wîgiî indo irîa ciatigirwe hekarûrî, nyombarî ya mûthamaki wa Juda na Jerusalemu.

**22** Nîigaakuwa ivirwe Babuloni na ciîkare kuo nginya rîrîa ngeciria ûvoro wacio. Nîngaacoka nîicokie rîngî na nîcige gûkû. Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.”

# Jer 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia na Mûrathi Hanania

**1** Mwaka wa ûcio, mweri wa gatano mwaka wa kana Zedekia arî mûthamaki wa Juda, Hanania mûvîcî wa Azuri, mûrathi kuuma îtûûra rîa Gibeoni, nîwaririe nanie nîrî hekarûrî, na mbere ya athînjîri-Ngai na andû onthe na akiuga atîrî,

**2** “Ngai-Mûnene Mwene Vinya Wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atî: Nîmunîte îcoki rîa mûthamaki wa Babulonia.

**3** Îvinda rîa mîaka îrî nîngwîthîrwa njoketie indo cia hekarû gûkû irîa mûthamaki Nebukadinezarû wa Babulonia oocire gûkû akîivira Babuloni.

**4** Wana nîngûcokia Jekonia mûvîcî wa Jehoiakimu gûkû, vamwe na andû onthe a Juda arîa maatavîtwe makîvirwa Babulonia. Nîngaunanga îcoki rîa mûthamaki wa Babulonia. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.”

**4**

**5** Nake mûrathi Jeremia nîwacokire akîarîria mûrathi Hanania mbere ya athînjîri-Ngai na andû onthe arîa maarûngamîte hekarûrî;

**6** na akîmwîra atîrî, “Ameni! Ngai-Mûnene aroîka guo. Ngai-Mûnene arovingia maûndû marîa waratha na acokie indo cionthe cia hekarû kuuma Babuloni, airete gûkû vamwe na andû arîa onthe maatavîtwe makavirwa îthamîriorî.

**7** Nwatî rîu thikîrîria ûrîa nîrakwîra we na andû onthe.

**8** Arathi arîa maarî kuo mbere yaku na mbere yakwa mavinda ma tene, nîmaarathire atî mbaara, yûra na mîrimû nîgaûka kûrî mavûrûri meengî na mothamaki marî vinya.

**9** Nwatî mûrathi ûrîa ûrathaga kûrî na thayû, angîmenyekana atûmîtwe nî Ngai-Mûnene vîndî îrîa ndûmîrîri îrîa arathîte îkaavinga.”

**9**

**10** Nake mûrathi Hanania nîwacokire agîoca îcoki kuuma ngingorî ya mûrathi Jeremia na akîriunanga.

**11** Hanania nîwaririe arî mbere ya andû onthe na akiuga atî, Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Ûguo nîguo ngaunanga îcoki rîrîa Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni aigîrîrîte mavûrûri monthe. Ngeka ûguo îvindarî rîa mîaka îîrî îgûka.” Vuva wa ûguo mûrathi Jeremia nîwacokire akînethiîra.

**11**

**12** Vuva wa mûrathi Hanania kunanga îcoki kuuma ngingorî ya mûrathi Jeremia, ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene nîyakinyîre Jeremia akîrwa:

**13** Thiî, ûkeere Hanania Ngai-Mûnene arauga atîrî, “We nîunangîte îcoki rîa mûtî, nwatî nie nîngûrûtha rîngî rîa cuuma.

**14** Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe Ngai wa Isiraeli augîte atî nîagwîkîra andû a mavûrûri monthe îcoki rîa cuuma, na atî magatungatagîra Nebukadinezarû Mûthamaki wa Babulonia. Augîte atî nginya nyamû cia kîthaka igaatungatagîra Nebukadinezarû.”

**14**

**15** Nake mûrathi Jeremia nîwerire mûrathi Hanania atîrî, “Hanania, tathikîrîria! Ngai-Mûnene ndaagûtûma, na nîûtûmîte andû aya metîkie maûndû ma maveeni.

**16** Kwoguo Ngai-Mûnene arauga atî nîagûkûthengutia gûkû nthî. Mwaka ûyû ûtanathira nîûgûkua nîûndû nîwîrîte andû maregane na Ngai-Mûnene.”

**16**

**17** Mwaka wa ûcio, mweri wa mûgwanja mûrathi Hanania nîwakwire.

# Jer 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maarûa ya Jeremia kûrî Ayahudi arîa maarî Babulonia

## Maarûa ya Shemaia

**1** Îno nîo maarûa îrîa mûrathi Jeremia aatûmîre atongoria, athînjîri-Ngai, arathi na andû arîa Nebukadinezarû aavirîte îthamîriorî Babulonia kuuma Jerusalemu.

**2** Jeremia aandîkire maarûa îo vuva wa mûthamaki Jekonia, mûthamaki mûndûmûka, andû ngaramba, anene a Juda na Jerusalemu, mavundi na aturi kûvirwa îthamîriorî.

**3** Elasa mûvîcî wa Shafani, na Gemaria mûvîcî wa Hilikia, nîo Zedekia mûthamaki wa Juda aatûmire mavirîre Nebukadinezarû mûthamaki wa Babulonia maarûa îo Jeremia andîkîte akauga atîrî:

**3**

**4** “Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arera andû onthe arîa etîkîrire mavirwe îthamîrio Babulonia kuuma Jerusalemu atî,

**5** ‘Tumani nyomba na mûtûûre kuo; vandani mîgûnda na mûrîe kîrîa gîkauma kuo.

**6** Vikaniani na mûgîe na ciana cia anake na cia erîtu; anake enyu nîmavikanie na erîtu enyu mavikue na magîe na ciana cia anake na cia erîtu: ongererekani mûrî kûu na mûtikanyive.

**7** Caragiani thayû wa îtûûra rîrîa natûmire mûthamîrue na mûvoyage Ngai-Mûnene nîûndû warîo, nîûndû maûndû mao nîmagûtuîka maro.

**8** Nîûndû Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atî mûtigetîkîre kûveenua nî arathi na aragûri arîa marî gatagatîrî kenyu na mûtikathikîrîrie iroto ciao.

**9** Nîûndû marathaga maûndû ma maveeni magîtûmagîra rîîtwa rîakwa. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.’

**9**

**10** “Ngai-Mûnene arauga atî, rîrîa mîaka mîrongo mûgwanja (70) mûrî Babuloni îkathira nîngamwîciria na mvingie kîîranîro gîakwa namue na nîmûcokie gûkû.

**11** Nîûndû, nie Ngai-Mûnene nîmbîcî mîvango îrîa nîrî nayo kûrî mue, mîvango ya maûndû maro na tî maûndû macûku nîguo mûtûûrîre wenyu wa vîndî îrîa îgaûka wîthîrwe ûrî na kîîrîgîrîro.

**12** Nîmûgaacoka mûmbîte, na mûmvoe na nîngamûthikîrîria.

**13** Nîmûkaanjaria na mûmone, rîrîa mûkanjaria na ngoro yenyu yonthe,

**14** nîmûkaamona, na nîngamûcokeria mûnyaka wenyu na nîmûcokanîrîrie kuuma mavûrûri monthe na kûndû kuonthe kûrîa namûvirithirie. Nîngamûcokia kûrîa namûrutire ngîmûvira îthamîriorî.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**14**

**15** “Mue mûrauga atî, Ngai-Mûnene nîamûveu arathi vûrûrirî wa Babuloni.

**16** Tathikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene arauga îgûrû rîgiî mûthamaki ûrîa ûrathana kûrîa Daudi aarî mûthamaki, na îgûrû rîgiî andû onthe arîa matûûraga îtûûrarî rîîrî, na andû enyu arîa matavirwa îthamîriorî nao.

**17** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atî, ‘Nîngûmaretere mbaara, yûra na mîrimû, na ndûme matuîke ta ngûû mboru na njûku mûno ûndû itangîrîka.

**18** Nîngamarûmîrîria na mbaara, yûra na mîrimû na ndûme mothamaki monthe ma nthî mamakage mamoona. Nîmagaatuîka kîrumi, na meguithie andû guoya, macivagwe na manyararagwe nî mavûrûri monthe kûrîa namanyaganirie.

**19** Ngaameka ûguo nîûndû nîmaaregire kûthikîrîria ndûmîrîri yakwa îrîa namatûmagîra maita meengî na njîra ya arathi ndungata ciakwa, na makîrega kûnthikîrîria. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.’ ”

**20** Mue muonthe arîa narutire Jerusalemu na ngîmûvira Babuloni îthamîriorî, tathikîrîriani ûrîa nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**20**

**21** “Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli nîarîtie ûvoro wîgiî Ahabu mûvîcî wa Kolaia na Zedekia mûvîcî wa Maaseia, arîa mararatha maûndû ma maveeni na rîîtwa rîakwa: Nîngûmanenganîra kûrî Nebukadinezarû Mûthamaki wa Babuloni nake nîakamaûraga mûkîonaga.

**22** Na nîûndû wa maûndû mau makamanyita, andû onthe arîa maathamîrue Babuloni kuuma Jerusalemu nîmakaagwetaga ciugo ino rîrîa makûrumana: Ngai-Mûnene aromwîka ta ûrîa ekire Zedekia na Ahabu, arîa mûthamaki wa Babulonia avîvirie na mwaki.

**23** Ngameka ûguo nîûndû nîmekire ûndû wa nthoni vûrûrirî wa Isiraeli. Nîmaatharirie na aka a andû arîa maariganîtie nao, na nîmaririe maveeni makîgwetaga rîîtwa rîakwa, na ndiamathîte meke guo. Nie mwene nîmbicî na nîrî mûira wa maûndû mau. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.”

**23**

**24** Ngai-Mûnene nîwambathire mbîre Shemaiya mûvîcî wa Nehelamu atîrî,

**25** “Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli augîte atî, we nîûtûmîte maarûa na rîîtwa rîaku kûrî andû onthe arîa marî Jerusalemu na kûrî mûthînjîri-Ngai Zefania mûvîcî wa Maaseia, na kûrî athînjîri-Ngai arîa engî onthe ûkiugaga atî:

**26** ‘Ngai-Mûnene nîwagûtwire mûthînjîri-Ngai vandûrî va mûthînjîri-Ngai Jehoiada, na rîu nîwe mûtongoria hekarûrî. Nî wîra waku kwona atî mûndû wa wonthe wa ngoma, wîtucaga atî nî mûrathi hekarûrî ya Ngai-Mûnene nîwanyitwa na ovwa na mvîngû na aikua njeera.

**27** Nî ndûî vi kîgirîtie ûkaania Jeremia wa kuuma Anathothi ûrîa wîthîrîtwe agîkûrathîra?

**28** Ke nîwagîrîrwe nî kûgirua kûratha nîûndû ethîrîtwe akîrathîra andû arîa marî Babuloni atî nîmatûûra marî îthamîriorî kavinda karaca, na nîmagîrîrwe nî gûtuma nyomba na matûûre kuo, na marîme mîgûnda na marîe maketha ma mîgûnda yao.’ ”

**28**

**29** Zefania mûthînjîri-Ngai nîwathomire maarûa îno Jeremia akîonaga.

**30** Nake Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Jeremia atîrî,

**31** “Tûmîra andû onthe arîa marî îthamîriorî ndûmîrîri îno îgiî Shemaia wa Nehelamu: Nie Ngai-Mûnene nîrauga atî, Shemaia nîamûrathîrîte maûndû marîa nie ndamûtûmîte, na agîtûma mwîtîkia maûndû matarî ma ma.

**32** Kwoguo nie Ngai-Mûnene nîrauga atî nîngûverithia Shemaia mûvîcî wa Nehelamu vamwe na rûciaro rwake. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wa arîa metanîtue nake ûgatigara arî mwoyo nîguo one maûndû maro marîa ngeka andû akwa, nîûndû ethîrîtwe akîra andû maregane nanie Ngai-Mûnene. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.”

# Jer 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciîranîro cia Ngai-Mûnene kûrî andû ake

**1** Ndûmîrîri nîyakinyîre Jeremia kuuma kûrî Ngai-Mûnene îkîmwîra atîrî,

**2** “Nie Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîrakwîra wandîke maûndû monthe marîa nakwîra îvukuurî.

**3** Nîûndû îvinda nîrîgûkinya rîrîa ngatûma andû akwa a Isiraeli na a Juda arîa matwîre marî atave, magîe na mûtûûrîre mwaro na nîmacokie rîngî vûrûrirî ûrîa naveere methe mao mawîgwatîre ûtuîke wao. Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.”

**3**

**4** Ino nîcio ciugo irîa Ngai-Mûnene aririe ciîgiî Isiraeli na Juda:

**4**

**5** “Nie Ngai-Mûnene mbugîte atî:

**5** Nîkwîguîtwe kîrîro gîa kûmakania,

**5** na mûgambo wa gwîkanîra guoya na tî thayû.

**5**

**6** Rîu ta îyûrieni na mwîcirie:

**6** mûndûmûrûme nwa aciare mwana?

**6** Nîndûî kîratûma mone wa mûndûmûrûme,

**6** aigîrîrîte njara îvu ta mûndûmûka arî na ûrûrû wa gûciara?

**6** Nîndûî gîtûmîte mothiû ma andû onthe mathite?

**6**

**7** Nama mûthenya ûcio nî mûnene,

**7** gûtirî mûthenya wîngî ta guo,

**7** nî mûthenya wa kîeva kûrî andû a Jakovu;

**7** kûnarî ûguo nîmakavonokua kuuma thînarî ûcio.”

**7**

**8** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Rîrîa îvinda rîu rîgakinya, nîngaunanga îcoki rîrîa rîrî ngingorî na nducange mînyororo yao. Matigatuîka ngombo cia andû ageni rîngî.

**9** Nwatî nîmakaandungatîra nie Ngai-Mûnene Ngai wao, na matungatîre ûmwe wa njiarwa cia mûthamaki Daudi, ûrîa ngamathuurîra atuîke mûthamaki.

**9**

**10** “Nie Ngai-Mûnene nîramwîra mue ndungata ciakwa andû a Jakovu mûtigetigîre,

**10** kana mue andû a Isiraeli mûgwatwa nî guoya;

**10** nîûndû nîngamûvonokia kuuma vûrûrirî wa kûraca,

**10** na njiarwa ciaku nîirute vûrûri ûrîa ithamîrîtue.

**10** Nîmûgaacoka na mûtûûre na thayû,

**10** na gûtirî mûndû ûgatûma mûgîa na guoya.

**10**

**11** Nîûndû nîngaûka nîmûvonokie,

**11** na njûkangie mavûrûri monthe viû,

**11** kûrîa namûnyaganirie,

**11** nwatî mue ndikamûcûkangia.

**11** Mue ndikamûrakereria ndamûverithîtie,

**11** ngamûverithia na njîra ya kîvooto.

**11** Nie Ngai-Mûnene nînie nauga Ûguo.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**12** “Ngurara ciaku itingîvora,

**12** na ironda cienyu itingîthondekeka.

**12**

**13** Gûtirî mûndû ûkarûmbûyania na maûndû menyu,

**13** gûtirî ndawa îngîvonia ironda cienyu,

**13** mue mûtingîvona.

**13**

**14** Anyanya aku onthe nîmariganîrîtwe nîmue;

**14** matitindanagîrîra namue.

**14** Nîmûtharîkîrîte ta ûrîa mûndû atharîkagîra nthû,

**14** nîmûverithîtie ndakûmwîguîra ntha.

**14** Nîûndû mavîtia menyu nî manene,

**14** na mevia menyu nî meengî.

**14**

**15** Mûrarîra nîûndû wa ngurara cienyu nîkî?

**15** Ruuo rwenyu rûtingîthira.

**15** Nîmwîkîte maûndû mama monthe,

**15** nîûndû mavîtia menyu nî manene,

**15** mevia menyu nî meengî mûno.

**15**

**16** Kûnarî ûguo arîa onthe mamûcûkangagia nîmagaacûkangua,

**16** nacio nthû cienyu cionthe nîigaatavwa ivirwe îthamîriorî;

**16** arîa onthe mamûtavaga wanao nîmagaatavwa,

**16** na arîa onthe mamûvinyagîrîria wanao nîmakavinyîrîrua.

**16**

**17** “Nîngamûcokeria vinya wenyu,

**17** na nîmûvonie ironda cienyu,

**17** wana ethîrwa mamwîtaga, ‘Mûru.’

**17** ‘Îtûûra rîa Zayuni rîtarî mûndû wa kûrîmenyerera!’

**17** Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.”

**17**

**18** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**18** “Nîngacokia andû a Jakovu vûrûrirî wao,

**18** na mbîguîre mîciî yao ntha.

**18** Îtûûra rîa Jerusalemu nîrîgaatumwa rîngî,

**18** na mûciî wa mûthamaki nîûvande varîa warî.

**18**

**19** Atûûri a Jerusalemu nîmakaaina nyîmbo cia kûgooca,

**19** nîmakaugîrîria nî gûkena,

**19** nîngatûma mongerereke na matikanyiva;

**19** nîngatûma matîwe na matikairwa.

**19**

**20** Ciana ciao igekara wata ûrîa ciekaraga tene,

**20** na matuîke rûrîrî rwa kûngooca,

**20** na nîngaverithia arîa onthe mamavinyagîrîria.

**20**

**21** Mûtongoria wao akethîrwa arî ûmwe wao,

**21** mwathi wao akauma gatagatîrî kao,

**21** nîngamwîta nake nîakanguvîvîria,

**21** nîûndû nû ûngîgeria kûnguvîvîria na vinya wake?

**21** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.”

**21**

**22** “Nîmagaatuîka andû akwa,

**22** na nie nduîke Ngai wao.”

**22**

**23** Taroria rûkûngi rûnene rwa Ngai-Mûnene!

**23** Marakara nîmanyûrûrûkîte,

**23** rûkûngi rûnene nîrûravurutana,

**23** nîrûgwa ciongorî cia andû arîa aganu.

**23**

**24** Ngai-Mûnene ndagaacokithia marakara make,

**24** nginya rîrîa akavingia ûrîa avangîte gwîka.

**24** Vuvarî nîmûgaataûkîrwa nî maûndû mau.

# Jer 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû a Isiraeli nîmaacokire kwao

## Ntha cia Ngai-Mûnene kûrî Isiraeli

## Mûnyaka ûrîa andû a Ngai makethîrwa naguo vuvarî

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Îvinda rîu nîngatuîka Ngai wa mîvîrîga yonthe ya Isiraeli nao nîmagaatuîka andû akwa.”

**1**

**2** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**2** “Andû arîa mataaûragîrwa werûrî nînameguîrîre ntha.

**2** Rîrîa andû a Isiraeli meerirîrie kûvurûka,

**2**

**3** nie Ngai-Mûnene nînamaumîrîre nîrî kûraca.

**3** Nîmwendete na wendo ûtathiraga,

**3** kwoguo nîrî mwîvokeku kûrî mue vîndî cionthe.

**3**

**4** Nîngamûvanda rîngî, na nîmûgekindîria mue andû akwa a Isiraeli!

**4** Nîmûgooca rîngî indo cienyu cia kwina

**4** mwîinie na gîkeno mûcanjamûkîte.

**4**

**5** Nîmûkavanda mîthavibu rîngî îgûrû rîa irîma cia Samaria.

**5** Arîmi makavanda mbegû na nîmagaakenera matunda mayo.

**5**

**6** Nîûndû mavinda nîmagaakinya rîrîa arangîri magetana

**6** marî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Efiraimu; mauge atî,

**6** ‘Ûkîrani tunûkie Zayuni kûrî Ngai-Mûnene Ngai wetû.’ ”

**6**

**7** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**7** “Inani na gîkeno nîûndû wa andû a Isiraeli,

**7** na mugîrîrie nîûndû wa vûrûri ûrîa mûnene,

**7** anîrîrani na mûkenerere mûkiugaga atî,

**7** ‘Ngai-Mûnene nîavonoketie andû ake,

**7** matigari ma andû a Isiraeli.’

**7**

**8** Taroria nîngamareta kuuma vûrûri wa mwena wa rûgûrû

**8** na nîmacokanîrîrie kuuma mîthiia yonthe ya nthî.

**8** Magaacoka marî gîkundi kînene,

**8** gatagatîrî kao kûrî ndumumu cionje na ithua,

**8** aka arîa marî na mavu na arîa marî vakuvî gûciara.

**8**

**9** Magaûka makîrîraga methori,

**9** nîngamatongoria macoke ngîmaûmagîrîria.

**9** Nîngatûma mathiîrîre rûtere rwa tûrûnjî,

**9** makaathiîrîra njîrarî nûngarû matakûvîngwa,

**9** nîûndû nie nîrî îthe wa Isiraeli,

**9** na Efiraimu nî îrikithathi rîakwa.

**9**

**10** Mue mavûrûri, tathikîrîriani kiugo Kîam Ngai-Mûnene,

**10** na mûkîanîrîre mavûrûrirî marîa marî kûraca,

**10** mûmeere atî: ‘Ûrîa wanyaganirie andû a Isiraeli, nîakaamacokanîrîria,

**10** akamamenyerera ta ûrîa mûrîthi amenyagîrîra ng'ondu ciake.’

**10**

**11** Nîûndû nie Ngai-Mûnene nîngûûrîte andû a Isiraeli,

**11** na nîmavonoketie kuuma kûrî andû marî na vinya kûmakîra.

**11**

**12** Nîmagaûka maine na maugîrîrîtie marî kîrîmarî gîa Zayuni,

**12** nîmagaakena nîûndû wa maûndû maro ma Ngai-Mûnene,

**12** nîmagaakena nîûndû wa irio cia mûgûnda ndivei na maguta ma ndamaiyû,

**12** nîûndû wa ndîthia ya ng'ondu na ng'ombe.

**12** Makethîrwa mekariî ta mûgûnda wîtîrîrîtue manjî,

**12** na matikathîna rîngî.

**12**

**13** Erîtu nîmakeinia makenete,

**13** na anake na athuuri nîmagaakena.

**13** Nîngaagarûra macakaya mao matuîke gîkeno,

**13** nîngamaûmîrîria na ndûme magîe na gîkeno îthenya rîa kîeva.

**13**

**14** Nîngaavaithia athînjîri-Ngai na indo mbaro,

**14** na mvingîrie andû akwa maavata mao monthe.

**14** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**15** “Mûgambo nîweguirwe Rama,

**15** wa macakaya na kîrîro kînene.

**15** Nî Rakeli ûrarîrîra ciana ciake,

**15** na nîararega kûmîrîrua,

**15** nîûndû itiarî vo.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**16** “Kira ûtige kûrîra na wîgirie methori,

**16** maûndû mau monthe wîkîte ciana ciaku,

**16** nîûndû nîûkaarîvwa wîra waku,

**16** na nîigaacoka kuuma vûrûri wa nthû ciao.

**16**

**17** Kûrî na kîîrîgîrîro mûtûûrîrerî waku wa vuvarî,

**17** ciana ciaku nîigaacoka vûrûrirî wao.

**17** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**17**

**18** “Nîmbîguîte Efiraimu akîaria arî na kîeva,

**18** ‘We nîûnthomithîtie kwathîka, nanie ngathîka,

**18** ta gacaû gatamenyeretue gwîkîrwa îcoki.

**18** Njokia kûrî we na nîngûgûcokerera,

**18** nîûndû we nîwe Ngai-Mûnene Ngai wakwa.’

**18**

**19** Nîûndû vuva wa kûregana nawe nînaverire,

**19** na vuva wa gûtaarwa nîneririre,

**19** nînegwire nthoni na ngîconoka,

**19** nîûndû naconokaga nî maûndû ma wîthî wakwa.

**19**

**20** “Efiraimu nî mûvîcîwa ûrîa mendete.

**20** Ke nî mwana wakwa ûrîa mendete mûno.

**20** Nîûndû wana rîrîa ngûmûnegenia nwa nîmûririkanaga.

**20** Kwoguo ngoro yakwa nîîmwîriragîria;

**20** nama nîngamwîguîra ntha.

**20** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**20**

**21** “Îkîra marûûri njîrarî ciaku,

**21** îrûthîre itugî cia gûkwonereria njîra,

**21** ririkana waro njîra îrîa nene,

**21** varavara îrîa wavîtûkîrîre.

**21** Cokani mûciî matûûrarî menyu.

**21**

**22** Nîwîkara ûkîagagaga nginya rî we mwarî ûyû ûtarî mwîvokeku?

**22** Nîûndû nie Ngai-Mûnene nîndûthîte kîndû gîcerû gûkû nthî,

**22** mûndûmûka agitagîra mûndûmûrûme.”

**22**

**23** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe Ngai wa Isiraeli arauga atîrî, “Rîrîa ngaacokia andû a Isiraeli vûrûrirî wao, marî vûrûrirî wa Juda na matûûrarî maguo, nîmakaauga atî:

**23** ‘Ngai-Mûnene akûrathime we kîrîma kîthingu Kîam Jerusalemu,

**23** akûrathime we kîrîma kîtheru!’

**23**

**24** Andû a Juda na matûûra ma kuo monthe, arîmi, arîthi arîa mathiûrûrûkaga kûndû na kûndû na ndîthia ciao.

**25** Nîngaacanjamûra arîa anogu, na nyûmîrîrie arîa matarî na vinya.

**26** Kwoguo andû nîmakaugaga atîrî, ‘Nînamamire na ngîramûka nogokete waro mûno.’ ”

**26**

**27** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Îvinda nîrîgakinya rîrîa ngecûria vûrûri wa Isiraeli na wa Juda andû na nyamû.

**28** Wata ûrîa nevarîrîtie kûmakûûra, kûmomora, kûmagwîthia, kûmacûkangia na kûmaverithia, nwaguo nîîvarîrîtie kûmavanda na kûmatuma.

**29** Vîndî îo andû matikaauga atî,

**29** ‘Methe mao nîmarîte thavibu ndûrû,

**29** na magego ma ciana ciao nîmagîte ngirira.’

**29**

**30** Nwatî wa mûndû agaakua nîûndû wa mevia make ke mwene, mûndû ûrîa ûrîcaga thavibu ndûrû nîke magego make magîcaga ngirira.”

**30**

**31** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Îvinda nîrîgûkinya rîrîa ngarûtha kîrîkanîro gîcerû na andû a Isiraeli na andû a Juda.

**32** Kîrîkanîro kîu gîtikethîrwa gîkariî ta kîrîa narûthire na methe mao vîndî îrîa naamarutire Misiri na njara yakwa nie mwene. Nîmaaregire kwathîkîra kîrîkanîro kîu, wana ethîrwa nie narî ta mûthuuri kûrî o.

**33** Nwatî vuva wa mîthenya îo, gîkî nîkîo kîrîkanîro kîrîa ngarûtha na andû a Isiraeli. Nîngaiga watho wakwa ndarî yao na nîwandîke ngororî ciao. Nîngatuîka Ngai wao nao matuîke andû akwa.

**34** Gûtirî mûndû ûgaacoka kûthomithia ûrîa wîngî akîmwîraga atî, ‘Menya Ngai-Mûnene,’ nîûndû andû onthe, anini na anene, nîmakaamenya. Nîngamarekera mavîtia mao na ndikaririkana mevia mao rîngî. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.”

**34**

**35** Ngai-Mûnene ûrîa arî ke Ngai mwene vinya wonthe arauga atî:

**35** Nîke ûvecaga riûa ûtheri nîguo rîare mûthenya,

**35** na akava mweri na njata ûtheri nîguo imûrîkage ûtukû.

**35** Nîke winainagia îria gûkagîa na makûmbî ma manjî na makaruruma.

**35**

**36** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**36** “Ethîrwa watho ûcio mûrûmu nwa ume varî nie,

**36** njiarwa cia Isiraeli nwa itige gûtuîka rûrîrî nginya tene na tene.

**36**

**37** Kethîrwa îgûrû nwa kûthimwe,

**37** na mîcingi ya nthî îgatuîrua,

**37** vîndî îo nîrîo nîngîtiganîrie njiarwa cia Isiraeli,

**37** nîûndû wa maûndû monthe mekîte.

**37** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.”

**37**

**38** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Îvinda nîrûgûkinya rîrîa îtûûra rîonthe rîakwa rîa Jerusalemu rîgatumwa rîngî, kuuma nyombarî îrîa ndaca na îgûrû ya Hananeli nginya mwena wa îrathîro wa mwîrîga wa kona.

**39** Naruo rûrigi rwa kûthima mûvaka nîrûkathiî mbere nginya karîmarî ka Garebu, rûcoke rûrigicûke rûkinye Goa.

**40** Nakîo Kîamnda kîonthe kûrîa ciimba ithikagwa na gûtecagwa mûu na mûgûnda wonthe kuuma karûnjîrî ga Kidironi nginya mûthiiarî wa kîvingo Kîam mbarathi kîrîa kîrî mwena wa îrathîro nîgûkaamûrîrwa Ngai-Mûnene. Îtûûra rîu rîtigacoka kwanangwa kana kwomomorwa rîngî tene na tene.”

# Jer 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia nîwagûrire mûgûnda

## Îvoya rîa Jeremia

## Kîrîkanîro kîrî na mwîrîgîrîro

**1** Ngai-Mûnene nîwarîrie Jeremia mwaka wa îkûmi vîndî îrîa Zedekia aarî mûthamaki wa Juda, na nwaguo warî mwaka wa îkûmi na înana wa mûthamaki Nebukadinezarû.

**2** Vîndî îo athigari a mbaara a mûthamaki wa Babuloni nîmaathiûrûrûkîrie îtûûra rîa Jerusalemu. Nake mûrathi Jeremia aavingîrîtwe kanyombarî ka arangîri kûu mûciî kwa mûthamaki wa Juda.

**3** Zedekia mûthamaki wa Juda nîke wavingîrîte Jeremia, akîmûragia atîrî, “Nîndûî gîtûmîte ûrathe maûndû ûkiugaga Ngai-Mûnene augîte atî, ‘Nîngûvecana îtûûra rîîrî kûrî mûthamaki wa Babuloni na nîakûrîîgwatîra.

**4** Zedekia mûthamaki wa Juda ndakaûra aume njararî cia Akalidei, nwatî nîakwonana nake ûthiû kwa ûthiû na maranîrie nake ke mwene.

**5** Zedekia nîakaavirwa Babuloni na nîagaatûûra kûu nginya rîrîa ngatua ûrîa ngeeka nake. Wana arûa na andû a Babuloni, ndakavootana. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.’ ”

**5**

**6** Nake Jeremia nîwaugire atîrî, “Ciugo cia Ngai-Mûnene nîcianginyîre ngîrwa atî;

**7** Hanameli, mamaguo mûvîcî wa Shalumu nîagûka kûrî we akwîre atîrî, ‘Gûra kîthaka gîakwa kîrîa kîrî Anathothi, nîûndû we nîwe ûrî na kîvooto gîa gûûkûûra ûûgûre.’ ”

**8** Kwoguo, Hanameli mûvîcî wa mama nîwaûkire na akîmbîthîrîria kîvingorî kîu Kîam arangîri wata ûrîa Ngai-Mûnene augîte, na akîmbîra atîrî, “Gûra mûgûnda wakwa ûcio ûrî Anathothi vûrûrirî wa Benjamini, nîûndû kîvooto gîa kûûgaa nî gîaku; ûgûre ûtuîke waku.” Vîndî îo nîrîo namenyire atî nî Ngai-Mûnene wambaragîria.

**9** Nînagûrire mûgûnda ûcio warî Anathothi kuuma kûrî Hanameli mûvîcî wa mama na ngîmûrîva mbeca mwîgana wa sîlûva îkûmi na mûgwanja.

**10** Nînekîrire kîrore maarûarî ya mûgûnda na ngîmîvinga mbere ya aira a ûndû ûcio na ngîrîva mûgûnda makîonaga.

**11** Nînacokire ngîoca maarûa îo yarî mvinge îrîa yonanagia ûrîa nagûrîte mûgûnda vamwe na maarûa îngî îtaarî mvinge.

**12** Nînanenganîre maarûa îo ya ûgûri wa mûgûnda kûrî Baruku mûvîcî wa Neria; Neria ararî mûvîcî wa Mahiseia. Namûnengeere maarûa îo mbere ya Hanameli mûvîcî wa mama, na mbere ya aira aîrî arîa meekîrîte kîrore maarûarî îo ya kûgûra mûgûnda na mbere ya Ayahudi onthe arîa maarî vau nja ya kîvaro Kîam arangîri.

**13** Nînerire Baruku andû acio onthe marî vo atîrî,

**14** “Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli nîakwathîte na agakwîra woce maarûa ya kûgûra mûgûnda na maarûa îrîa mvinge wana îrîa îtarî mvinge na ûciige nyûngûrî nîguo ciîkare kavinda karaca.

**15** Nîûndû Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe na Ngai wa Isiraeli augîte atî andû nîmakaagûra rîngî nyomba, ithaka na mîgûnda ya mîthavibu vûrûrirî ûyû.”

**15**

**16** Vuva wa kûnengera Baruku mûvîcî wa Neria maarûa cia kûgûra mûgûnda nînavoire ngiuga atîrî,

**17** “We Ngai-Mûnene! We nîwe waûmbire îgûrû na nthî na vinya waku mûnene na ûvoti waku mûnene. Gûtirî ûndû ûngîkûrema.

**18** We nîwonanagia wendo ûtathiraga kûrî andû ngiri na ngiri nyîngî, nwatî nîûverithagia andû nîûndû wa mevia ma methe. We ûrî Ngai ûrî vinya na ûvoti na rîîtwa rîaku nî Ngai-Mûnene Mwene Vinya Wonthe.

**19** We nîûvangaga maûndû na ûûgî na ûgeka maûndû ma vinya. Nîwonaga mîthiîre ya andû onthe na ûvecaga mûndû kûringana na wîra wake.

**20** Nîwaringire ciama na ûgîka maûndû manene Misiri, na nîûthiîte na mbere kûmeka Isiraeli nginya ûmûnthî na ûndû ûcio ûgatûma ûmenyakane.

**21** Nîwarutire andû aku a Isiraeli vûrûrirî wa Misiri na njîra ya kûringa ciama na ûgîka maûndû ma magegania na vinya na ûvoti mwîngî na ûkîmakia andû a Misiri.

**22** Nîwamavere vûrûri ûrîa wamerîre. Vûrûri ûrîa werîre methe metû, vûrûri ûrî îriia na ûûkî.

**23** Nao nîmaatonyire vûrûri ûcio makîwîgwatîra, nwatî matiakwathîkîra kana marûmîrîra watho waku. Matianeka ûndû wanarî ûmwe wa marîa wamaathire. Kwoguo nîûtûmîte manyitwe nî mathîna mama monthe.

**23**

**24** “Taroria, Akalidei nîmenjîte mûtaro ûrigicîrîtie îtûûra rîonthe nîguo marîtharîkîre na marîîgwatîre. Nayo mbaara, yûra na mîrimû nîigûtûma îtûûra rîîrî rînyitwe nî Akalidei arîa mararîtharîkîra. Nama maûndû marîa waririe nîmaravinga rîu ûkîonaga.

**25** Nwatî we Ngai-Mûnene, nîwe wambîrire ngûre mûgûnda na mbeca na mbige aira, wana ethîrwa îtûûra rîîrî rîrî vakuvî kûtharîkîrwa nî andû a Akalidei.”

**25**

**26** Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Jeremia atîrî,

**27** “Taroria, nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wa andû onthe. Gûtirî ûndû ûngînema.

**28** Kwoguo, nie Ngai-Mûnene nîrauga atî nîngûvecana îtûûra rîîrî kûrî Akalidei na kûrî Nebukadinezarû Mûthamaki wa Babuloni na nîakûrîgwata.

**29** Akalidei arîa mararûa na îtûûra rîîrî nîmakaarîvîvia na mwaki. Nîmakavîvia nyomba kûrîa ngai cia Baali ivîvagîrua ûbani, na kûrîa ngai cia mîvuanano irutagîrwa matega ma ndivei, nîguo mbakanwe nî marakara.

**30** Gûtirî ûndû andû a Juda na a Isiraeli maneka kuuma marî ethî, tiga wa maûndû macûku. Ciana cia Isiraeli nîindakarîtie na maûndû marîa mekaga. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**31** Îtûûra rîîrî nîrîrurumûkîtie marakara na mang'ûrîka makwa kuuma rîrîa rîatumirwe nginya ûmûnthî. Kwoguo nîngûrîcûkangia,

**32** nîûndû wa maûndû monthe macûku marîa andû a Isiraeli na Juda mekîte vamwe na athamaki, atongoria, athînjîri-Ngai na arathi.

**33** Nîmamvuvatîrîte vandû va kûngarûrûkîra. Wana ethîrwa mbîthîrîtwe ngîmathomithia, nîmaregete kûnthikîrîria na kwathîkîra kîrîra gîakwa.

**34** Nîmaaigire ngai cia mîvuanano hekarûrî îrîa ngoocagîrwa na makîmîgwatia mûgiro.

**35** Nîmatumîte metha cia kîgongoona cia Baali Kîamndarî Kîam Hinomu, nîguo marutîre ngai ya Moleku anake ao na erîtu ao marî magongoona. Tînie namaathire meke ûguo, na ûndû ûcio ndûngîatonyire meciriarî makwa, atî nwa meke ûndû ta ûcio ûrî mûgiro wa gûtûma andû a Juda mevia.”

**35**

**36** Kwoguo rîu, Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli arauga ûvoro wîgiî îtûûra rîîrî atîrî, “Jeremia, andû aya marauga atî na njîra ya mbaara, yûra na mîrimû vûrûri ûyû nîûkaarekerua kûrî mûthamaki wa Babuloni. Nwatî nie nîrauga atî,

**37** nîngaûngania andû onthe kuuma mavûrûrirî monthe kûrîa namanyaganirie nîûndû wa marakara na mang'ûrîka makwa. Nîngamacokia gûkû na ndûme matûûre kuo marî agitîre.

**38** Nao nîmagaatuîka andû akwa, nanie nduîke Ngai wao.

**39** Nîngamava mworoto ûmwe nîguo mavote gûtûûra mandîaga tene na tene nîûndû wa wagîrîru wao o ene na wa njiarwa ciao.

**40** Nîngarûtha kîrîkanîro gîa tene na tene nao atî, ndigatiga kûmeka maûndû maro na nîngatûma manîtigîre na ngoro ciao cionthe, nîguo matikandiganîrie rîngî.

**41** Nîngakena ngîmeka maûndû maro, na ndûme mekindîrie vûrûrirî ûyû.”

**41**

**42** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Wata ûrîa ndeterete andû aya maûndû manene na macûku, nwa guo ngamaretera maûndû monthe maro marîa nîmerîrîte.

**43** Andû nîmakaagûra mîgûnda vûrûrirî ûyû ûrîa mûrauga atî nî werû na gûtirî mûndû kana nyamû; na atî nîwavecanirwe njararî cia Akalidei.

**44** Andû nîmakaagûra mîgûnda îo na mbeca na mekîre irore maarûarî cia mîgûnda, na ivingwe na kûgîe na aira vûrûrirî wa Benjamini, vakuvî na Jerusalemu, vakuvî na îtûûra rîa Juda, matûûrarî marîa marî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma, na matûûrarî ma Shefela na matûûra marîa marî werûrî wa Negebu. Nîûndû nîngamacokia rîngî vûrûrirî wao. Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.”

# Jer 33

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwavecanire kîîrîgîrîro kîngî

**1** Kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre Jeremia rîngî wa arî mûvingîre nyombarî ya arangîri atî:

**2** Ngai-Mûnene ûrîa waûmbire nthî, ûrîa wamîrûthire na akîmîvanda, ûrîa wîtagwa Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**3** “Mbîta na nîngûgwîtîka na ngwîre maûndû manene marî nthithorî marîa ûtaicî.

**4** Nîûndû Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli arauga atî, nyomba cia îtûûra rîa Jerusalemu, na nyomba cia athamaki a Juda nîikomomorwa nîûndû îtûûra rîu nîrîrigicîrie na rîkatharîkîrwa.

**5** Andû nîmaakageria kûrûa na Akalidei, nwatî matikavota nîûndû marima ma kwîthitha nî magecûra ciimba cia andû arîa ngaûraga nîrî na marakara na mang'ûrîka. Nîngamatiganîria nîûndû wa wîvia ûcio wonthe mekîte.

**6** Taroria, nîngavonia îtûûra rîîrî, na njokerie andû a rîo ûgima wa mwîrî. Nîngatûma mathatûkwe mûno na magîe na ûgitîri.

**7** Nîngatûma andû a Juda na Isiraeli mekindîrie wata ûrîa mekariî mbere.

**8** Nîngamatheria mevia monthe na nîmovere maûndû monthe macûku marîa manambîka na kûregana nanie.

**9** Îtûûra rîîrî nîrîgatûma ngîe na gîkeno, ngumo na mbere ya mavûrûri monthe ma nthî marîa makegua ûvoro wîgiî maûndû monthe maro marîa nîmekaga. Mavûrûri nîmagetigîra na mainaine nîûndû wa maûndû maro na wagîrîru ûrîa ndeterete îtûûra rîîrî.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Îtûûra rîîrî rîtuîkîte ta werû, kûndû gûtatûûragwa nî andû kana nyamû. Matûûrarî ma Juda na njîrarî cia Jerusalemu irîa ciatiganîrue nî andû na nyamû, nîgûkeguua rîngî

**11** andû makiugîrîria macanjamûkîte nî gûkena, andû makiugîrîria marî kîrugorî Kîam ûviki. Nîmûkegua andû makina makenete makîrete maketha ma gûcokia ngatho hekarûrî ya Ngai-Mûnene makiugaga,

**11** ‘Kumiani Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**11** nîûndû nî mwaro,

**11** nîûndû wendo wake ûtathiraga nîwa tene na tene.’

**11** Nîngatûma vûrûri ûyû ûgîe na maûndû maro wata ûrîa wekariî mbere. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Kûndû gûkû gûtarî andû kana nyamû cia kîthaka, matûûrarî ma kuo monthe nîgûgaatuîka kûndû kwaro gwa kûrîthia ng'ondu ciao.

**13** Matûûrarî ma vûrûri ûrîa ûrî irîma, matûûrarî ma Shefela, na matûûrarî marîa marî werûrî wa Negebu, vûrûrirî wa Benjamini, icunjî irîa ithiûrûrûkîrîtie Jerusalemu na matûûra ma Juda, nîgûgaatuîka kûndû kwaro gwa kûrîthia ng'ondu. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Kavinda nîgagûkinya, rîrîa ngavingia kîîranîro gîakwa na andû a Isiraeli na a Juda.

**15** Mîthenya îo na îvinda rîu, nîngatûma kûgîe na mûndû mûthingu kuuma rûciaro rwa Daudi atuîke mûthamaki; nake nîakaathana na ûûma na kîvooto gûkû nthî.

**16** Îvindarî rîu Juda nîîkavonokua na îtûûra rîa Jerusalemu rîgîe na thayû. Îtûûra rîu rîgetagwa, ‘Ngai-Mûnene nîke ûthingu wetû.’

**17** Nîûndû nie Ngai-Mûnene nîrauga atî, gûtigatura mûndû wa rûciaro rwa Daudi wa kwathana Isiraeli,

**18** na gûtigatura mûthînjîri-Ngai wa mûvîrîga wa Alawi wa kûruta matega ma kûvîvua, matega ma irio cia mîgûnda na wa kûruta magongoona tene na tene.”

**18**

**19** Kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre Jeremia akîrwa atîrî,

**20** “Ethîrwa nwa ûvote kûgarûra kîrîkanîro kîrîa naarûthire na mûthenya na ûtukû nîguo gûtikagîe mavinda ma mûthenya na ma ûtukû,

**21** nwaguo ndangîgarûra kîrîkanîro gîakwa na Daudi ndungata yakwa, nîguo vîndî cionthe kwîthagîrwe kûrî na mûndû ûrathana kuuma rûciaro rwa Daudi na kîrîkanîro gîakwa na athînjîri-Ngai a mûvîrîga wa Lawi arîa mandungatagîra.

**22** Wata ûrîa njata cia îgûrû na mûthanga ûrîa ûrî ndeererî cia îria ûtangîtarîka, nwa ta guo ngaatûma njiarwa cia Daudi na athînjîri-Ngai a mûvîrîga wa Lawi arîa mandungatagîra mongerereke.”

**22**

**23** Kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre Jeremia akîrwa atîrî,

**24** “Nîkwa ûtarî mwîgu ûrîa andû marauga, atî Ngai-Mûnene nîmûreganu na nyomba igîrî irîa aathuurire, na nîcio Isiraeli na Juda. Andû acio nîmanyararîte andû akwa na matimonaga ta vûrûri.

**25** Ngai-Mûnene arauga atîrî: Nînarûthire kîrîkanîro kîgiî mûthenya na ûtukû na ngîrûtha mawatho ma îgûrû na nthî.

**26** Kwoguo, nîngûtûûra mbigîte kîrîkanîro gîakwa na rûciaro rwa Jakovu na Daudi ndungata yakwa. Nîngathuura ûmwe wa rûciaro rwa Daudi atuîke mûthamaki wa njiarwa cia Iburahimu, Isaka na Jakovu. Nîûndû nîngeguîra andû akwa ntha na ndûme mathatûkwe.”

# Jer 34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri kûrî Zedekia

## Ngombo nîciaveenagua nî athani a cio

**1** Mûthamaki Nebukadinezarû wa Babuloni nîwaûkire na athigari ake a mbaara kuuma mavûrûri monthe marîa aathanaga na akîtharîkîra îtûûra rîa Jerusalemu vamwe na matûûra marîa mengî ma Juda. Vîndî îo ndûmîrîri kuuma kûrî Ngai-Mûnene nîyakinyîre Jeremia akîrwa atîrî,

**2** “Thiî kûrî Zedekia Mûthamaki wa Juda ûmwîre Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli arauga atî: Nîrî vakuvî kûnenganîra îtûûra rîîrî kûrî Mûthamaki wa Babuloni, nake nîakaarîvîvia na mwaki.

**3** We ndûkaavota kûra, nwatî nîûkaanyitwa na ûvirwe kûrî ke; nîûkonana na Mûthamaki wa Babuloni na mwaranîrie nake metho kwa metho, vuva wa ûguo nîûkaathiî Babuloni.

**4** Nwatî we Zedekia Mûthamaki wa Juda, tathikîrîria ûrîa nie Ngai-Mûnene nîrauga îgûrû rîaku: We ndûkaûragîrwa mbaararî.

**5** Ûgaakua na thayû, na wa ta ûrîa ûbani wavîvirue vîndî îrîa methe menyu, athamaki arîa maathanaga mbere yenyu makîthikwa, nwa ta guo andû makavîvia ûbani nîûndû waku na macakae makiugaga atîrî, ‘Ûûi, Mûthamaki wetû nî mûkuû!’ Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.”

**5**

**6** Nake mûrathi Jeremia nîwacokire akîîra Zedekia mûthamaki wa Juda maûndû mau monthe, arî kûu Jerusalemu,

**7** vîndî îrîa athigari a mbaara a Babuloni maatharîkagîra Jerusalemu na matûûra ma Juda marîa maatigarîte marî mairigîre ma Lakishi na Azeka.

**7**

**8** Gîkî nîkîo kiugo kîrîa gîakinyîre Jeremia kuuma kûrî Ngai-Mûnene, vuva wa mûthamaki Zedekia kûrûtha kîrîkanîro na andû onthe a Jerusalemu atî marekererie

**9** ngombo ciao cia Ahibirania cia arûme na aka nîguo gûtikagîe mûndû ûgûtua Mûisiraeli ûrîa wîngî ngombo.

**10** Nao andû onthe na atongoria ao arîa marûthire kîrîkanîro kîu nîmetîkanirie kûrekereria ngombo icio cia arûme na cia aka, na gûtikethîrwe na mûndû ûkamatua ngombo rîngî. Nao nîmaamarekererie wata ûrîa metîkanirie.

**11** Nwatî vuvarî nîmaacokire makîricûkwa, na makînyita arûme na aka acio makîmatua ngombo.

**11**

**12** Nake Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli nîwacokire akîra Jeremia atîrî,

**13** “Rîrîa narutire methe menyu vûrûrirî wa Misiri kûrîa maarî ngombo, nînarûthire kîrîkanîro nao ngîmera:

**14** ‘Wa mîaka mûgwanja yathira, nwa nginya mûrekagîrîrie Mûhibirania ûcio wendetue arî ngombo na ûgûtungatîte mîaka îtandatû. Mwagîrîrwe nî kûmarekereria matikarute wîra kwenyu rîngî.’ Nwatî methe menyu matianthikîrîria kana mambîgua.

**15** Nwatî kavinda gakuvî mue nîmwaverire na mûgîka maûndû marîa magîrîrîte na mûkîrekereria andû enyu a Isiraeli na mûkîrûtha kîrîkanîro mbere yakwa mûrî hekarûrî yakwa kûrîa ngocagîrwa.

**16** Nwatî nîmwacokire mûkîgarûrûka, na mûkîgwatia rîîtwa rîakwa mûgiro, vîndî îrîa mue muonthe mwacokire gwoca rîngî ngombo cia aka na arûme irîa mwarekereretie mûrî na wendi, na mûkîmatua ngombo cienyu rîngî.

**17** Kwoguo nie Ngai-Mûnene nîrauga atî, mue mûtiambathîkîra na njîra ya kûrekereria andû enyu a Isiraeli. Kwoguo nie nîngûmûrekereria mûragwe nî mbaara, mîrimû na yûra. Nîngatûma mothamaki monthe ma nthî mamake nîûndû wa maûndû marîa ngûmwîka.

**18** Nao andû arîa maunire kîrîkanîro gîakwa na makîrega kûrûmîrîra mawatho ma kîrîkanîro kîrîa marûthire mbere yakwa, ngamarûtha ta njaû îrîa maatûranirie maita maîrî na makîvîtûkîrîra gatagatî ga icunjî icio.

**19** Andû acio nîo: atongoria a Juda, atongoria a îtûûra rîa Jerusalemu, andû arîa ngaramba, athînjîri-Ngai na andû onthe arîa maavîtûkîrîre gatagatî ga icunjî icio igîrî cia njaû îo.

**20** Andû acio nîngamarekereria kûrî nthû ciao, na kûrî andû arîa mendaga kûmaûraga. Ciimba ciao nîikaarîwa nî iconi cia rîerarî na nyamû cia kîthaka.

**21** Nîngaarekereria Zedekia mûthamaki wa Juda na anene ake kûrî nthû ciao, na matharîkîrwe nî arîa mamacaragia mamaûrage na nîmarekererie kûrî athigari a mbaara a Babuloni arîa matigîte kûmatharîkîra.

**22** Tathikîrîria, nie Ngai-Mûnene nîngaatha mûthamaki wa Babuloni na athigari ake na nîngamacokia îtûûrarî rîîrî. Nîmakaarîtharîkîra, marîtave na marîvîvie na mwaki. Nîngatûma matûûra ma Juda matuîke maganjo na kûndû gûtatûûragwa nî andû. Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.”

# Jer 35

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia na njiarwa cia Rekabu

**1** Kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre Jeremia vîndî ya wathani wa Jehoiakimu mûvîcî wa Josia, mûthamaki wa Juda akîrwa atîrî,

**2** “Thiî mûciî kwa andû a Rekabu, warie nao na ûmarete nyombarî ya Ngai-Mûnene na ûmatonyie kanyombarî kamwe ka nyomba yakwa na ûmave ndivei manyue.

**3** Kwoguo nînocire Jaazania mûvîcî wa Jeremia, mûvîcî wa Habazinia, na aa mûrwang'ina vamwe na ciana ciake cionthe na andû onthe a mbarî ya Rekabu.

**4** Nînamavirire nyombarî ya Ngai-Mûnene, kûu kanyombarî ga ciana cia Hanani mûvîcî wa Igadalia, mûndû wa Ngai. Kanyomba kau kaarî vakuvî na nyomba ya atongoria îgûrû rîa nyomba ya Maaseia mûvîcî wa Shalumu, mûrangîri wa mûrango wa hekarû.”

**5** Nînacokire ngîrete ikombe na mbakûri ciîcûrîte ndivei na ngîmeera atîrî, “Nyuani ndivei.”

**5**

**6** Nwatî nîmaacokirie atîrî, “Tîtûnyua ndivei nîûndû Jonadabu mûvîcî wa Rekabu, îthe wetû nîwatwathire atî, ‘Mûtikanyua ndivei, mue wana njiarwa cienyu tene na tene.

**7** Mûtigatuma nyomba, mûtikarîma mîgûnda na mûtikethîrwa na mûgûnda wa mîthavibu. Nwatî mûgatûûraga magemarî ûtûûrorî wenyu wonthe nîguo mûtûûre vîndî ndaca vûrûrirî ûyû mûtûûraga mûrî ageni.’

**8** Nîtwathîkîrîte mûgambo wa Jonadabu mûvîcî wa Rekabu, îthe wetû, maûndûrî monthe marîa atwathîte. Tue tûtiananyua ndivei tue ene, aka etû, anake etû kana aarî etû,

**9** na tûtianatuma nyomba cia gûtûûra. Tûtirî mîgûnda ya mîthavibu, kana mîgûnda ya kûrîma na kûvanda mbegû.

**10** Tue tûtûûraga magemarî na nîtwathîkîrîte na tûgeka maûndû monthe marîa Jonadabu îthe wetû aatwathire.

**11** Nwatî rîrîa Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni aakinyire vûrûrirî ûyû na akîûtharîkîra, nîtwatuire tûke Jerusalemu nîguo twîgitîre kuuma kûrî athigari a mbaara a Babuloni na a Sîria. Kîu nîkîo gîtûmîte tûtûûre gûkû Jerusalemu.”

**11**

**12** Nwatî kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre Jeremia akîrwa atîrî,

**13** “Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atî: Thiî ûkeere andû a Juda na a Jerusalemu atî: Anga mue mûtingîvota kwamûkîra kîrîra gîakwa na kûthikîrîria ciugo ciakwa?

**14** Maûndû marîa Jonadabu mûvîcî wa Rekabu aathire ciana ciake, atî matikanyue ndivei, nîmaamarûmîrîre, na nginya ûmûnthî matiananyua ndivei nîûndû nîmathîkîrîte watho wa îthe wao. Nwatî mbîthîrîtwe ngîaria namue mavinda kwa mavinda na mûtimbîgucaga.

**15** Nînîmûtûmîrîte arathi ndungata ciakwa, na nîo arathi mavinda kwa mavinda nîguo meere wa ûmwe wa cienyu atigane na waganu wake, arûnge mîthiîre yake na atige kûgooca ngai cia mîvuanano nîguo mûtûûre na thayû vûrûrirî ûrîa namûveere mue wana methe menyu, nwatî mûtianthikîrîria kana mûmbîgua.

**16** Anake a Jonadabu mûvîcî wa Rekabu nîmarûmîrîrîte watho ûrîa maveerwe nî îthe wao, nwatî mue mûtianthikîrîria.

**17** Kwoguo nie Ngai-Mûnene Mwene vinya wonthe Ngai wa Isiraeli nîrauga atî, nîngûretera andû a Juda na andû onthe a Jerusalemu maûndû monthe macûku marîa naririe îgûrû rîao, nîûndû nîmbarîtie nao na nîmaregete kûnthikîrîria; nînametire, nao matiambîtîka.”

**17**

**18** Nwatî Jeremia nîwerire njiarwa cia Rekabu atî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli augîte atîrî, “Mue njiarwa cia Rekabu nîmwathîkîrîte maathani ma îthe wenyu, nîmûrûmîrîrîte kîrîra gîake na mûkavingia maûndû marîa monthe aamwathire.

**19** Kwoguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atî, gûtigatura mûndû wa kûndungatîra kuuma kûrî njiarwa cia Jonadabu mûvîcî wa Rekabu.”

# Jer 36

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Baruku nîwathomire îvuku rîa gîkûnjo hekarûrî

## Atongoria nîmaathomerwe îvuku rîa gîkûnjo

## Mûthamaki nîwavîvirie îvuku rîa gîkûnjo

## Jeremia nîwandîkire îvuku rîngî rîa gîkûnjo

**1** Mwaka wa kana Jehoiakimu mûvîcî wa Josia arî mûthamaki wa Juda, kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre Jeremia akîrwa atîrî,

**2** “Oca îvuku rîa gîkûnjo na wandîke maûndû monthe marîa nakwîrire megiî Isiraeli, Juda, na mavûrûri monthe, kuuma rîrîa nambîrîrie kwaria nawe, Josia arî mûthamaki nginya ûmûnthî.

**3** Nwa kwîthîrwa andû a Juda nîmakwîgua maûndû monthe macûku marîa mvangîte kûmeka, nîguo wa mûndû agarûrûke atigane na mîthiîre yake mîcûku, nanie nîmarekere mevia mao na maûndû macûku marîa mekîte.”

**3**

**4** Jeremia nîwacokire agîîta Baruku mûvîcî wa Neria na akîmwîra andîke îvukuurî rîa gîkûnjo maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aamwîrîte.

**5** Jeremia nîwacokire akîatha Baruku akîmwîra atîrî, “Nie ndirî mwîtîkîrie gûtonya nyombarî ya Ngai-Mûnene.

**6** Kwoguo mûthenya wa mbere wa kwîvinga kûrîa irio, nîûkaathiî nyombarî ya Ngai-Mûnene na ûthomere andû onthe ciugo cia Ngai-Mûnene irîa nakwathire wandîke îvukuurî rîîrî rîa gîkûnjo ngîkwîraga. Nîûkaithoma mbere ya andû onthe a Juda arîa makethîrwa maûkîte kuuma matûûrarî mao.

**7** Nwa kwîthîrwa Ngai-Mûnene nwa egue mathaithana mao, na atî mûndû wa wonthe nwa atigane na mevia make, nîûndû Ngai-Mûnene nîakûverithia andû aya arî na marakara na mang'ûrîka meengî.”

**8** Baruku mûvîcî wa Neria, nîwavingirie maûndû monthe marîa mûrathi Jeremia amwathire megiî kûthoma ciugo cia Ngai-Mûnene irîa ciandîkîtwe îvukuurî rîa gîkûnjo arî nyombarî ya Ngai-Mûnene.

**8**

**9** Mwaka wa gatano wa Jehoiakimu mûvîcî wa Josia, mûthamaki wa Juda, mwerirî wa kenda, andû onthe a Jerusalemu na andû arîa maumîte matûûrarî ma Juda nîmanîrîre mûthenya wa kwînyerekia mbere ya Ngai-Mûnene.

**10** Baruku nîwathomere andû onthe ciugo cia Jeremia irîa ciandîkîtwe îvukuurî rîa gîkûnjo, arî nyombarî ya Ngai-Mûnene kanyombarî ka Gemaria mûvîcî wa Shafani ûrîa warî mwandîki. Kanyomba kau kaarî mwena wa îgûrû vakuvî na mwîrîga mûcerû wa nyomba ya Ngai-Mûnene.

**10**

**11** Rîrîa Mikaia mûvîcî wa Gemaria, mûvîcî wa Shafani egwire ciugo cionthe cia Ngai-Mûnene kuuma îvukuurî rîa gîkûnjo,

**12** nîwathiîre nyombarî ya mûthamaki agîtonya oficirî ya mwandîki kûrîa atongoria onthe mekarîte. Andû acio maarî: Elishama mwandîki, Delaia mûvîcî wa Shemaia, Elinathani mûvîcî wa Akibori, Gemaria mûvîcî wa Shafani, Zedekia mûvîcî wa Hanania, na atongoria onthe.

**13** Nake Mikaia nîwamerire ciugo cionthe irîa eguire vîndî îrîa Baruku aathomire îvuku rîa gîkûnjo mbere ya andû onthe.

**14** Nao atongoria onthe nîmaatûmire Jehudi mûvîcî wa Nethania, Nethania mûvîcî wa Shelemia, Shelemia mûvîcî wa Kushi akeere Baruku atîrî, “Oca îvuku rîa Gîkûnjo rîrîa wathomere andû onthe na ûûke narîo ava.” Kwoguo Baruku mûvîcî wa Neria nîwocire îvuku rîu rîa gîkûnjo na akîthiî kûrî o.

**15** Nao nîmaamwîrire atîrî, “Îkara nthî ûrîthome.” Nake Baruku nîwamathomere îvuku rîu.

**16** Na rîrîa meegwire ciugo cionthe, nîmaroranirie marî na guoya na makîra Baraki atîrî, “Nwanginya twîre mûthamaki maûndû mau monthe twegua.”

**17** Nao nîmaacokire makîûria Baruku atîrî, “Tatwîre ûrîa wavotire kwandîka ciugo ino cionthe? Nî Jeremia wakwîraga nawe ûkîandîkaga?”

**17**

**18** Nake Baruku nîwamacokerie atîrî, “Nîke wambîraga ciugo ino cionthe nanie ngîandîkaga na karamu ka rangi îvukuurî rîîrî rîa gîkûnjo.”

**18**

**19** Nao atongoria onthe nîmerire Baruku atîrî, “Thiîni mûkethithe we na Jeremia na mûtikareke mûndû wana ûrîkû amenya varîa mûrî.”

**19**

**20** Atongoria nîmaigire îvuku rîu oficirî ya Elishama mwandîki wa mûthamaki. Nîmaacokire makîthiî kûrîa mûthamaki aarî na makîmwîra maûndû monthe.

**21** Mûthamaki nîwacokire agîtûma Jehudi akagîre îvuku rîu rîa gîkûnjo. Jehudi nîwarîgîrire oficirî kwa Elishama na akîrîthomera mûthamaki na atongoria onthe arîa maamûrigicîrîtie.

**22** Vîndî îo kwarî mweri wa kenda, na mûthamaki eekarîte nyomba îrîa ekaraga vîndî ya mvevo agîota mwaki.

**23** Jehudi athoma icunjî ithatû kana inya, mûthamaki nîwatembûrangaga icunjî icio na kaviû, na agîcikia mwakirî. Nîwatembûrangire îvuku rîonthe rîa gîkûnjo na akîrîvîvia rîkîthira.

**24** Kûnarî ûguo, mûthamaki kana ndungata ciake megua maûndû mau monthe, matiamaka kana matembûranga nguo ciao nî kîeva.

**25** Wana ethîrwa Elinathani, Delaia na Gemaria nîmaathaithire mûthamaki ndakavîvie îvuku rîu rîa gîkûnjo, mûthamaki ndaamathikîrîria.

**26** Mûthamaki nîwathire mûvîcî Jerahimeeli, Seraia mûvîcî wa Azirieli na Shelemia mûvîcî wa Abideli manyite Baruku mwandîki, na mûrathi Jeremia, nwatî Ngai-Mûnene nîwamathithire.

**26**

**27** Vuva wa mûthamaki kûvîvia îvuku rîa gîkûnjo rîrîa rîarî na ciugo irîa Baruku aandîkîte akîragwa nî Jeremia, kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre Jeremia akîrwa atîrî,

**28** “Oca îvuku rîngî rîa gîkûnjo na wandîke ciugo cionthe irîa wandîkîte îvukuurî rîa mbere rîrîa Jehoiakimu, mûthamaki wa Juda aravîvirie.

**29** Nake Ngai-Mûnene nîwambîrire mbîre mûthamaki atîrî, ‘We nîûravîvirie îvuku rîa gîkûnjo ûkîûragia atî: Nîndûî gîtûmîte wandîke atî mûthamaki wa Babuloni nîagaaûka na acûkangie vûrûri ûyû, na aûrage andû na nyamû irîa irî kuo?’

**30** Kwoguo nie Ngai-Mûnene nîrauga îgûrû rîgiî Jehoiakimu mûthamaki wa Juda atî, gûtirî mûndû wa rûciaro rwake ûgekarîra gîtî Kîam Daudi Kîam ûthamaki. Kimba gîake nîgîgaikua nja nîguo kîvîe nî riûa mûthenya na ûtukû kîvîvue nî mvevo.

**31** Na nîngamûverithia, njiarwa ciake na ndungata ciake nîûndû wa mevia mao. Nîngamaretera atûûri a Jerusalemu vamwe na andû a Juda maûndû monthe macûku marîa naaririe îgûrû rîao na makîrega kwîgua.”

**31**

**32** Jeremia nîwacokire agîoca îvuku rîngî rîa gîkûnjo na akîrînengera Baruku ûrîa mwandîki, na akîandîka maûndû monthe marîa Jeremia aamwîraga. Nîwandîkire maûndû monthe marîa mandîkîtwe îvukuurî rîa mbere rîa gîkûnjo rîrîa Jehoiakimu mûthamaki wa Juda aavîvirie na mwaki. Ciugo ciîngî wata irîa ciarî îvukuurî rîa mbere nîciongereerwe.

# Jer 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Zedekia nîwaûririe Jeremia ûtaaro

## Jeremia nîwanyitirwe na akîovwa

**1** Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni nîwathuurire Zedekia mûvîcî wa Josia atuîke mûthamaki wa Juda vandûrî va Konia mûvîcî wa Jehoiakimu.

**2** Nwatî Zedekia, ndungata ciake, vamwe na andû a Juda matiathikîrîria ciugo cia Ngai-Mûnene irîa aririe kûvîtûkîra mûrathi Jeremia.

**2**

**3** Mûthamaki Zedekia nîwatûmire Jehukali mûvîcî wa Shelemia, na mûthînjîri-Ngai Zefania mûvîcî wa Maaseia kûrî mûrathi Jeremia akîmwîra atîrî, “Tûvoere kûrî Ngai-Mûnene Ngai wetû.”

**4** Vîndî îo Jeremia aarî na wîathi wa gûcera kûrî andû nîûndû ndaarî mwove njera.

**5** Athigari a mbaara a Akalidei nîmaacîgîrîrîtie îtûûra rîa Jerusalemu marîtharîkîre, na rîrîa meegwire athigari a mbaara a mûthamaki wa Misiri nîmaakîrîte mûvaka maumîte Misiri, athigari a mbaara a Akalidei namaaûrire makiuma kuo.

**5**

**6** Nakîo kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre mûrathi Jeremia akîrwa atîrî,

**7** “Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli augîte atî: nîûkera mûthamaki wa Juda ûrîa wagûtûmire ûmvoye vandûrî vake, athigari a mûthamaki wa Misiri arîa maûkîte gûgûtethia marî vakuvî gûcoka vûrûrirî wao.

**8** Nao Akalidei nîmagaûka na matharîkîre îtûûra rîîrî, nîmakaarîoca na marîvîvie na mwaki.

**9** Nie Ngai-Mûnene nîrauga atî mûtikeveenie mûkîîraga atî athigari a Akalidei nîmakûthiî; nama tîmathiî.

**10** Nîûndû wana ethîrwa nwa mûvoote athigari onthe a mbaara a Akalidei arîa mûrarûa nao, matigare amwe ao marî agurarie, wa mûndû arî îgemarî rîake, athigari acio nîmagaûka mavîvie îtûûra rîîrî na mwaki.”

**10**

**11** Na rîrîa athigari a Akalidei maumire Jerusalemu makîûra nî athigari a mbaara a mûthamaki wa Misiri arîa maamarûmîrîrîte,

**12** Jeremia nîwaumire Jerusalemu na akîthiî vûrûri wa Benjamini, nîguo akamûkîre gîcunjî gîake Kîam mûgûnda rîrî îgai rîake.

**13** Na rîrîa akinyire mwîrîgarî wa Benjamini mûrangîri ûmwe wetagwa Irija mûvîcî wa Shelemia, Shelemia mûvîcî wa Hanania, nîwanyitire mûrathi Jeremia na makîmwîra atîrî, “We ûrenda kûûra ûthiî gwa Akalidei!”

**13**

**14** Nake Jeremia nîwamûcokerie atîrî, “Mau nî maveeni! Nie ndiraûra nthiî kwa Akalidei.” Nwatî Irija ndaamûthikîrîria. Kwoguo nîwanyitire Jeremia na akîmûvira kûrî anene.

**15** Anene acio nîmaarakarire mûno nîûndû wa Jeremia na nîmaamûrivire na makîmwova, na makîmwiga nyomba kwa Jonathani îrîa yagarûrîtwe îgatuîka njeera.

**16** Rîrîa Jeremia athiririe mîthenya mîîngî kûu njeera,

**17** mûthamaki Zedekia nîwatûmanire athiî etwe, na akîmûgwata ûgeni gwake. Nîmaathiîre vandû keverirî kûu gwake mûciî na akîmûria atîrî, “Kûrî na ndûmîrîri ûrî nayo kuuma kûrî Ngai-Mûnene?” Jeremia nîwamûcokerie atîrî, “Kûrî nayo.” Jeremia nîwacokire akiuga atîrî, “Nîûkaanenganîrwa kûrî mûthamaki wa Babulonia.”

**17**

**18** Jeremia nîwacokire akîûria mûthamaki Zedekia atîrî, “Nî ûndû ûrîkû mbîkîte mûcûku kana ngavîtîria ndungata ciaku kana andû aya, atî nîguo ûmvingîrithie njeera?

**19** Marî kû arathi arîa maarathire magîkwîra atî, ‘Mûthamaki wa Babulonia ndagaakûtharîkîra kana atharîkîre vûrûri ûyû?’

**20** Rîu nîrakûvoya ûnthikîrîrie, we mwathi wakwa mûthamaki. Nîrakûthaitha mûno ûthikîrîrie mathaithana makwa. Wenda tu ndûkanjokie njeera rîngî, kûu nyomba ya Jonathani nîguo ndigakuîre kuo.”

**20**

**21** Kwoguo mûthamaki Zedekia nîwathanire Jeremia aigwe kûrîa arangîri mekaraga. Nake nîwavecagwa mûgate wa mûthenya kuuma kûrî andû arîa marugaga mîgate nginya mîgate îkîthira yonthe kûu îtûûrarî. Kwoguo Jeremia eekaraga kwa arangîri.

# Jer 38

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia nîwaikirue kîthimarî kîa manjî

## Zedekia nîwaûririe ûtaro kûrî Jeremia

**1** Shefatia mûvîcî wa Matani, Gedalia mûvîcî wa Pashuri, Jehukali mûvîcî wa Shelemia, Pashuri mûvîcî wa Malikia nîmegwire ciugo irîa Jeremia eeraga andû onthe atî,

**2** Ngai-Mûnene augîte atî, “Mûndû wa wonthe ûgatigwa vûrûri ûyû nîakaaûragîrwa mbaararî, aûragwe nî yûra na mîrimû. Nwatî ûrîa ûkaumîra na evecane kûrî Akalidei nîagaatûûra mwoyo na avonokie mwoyo wake.

**3** Ngai-Mûnene arauga atî nama îtûûra rîîrî rîa Jerusalemu nîrîkavecanwa kûrî athigari a mûthamaki wa Babuloni na marîtave.”

**3**

**4** Nao anene nîmeerire mûthamaki atîrî, “Mûndû ûyû nîwagîrîrwe nî kûragwa nî ûndû nîathirîtie athigari arîa matigîtwe gûkû îtûûrarî vinya vamwe na andû onthe nîûndû wa kwaria ciugo ta icio. Mûndû ûyû ndacaragia wagîrîru wa andû aya, nwatî amacaragîria maûndû macûku.”

**4**

**5** Mûthamaki Zedekia nîwaugire atîrî, “Ethîrwa nîguo mûkwona kwagîrîrîte, mwîkeni wa ûrîa mûkwona, nie ndingîmûgiria.”

**6** Kwoguo nîmocire Jeremia makîmwova na mîkanda na makîmwikia kîrikorî Kîam manjî Kîam Malikia mûvîcî wa Mûthamaki kîrîa Kîamrî kûrîa arangîri meekaraga. Kîriko kîu gîtiarî na manjî, Kîamrî na ndaka ntheri. Maamûnyûrûrûkirie mamwovete na mîkanda, nake Jeremia nîwavorokere ndakarî.

**6**

**7** Nwatî Ebedimeleku, ûrîa warî ngaramba kuuma Ethiopia na wekaraga nyomba kwa mûthamaki nîweguire atî nîmaikîtie Jeremia kîrikorî Kîam manjî kîrî na ndaka. Vîndî îo mûthamaki ekarîte kîvingorî Kîam Benjamini.

**8** Kwoguo Ebedimeleku nîwathiîre kûrî mûthamaki na akîmwîra atîrî,

**9** “Mwathi wakwa mûthamaki andû aya nîmekîte ûndû mûcûku mûno. Nîmaikîtie mûrathi Jeremia kîrikorî Kîam manjî; na nîagûkuîra kuo nî yûra, nîûndû mîgate nî mîthiru îtûûrarî.”

**10** Mûthamaki nîwacokire akîatha Ebedimeleku, Mûethiopia atîrî, “Oca andû athatû kuuma gûkû na mûthiî nao mûkarute mûrathi Jeremia kîrikorî Kîam manjî atanakuîra kuo.”

**11** Kwoguo Ebedimeleku nîwocire arûme athatû na makîthiî nao nyomba kwa mûthamaki, na akîthiî kûrîa kwaigagwa nguo na magîoca nguo irîa ngûrû na irîa ndarûkangu na makîinyûrûrûkîria Jeremia kûu kîrikorî na mûkanda.

**12** Nake Ebedimeleku Mûethiopia nîwerire Jeremia atîrî, “Îkîra matangari na nguo icio ngavûarî, ûcoke ûvîtûkîrie mûkanda ûcio îgûrû rîa matangari mau.” Jeremia nîwekire guo.

**13** Nao nîmaagucirie Jeremia na mîkanda na makîmûruta kûu kîrikorî Kîam manjî. Nîmacokire makîmûcokia kanyombarî ka arangîri.

**13**

**14** Mûthamaki Zedekia nîwacokire agîtûmanîra mûrathi Jeremia na akiuga avirwe macemanie nake mûrangorî wa kathatû wa hekarû ya Ngai-Mûnene. Nake mûthamaki nîwerire Jeremia atîrî, “Nîngûkûria kîûria na ndûkanthithe wanarî ûndû.”

**14**

**15** Nake Jeremia nîwerire mûthamaki Zedekia atîrî, “Nîngîkwîra ûûma, kinthî ndûkûmbûraga? Na nîngîgûtaara, we tîûnthikîrîria.”

**15**

**16** Nake mûthamaki Zedekia nîwevîtire mbere ya Jeremia na nthitho akiugaga atîrî, “Wata ûrîa Ngai-Mûnene atûûraga mwoyo, Ngai ûrîa watûveere mwoyo, ndigaakûûraga, kana ngûrekereria kûrî andû aya marenda gûkûûraga.”

**16**

**17** Jeremia nîwacokire akîra Zedekia atîrî, “Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli augîte atî, ûngîtîkîra we mwene kwîvecana kûrî atongoria a mûthamaki wa Babuloni, nîûkwîvonokia we mwene na ûvonokie îtûûra rîîrî rîtikavîvue na mwaki, na we vamwe na andû a mûciî waku nîmûgûtûûra mwoyo.

**18** Nwatî ûngîrega kwîvecana kûrî atongoria a mûthamaki wa Babuloni, îtûûra rîîrî nîrîkûvecanwa kûrî Akalidei na marîvîvie na mwaki, na ndûkavota kwîvonokia kuuma kûrî o.”

**18**

**19** Nake mûthamaki Zedekia nîwerire Jeremia atîrî, “Nînîretigîra Ayahudi arîa maaumire gûkû makîthiî gîtûûra gwa Akalidei, nîûndû navota kûnenganîrwa kûrî o, nao mamverithie.”

**19**

**20** Jeremia nîwacokirie atîrî, “Ndûkanenganîrwa kûrî o. Athîkîra mûgambo wa Ngai-Mûnene, wata ûrîa nîrakwîra, na maûndû maku nîmagûtuîka maro na ûvonokie mwoyo waku.

**21** Nwatî ûngîrega kwîvecana kûrî o, Ngai-Mûnene nîamvete kîoneki.

**22** Kîonekirî kîu, nînonire aka arîa maatigirwe mûciî kwa mûthamaki wa Juda makîvirwa kûrî anene a mûthamaki wa Babuloni. Nao maathiîte makiugaga atî,

**22** ‘Arata aku arîa wetîkîtie mûno nîmakûveenetie na nîmakûvootete,

**22** nîûndû magûrû maku nîmavorokeru ndakarî,

**22** nîmareganîte nawe magagûtiganîria.’

**22**

**23** “Aka aku wana avîcî aku nîmakaavirwa gwa Akalidei, na we mwene ndûkavonoka ume njararî ciao, nwatî nîûkanyitwa nî mûthamaki wa Babuloni na îtûûra rîîrî rîvîvue na mwaki.”

**23**

**24** Zedekia nîwacokerie Jeremia atîrî, “Ndûkanareke mûndû wana ûrîkû amenye maûndû mama, nawe ndûkaûragwa.

**25** Anene mangîkegua atî nîmbarîtie nawe, na macoke makwîre atî, ‘Tatwîre ûrîa mûraririe na mûthamaki na aragûcokerie atîa na tîtûkûûraga,’

**26** nawe ûgacoka ûmeere atî, ‘Nîkwa nîrathaithaga mûthamaki na njîra ya wînyivia mwîngî atî ndigacokue nyomba kwa Jonathani nîguo ndigakuîre kuo.’ ”

**27** Nao atongoria onthe nîmaathiîre kûrî Jeremia na makîmûria ûvoro wa maûndû mau, nake nîwamacokerie wa ûrîa mûthamaki aamûtaarîte. Kwoguo nîmaatigire kwaria nake nîûndû gûtirî mûndû weguîte ûrîa marîtie na mûthamaki.

**28** Jeremia nîwekarire kûrîa arangîri meekaraga nginya mûthenya ûrîa îtûûra rîa Jerusalemu rîatavirwe.

# Jer 39

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûgwa kwa Jerusalemu

## Jeremia Nîwarekererue

## Ebedimeleku nîwagîre na kîîrîgîrîro

**1** Mwerirî wa îkûmi mwaka wa kenda Zedekia arî mûthamaki wa Juda, Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni na athigari ake onthe a mbaara nîmaarigicîrie îtûûra rîa Jerusalemu na makîrîtharîkîra.

**2** Mûthenya wa mûgwanja wa mweri, mwaka wa îkûmi na ûmwe wa ûthamaki wa Zedekia rûthingo rwa îtûûra nîrwatûrirwe mwanya.

**2**

**3** Rîrîa Jerusalemu yatavirwe, anene onthe a mûthamaki wa Babulonia nîmatonyire îtûûrarî na magîkara kîvingorî gîa gatagatî. Anene acio marî: Nerigali-sharezeri, Samugari-nebo, Sarisekimu, Nerigali-sharezeri marî vamwe na anene arîa engî onthe a mûthamaki.

**3**

**4** Rîrîa Zedekia mûthamaki wa Juda na athigari ake onthe maamonire, nîmaaumire kûu îtûûrarî ûtukû makîûra. Mavîtûkîrîre mûgûndarî wa maûa wa mûthamaki, matonyerete mûrangorî ûrîa warî gatagatî ka nthingo igîrî na makîthiî merekerete Araba.

**5** Nwatî athigari a mbaara a Akalidei nîmaamarûmîrîre na magîkinyîra Zedekia vakuvî na Jeriko. Mamûnyita nîmaamûvirire kûrî mûthamaki Nebukadinezarû îtûûrarî rîa Ribula vûrûrirî wa Hamathi, nake mûthamaki nîwamûtuîrîre.

**6** Mûthamaki wa Babulonia nîwaûragire avîcî a Zedekia marî Ribula, Zedekia akîonaga. Nebukadinezarû nîwacokire akîûraga atongoria onthe a Juda.

**7** Nîwakûrire Zedekia metho na akîmwova na mvîngû nîguo avirwe Babulonia.

**8** Nao Akalidei nîmaavîvirie nyomba ya mûthamaki, nyomba cia andû na makîomomora nthingo cia Jerusalemu.

**9** Nake Nebuzaradani na mûnene wa arangîri nîwocire andû acio engî maatigarire kûu îtûûrarî na arîa meevecanîte kûrî mûthamaki na makîmavira Babuloni marî mîgwate.

**10** Nebuzaradani mûnene wa arangîri a mûthamaki, nîwatigire andû onthe arîa maarî athîni na mataarî wanarî kîndû kûu Juda, na akîmava mîgûnda ya mîthavibu wa vamwe na mîgûnda ya kûrîma.

**10**

**11** Mûthamaki Nebukadinezarû wa Babuloni nîwathîte Nebuzaradani mûnene wa arangîri, ûvoro wîgiî Jeremia akîmwîra atîrî,

**12** “Mwoce, ûmûmenyerere waro na ndûkamwîke ûndû mûcûku, nwatî mûmwîke ûrîa wonthe akwenda.”

**13** Kwoguo Nebuzaradani mûnene wa arangîri, Nebushazibani, Nerigali-sharezeri vamwe na anene onthe a mûthamaki wa Babulonia,

**14** nîmaavirire Jeremia kûrî Gedalia mûvîcî wa Ahikamu, mûvîcî wa Shafani, nîguo amûvire gwake mûciî. Jeremia nîwekarire vamwe na andû arîa engî.

**14**

**15** Vîndî îrîa Jeremia aarî kwa arangîri arî mwove, nîwakinyîrwe nî kiugo Kîam Ngai-Mûnene akîrwa atîrî,

**16** “Thiî ûkeere Ebedimeleku ûrîa Mûethiopia atî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli augîte atî: Taroria, nie nîngaavingia maûndû marîa neranîre megiî îtûûra rîîrî, maûndû macûku na tî maûndû maro. Maûndû mau makavinga mûthenya ûcio we mwene ûkîonaga.

**17** Nwatî mûthenya ûcio nie mwene nîngakûvonokia, na ndûkarekererua kûrî arîa wîtigagîra.

**18** Nîûndû nama nîngaakûgitîra na ndûkaûragîrwa mbaararî; nwatî nîûkavonokia mwoyo waku nîûndû wîthîrîtwe ûrî mwîvokeku mbere yakwa. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.”

# Jer 40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia nîwatûûranirie na Gedalia

## Gedalia, mûnene wa Juda

## (

## 2Atha 25.22-24

## )

## Gedalia Nîwaûragirwe

## (

## 2Atha 25.25-26

## )

**1** Kiugo nîgîakinyîre Jeremia kuuma kûrî Ngai-Mûnene vuva wa kûrekererua aume Rama nî Nebuzaradani mûnene wa arangîri a mûthamaki. Mûnene ûcio wa arangîri nîwocete Jeremia arî mwove na mvîngû vamwe na andû kuuma Jerusalemu na Juda arîa onthe maanyitîtwe mavirwe îthamîriorî Babuloni.

**1**

**2** Mûnene wa arangîri nîwocire Jeremia na akîmwîra atîrî, “Ngai-Mûnene Ngai waku nîwaugire atî nîagaacûkangia vandû ava,

**3** na rîu nîwavingia ûndû ûcio, na eka wata ûrîa augire. Maûndû mama mekîkîte kûrî mue nîûndû nîmwevîrie Ngai-Mûnene na mûkîrega kûmwathîkîra.

**4** Rîu, nîngûkwovora mvîngû njara. Ethîrwa nîûkwona kwagîrîte tûthiî nawe Babuloni, ûka tûthiî, na nîngûkûmenyerera waro. Nwatî ethîrwa ndûrona kwagîrîrîte tûthiî nawe Babuloni, ndûgaûke. Ûrîmwîtîkîrie kûthiî vandû wa vonthe ûngîenda vûrûrirî ûyû.

**4**

**5** “Weciria gûtigwa gûkû, coka kûrî Gedalia mûvîcî wa Ahikamu, mûvîcî wa Shafani. Gedalia nîwathuurirwe nî mûthamaki wa Babuloni atuîke wa kwatha matûûra ma Juda. Îkaraniani nake na mûtûûranie na andû acio engî, kana ûthiî varîa ûkwona vakwagîrîrîte.” Kwoguo mûnene wa arangîri nîwavere Jeremia kîveo na irio na akîmûrekia athiî.

**6** Jeremia nîwacokire akîthiî Mizipa kûrî Gedalia mûvîcî wa Ahikamu na magîkara nake vamwe na andû arîa maatigirwe kûu vûrûrirî.

**6**

**7** Anene onthe a athigari a mbaara vamwe na andû ao nîmegwire atî mûthamaki wa Babuloni nîwathuurîte Gedalia mûvîcî wa Ahikamu atuîke mûnene wa vûrûri. Wana nîmegwire atî nîwamûtuîte mûrûngamîrîri wa arûme, aka, na ciana na andû arîa athîni arîa mataavirwa îthamîriorî Babuloni.

**8** Kwoguo anene acio nîmaathiîre Mizipa kwona Gedalia. Nao maarî: Ishumaeli mûvîcî wa Nethania, Johanani mûvîcî wa Kareya, Seraia mûvîcî wa Tanihumethi, avîcî a Efai kuuma Netofa na Jezania mûvîcî wa Maaka.

**9** Nake Gedalia nîwevîtire mbere yao na mbere ya athigari a mbaara na akiuga atîrî, “Mûtigetigîre gûtungatîra Akalidei. Tûûrani vûrûrirî ûyû na mûtungatîre mûthamaki wa Babuloni, na maûndû menyu monthe nîmakûvua.

**10** Nie nîndûûra Mizipa na nûngame vandûrî venyu kûrî Akalidei arîa magaûka gûkû; nwatî mue ûnganiani ndivei, matunda, maguta na mûtûûre matûûrarî marîa mûtavîte.”

**11** Ayahudi onthe arîa maarî Moabu, Amori, na Edomu na mavûrûri mau meengî, nîmegwire atî mûthamaki wa Babuloni nîwatigîte andû amwe Juda, na atî nîwathuurîte Gedalia mûvîcî wa Ahikamu, mûvîcî wa Shafani atuîke mûnene wao.

**12** Kwoguo onthe nîmaumire mavûrûrirî monthe kûrîa maanyaganîtie, na makîthiî vûrûrirî wa Juda, kwa Gedalia kûu Mizipa. Nao nîmaaûnganirie ndivei na matunda meengî mûno.

**12**

**13** Kwoguo Johanani mûvîcî wa Karea vamwe na atongoria a athigari a mbaara kuuma vûrûrirî ûtarî andû, nîmaathiîre Mizipa kûrî Gedalia,

**14** na makîmwîra atîrî, “Ûrî mûmenyu atî Baalisi mûthamaki wa Aamori nîmûtûmu Ishumaeli mûvîcî wa Nethania aûke akûrage?” Nwatî Gedalia mûvîcî wa Ahikamu ndetîkia ûvoro ûcio.

**15** Johanani mûvîcî wa Karea nîwacokire akîaria na Gedalia na nthitho kûu Mizipa na akîmwîra atîrî, “Tiga nthiî ngaûrage Ishumaeli mûvîcî wa Nethania na gûtirî mûndû wîngî ûkamenya. Nîndûî kîratûma ende gûkûûraga atî nîguo andû onthe a Juda arîa makûrigicîrîtie manyaganie na Ayahudi arîa maatigarire mathirue?”

**16** Nwatî Gedalia mûvîcî wa Ahikamu nîwerire Johanani mûvîcî wa Karea atîrî, “Ndûgeke ûndû ûcio! Maûndû mau ûraria megiî Ishumaeli tî ma ma!”

# Jer 41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Mweri wa mûgwanja, Ishumaeli mûvîcî wa Nethania, na ûmawe Elishama wa nyomba ya ûthamaki, ûmwe wa atongoria arîa anene a mûthamaki nîmaathiîre Mizipa kwa Gedalia marî andû îkûmi. Vîndî îrîa marîcaga irio kûu Mizipa,

**2** Ishumaeli mûvîcî wa Nethania vamwe na andû arîa îkûmi, nîmaatharîkîre Gedalia mûvîcî wa Ahikamu na makîmûraga. Gedalia nîke wathuurîtwe nî mûthamaki wa Babuloni atuîke mûnene wa vûrûri ûcio.

**3** Ishumaeli nîwaûragire Ayahudi onthe arîa maarî na Gedalia Mizipa, vamwe na athigari a Akalidei arîa maarî vau.

**3**

**4** Mûthenya ûcio wîngî vuva wa Gedalia kûûragwa, na mbere ya andû mamenya ûrîa gwîkîkîte,

**5** andû anana maumîte Shekemu, Shilo na Samaria nîmaakinyire. Nao menjetwe nderu, na marî na nguo ndembûkangu na metemangîte mîîrî nîguo monanie atî nîmarenyerekia. Maakuîte matega ma irio cia mîgûnda na ûbani mavirîte hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

**6** Nake Ishumaeli mîvîcî wa Nethania nîwaumire Mizipa na agîûka kûmatûnga akîrîraga. Nake amatûnga nîwamerire atîrî, “Ûkani mûkone Gedalia mûvîcî wa Ahikamu.”

**7** Rîrîa maatonyire îtûûrarî, Ishumaeli mûvîcî wa Nethania, na arûme arîa maarî nake nîmaûragire andû acio, na magikia ciimba ciao kîrikorî Kîam manjî.

**7**

**8** Nwatî gatagatî ka andû acio vaarî na arûme îkûmi arîa merire Ishumaeli atîrî, “Ndugatûrage nîûndû tûrî na ngano, cairi, maguta na ûûkî tûthithîte mîgûndarî.” Kwoguo Ishumaeli ndaamaûraga.

**9** Kîriko Kîam manjî kîrîa Ishumaeli aikirie ciimba cia andû arîa aûragîte, Kîamrî kînene na kîenjîtwe nî mûthamaki Asa, akîîgitîra kuuma kûrî mûthamaki Baasha wa Isiraeli. Ishumaeli nîwecûririe îrima rîu na ciimba irîa aaûragîte.

**10** Ishumaeli nîwacokire agîtava erîtu a mûthamaki na andû acio engî maatigarîte marî Mizipa, arîa Nebuzaradani mûnene wa arangîri aatuîte Gedalia mûmenyereri wao. Ishumaeli mûvîcî wa Nethania nîwamatavire na akîringa nao vûrûri wa Aamoni.

**10**

**11** Johanani mûvîcî wa Karea na atongoria onthe a athigari a mbaara nîmegwire maûndû monthe macûku marîa Ishumaeli mûvîcî wa Nethania eekîte.

**12** Kwoguo nîmoocire arûme ao onthe na makîthiî kûrûa na Ishumaeli mûvîcî wa Nethania. Maamwîthîre ndiarî nene îrîa îrî Gibeoni.

**13** Rîrîa andû onthe arîa maarî na Ishumaeli moonire Johanani mûvîcî wa Karea na atongoria ake onthe a ikundi cia mbaara, nîmaakenire mûno.

**14** Kwoguo andû onthe arîa matavîtwe nî Ishumaeli kuuma Mizipa, nîmaagarûrûkire na magîcoka makîthiî kûrî Johanani mûvîcî wa Karea.

**15** Nwatî Ishumaeli mûvîcî wa Nethania, vamwe na andû anana nîmaaûrire kuuma kûrî Johanani na makîthiî vûrûrirî wa Aamoni.

**15**

**16** Nake Johanani mûvîcî wa Karea na atongoria onthe a athigari a mbaara arîa maarî nake nîmocire andû onthe arîa Ishumaeli mûvîcî wa Nethania aatavîte kuuma Mizipa vuva wa kûraga Gedalia mûvîcî wa Ahikamu. Andû acio maarî athigari, aka, ciana na ngaramba. Johanani nîwamacokirie onthe kuuma Gibeoni.

**17** Nao nîmaathiîre kwao, na magîkara kûu Geruthi Kimuhamu vakuvî na Bethilehemu magîciria kûthiî Misiri,

**18** nîûndû nîmetigagîra Akalidei kuuma vîndî îrîa Ishumaeli mûvîcî wa Nethania aaûragire Gedalia mûvîcî wa Ahikamu ûrîa wathuurîtwe atuîke mûnene wa vûrûri ûcio.

# Jer 42

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû nîmaaûririe Jeremia amavoere

## Ngai-Mûnene nîwacokirie îvoya rîa Jeremia

**1** Atongoria onthe a athigari a mbaara, Johanani mûvîcî wa Karea, na Azaria mûvîcî wa Hoshaia na andû onthe anene na anini,

**2** nîmaathiîre kûrî Jeremia na makîmwîra atîrî, “Wenda tu thikîrîria ûrîa tûrakûria! Îtîkîra gûtûthaithanîra kûrî Ngai-Mûnene Ngai waku, nîûndû wa andû aya matigarîte, (nîûndû twarî andû engî nwatî rîu tûtigarîte tûrî anini tu, wata ûguo ûrona).

**3** Tûvoere nîguo Ngai-Mûnene Ngai wetû atwonie njîra îrîa arenda tûrûmîrîre na ûrîa arenda twîke.”

**3**

**4** Nake Jeremia nîwamacokerie atîrî, “Nîwaro nînegua; rîu nîngûvoya Ngai-Mûnene Ngai wenyu wata ûrîa mwambûria, na ûrîa wonthe akanjokeria nîngûmwîra, ndikamûthitha wanarî ûndû.”

**4**

**5** Nao andû nîmaacokire makîra Jeremia atîrî, “Ngai-Mûnene arotuîka mûira wa ma na mwîvokeku wa kwonania ûcûku wetû, ethîrwa tûtigeeka kûringana na ûrîa Ngai-Mûnene, Ngai waku agûkwatha ûtwîre.

**6** Ethîrwa nî ûndû mwaro kana mûcûku, tue nîtûkwathîkîra mûgambo wa Ngai-Mûnene Ngai wetû, ûrîa tûragûtûma kûrî ke nîguo maûndû metû magîre twathîkîra Ngai-Mûnene Ngai wetû.”

**6**

**7** Vuva wa mîthenya îkûmi kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre Jeremia.

**8** Jeremia nîwacokire agîta Johanani mûvîcî wa Karea na atongoria onthe a athigari a mbaara vamwe na andû onthe, anene na anini, na akîmeera atîrî,

**9** “Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli ûrîa mwandûmire ngamûthaithanîre kûrî ke, augîte atî:

**10** Ethîrwa nîmûgwîkara gûkû vûrûrirî ûyû, nie nîngûmwaka na tînîmwomomora, nîngûmûvanda na tînîmûkûûra; nînîrirîte nîûndû wa maûndû macûku marîa mbîkîte mbere yenyu.

**11** Mûtigetigîre mûthamaki wa Babuloni ûrîa mwîtigagîra; mûtikamwîtigîre wana vanini; ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga. Nie nîrî vamwe namue nîguo nîmûvonokie na nîmûtethûre kuuma kûrî ke.

**12** Nîngamwîguîra ntha na ndûme mûthamaki wana ke amwîguîre ntha na amûrekie mûtûûre vûrûrirî wenyu.

**12**

**13** “Nwatî mûngîkauga atî, ‘Tî twîkara vûrûrirî ûyû,’ na mûcoke mûtige kûrûmîrîra Ngai-Mûnene, Ngai wenyu,

**14** na muge atî mûrenda kûthiî gûtûûra Misiri, kûrîa mûtagaacemania na mbaara kana mwîgua mûgambo wa tûrumbeta, kana mûtura irio;

**15** kwoguo, ta thikîrîriani mue arîa mwatigirwe Juda ûrîa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga: Ethîrwa nîmûtuîte kûthiî gûtûûra Misiri,

**16** mbaara îrîa mwîtigagîra nîikaamwîthîrîria kuo, na yûra rîrîa mwîtigagîra nîmûgaacemania narîo kûu Misiri na nîmûgaakuîra kuo.

**17** Andû onthe arîa meriragîria kûthiî Misiri nîmagaakuîra kuo nî mbaara, yûra na mîrimû mîcûku. Gûtirî mûndû wanarî ûmwe ûgatigara, kana avonoke kuumana na mûthiro ûrîa ngamaretera.

**17**

**18** “Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atî: wata ûrîa marakara na mang'ûrîka makwa makinyîre andû arîa matûûraga Jerusalemu, nwa ta guo marakara makwa makamûkinyîra, ethîrwa nîmûkûthiî Misiri. Mûgaatuîka ta kîndû gîa kûmenwa, kîndû gîa kûmakania, kîrumi, na gîconoko. Mûtikona gûkû tûrî rîngî.”

**18**

**19** Jeremia nîwathiîre na mbere kwîra andû atîrî, “Mue andû a Juda arîa mwatigarire, Ngai-Mûnene aramwîra mûtikathiî Misiri. Menyani atî ûmûnthî nînamûkania

**20** namwîra atî mûrî aûru, na mûtûûrîre wenyu ûrî ûgwatirî nîûndû nîmwandûmire kûrî Ngai-Mûnene Ngai wenyu na mûkîmbîîra atî, ‘Tûvoere kûrî Ngai-Mûnene Ngai wetû, na ûrîa wonthe Ngai-Mûnene Ngai wetû akauga, nîtûgeka.’

**21** Ûmûnthî nie nînamwîra ûrîa wonthe Ngai-Mûnene Ngai wenyu andûmire kûrî mue, namue mwarega gwîtîkia.

**22** Kwoguo, rîu menyani nama atî kûndû kûu mwîrirîrîtie kûthiî gûtûûra, nîmûgaakuîra kuo nî mbaara, yûra na mîrimû.”

# Jer 43

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jeremia nîwavirirwe Misiri

**1** Rîrîa Jeremia arîkirie kwîra andû onthe ciugo cionthe irîa Ngai-Mûnene, Ngai wao amwathîte ameere,

**2** Azaria mwana wa Hoshaia, Johanani mûvîcî wa Karea na andû onthe etîi, nîmerire Jeremia atîrî, “Ngai-Mûnene Ngai wetû, ndaagûtûma ûtûîre tûtikathiî Misiri tûgatûûre kuo.

**3** Baruku mûvîcî wa Neria nîke ûkûringîrîrîtie warie maûndû mama, nîguo twîkare gûkû tûcoke tûûragwe nî Akalidei, kana matûvire îthamîriorî Babuloni.”

**4** Kwoguo Johanani mûvîcî wa Karea na anene onthe a athigari a mbaara vamwe na andû onthe, matiathîkîra mûgambo wa Ngai-Mûnene, atî mekare vûrûrirî wa Juda.

**5** Nwatî Johanani mûvîcî wa Karea na anene onthe a athigari a mbaara nîmocire andû onthe a Juda arîa matigarîte na arîa maacokete kûu vûrûrirî wa Juda kuuma mavûrûrirî monthe kûrîa maanyaganîrîtue.

**6** Andû acio maarî: Arûme, aka, ciana, erîtu a mûthamaki, na andû onthe arîa Nebuzaradani mûnene wa arangîri aatigîte na Gedalia mûvîcî wa Ahikamu, na ûmawe aarî Shafani; nîmoocire wana Jeremia na Baruku mûvîcî wa Neria.

**7** Andû acio nîmaathiîre vûrûrirî wa Misiri, nîûndû nîmareganire na Ngai-Mûnene, na nîmaathiîre magîkinya îtûûrarî rîtagwa Tahifanihesi.

**7**

**8** Marî kûu Tahifanihesi Ngai-Mûnene nîwaririe na Jeremia akîmwîra atîrî,

**9** “Oca mathiga manene, na ûmathike gatagatî ka matuvarî marîa marî mwîrîgarî wa mûciî wa mûthamaki wa Misiri îtûûrarî rîa Tahifanihesi, andû a Juda makîonaga.

**10** Nîûgacoka wîre andû a Juda atî: Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli augîte atî: nîngatûma ndungata yakwa mûthamaki Nebukadinezarû wa Babuloni, nake nîakaiga gîtî gîake Kîam ûthamaki îgûrû rîa mathiga mama nathika ava, na aige îgema rîake rîa ûthamaki îgûrû rîa mo.

**11** Nîagaaûka na acûkangie vûrûri wa Misiri. Arîa maavangîrîtwe kûûragwa na mîrimû nîmakaaûragwa nayo, arîa maavangîrîtwe gûtavwa mavirwe îthamîriorî nîmagaatavwa, arîa maavangîrîtwe kûragîrwa mbaararî nîmakaaûragîrwa kuo.

**12** Nîakaavîvia hekarû cia ngai cia Misiri na mwaki na acoke avîvie ngai cia mîvuanano na icio ciîngî aitave athiî nacio Babuloni. Ta ûrîa mûrîthi atoraga kavuti gake ndaa gakathera, nwa ta guo Nebukadinezarû akaûngania andû mathire vûrûrirî wa Misiri na aume kuo na ûvootani.

**13** Nîakomomora itugî cia mathiga ma kîririkano irîa irî Heliopoli vûrûrirî wa Misiri na avîvie hekarû cia ngai cia mîvuanano cia Misiri.”

# Jer 44

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene kûrî andû a Isiraeli arîa maarî Misiri

**1** Kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyire kûrî Jeremia kîgiî Ayahudi onthe arîa maatûûraga Misiri matûûrarî ma Migidoli, Tahifanihesi, Memufisi na gîcunjî Kîam Pathirosi.

**2** “Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atî: We nîwonete maûndû monthe macûku marîa mbîkîte îtûûrarî rîa Jerusalemu na matûûra monthe ma Juda. Taroria, nginya ûmûnthî matûûra mau nî maganjo, na gûtirî mûndû ûtûûraga kuo.

**3** Mbîkîte ûguo nîûndû wa maûndû macûku marîa mekire na magîtûma ndakare. Nîmaavîvîrie ngai cia mîvuanano ûbani na makîgooca ngai irîa o, we kana methe mao mataaicî.

**4** Mavinda meengî nînatûmire arathi ndungata ciakwa kûrî mue, ngîmwîra atî, ‘Mûtigeke maûndû mama macûku ûguo nthûrîte!’

**5** Nwatî gûtirî mûndû wambîguire kana akînthikîrîria nîguo matigane na waganu na kûvîvîria ngai ng'eni ûbani.

**6** Kwoguo nînakanirwe mûno nî marakara na mang'ûrîka na ngîmetûrûra matûûrarî ma Juda na njîrarî cia Jerusalemu. Nakuo gwatuîkire maganjo, kûndû gûtatûûragwa nî andû nginya ûmûnthî.

**6**

**7** “Na rîu Ngai-Mûnene, Ngai mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arakûûria atî: Nîndûî gîtûmîte mwîreterera maûndû macûku ûguo, na mwîcûkangia mue ene? Gûtirî mûndû wanarî ûmwe wenyu ûtigarîte Juda, mûndûmûrûme kana mûndûmûka, ngenge na ciana.

**8** Mûrandakaria nîkî mûkîgooca ngai irîa mwîrûthîrîte mue ene, na kûvîvîria ngai cia mîvuanano ûbani Misiri kûrîa mûraûkire gûtûûra? Mûrenda gwîcûkangia mue ene na gûtuîka kîrumi na gîconoko mbere ya mavûrûri monthe ma nthî?

**9** Nîkwa mûriganîrîtwe nî waganu wa methe menyu, waganu wa athamaki a Juda, wa aka ao, waganu wenyu na wa aka enyu ûrîa mwekire matûûrarî ma Juda na njîrarî cia Jerusalemu?

**10** Nginya ûmûnthî mûtianenyivia kana mwîndigîra wana mûrûmîrîra watho wakwa na maathani makwa marîa namûveere na ngîva methe menyu.”

**10**

**11** Kwoguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atîrî, “Taroria, nîngûmûgarûrûkîra na nîmûretere mûthiro nthirie andû a Juda.

**12** Nîndiga nona atî andû a Juda arîa matigarîte na arîa matuîte atî nîmathiî gûtûûra Misiri nîmathira onthe, anene na anini. Nîmakuîra gûkû Misiri, marî mbaararî na makue nî yûra. Nîmagaatuîka gîko, kîndû gîa kûmakania, kîrumi na gîconoko.

**13** Nîngaverithia arîa matûûraga Misiri wata ûrîa naverithirie Jerusalemu na mbaara, yûra na mîrimû mîcûku.

**14** Kwoguo gûtirî mûndû wanarî ûmwe wa arîa matigarîte Juda, na mathiîte gûtûûra Misiri, ûkavonoka kana atûûra mwoyo kana acoka vûrûrirî wa Juda kûrîa meriragîria gûcoka gûtûûra. Matigacoka kuo tiga andû amwe arîa matûûraga maûrûraga.”

**14**

**15** Nao arûme onthe arîa maamenyire atî aka ao maarî avîvîriu ngai ng'eni ûbani na aka onthe arîa maarûngamîte vau, gîkundi kînene Kîam andû vamwe na andû a Isiraeli arîa maatûûraga Pathirosi vûrûrirî wa Misiri nîmaacokerie Jeremia atîrî,

**16** “Tue tîtûthikîrîria ndûmîrîri îo watûva kuuma kûrî Ngai-Mûnene.

**17** Nwatî ûrîa wonthe twîvîtîte nîtûgwîka, nîguo tûgwîka. Nîtûkûvîvîria ngai yetû îrîa îtagwa mûthamaki wa mûndûmûka wa kûu îgûrû, na twîtûrûre ndivei nthî îrî îgongoona kûrî ke wata ûrîa twekaga methe metû, athamaki etû, na atongoria etû tûrî matûûrarî ma Juda na njîrarî cia Jerusalemu. Vîndî îo twarî na irio cia kwîgana, twarî athatûke, na tûtiarî na thîna.

**18** Nwatî kuuma twatiga kûvîvîria mûthamaki wa mûndûmûka wa îgûrû na gwîtûrûra ndivei nthî îrî îgongoona kûrî ke, twîthîrîtwe tûtarî na kîndû, na tûkathirua nî mbaara na yûra.”

**18**

**19** Nao aka nîmaaugire atîrî, “Rîrîa twavîvîrie mûthamaki mûndûmûka wa kûu îgûrû ûbani na tûgîtûrûra ndivei nthî îrî îgongoona kûrî ke, twavetwe rûtha nî athuuri etû. Wana nîtwamûrugîre tûmîgate tûcoretwe mbica yake na tûgîtûrûra ndivei nthî îrî îgongoona kûrî ke.”

**19**

**20** Nake Jeremia nîwacokire akîra andû onthe, arûme wana aka, arîa maamûcokeretie ûguo atîrî,

**21** “Mue, methe menyu ma tene, athamaki na atongoria enyu, vamwe na andû a vûrûri, nîmaarutire magongoona matûûrarî ma Juda, na varavararî cia Jerusalemu. Nwatî Ngai-Mûnene nîwamenyire maûndû mau na ndaariganîrwa.

**22** Ngai-Mûnene ndangîavotire kûmîrîria rîngî maûndû macûku na marî mûgiro marîa mwekîte. Kwoguo kîu nîkîo gîtûmîte vûrûri wenyu ûtuîka îganjo, werû, kîrumi na kûndû gûtatûûraga andû nginya ûmûnthî.

**23** Maûndû mama macûku ûguo mekîkîte kûrî mue nîûndû nîmwîvîrîtie Ngai-Mûnene na njîra ya kûrutîra ngai ciîngî magongoona na kûrega kwathîkîra watho wake, kûrega kwathîkîra maathani make.”

**23**

**24** Jeremia nîwerire andû onthe na aka onthe atîrî, “Tathikîrîriani ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene mue andû onthe a Juda na mûtûûraga vûrûrirî wa Misiri.

**25** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atî: Mue vamwe na aka enyu nîmwarîtie na mûkavingia mûkiugaga atî, ‘Nwanginya tûvingie maûndû marîa twevîtire tûkiuga nîtûgwîka, kûvîvia ûbani na kûrutîra mûthamaki mûndûmûka wa îgûrû magongoona ma ndivei.’ Thiîni na mbere kûvingia mîvîtwa yenyu.

**26** Kwoguo ta thikîrîriani kiugo Kîam Ngai-Mûnene mue andû Juda na mûtûûraga vûrûri wa Misiri: nevîta na rîîtwa rîakwa rînene atî, ndigetîkîria mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu evîta na rîîtwa rîakwa akiugaga atî, ‘wata ûrîa Ngai-Mûnene atûûraga mwoyo.’

**27** Nîngûroria mone atî ngakûretagîra maûndû macûku na ndûkona maûndû maro. Andû onthe a Juda arîa marî Misiri nîmagacûkangua na yûra na mbaara mathire viû.

**28** Nwatî andû anini enyu nîmakavonoka gîkuû na maume Misiri macoke Juda. Na andû onthe a Juda arîa maatigarîte na maathiîte gûtûûra Misiri, nîmakaamenya nî ciugo ciao kana nî ciakwa ciama.

**29** Ngai-Mûnene arauga atî nîguo mûmenye atî maûndû macûku marîa naririe îgûrû rîenyu nîmavinga, nîngaamûverithîria gûkû. Gîkî nîkîo gîgatuîka kîmenyithia kûrî mue.

**30** Nîngaarekereria Hofira mûthamaki wa Misiri kûrî nthû ciake na kûrî arîa mamûcaragia mamûûrage, wata ûrîa naarekererie Hezekia mûthamaki wa Juda kûrî Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni ûrîa warî nthû yake na wendaga kûmûûraga.”

# Jer 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciîranîro cia Ngai kûrî Baruku

**1** Ino nîcio ciugo irîa mûrathi Jeremia aaririe mwaka wa kana vîndî ya wathani wa Jehoiakimu mûvîcî wa Josia, nake Baruku mûvîcî wa Neria nîwandîkaga ciugo icio îvukuurî.

**1**

**2** Ngai-Mûnene Ngai wa Isiraeli arakwîra we Baruku,

**3** waugire atîrî, “Kaî nîrî na thîna-î! Nîûndû Ngai-Mûnene nîongererete kîeva îgûrû rîa ruo rûrîa nîrî naruo. Njaîte nganoga na ndirî na thayû.”

**4** Nwatî Ngai-Mûnene ambîrîte ngwîre atîrî, “Taroria, kîrîa ndumîte nînîromomora, na kîrîa mvandîte nînîrakûûra. Nîmbîka ûguo nthî yonthe.

**5** Nîkwa ûracaria maûndû manene? Ndûkamacarie! Nîûndû nînîrarete mûthiro kûrî andû onthe a nthî. Nwatî nîngavonokia mwoyo waku kûrîa kuonthe ûkaathiîcaga. Ûguo nîguo nie, Ngai-Mûnene nîrauga.”

# Jer 46

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthamaki wa Misiri nîwavootirwe arî Karikemishi

## Misiri nînthithûkîre

## Ngai-Mûnene nîakaavonokia andû ake

**1** Kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre mûrathi Jeremia îgûrû rîgiî mavûrûri.

**2** Ûvoro wîgiî Misiri: aaugire atî, athigari a mbaara a mûthamaki wa Misiri arîa marî vakuvî na Karikemishi vakuvî na rûnjî rwa Farati, arîa Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni aavotire mwakarî wa kana wa wathani wa Jehoiakimu mûvîcî wa Josia, mûthamaki wa Juda. Ngai-Mûnene augîte atîrî:

**2**

**3** “Varîriani ngo nene na nini,

**3** mûthiî mûkarûe mbaara.

**3**

**4** Ovani mbarathi mîkwa na mûciîkarîre,

**4** norani matumû menyu!

**4** Îkîrani ngovia cia cuuma cia kûgitîra kîongo na mwîvarîrie!

**4** Mûndû nîekîre indo ciake cia mbaara cia kwîgitîra!

**4**

**5** “Nwatî nîndûî nîrona?

**5** Nîmacokete na vuva.

**5** Njamba ciao cia mbaara nî mvoote,

**5** na makaûra na îvenya,

**5** wana matiraroria na vuva.

**5** Guoya wîcûrîte kûndû kuonthe.

**5** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**5**

**6** Arîa marî îvenya mativotaga kûûra,

**6** wana athigari njamba matingîvota kwîthara,

**6** mwena wa rûgûrû wa rûnjî rwa Farati,

**6** nîavîngîce na makagwa.

**6**

**7** Nîûrîkû ûyû wîkariî ta rûnjî rwa Nilo,

**7** ta nyûnjî ciîcûrîte ikauna?

**7**

**8** Misiri îcûraga ta rûnjî rwa Nilo,

**8** ta nyûnjî irîa ciîcûraga ikauna.

**8** Aaugire atî nîngwîcûra nginya ngunîkîre nthî,

**8** nîngacûkangia matûûra vamwe na arîa matûûraga kuo.

**8**

**9** Thiîni na mbere mue mbarathi,

**9** tharîkîrani mue ikaari cia mbarathi!

**9** Athigari a mbaara nîmaumagare,

**9** arûme a Ethiopia na Puti arîa makuuaga ngo,

**9** arûme a Ludi arîa maicî kûratha na ûta.”

**9**

**10** Mûthenya ûcio nî wa Ngai-Mûnene Mwene Vinya Wonthe,

**10** nî mûthenya wa kwîrîvîrîria;

**10** mûthenya wa kwîrîvîrîria kûrî nthû ciake.

**10** Rûviû nîrûkamathiria na rwîganîre,

**10** na rûnyue nthakame yao rûvae.

**10** Nîûndû Ngai-Mûnene mwene vinya arî na îgongoona,

**10** kûu mwena wa rûgûrû vakuvî na rûnjî rwa Farati.

**10**

**11** Unûkiani Gileadi na mwîvake ndawa mue andû a Misiri!

**11** Mûtûmîrîte ndawa nyîngî mana,

**11** na mûtikaavona.

**11**

**12** Mavûrûri nîmeguîte gîconoko kîenyu,

**12** na nthî îcûrîtwe nî kîrîro kîenyu;

**12** nîûndû athigari njamba maravîngîcana o ene kwa ene;

**12** onthe vamwe nîagwîu.

**12**

**13** Kiugo Kîam Ngai-Mûnene nîgîakinyîre mûrathi Jeremia kîgiî Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni akîthiî kûtharîkîra vûrûri wa Misiri akîrwa atîrî,

**13**

**14** “Anîrîra vûrûrirî wa Misiri,

**14** na ûmenyithanie kûu Migidoli,

**14** anîrîra kûu Memufisi na Tahipanesi.

**14** Meere atî: ‘Îkarani mwîvarîrîtie,

**14** nîûndû mbaara nîgaacûkangia kûndû kuonthe.’

**14**

**15** Apisi ngai yaku yavinyûrire nîkî?

**15** Ndegwa yaku îrîa îrî vinya yagwîre nîkî?

**15** Nîûndû Ngai-Mûnene nîwamîgwîthirie nthî!

**15**

**16** Andû engî nîmaavîngirwe na makîgwa,

**16** nao nîmeeranire o ene atî:

**16** ‘Ûkîrani tûcoke kûrî andû etû,

**16** vûrûrirî wetû kûrîa twaciarîrwe,

**16** tûrîre mbaara ya nthû cietû.’

**16**

**17** “Îta Faraû mûthamaki wa Misiri rîîtwa rîrî,

**17** ‘Mûndû wa înegene rîa mana.’

**17**

**18** Wata ûrîa nie Mûthamaki ndûûraga mwoyo,

**18** nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**18** nthû nîgaûka kûmûtharîkîra,

**18** ta Taboru gatagatî ka irîma,

**18** na ta kîrîma gîa Karimeli kîrî rûtere rwa îria.

**18**

**19** Mue atûûri a Misiri,

**19** varîriani mîrigo yenyu nîguo mûthiî îthamîriorî!

**19** Nîûndû îtûûra rîa Memufisi nîrîgacûkangua viû,

**19** rîgaatuîka îganjo kûndû gûtatûûragwa nî andû.

**19**

**20** Misiri nî ta mori nthaka,

**20** nwatî kîvogo kuuma mwena wa rûgûrû nîgîkûtharîkîrîte.

**20**

**21** Wana athigari ake a gûkomborwa,

**21** nîta njaû noru;

**21** wanao nîagarûrûku makavinyûra vamwe,

**21** matiavota kûmîrîria,

**21** nîûndû mûthenya wao wa gûcûkangua nî mûkinyu,

**21** îvinda rîao rîa kûverithua nîrîkinyu.

**21**

**22** Misiri îrutaga mûgambo ta wa njoka,

**22** nîûndû nthû ciake imûthithûkagîra na vinya,

**22** imûthithûkagîra na mathanwa ta atemi a mîtî.

**22**

**23** Nîmagaatema mûtitû wake wana ethîrwa ndûngîtonyeka,

**23** nîûndû o nî eengî gûkîra ngige matingîtarîka.

**23** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.

**23**

**24** Andû a Misiri nîmagaconorithua,

**24** nîmakaarekererua kûrî andû a mwena wa rûgûrû.”

**24**

**25** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe Ngai wa Isiraeli augire atîrî, “Taroria, nie nîngaverithia Amoni ngai ya Thebesi, Misiri na ngai ciake na athamaki ake, vamwe na andû arîa mamwîtîkîtie.

**26** Nîngamanenganîra kûrî Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni na athigari ake arîa mendaga kûmaûraga. Vuvarî vûrûri wa Misiri nîûkaagîa na andû wata arîa maarî kuo mbere. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**26**

**27** “Nwatî we Jakovu ndungata yakwa ndûgetigîre,

**27** mue andû a Isiraeli mûtikamake;

**27** nîûndû nîngakûvonokia nîrî kûraca,

**27** nîngavonokia njiarwa ciaku kuuma vûrûri ûrîa maathamîrue.

**27** Jakovu nîagaacoka mûciî avurûke na agîe na thayû,

**27** na gûtirî mûndû wanarî ûmwe ûkaamwîguithia guoya.

**27**

**28** Ngai-Mûnene arauga atî:

**28** ndûgetigîre we Jakovu ndungata yakwa,

**28** nîûndû nîrî vamwe nawe.

**28** Nîngacûkangia mavûrûri monthe mathire,

**28** kûrîa kuonthe nakûnyaganîrie,

**28** nwatî we ndigaagûcûkangia ûthira.

**28** Nîngakûverithia ûrîa kwagîrîrîte,

**28** ndigaagûtiga ndakûverithîtie.”

# Jer 47

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene îgiî vûrûri wa Filisiti

**1** Ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene îgiî Afilisiti nîyakinyîre mûrathi Jeremia, mbere ya mûthamaki wa Misiri atharîkîra îtûûra rîa Gaza.

**1**

**2** Ngai-Mûnene arauga atîrî:

**2** “Taroria manjî nîmarauma mwena wa rûgûrû,

**2** namo nîmatuîka ta rûnjî rwîcûrîte rûkauna;

**2** nîmagaakunîkîra nthî na indo cionthe irîa irî kuo,

**2** makunîkîre îtûûra vamwe na atûûri a rîo.

**2** Andû nîmakaaugîrîria;

**2** andû onthe a nthî nîmakaarîra marî na ûrûrû mwîngî,

**2**

**3** rîrîa makegua înegene rîa mavûngû ma mbarathi,

**3** înegene rîa ikaari cia mbaara,

**3** na mûrurumo wa magûrû ma cio.

**3** Methe nîmakaariganîrwa nî ciana ciao,

**3** njara ciao ikethîrwa iregerete mûno.

**3**

**4** Mûthenya nî mûkinyu wa kûûraga Afilisiti onthe,

**4** kûthiria ûtethio wonthe ûrîa watigarîte kuuma Turo na Sidoni.

**4** Nîûndû Ngai-Mûnene nîaracûkangia Afilisiti,

**4** andû onthe arîa matigarire gîcîgîrîrarî gîa Kirete.

**4**

**5** Andû a Gaza nî menjetwe irîya magîcakaya,

**5** îtûûra rîa Ashikeloni nîrîcûkangie viû.

**5** Mue matigari ma Anaki nîmûcakaya nginya rî?

**5**

**6** We rûviû rwa Ngai-Mûnene!

**6** Ûgakirîrîria rî?

**6** Coka njûrarî yaku,

**6** vurûka na ûkirîrîrie.

**6**

**7** Rûviû rûngîkira atîa rîrîa Ngai-Mûnene arûvete kanya?

**7** Arwathîte rûcûkangie îtûûra rîa Ashikeloni,

**7** na andû arîa matûûraga rûtere rwa îria.”

# Jer 48

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûcûkangua kwa Moabu

## Matûûra ma Moabu nîmaacûkangirue

## Vûrûri wa Moabu nîûgaconorithua

## Vûrûri wa Moabu ndûgatigara

**1** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe Ngai wa Isiraeli arauga atîrî,

**1** “Kaî andû a Nebo marî na thîna-î, nîûndû îtûûra rîao nîrîcûkangie!

**1** Îtûûra rîa Kiriathaimu nîrîconorithie na gûgatavwa,

**1** nthingo ciakuo cia vinya nî nyomomore.

**1**

**2** Ngumo ya vûrûri wa Moabu nî nthiru,

**2** mîvango mîcûku îgiî Moabu yavangîrwe Heshiboni:

**2** ‘Ûkani tûûcûkangie ûtige gûtuîka vûrûri rîngî!’

**2** Wanawe îtûûra rîa Madimeni nîûkûthira viû,

**2** ndûkaûrîra mbaara îrîa yûkîte.

**2**

**3** Tathikîrîria! Andû a Horonaimu nîmaraugîrîria atîrî,

**3** ‘Nîtwathira na tûrîacûkangie viû!’

**3**

**4** Vûrûri wa Moabu nîmûcûkangie;

**4** kîrîro gîake nîkîreguîka nginya Zoari.

**4**

**5** Maunûkîtie Luhithi makîrîraga,

**5** manyûrûrûkîte maumîte Horonaimu,

**5** nîmaregua kîrîro gîa kûndû gûgîcûkangua.

**5**

**6** Vinyûra! Ûvonokie mwoyo waku!

**6** Vinyûrani ta nyûmbû ya werûrî!

**6**

**7** We Moabu nîwevokire ûvoti waku na ûtonga waku,

**7** nwatî rîu wanawe nîûgatavwa;

**7** ngai yaku Kemoshi nîîkavirwa îthamîriorî,

**7** vamwe na athînjîri-Ngai na ndungata ciake.

**7**

**8** Mûcûkangia akaathiî matûûrarî monthe,

**8** gûtirî îtûûra rîkaavonoka;

**8** indo cionthe ciandarî nîikaathira,

**8** kûndû kûrîa gûtûgîru nîgûkoomomorwa,

**8** wata ûrîa Ngai-Mûnene augîte.

**8**

**9** “Va vûrûri wa Moabu mathagu,

**9** nîguo ûgûrûke ûûre;

**9** matûûra maguo magatuîka maganjo,

**9** gûtikethîrwa na andû a gûtûûra kuo.

**9**

**10** Kûgwatwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûrutaga wîra wa Ngai-Mûnene na mûvûthia; na kûgwatwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa ûgiragia rûviû rwake rwîtûrûra nthakame!

**10**

**11** “Moabu atûûraga na thayû kuuma arî mûnini,

**11** akirîrîtie ta ndivei îtarî ngerûre,

**11** ndivei îtanonoranua kuuma mûtûngirî ûmwe kûthiî wîngî.

**11** Moabu ndanavirwa îthamîriorî,

**11** kwoguo ndanathira mûcamo wake,

**11** na atûûraga anungaga waro.

**11**

**12** “Kwoguo îvinda nîrîgûkinya, nîguo Ngai-Mûnene arauga rîrîa ngatûma andû mamwînamie, na metûrûre ndivei, na maûrage nyûngû ciake cia gwîkîra ndivei.

**13** Nao andû a Moabu nîmagaaconoka nîûndû wa ngai yao Kemoshi, wata ûrîa andû a Isiraeli maaconokire nîûndû wa Betheli, ngai îrîa mevokete.

**13**

**14** “Andû a Moabu, mugaga mûrî njamba,

**14** na athigari a mbaara marî vinya atîa?

**14**

**15** Mûcûkangia wa Moabu na matûûra make nîwakinya,

**15** anake ake arîa aro nîmaûragwa.

**15** Nîguo nauga nie mûthamaki ûrîa wîtagwa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe.

**15**

**16** Mûthiro wa Moabu ûrî vakuvî,

**16** na gûcûkangua gwake gûkîte na îvenya.

**16**

**17** Mue muonthe mûriganîtie na Moabu rîcakaîreni,

**17** namue muonthe mwîcî rîîtwa rîake waro.

**17** Ugani atî: ‘Wathani wake wa vinya nîmûthirie vinya,

**17** riiri na vinya waguo nîciathira.’

**17**

**18** Mue atûûri a Diboni,

**18** umani itîîrî cienyu cia gîtîîo,

**18** mwîkare nthî rûkûngûrî.

**18** Nîûndû mûcûkangia wa Moabu nîwakinya,

**18** nîacûkangîtie kûrîa kûgitîre.

**18**

**19** Mue arîa mûtûûraga Aroeri,

**19** rûngamani mûkîra wa njîra mwîrorerie!

**19** Ûriani arîa mavinyûrîte maûrîte atîrî:

**19** ‘Nîkwa gwekara atîa?’

**19**

**20** Moabu îrî na gîconoko, nîûndû nîmvoote viû,

**20** rîrani na mûcakae!

**20** Anîrîrani mûrî rûtere rwa rûnjî rwa Arinoni,

**20** atî Moabu nînjûkangie viû.

**20**

**21** “Ngai-Mûnene nîatuîrîte matûûra marîa marî kûndû kûrîa kwaraganu, na nîmo: Holoni, Jahiza, Mefathi,

**22** Diboni, Nebo, Bethi-dibulathaimu,

**23** Kiriathaimu, Bethi-gamuli, Bethi-meoni,

**24** Keriothi na Bozira. Ngai-Mûnene nîatuîrîrîte matûûra monthe ma Moabu, marîa marî kûraca na marî gûkuvî.

**25** Vinya wa Moabu nîmûthirie viû, na ûvoti wake ûgacûkangua. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene mbugîte.”

**25**

**26** “Vani Moabu ndivei nîguo arîwe viû, nîûndû nîwenenevirie gûkîra Ngai-Mûnene. Moabu nîakagaraga matavîkarî make na nîakaathekererwa nî andû.

**27** Moabu, taririkana ûrîa wathekerere andû a Isiraeli. Nîkwa wanyitanîrue na aîi, atî vîndî cionthe waria ûvoro wake ûkainainia kîongo?

**27**

**28** “Mue atûûri a Moabu,

**28** umani matûûrarî menyu,

**28** mûthiî mûgatûûre ngurungarî cia mathiga!

**28** Tutiani ndutuura îrîa îtumaga kîomba Kîamyo mûromorî wa nguva.

**28**

**29** Nîtwîguîte ûrîa andû a Moabu marî etîi.

**29** Nîtwîguîte ûrîa marî ecaari,

**29** eyongi na ethûnûri,

**29** na ûrîa metucaga na ngoro atî nî aro.

**29**

**30** Nie Ngai-Mûnene nîmbicî ûrîa marî ang'athia;

**30** mwîtîîo wao nî wa mana,

**30** na ciîko ciao nî cia mana.

**30**

**31** Kwoguo nînîracakaya nîûndû wa Moabu,

**31** ngarîrîra andû onthe a Moabu,

**31** na ngacakaîra andû a Kiri-heresi.

**31**

**32** Ndîraga nîûndû wa andû a Sibuma,

**32** gûkîra ûrîa ndîragîra Jazeri.

**32** We îtûûra rîa Sibuma,

**32** mvûa ciake iringîte nginya mûringo wa îria rîa Cumbî,

**32** ikathiî nginya Jazeri.

**32** Nwatî mûcûkangia nîmûthithûkîru matunda menyu ma vîndî ya riûa,

**32** na thavibu cienyu.

**32**

**33** Vûrûri mûnoru wa Moabu nîmûcune gîkeno na ûcanjamûku,

**33** nîndûmîte ndivei ndîkaume ivivîrorî cia thavibu,

**33** gûtirî mûndû ûvivaga ndivei arî na gîkeno,

**33** înegene rîu mûregua tî rîa gîkeno.

**33**

**34** “Kîrîro Kîam andû a Heshiboni na Eleale nîkîreguîka Jahazi; nîkîreguîka kuuma Zoari, nginya Horonaimu wana nginya Egilathi-shelishiya. Wana nginya karûnjî ka Nimurimu nîkavwîu.

**35** Nîngaatûma andû a Moabu matige kûgooca na kûruta magongoona marî kûndû kûrîa gûtûgîru, na matige kûvîvîria ngai yao ûbani. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.

**35**

**36** “Kwoguo nînîracakaya nîûndû wa andû a Moabu na andû a Kiri-heresi, ta mûndû ûravuva mûtûrirû mathikorî; nîûndû ûtonga wonthe ûrîa methîrîtwe naguo nî mûthiru viû.

**37** Andû onthe nîenju ciongo na nderu ciao. Onthe nîmetemangîte njara, na makeyova nguo cia macakaya ciûnorî.

**38** Îgûrû rîa nyomba cionthe cia Moabu na ivaarorî cia gûcemanîrua gwîcûrîte macakaya matheri. Nîûndû nîmbûragîte Moabu ta nyûngû îrîa gûtarî mûndû ûngîmîtûmîra. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**39** Taroria ûrîa maunîkangîte! Ûrîa mararîra! Ûrîa magîte na gîconoko. Vûrûri wa Moabu ûtuîkîte kîndû gîa kûthekererwa na kîmako kûrî mavûrûri monthe marîa ûriganîtie namo.”

**39**

**40** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**40** “Taroria kûrî vûrûri ûgaûka na îvenya ûtharîkîre Moabu,

**40** ûgaûka wambîte mathagu ta nderi.

**40**

**41** Matûûra na kûndû kûrîa kûgitîre nîgûgaatavwa.

**41** Mûthenya ûcio athigari a mbaara a Moabu,

**41** nîmakegua guoya ta mûndûmûka akîgîa na mwana.

**41**

**42** Andû a Moabu nîmagacûkangua matige gûtuîka rûrîrî,

**42** nîûndû nîmenenevirie gûkîra Ngai-Mûnene.

**42**

**43** Kîmako, marima na mîtego

**43** nîimweterere mue andû a Moabu.

**43** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**43**

**44** Mûndû ûrîa ûkaûra nî kîmako,

**44** nî akagwa îrimarî,

**44** na mûndû ûrîa ûkauma îrimarî,

**44** nîakaanyitwa nî mûtego.

**44** Nîûndû Ngai-Mûnene areterete Moabu maûndû mama,

**44** nîûndû mwaka wao wa kûmaverithia nîmûkinyu.

**44** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**44**

**45** “Andû arîa maûraga mathiîcaga Heshiboni gûcaria ûgitîri,

**45** îtûûra rîrîa vîndî îmwe rîathagwa nî mûthamaki Sihoni,

**45** nîûndû mwaki ûmîte Heshiboni,

**45** rûrîrîmbî rwa mwaki rumîte nyomba ya Sihoni,

**45** ûkavîvia mîvaka yonthe ya Moabu,

**45** na ûkavîvia irîma cia andû aya aremi.

**45**

**46** Mue andû a Moabu kaî mûrî na thîna-î!

**46** Andû arîa magoocaga Kemoshi onthe nîacûkangie!

**46** Ciana cienyu cionthe nîndave ikavirwa îthamîriorî.

**46**

**47** Nwatî vuvarî nîngacokeria Moabu mûnyaka wake.

**47** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.”

**47** Rîu nîrîo îtuîro rîa vûrûri wa Moabu.

# Jer 49

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri îgiî vûrûri wa Aamoni

## Ndûmîrîri îgiî vûrûri wa Edomu

## Ngai-Mûnene nîwatuîrîre Damesiki

## Îtuîro rîa mûvîrîga wa Kedari na îtûûra rîa Hazoru

## Ndûmîrîri îgiî Elamu

**1** Ûvororî wîgiî andû a Amori, Ngai-Mûnene araûria atîrî,

**1** “Nîkwa Isiraeli gûtarî arûme?

**1** Gûtirî mûndû ûngîgaa vûrûri ûcio?

**1** Nîndûî gîtûmîte andû arîa magocaga ngai îrîa îtagwa Milikomu,

**1** megwatîre vûrûri wa Gadi makînatûûra kuo?

**1**

**2** Nwatî rîu kavinda nîgagûkinya,

**2** rîrîa ngaanîrîra mûgambo wa mbaara,

**2** îgûrû rîgiî Raba îtûûra rîa Aamoni.

**2** Rîgatuîka ta maganjo,

**2** na icagi cia rîo ivîvue na mwaki.

**2** Isiraeli nîagaacoka atave arîa maamûtavîte.

**2** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene Mwene vinya wonthe arauga.

**2**

**3** Mue andû a Heshiboni rîrani nîûndû îtûûra rîa Raba nîrîcûkangie!

**3** Mue andû a Raba cakayani!

**3** Îkîrani nguo cia macakaya,

**3** cakayani mûkîvinyûraga ava na varîa!

**3** Nîûndû ngai yenyu Milikomu nîîkûvirwa îthamîriorî,

**3** vamwe na athînjîri-Ngai ake na ndungata ciake.

**3**

**4** Mûretîîa na cianda cienyu nîkî mue andû arîa mûtetîkîtie?

**4** Mwevokete ûtonga wenyu mûkiugaga,

**4** ‘Nîûrîkû ûngîcûyia kûrûa natue?’

**4**

**5** Taroria, nîngûmûretera maûndû ma kûmwîguithia guoya,

**5** kuuma kûrî andû onthe arîa mamûrigicîrîtie,

**5** namue nîmûkavinyûrua wa mûndû aûre njîra yake,

**5** na gûtikaagîa mûndû wa gûcokanîrîria arîa maaûrire.

**5** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**5**

**6** Vuva wa ûguo nîngatûma andû a Aamoni magacîre.

**6** Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.”

**6**

**7** Ûvororî wîgiî Edom Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî,

**7** “Nîkwa andû a Edomu mathirîtwe nî ûûgî?

**7** Nîkwa arîa mamataaraga matigîte kûmataara?

**7** Nîkwa ûûgî wao wonthe ûrî mûthiru viû?

**7**

**8** Andû a Dedani garûrûkani mûre! Îthitheni!

**8** Nîngwananga njiarwa cia Esaû,

**8** nîûndû îvinda rîa kûiverithia nîrîkinyu.

**8**

**9** Rîrîa andû maketha thavibu,

**9** kinthî matitigaragia imwe mîthaviburî?

**9** Rîrîa aîi maûka ûtukû kwîa,

**9** kinthî matiîaga kîrîa mavatarîte?

**9**

**10** Nwatî nie ndigîte njiarwa cia Esaû itarî kîndû,

**10** na nîngunûrîte kûrîa methithîte,

**10** ndangîvota kwîthitha rîngî.

**10** Andû onthe a Esaû nîmacûkangîtue;

**10** gûtirî wanarî ûmwe wao mûtigaru.

**10**

**11** Ndigîrani ciana cienyu cia ngoriai na ngaimenyagîrîra;

**11** tigani aka enyu a ndigwa maige mwîvoko wao kûrî nie.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Ethîrwa arîa matavatiî kûnyuîra gîkomberî Kîam mathîna nî anyuîru, nwa mue mûtakûverithua? Naarî, nwa nginya wanamue mûnyuîre gîkomberî kîu!

**13** Nie mwene nînîvîtîte nama atî, îtûûra rîa Bozira nîrîtuîka kûndû gwa kwîguithia andû guoya, na gwa kûnyararwa, werû na kûrume; na matûûra ma kuo monthe nîmatûûra marî macûkangie viû. Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.”

**13**

**14** Nînyitîte ndûmîrîri kuuma kûrî Ngai-Mûnene.

**14** Mûnjaama nîmûtûme anîrîre kûrî mavûrûri atîrî,

**14** “Gomanani vamwe na mûregane na Edomu,

**14** thiîni mûkaûtharîkîre.

**14**

**15** Nie Ngai-Mûnene nîngûgûtua we Edomu,

**15** vûrûri mûnini gûkîra mavûrûri marîa mengî,

**15** na ûnyararagwe nî andû onthe.

**15**

**16** Guoya îrîa wîkîrîte andû na mwîtîîo waku nîikûveenetie,

**16** we wîkaraga ngurungarî cia mathiga

**16** na ûtûûraga kîrîmarî îgûrû!

**16** Nwatî wana gwatuîka ûtûûraga îgûrû ta nderi,

**16** nîngakûnyûrûrûkia kuuma kûu ûtûûraga.

**16** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.”

**16**

**17** “Edomu îkeguithagia andû guoya, na mûndû ûrîa ûkavîtûkagîrîra vakuvî naguo akaauga ûûi, nîkûmaka ona ûrîa kwanangîtwe.

**18** Wata ûrîa Sodomu na Gomora na matûûra marîa mariganîtie nakuo maacûkangirue, gûtirî mûndû ûgatûûra Edomu kana avîtûkîrîra kuo. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**19** Taroria, wata ûrîa mûnyambû umagîra mûtitûrî wa rûnjî rwa Njorodani, na ûgatonya ndîthiarî mbaro ya ng'ondu, nwataguo ngengata andû a Edomu wa rîmwe kuuma vûrûrirî wao. Nîngaiga mûtongoria wa ûrîa ngathuura kuo. Nîûndû, nû ûngîringithanua nanie? Nû ûngînjirithia? Nî mûrîthi ûrîkû ûngîregana nanie?

**20** Kwoguo ta thikîrîria mûvango ûrîa Ngai-Mûnene arî naguo îgûrû rîa Edom, na maûndû macûku marîa avangîte gwîka kûrî atûûri a Temani: wana nginya twana tûrîa tûnini mûno nîtûkathiîwa natuo, nao andû onthe nîmakaamakua mûno nî ûvoro ûcio.

**21** Rîrîa vûrûri wa Edomu ûkaang'aûranua, nthî nîkainaina; na mûgambo wa kîrîro Kîamo nîûkeguîka nginya îria îtune.

**22** Taroria, nthû îkaagûrûka na îgûrû na îvenya ta nderi na îtharîkîre Bozira. Mûthenya ûcio, andû a Edomu nîmakaagîa na guoya ta wa mûndûmûka arî na ûrûrû wa gûciara.”

**22**

**23** Ûvoro wîgiî Damesiki Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**23** “Andû a matûûra ma Hamathi na Aripadi nîmamakîte,

**23** nîûndû nîmeguîte maûndû macûku.

**23** Marainaina nî guoya, ta îria rîkinaiana,

**23** na rîtingîvorera.

**23**

**24** Andû a Damesiki nîaûre nî vinya,

**24** maagarûrûkire maûre makînyitwa nî guoya;

**24** nîmagîte na ruuo na kîeva kînene,

**24** ta mûndûmûka arî na ûrûrû wa gûciara.

**24**

**25** Îtûûra rîrîa rîrî ngumo nîrîtiganîrie;

**25** îtûûra rîecûrîtwe nî gîkeno!

**25**

**26** Kwoguo anake ake nîmakaagwa ivaarorî ciarîo,

**26** na athigari a îtûûra rîu rîonthe makaûragwa mûthenya ûcio.

**26** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga.

**26**

**27** Nîngagwatia nthingo cia Damesiki mwaki,

**27** na nîûkavîvia nthigo cia kwîgitîra Benihadadi.”

**27**

**28** Ûvoro wîgiî Kendari na kûrîa kwathagwa nî Hazoru na kwatharîkîrwe nî Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni, Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**28** “Ûkîra ûkatharîkîre andû a Kedari!

**28** Cûkangiani andû acio maumîte mwena wa îrathîro!

**28**

**29** Ocani magema mao na ndîthia ciao,

**29** wana mbathia na indo ciao cionthe;

**29** macuneni ngamîîra ciao na mûmeere atîrî,

**29** ‘Guoya wîcûrîte kûndû kuonthe!’

**29**

**30** “Ngai-Mûnene arera andû a Hazoru atîrî,

**30** Ûrani mûthiî kûraca mûkethithe!

**30** Nîûndû Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni,

**30** nîavangîte mûvango mûcûku îgûrû rîenyu,

**30** na nîakûmwîka maûndû macûku.”

**30**

**31** ‘Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**31** Ûkîrani mûkatharîkîre vûrûri ûrîa wîkaraga na thayû na ûrî mûgitîre!

**31** Vûrûri ûtarî mîrango kana mîkîgo,

**31** na ûtûûraga ûrî guonga.’

**31**

**32** “Tavani ngamîîra na ndîthia ciao!

**32** Nîngaamanyagarûkia kûndû kuonthe,

**32** andû arîa menjaga njuîrî ciao igakuvîva mîena,

**32** njoke nîmaretithîrie mûthiro na mîena yonthe.

**32** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.

**32**

**33** Îtûûra rîa Hazoru nîrîtûûra rîrî werû tene na tene,

**33** mbwe nîcio îgatûûraga kuo.

**33** Gûtirî mûndû ûgacoka gûtûûra kuo,

**33** kana ararîrîra kuo.

**33** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.”

**33**

**34** Îno nîyo ndûmîrîri îrîa yakinyîre Mûrathi Jeremia yumîte kûrî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe îgiî îtûûra rîa Elamu, rîrîa mûthamaki Zedekia ambîrîrie kwathana vûrûrirî wa Juda.

**35** Augire atîrî, “Taroria, nîngunanga mota ma andû a vûrûri wa Elamu arîa maicî kûratha na mîguî, acio matûmîte vûrûri ûcio ûgîe na vinya mûno.

**36** Nîngarekereria rûkûngi kuuma mîena îna ya nthî rûthiî vûrûrirî wa Elamu, na nyaganie andû a kuo mathiî mîena yonthe na nîmagecûra mavûrûrirî monthe.

**37** Nîngaatûma andû a Elamu metigîre nthû ciao, irîa ciendaga kûmaûraga. Nîngaûraga andû a Elamu nîrî na marakara meengî. Ngaamatûmîra athigari a mbaara mamaûrage mathire viû.

**38** Nîngaiga gîtî gîakwa Kîam ûthamaki kûu vûrûrirî wa Elamu na njûkangie athamaki na anene akuo.

**39** Nwatî mavindarî ma mûthiia, nîngaatûma îtûûra rîa Elamu rîgacîre rîngî. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.”

# Jer 50

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtûûra rîa Babuloni nîrîanyitirwe

## Gûcoka kwa andû a Isiraeli

## Kûgwa kwa Babuloni

## Andû a Isiraeli nîmaacokire

## Ngai nîwatuîrîre Babuloni

**1** Ûvoro wîgiî Babuloni na vûrûri wa Akalidei, Ngai-Mûnene nîwaririe na mûrathi Jeremia akiuga atîrî,

**1**

**2** “Anîrîrani mavûrûrirî,

**2** îkîrani imenyithia na mwanîrîre,

**2** mûtikathithe wanarî ûndû; ugani atî:

**2** ‘Îtûûra rîa Babuloni nîrînyite!

**2** Beli ngai yarîo nînjonorithie,

**2** Merodaki ngai yarîo nîmbagagu;

**2** Mîvuanano ya ngai cia Babuloni nîmîconorithie.’

**2**

**3** “Nîûndû vûrûri kuuma mwena wa rûgûrû nîûkîte kûtharîkîra vûrûri wa Babuloni, na ûûtue maganjo. Gûtirî mûndû ûgaûtûûra, andû nîmakaaûra wana nyamû ciume kuo.”

**3**

**4** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Îvinda rîu rîakinya, andû a Isiraeli na Juda nîmakaagomana vamwe makîrîraga, makînjaragia nie Ngai-Mûnene, Ngai wao.

**5** Nîmakaûrîrîria njîra ya kûthiî Zayuni, merekerete kuo makiugaga, ‘Ûkani tûrûthe kîrîkanîro na Ngai-Mûnene kîrîa gîtakaariganîra.’

**5**

**6** “Andû akwa mekariî ta ng'ondu ciûrîte, ivîtithîtue njîra nî arîthi ikerekera irîmarî. Maraûrûra kuuma kîrîma kîmwe nginya kîrîa kîngî, nginya makariganîrwa nî kûrîa maumîte.

**7** Arîa onthe macemanagia nao, nî mamatharîkagîra. Nthû ciao ciugaga atî, ‘Tûtirî na mavîtia. O nîkwa mevîrîtie Ngai-Mûnene, ûrîa arî ke ûtûûro wao na methe mao maatwîre mevokete.’

**7**

**8** “Andû a Isiraeli, îthareni mume Babuloni! Umani vûrûrirî ûcio wa Akalidei, na mwîkare ta nthenge irî mbere ya mbûri.

**9** Nîngûthagathaga mavûrûri manene kuuma mwena wa rûgûrû nîguo matharîkîre Babuloni. Nîmaûka mavange ûrîa makûtharîkîra Babuloni na mamîtave. Mîguî yao nî ta ya athigari njamba arîa matavîtagia.

**10** Vûrûri wa Akalidei nîûgatavwa na arîa magaûtava nîmagooca wa kîrîa kîonthe makenda. Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.”

**10**

**11** “Mue arîa mwatavire vûrûri wakwa!

**11** Wana ethîrwa nîmûrakena na mûgacanjamûka;

**11** mûrarûgarûga ta ng'ombe îkîvûûra ngano,

**11** na mûkaania ta mbarathi cia njamba.

**11**

**12** Îtûûra rîenyu rîrîa rînene nîrîgaconorithua na rîagithue gîtîîo.

**12** Vûrûri wa Babuloni ûgatuîka wa mûthiia gatagatî ka mavûrûri;

**12** ûgaatuîka werû kûndû kûmû na gûtarî andû.

**12**

**13** Nîûndû wa ûrîa nie Ngai-Mûnene ndakarîte,

**13** gûtirî mûndû wanarî ûmwe ûgatûûraga Babuloni;

**13** îtûûra rîu nîrîcûkangua viû.

**13** Arîa onthe makavîtûkagîra vakuvî narîo nîmakaamaka,

**13** makamaka makiugaga, we! we! we!

**13** Nî ûrîa rîcûngangîtue.

**13**

**14** “Mue arîa mûrûaga na mîguî,

**14** rigicîriani îtûûra rîa Babuloni mûrûe narîo;

**14** rîratheni na mûtigatigarie mûguî wanarî ûmwe

**14** nîûndû nîrîvîtîtie mbere ya Ngai-Mûnene.

**14**

**15** Riugîrîrieni na mîena yonthe,

**15** îtûûra rîa Babuloni nîrîvecanîte;

**15** nthingo ciarîo nînyomomore.

**15** Nîûndû nie Ngai-Mûnene nîkwa nîrerîvîrîria,

**15** wana mue îrîvîrîrieni;

**15** mekeni wata ûrîa wanao meekire mavûrûri marîa mengî.

**15**

**16** Mûtikareke andû mavande mbegû vûrûri ûcio wa Babuloni,

**16** wana kana makethe vîndî ya maketha.

**16** Mûgeni wa wonthe ûrî îtûûrarî rîu nîmûgwate nî guoya;

**16** na mûndû nîagaacoka vûrûrirî wake.”

**16**

**17** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Andû a Isiraeli mekariî ta ng'ondu ivinyûrîtue na ikanyaganua nî mûnyambû. Maambire kûtharîkîrwa nî mûthamaki wa Asîria, magîcoka makîtharîkîrwa nî Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni.

**18** Nîûndû wa ûguo nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe Ngai wa Isiraeli, nîngûverithia mûthamaki Nebukadinezarû na vûrûri wake, wata ûrîa naaverithirie mûthamaki wa Asîria.

**19** Nîngatûma andû a Isiraeli vûrûrirî wao. Makarîcaga irio irîa ikûraga kîrîmarî gîa Karimeli na Bashani. Nao nîmakaarîa nginya meganie kîrîa kîonthe gîkûragua mwena wa Efiraimu na Gileadi.

**20** Rîrîa îvinda rîu rîgakinya, gûtirî wîvia kana waganu ûgekwa Isiraeli na Judea kuonthe, nîûndû nîngoovera andû arîa onthe maatigarire. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**21** “Unûkiani mûkatharîkîre andû a Merathaimu na Pekodi;

**21** maûrageni na mûcûkangie kîndû kîonthe marî nakîo.

**21** Îkani maûndû monthe marîa ngûmwatha.”

**21**

**22** Mbu ya mbaara nîîreguua vûrûrirî,

**22** nî gûcûkangie mûno!

**22**

**23** Babuloni yekariî ta njokoma ya kûriva mavûrûri monthe ma nthî,

**23** nwatî rîu ndîrî na vinya nîûndû nîmunange!

**23** Mavûrûri monthe nîmamaku,

**23** nî ûrîa vûrûri ûcio wîkîtwe.

**23**

**24** We Babuloni, nagûtegire na ngîkûgwatia,

**24** na ndwamenya ûndû ûcio,

**24** nîwonekire na ûkîgwatwa,

**24** nîûndû nîwang'ang'anire na Ngai-Mûnene.

**24**

**25** Nîmvingûrîte kûrîa mbigaga indo cia mbaara,

**25** na nîirutîte kuo nîrî na marakara,

**25** nîûndû nie Ngai-Mûnene Mwene vinya wonthe,

**25** nîrî na wîra wa kûruta vûrûrirî wa Akalidei.

**25**

**26** Ûkani mûûtharîkîre na mîena yonthe;

**26** vingûrani makûmbî maguo;

**26** mwiganîrîreni vamwe ta irûndo cia ngano na ûmûcûkangie viû;

**26** mûtigatigarie wanarî kûndû.

**26**

**27** Ûragani athigari onthe arîa njamba;

**27** tigani manyûrûrûke mathiî kîthînjîro!

**27** Kaî andû a Babuloni marî thînarî-î,

**27** kavinda kao ga kûverithua nîgakinyu.

**27**

**28** Andû marethara makauma vûrûri wa Babuloni na makaûra makathiî Jerusalemu kûmenyithania ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wetû erîvîrîrîtie nîûndû wa hekarû yake.

**28**

**29** Îrani andû arîa marûaga na mîguî makatharîkîre Babuloni. Rigicîriani îtûûra rîu na mûtikareke mûndû wana ûmwe ethare. Rîverithieni kûringana na ciîko ciarîo, mûrîke wata ûrîa rîkîte mavûrûri marîa mengî, nîûndû rîthîrîtwe rîkînyarararithie Ngai-Mûnene Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli na mwîtîîo warîo.

**30** Kwoguo anake a îtûûra rîu makaûragîrwa ivaarorî ciarîo na athigari onthe a rîo nîmagacûkangua mûthenya ûcio. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.

**30**

**31** “Nie Ngai-Mûnene mwene vinya monthe nîrauga atîrî,

**31** “We Babuloni wîcûrîtwe nî mwîtîîo!

**31** Kwoguo nîngûregana nawe,

**31** kavinda gagûkûverithia nîgakinyu.

**31**

**32** Ûrîa mwîtîi nîakaavîngwa na agwe nthî,

**32** gûtirî mûndû ûkamûtethia kûrûngama,

**32** na nîngaakia mwaki matûûrarî ma Babuloni,

**32** naguo nîûkavîvia kîndû kîonthe kîrî vakuvî naguo.”

**32**

**33** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Andû a Isiraeli wana andû a Juda nîmaranyarirwa. Arîa maamatavire mamanyinyîtie na nîmaregete kûmarekereria mathiî.

**34** Ûrîa mûkûri wao arî vinya. Rîîtwa rîake nî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe. Nama nîngamacirîrîra nîguo ndûme nthî îgîe na thayû, nwatî vûrûri wa Babuloni nîmakaagîa na thîna.”

**34**

**35** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**35** “Ûragani Akalidei,

**35** mûrage andû a Babuloni,

**35** na mûrage anene na andû a kuo arîa aûgî!

**35**

**36** Ûragani arathi a maveeni,

**36** maanagîrîra ûrimû mûtheri!

**36** Ûragani athigari ake a mbaara,

**36** nîguo mathirue onthe!

**36**

**37** Ûragani mbarathi ciaguo na mûcûkangie ikaari cia mbarathi,

**37** ûragani athigari onthe a gûkomborwa,

**37** nîguo magîe guoya ta aka!

**37** Cûkangiani mîthithû yake,

**37** nîguo indo itavwe.

**37**

**38** Vûrûri wa Babuloni nîûture mbura,

**38** na nyûnjî cia kuo ivwe.

**38** Babuloni nî vûrûri wa ngai cia mîvuanano,

**38** na itûmîte andû akuo mauma ngoma.

**38**

**39** “Kwoguo nyamû cia kîthaka: mviti na nyaga igaatûûraga Babuloni. Gûtirî andû magaatûûra kuo tene na tene.

**40** Ta ûrîa Ngai aacûkangirie Sodomu na Gomora vamwe na matûûra marîa mariganîtie na kuo, gûtirî mûndû ûgaatûûra kana ararîrîra kuo.

**40**

**41** “Taroria andû maraûka maumîte mwena wa rûgûrû,

**41** rûrîrî rûrî na vinya na athamaki eengî,

**41** nîmarevarîria marî wa kûraca.

**41**

**42** Manyitîte mîguî na matumû;

**42** nî aganu mûno na matirî ntha.

**42** Mûgambo wao nîta wa mûrurumo wa manjî îriarî,

**42** mathiîcaga mekarîrîte mbarathi,

**42** mekaraga mevarîrîtie kûrûa mbaara nawe we Babuloni.

**42**

**43** Mûthamaki wa Babuloni nîeguîte ûvoro wao,

**43** njara ciake ikathira vinya;

**43** nîagîte na kîeva,

**43** na ûrûrû ta wa mûndûmûka agîciara.

**43**

**44** “Taroria, nîngaûka wa rîmwe ndûme andû a Babuloni maume îtûûrarî rîao wa rîmwe ta mûnyambû umîrîte kîthakarî Kîam Jorodani na ûkathiî ndîthiarî ya ng'ondu. Na nîngathuura mûtongoria wakuo wa ûrîa ngenda. Nû ûngîgananua na nie? Nû wî na ûndû angînjukîra? Nî mûtongoria ûrîkû ûngîregana nanie?

**45** Kwoguo tathikîrîriani mûvango ûrîa nie Ngai-Mûnene nîrî naguo îgûrû rîgiî Babuloni, na maûndû marîa mvangîte gwîka andû a kuo. Nama ciana ciao nîigaakururua ithiîwe nacio, na andû onthe nîmakaamaka.

**46** Rîrîa Babuloni îgatavwa, nthî yonthe nîîkathingitha na kîrîro gîake nîgîkeguwa nî mavûrûri marîa mengî.”

# Jer 51

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîarathiî na mbere gûtuîra Babuloni

## Rwîmbo rwa Gûkumia Ngai

## Mûthiia wa Babuloni

## Babuloni nîyaverithirue

## Ngai-Mûnene nîagûtethia andû a Isiraeli

## Mûthiia wa Îtûûra rîa Babuloni

## Ndûmîrîri ya Ngai kûrî Aisiraeli arîa marî Babuloni

## Babuloni nîyathiîre na mbere gûcûkangua

## Ndûmîrîri ya Jeremia nîyavirirwe Babuloni.

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** “Nîngûretera vûrûri wa Babuloni na andû a kuo,

**1** rûkûngi rûnene rwa kûmacûkangia.

**1**

**2** Nîngûtûma ageni magacûkangie Babulonia,

**2** ta ûrîa rûkûngi rûmbûraga macaki.

**2** Rîrîa kavinda ga gûûcûkangia gagaakinya,

**2** makaûtharîkîra na mîena yonthe maûtige ûtarî kîndû.

**2**

**3** “Mûtikareke athigari a Babuloni matunga mota mao,

**3** kana mekîra nguo ciao cia mbaara.

**3** Mûtigacaîre anake a kuo,

**3** cûkangiani athigari onthe a mbaara a guo!

**3**

**4** Nîmagaativangîrua njîrarî cia matûûra ma kuo,

**4** na makuîre vûrûrirî ûcio wa Akalidei.

**4**

**5** Nîûndû nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**5** ndirî mûtiganîriu andû a Isiraeli na a Juda,

**5** wana ethîrwa vûrûri wao na wa Akalidei nîûvîtîrîtie Ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.

**5**

**6** Ûrani mume Babuloni mûvonokie mîoyo yenyu!

**6** Babuloni îraverithua nîûndû wa mavîtia mayo,

**6** nîûndû gaka nîko kavinda ka Ngai-Mûnene ga kwîrîvîrîria,

**6** araverithia Babuloni kûringana na mavîtia mayo.

**6**

**7** Babuloni yekariî ta gîkombe Kîam thaavu,

**7** kîrî njararî cia Ngai-Mûnene,

**7** gîatûmaga nthî yonthe îrîwe;

**7** mavûrûri maanyunyaga ndivei kuuma kûrî kîo makauma ngoma.

**7**

**8** Babuloni nîûgwîte wa rîmwe na ûkavootwa;

**8** ûcakaîreni!

**8** Carîriani ironda ciaguo ndawa,

**8** nwa kwîthîrwa nîûkûvona.

**8**

**9** Nîtwageririe kûvonia vûrûri wa Babuloni nwatî ndwavona.

**9** Tûûtiganîrie tûthiî wa mûndû vûrûrirî wake;

**9** nîûndû Ngai nîaverithîtie vûrûri wa Babuloni na vinya wake mûnene;

**9** na agaûcûkangia viû.

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîonanîtie atî tûtirî na mavîtia;

**10** tûthiîni Zayuni tûkanîrîre ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wetû ekîte.

**10**

**11** Norani mîguî yenyu!

**11** Ocani ngo cienyu!”

**11** Ngai-Mûnene nîatûmîte athamaki a Media mavange kûtharîkîra vûrûri wa Babuloni nîûndû avangîte gûûcûkangia. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene akwîrîvîrîria nîûndû wa kwanangwa kwa hekarû yake.

**11**

**12** Vecanani kîmenyithia Kîam mbaara,

**12** nthingo cia Babuloni itharîkîrwe.

**12** Ongererani athigari a kûrîrangîra,

**12** vangani arangîri,

**12** athigari a kûtharîkîra nîmethithe.

**12** Ngai-Mûnene nîavangîte na ageka ûrîa aaugire wîgiî atûûri a Babuloni.

**12**

**13** Mue arîa mûtûûraga vûrûri ûrî nyûnjî nyîngî,

**13** vûrûri ûrî ûtonga mwîngî,

**13** îvinda rîenyu nîrîkinyu,

**13** ûtûûro wenyu nîmûkinyu mûthiia.

**13**

**14** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîevîtîte ke mwene akauga atîrî,

**14** “Nama nîngûrete athigari eengî ta ngige makûtharîkîre,

**14** na nîmakaugîrîria na vinya nîûndû wa ûrîa mavootanîte.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene nîke watûmire nthî îgîe kuo na ûûgî wake;

**15** nîke watûmire nthî îkindîrie na vinya wake,

**15** na agîtambûrûkia matu na ûmenyo wake.

**15**

**16** Rîrîa aruta mûgambo, manjî marîa marî îgûrû nîmarurumaga;

**16** nîke ûtûmaga matu maume mîena yonthe ya nthî.

**16** Atûmaga kûgîe mveni vîndî ya mbura,

**16** na agatûma rûvuvo ruume makûmbîrî make.

**16**

**17** Mûndû wa wonthe nî mûritu na ndarî ûmenyo,

**17** mûturi wa indo cia thaavu aconorithagua nî indo ciake;

**17** nîûndû mîvuanano îo arûthaga tî ya ma,

**17** na ndîrî mwoyo.

**17**

**18** Mîvuanano îo nî ya mana, na nî ûthani mûtheri;

**18** vîndî îrîa makaverithua nîgaacûkangua.

**18**

**19** Ngai wa Jakovu ndavana ta cio;

**19** nîûndû nîke waûmbire indo cionthe,

**19** na akîthuura mûvîrîga wa Isiraeli ûtuîke andû ake kîûmbe.

**19** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîrîo rîîtwa rîake.

**19**

**20** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**20** “We Babuloni nîwe nyondo na indo ciakwa cia mbaara,

**20** nîwe ndûmagîra kwananga mothamaki.

**20**

**21** Nîwe ndûmagîra kunanga mbarathi na arîa mathiîcaga maciîkarîrîte,

**21** na kunanga ikaari cia mbarathi na arîa maitwarithagia.

**21**

**22** Nîwe ndûmagîra kûraga arûme na aka,

**22** andû arîa akûrû na arîa ethî,

**22** wana tûvîcî na twîrîtu.

**22**

**23** Nîwe ndûmagîra kûûraga arîthi na ndîthia ciao,

**23** arîa marîmaga na mîraû vamwe na ng'ome ciao,

**23** wana athani na anene.”

**23**

**24** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nîngaverithia Babuloni na andû a kuo mue ene mûkîonaga, nîûndû wa maûndû macûku marîa mekire îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**24**

**25** Babuloni nîngûrûa nawe we kîrîma kîrîa gîcûkangagia,

**25** we ûcûkangagia nthî yonthe.

**25** Nîngûtambûrûkia njara yakwa ngûnyite,

**25** nîngûgaragaria kuuma mathigarî îgûrû,

**25** na ngûtue kîrîma kîvîvie na mwaki.

**25**

**26** Gûtirî îthiga wana rîmwe rîaku rîgacoka gûtuma rîngî,

**26** gûtirî îthiga rîgoocwa rîtume mûcingi!

**26** Nwatî ûgatûûra ûrî werû tene na tene.

**26** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**26**

**27** “Vandani vendera ya mbaara gûkû nthî,

**27** vuvani karumbeta mavûrûrirî;

**27** varîriani mavûrûri nîguo marûe mbaara nake.

**27** Îtani mothamaki ma Ararati, Mini na Ashikenazi maûke maûtharîkîre.

**27** Thuurani njamba ya kûrûa nake;

**27** rîretereni mbarathi ta ikundi cia ngige.

**27**

**28** Varîriani mavûrûri marûe na Babuloni,

**28** varîriani athamaki a Media vamwe na anene na anini ao,

**28** na mûvarîrie ndûrîrî cionthe irîa irî rungu rwa wathani wake.

**28**

**29** Nthî nîîratetema na îkainaina nîûndû wa ûrûrû,

**29** nîûndû ûrîa Ngai-Mûnene avangîte gwîka Babuloni nwa nginya eke,

**29** atûme vûrûri wa Babuloni ûtuîke werû,

**29** kûndû gûtatûûragwa nî andû.

**29**

**30** Athigari a Babuloni nîmatigîte kûrûa,

**30** mekarîte nyombarî ciao cia kwîgitîra;

**30** vinya wao nîmûthiru na marî na guoya ta aka.

**30** Nyomba ciao nî mvîvie na mwaki,

**30** na mîrango yao îkaunangwa.

**30**

**31** Anjaama maumanaga vuva mavinyûrîte,

**31** makamenyithie mûthamaki wa Babuloni,

**31** atî îtûûra rîake nîrîgwate rîonthe.

**31**

**32** Mariûko nîmagwate,

**32** nyomba cia kwîgitîra nî mvîvie na mwaki,

**32** nao athigari makanyitwa nî kîmako.”

**32**

**33** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli arauga atîrî,

**33** “Babuloni îrangîtwe îgekara ta îtîri rîa kûvûrîra ngano,

**33** vîndî îrîa rîravarîrîrua.

**33** Nwatî vuva wa kavinda kanini,

**33** îvinda rîake rîa gûkethwa nîrîgakinya.”

**33**

**34** Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni nîacûkangîtie Jerusalemu na agakwananga.

**34** Agûtigîte gwîkariî ta nyûngû îtarî na kîndû,

**34** akûmeretie ta njûnamatu.

**34** Eyocerete kîrîa kîonthe akwenda,

**34** agacoka agata indo icio ciîngî.

**34**

**35** Andû a Jerusalemu nîmauge atîrî,

**35** “Babuloni îrocokererwa nî maûndû monthe macûku marîa twîkîtwe!

**35** Atûûri a Jerusalemu nîmauge atîrî,

**35** “Nthakame yakwa îrocokerera atûûri a Babuloni.”

**35**

**36** Kwoguo Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**36** “Nîngûmwarîrîria na nîmûrîvîrîrie kûrî nthû cienyu;

**36** nî ngûmia varîa manjî ma Babuloni maumaga,

**36** na ndûme ithima ciake ivwe.

**36**

**37** Vûrûri wa Babuloni nîûtuîka maganjo;

**37** ûgaatuîka kûndû gwa gûtûûrwa nî mbwe,

**37** nîgûtuîka kîmako na kûndû gwa kûnyararûa,

**37** kûndû gûtatûûragwa nî andû.

**37**

**38** Andû a Babuloni makararamaga ta mînyambû;

**38** makagambaga ta twana twa mûnyambû.

**38**

**39** Wana marakarîte ûguo,

**39** nîngûmarûthîra kîrugo,

**39** nînîmava ndivei nginya marîwe na mamame,

**39** macoke mamame toro matagaûkîra rî kana rî.”

**39** Nînie Ngai-Mûnene nauga ûguo.

**39**

**40** “Nîngamavira kîthînjîro ta ng'ondu kana nthenge.

**40** Nînie Ngai-Mûnene nauga ûguo.”

**40**

**41** “Taroria îtûûra rîrîa rîatûûraga rîkumagua nî nthî yonthe nîrînyite!

**41** Rîtuîkîte kîmako gatagatî ka mavûrûri!

**41**

**42** Îtûûra rîa Babuloni nîrîkunîkanie nî îria,

**42** nîrîkunîkanie nî makûmbî ma manjî maunjugûku.

**42**

**43** Matûûra ma Babuloni matuîkîte kîmako,

**43** vûrûri mûmagaru na werû,

**43** kûndû gûtatûûragwa nî andû,

**43** na kûndû gûtavîtûkagîrîrwa nî andû.

**43**

**44** Nîngaverithia Beli ngai ya Babuloni,

**44** na ndûme îrute kîrîa îmeretie;

**44** mavûrûri matikaathiî kûrî ke rîngî.

**44** Rûthingo rwa Babuloni nîrwomomoku.

**44**

**45** “Andû akwa umani vakuvî nake!

**45** Wa mûndû athare mwoyo wake kuuma kûrî marakara manene ma Ngai-Mûnene.

**45**

**46** Mûtigakue ngoro kana mwîgue guoya,

**46** nîûndû wa ndeto îtarî na mûkinyo irîa mûregua gûkû vûrûrirî.

**46** Wa mwaka ûrî na ndeto itarî mûkinyo;

**46** ndeto cia mbaara vûrûrirî,

**46** mûthamaki ûmwe akîrûa na ûrîa wîngî.

**46**

**47** Kwoguo îvinda nîrîgûkinya,

**47** rîrîa ngananga mîvuanano ya Babuloni,

**47** vûrûri wa Babuloni wonthe ûconorithue,

**47** nao andû onthe a Babuloni maûragîrwe vûrûrirî wao.

**47**

**48** Narîo îgûrû na nthî na indo cionthe irîa irî kuo,

**48** nîikaaina icanjamûkîte nîûndû wa Babuloni;

**48** nîûndû andû a gûûcûkangia nîmagaûka maumîte mwena wa rûgûrû.

**48** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**48**

**49** Vûrûri wa Babuloni nwa nginya ûgwe,

**49** nîûndû wa kûraga andû a Isiraeli eengî mûno,

**49** na gûtirî vandû ûtaûraganîte nthî yonthe.”

**49**

**50** Ngai-Mûnene arera andû ake arîa marî Babuloni atîrî,

**50** “Mue arîa mûtigarîte mûtarî aûrage thiîni, mûtigekare ava!

**50** Ririkanani Ngai-Mûnene wana ethîrwa mûrî vûrûrirî wa kûraca,

**50** na mûririkane îtûûra rîa Jerusalemu.

**50**

**51** Mugaga atî: ‘Nîtûconorithîtue na tûkamenererua;

**51** twîcûrîtwe nî gîconoko,

**51** nîûndû ageni nîmatonyete kûndû kûrîa kûtheru nyombarî ya Ngai-Mûnene.’ ”

**51**

**52** Kwoguo nie Ngai-Mûnene nîrauga atîrî,

**52** “Kavinda nîgagûkinya rîrîa ngacûkangia mîvuanano ya Babuloni,

**52** naguo vûrûri wonthe wîcûre mûcao wa andû arîa mativangîtue.

**52**

**53** Wana ethîrwa Babuloni nîîkunûkia na îgûrû,

**53** na îtume nyomba cia kwîgitîra ndaca na îgûrû;

**53** nîngaatûma andû a kûrîcûkangia.

**53** Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.”

**53**

**54** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**54** “Tathikîrîriani kîrîro kuuma Babuloni,

**54** kuuma vûrûrirî wa Akalidei!

**54**

**55** Nîûndû nîracûkangia îtûûra rîa Babuloni viû,

**55** na nthirie mûgambo wake mûnene.

**55** Athigari a mbaara mararuruma ta makûmbî ma manjî meengî,

**55** na înegene rîa mûgambo wao nîrîrongerereka.

**55**

**56** Nthû nîciûkîte gûcûkangia Babuloni;

**56** athigari a kuo nîanyite;

**56** moota mao nîmaunange,

**56** nîûndû nie Ngai-Mûnene nî Ngai ûverithanagia,

**56** nwa nginya nîîrîvîrîrie.

**56**

**57** Nîngûtûma anene na andû arîa aûgî akuo marîwe nî njovi;

**57** wa vamwe na athani athigari a mbaara na atongoria ao,

**57** onthe makamama toro matagaûkîra tene na tene.

**57** Ûguo nîguo nie Mûthamaki ûrîa wîtagwa Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nauga.”

**57**

**58** Nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîrauga atîrî,

**58** “Rûthingo rwariî rwa Babuloni nîrûkomomorwa rûvaraganue viû,

**58** na mîrango yakuo mîraca nîîkavîvua na mwaki.

**58** Andû marutaga wîra wa mana,

**58** mavûrûri marenogia mana na mûthiiarî makavîvua na mwaki!”

**58**

**59** Mwaka wa kana wa wathani wake, Zedekia mûthamaki wa Juda nîwathiîre Babuloni vamwe na mûnene wa athigari ake wîtagwa Seraia mûvîcî wa Neria. Neria aarî mûvîcî wa Mahaseia. Nie Jeremia nînagîre na kanya ga kwîra Seraia ndûmîrîri îno.

**60** Nînandîkire îvukuurî maûndû macûku marîa mavatiî gûkinyîra Babuloni na maûndû mengî megiî Babuloni.

**61** Nie Jeremia nînerire Seraia atîrî, “Rîrîa ûkaathiî Babuloni, ûkaathomera andû ndûmîrîri îno,

**62** na uge atî, ‘Ngai-Mûnene, we mwene nîwe uugîte nîûgûcûkangia kûndû gûkû, nîguo gûtikanacoke gûtûrwa nî andû rîngî wana kana nyamû, nwatî gûgatuîka werû tene na tene.’

**63** Warîkia kûthoma îvuku rîîrî, rîoverere îthiga na ûrikie rûnjîrî rwa Farati gatagatî,

**64** na uge atîrî, ‘Ûguo nîguo vûrûri wa Babuloni ûkaavorokera na ndûgaacoka kuumîra rîngî nîûndû wa mûthiro ûrîa nie Ngai-Mûnene ngûûretera.’ ”

**64** Ûyû nîguo mûthiia wa ciugo cia Jeremia.

# Jer 52

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûgwa kwa Jerusalemu

## (

## 2Atha 24.18—25.7

## )

## Gûcûkangua gwa hekarû

## (

## 2Atha 25.8-17

## )

## Andû a Juda nîmaavirirwe Babuloni

## (

## 2Atha 25.18-21

## ,

## 27-30

## )

**1** Zedekia aatuîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îîrî na ûmwe (21) na nîwathanire arî Jerusalemu mîaka îkûmi na ûmwe. Ng'ina etagwa Hamutali mwarî wa Jeremia wa kuuma Libuna.

**2** Nake Zedekia nîwekire maûndû macûku marîa matakenagia Ngai-Mûnene, wata marîa mekîtwe nî mûthamaki Jehoiakimu.

**3** Nake Ngai-Mûnene nîwarakarire mûno nîûndû wa andû a Jerusalemu na a Juda nginya akîmengata maume vakuvî nake.

**3** Nake Zedekia nîwareganire na Nebukadinezarû, mûthamaki wa Babuloni.

**4** Kwoguo, mûthenya wa îkûmi wa mweri wa îkûmi mwaka wa kenda wa ûthamaki wa Zedekia, mûthamaki Nebukadinezarû nîwathiîre na athigari ake onthe a mbaara akîtharîkîra îtûûra rîa Jerusalemu, na makîrîthiûrûkîria na mîena yonthe.

**5** Narîo îtûûra rîu rîekarire rîthiûrûrûkîrîtue nginya mwaka wa îkûmi na ûmwe wa ûthamaki wa Zedekia.

**6** Na mûthenya wa kenda wa mweri wa kana, yûra nîrîacacire mûno îtûûrarî rîu, atî gûtiarî kîndû andû akuo mangîarîre.

**7** Kwoguo rûthingo rwa îtûûra nîrwatûrîkirue, nao athigari a mbaara makiuma îtûûrarî rîu ûtukû, makîûra. Nao mavîtûkîrîre mûgûndarî kwa mûthamaki na makîthiî makiumîrîra kîvingorî kîrîa Kîamrî gatagatî ka nthingo irîa igîrî. Maathiîre maroretie mwena wa werû wa Araba.

**8** Nwatî athigari a Babulonia nîmaavinyûrire makîrûmîrîria mûthamaki Zedekia, na makîmûkinyîrîra kûndû kûrîa kwaraganu vakuvî na rûnjî rwa Jeriko, nao athigari ake onthe nîmaamûtiganîrie makîûra.

**9** Nao athigari a mbaara a Babulonia nîmaagwatire mûthamaki Zedekia, na makîmûvira kûrî mûthamaki Nebukadinezarû ûrîa warî îtûûrarî rîa Ribula rîrîa rîrî mûringo wa Hamathi, na akîmûtuîra ciira.

**10** Nake mûthamaki wa Babuloni nîwaûragire ciana cia Zedekia mbere ya îthe wao, wana akîûragithia anene onthe a Juda.

**11** Nîwacokire agîkûûra Zedekia metho na akîmwova na mvîngû na akîmûvira Babulonia. Nake Zedekia nîwekarire kûu Babuloni arî mwove nginya rîrîa akuire.

**11**

**12** Mûthenya wa îkûmi wa mweri wa gatano, mwaka wa îkûmi na kenda wa wathani wa Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni, Nebuzaradani mûnene wa athigari ake a mbaara ûrîa watungataga mûthamaki nîwathiîre Jerusalemu.

**13** Nake nîwavîvirie hekarû, nyomba ya mûthamaki na nyomba cionthe cia andû a vata kûu Jerusalemu.

**14** Nao athigari ake a Akalidei nîmomorire nthingo cionthe cia îtûûra rîa Jerusalemu.

**15** Nebuzaradani mûnene wa arangîri nîwatavire andû onthe arîa maatigarîte kûu îtûûrarî, athîni wana andû onthe arîa maûrîte makathiî mwena wa Babuloni vamwe na mafundi.

**16** Nwatî Nebuzaradani mûnene wa arangîri a mûthamaki nîwatigire andû amwe arîa maarî athîni mûno matuîke a kûmenyagîrîra mîthavibu na a kûrîma.

**16**

**17** Nao andû a Babuloni nîmaaunangire itugî cia gîcango cia hekarû, ikaari cia gîcango irîa ciarî hekarûrî, na magîkuua gîcango kîu kîonthe magîkîvira Babuloni.

**18** Wana nîmaakuire nyûngû, iciko cia mûthetu, tûnyamû twa kûnyitîrîra ndambi cia taa, mbakûri cia gwîkîra ûbani na indo cionthe cia gîcango irîa ciatûmagîrwa hekarûrî.

**19** Nîmaakuire tûbakûri tûnini, ngîo cia gûkuua mwaki, mbakûri, nyûngû, vandû va kwigîrîrwa taa, mbakûri cia kûvîvîria ûbani na mbakûri cia magongoona ma gwîtûrûra ndivei. Mûnene wa arangîri nîwakuire indo irîa ciarî cia thaavu na sîlûva.

**20** Îgûrû rîgiî itugî icio ciîrî, îtangi rîa gîcango rîrîa rînene na ndegwa îkûmi na igîrî irîa ciarînyitîrîrîte, ikaari cia gîcango; gîcango Kîam indo icio cionthe yarî ndito mûno.

**21** Wa gîtugî Kîamrî na ûraca wa mita inyanya (8), na mûthiûrûrûko wakîo warî mita ithano na cendimita mîrongo îîrî na ithano (5.25) na ûtungu wakîo warî wa milimita mîrongo mûgwanja na ithano (75) na cionthe ciarî na îrima ndaarî.

**22** Îgûrû rîa wa gîtugî, kwarî na kîongo gîa gîcango; ûraca wa kîongo kîmwe warî mita igîrî na cendimita mîrongo îîrî (2.20). Wa kîongo Kîamrigicîrîtue na neti ya ngûngûmanga, na cionthe ciarî cia gîcango. Gîtugî gîa kaîrî gîekariî wa ûguo.

**23** Kwarî na ngûngûmanga mîrongo kenda na ithathatû mîenarî ya itugî icio na mwîgana wa ngûngûmanga cionthe warî îgana rîmwe irî ng'emie.

**23**

**24** Nake Nebuzaradani, mûnene wa arangîri nîwanyitire Seraia Mûthînjîri-Ngai, Mûnene wa athînjîri-Ngai, na Zefania ûrîa warî mûnini wake, na arangîri engî athatû.

**25** Na kûu îtûûrarî nîwanyitire mûnene wa athigari a mbaara na andû mûgwanja arîa mataaraga mûthamaki maarî wa kûu îtûûrarî. Wana nîwanyitire karani ka mûnene wa athigari ûrîa wamenyagîrîra mavuku marîa mandîkîtwe rûgano rwa athigari a mbaara, na andû engî mîrongo îtandatû arîa maarî kûu îtûûrarî.

**26** Nake Nebuzaradani mûnene wa arangîri nîwamavirire kûrî mûthamaki wa Babuloni ûrîa warî îtûûrarî rîa Ribula.

**27** Nake Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni nîwamarivire na akîmaûragîra îtûûrarî rîa Ribula vûrûrirî wa Hamathi.

**27** Ûguo nîguo andû a Juda maatavirwe na makîthamua kuuma vûrûrirî wao.

**27**

**28** Ûyû nîguo mwîgana wa andû arîa Nebukadinezarû aatavire: Mwaka wa mûgwanja wa wathani wake aatavire Ayahudi ngiri îthatû na mîrongo îrî na athatû (3,023);

**29** mwaka wa îkûmi na înana wa wathani wake nîwatavire Ayahudi magana manana ma mîrongo îthatû na aîrî (832) kuuma Jerusalemu.

**30** Mwaka wa mîrongo îîrî na îthatû wa wathani wake, Nebuzaradani, mûnene wa arangîri nîwatavire andû magana mûgwanja na mîrongo îna na atano (745). Mwîgana wa andû onthe arîa maatavirwe maarî ngiri inya na magana matandatû (4,600).

**31** Mwaka wa mîrongo îthatû na mûgwanja, tarîki mîrongo îîrî na ithano mweri wa îkûmi na îîrî, Jehoiakini arî mûthamaki wa Juda, Evilimerodaki nîwatuîkire mûthamaki wa Babuloni. Mwaka wa ûcio nîweguîrîre Jehoiakini ntha na akîmûrekereria akiuma njera.

**32** Nake Evilimerodaki nîwekire Jehoiakini maûndû maro mûno na akîmûnenevia gûkîra athamaki arîa engî maarî nake kûu Babuloni.

**33** Kwoguo Jehoiakini nîwarutire nguo ciake cia njera, na agîtûûra arîcaga kwa mûthamaki.

**34** Na wa mûthenya wa mûthenya nîwavecagwa ûtethio wa kwîgana nî mûthamaki wa Babuloni nginya rîrîa akuire.

Maca

# Maca 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîeva îtûûrarî rîa Jerusalemu

**1** Îtûûra rîrîa rîecûrîte andû kaî rîrî na îvooru î!

**1** Nîrîatîîtwe nî mavûrûri,

**1** nwatî rîu rîkariî ta mûka wa ndigwa,

**1** mbere rîarî mwarî wa mûthamaki,

**1** rîu rîtuîkîte ngombo.

**1**

**2** Arîraga ûtukû wonthe;

**2** methori makanyûrûrûka makai.

**2** Arata ake onthe nîmamûcukanîrîte,

**2** gûtirî ûngîmûvoreria.

**2** Arata ake onthe nîmamûcukanîrîte,

**2** nîmatuîkîte nthû ciake.

**2**

**3** Andû a Juda nîavire îthamîriorî,

**3** marî ngombo na marî na mathîna meengî.

**3** Matûûranagia na andû a ndûrîrî,

**3** na mationaga vandû mangîvurûka.

**3** Arîa onthe mamarûmîrîrie nîmaamanyitire,

**3** matiarî na gwa kûûrîra.

**3**

**4** Varavara cia kûthiî Zayuni nîiracakaya,

**4** gûtirî mûndû ûthiîcaga irugorî irîa nyamûre.

**4** Mîvîrîga yakuo yonthe nîmîtiganîrie,

**4** athînjîri-Ngai akuo nîmaracaa.

**4** Erîtu akuo nîmarathînîka,

**4** nayo Zayuni nîrathînîka.

**4**

**5** Nthû ciake nîivootanîte,

**5** arîa mamûmenete nîmathatûkagwa.

**5** Ngai-Mûnene nîatûmîte athînîke,

**5** nîûndû wa mevia make meengî.

**5** Ciana ciake nîndave,

**5** igatuîka mîgwate mbere ya nthû ciake.

**5**

**6** Riiri ûrîa warî îtûûrarî rîa Zayuni nîwathirire.

**6** Atongoria a kuo magînjîte ta nthiia,

**6** iturîte gîa kûrîa,

**6** itarî na vinya nîciaûrire nî aguîmi acio.

**6**

**7** Vîndî îno Jerusalemu îrî nyomomoku nîîraririkana riiri ûrîa yarî naguo.

**7** Rîrîa rîagûîre njararî cia nthû ciarîo,

**7** nthû ciarîo nîciakenagîrîra kûgwa kwa rîo.

**7**

**8** Jerusalemu nîyevirie mûno,

**8** kwoguo nîyagîre gîko,

**8** arîa onthe maarîtîîaga nîmaarînyararire,

**8** nîûndû nîmoonire njaga yarîo,

**8** Jerusalemu îcaaga na îkenamia ûthiû nîûndû wa nthoni.

**8**

**9** Gîko gîake nîkîonekaga nguorî ciake,

**9** nwatî ndaamakaga.

**9** Kwoguo kûgwa gwake kwarî kûnene,

**9** gûtirî mûndû wa kûmûmîrîria.

**9** Ûi Ngai-Mûnene taroria mathîna makwa,

**9** nîûndû nthû yakwa nîîvootanîte.

**9**

**10** Nthû ciake nîciocire indo ciake cionthe cia goro,

**10** nîwonire andû a ndûrîrî magîtonya hekarûrî,

**10** kûrîa Ngai-Mûnene aamagirîtie gûtonya.

**10**

**11** Andû onthe a Jerusalemu nîmaracaa magîcaria gîa kûrîa,

**11** makûûrananagia ûtonga wao na irio cia kûrîa,

**11** nîguo matûûre mwoyo.

**11** “We Ngai-Mûnene, ta roria wone ûrîa nyararîtwe.”

**11**

**12** “Taroriani mue muonthe mûravîtûka.

**12** Kûrî ûrî na kîeva ta gîakwa,

**12** kîeva kîrîa Ngai-Mûnene andeterete rîrîa aarakarîte mûno.

**12**

**13** “Nîwatûmire mwaki kuuma îgûrû ûrîa wamvîvirie mavîndî.

**13** Nîwambigîre mûtego na akînjokia vuva,

**13** nîwacokire akîndiganîria ngîtinda nîrî mûgirîku.

**13**

**14** “Nîwatarire mevia makwa monthe,

**14** na akîmovania monthe vamwe.

**14** Nîwamoverere ngingorî yakwa,

**14** ngîthira vinya nîûndû wa ûrito wa mo.

**14** Mwathani nîwandekererie njararî cia nthû ciakwa,

**14** irîa ndangîavotire gwîtirîria.

**14**

**15** “Mwathani nîaregete athigari onthe njamba arîa mangitagîra.

**15** Nîatûmîte athigari a mbaara,

**15** matharîkîre anake akwa.

**15** Mwathani aakinyangire andû a Juda,

**15** ta thavibu kîvivîrorî Kîam ndivei.

**15**

**16** “Nîûndû wa maûndû mau nînîrarîra,

**16** metho makwa magetûrûra methori.

**16** Gûtirî mûndû wanarî ûmwe ûngîmvoreria;

**16** gûtirî mûndû ûngînyûmîrîria,

**16** ciana ciakwa itigîtwe itarî kîndû,

**16** nîûndû nîrîmûvoote nî nthû yakwa.

**16**

**17** Zayuni îtambarûkîtie njara nwatî gûtirî mûndû wa kûmûvoreria,

**17** Ngai-Mûnene athîte nthû itharîkîre Jakovu na mîena yonthe.

**17** Jerusalemu îtuîkîte ta gîko kûrî o.

**17**

**18** “Nwatî Ngai-Mûnene arî na kîvooto nîûndû nîndegete kwathîkîra kiugo gîake,

**18** nwatî tanthikîrîriani mue andû onthe,

**18** taroriani ûrîa nîrathînîka,

**18** erîtu na anake akwa nîatave.

**18**

**19** “Netire arata akwa nwatî makîrega kûndethia,

**19** athînjîri-Ngai akwa na atongoria maakuîrîre îtûûrarî,

**19** magîcaria irio nîguo matûûre mwoyo.

**19**

**20** “Ngai-Mûnene ta roria wone gûkaa gwakwa,

**20** mwoyo wakwa ndûrî na vinya.

**20** Ngoro yakwa nî munîkangu nîûndû mbîthîrîtwe nîrî mûremi.

**20** Njîrarî kûrî na mbûragano,

**20** nyomba nakuo nîta gîkuû.

**20**

**21** “Tathikîrîria gûcakaya gwakwa,

**21** gûtirî mûndû wa kûmvoreria.

**21** Nthû ciakwa nîimenyete mathîna makwa,

**21** nîirakenerera kûthîna gwakwa,

**21** tûma nthû ciakwa cione mathîna ta nie.

**21**

**22** “Tiga ûkinyîrwe nî maûndû monthe macûku marîa mekaga,

**22** na ûmaverithie wata ûrîa wamverithirie,

**22** nîûndû wa mevia makwa.

**22** Nînîracaa nîûndû wa mathîna,

**22** na ngathira vinya ngoro.”

# Maca 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwaverithirie Jerusalemu

**1** Ngai-Mûnene arî na marakara,

**1** nîaigîte andû a Zayuni ndumarî.

**1** Ngai-Mûnene nîanyûrûrûkîtie riiri wa Isiraeli kuuma îgûrû nginya nthî.

**1** Mûthenya ûrîa aarakarire ndaaririkana kûrîa magûrû make makinyangaga.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîacûkangîtie matûûra monthe ma Isiraeli atarî na ntha.

**2** Nîomomorete nthingo cionthe irîa igitagîra andû a Juda.

**2** Ngai-Mûnene nîanyûrûrûkîtie mothamaki vamwe na aathani.

**2**

**3** Nîûndû wa marakara nîanyaganîtie vinya wonthe wa Isiraeli,

**3** nîwaregire gûtûtethia rîrîa twathithûkîîrwe nî nthû,

**3** akanîte kûrî andû a Juda ta mwaki mûnene mûno.

**3**

**4** Nîwatungire ûta atwerekeretie ta tûrî nthû,

**4** nîwaûragire arîa onthe twendete na maatûkenagia.

**4** Arî îgemarî rîa mwarî wa Zayuni,

**4** nîatwîtîrîrîtie marakara make ta mwaki.

**4**

**5** Ngai-Mûnene atuîkîte ta nthû na agacûkangia Isiraeli,

**5** nîacûkangîtie mîciî ya athamaki onthe a Isiraeli,

**5** na akomomora matûûra marîa magitîre.

**5** Nîatûmîte kîrîro na macakaya ciongerereke kûrî andû a Juda.

**5**

**6** Omomorete hekarû yake ta kîomba Kîam mûgûnda,

**6** nîacûkangîtie îgema rîake.

**6** Ngai-Mûnene nîathirîtie irugo cia gûkûngûîra na mîthenya ya thavatû kûu Zayuni.

**6** Arî na marakara meengî nîareganîte na mûthamaki na athînjîri-Ngai.

**6**

**7** Ngai-Mûnene nîanyararîte metha yake ya kîgongoona,

**7** na akaregana na hekarû yake.

**7** Nîarekereretie nthingo cia nyomba cia athamaki ciomomorwe nî nthû,

**7** na nîmaanegenete mûno marî hekarûrî ya Ngai-Mûnene,

**7** ta înegene rîrîa rîthagîrwa marugarî.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwatuîte omomore rûthingo rwa Zayuni,

**8** nîaithimîte na akoona atî nîaciomomorete cionthe.

**8** Nthingo na nyomba irîa ndaca na îgûrû ciomomokete ikamamanîra vamwe.

**8**

**9** Mîrango ya Jerusalemu nîyagwîre na nî mîthike nî mûthetu,

**9** mîkîgo îrîa îvingaga mîrango nî miunîkangu,

**9** athamaki na aathani marî îthamîriorî.

**9** Watho nîwatigire kûthomithanua,

**9** nao arathi a Jerusalemu mationaga cioneki kuuma kûrî Ngai-Mûnene.

**9**

**10** Athuuri a Jerusalemu mekaraga nthî makirîte,

**10** makeminjîria mûu ciongorî ciao mekîrîte nguo cia macakaya,

**10** na erîtu a Jerusalemu nîmaturumithîtie mothiû mao nthî.

**10**

**11** Metho makwa mecûrîtwe nî methori,

**11** ngoro yakwa nî nthînîku mûno,

**11** mwoyo wakwa ûrî na kîeva kîngî mûno nîûndû wa andû akwa gûcûkangua,

**11** nîûndû ciana irîa nini iragirîkîra mîcemaniorî ya matûûra.

**11**

**12** Marîragîra aang'ina makîmaûragia nîtûrîa ndûî na nîtûnyua ndûî.

**12** Magûcaga varavararî ta andû marî na ironda,

**12** na kavora kavora magakuîra njararî ciao.

**12**

**13** Nîngîkûvoreria atîa?

**13** Nîngîkûgerekania na ndûî we mwarî wa Jerusalemu?

**13** Nîngîkûvanania na ndûî nîguo mvote gûkûvooreria?

**13** We Zayuni ûrî mûnyaka mûno,

**13** mîthiro yaku ndîrî mûthiia nîta îria rîrîa rînene.

**13** Nû ûngîvota gûkûvonokia?

**13**

**14** Arathi enyu nîmoonete cioneki cia maveeni,

**14** nîmakunîkîrîte mavîtia maku nîguo mavote gûkûrûnga,

**14** nwatî cioneki ciao ciarî cia maveeni.

**14**

**15** Andû arîa onthe mavîtûkaga na njîra nîmamûvûragîra mvî.

**15** Nîmainainagia ciongo na makatheka nîûndû wa kwomomorwa kwa Jerusalemu.

**15** Rîrî nîrîo îtûûra rîrîa maaugaga nîrîthaka na rîakenagia nthî yonthe?

**15**

**16** Nthû ciaku cionthe ciathamagia ikaria maûndû macûku makwîgiî,

**16** macaaga na makarîa magego makiugaga:

**16** “Nîtûmûcûkangîtie!

**16** Nama ûyû nîguo mûthenya tûtwîre twetererete;

**16** rîu nîwakinya na nîtwawona!”

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîwîkîte maûndû marîa eendete gwîka,

**17** nîavingîtie marîa aaugîte nîageka,

**17** kîrîa aavangîte kuuma tene omomorete atarî na ntha.

**17** Nîatûmîte nthû ikenerere kûverithua gwaku,

**17** nîatûgîrîtie athigari njamba arîa nthû ciaku.

**17**

**18** Ngoro ciao nîciakaîre Ngai-Mûnene,

**18** makîrîrîra rûthingo rwa mwarî wa Zayuni.

**18** Tiga methori metîke ta mbura ûtukû na mûthenya.

**18** Rîra ûtagûtigithîria!

**18** Cakaya ûtakûvurûka.

**18**

**19** Ramûka ûkaîre Ngai-Mûnene ûtukû!

**19** Rara ûgîkaîra Ngai-Mûnene!

**19** Mûvoe nîûndû wa ciana cienyu,

**19** irîa irakua nî yûra irî njîrarî.

**19**

**20** We Ngai-Mûnene thikîrîria!

**20** Kûrî andû engî wanaverithia ûû?

**20** Aka mararîa ciana ciao irîa mendete,

**20** nao athînjîri-Ngai na arathi maûragagîrwa hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

**20**

**21** Andû arîa akûrû na arîa ethî onthe magwîte njîrarî,

**21** nao anake na erîtu maûragîtwe na mviû.

**21** Wamaûragire ûtarî na ntha nîûndû wa marakara maku.

**21**

**22** Wetire nthû ciakwa kuuma mîena yonthe,

**22** nîmaûkire kûrî nie ta andû metîtwe kîrugorî;

**22** mûthenya ûrîa watumûkire na marakara,

**22** nthû ciaûragire ciana ciakwa,

**22** irîa njiarîte na ngarera.

# Maca 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûverithua, kwîrira na kîîrîgîrîro

**1** Nie nîmûnyamarîku mûno,

**1** Ngai nîamverithîtie arî na marakara.

**1**

**2** Ke nîamvîtûkîrîrîtie ndumarî ndumanu,

**2** ndumarî kûndû gûtarî ûtheri.

**2**

**3** Nama ekaraga akîndivaga,

**3** vîndî wa vîndî mûthenya wonthe.

**3**

**4** Ke nîwîcûrîtie mwîrî wakwa ironda,

**4** na nîaunangîte mavîndî makwa.

**4**

**5** Ke anjîgîrîrîtie na mbarî cionthe,

**5** na ûrûrû na mînyamaaro.

**5**

**6** Atûmîte ndûûra ndumarî,

**6** ta andû arîa maakuire tene.

**6**

**7** Anthaîkîte na nyororo ndito,

**7** nîrî njeera kûndû ndangîvota kwîruta.

**7**

**8** Wana namûrîrîra ngîmûvoyaga ûtethio

**8** ndegucaga mavoya makwa.

**8**

**9** Amvingîrîrîtie njîra na rûthingo rwa mathiga,

**9** na agatûma tûcîra twakwa tûre.

**9**

**10** Ngai-Mûnene ekariî ta ngatûnyi înîthithîrîte,

**10** kana ta mûnyambû wîthithîte.

**10**

**11** Angururirie akînduta njîrarî,

**11** akîndarûranga tûnuku akînandiganîria.

**11**

**12** Atungire ûta wake,

**12** akîmberekeria mûguî nîguo andathe.

**12**

**13** Nake nîwandathire ngoro,

**13** na mîguî îrîa yarî thiakarî yake.

**13**

**14** Nînduîkîte kîndû gîa kûthekererwa nî andû onthe,

**14** natuîkire rwîmbo rwa kwinagwa mûthenya wonthe.

**14**

**15** Atûmîte ngîa na mathîna meengî,

**15** na ngîa na ûrûrû mwîngî.

**15**

**16** Nîatûmîte magego makwa mathia mathiga,

**16** na atûma ngaragare mûurî.

**16**

**17** Ndirî na thayû ngororî,

**17** gîkeno nîkîariganîre.

**17**

**18** Kwoguo mbugaga atîrî, mwago wakwa nîwathirire,

**18** wana kîîrîgîrîro gîakwa kûrî Ngai-Mûnene nîkîathirire.

**18**

**19** Ngai-Mûnene, ririkana mathîna na ûrûrû wakwa,

**19** ûcûkîte ta ûrûrû wa ûrogi.

**19**

**20** Nîciragia ûvoro wa maûndû mau monthe,

**20** ngegua nathira vinya.

**20**

**21** Nwatî nîngîcaga na kîîrîgîrîro,

**21** naririkana ûndû ûyû ûmwe:

**21**

**22** Atî wendo ûtathiraga wa Ngai-Mûnene ûtûraga tene na tene,

**22** ntha ciake itithiraga.

**22**

**23** Ciîthagîrwa irî njerû wa kîraûko wa kîraûko,

**23** nîûndû Ngai-Mûnene nîwakwîvokwa.

**23**

**24** Ngai-Mûnene nîke mwîvoko wakwa,

**24** kwoguo kîîrîgîrîro gîakwa kîrî kûrî ke.

**24**

**25** Ngai-Mûnene nî mwaro kûrî arîa mamwîvokete,

**25** na kûrî arîa onthe mamûcaragia.

**25**

**26** Nî waro mûndû gwîkara akirîrîrîtie,

**26** etererete ûvonokio wa Ngai-Mûnene.

**26**

**27** Nî waro mûndû kwîruta gûkirîrîria,

**27** vîndî îrîa arî mwîthî.

**27**

**28** Agîrîrwe nî gwîkara akirîte arî wenga,

**28** rîrîa Ngai-Mûnene atûma athînîke.

**28**

**29** Agîrîrwe nî kwînyivia viû,

**29** nîûndû avota kûgîa na kîîrîgîrîro.

**29**

**30** Nwa nginya etîkîre kûrivwa na kûrumwa.

**30**

**31** Ngai-Mûnene ndagaatûtiganîria tene na tene,

**31**

**32** wana ethîrwa nîatûmaga twîgue kîeva:

**32** ke arî ntha nîûndû wa wendo wake mwîngî ûtathiraga.

**32**

**33** Ke ndakenaga rîrîa andû marathînîka,

**33** kana rîrîa marî na kîeva.

**33**

**34** Ngai-Mûnene nîamenyaga rîrîa arîa oove,

**34** maravinyîrîrua na makanyamarua marî njeera.

**34**

**35** Na akoona rîrîa kîvooto Kîam mûndû gîtararûmîrîrwa.

**35**

**36** Na nîamenyaga rîrîa ciira ûtagûtuwa na kîvooto.

**36**

**37** Kûrî mûndû ûngîathana ûndû ûgekîka,

**37** tiga ûrîa Ngai ke mwene etîkîrîtie wîkîke?

**37**

**38** Ngai-Mûnene nîke tu wîtîkagîria maûndû monthe,

**38** marîa macûku na marîa maro mekîke.

**38**

**39** Mûndû ndagîrîrwe nî gûteta,

**39** akîverithua nîûndû wa mevia make.

**39**

**40** Tigani twîthime na tûtuîrie mîthiîre yetû,

**40** na tûcokerere Ngai-Mûnene.

**40**

**41** Nîtûrorie ngoro cietû kûrî Ngai

**41** na tûûkîrîrie njara tûmûvoe atîrî:

**41**

**42** “Nîtwîvîtie na twarega gûkwathîkîra,

**42** nawe Ngai-Mûnene nî ûregete gûtûrekera.

**42**

**43** “Ûtûrûmîrîtie ûrî na marakara,

**43** watûûraga ûtarî na ntha.

**43**

**44** Wîthithîte na îtu rînene,

**44** nîguo mavoya metû matigagûkinyîre.

**44**

**45** We ûtûmîte twîkare ta mîng'aro na gîko kîrîa gîtecagwa,

**45** gatagatî ka mavûrûri monthe ma nthî.

**45**

**46** “Tûrarumwa na tûkanyararwa nî nthû cietû cionthe.

**46**

**47** Tûnyitîtwe nî guoya na kîmako,

**47** twîthîrîrîtue nî mûthiro na gûcûkangua.

**47**

**48** Metho makwa mecûrîte methori,

**48** nîûndû wa ûrîa andû etû mathirîtue.

**48**

**49** “Methori makwa matithiraga,

**49** nîta rûnjî rûtavûcaga;

**49**

**50** nginya rîrîa Ngai-Mûnene agatûroria arî îgûrû na atwone.

**50**

**51** Ngoro yakwa îrî na kîeva,

**51** nona ûrîa andû mathûrîte andû a Jerusalemu.

**51**

**52** “Nyitîtwe na mûtego ta gîconi nî nthû ciakwa na gûtarî na gîtûmi.

**52**

**53** Mambikirie îrimarî nîrî mwoyo,

**53** na makigîrîra mathiga îgûrû rîakwa.

**53**

**54** Nambîrîria gûkunîkîrwa nî manjî;

**54** nînaugire atîrî, ‘Ûyû nî mûthiro wakwa.’

**54**

**55** “Nîrî ndaarî ya îrima,

**55** nînagûkaîre we Ngai-Mûnene.

**55**

**56** Rîrîa nagûkaîre ngîkwîraga atîrî,

**56** “Ndûkavinge matû ûrega kwîgua makaya makwa,” we nîwanthikîrîrie.

**56**

**57** Nîwanjokerie na ûkîmbîra ndigetigîre.

**57**

**58** “We, Mwathani, nîwandethûrire,

**58** na ûkîmvonokia.

**58**

**59** Nîûndû we Ngai-Mûnene nîwonire maûndû macûku marîa nekirwe,

**59** nduîra ciira ûrîa kwagîrîrîte.

**59**

**60** We nîwonete ûrîa nthû ciakwa imenete,

**60** nîwonete mîvango yao mîcûku îgûrû rîakwa.

**60**

**61** “We Ngai-Mûnene nîwîguîte makînjambia,

**61** nîwîcî mîvango yao mîcûku îgûrû rîakwa.

**61**

**62** Mekaraga mûthenya mûgima makîaragia ndeto ciakwa,

**62** na makîmvangagîra mîvango îno mîcûku.

**62**

**63** Kuuma kîraûko nginya kîvwaî,

**63** maragia ndeto cia kûnyararithia.

**63**

**64** We Ngai-Mûnene maverithie,

**64** kûringana na ciîko ciao.

**64**

**65** Tiga manyitwe nî kîrumi gîaku,

**65** na ûmathirie vinya ngoro.

**65**

**66** We Ngai-Mûnene, marûmîrîre ûrî na marakara,

**66** ûmaûrage ûmathirie nthî.”

# Maca 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa gwekarire vuva wa Jerusalemu kûgwa

**1** Thaavu nîîtigîte kûvenavenia,

**1** thaavu îrîa ntheru viû nîgarûrûkîte!

**1** Mathiga ma goro nîmanyaganîtue,

**1** manyaganîtue njîrarî kûndû kuonthe.

**1**

**2** Andû a Zayuni arîa maatîîtwe mûno,

**2** moonagwa marî aro ta thaavu îrîa ntherie,

**2** nwatî rîu mekariî ta nyûngû,

**2** wîra wa njara cia mûmbi.

**2**

**3** Nginya mbwe nîciongagia ciana ciacio,

**3** nwatî andû akwa matuîkîte aganu,

**3** mekariî ta nyaga îrî werûrî,

**3**

**4** îtiganagîria ciana ciayo,

**4** ikua nî yûra na nyonda;

**4** ciana ciayo ivoyaga gîa kûrîa,

**4** na itionaga wa kûmarûmia kîndû.

**4**

**5** Andû arîa maarîcaga irio mbaro;

**5** rîu nîo marakuîra njîrarî nî yûra,

**5** arîa marererwe nyombarî cia athamaki,

**5** rîu maravukûria irûndo cia macaki,

**5** magîcaragia gîa kûrîa.

**5**

**6** Andû akwa maverithîtue,

**6** gûkîra andû a Sodomu,

**6** arîa maathirirue wa rîmwe,

**6** na mationa mûndû wa kûmatethia.

**6**

**7** Anake a Zayuni maatherete gûkîra îra,

**7** maacerûvîte gûkîra îriia,

**7** mîîrî yao yatunîvîte ta ndûngûrû,

**7** ûthaka wao wekariî ta mathiga ma goro.

**7**

**8** Nwatî rîu mairîte gûkîra makara,

**8** marî njîrarî matimenyekaga;

**8** ikonde cia mîîrî yao irûmîrîrîte mavîndîrî mao,

**8** ciûmîte ta rûkû.

**8**

**9** Kava arîa maaûragîrwe mbaararî,

**9** gûkîra arîa maakwire nî yûra,

**9** maakwire kavora nî yûra,

**9** nîûndû wa gûtura irio.

**9**

**10** Aka arîa marî ntha mûno,

**10** nîmaarugire ciana ciao,

**10** makîirîa irî irio,

**10** rîrîa andû akwa macûkangirue.

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwonanirie marakara make,

**11** na agîtûrûra marakara make,

**11** nîwakanirie mwaki kûu Zayuni,

**11** ûrîa wavîvirie mîcingi yakuo.

**11**

**12** Athamaki a nthî matietîkia,

**12** kana atûûri onthe a nthî,

**12** atî nthû nîîngîatonyire ivingorî cia Jerusalemu.

**12**

**13** Maûndû mau mekîkire nîûndû wa mevia ma arathi,

**13** na mavîtia ma athînjîri-Ngai,

**13** arîa maûragîre andû arîa athingu îtûûrarî rîake.

**13**

**14** Nao maathiîcaga njîrarî ta ndumumu,

**14** megwatirie mûgiro na nthakame,

**14** gûtirî mûndû ûngîavutirie nguo ciao.

**14**

**15** Andû maaugagîrîria makameera atîrî,

**15** “Umani ava. Mue mûrî mûgiro!

**15** Thiîni! Mûtikamvutie!”

**15** Kwoguo andû acio maatuîkire aûrûri matarî gîkaro,

**15** maumaga vûrûrirî ûmwe makathiî ûrîa wîngî;

**15** andû a mavûrûri maugaga atîrî:

**15** “Matigekarania natue rîngî.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîke wamanyaganirie,

**16** na agîtiga kûmamenyerera,

**16** athînjîri-Ngai magîtiga kûvewa gîtîîo,

**16** agîtiga kûrûmbûiya ûvoro wa atongoria.

**16**

**17** Twekarire tweterere ûtethio tûkînoga,

**17** twetererete ûtethio kuuma kûrî vûrûri ûtangîtûvonokia.

**17**

**18** Nthû cietû ciekarire itwîthithîrîte,

**18** tûtingîavotire kûthiîrîra njîrarî cietû,

**18** mîthenya yetû yarî mîtare,

**18** mûthiia wetû warî mûkinyu.

**18**

**19** Arîa maatûvinyûrîtie maarî na îvenya mûno,

**19** gûkîra ndiiû irî îgûrû,

**19** maavinyûranîrie natue irîmarî,

**19** na magîtwîthithîra werûrî.

**19**

**20** Nîmaanyitire mûnene, ûrîa wathuurîtwe nî Ngai-Mûnene,

**20** ûrîa twevokete atî nîke ûgatûgitîra kuuma kûrî nthû cietû.

**20**

**21** Kena na ûcanjamûke we mwarî wa Edomu,

**21** wana mue mûtûûraga Uzi kenani,

**21** nwatî îvinda rîenyu rîa mathîna nîrîgûkinya,

**21** mûkathiîcaga mûgîtûgûgaga na mûrî njaga.

**21**

**22** Îvera rîa mevia maku we Zayuni nîrîthiru,

**22** Ngai-Mûnene ndangîtîkîra Zayuni îkare îthamîriorî rîngî,

**22** nwatî we Edomu nîûkaaverithua nî Ngai-Mûnene,

**22** na nîakoonania mevia maku ûtherirî.

# Maca 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvoya Ngai eguîre andû ntha

**1** We Ngai-Mûnene, taririkana maûndû marîa twonete,

**1** taroria wone ûrîa tûnyararîtwe.

**1**

**2** Vûrûri wetû nîwocetwe nî ageni,

**2** mîciî yetû îtûûrîtwe nî andû engî.

**2**

**3** Methe metû nîmaakuire, tûrî ciana cia ngoriai,

**3** na anyanya nî aka a ndigwa.

**3**

**4** Nwa nginya tûrîve manjî marîa tûnyunyaga,

**4** na nwanginya tûgûre ngû.

**4**

**5** Twîkîrîtwe îcoki ngingo na twavinyûrua mûno,

**5** tûrî anogu, na tûtingîtîkîrua tûvurûke.

**5**

**6** Twathiîre Misiri kûvoya irio,

**6** na tûkîthiî Sîria nîguo tûgîe na irio cia kwîgana.

**6**

**7** Methe metû mevirie na rîu matirî vo,

**7** na rîu tûraverithua nîûndû wa mevia mao.

**7**

**8** Tue twathagwa nî ngombo,

**8** tûtirî na mûndû wa gûtûkûûra kuuma njararî ciao.

**8**

**9** Ûtûûro wetû wîthagîrwa ûrî ûgwatirî tûgîcaria gîa kûrîa,

**9** nîûndû aûragani methagîrwa makîûrûra mîgûndarî.

**9**

**10** Ngothi yetû îrakana ta mwaki,

**10** nîûndû wa yûra rîrîa tûrî narîo.

**10**

**11** Nthû cietû inyitaga aka etû na vinya kûu Zayuni,

**11** na makanyita erîtu etû na vinya kûu matûûrarî ma Juda.

**11**

**12** Atongoria macuragua movetwe njara,

**12** na athuuri mativecagwa gîtîîo.

**12**

**13** Anake maringagîrîrua makathîe mûtu ta ngombo,

**13** natuo tûvîcî tûtûgûganaga tûkuithîtue mîrigo ya ngû.

**13**

**14** Athuuri nîmatigîte gûcemania ivaarorî,

**14** nao andû ethî nîmatigîte kwina.

**14**

**15** Gîkeno Kîam ngoro cietû nîkîthiru,

**15** îthenya rîa kwîinia twîcûrîtwe nî kîeva.

**15**

**16** Ngumo yetû nî nthiru,

**16** kaî tûrî thînarî-î, nîûndû nîtwîvîtie!

**16**

**17** Nîûndû wa ûguo ngoro cietû nî ndwaru,

**17** na metho metû magatiga kwona,

**17**

**18** nîûndû kîrîma gîa Zayuni nîgîatiganîrue,

**18** rîu nî mbwe itûûraga kuo.

**18**

**19** Nwatî we Ngai-Mûnene,

**19** nîwe wathanaga tene tene,

**19** nîûtûûraga wathaga njiarwa cionthe.

**19**

**20** Nîndûî gîtûmîte ûtûûre ûriganîrîtwe nîtue?

**20** Nîndûî gîtûmîte ûtûûre ûtûtiganîrîtie?

**20**

**21** Tûcokie kûrî we Ngai-Mûnene,

**21** natue nîtûgûcoka,

**21** tûcokerie riiri ûrîa twarî naguo mbere.

**21**

**22** Kana nîkwa ûtûtiganîrîtie viû?

**22** Nîkwa ûrî mûrakaru mûno nîtue?

Ezek

# Ezek 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîoneki kîa Ngai kîa mbere

## 1.1—7.27

## Gîtî kîa ûthamaki kîa Ngai

**1** Mûthenya wa gatano mweri wa kana mwaka wa mîrongo îthatû, nie mûthînjîri-Ngai Ezekieli mûvîcî wa Buzi, twatûûraga vamwe na Ayahudi arîa maarî îthamîriorî kûu Babuloni rûtererî rwa rûnjî rwa Kebari. Nîrî kûu nînonire îtu rîavingûka na ngîona kîoneki Kîam Ngai.

**2** Mûthenya wa gatano wa mweri (ûyû warî mwaka wa gatano mûthamaki Jehoiakini aavirwa îthamîriorî),

**3** nie mûthînjîri-Ngai Ezekieli mûvîcî wa Buzi nînakinyîrwe nî ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene nîrî vûrûrirî wa Akalidei vakuvî na rûnjî rwa Kebari na ngîgua nagîa na vinya wake.

**3**

**4** Nînacokire ngîroria na ngîona rûkûngi rûnene rûkîte kuuma na mwena wa rûgûrû na kûrî na îtu rînene rîaumaga mveni na mwaki ûtaavoraga. Gatagatî ka mwaki ûcio kwarî na kîndû Kîamvenagia ta cuuma ya gîcango.

**5** Kûu rûkûngirî rûu rûnene, nînonire indo ciekariî ta ciûmbe inya irî mwoyo irî na mûvuano wa mûndû.

**6** Wa kîûmbe Kîamrî na mothiû mana na mathagu mana.

**7** Magûrû ma cio maarî marûngarû, na ciarî na mavûngû ta ma ndegwa na maavenagia ta cuuma ya gîcango îno ntheru.

**8** Wa kîûmbe Kîamrî na njara inya ta cia mûndû rungu rwa mathagu ma cio mîenarî yakîo îna.

**9** Mathagu ma cio nîmaavutanîtie. Wa kîûmbe Kîamthiîcaga gîtakwîvûgûra na ikathiî irî vamwe.

**9**

**10** Ciûmbe icio inya irî mwoyo, wa kîûmbe Kîamrî na mothiû mana ngûrani. Mwena wa mbere Kîamrî na ûthiû ta wa mûndû; mwena wa ûrîo ûthiû ta wa mûnyambû, mwena wa ûmotho ûthiû ta wa ndegwa, na mwena wa vuva ûthiû ta wa nderi.

**11** Ûguo nîguo mothiû ma cio mekariî. Mathagu maîrî ma wa kîûmbe nîmaambararîte na îgûrû na makavutania na ma ciûmbe icio ciîngî. Namo mau mengî maîrî igekunîkîra namo.

**12** Wa kîûmbe Kîamthiîcaga na mbere kîrûngîrîrîtie. Kûrîa roho eendaga kûthiî nîkuo cionthe ciathiîcaga itakûgarûrûka.

**12**

**13** Gatagatî ga ciûmbe icio inya irî mwoyo, nîkwaumagîra kîndû gîekariî ta makara ma mwaki maarutaga ûtheri mûkengu na wamûrîkaga ûkauma mveni.

**14** Ciûmbe icio ciathiîcaga na mbere na igacoka na vuva ta rûveni.

**14**

**15** Wa ndoretie ciûmbe icio inya nînonire nthugû vau nthî, wa kîûmbe kîrî na nthugû yakîo.

**16** Nthugû icio nîciavanene; na ciavenavenagia ta îthiga rîa goro rîa rangi wa erûû. Ûrîa nthugû icio ciathondeketwe ciavanaga ta nthugû îrî ndaarî ya nthugû îngî.

**17** Nthugû icio ciathiîcaga irûngîrîrîtie na mîena yonthe îna na itakûgarûrûka.

**18** Nthugû icio ciarî cia kûmakania na ndaca na ciecûrîte metho mîena yonthe.

**19** Rîrîa ciûmbe icio irî mwoyo ikûthiî, nthugû nacio ciathiîcaga irî mwena wacio. Rîrîa ciûmbe icio irî mwoyo ciarûga na îgûrû kuuma nthî, wana cio nthugû nîciarûgaga.

**20** Kûrîa kuonthe ciûmbe icio irî mwoyo ciendaga kûthiî nîciathiîcaga nacio nthugû ikairûmîrîra, nîûndû nthugû ciathagwa nî ciûmbe icio.

**21** Rîrîa ciûmbe icio ciathiî, nthugû nîciathiîcaga; rîrîa ciarûngama nacio nthugû ikarûngama. Rîrîa ciarûga na îgûrû kuuma nthî nacio nthugû ikarûga na îgûrû vamwe nacio, nîûndû nthugû ciathagwa nî ciûmbe icio.

**21**

**22** Îgûrû rîa ciongo cia ciûmbe icio inya irî mwoyo kwarî na kîndû gîekariî ta mûtambarûko wa matu mairû, gîakengaga ta gîcicio.

**23** Rungu rwa mûtambarûko ûcio, ciûmbe irîa inya irî mwoyo ciarûngamîte ikûnjûrîte mathagu ma cio maîrî, wa îthagu rîerekerete îthagu rîa kîûmbe kîrîa kîrî mwena wa îthagu rîu. Namo mathagu mau mengî maîrî wa kîûmbe gîgekunîkîra namo.

**24** Nînegwire mûgambo wa mathagu ma cio magûrûkîte; mûgambo wamo warî ta wa mûrurumo wa manjî meengî, mûgambo ta wa athigari a mbaara eengî, mûgambo ta wa Ngai. Na rîrîa ciarûngama nîciakûnjaga mathagu mau.

**25** Nîgwacokire gûgîûka mûgambo kuuma îgûrû rîa mûtambarûko wa matu ûrîa ûrî îgûrû rîa ciongo cia cio.

**25**

**26** Îgûrû rîa mûtambarûko ûcio nînonire kîndû gîekariî ta gîtî Kîam ûnene Kîam rangi wa erûû. Na ûrîa wekarîrîte gîtî kîu ekariî ta mûndû.

**27** Mwena wa îgûrû kuuma varîa vekariî ta kîûnû, Kîamvenavenagia ta cuuma ya gîcango îthiûrûrûkîrîtue nî mwaki. Naguo mwena wa gûcoka na nthî wa kuuma vau vekariî ta kîûnû, gwekariî ta mwaki na kûrî na ûkengu ûmûthiûrûrûkîrîtie.

**28** Ûkengu ûcio warî na marangi ta ma mûkûngambura. Ûguo nîguo mûvano wa ûkengu wa riiri wa Ngai-Mûnene wekariî.

**28** Rîrîa nawonire nînegwîthirie ngîturumithia ûthiû nthî, na ngîgua mûgambo wambarîria.

# Ezek 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwetire Ezekieli atuîke mûrathi

**1** Mûgambo ûcio waugire atîrî, “We mûndû, rûngama na magûrû maku na nîngûkwarîria.”

**2** Nînacokire ngîcûrwa nî Roho wa Ngai na akînûngamia. Ngîgua akîmbarîria,

**3** na akîmbîra atîrî, “We mûndû, nîngûtûma kûrî andû a Isiraeli, andû mareganîte nanie. Nginya ûmûnthî andû acio nîmamvîtîrîtie wata ûrîa methe mao maamvîtîrie.

**4** Andû acio nî aremi na nî aûmû ngoro. Kwoguo nîngûgûtûma ûthiî ûkamere ûrîa nie Ngai-Mûnene ngûmera.

**5** Wana makûthikîrîria kana marege gûkûthikîrîria nîûndû o nîmareganîte nanie, nîmakaamenya atî mûrathi ararî gatagatî kao.

**5**

**6** “Nwatî we mûndû ndûkametigîre kana wîtigîre mîario yao. Wana wathiûrûrûkîrua cong'e na mîgua, kana wîkarîre tûng'aurû, ndûkamakue nî mîario yao kana wîtigîre irethiû ciao, nîûndû o aremi.

**7** We nîûkaamera ciugo ciakwa wana makûthikîrîria kana marege gûkûthikîrîria nîûndû andû acio nî aremi.

**7**

**8** “Nwatî we mûndû thikîrîria ûrîa ngûkwîra, na ndûgatuîke mûremi ta andû acio. Vingûra kanyua ûrîe kîrîa ngûkûnengera.”

**9** Rîrîa naroririe, nonire njara îtambarûkîtue na kûrî nie îrî na îvuku rîa gîkûnjo rîrî rîandîke.

**10** Nîwacokire akîrîkûnjûra mbere yakwa, na ngîona rîandîkîtwe mîena yoîrî ciugo cia gûcakaya, kîrîro na mathîna.

# Ezek 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ezekieli nîwathuurirwe atuîke mûrangîri

## (

## Ezek 33.1-9

## )

## Ezekieli nîwaremirwe nî kwaria

**1** Ngai nîwambîrire atîrî, “We mûndû, rîa kîrîa ûkûvewa. Rîa îvuku rîîrî rîa gîkûnjo ûcoke ûthiî ûkarîrie andû a nyomba ya Isiraeli.”

**1**

**2** Kwoguo nînavingûrire kanyua nake Ngai agîtûma ndîe îvuku rîu rîa gîkûnjo.

**3** Nake nîwambîrire atîrî, “We mûndû, rîa îvuku rîîrî rîa gîkûnjo ngûkûnengera ûvae.” Nînarîrîre na rîrî kanyua gakwa rîacamaga ta ûkî.

**3**

**4** Ngai nîwacokire akîmbîra atîrî, “We mûndû, thiî kûrî nyomba ya Isiraeli na ûmere maûndû marîa ngakwîra.

**5** Ndiragûtûma kûrî rûrîrî rwaragia rûthiomi rûgeni na rûmû, nwatî nîragûtûma kûrî andû a Isiraeli.

**6** Ndiragûtûma kûrî rûrîrî rûnene na rwaragia rûthiomi ûtaicî na rûmû rûrî na ciugo ûtangîtaûkîrwa. Nama, kethîrwa nagûtûmire kûrî andû ta acio, nîmangîakûthikîrîrie.

**7** Nwatî andû a Isiraeli matigakûthikîrîria, nîûndû matirenda kûnthikîrîria. Andû onthe a Isiraeli marî ngoro nyûmû na nî aremi.

**8** Taroria, nîndûmîte ûtuîke mûremi na ûgîe na ngoro nyûmû ta o.

**9** Nîngatûma ûthiû waku ûme ta îthiga rîrîa rîûmû mûno. Ndûgetigîre kana ûmakue nîo nîûndû nî andû aremi.”

**9**

**10** Nîwacokire akîmbîra atîrî, “We mûndû, thikîrîria waro maûndû monthe marîa ngûkwîra na ûmaige ngororî yaku.

**11** Thiî rîu kûrî andû enyu arîa marî îthamîriorî na ûmere ûrîa nie Ngai-Mûnene mbugîte, wana ethîrwa magakûthikîrîria kana tî makûthikîrîria.”

**11**

**12** Nînacokire ngîambararua na îgûrû nî Roho, na vuva wakwa nînegwire mûgambo ta wa kîthingithia kînene ûkiuga, “Riiri wa Ngai-Mûnene ûrîa ûrî îgûrû ûrokumua.”

**13** Ngîcoka ngîgua mûgambo wa mathagu ma ciûmbe irîa irî mwoyo rîrîa mavutania, na mûgambo wa nthugû irîa irî mwena wa mo. Warî mûgambo mûnene ta wa kîthingithia.

**14** Nînacokire ngîambararua nî Roho na akînguua ngîthiî nîrî na ûrûrû na marakara ngororî, na Ngai-Mûnene akîmboca na vinya wake.

**15** Nînathiîre nginya Tela-Abibu vakuvî na rûnjî rwa Kebari kûrîa andû etû maatûûraga îthamîriorî. Nekarire kûu maarî mîthenya mûgwanja nîrî mûmaku nîûndû wa maûndû marîa noonete na ngîgua.

**15**

**16** Mîthenya mûgwanja yathira, Ngai-Mûnene nîwambarîrie na akîmbîra atîrî,

**17** “Mûndû nînagûtua mûrangîri wa andû a Isiraeli. Kwoguo thikîrîria ûrîa ngûkwîra na ûthiî ûgakaanie andû a Isiraeli vandûrî vakwa.

**18** Nîngîkera mûndû mwaganu atî nama nîagûkua nawe ûrege kûmûkaania nîguo agarûrûke avonokie mwoyo wake; mûndû mwaganu nîagaakua nîûndû wa waganu wake, nawe nîngaakûrîvia nthakame yake.

**19** Nwatî ûngîkaania mûndû mwaganu na arege gûtiga waganu wake na mîthiîre yake mîcûku, mûndû ûcio mwaganu nîagaakua nîûndû wa waganu wake, nwatî we nîûkaavonokia mwoyo waku.

**19**

**20** “Mûndû mûthingu angîtiga ûthingu wake na agîcoka gwîka maûndû macûku, nîngekîra maûndû ma kûmûvînga mbere yake na mûndû ûcio nîagaakua. Nîûndû ndwanamûkania, nîagaakua nîûndû wa waganu wake. Ndikaaririkana ciîko ciake cia ûthingu na nîngaakûrîvia nthakame yake.

**21** Nwatî ûngîkaania mûndû mûthingu ndakevie na arege kwîvia, nama mûndû ûcio nîagaatûûra mwoyo nîûndû nîeguîte ûkîmûkaania nawe nîûkethîrwa ûvonoketie mwoyo waku.”

**21**

**22** Nînecûrirwe nî vinya wa Ngai-Mûnene, na ngîgua ambarîria akiuga atîrî, “Ûkîra ûthiî kûndû kûrîa kwaraganu na nîngakwarîria ûrî kûu.”

**22**

**23** Kwoguo nînaûkîrire na ngîthiî kûndû kûrîa kwarî kwaraganu. Nîrî kûu nînonire riiri wa Ngai-Mûnene ûrûngamîte mbere yakwa wata ûrîa noonete rûnjîrî rwa Kebari. Nînacokire ngîturumithia ûthiû wakwa nthî.

**24** Nwatî nînecûrirwe nî Roho wa Ngai na ûkînûngamia. Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Thiî ûkevingîre gwaku nyomba.

**25** Nawe nîûkoovwa na mîkanda nîguo ndûkavote kûthiî kûrî andû.

**26** Nîngatûma rûrîmî rwaku rûtuîke rûrito na nîûkaaremwa nî kwaria nîguo ndûgakanie andû acio aremi.

**27** Nwatî rîrîa ngakwarîria, nîngakûvingûra kanyua na nîûkamera ûrîa nie Ngai-Mûnene mbugîte. Amwe nîmagaakûthikîrîria, nwatî amwe matigakûthikîrîria nîûndû nî andû aremi.”

# Ezek 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtûûra rîa Jerusalemu nîrîkatharîkîrwa

**1** Ngai nîwambîrire atîrî, “We mûndû, oca îtuvarî, ûrige mbere yaku na ûcoke ûcore mbica ya îtûûra rîa Jerusalemu îgûrû rîa rîo.

**2** Rîrigicîrie, ûtume rûthingo rwa kûrîrigicîria, na ûmbe kîvumbu Kîam mûthetu rûthingorî, ûtume kûndû gwa gwîkarwa nî athigari, na wige mîtî mînene ya kwomomora rûthingo mîena yonthe ya îtûûra.

**3** Ûcoke woce kîvengere gîa cuuma gîa kûvîvîria mîgate na ûkige gîkare ta rûthingo gatagatî gaku na îtûûra rîu. Erekera îtûûra rîu rîrigicîrie, na nîwe ûrîrigicîrîtie. Kîu gîkethîrwa kîrî kîmenyithia kûrî andû a Isiraeli.

**3**

**4** “Ûcoke ûmame na mwena wa ûmotho, na wîigîrîre mevia ma nyomba ya Isiraeli. Nîûgakuua mevia mao îvinda rîa mîthenya îrîa yonthe ûkaamama na mwena wa waku wa ûmotho.

**5** Nîngûtuîrîrîte gûkûverithia îvinda rîa mîthenya magana mathatû ma mîrongo kenda (390) nîûndû wa waganu wa andû a Isiraeli. Mûthenya ûmwe nî ûndû ûmwe na mwaka ûmwe ûrîa ngamaverithia.

**6** Warîkia kûthiria mîthenya îo, nîûkaamama na mwena wa ûrîo nîguo ûverithue nîûndû wa mevia ma andû a Juda îvinda rîa mîthenya mîrongo îna (40). Ngûtuîrîrîte mûthenya ûmwe ûrûngamagîrîre mwaka ûmwe.

**6**

**7** “Nîûgacoka ûrorie îtûûra rîu rîrigicîrie rîa Jerusalemu. Wambararie njara ciaku itarî ngunîkîre ûrîrathîre.

**8** Taroria, nîngakwova na mîkanda nîguo ndûkagarûrûke na mwena wa ûmwe kûthiî ûrîa wîngî nginya rîrîa mîthenya ya kûrigicîria Jerusalemu îkaathira.

**8**

**9** “Oca ngano, cairi, mboco, nthoroko, mûvîa na mwere na ûitukanie vandû vamwe ûcoke wîthondekere mûgate. Mûgate ûcio nîguo ûkethîrwa ûrî irio ciaku mîthenya îo magana mathatû ma mîrongo kenda (390) îrîa ûkethîrwa ûmamîte na mwena ûmwe.

**10** Irio irîa ûkaarîcaga nwanginya ikaathimagwa. Ûkaarîcaga irio cia ûrito wa ngiramu magana maîrî ma mîrongo îthatû (230) wa mûthenya. Ûkaarîcaga irio rita rîmwe wa mûthenya.

**11** Wana manjî ûkaanyunyaga ma kîthimi kîrîa ûvetwe gîa ikombe igîrî wa mûthenya.

**12** Ûgooca mai ma mûndû marî maûmû, wakie mwaki namo, ûkande mûgate na ûûruge na ûrîe andû makîonaga.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene aaugire atîrî, “Ûguo nîguo andû a Isiraeli makaarîcaga mîgate îtarî mîtîkîrie nî watho kûrîwa rîrîa makethîrwa marî mavûrûrirî mageni kûrîa ngaamavira.”

**13**

**14** Nînacokire ngiuga atîrî, “We Ngai-Mûnene! Nie ndianegwatia mûgiro; kuuma nîrî mûnini ndiarîa nyama cia nyamû îkuîte mûvûvû kana yûragîtwe nî nyamû ya kîthaka, wana kana ndîa nyama cia nyamû îrî mûgiro.”

**14**

**15** Ngai nîwacokire akîmbîra atîrî, “Nîngûgwîtîkîria wakie mwaki na mai ma ng'ombe îthenya rîa mai ma mûndû nîguo ûruge mûgate waku.”

**15**

**16** Nîwacokire rîngî akîmbîra atîrî, “We mûndû, nama nîngûthiria irio cionthe îtûûrarî rîa Jerusalemu. Andû makaarîcaga irio cia kûthimwa na marî na guoya na manyunyage manjî ma kûthimwa magîîtigagîra.

**17** Ngeka ûguo nîguo mature irio cia kûrîa na mature manjî ma kûnyua. Wa mûndû agaacûthagîrîria ûrîa wîngî amakîte na nîmakaathira vinya nîûndû wa mevia mao.”

# Ezek 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ezekieli nîwenjire njuîrî ciake

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “We mûndû, oca rûviû rûûgî. Rûtûmîre ta kawembe ka mwenji wenje nderu ciaku na njuîrî ciaku cia kîongo. Ûcoke ûithime na ûigaanie maita mathatû (3).

**2** Rîrîa mîthenya ya kûrigicîria îtûûra rîa Jerusalemu îkaathira, nîûgoca gîcunjî kîmwe Kîam ithatû ûthiî ûgakîvîvîrie gatagatî ga îtûûra. Na gîcunjî kîmwe Kîam ithatû ûgîtinangîrie mîenarî yonthe ya îtûûra. Nakîo gîcunjî kîu kîngî Kîam kathatû ûkîgûrûkithie na rûkûngi nîûndû nîngaamarûmîrîria njomorete rûviû.

**3** Nîûgaacoka woce tûcuîrî tûnini na ûtwoverere mûthiiarî wa nguo yaku.

**4** Nîûgoca tûcuîrî twîngî na ûtûikie mwakirî tûvîe viû. Mwaki nîûkaauma vau na ûtambe kûrî andû onthe a Isiraeli.”

**4**

**5** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Rîîrî nî îtûûra rîa Jerusalemu. Nîrigîte gatagatî ka ndûrîrî na ngatûma rîrigicîrue nî mavûrûri.

**6** Jerusalemu nîyareganire na mawatho makwa na îgîka maûndû macûku gûkîra mavûrûri marîa mengî, îgîtuîka îtûûra îremi gûkîra mavûrûri marîa marîthiûrûrûkîrîtie; nîyareganire na kîrîra gîakwa na matuîro makwa ma ciira.

**7** Kwoguo, thikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene ekuga. Mûrî aremi gûkîra mavûrûri marîa mamûthiûrûrûkîrîtie. Nîmûregete kûrûmîrîra irîra ciakwa na matuîro makwa ma ciira, mûkîrûmîrîra mîtugo ya mavûrûri marîa mamûthiûrûrûkîrîtie.

**8** Kwoguo, nie Ngai-Mûnene wana nie nîngûregana namue na nîngaamûtuîra ciira ndûrîrî ikîonaga.

**9** Nîûndû wa maûndû monthe macûku marîa mwaneka, nîmbîka kûrî mue maûndû ndaneka na ndageka rîngî.

**10** Kwoguo, aciari nîmakaarîa ciana ciao mûkîonaga, nacio ciana irîe aciari a cio. Nîmue ngaaverithia, nao arîa magaatigara gatagatîrî kenyu matakuîte nîngamanyagania na mîena yonthe.”

**10**

**11** “Kwoguo, nie Ngai-Mûnene, wata ûrîa ndûraga mwoyo, nîûndû nîmûgwatîtie nyomba yakwa mûgiro na njîra ya gwîka maûndû macûku, nîngaamûrega muonthe ndakwîguîra mûndû wana ûrîkû ntha.

**12** Gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam andû enyu, nîmagaakua nî mûrimû mûcûku na yûra marî kûu mûrî; gîcunjî kîmwe Kîam ithatû kîngî nîgîgaakuîra mbaararî kûu îtûûrarî; gîcunjî kîu kîngî Kîam ithatû nîngaakînyagania nthî yonthe na njoke nîkîrûmîrîrie na rûviû.

**12**

**13** “Ûguo nîguo marakara makwa makaathira na mvorerie mang'ûrîka makwa kûrî o nîguo mbîganîre. Vuva wa ûguo nîmakaamenya atî nie Ngai-Mûnene nîmaverithîtie nîûndû wa kûrega gûtuîka evokeku kûrî nie.

**14** Nacio ndûrîrî irîa ikûthiûrûrûkîrîtie nîigaagûtua kîndû gûtarî, na andû arîa makavîtûkagîrîra vakuvî nawe makûnyarare.

**14**

**15** “Rîrîa ngaamûverithia nîrî na marakara meengî, nîmûgaatuîka kîndû gîa kûthekagîrîrwa na kûrumwa nî ndûrîrî irîa imûthiûrûrûkîrîtie. Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.

**16** Vîndî îo nîngarekereria mîguî yakwa ya kûragana ya yûra îmûrathe îmûthirie. Nîngatûma yûra rîongerereke na irio cienyu ithire.

**17** Kwoguo nîngaatûma kûgîe na yûra gatagatî kenyu na nîmûrekerie nyamû cia kîthaka irîe ciana cienyu. Nîmûkeethîrîrua nî mîrimû mîcûku, mbûragano na mbaara cia kûmûthiria. Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.”

# Ezek 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîathûrîte ûvoi mîvuanano

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, taroria na kûu irîmarî cia Isiraeli ûirathîre ûvoro

**3** ûciîre, mue irîma cia Isiraeli thikîrîriani ciugo cia Ngai-Mûnene! Mwathani Ngai nîwarîrîtie irîma na tûrîma, ivarûrûko na cianda na agaciîra atî: nie nîngaamûretithîria mbaara na nîngaacûkangia kûndû kûrîa mûgoocagîra ngai cia mîvuanano.

**4** Metha cienyu cia magongoona nîigaatiganîrua, na metha cia kûvîvîria ûbani ciunangwe; na andû enyu arîa aûrage nîngamaikia mbere ya mîvuanano îo yenyu mûvoyaga.

**5** Ciimba cia Aisiraeli nîngaacikia mbere ya ngai ciao cia mîvuanano, na nyaganie mavîndî mao mîenarî yonthe ya metha cia kîgongoona.

**6** Matûûra menyu monthe nîmagaacûkangua na kûndû kwenyu kûrîa gûtûgîru kwomomorwe, nîguo metha cienyu cia magongoona itiganîrue na icûkangue. Na ngai cia mîvuanano ciunangwe ithire viû. Metha irîa mûvîvagîria ûbani nîkaunangwa wana indo cionthe irîa marûthîte ithire viû.

**7** Andû makaaûragîrwa wa kûu mûrî na nîmûkaamenya atî nînie Ngai-Mûnene.

**7**

**8** “Kûnarî ûguo, nîngaatûma andû amwe matigare marî mwoyo nîguo kûgîe na arîa makaavonoka kûragwa mbaararî, nao nîmakaanyaganîria mavûrûrirî mengî.

**9** Nao andû arîa makaavonoka nîmakaandirikana marî mavûrûrirî mau makethîrwa mathamîrîte. Nîmakaaririkana atî nînie nîmaverithîtie nîûndû wa gûtura wîvokeku kûrî nie na makîndiganîria na makîgucîrîrua nî ngai cia mîvuanano. Nao nîmakemena o ene nîûndû wa maûndû marîa marî mûgiro mekaga.

**10** Nîmagaacoka mamenye atî, nînie Ngai-Mûnene na atî tîkwa namamakagia rîrîa naamerire atî nîngamaretithîria maûndû mau macûku.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Inainia njara ciaku na ûringithie magûrû maku nthî na uuge: Wûi nîûndû wa maûndû marîa marî mûgiro manekwa nî andû a Isiraeli. Andû a Isiraeli nîmakaaûragwa nî mbaara, yûra na mîrimû.

**12** Arîa marî kûraca makarwara na makue. Arîa marî vakuvî makaaûragîrwa mbaararî, nake ûrîa ûkaavonoka maûndû mau maîrî akaaûragwa nî yûra. Ûguo nîguo ngaathiria marûrû makwa kûrî o.

**13** Ciimba ikaanyagania kûrîa ngai ciao cia mîvuanano irî mîenarî yonthe ya metha ciao cia magongoona, tûrîmarî tuonthe na irîmarî cionthe; mîtîrî yonthe mînene na mîtî îrîa mîruru ya mîvuru kûrîa maarutagîra magongoona marîa maanungaga waro ma gûkenia ngai ciao cia mîvuanano.

**14** Nîngaakûnjûra njara yakwa nîguo njûkangie vûrûri wao kûrîa matûûraga ûtuîke îganjo, kuuma werûrî nginya îtûûrarî rîa Ribula rîrîa rîrî mwena wa rûgûrû. Nao nîmagaacoka mamenye atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Ezek 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvinda rîa mûthiia rîa andû a Isiraeli

## Andû a Isiraeli nîmaaverithirue nîûndû wa mevia mao

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “We mûndû, îra andû a Isiraeli atî nie Ngai-Mûnene mbugîte ûyû nî mûthiia! Ûyû nî mûthiia wa vûrûri wonthe!

**2**

**3** “Mue andû a Isiraeli mûthiia nîûmûkinyîrîte; nîngwîtûrûra marakara makwa kûrî mue. Ngamûtuîra kûringana na mîtugo yenyu, na nîngamûverithia nîûndû wa maûndû menyu macûku.

**4** Ndikamûcaîra na ndikamwîguîra ntha, nwatî nîngamûverithia kûringana na mîtugo yenyu. Nîngamûverithia nîûndû wa maûndû marîa marî magigi mwîkîte, na nîmûkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

**4**

**5** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Mûthiro nî yûka kûrî mue îrûmanîrîrîte.

**6** Mûthiia nî mûkinyu! Mûthiia nî mûkinyu! Mûthiia nî ûmûkinyîrîte!

**7** Mue arîa mûtûûraga vûrûrirî ûyû, mûthiro wenyu nî ûkîte! Kavinda nî gakinyu, na mûthenya ûrî vakuvî; mûthenya wa thîna nwatî tî mûthenya wa kugîrîria na gîkeno irîmarî.

**7**

**8** “Kavinda gatarî karaca nîngûmwîtûrûrîra marakara makwa. Nîmûtuîre ciira kûringana na mîthiîre yaku, na nîûgacokererwa nî maûndû menyu monthe macûku.

**9** Ndigaagûcaîra kana ngwîguîra ntha, nîngakûverithia kûringana na mîthiîre yaku mîcûku. Nîûkaamenya atî nînie Ngai-Mûnene mverithanagia.”

**9**

**10** “Taroriani, mûthenya nîmûku; mûthiro wenyu nîmûkinyu. Mbûkanîrîro îcûrîte kûndû kuonthe na mwîtîîo ûkengîva.

**11** Mbûkanîrîro nîîngîvîte mûno. Gûtirî wanarî ûmwe wao ûgaatigara, kana indo irîa magîte nacio itigare, kana ûtonga, kana gûtigare wanarî mûndû ûrî na riiri.

**11**

**12** “Kavinda nîgakinyu na mûthenya nwa ûrakuvîvîria. Mûgûri wa indo nîatige gûkena, kana mwendia wa indo egue kîeva nîûndû marakara ma Ngai magaakinyîra andû onthe.

**13** Mwendia ndagaacokererwa nî kîndû kîrîa eendirie wana angîtûûra mwoyo, nîûndû marakara ma Ngai magaakinyîra andû onthe. Kwoguo gûtirî mûndû ûgaatigara mwoyo nîûndû wa mevia make.

**14** Nîmaavuvîte karumbeta na andû onthe mevarîria, nwatî gûtirî mûndû wanarî ûmwe ûkûthiî mbaararî, nîûndû marakara makwa nîmakinyîrîte andû onthe.

**14**

**15** “Nakûu nja kûrî mbaara, nakuo matûûrarî kûrî na mûthiro na yûra. Arîa marî na kûu mîgûndarî magaakua marî mbaararî; na arîa marî îtûûrarî makaathirua nî yûra na mîrimû.

**16** Andû arîa makaavonoka nîmakaaûra na mathiî magekarage irîmarî, magîcayaga ta ndutuura cia ciandarî, wa mûndû nîûndû wa mevia make.

**17** Njara cia andû onthe ikethîrwa itarî na vinya, namo maru mao mainaine.

**18** Nîmagekîra nguo cia macakaya na mekare mamakîte mûno. Nîmakoonekaga marî na gîconoko na menjetwe njuîrî ciongo.

**19** Nîmagaikia sîlûva njîrarî, na thaavu yao igaatuîka ta kîndû gîtarî kîtheru. Sîlûva na thaavu ciao itikaavota kûmavonokia mûthenya ûrîa Ngai-Mûnene akaametûrûrîra marakara make. Itikaamathiria vata kana imavaithie, nîûndû mbeca icio na thaavu nîcio ciatûmire matonye waganurî.

**20** Nîmeetîîaga nîûndû wa ûthaka wa mathiga mao ma goro ma kwîgemia, na nîmaamatûmîre kûthondeka mîvuanano îrî magigi na mîmene mûno. Kwoguo nîngaatûma ûthaka ûcio wao ûtuîke kîndû kîrî mûgiro kûrî o.

**20**

**21** “Nîngaanenganîra indo ciao kûrî mavûrûri mageni na ndûme ituîke ta indo itavîtwe na vinya nî andû arîa aganu. Nao nîmakaaûgwatia mûgiro.

**22** Nîngaamatiganîria nîguo magwatie vandû vakwa varîa vatheru mûgiro, nao acunani matonye kuo na mavagwatie mûgiro.

**22**

**23** “Thondeka nyororo, nîûndû vûrûri wîcûrîtwe nî ûragani na matûûra magecûrwa nî mbaara.

**24** Kwoguo nîngaarete mavûrûri maganu mûno megwatîre nyomba ciao, naguo mwîtîîo wa andû arîa marî vinya ûthire; nakuo kûndû kwenyu gwa kûgoocera kûgwatue mûgiro.

**25** Rîrîa maûndû ma kîeva magaaûka, nîmûgaacaria thayû, nwatî mûtikaawona.

**26** Maûndû macûku magaaûka marûmanîrîrîte. Ndûmîrîri cia maûndû macûku igaaûkaga irûmanîrîrîte. Nîmagaacaragia kîoneki kuuma kûrî arathi. Athînjîri-Ngai nîmagaatura ûndû wa kûthomithania, nao athuuri matikethîrwa marî na kîrîra.

**27** Mûthamaki nîagaacakayaga, na mûtongoria athirwe nî kîîrîgîrîro. Andû a vûrûri nîmagaatetemaga nî guoya. Nie nanie ngaamekaga maûndû kûringana na mîthiîre yao na nîngaamatuîra ciira wata ûrîa magîrîrwe nî gûtuîrwa, na nîmakaamenya atî nînie Ngai-Mûnene.”

# Ezek 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûgooca mîvuanano îtûûrarî rîa Jerusalemu

**1** Mûthenya wa gatano mwerirî wa gatandatû mwaka wa gatandatû, naarî gwakwa mûciî tûrî vamwe na athuuri a Juda. Wa rîmwe nînagîrwe nî vinya wa Ngai-Mûnene.

**2** Nînacokire ngîroria na ngîona kîndû Kîamrî na mûvuanano ta wa mûndû. Kuuma kîûnûrî Kîam mûvuanano ûcio kûnyûrûrûka na nthî gwakanaga mwaki. Na kuuma kîûnûrî kûthiî na îgûrû gwakengaga ta cuuma ya gîcango îno ntherie mûno.

**3** Nîwakûnjûrire kîndû gîekariî ta njara akînyita njuîrî yakwa, nake Roho wa Ngai akîmbûkîrîria na îgûrû rîerarî na akîmvira Jerusalemu. Nîrî kîonekirî kîu Kîam Ngai, nonire amvira mûrangorî wa kîvingo Kîam ndaarî wa kîvaro ûrîa werekerete na mwena wa rûgûrû wa hekarû. Vau vaarî na mûvuanano watûmaga Ngai arakare.

**3**

**4** Nînacokire ngîona riiri wa Ngai wa Isiraeli vo wata ûrîa noonete nîrî kûndû kûrîa kwaraganu.

**5** Nake nîwambîrire atîrî, “Mûndû, taroria na mwena wa rûgûrû.” Kwoguo nînaroririe, na vau mwenarî wa rûgûrû wa metha ya kîgongoona kwarî na mûvuano ûcio watûmaga Ngai arakare.

**5**

**6** Nake nîwambîrire atîrî, “Mûndû, nîûrona ûrîa andû a Isiraeli mareka? Mareka maûndû marî mûgiro na ma gûtûma nthiî kûraca na nyomba yakwa îrîa nyamûre. Nîûkwona maûndû manene na marî magigi gûkîra mau.”

**6**

**7** Nîwacokire akîmvira mûromorî wa kîvaro, na rîrîa naaroririe nînonire îrima rûthingorî.

**8** Nake Ngai nîwambîrire atîrî, “Mûndû, tûrîkia rûthingo rûrû.” Na rîrîa naatûrîkirie rûthingo nînonire varî na mûrango.

**9** Nake nîwambîrire atîrî, “Tonya ûthiî wone maûndû macûku na marî mûgiro marîa mareka kûu.”

**10** Nînatonyire ndaarî na ngîroria. Rûthingorî gwecûrîte mbica cia nyamû cionthe irîa ikurumaga na irî mûgiro na mîvuano îrîa andû a Isiraeli maagoocaga.

**11** Mbere ya mîvuanano îo kwarî na athuuri mîrongo mûgwanja a Isiraeli, na Jaazania mûvîcî wa Shafani arûngamîte vamwe nao. Wa mûndû agwete kathaani ga kûvîvîria ûbani, na ndogo ya ûbani nîyaumaga îkiunûkagia.

**12** Ngai nîwacokire akîmbîra atîrî, “We mûndû, nîûrona maûndû marîa atongoria a Isiraeli mareka na nthitho? Wa mûndû arî nyomba gwake akîgooca mîvuanano. Meîraga atî, ‘Ngai-Mûnene ndaratwona! Ke nîatiganîrîtie vûrûri wetû.’ ”

**12**

**13** Ngai nîwambûririe atîrî, “Nîûkoona magîka maûndû manene makîria marîa menete.”

**14** Nîwacokire akîmvira kîvingorî gîa hekarû Kîam mwena wa rûgûrû. Kwarî na aka mekarîte nthî makîrîrîra Tamuzi, ngai ya mûvuanano.

**14**

**15** Ngai nîwambûririe atîrî, “Mûndû, nîwona maûndû mau? Nîûkwona wana maûndû mengî marî mûgiro gûkîra mama.”

**16** Kwoguo nîwamvirire kîvarorî Kîam ndarî gîa hekarû. Vakuvî na kîvingo gîa hekarû, gatagatî ga kîthaku na metha ya kîgongoona kwarî na athuuri mîrongo îîrî na atano. Athuuri acio nîmaavuvatîrîte hekarû na makenamîrîria mothiû mao nthî merekerete na mwena wa îrathîro makîgoocaga riûa.

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Mûndû, nîwona maûndû mau? Maûndû mau marî mûgiro andû a Juda mareka marona arî ûndû mûnini, nîûndû nîmatûmîte vûrûri wonthe ûgîe mbaara na magatûma nthiî na mbere kûrakara? Taroria, nîmarandakaria makîria!

**18** Kwoguo nîngamaverithia nîrî na marakara. Ndikaamacaîra kana nîmeguîra ntha. Wana mangîkaavoya maugîrîrîtie ndikaamathikîrîria.”

# Ezek 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jerusalemu nîyaverithirue

**1** Nînacokire ngîgua Ngai augîrîria na mûgambo mûnene akiuga atîrî, “Arîa makûthiî kûverithia îtûûra rînene nîmaûke vakuvî wa mûndû anyitîte indo ciake cia mbaara.”

**2** Wa rîmwe nîgwaûkire andû atandatû maumîte mwena wa kîvingo Kîam îgûrû kîrîa kîroretie mwena wa rûgûrû. Wa mûndû nîwanyitîte indo ciake cia mbaara. Maarî na mûndû wekîrîte nguo mbaro arî na kîndû gîa kwandîka. Nîmaatonyire hekarûrî na makîrûngama vakuvî na metha ya kîgongoona ya gîcango.

**2**

**3** Riiri wa Ngai wa Isiraeli nîwaumîte îgûrû kûrî Akerubi kûrîa wekaraga na ûkathiî kîvingorî gîa hekarû. Ngai nîwacokire agîta mûndû ûrîa wekîrîte nguo mbaro na warî na kîndû gîa kwandîka

**4** na akîmwîra atîrî, “Vîtûkanîria îtûûrarî rîonthe rîa Jerusalemu na wîkîre rûûri mothiûrî ma andû onthe arîa maracaya na mararîra nîûndû wa maûndû marîa macûku marekwa îtûûrarî.”

**4**

**5** Wa nthikîrîrîtie nîwerire acio engî atîrî, “Mûrûmîrîre kûu îtûûrarî na mûrage andû. Mûtigatigarie mûndû wanarî ûmwe kana mwîguîre mûndû wana ûrîkû ntha.

**6** Ûragani athuuri arîa akûrû na arîa anini, mûrage anake na erîtu, ciana na aka, nwatî mûtikavutie mûndû ûrî na rûûri ûthiû wake. Ambîrîriani hekarûrî yakwa.” Kwoguo nîmaambîrîrie kûraga athuuri arîa maarî mbere ya hekarû.

**6**

**7** Nîwacokire akîmera atîrî, “Gwatiani hekarû mûgiro, na kûu kîvarorî Kîamyo mûgwîcûrie ciimba. Thiîni rîu!” Kwoguo nîmaathiîre na makîambîrîria kûraga andû îtûûrarî.

**7**

**8** Na rîrîa maaûragaga andû, nînatigirwe nîrî nienga na nînegwîthirie ngîturumithia ûthiû wakwa nthî na ngîrîra ngiugaga atîrî, “Ûûi Ngai-Mûnene, nîkwa ûkûthiria andû onthe a Isiraeli arîa matigarîte ûgîtûrûrîra Jerusalemu marakara maku?”

**8**

**9** Nake nîwanjokerie atîrî, “Mavîtia marîa mekîtwe nî nyomba ya Isiraeli na Juda nî meengî mûno. Vûrûri wîcûrîtwe nî ûragani, na îtûûrarî nakuo gûtirî maûndû marekwa na njîra ya kîvooto. Maugaga atî, nie Ngai-Mûnene nîndiganîrîtie vûrûri wao na atî ndimonaga.

**10** Kwoguo nie, ndikaamarekera kana nîmeguîra ntha. Ngaamaverithia kûringana na ûrîa mekîte.”

**10**

**11** Mûndû ûrîa wekîrîte nguo mbaro, na warî na kîndû gîa kwandîka nîwacokire akîthiî akîra Ngai-Mûnene atîrî, “Nîneka wata ûrîa ûrambathîte mbîke.”

# Ezek 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Riiri wa Ngai-Mûnene nîwaumire hekarûrî

**1** Nînacokire ngîroria, na kûu mûtambarûkorî wa matu îgûrû rîa ciongo cia Akerubi, na ngîona kîndû Kîam rangi wa vururu na gîekariî ta gîtî Kîam ûthamaki.

**2** Ngai-Mûnene nîwerire mûndû ûrîa wekîrîte nguo mbaro atîrî, “Thiî gatagatî ka nthugû irîa irî rungu rwa Akerubi na wîcûrie njara ciaku makara ma mwaki mau marî gatagatî ka Akerubi. Makara mau ûmanyaganie îtûûrarî rîonthe.”

**2** Na nîwathiîre nîmûroretie.

**3** Mûndû ûcio agîtonya, Akerubi maarûngamîte mwena wa îveti wa hekarû, narîo îtu rîecûrîte nja ya mwena wa ndarî wa hekarû.

**4** Naguo riiri wa Ngai-Mûnene nîwaunûkirie umîte kûrî Akerubi ûkîthiî ûkîrûngama kîvingorî Kîam hekarû. Hekarû nîyecûrirwe nî îtu, nayo nja ya hekarû îgîcûra ûkengu wa riiri wa Ngai-Mûnene.

**5** Mûgambo ûrîa waumaga mathagurî ma Akerubi nîweguîkaga nginya kîvarorî Kîam nja. Mûrurumo wamo wagambaga ta mûgambo wa Ngai mwene Vinya wonthe.

**5**

**6** Rîrîa Ngai-Mûnene aathire mûndû ûcio wekîrîte nguo mbaro athiî agîre mwaki kuuma gatagatî ka nthugû irîa ciarî rungu rwa Akerubi, aathiîre akîrûngama mwenarî wa nthugû îmwe.

**7** Kerubi ûmwe nîwatambûrûkirie njara yake akîmîvira mwakirî ûrîa warî gatagatî ka Akerubi. Nîwocire makara mamwe marî na mwaki akîmekîra njararî ya mûndû ûrîa wekîrîte nguo mbaro. Mûndû ûcio nîwocire makara mau ma mwaki na akîthiî.

**7**

**8** Akerubi acio moonekaga takwa marî na njara cia mûndû rungu rwa mathagu mao.

**9** Nînaroririe na ngîona varî na nthugû inya mwena wa Akerubi, wa nthugû îmwe mwena wa Kerubi ûmwe. Nthugû icio ciavenavenagia ta îthiga rîa goro.

**10** Nthugû icio cionthe ciarî cia mûthemba ûmwe, na wa nthugû yonekaga takwa îrî ndaarî ya nthugû îngî.

**11** Rîrîa makûthiî, nîmaathiîcaga na mîena yonthe îna na matingîagarûrûkire makîthiî. Na kûrîa nthugû ya mbere yerekagîra îkîthiî nîkuo icio ciîngî ciamîrûmagîrîra itakûgarûrûka.

**12** Mîîrî ya Akerubi acio, mîkurukuthu, njara, na mathagu mao maarî na metho kûndû kuonthe, wana nthugû ciarî na metho mîena yonthe.

**13** Nînacokire ngîgua nthugû icio igîtwa, “Nthugû irîa ithiûrûrûkaga.”

**13**

**14** Akerubi acio, wa Kerubi aarî na mothiû mana. Ûthiû wa mbere warî wa ndegwa, ûthiû wa kaîrî warî wa mûndû, ûthiû wa kathatû warî wa mûnyambû, na ûthiû wa kana warî wa nderi.

**15** Akerubi acio nîmaaûmbûkire na mathagu. Acio nîo arîa noonire vakuvî na rûnjî rwa Kebari.

**16** Rîrîa Akerubi makûthiî, nthugû nîciathiîcaga irî mwena wao. Na rîrîa mambararia mathagu mao na îgûrû maûmbûke, nthugû wana cio nîciathiîcanagia vamwe nao.

**17** Akerubi mangîarûngamaga, nacio nthugû nîciarûngamaga. Mangîaûmbûkaga, wana nthugû nîciathiîcanagia vamwe nao, nîûndû roho wa mwoyo wa Akerubi warî ndaarî yacio.

**17**

**18** Riiri wa Ngai-Mûnene nîwacokire ûkiuma kîvingorî Kîam hekarû ûkîthiî ûkîrûngama îgûrû rîa Akerubi.

**19** Akerubi nîmaambararirie mathagu mao, na makîûmbûka na îgûrû ngîonaga na nthugû irî vamwe nao. Nîmaathiîre na makîrûngama mûrangorî wa kîvingo Kîam mwena wa îrathîro Kîam hekarû. Naguo riiri wa Ngai wa Isiraeli warî îgûrû rîao.

**20** Icio nî ciûmbe irî mwoyo irîa noonete irî rungu rwa Ngai wa Isiraeli rîrîa naarî vakuvî na rûnjî rwa Kebari; nînaamenyire atî maarî Akerubi.

**20**

**21** Wa Kerubi aarî na mothiû mana na mathagu mana. Na rungu rwa wa îthagu kwarî na kîndû gîekariî ta njara ya mûndû.

**22** Mothiû mao nînaamamenyire na ngîona nwa marîa tu noonete nîrî vakuvî na rûnjî rwa Kebari. Wa Kerubi aathiîcaga arûngîrîrîtie na atakûvûgûka na mwena.

# Ezek 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jerusalemu nîyatuîrîrwe

## Kîranîro kîa Ngai kûrî andû arîa maarî îthamîriorî

## Riiri wa Ngai nîwaumire Jerusalemu

**1** Roho wa Ngai nîwanguire na akîmvira kîvingorî Kîam hekarû Kîam mwena wa îrathîro. Vau kîvingorî noonire athuuri mîrongo îîrî na atano. Gatagatîrî kao kwarî Jaazania mûvîcî wa Azuri na Pelatia mûvîcî wa Benaia, atongoria a andû a Isiraeli.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Mûndû, aya nîo andû arîa mavangaga maûndû macûku na mavecanaga kîrîra gîcûku îtûûrarî rîîrî.

**3** Maugaga atî, ‘Kavinda ga gûtuma nyomba tîgakinyu; îtûûra rîîrî nîta nyûngû ya kûruga, natue nîta tue nyama.’

**4** Kwoguo we mûndû, marathîre rîu ûndû ûreganîte nao.”

**4**

**5** Nînacokire ngîcûrwa nî Roho wa Ngai-Mûnene, na akîmbîra ngeere andû a Isiraeli Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Ûguo nîguo mugaga mue nyomba ya Isiraeli, nîûndû nîmbicî meciria menyu.

**6** Nîmûragîte andû eengî mûno îtûûrarî na njîra cionthe ciîcûrîte ciimba.

**6**

**7** “Kwoguo, nie Ngai-Mûnene mbugîte atî, ciimba cia andû arîa mûragîte na mûkamaikia na kûu, andû arîa mûragîte nîo nyama, narîo îtûûra rîîrî nîrîo nyûngû ya kûruga, nwatî nîngûmûruta kuo.

**8** Nîmwîtigîrîte mbaara; nîngaarete andû mamûtharîkîre.

**9** Nîngaamûruta îtûûrarî na nîmûnenganîre kûrî andû ageni na nîngaamûtuîra.

**10** Ngaamûtuîrîra kûragwa na mûragwe mûrî mûvakarî wa Isiraeli, na nîmûkaamenya atî nînie Ngai-Mûnene.

**11** Îtûûra rîa Jerusalemu rîtigaatuîka ta nyûngû rîngî, kana mue mûtuîke ta nyama ndarî ya yo. Ngaamûtuîra ciira mûrî vûrûrirî wa Isiraeli.

**12** Nîmûkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene ûrîa mwaregire kûrûmîrîra mawatho make kana mûvingia irîra ciake, nwatî mwekire kûringana na irîra cia ndûrîrî irîa imûthiûrûrûkîrîtie.”

**12**

**13** Rîrîa naarathaga, Pelatia mûvîcî wa Benaia nîwakwire. Nînaacokire ngîturumithia ûthiû wakwa nthî na ngîrîra na mûgambo mûnene ngiugaga atîrî, “Ûûi Ngai-Mûnene! Nîkwa ûkûthiria andû onthe a Isiraeli?”

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**15** “Mûndû, aa mûrwanyûkwe, andû enyu, andû arîa mûrî îthamîriorî nao na andû onthe a nyomba ya Isiraeli nîmararia ûvoro waku. Marauga atî, ‘Andû arîa marî îthamîriorî marî kûraca na Ngai-Mûnene. Aatûveere vûrûri ûyû ûtuîke wetû.’

**15**

**16** “Kwoguo îra andû arîa marî îthamîriorî atî nie Ngai-Mûnene, nînie naamavirire kûndû kûraca na ngîmanyaganîria mavûrûrirî mengî. Kûnarî ûguo, kavindarî gaka nîmbîthîrwa nîrî nao mavûrûrirî monthe kûrîa maathiîre.

**16**

**17** “Kwoguo meere Ngai-Mûnene augîte nîngaamaûngania nîmarute mavûrûrirî marîa naamanyaganîrie, na nîngaamacokia vûrûrirî wa Isiraeli.

**18** Rîrîa magaacoka vûrûrirî ûcio, nîmakaaruta indo cionthe irîa menete na mîvuanano yonthe kuuma kuo.

**19** Nîngaamûva ngoro njerû na roho mûcerû. Nîngaamûthengutîria ngoro îrîa nyûmû ta îthiga na nîmûve ngoro mbathîki.

**20** Nîmûgaacoka kûrûmîrîra mawatho makwa na mwathîkagîre irîra ciakwa. Nanie nîngaatuîka Ngai wao, nao nîmagaatuîka andû akwa.

**21** Nwatî andû arîa ngoro ciao irûmagîrîra indo irîa njûku na kûvoya mîvuanano, nîngaamaverithia kûringana na maûndû mau macûku mekîte. Nie Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo.”

**21**

**22** Akerubi nîmaambararirie mathagu nîguo maûmbûke wa vamwe na nthugû irîa ciarî mwena wao. Na riiri wa Ngai wa Isiraeli warî îgûrû rîao.

**23** Naguo riiri ûcio wa Ngai-Mûnene nîwaunûkirie na ûkiuma kûu îtûûrarî na ûkîthiî ûkîrûngama kîrîmarî kîrîa kîrî mwena wa îrathîro wa îtûûra.

**24** Na njîra ya kîoneki Roho wa Ngai nîwambocire akîmvira îthamîriorî vûrûri wa Akalidei, na kîoneki kîrîa naarî nakîo gîkîthira.

**25** Nînacokire ngîra andû arîa maarî îthamîriorî maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene aamonetie.

# Ezek 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûrathi nîwathiîre kwîthitha

## Rûûri rwa mûrathi watetemaga

## Nthimo îrî îgweta na ndûmîrîri îtarî îgweta

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, we ûtûûranagia na andû aremi. Marî na metho ma kwona nwatî mationaga, marî na matû ma kwîgua nwatî matiîgucaga,

**3** nîûndû nî aremi. Kwoguo mûndû, varîria mîrigo yaku ûthiî îthamîriorî na ûthiî mûthenya magîkwonaga, ûrîre kûndû kwîngî. Nwakwîthîrwa magataûkîrwa wana ethîrwa nî andû aremi.

**4** Ûkaaruta mûrigo waku ûthiî îthamîriorî mûthenya makîonaga. Na ûkaathiî kîvwaî magîkwonaga ta ûrîa andû arîa mathiîcaga îthamîriorî mekaga.

**5** Tûrîkia îrima rûthingorî na umîrîre vo na mîrigo yaku magîkwonaga.

**6** Oca mûrigo waku ûwigîrîre Kîamnde wa makûroretie na ûthiî kûrî na nduma. Îîkunîke ûthiû nîguo ndûkoone kûrîa ûthiîte nîûndû nîngûtuîte rûûri kûrî andû a Isiraeli.”

**6**

**7** Kwoguo nînekire wata ûrîa naathirwe. Nînarutire mûrigo wakwa kûrî mûthenya na ngîwovania ta mûndû ûthiîte îthamîriorî. Kîvwaî kîu nînatûrîkirie îrima rûthingorî na njara ciakwa. Na gwatuka nînaumîrîre îrimarî rîu nguuîte mûrigo wakwa na Kîamnde mandoretie na ngîthiî.

**7**

**8** Kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî Ngai-Mûnene nîwambarîrie

**9** na akîmbûria atîrî, “Mûndû, anga andû acio aremi a nyomba ya Isiraeli matinakûria ûreka ûguo nîkî?

**10** Meere Ngai-Mûnene augîte atî, kîoneki gîkî kîgiî atongoria a Jerusalemu na andû onthe a Isiraeli arîa matûûraga kuo.

**11** Meere we ûrî rûûri kûrî o, na ûguo weka nîguo mageekwa. Nîmakaanyitwa na mavirwe îthamîriorî.

**12** Mûtongoria ûrîa ûrî gatagatî kao nîagaakuua mûrigo wake kûrî na nduma, na aumîrîre îrimarî rîrîa aatûrîkirie rûthingorî na athiî. Nîagaakunîka ûthiû wake nîguo ndakoone vûrûri kûrîa athiîte.

**13** Nîngaakûnjûra neti ta mûtego nîguo agwatue nîyo na nîngaamûvira Babuloni vûrûrirî wa Akalidei. Kûnarî ûguo ndakaawona, wana ethîrwa nîagaakuîrîra kuo.

**14** Arûmîrîri ake arîa mamûtaaraga, na athigari ake onthe a mbaara nîngaamanyaganîria mîenarî yonthe, na nîngaruta rûviû nîmarûmîrîrie.

**14**

**15** “Rîrîa ngaamanyagania ndûrîrîrî ciîngî na mavûrûrirî ma kûraca, nîmakaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.

**16** Nwatî nîngaatûma andû anini mavonoke kuuma mbaararî, kuuma kûrî yûra, na kuuma kûrî mîrimû. Nao nîmakeraga andû a mavûrûri kûrîa makeethîrwa marî, maûndû macûku marîa maneka na nîmakaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

**16**

**17** Nînaakinyîrîrwe nî ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene,

**18** ngîrwa atîrî, “Mûndû, rîa irio na ûnyue manjî maku ûgîtetemaga nî guoya.

**19** Îra andû a vûrûri ûyû ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene îgiî andû arîa matûûraga Jerusalemu vûrûrirî wa Isiraeli atî, makaarîa irio magîtetemaga na makaanyua manjî makinainaga. Vûrûri wao ndûkethîrwa na kîndû nîûndû andû onthe arîa matûûraga kuo nî aremi.

**20** Matûûra marîa marî na andû magaatigwa marî manangîku na vûrûri ûtuîke werû. Namue nîmûgaacoka mûmenye atî, nie nînie Ngai-Mûnene.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**22** “Mûndû, nî nthimo îrîkû îo andû a Isiraeli maragia ûvoro wayo atî, ‘Mîthenya yûkaga na îkavîtûka nwatî cioneki itivingaga?’

**23** Rîu thiî ûmere ûrîa nie Ngai-Mûnene mbugîte atî, matigûcoka kûvûthîra nthimo îo rîngî gûkû vûrûrirî wa Isiraeli. Nwatî meere kavinda karî vakuvî rîrîa ûrathi wonthe ûkaavinga!

**23**

**24** “Gatagatîrî ka andû a Isiraeli gûtigaacoka kûgîa na ûrathi wa maveeni rîngî kana cioneki cia maveeni.

**25** Nwatî nie Ngai-Mûnene nîngaaragia na ûndû ûrîa naria nîûkaavingua ûtagwîkarîrîria. Kavinda ga ûtûûro wenyu, mue aremi a Isiraeli, ngaragia ûndû na ûgekîka. Nie Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo.”

**25**

**26** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**27** “Mûndû, taroria andû a Isiraeli maugaga atî cioneki ciaku ciîgiî îvinda rîa tene, na ûrathaga maûndû marî kûraca mûno!

**28** Kwoguo meere nie Ngai-Mûnene, mbugîte atî ciugo ciakwa cionthe gûtirî gîgeekarîrîria rîngî. Ûrîa mbarîtie nwanginya wîkîkage. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene mbugîte!”

# Ezek 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Arathi arûme a maveeni nîmaamenererue

## Arathi aka a maveeni nîmaamenererue

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, rathîra arathi a Isiraeli na ûregane na ûrathi wao ûrîa marathaga kûringana na meciria mao. Meere mathikîrîrie kiugo Kîam Ngai-Mûnene.”

**2**

**3** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Mue arathi aya aritu, kaî mûrî na thîna-î: mûrûmagîrîra meciria menyu na gûtirî kîndû mwonete.

**4** Mue andû a Isiraeli, arathi enyu mekariî ta mbwe irî kûndû kwomomokangu.

**5** Matigitagîra kûrîa nthingo ciatûkangîte, kana matuma nthingo cia kûgitîra andû a Isiraeli kuuma kûrî mbaara mûthenya wa Ngai-Mûnene wakinya.

**6** Cioneki ciao nî cia mana na maûndû marîa marathaga nî ma maveeni. Maugaga nî maria vandûrî vakwa, nwatî nie ndimatûmîte, na atî nîmerîgagîrîra nîmavingîrie maûndû mau.

**7** Mûtirona cioneki icio cienyu tî cia ma, na ûrathi ûcio wenyu nîwa maveeni. Mugaga atî nî Ngai-Mûnene ugîte, nwatî nie ndiarîtie!”

**7**

**8** Kwoguo Ngai-Mûnene amerîte atîrî, “Nîûndû cioneki cienyu tî cia ma na nîmwarîtie maûndû ma maveeni, nie nîndeganîte namue.

**9** Nîngaaverithia arathi arîa monaga cioneki itarî cia ma na marathaga maûndû ma maveeni. Matikethîrwa marî a gîkundi Kîam andû akwa vîndî îrîa makagomana gûtua ciira, kana mûtaranîrue na andû a Isiraeli. Matigaatonya vûrûrirî wa Isiraeli, na nîmakaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.

**9**

**10** “Arathi acio nîmavîtithîtie andû akwa makîmeeraga atî kûrî na thayû wa rîrîa gûtarî thayû. Andû akwa matumîte rûthingo na mathiga matarî manyitanu nao arathi makarûvaka rangi ûyû mûcerû.

**11** Îra arathi acio mavakaga rûthingo rangi mûcerû atî nîrûkaurîrwa nî mbura nene ya mbembe, na rûringwe nî rûkûngi rûnene na nî rûkaagwa.

**12** Rîrîa rûthingo rûkaagwa, andû onthe nîmakaamûria vata wa kûvaka rangi mûcerû warî ûrî kû?”

**12**

**13** Kwoguo Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Nîngaarekereria rûkûngi rûnene na mbura ya mbembe nîrî na marakara icûkangie rûthingo rûu.

**14** Nîngoomomora viû rûthingo rûu mwavakire rangi mûcerû, nîguo mathiga ma ruo ma mûcingi matigwe marî ûtherirî. Rûthingo rûu rwagwa, nîrûkamûraga muonthe, na andû onthe nîmakaamenya atî nie, nînie Ngai-Mûnene.

**14**

**15** “Ûguo nîguo ngaathiria marakara makwa na rûthingo rûu, na kûrî arathi arîa maarûvakire rangi mûcerû. Nîngaacoka nîmwîre atî rûthingo nîrûgwîu wa vamwe na andû arîa maarûvakire rangi mûcerû,

**16** na arathi a Isiraeli arîa moonaga kîoneki atî Jerusalemu kûrî na thayû na gûtiarî na thayû.” Nie Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo.

**16**

**17** “Nawe mûndû, taroria aka a andû enyu arîa marathaga maûndû marîa meciragia o ene. Menereria arathi acio,

**18** na ûmere Ngai-Mûnene augîte atî, ‘Mûrî na thîna, mue aka arîa mûtumaga ithitû cia kwîyova njara nî andû onthe na itambaa cia andû a mîthemba yonthe, araca wana arîa akuvî cia gwîkunîka ciongo nîguo mûvote kûnyitithia mîoyo ya andû. Anga nîkûvîta mûvîtaga mîoyo ya andû akwa nîguo mwîvonokie mue ene?

**19** Mue nîmûmbagithîtie gîtîîo mbere ya andû akwa nîûndû wa kûvewa îvaki rîa cairi ya ngundi na tûirio tûnini. Nîmûragithîtie andû arîa matagîrîrwe nî kûragwa na mûkavonokia andû arîa matagîrîrwe nî gûtûûra mwoyo na njîra ya kûveenia andû akwa nao magetîkia maveeni menyu.’ ”

**19**

**20** Kwoguo Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Nîndeganîte na ithitû icio mwîkagîra andû nîguo mûmagwatithie. Nîngûitucanga ciume njararî cienyu na ndekererie mîoyo îrîa mûranyitithîtie îgûrûke ta iconi.

**21** Wana nîngatembûranga itambaa cia gwîkunîkîra, na mvonokie andû akwa kuuma njararî cienyu na matigacoka gûtuîka ta nyamû cia kûguîmwa nîmue rîngî na nîmûkaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.

**21**

**22** “Maveeni menyu nîmathirîtie andû arîa athingu vinya, na ndiendaga kûmathiria vinya. Nîmwîkîrîte andû arîa aganu vinya nîguo matigatige gwîka maûndû ma waganu mavonokie mîoyo yao.

**23** Kwoguo, mue mûtigaacoka kwona cioneki icio cia maveeni rîngî kana mûragûria. Nîngaavonokia andû akwa kuuma kûrî mue, na nîmûkaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Ezek 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwamenererie kûgooca mîvuanano

## Noa, Danieli na Ayubu

**1** Vîndî îmwe atongoria a Isiraeli nîmaaûkire kûrî nie kûria ûtaaro.

**2** Nake Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**3** “Mûndû, andû aya nîmetîkîtie mîvuanano, na mîvuanano îo nîîratûma mevie. Nie nwambîtîkîre mambûrie ûtaaro wa wonthe?

**3**

**4** “Rîu marîrie ûmere nie, Ngai mbugîte atî, mûndû wa wonthe wa nyomba ya Isiraeli ûkeerirîria mîvuanano yake ya kûvowa, na etîkîrie mîvuanano îo îmûvîtithie, na acoke athiî kûrî mûrathi kûvoya ûtaaro, nîngaamûcokeria kûringana na wîngî wa mîvuanano îo yake.

**5** Ngeka ûguo nîguo nîîgwatîre ngoro cia andû a nyomba ya Isiraeli nîûndû onthe nîmaandiganîrie makîthiî kûgooca mîvuanano îo yao.

**5**

**6** “Kwoguo îra andû a Isiraeli atî, Ngai-Mûnene augîte: Îrireni na mûgarûrûke mûtigane na mîvuanano îo yenyu, na mûtige maûndû marîa macûku mwîkaga.

**6**

**7** “Mûndû wa wonthe wa nyomba ya Isiraeli, kana ageni arîa matûûranagia na Aisiraeli angîndiganîria na ambîrîrie kûgooca mîvuanano na îtûme evie, na mûndû ûcio athiî kûrî mûrathi akamûrie ûtaaro, nie Ngai-Mûnene nîngamûcokeria.

**8** Nîngaaregana nake na ndûme atuîke ûndû wa kwaragua na atuîke rûûri kûrî andû. Nîngaacoka nîmûrute gatagatî ka andû akwa; namue nîmûkaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.

**8**

**9** “Mûrathi angîkaveenua na arie ûndû, nie Ngai-Mûnene nînie ngethîrwa nîmûveenetie. Nîngaakûnjûra njara yakwa nîmûrute kûrî andû akwa a Isiraeli.

**10** Mûrathi ûcio wa vamwe na mûndû ûcio ûrathiîte kûria ûtaaro kûrî mûrathi, onthe ngaamaverithia ûndû ûmwe.

**11** Nao andû a Isiraeli matigaacoka kûndiganîria rîngî, kana megwatia mûgiro na maûndû macûku marîa mekaga, nwatî magaatuîka andû akwa, nanie nduîke Ngai wao. Nînie Ngai-Mûnene nauga ûguo.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**13** “Mûndû, vûrûri wa wonthe ûngîvia nîûndû wa kûrega gûtuîka evokeku kûrî nie, nîngaaûverithia. Nîngaacûkangia makûmbî mao ma irio na ndûme kûgîe na yûra. Nîngaatûma andû a vûrûri ûcio makue, wana nyamû ciakuo.

**14** Kethîrwa arûme acio athatû, Nuhu, Danieli na Ayubu matûûraga vûrûri ûcio, mîoyo yao nwayo îngîkaavonokua nîûndû wa ûthingu wao.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**14**

**15** “Nîngîtûma nyamû cia kîthaka ivîtûkîrîre vûrûri ûcio na ciûrage andû viû na ûtigwe ûtarî mûndû, na gûtuîke gûtirî mûndû ûngîvîtûkîrîra kuo nîûndû wa nyamû.

**16** Arûme acio athatû mangîthîrwa matûûraga vûrûrirî ûcio, nie Ngai-Mûnene nevîta nauga matingîvonokia ciana ciao cia erîtu na cia anake, nwatî o nwa mavonoke na vûrûri ûtigwe ûrî werû.

**16**

**17** “Nwa ndûme kûgîe mbaara vûrûrirî, na kûgîe indo njûku cia mbaara ithirie andû wana nyamû cia kîthaka.

**18** Andû acio athatû; Noa, Danieli na Ayubu mangîthîrwa marî vûrûrirî ûcio, nie Ngai-Mûnene nevîta nauga, matingîvonokia ciana ciao cia anake na erîtu. Mangîvonokia mîoyo yao tu.

**18**

**19** “Narîo nîngîtûma mûrimû mûcûku kûu vûrûrirî nîrî na marakara, nîngatûma andû na nyamû ikue,

**20** wana ethîrwa Noa, Danieli na Ayubu marî kuo, matingîvonokia erîtu kana anake ao. Nwatî nîûndû wa ûthingu wao, o nwa mavonoke.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nîngûverithia Jerusalemu na maûndû mana: Mbaara, yûra, nyamû mbaganu cia kîthakarî na mîrimû mîcûku nîguo andû mathire, na nyamû ithire.

**22** Kûnarî ûguo, kûrî na andû makaavonoka na mavonokie erîtu na anake ao. Andû acio mangîgaaûka kûrî we, ûkaamaroria nîguo wone mîtugo na mîthiîre yao mîcûku; mîtugo îo nîîkamwonia atî îverithia rîrîa ngaverithia Jerusalemu nîrîagîrîru.

**23** Mîtugo yao na mîthiîre yao nîîkamûmenyithia atî mûthiro ûrîa naretithîrie îtûûra rîu warî na gîtûmi.” Nînie Ngai-Mûnene nauga ûguo.

# Ezek 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya Mûthavibu

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, mûtî wa mûthavibu nî mwaro gûkîra mîtî îrîa îngî ya kîthakarî? Rûvûa rwaguo nî rwaro gûkîra mvûa cia mîtî îo îngî?

**3** Nwa ûrûvûthîre kûthondeka kîndû? Andû nwa mathondeke gîkingi Kîamguo nîguo mavote kwoverera kîndû vo?

**4** Vandû va ûguo, nîwikagua mwakirî nîguo mwaki wakane mûno. Rûngîvîa mîena yonthe rûkîrûngûra, nwa ûthondeke kîndû kuumana naguo?

**5** Rîrîa ûtaarî mûvîu ndwarî na vata, na rîu ûvîte na ûkarûngûra ndûrî na vata wanarî vanini.”

**5**

**6** Kwoguo, Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Wata ûrîa mûtî wa mûthavibu wocagwa kîthakarî na ûgaikua riiko nîguo mwaki wakane, nwaguo ngooca andû arîa matûûraga Jerusalemu,

**7** na nîngaamaverithia. Nîmakaaûra maume kûrî mwaki, nwatî makaavîvua nî mwaki, na nîmûgaacoka mûmenye atî nie nînie Ngai-Mûnene.

**8** Nîngaatûma vûrûri wao ûtuîke werû ûtangîkûra kîndû, nîûndû nîmaregete kwathîka.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

# Ezek 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtûûra rîa Jerusalemu tî rîathîki

## Mûtûûrîre wa Jerusalemu ta mûmaraa

## Ngai nîwatuîrîre Jerusalemu

## Mwîrîtu atutagia ng'ina

## Sodomu na Gomora nîigaatumwa rîngî

## Kîrîkanîro gîa gûtûûra tene na tene

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire rîngî atîrî,

**2** “Mûndû, menyithia îtûûra rîa Jerusalemu maûndû marîa macûku rîkîte.

**3** Wîre Jerusalemu Ngai-Mûnene augîte atî: aaciarîrwe vûrûrirî wa Kanaani. Îthe aarî Mûamori, nake ng'ina aarî Mûhiti.

**4** Mûthenya ûrîa aaciarirwe, rûrîra rwaku rûtiatinua, na gûtirî mûndû wakûthambirie na manjî nîguo ûthere. Gûtirî mûndû wakûvakire cumbî kana akwova nguo cia kaana.

**5** Gûtirî mûndû wakwîguîrîre ntha nîguo agwîke maûndû mau. Waikirue na kûu mûgûndarî mûthenya ûcio waciarirwe nîûndû warî mûmene.

**5**

**6** “Rîrîa naavîtûkîrîre vakuvî nawe nînoonire ûkîgaragara nthakamerî yaku na ngiuga ûtûûre mwoyo.

**7** Nînatûmire ûkûre ta mûtî ûrî mûgûndarî. Nîwakûrire, ûkîneneva na ûgîtuîka mwîrîtu mûthaka. Nîwaumire nyondo, ûkîgîa na njuîrî, nwatî warî njaga.

**7**

**8** “Rîrîa navîtûkîrîre vakuvî nawe rîngî, nînoonire atî nama warî mwîrîtu mûkinyiu wa kûmbwa. Nînarutire nguo yakwa ya îgûrû ngîgûkunîka nîguo ûthithe njaga. Nîtwarîkanîre nawe atî nîtûkûvikania, nawe nîwatuîkire wakwa.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**8**

**9** “Nînacokire ngîoca manjî na ngîkûthambia nthakame îrîa yarî mwîrîrî waku, ngîcoka ngîkûvaka maguta ma ndamaiyû mwîrî.

**10** Nînagwîkîrire nguo îno ng'emie, ngîgwîkîra iratû magûrû cia rûûo rûrîa rwaro mûno ngîkwova gîtambaa Kîamro gîa kîongo na ngîgwîkîra nguo mbaro.

**11** Nînacokire ngîgwîkîra mathaga maro ma gûkûgemia, ngîgwîkîra mvang'iri njara, na mûkathî ngingo,

**12** na ngîgwîkîra gîcûvî îniûrû na mindo matû, na ngîgwîkîra ngovia mbaro mûno kîongo.

**13** Ûguo nîguo wagemetue na thaavu na sîlûva. Wekagîra nguo irîa mbaro na ciagemetue waro. Warîcaga irio cia mûtu ûrîa mûvinyu mûno, na ûûkî na maguta. Nîwatuîkire mûthaka makîria na ûgîtûgîra nginya ûgîtuîka mûthamaki mûndûmûka.

**14** Wagîre ngumo mavûrûrirî monthe nîûndû wa ûthaka waku nîûndû nînie naakûgemirie.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**14**

**15** “Nîwevokire ûthaka waku, nayo ngumo yaku îgîtûma ûvûre ûmaraa. Mûndû wa wonthe waûkaga kûrî we nîwavûraga ûmaraa nake.

**16** Nîwocire nguo imwe ciaku na ûkîgemia kûndû kûrîa warûthîte gwa kûvoera na ûkîvûrîra ûmaraa kuo. Ûndû ta ûcio ndwanoneka rîngî na ndûkooneka.

**17** Wana nîwocire mathaga mamwe marîa nakûveere ma thaavu na sîlûva ûkîthondeka mîvuanano ya andû arûme na ûkîvûra ûmaraa nayo.

**18** Wocire nguo ciaku irîa ciarî ng'emie irîa nakûveere na ûgîciîkîra mîvuananorî îo, na ûkîmîrutîra matega ma maguta makwa na ûbani wakwa.

**19** Irio ciakwa irîa Nie nakûveere, cia mûtu ûrîa mûvinyu, maguta ma ndamaiyû na ûûkî, warutire mîvuanano îo irî îgongoona rîa mûtararûko ûrîa ûnungaga waro nîguo ûmîkenie.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**19**

**20** “Makîria ma ûguo, nîwacokire ûkînyita anake na erîtu aku, acio wanjiarîre na ûkîmaruta marî îgongoona kûrî mîvuanano îo nîguo marîwe mathire. Anga ûndû ûcio waku wa ûmaraa warî ûndû mûnini,

**21** nîûndû nîwacokire ûkîûraga ciana ciakwa ûkîiruta irî îtega rîa kûvîvua kûrî mîvuanano?

**22** Ûgîka maûndû mau maku macûku wana ûkîvûra ûmaraa, ndwaririkana wana vanini vîndî îrîa warî mûnini na wagaragaraga ûrî njaga nthakamerî yaku.”

**22**

**23** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Ûûi, kaî ûrî na thîna-î, nîûndû vuva wa gwîka maûndû mau monthe ma waganu,

**24** nîwacokire ûgîtuma kûndû gwa kûgoocagîra, na kûndû gûtûgîru ivaarorî cionthe.

**25** Makathîkanorî ma njîra cionthe nîwetumire kûndû gûtûgîru na ûkîvûthîra ûthaka waku na njîra ya ûmaraa kûrî mûndû wa wonthe ûrîa wavîtûkaga, na njîra îo ûmaraa waku ûkîongerereka mûno.

**26** Nîwavûrire ûmaraa na andû a Misiri arîa mûriganîtie nao na makwîriragîria, ûmaraa waku nîwongererekire na ûgîtûma ndakare.

**26**

**27** “Kwoguo nînaûkîrîrie njara yakwa nîguo ngûverithie. Nînaanyivirie îgai rîaku na ngîkûrekereria kûrî nthû ciaku, erîtu a Afilisiti arîa maaconokire mûno nîûndû wa ciîko ciaku cia ûûra nthoni.

**27**

**28** “Nîwavûrire ûmaraa na andû a Asîria nîûndû ndweganîra; nîma nîwavûrire ûmaraa nao na ndweganîra.

**29** Ûmaraa waku waûtambirie nginya kûrî andû a vûrûri wa Babuloni, andû arîa marutaga wîra wa kûgûra na kwendia indo na ndweganîra nîo.”

**30** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “We ûrî kîviti, nîwekire maûndû mau monthe ma ûmaraa ûtagûconoka.

**31** Makathîkanorî ma njîra cionthe nîwetumîrîte kûndû gwa kûgoocagîra mîvuanano, na ivaarorî ûgatuma kûndû gûtûgîru. Ndwarûthaga ta mûmaraa nîûndû ndwetagia mbia.

**32** Warî mûndûmûka mûmaramaru wathiîcaga na arûme engî vandû va kûthiî na mûrûmeguo.

**33** Arûme nîmavecaga maraa monthe indo, nwatî we nîwe wamavecaga. Wamavakaga makauma kûndû kuonthe nîguo ûrûthe ûmaraa nao.

**34** Kwoguo we ûrî îraa rîa mwanya nîûndû ndwekaga ta maraa marîa mengî. Gûtirî mûndû wakûringîrîrie. Ndwarîvagia arîa maaûkaga kûrî we, nwatî we nîwe wamarîvaga!”

**34**

**35** We îraa rîrî, rîu thikîrîria ciugo cia Ngai-Mûnene!

**35**

**36** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nîwerutire nguo na ûgîtigwa ûrî njaga. Nîwenenganîre kûrî arîa maakwendaga na ûkîgooca mîvuano îo yaku, na ûkîruta ciana ciaku irî magongoona kûrî yo.

**37** Kwoguo, nîngaaûngania anyanya aku onthe arîa wekenagia nao, arîa onthe mwanendana nao wana andû arîa ûthûrîte. Nîngaatûma magûkîrîre maumîte na mîena yonthe, na ngûrute nguo nîguo makwone ûrî njaga.

**38** Nîngaagûtuîra ciira ta ûrîa aka arîa macûkagia moviki mao matucagîrwa na arîa maûraganîte. Nîngaagûtuîra ciira wa kûragwa nîrî na marakara na nîrî na wîru.

**39** Nîngaakûnenganîra kûrî anyanya aku, na nîmakaatharia kûndû gwaku gwa kûgoocagîra na kûndû kûrîa gûtûgîru. Nîmagaakûruta nguo vamwe na mathaga na magûtige ûrî njaga.

**39**

**40** “Nîmakaaunjuga kîrîndî na gîkûrive na mathiga, na nîmagaagûtinangia tûcunjî na mviû.

**41** Nîmagaacoka mavîvie nyomba ciaku, na makûverithie aka eengî makîonaga, na nîngaatûma ûtige kûvûra ûmaraa na ûtige kûrîva andû nîguo mavûre ûmaraa nawe rîngî.

**42** Ûguo nîguo ngaavoreria marakara makwa nawe, na nthirie wîru wakwa kûrî we. Nîngaacoka ngire ki na ndigaacoka kûrakara rîngî.

**43** We ndûraririkana maûndû marîa naagwîkire vîndî îrîa warî mwîthî, nwatî nîûndakarîtie na maûndû monthe marîa wîkîte. Kwoguo nie nîngûkûrîvia maûndû mau wekire. Na kinthî ndwongerere maûndû ma waga nthoni îgûrû rîa marîa wekire marî mûgiro?” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**43**

**44** “Na ma mûndû ûrîa ûvûthagîra nthimo nîakaavûthîra îno nîûndû waku na auge atîrî, ‘Mwîrîtu atutagia ng'ina.’

**45** We ûrî mwîrîtu wa mûndûmûka ûrîa ûnyararîte mûrûme na ciana ciake. Na ma wî mwarwang'ina na erîtu arîa manyararîte arûme ao wana ciana ciao. Nyûkwe aarî Mûhiti nake aguo aarî Mûamori.

**45**

**46** “Mwarwanyûkwe ûrîa mûkûrû nî Samaria, na aatûûraga mwena waku wa rûgûrû marî na erîtu ake. Nake mwarwanyûkwe ûrîa mûnini nî Sodomu, na aatûûraga mwena waku wa îveti marî na erîtu ake.

**47** Kûnarî ûguo we ndwaneganîra ûrûmîrîra mîtugo yao kana wîka ta ûrîa o meekaga maûndû marî na magigi. Takwa ûndû ûcio ûtaarî mûnene, we nîwatuîkire mûcûku mûno na ûkîmakîra onthe mîthiîrerî yaku.”

**47**

**48** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Wata ûrîa nie ndûûraga mwoyo, mwarwanyûkwe Sodomu na erîtu ake matianeka maûndû macûku ta marîa we na erîtu aku mwekire.

**49** Îvîtia rîa mwarwanyûkwe Sodomu nî atî, ke na erîtu ake maarî etîi, maarî na irio cia kwîgana na nîmeganîrîte, nwatî matiatethagia andû arîa maarî athîni na avatari.

**50** Maarî a mwîyambo na nîmeekaga maûndû macûku marî mbere yakwa, kwoguo nînaamathiririe wata ûrîa noonire kwagîrîrîte.

**50**

**51** “Samaria matievia wanarî nuthu ya mevia marîa mwevirie. Mue nîmwekire maûndû macûku mûno kûmakîra. Ûngîringithania maûndû maku marîa macûku na ma aa mwarwanyûkwe, mao tî manene.

**52** Rîu we nîûtûûra ûconokete nîûndû nîûtûmîte aa mwarwanyûkwe monekane ta matavîtîtie nîûndû nîwekire maûndû macûku mûno kûmakîra nao makîonekana marî athingu gûgûkîra. Kwoguo nîûconoka nîûndû nîûtûmîte aa mwarwanyûkwe monekane matarî na mavîtia.”

**52**

**53** Ngai-Mûnene erîte Jerusalemu atîrî, “Nîngaatûma Sodomu na Samaria, wa vamwe na aarî ao magîe na maûndû maro ta marîa maarî namo mbere. Wa nawe nîngaatûma maûndû maku matuîke maro gatagatîrî kao,

**54** nîguo ûgaaconoka nî maûndû marîa we mwene wekire na ûcambe nîûndû nîwathiîre kûmaûmîrîria.

**55** Aa mwarwanyûkwe Sodomu na erîtu ake, Samaria na erîtu ake nîmagaacoka mekare wata ûrîa meekariî mbere. Wanawe na erîtu aku nîmûgekara wata ûrîa mwekariî mbere.

**56** Nîwairire mwarwanyûkwe Sodomu nîûndû wa mwîtîîo waku.

**57** Kinthî ndwekire ûguo mbere ya maûndû maku marîa macûku mamenyeka? Rîu we ûtuîkîte wata Sodomu, ûgatuîka kîndû gîa kûthekagîrîrwa nî erîtu a Edomu na arîa mariganîtie nao, na erîtu a Filisiti na arîa mamathiûrûrûkîrîtie na makûmenete.

**58** Nwanginya ûgwate kîrîa gîkwagîrîrîte nîûndû wa maûndû maku marîa macûku na marî mûgiro marîa wîkîte.” Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene mbugîte.

**58**

**59** Tathikîrîria, Ngai-Mûnene araugîte atîrî, “Ngaagwîka wata ûrîa we wekire nîûndû wanyararire mîvîtwa yaku na ûkîthûkia kîrîkanîro.

**60** Kûnarî ûguo, nîngaaririkana kîrîkanîro kîrîa twarîkanîre nawe rîrîa warî mwîthî, na nîngaarûtha kîrîkanîro nawe gîa gûtûûra tene na tene.

**61** Nîûgaacoka ûririkane njîra ciaku na nîûgaaconoka rîrîa ngooca aa mwarwanyûkwe ûrîa mûkûrû na ûrîa mûnini na ngûnengere o marî ta erîtu aku, nwatî ndigeeka ûguo nîûndû wa kîrîkanîro gîetû nawe.

**62** Nîngaarûtha kîrîkanîro gîakwa nawe na nîûkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.

**63** Nîngaakûrekera mavîtia monthe marîa waneka. Nawe waririkana maûndû monthe marîa waneka nîûkaamaka, na ndûkaaria rîngî nî gîconoko.” Nie Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo.

# Ezek 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya rwîgî na mûtî wa mûthavibu

## Gûtaarîria ngerekano

## Ngai-Mûnene nîwavecanire kîîrîgîrîro

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû! Gwatithania ndaî na warîrie andû a Isiraeli na ngerekano,

**3** na ûmere nie Ngai-Mûnene mbugîte atî kwarî na nderi nene mûno yarî na mathagu manene. Mathagu maruo maarî na mbûî nyîngî ndaca cia rangi mwanya mwanya. Nderi îo nîyagûrûkire na îkîthiî kîrîmarî Kîam Lebanoni rûkîgwa îgûrû rîa mûtarakwe.

**4** Nîrwacokire rûgîtua îthangû rîrîa rîarî îgûrû mûno rîa mûtî ûcio na rûkîrîvira vûrûrirî wa andû arîa maarutaga wîra wa kûgûra na kwendia indo. Nîrwarigire îtûûrarî rîmwe rînene rîa vûrûri ûcio.

**5** Rwîgî rûu nîrwacokire rûgîoca kamûmera kuuma vûrûrirî ûcio na rûgîkavanda mûtheturî mûnoru vakuvî na manjî ta mûtî ûmerete rûtere rwa manjî.

**6** Mûmera ûcio nîwamerire na ûgîkûra ûgîtuîka mûthavibu wa mûthemba wa mûtî mûkuvî ûrîa ûtambaga. Mvûa ciaguo nîciakûrire cierekerete rwîgî rûu. Nayo mîri yaguo nîyatonyire na nthî ya mûmera ûcio. Naguo nîwatuîkire mûthavibu mûgima na ûkîruta mvûa na mathangû meengî.

**6**

**7** “Nwatî kwarî na nderi yarî nene na yarî na mathagu manene na mbûî nyîngî. Kwoguo mûtî ûrîa wa mûthavibu ûrî wa vau warî nîwarorithirie mîri yaguo na kûrî nderi îo. Nîwacokire ûkîruta mvûa ûgîcierekeria na kûrî nderi îo nîguo îrwîtagîrîrie manjî.

**8** Mûthavibu ûcio wavandîtwe mûtheturî mwaro rûtere rwa manjî nîguo ûkûre, ûrute mvûa, na ûciare maciaro na ûtuîke mûthavibu mwaro.

**8**

**9** “Kwoguo nie Ngai-Mûnene nîraûria kana mûthavibu ûcio nîûgaakûra? Anga tîgûkûrwa ûgaakûrwa mîri yaguo na ûtemangwe maciaro maguo nîguo more na maûme, namo mathangû maguo marîa methî wanamo maûme? Gûtikaaûrua mûndû ûrî na vinya kana gîkundi Kîam andû eengî a gûûkûûra vamwe na mîri yaguo.

**10** Mûtî ûcio nîmûvande, nwatî nîûgaakûra? Rîrîa rûkûngi rûrîa rumaga na mwena wa îrathîro rûkaavurutana na rûwîthîrîrie, kinthî tî kûma ûkaaûma? Ûkaaûma ûrî wa vau ûvandîtwe.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî,

**12** “Rîu arîria andû acio aremi ûmaûrie kana nîmaicî ûrîa ngerekano îo yugîte. Meere atî mûthamaki wa Babuloni nîwaûkire Jerusalemu na agîoca mûthamaki wa Jerusalemu wa vamwe na atongoria ake na akîthiî nao Babuloni.

**13** Nîwocire mûndû ûmwe wa mûciî wa mûthamaki wa Jerusalemu na akîthondeka kîrîkanîro nake na agîtûma evîte. Nîwarutire andû arîa marî njamba vûrûrirî na akîthiî nao,

**14** nîguo ûthamaki ûcio ûthire vinya, na wathîkagîre kîrîkanîro Kîamo na mûthamaki wa Babuloni.

**15** Nwatî mûthamaki wa Jerusalemu nîwareganire na mûthamaki wa Babuloni. Nîwatûmire aarîrîria a vûrûri wake makîthiî nginya Misiri nîguo mûthamaki wa Misiri amûve mbarathi na athigari a mbaara. Mûthamaki wa Jerusalemu nî akaavootana? Mûndû ûrîa wîkîte ûguo nwa avonoke nîûndû nî aunîte kîrîkanîro? Kinthî twa nginya averithue?”

**15**

**16** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Wata ûrîa Nie ndûûraga mwoyo, nama mûthamaki ûcio agaakuîra Babuloni kûrîa mûthamaki ûrîa wamwîvîtithirie na akîmûtua mûthamaki atûûraga, nîûndû nî anyararîte muma ûrîa aanyuire na nîaunîte kîrîkanîro kîrîa maarûthire na mûthamaki wa Babuloni.

**17** Mûthamaki wa Misiri na gîkundi gîake kînene Kîam athigari a mbaara ndakaamûtethia kûrûa rîrîa athigari a mbaara a Babuloni magaatuma rûthingo rûrî na vinya na mamûrigicîrie nîguo maûrage andû eengî.

**18** Ke ndakaavonoka nîûndû nîwanyararire mwîvîtwa ûrîa eevîtire na akiuna kîrîkanîro kîrîa maarîkanîre na akîandîka agîkîra ûira.”

**18**

**19** Kwoguo Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Wata ûrîa nie ndûûraga mwoyo, nama nîngaamûverithia nîûndû wa kûnyarara mwîvîtwa ûrîa eevîtire na rîîtwa rîakwa na akiuna kîrîkanîro kîrîa twarîkanîre nake.

**20** Nîngaatega mûtego na nî akaanyitithua nîguo. Nîngaamûvira Babuloni na nîngaamûtuîra nîûndû wa kûrega gûtuîka mwîvokeku kûrî nie.

**21** Athigari ake arîa njamba nîmakaaûragwa marî mbaararî. Nao arîa magaatigara marî mwoyo nîmakaanyaganîria mîenarî yonthe ya nthî, na nîmûkaamenya atî nie Ngai-Mûnene, nînie mbarîtie.”

**21**

**22** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Nie mwene nîngoca kamûtî karîa karî îgûrû mûno mûthiiarî wa mûtî wa mûtarakwe na nîngaakavanda. Ngaatua karûvûa ka mûthiia ga tûrûvûa tûrîa twîthî tûrîa tûrî îgûrû viû twa mûtî ûcio. Nie mwene nîngaacoka nîkavande îgûrû kîrîmarî kîraca mûno.

**23** Ngaakavanda vandû îgûrû kîrîmarî kîrîa kîraca mûno gîa Isiraeli. Nîgagaakûra kagîe na mvûa, kagîe na maciaro na gatuîke mûtarakwe mwaro. Nyamû cia mîthemba yonthe nîigaatûûraga rungu rwa mwîgunyî wa guo, na iconi cionthe nîigaatuma ciomba ciacio mvûarî cia mûtarakwe ûcio.

**24** Nayo mîtî yonthe kûu vûrûrirî nîkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene. Nîmvotaga gûtûma mîtî îrîa mîraca îtuîke mîkuvî na mîtî îrîa mîkuvî îtuîke mîraca. Nînyûmagia mîtî îrîa mîthî na îrîa mîûmû ngatûma îtuîke mîthî. Nie Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo, na nîngeka guo.”

# Ezek 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wa mûndû agaatuîrwa kûringana na ciîko ciake

**1** Ngai-Mûnene nîwambarîrie rîngî akîmbîra atîrî,

**2** “Mwîthagîrwa mûkiuga atîa rîrîa mûkûgweta nthimo îno îgûrû rîgiî vûrûri wa Isiraeli mûkiuga atî, ‘Methe ma ciana maarîre thavibu irî mbîthî namo magego ma ciana makîgîa ngirira?’

**3** Ngai-Mûnene augîte atîrî, ‘Wata ûrîa nama ndûûraga mwoyo, mûtigaacoka kûgweta nthimo îno rîngî vûrûrirî wa Isiraeli.

**4** Atîrî, mîoyo yonthe nî yakwa. Mwoyo wa îthe na wa mwana yoîrî nî yakwa. Mwoyo ûrîa ûvîtagia nîguo ûgaakua.’

**4**

**5** “Ethîrwa mûndû nî mûthingu na nîarûmagîrîra watho na ageka ûrîa kwagîrîrîte,

**6** wana ndarîcaga irio cia magongoona irîa irutîrîtwe mîvuanano ya andû a Isiraeli irîmarî kana amîgooca, kana aveenererie mûka wa mûndû ûrîa mariganîtie nake, kana amenyane kîîmwîrî na mûndûmûka îvinda rîake rîa mweri,

**7** ethîrwa ndavinyagîrîria mûndû wana ûrîkû, nîacokagia kîndû kîrîa eranîrîte kûrî mûndû ûrîa marî thirî nake, wana ndacuunaga andû indo ciao, nwatî nîavecaga arîa avûtu irio na arîa matarî na nguo akamava cia gwîkîra.

**8** Ethîrwa mûndû ûcio ndakovithanagia kîndû nîguo akaarîvwa kîndû kîu kîrî na umithio, nîerigagîrîria ndakavîtie, na atuithanagia ciira na kîvooto gatagatî ka mûndû ûrîa ûkovete na ûrîa ûkovithanîtie.

**9** Ethîrwa mûndû ta ûcio nî avingagia irîra cia watho wakwa, na nîamenyagîrîra matuîro makwa ma ciira na nîekaga maûndû ma kîvooto, na ma mûndû ûcio nî mûthingu na nîagaatûûra mwoyo. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**9**

**10** “Angîthîrwa mûndû ûcio arî na mûvîcî ûcunanaga indo na nî aûraganaga, kana ageka maûndû mau

**11** marîa îthe atekaga nîûndû nî arîcaga irio irîa irutîtwe irî cia magongoona ma ngai cia mîvuanano irîmarî, nîacûkagia mûka wa mûndû ûrîa mariganîtie nake.

**12** Ke nîavinyagîrîria andû arîa athîni na arîa mavatarîte, nî mûcunani, ndarîvaga kîndû kîrîa meranîrîte atî nîakaarîva, nî avoyaga mîvuanano, na nîekaga maûndû marî mûgiro,

**13** nîakovithanagia indo agetia umithio na agoca maciaro makîria, nî agatûûra mwoyo? Ndagaatûûra mwoyo. Nîekîte maûndû monthe marîa marî mûgiro na nîagaakua. Ke nîagaacokererwa nî nthakame yake ke mwene.

**13**

**14** “Nwatî mûndû ûcio angîciara mwanake na oone mevia marîa îthe ekîte, na agetigîra na akîrega gwîka ta ûrîa îthe ekaga,

**15** ke ndarîcaga irio irîa irutîrîtwe mîvuanano ya nyomba ya Isiraeli irîmarî kana amîgooca, ndacûkagia mûka wa mûndû ûrîa mariganîtie nake,

**16** na ndavinyagîrîria mûndû. Ke ndocaga kîndû nîguo agaakûrîrwa, ndacuunanaga, nwatî nîagaagîra arîa avûtu irio ciake, na arîa matarî na nguo cia gwîkîra nî amavecaga.

**17** Kethîrwa nîemenyagîrîra nîguo ndakaavîtîrie mûndû mûthîni, ndetagia umithio wa indo irîa akovithanîtie, na nîathîkagîra watho wakwa na akarûmîrîra irîra ciakwa; mûndû ta ûcio ndagaakua nîûndû wa mavîtia ma îthe. Na ma nî agaatûûra mwoyo.

**18** Ûvoro wîgiî îthe, ke nîwavinyanagîrîria, nîwacunire mûrwang'ina kîndû, na nîwekire andû ao maûndû mataarî maro, kwoguo îthe nîagaakua nîûndû wa mevia make marîa ekire.

**18**

**19** “Kûnarî ûguo mue mûragia atî, ‘Mûvîcî angîrega kûverithua nîûndû wa mavîtia ma îthe nîkî?’ Mûvîcî angîka maûndû marîa magîrîrîte na ma ma, na nîarûmagîrîra watho wakwa waro, na ma nîagaatûûra mwoyo.

**20** Roho ûrîa ûvîtagia nîguo ûgaakua. Mwana ndakaaverithua nîûndû wa mavîtia ma îthe na îthe ndakaaverithua nîûndû wa mavîtia ma mwana. Mûndû ûrîa mûthingu nîûgaacokererwa nî ûthingu wake ke mwene, na mûndû ûrîa mwaganu nî agacokererwa nî waganu wake ke mwene.

**20**

**21** “Nwatî mûndû mwaganu angîtiga maûndû monthe macûku marîa ekîte na acoke kûrûmagîrîra mawatho makwa na ekage maûndû marîa magîrîrîte na ma ma, ndagaakua. Mûndû ûcio nî agaatûûra mwoyo.

**22** Gûtirî ûndû wana ûmwe mûcûku ûrîa eekire ûkaaririkanwa. Nîûndû wa maûndû ma ûthingu marîa ekîte nîmagaatûma atûûre mwoyo.

**23** Mûreciria nwa ngenerere gîkuû Kîam mûndû mwîvia? Ûguo nîguo Ngai-Mûnene araûria? Naarî. Kinthî tîkava agarûrûke atige njîra îo atûûre mwoyo.

**23**

**24** “Nwatî mûndû mûthingu angîtiga ûthingu wake na acoke gwîka maûndû matarî ma kîvooto na acoke gwîka maûndû marî mûgiro ta marîa mekagwa nî mûndû ûrîa mwaganu, mûndû ûcio nwa atûûre mwoyo? Gûtirî ûndû wanarî ûmwe wa ciîko irîa cia ûthingu ûrîa ekîte ûkaaririkanwa, nîûndû maûndû macûku marîa matûmîte atuîka mwîvia na mevia marîa ekîte, nîmo magaatûma akue.

**24**

**25** “Kûnarî ûguo mugaga atîrî, ‘Njîra cia Ngai-Mûnene tî cia ma.’ Thikîrîriani rîu, mue andû a Isiraeli, anga njîra ciakwa tîcio cia ma? Anga njîra cienyu tîcio itarî cia ma?

**26** Rîrîa mûndû mûthingu agarûrûka na atiga ûthingu wake na agîka maûndû matarî ma kîvooto, nî agaakua nîûndû wa maûndû mau. Agaakua nîûndû wa maûndû mau matarî ma kîvooto ekîte.

**27** Wana rîngî, rîrîa mûndû mwaganu agarûrûka na agîtiga waganu wake ûrîa ekîte agacoka gwîka maûndû marîa magîrîrîte na ma ma, nîakaavonokia mwoyo wake.

**28** Ke nîecokerete na akagarûrûka kuuma kûrî maûndû marîa macûku eekîte. Na ma mûndû ûcio ndagaakua, nîagaatûûra mwoyo.

**29** Kûnarî ûguo nyomba ya Isiraeli yugaga atî, ‘Njîra cia Mwathani tî mbagîrîru.’ Mue nyomba ya Isiraeli, atî njîra ciakwa tîmbagîrîru? Anga njîra cienyu tîcio itarî mbagîrîru?

**29**

**30** “Kwoguo mue nyomba ya Isiraeli nie nîngaamûtuîra ciira, wa mûndû kûringana na njîra ciake, ûguo nîguo Mwathani Ngai augîte. Îrireni na mûgarûrûke mûtigane na maûndû mau menyu macûku mûreka na mûtikareke mevia menyu mamûcûkangia.

**31** Tecanîriani mevia marîa monthe mûmbîtîrîtie, na mûgîe na ngoro njerû na mwoyo mûcerû. Mue nyomba ya Isiraeli, mûngîkua nîkî?

**32** Nie ndikenagîra gûkua kwa mûndû wa wonthe, ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte. Kwoguo garûrûkani nîguo mûtûûre mwoyo.”

# Ezek 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rwîmbo rwa kîeva

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire mine rwîmbo rwa macakaya nîûndû wa atongoria a Isiraeli

**2** ngiugaga atîrî,

**2** Nyûkwe aarî û?

**2** Aarî mûnyambû wa nga.

**2** Eekaraga gatagatîrî ka mînyambû îo îngî akîrera ciana ciake.

**2**

**3** Nîwarerire kaana kamwe gake na agîkaruta kûvîta,

**3** na nîgaacokire kûrîa andû.

**3**

**4** Mavûrûri nîmegwire ûvoro wakîo na makiuga mbu,

**4** na nîgaategirwe vandû îrimarî.

**4** Nîkaarutirwe îrimarî rîu kovetwe na icûvî gakîvirwa Misiri.

**4**

**5** Rîrîa mûnyambû ûrîa warî ng'ina weterere mûno na kîîrîgîrîro gîkîthira,

**5** nîwathuurire kaana kengî na ûgîkarera gagîtuîka mûnyambû njamba.

**5**

**6** Kaaûrûraga vamwe na mînyambû îo îngî,

**6** na nîgaatuîkire mûnyambû mwîthî.

**6** Nîkaamenyire kûvîta nîguo kone gîa kûrîa gagîcoka kûrîa andû.

**6**

**7** Mûnyambû ûcio nîwambîrîrie kûthiî nyombarî cia anene,

**7** na ûgîcûkangia matûûra mao.

**7** Vûrûri wonthe vamwe na andû nîmaagwatirwe nî guoya nîûndû wa mûraramo wa guo.

**7**

**8** Mavûrûri monthe nîmaacokire makîûtharîkîra kuuma na mîena yonthe.

**8** Nîwategirwe na ûkînyitithîrua îrimarî rîrîa wategetwe.

**8**

**9** Nîwekîrirwe icûvî na ûkîvingîrwa vandû vatumîtwe ta rûgara,

**9** na ûkîvirwa kûrî mûthamaki wa Babuloni.

**9** Nîwavingîrwe kûndû kûgitîre,

**9** nîguo mûraramo waguo ndûkeguîke rîngî irîmarî cia Isiraeli.

**9**

**10** Nyûkwe eekariî ta mûtî wa mûthavibu ûrî mûgûndarî,

**10** naguo wavandîtwe rûtere rwa manjî.

**10** Warî na mvûa nyîngî na nîwaciarîte mûno,

**10** nîûndû warî vandû vaarî na manjî meengî.

**10**

**11** Itina cia yo irîa ciarî na vinya mûno,

**11** nîciatuîkire mîragi ya wathani.

**11** Nîwarûngamire ûkîoneka ûrî mûraca mûno na îgûrû,

**11** ûrî na mvûa nyîngî.

**11**

**12** Nwatî mûtî ûcio wa mûthavibu nîwakûûrirwe na marakara,

**12** ûgikua ûkîgwîthua nthî.

**12** Rûkûngi rûrîa rumaga na mwena wa îrathîro,

**12** nîrwaûmirie mûtî ûcio viû,

**12** na matunda ma guo nîmeetîkire na makîvova.

**12** Itina irîa ciarî na vinya nîciavovire,

**12** ikîvîvua na mwaki ikîthira.

**12**

**13** Nwatî nîwacokire ûkîvandwa rîngî werûrî,

**13** vûrûrirî warî mûmû na ûtaarî na manjî.

**13**

**14** Mwaki umîte gîtinarî Kîam mûthavibu,

**14** ûkathiî ûkavîvia mvûa ciaguo na matunda ma guo,

**14** nîguo gûtikethîrwe kûrî na gîtina kîrî na vinya,

**14** na gûtarî na mûragi wa wathani.

**14** Rûrû nî rwîmbo rwa macakaya, na rûvûthagîrwa rûrî rwa macakaya.

# Ezek 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wendi wa Ngai-Mûnene na ûremi wa andû

## Ngai nîaverithanagia na nîovanagîra

## Mwaki mwena wa Îveti

**1** Mûthenya wa îkûmi wa mweri wa gatano, mwaka wa mûgwanja kuuma twathiî îthamîriorî, athuuri amwe a Isiraeli nîmaaûkire kûrî nie. Nîmeekarire nthî mbere yakwa makîenda gûtuîria wendi wa Ngai-Mûnene kuuma kûrî nie.

**2** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**3** “Mûndû, arîria athuuri a Isiraeli ûmeere Ngai-Mûnene aramaûria kana nîkwa maûkîte gûtuîria wendi wakwa? Na ma wata ûrîa Nie Ngai ndûûraga mwoyo, wendi wakwa ndûgûtuîrua nî mue.

**3**

**4** “Mûndû, nîûgaatuîra andû aya? Mamenyithie maûndû marî mûgiro marîa meekirwe nî methe mao ma tene.

**5** Meere Ngai-Mûnene augîte atî, mûthenya ûrîa nie naathuurire andû a Isiraeli nîneranîre na mwîvîtwa kûrî njiarwa cia Jakovu na ngîîmenyithania kûrî o marî vûrûrirî wa Misiri. Nevîtire kûrî o ngiuga atî nie nînie Ngai-Mûnene Ngai wenyu.

**6** Mûthenya ûcio nînevîtire nîrî mbere yao ngiuga atî nîngaamaruta vûrûri wa Misiri nîmavire vûrûrirî ûrîa naamacarîrie, vûrûri mûnoru na ûrî îriia na ûûkî mwîngî, vûrûri mwaro gûkîra mavûrûri monthe.

**7** Naamerire matecanîrie maûndû marî mûgiro marîa meeriragîrua nî metho mao, na matige kwîgwatia gîko na mîvuanano ya kûgoocwa ya Misiri. Nie nînie Ngai-Mûnene, Ngai wao.

**8** Nwatî nîmaareganire nanie na makîrega kûnthikîrîria. Gûtirî wanarî ûmwe wao watecanîrie maûndû marîa marî mûgiro meeriragîria, kana matiganîria mîvuanano ya kûgooca ya Misiri. Ngîcoka ngiuga nîngûmetûrûrîra mang'ûrîka makwa nthirie marakara makwa kûrî o marî vûrûrirî wa Misiri.

**9** Nwatî ndieka guo nîguo rîîtwa rîakwa rîtikanyararwe nî ndûrîrî irîa maatûûraga gatagatîrî ga cio. Ndûrîrî icio nîcionire ngîîmenyithania kûrî andû a Isiraeli na njîra ya kûmaruta vûrûri wa Misiri.

**9**

**10** “Kwoguo nînaamarutire vûrûri wa Misiri na ngîmavira werûrî.

**11** Nînaamavere irîra ciakwa na ngîmamenyithia mawatho makwa nîguo mûndû amarûmîrîra atûûre mwoyo.

**12** Makîria ma ûguo, nînaamavere mîthenya yakwa ya thavatû îtuîke kîmenyithia gatagatî gakwa nao nîguo mamenye atî nie Ngai-Mûnene nînie nîmatheragia.

**13** Nwatî andû a Isiraeli nîmaareganire nanie marî werûrî. Matiarûmîrîra irîra ciakwa nwatî nîmaaregire mawatho makwa, marîa mûndû angîmarûmîrîra mangîtûma atûûre mwoyo, na makîrega kûva thavatû ciakwa gîtîîo. Nînacokire ngîciria nîmetûrûrîre marakara nîmathirie viû marî werûrî.

**14** Nwatî nînekire ûndû wîngî nîguo rîîtwa rîakwa rîtikanyararwe nî ndûrîrî irîa cionire ngîmaruta Misiri.

**15** Marî werûrî nînevîtire kûrî o ngiuga ndikaamavira vûrûrirî ûrîa naamaveete wîcûrîte îriia na ûûkî na mwaro gûkîra mavûrûri monthe,

**16** nîûndû nîmaaregire mawatho makwa na makîrega kûrûmîrîra irîra ciakwa. Ngoro ciao cierirîrie kûgooca mîvuanano na makîrega kûva thavatû ciakwa gîtîîo.

**16**

**17** “Kûnarî ûguo nînaameguîrîre ntha na ndiamacûkangia kana nîmathiria marî werûrî.

**18** Na marî kûu werûrî nerire ciana ciao itikaarûmîrîre irîra cia methe mao, kana ciathîkîra mawatho mao, kana ciîgwatia gîko na njîra ya kûgooca mîvuanano.

**19** Nie Ngai-Mûnene nî Ngai wenyu, rûmagîrîrani mawatho makwa na mwathîkagîre irîra ciakwa,

**20** na mûvecage thavatû ciakwa gîtîîo nîguo ituîkage kîmenyithia gatagatî gakwa namue, atî Nie Ngai-Mûnene nî Ngai wenyu.

**20**

**21** “Nwatî njiarwa ciao nîciatuîkire aremi na ikîregana nanie. Matiarûmîrîra irîra ciakwa na matiathîkîra mawatho makwa marîa mûndû amarûmîrîra matûmaga atûûra mwoyo. Nîmaaregire kûva thavatû ciakwa gîtîîo. Nînacokire ngîciria nîmetûrûrîre mang'ûrîka makwa nîguo nthirie marakara makwa kûrî o marî werûrî.

**22** Nwatî nînathunithirie njara yakwa ndigeke guo nîguo rîîtwa rîakwa rîtikanyararwe nî ndûrîrî irîa cionire ngîmaruta Misiri.

**23** Makîria ma ûguo nînevîtire nîrî mbere yao kûu werûrî ngiuga atî, nîngaamanyagania gatagatîrî ka ndûrîrî ciîngî na ndûme mavirwe mavûrûrirî mengî.

**24** Nekire ûguo nîûndû nîmaaregire kûvingia matuîro makwa ma ciira, na nîmaaregire irîra cia watho wakwa na makîrega kûva thavatû ciakwa gîtîîo. Nîmeerirîrie kûgooca mîvuanano îrîa methe mao maagoocaga.

**24**

**25** “Nînaamaretithîrie irîra cia mawatho mataarî maro ma kûrûmîrîrwa na matuîro ma ciira matangîatûmire mûndû atûûra mwoyo.

**26** Nînamagwatirie mûgiro na njîra ya matega mao na ngîtûma maruta marikithathi mao marî magongoona ma kûvîvua. Nînatûmire macûkangue nîguo mamenye atî nînie Ngai-Mûnene.

**26**

**27** “Kwoguo, we mûndû, arîria andû a Isiraeli. Meere Ngai-Mûnene augîte atî, methe mao ma tene nîmaagwatirie rîîtwa rîakwa gîko nîûndû nîmaaregire gûtuîka evokeku kûrî nie.

**28** Namaretire vûrûrirî ûrîa namerîrîre na mwîvîtwa atî nîngaamava. Varîa vonthe moonaga varî tûrîma tûtûgîru kana mûtî mûruru, nîmaathiîcaga na makarutîra magongoona mao vo, na nîmandakaririe na magongoona mao ma kûvîvua matega ma ndivei marîa maarutire.

**29** Nanie nînacokire ngîmaûria, ‘Vandû vau vatûgîru mûthiîcaga nî va?’ Kwoguo vandû vau vetagwa Bama nginya ûmûnthî.

**30** Rîu aria na andû a Isiraeli ûmere Ngai-Mûnene arauga atîrî: Nîmwîcûkangia na njîra ta îrîa methe menyu mecûkangirie nayo na mûkagooce mîvuanano?

**31** Rîrîa mûkûruta iveo cienyu na mûkaruta ciana cienyu irî magongoona ma kûvîvua, nîmwîgwatagia gîko mue ene na mîvuanano yenyu yonthe nginya ûmûnthî. Mue andû a Isiraeli, nwa mûrie ûndû kuuma kûrî Nie? Ngai-Mûnene augîte atî wata ûrîa ke atûûraga mwoyo, ndangîtîkîra mûmûrie ûndû.

**32** Ûguo mûtuîte na ngoro cienyu gûtingîvoteka, nîûndû mûrauga atî nîmwenda kûvanana na ndûrîrî irîa ciîngî, irîa igoocaga mîtî na mathiga.”

**32**

**33** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Wata ûrîa ndûûraga mwoyo, nîngaamwatha na vinya, na ûvoti wakwa wonthe nîrî na marakara.

**34** Nîngaamûruta kuuma kûrî ndûrîrî nîmûcokanîrîrie vamwe kuuma mavûrûrirî marîa mûnyaganîrîtie na nîngaamwonia vinya wakwa na ûvoti wakwa.

**35** Nîngaamûvira werûrî wa andû a ndûrîrî, na kûu nîkuo ngaamûtuîrîra ciira mûkîonaga.

**36** Ngai-Mûnene augîte atî wata ûrîa aatuîrîre methe menyu marî werûrî wa Sinai nwaguo wana mue akaamûtuîrîra.

**36**

**37** “Nîngaamwatha na vinya na ndûme mwathîkîre kîrîkanîro gîakwa.

**38** Andû arîa aremi na arîa mevagia nîngaamaruta gatagatî kenyu. Nîngaamaruta kuuma vûrûrirî ûrîa matûûraga, nwatî ndigetîkîra matonya vûrûrirî wa andû a Isiraeli. Nîmûgaacoka mûmenye atî nie nînie Ngai-Mûnene.

**38**

**39** “Rîu mue andû a Isiraeli, Ngai-Mûnene augîte atî: Wa mûndû nîathiî na mbere gûtungatîra mûvuanano wake ethîrwa tîmûnthikîrîria. Nwatî mûtigûcoka gûturithia rîîtwa rîakwa rîtheru gîtîîo na iveo icio cienyu na mîvuanano yenyu ya kûgoocwa.

**40** Nîûndû kîrîmarî gîakwa kîtheru, kûu kîrîmarî gîa Isiraeli îgûrû, nîkuo andû a Isiraeli makaangoocagîra. Nîngaamamûkîra, na nîngenda mandutîre indo ciao na mandutîre magongoona ma maketha mao ma mbere. Wana nîngetîkîra indo ciao cionthe irîa ntheru.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**41** “Naamûruta kûrî ndûrîrî na mavûrûri marîa mûnyaganîrîtie na nîmûrete vamwe, nîngaamwamûkîra mûrî ta îgongoona rîrî na mûnungo mwaro wa kûngenia, nacio ndûrîrî nîikoona ûthingu wakwa.

**42** Rîrîa ngaamûcokia vûrûrirî wa Isiraeli, vûrûri ûrîa nerîrîre methe menyu na mwîvîtwa atî nîngaamava, nîmûkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.

**43** Mûrî kûu nîmûkaaririkana mîthiîre îrîa mwarî nayo na maûndû monthe macûku marîa mwekire na mamûgwatirie mûgiro. Nîmûkethûûra nîûndû wa maûndû mau monthe macûku mwekire.

**44** Mue andû a Isiraeli nîmûkaamenya atî nie Ngai-Mûnene nînie mbîkîte maûndû mau monthe nîûndû wa rîîtwa rîakwa nie mwene. Ndikethîrwa nîmwîkîte kûringana na ûrîa mwagîrîrwe nîgwîkwa nîûndû wa wîvia wenyu, wana kana kûringana na maûndû menyu marîa macûku.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**44**

**45** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**46** “Mûndû, taroria na mwena wa îveti. Vecana ûvoro wîgiî mwena wa îveti, na ûrathîre ûvoro ûkîregana na andû arîa matûûraga vûrûri wa Negebu.

**47** Îra Vûrûri wa Negebu ûthikîrîrie ûrîa Ngai-Mûnene augîte. Taroriani, nîngaakia mwaki kûrî we na nîûkaavîvia mîtî yonthe mîruru na mîtî yonthe mîûmû îrîa îrî kûrî we. Mwaki ûcio ndûkaavorua nî kîndû. Andû onthe kuuma mwena wa îveti kûthiî nginya mwena wa rûgûrû nîmakaavîvua nî ûrugarî wa guo.

**48** Andû onthe nîmakoona atî nie Ngai-Mûnene, nînie nîwakîtie na ndûkaavorua nî mûndû.”

**48**

**49** Nînaacokire ngiuga atîrî, “Ngai-Mûnene! Andû aya mararia ûvoro wakwa makiugaga: ‘Kinthî mûndû ûyû ndaragia maûndû na ngerekano?’ ”

# Ezek 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rûviû rwa Ngai-Mûnene

## Rûviû rwa Mûthamaki wa Babuloni

## Andû a Aamoni na Rûviû rwa njûra

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, taroria Jerusalemu. Rathîra kûndû kûrîa andû mathiîcaga nîguo makagooce ûregane nakuo, na ûrathe ûkîregana na vûrûri wa Isiraeli.

**3** Îra vûrûri wa Isiraeli atî nie Ngai-Mûnene mbugîte nîngûcomora rûviû rwakwa kuuma njûrarî na mbûrage andû aro wana arîa aganu nîmarute kûrî we.

**4** Nîûndû ngaamaûraga nîmarute kûrî we arîa aro wana arîa aganu, kwoguo ngaaûraga andû onthe kuuma mwena wa îveti kûthiî mwena wa rûgûrû.

**5** Nao andû onthe nîmakaamenya atî nie Ngai-Mûnene nacomora rûviû kuuma njûrarî rûtingîcokua kuo rîngî.

**5**

**6** “Na we mûndû, caya; caya ûrî na kîeva na ûrîtwe nî mwîvoko magîkwonaga.

**7** Na rîrîa magaakûria ûracaya nîkî, ûkaamera ûracaya nîûndû wa ndûmîrîri îrîa yûkîte. Rîrîa ndûmîrîri îo îgaakinya, ngoro cionthe nîigeecûrwa nî guoya na njara ithire vinya. Maroho monthe nîmakaaringîka na maru maregere ta manjî. Nama mûthenya ûcio nîûgûka na nwanginya ûkaavingua.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**9** “Mûndû, rathîra andû ûvoro ûmere Nie Mwathani mbugîte atî: Rûviû rwa njûra, rûviû rwa njûra nî rûnoore na rûkathûwa.

**10** Rûnooretwe rwa kûragana; rûthûîtwe nîguo rûvenagie ta rûveni! Kûrî na ûndû wa gûkenerera? Andû akwa nîmanyararîte rûthanju Rwa kûverithia mûvîcîwa.

**11** Kwoguo rûviû rûnenganîrîtwe nîguo rûthûwe, nîguo rûnyitîke na njara; Rûnooretwe na rûkatherua nîguo rûnengerwe ûrîa ûraganaga.

**12** Mûndû, rîra ûkiugagîrîria, nîûndû rûviû rûu rûnooretwe nîûndû wa andû akwa na atongoria a Isiraeli. Manenganîrîtwe nîguo maûragwe vamwe na andû akwa, Kwoguo îringe kîero!

**13** Îo ndîkethîrwa îrî njîra ya kûmûgeria, narîo mangîkaanyarara rûthanju rwakwa gûgaatuîka atîa?” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**13**

**14** “Kwoguo we mûndû, vecana ûrathi! Vûra mvî na ûreke rûviû rûrute wîra maita maîrî, wana rita rîa kathatû. Nî rûviû rwa kûraga andû rûmarigicîrîtie,

**15** nîguo mathirwe nî ûmîrîru na andû eengî mavîngîcîke. Mîîrîgarî yao yonthe nîmvecanîte rûviû rûkûvenia. Rûthûîtwe na rûravenavenia ta rûveni rwîvarîrîtie kûragana.

**16** We rûviû rûrû rûûgî, tema na mwena waku wa ûrîo na ûteme na mwena wa ûmotho! Tema mwena ûrîa ûkwerekerua.

**17** Nie wananie nîngaavûra mvî, na marakara makwa nîmakaathira.” Nie Ngai-Mûnene nînie mbarîtie.

**17**

**18** Ngai-Mûnene nîwambarîrie rîngî na akîmbîra atîrî,

**19** “We mûndû, thuura njîra igîrî irîa mûthamaki wa Babuloni akaathiîrîra na rûviû rwake. Njîra cioîrî ikaauma vûrûrirî ûmwe. Kîambîrîriarî Kîam njîra nîvo ûkaaiga kîvaû gîa kwonanîrîria mwena ûrîa îtûûra rînene rîrî.

**20** Ûgeekîra rûûri rwa kwonia mûthamaki njîra îrîa îthiîte Raba, îtûûra rînene rîa Aamoni. Nîûgekîra rûûri rwîngî rwa kwonania njîra îrîa îthiîte Jerusalemu îtûûrarî rîrîa rîgitîre rîa Juda.

**21** Nîûndû mûthamaki wa Babuloni akaarûngama varîa njîra itigithanîrîte, Kîammbîrîriarî Kîam njîra icio cioîrî nîguo aragûrie. Nîakainainia mîguî yake, na aûrie kuuma kûrî mîvuanano, na arorie nyama ya îtema.

**22** Njararî yake ya ûrîo, gûgaaûka woni wa Jerusalemu. Woni ûcio ûkaamwonia aigithia mîgogo mînene, augîrîrie na mûgambo wa mbaara, aigithie mîgogo mîtungu ya kwomomora ivingo cia Jerusalemu. Nîagetûrûrithia ivumbu nene cia mûthetu ithiûrûrûkîrîtie îtûûra na atume nthingo ndaca na îgûrû cia kûrîrigicîria.

**23** Nwatî andû a Jerusalemu nîmakoona woni ûcio ûrî wa maveeni nîûndû nîmaaîvîtire na kinyi. Kûnarî ûguo, nîûgaatûma maririkane mavîtia mao na ûtûme manyitwe.

**24** Kwoguo Ngai-Mûnene augîte atî nîmûtûmîte mevia menyu maririkanwe, mevia menyu nîmaguûrie. Maûndû monthe marîa mwîkaga nîmatûmaga mevia menyu monekane. Kwoguo nîmûgaatavwa nî nthû cienyu.

**24**

**25** “Nawe we mûtongoria wa Isiraeli, mûtongoria mwaganu na ûtarî mûtheru, mîthenya yaku ya îverithia rîa mûthiia nîmîkinyu.

**26** Nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe mbugîte atî: Ruta kîremba kuuma kîongo gîaku na ûrute nthûmbî. Maûndû matigwîkara ûrîa meekariî mbere. Tûgîria arîa enyivia, na ûnyivie arîa metûgagîria.

**27** Nîngûcûkangia îtûûra rîu viû na rîtigacoka kwonwa rîngî. Nwatî ndigwîka ûguo nginya agaûka ûrîa mwagîrîru nîrînenganîre kûrî ke.

**27**

**28** “We mûndû, ratha ûvoro wîgiî andû a Aamoni nîûndû wa rûmena rûrîa mamûmenete uge Ngai-Mûnene augîte atî, rûviû rwa njûra, rûviû nîrûcomoretwe nîguo rûragane. Rûtheretue mûno nîguo rûvenie ta rûveni.

**29** Cioneki irîa mwonaga nî cia mana, na mamûrathagîra maveeni matheri. Rûviû nîrûvarîrîrie nîguo rûteme andû arîa aganu. Kavinda kao ka mûthiia ga kûverithua nîgakinyu.

**29**

**30** “Cokia rûviû njûrarî yaruo. Ngamûtuîrîra mûrî varîa mwaûmbîrwe, vûrûrirî ûrîa mwaciarîrwe.

**31** Nîngamwîtûrûrîra marakara makwa, nîmûvuvîrîre mîruke ya marakara îkariî ta mwaki. Nîngaacoka nîmûnenganîre kûrî andû ndûrîka, arîa marî wara wa gûcûkangia.

**32** Mûgatuîka ngû cia mwaki, nayo nthakame yenyu îgetîka kûu vûrûrirî ûcio, na mûtigacoka kûririkanwa rîngî.” Nînie Ngai-Mûnene nauga ûguo.

# Ezek 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mavîtia ma îtûûra rîa Jerusalemu

## Mwaki wa Ngai wa Kûtheria

## Mevia ma Atongoria a Isiraeli

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “We mûndû, nîûgaatuîra ciira îtûûra rîîrî rîcûrîte aûragani? Rîmenyithie maûndû monthe marîa marî mûgiro rîaneka.

**3** Îra îtûûra rîu Ngai-Mûnene arauga atî, we nîûragaga andû aku na nîwîgwatagia gîko na njîra ya kûvoya mîvuanano, kwoguo îvinda rîaku nîrîkinyu.

**4** We ûrî na mavîtia nîûndû wa nthakame îo wîtûrûrithîtie, na ûkegwatia gîko na njîra ya mîvuanano îo wîrûthîrîte. Nîûtûmîte mîthenya yaku înyivanyive, nayo mîaka yaku îgeere kûthira. Kwoguo nîndûmîte ûmenwe nî ndûrîrî na ngatûma ûnyararwe nî mavûrûri monthe.

**5** Mavûrûri marîa marî gûkuvî nawe na marîa marî kûraca nawe, nîmagaakûthekerera nîûndû ûrî îgweta îcûku, na ûrî wa înegene.

**6** Anene a Isiraeli arîa marî kûrî we, wa mûnene kûringana na vinya wake mendaga wa kûûragana.

**7** Îthe na ng'ina wa mûndû arîa marî kûrî we mativecagwa gîtîîo. Mûgeni ûrîa ûtûûraga gwaku, nîacunagwa indo ciake. Nacio ciana cia ngoriai na aka a ndigwa nîmoonagîrwa.

**8** Nîmûnyararîte indo ciakwa irîa ntheru na mûkarega gûtîîa thavatû ciakwa.

**9** Kûrî na andû marî ndarî yaku maragia maûndû ma maveeni megiî andû arîa engî nîguo maûragwe, na andû engî marîcaga irio irîa irutîrîtwe mîvuanano irîmarî; mekaga maûndû ma ungumania wa ûkîonaga.

**10** Gwaku kûrî arûme amwe mamamaga na aka a methe mao, na kûrî nao manyitaga aka rîrîa marî îvindarî rîao rîa mweri.

**11** Amwe nîmekaga maûndû ma waga nthoni na aka a andû arîa mariganîtie nao, na engî mageka maûndû ma ûtharia na aka a avîcî ao. Andû engî gatagatîrî kenyu nîmekaga maûndû ma ûtharia na aa mwarwang'ina.

**12** Andû amwe enyu nîmetagia mavaki nîguo maûrage andû engî. Na engî nîmetagia umithio wa indo irîa makombithîtie andû ao, magacuuna andû indo na magetongia na njîra îrîa îtagîrîrîte na makariganîrwa Nînie.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**12**

**13** “Nîmbûrithanîtie njara ciakwa nîrî na marakara nîûndû wa indo irîa ûgîte nacio na njîra îtarî na kîvooto, wana nîûndû wa ûragani ûrîa wîkîtwe mbere yaku.

**14** Vîndî îrîa ngaambîrîria gûkûverithia nîûkaagîa na ûmîrîru, kana njara ciaku igîe na vinya? Nie Ngai-Mûnene nînie mbarîtie na nwanginya mbîke ûrîa mbugîte.

**15** Nîngaakûnyagania mavûrûrirî ma andû a ndûrîrî, na maûndû marîa macûku ûrî namo nîmathirie viû.

**16** Namo maûndû marîa ûgeeka nîmagaatûma wîgwatie gîko ndûrîrî icio ikîonaga, nwatî nîûkaamenya atî Nie nînie Ngai-Mûnene.”

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**18** “We mûndû, andû a Isiraeli matuîkîte kîndû gîtarî kîene. Onthe matuîkîte ta cuuma cia gîcango, mavati, cuuma cia ûturi na cuuma irî mwakirî wa kûtheria. Mekariî ta gîko kîrîa kiumaga kûrî sîlûva.

**19** Kwoguo nie Ngai-Mûnene mbugîte atî muonthe mûtuîkîte ta gîko gîa cuuma, kwoguo rîu nîngûmûcokanîrîria vamwe kûu Jerusalemu.

**20** Andû maûnganagia cuuma ya sîlûva, gîcango, na cuuma ya mavati na îgekîrwa mwakirî nîguo îrarûrwe na îtherue. Kwoguo nîngaamûngania vamwe nîrî na marakara na mang'ûrîka na mûvîvue na mwaki mûrarûrwe ta ûrîa cuuma îrarûragwa.

**21** Nîngaamûcokanîrîria vamwe na nîmwakîrie mwaki wa marakara makwa, na nîmûkaararûrwa mûrî kûu îtûûrarî.

**22** Wata ûrîa sîlûva îrarûragwa na mwaki, nwaguo mûkaararûrwa mûrî gatagatî ka îtûûra na nîmûkaamenya atî nînie Ngai-Mûnene mbîtûrûrîte marakara makwa kûrî mue.”

**22**

**23** Ngai-Mûnene nîwambîrire rîngî atîrî,

**24** “We Mûndû, îra andû a Isiraeli atî vûrûri wao tî mûtheru na kwoguo nînîûverithia nîrî na marakara.

**25** Atongoria enyu mekariî ta mûnyambû ûkûrarama ûgîtambururanga nyamû îrîa ûragîte. Maûragaga andû na makamacuna indo ciao cia goro, na nîmatûmîte aka eengî matuîka a ndigwa.

**26** Athînjîri-Ngai ao nîmaunîte watho wakwa, na nîmagwatîtie indo ciakwa irîa ntheru mûgiro. Matiîkagîra ngûrani gatagatî ka indo irîa ntheru na irîa itarî ntheru, wana kana mathomithanie ûvoro wîgiî maûndû marîa marî gîko na marîa matarî gîko. Matiathîkagîra thavatû ciakwa, na nîmatûmîte ndega kûvewa gîtîîo gatagatîrî kao.

**27** Atongoria ao arîa marî îtûûrarî mekariî ta ciathi irîa itambururangaga nyamû irîa ciûragîte. Maûragaga andû nîguo megîre na ûtonga na njîra îrîa îtarî mbagîrîru.

**28** Arathi ao nîmatenderetie ngoro ciao ta ûrîa mûndû avakaga rûthingo cokaa. Monaga cioneki cia maveeni, na makaratha maûndû ma maveeni makiugaga atî nî Ngai-Mûnene warîtie wa rîrîa atarîtie.

**29** Andû onthe a vûrûri nîmacunanaga na makaîa na vinya. Nîmanyariraga athîni na ngîa, na makavinyîrîria ageni vatarî kîvooto.

**30** Naacaririe mûndû gatagatîrî kao ûrîa ûngîtuma rûthingo na arûngame mbere yakwa vandûrî va andû a vûrûri nîguo ndikamacûkangie, nwatî ndianona wanarî ûmwe.

**31** Kwoguo nînîmetîrîrîtie marakara makwa. Nîmaavîvîtie na mwaki wa mang'ûrîka makwa kûringana na mavîtia mao ngamathiria.” Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene mbugîte.

# Ezek 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Erîtu Arîa Maarî Evia

## Ngai nîwatuîrîre Oholiba ciira

## Ngai nîwatuîrîre Erîtu acio oîrî Ciira

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “We mûndû, vîndî îmwe kwarî na erîtu a ng'ina ûmwe.

**3** Marî ethî, matûûraga vûrûri wa Misiri. Marî kûu nîmaavûrire ûmaraa, makîvivinywa nyondo ciao na magîtuîka tî erîtu nthingi.

**4** Ûrîa mûkûrû eetagwa Ohola, nake ûrîa mûnini eetagwa Oholiba. Nao nîmaatuîkire aka akwa, magîciara anake na erîtu. Marîîtwa mau mao, Ohola nî Samaria, nake Oholiba nî Jerusalemu.

**5** Ohola anarî mûka wakwa, nîwavûraga ûmaraa na kwîrirîria andû arîa mendanîte nao a kuuma Asîria.

**6** Andû acio maarî athigari njamba a mbaara na meekagîra nguo cia rangi wa njambarawe, anene, na anene a athigari a mbaara. Onthe maarî anake ethî athaka na mathiîcaga mekarîrîte mbarathi.

**7** Ohola nîwavûrire ûmaraa na andû onthe a Asîria arîa maarî îgweta, na nîwegwatirie gîko na njîra ya kûvoya mîvuanano ya mûndûmûrûme wa wonthe ûrîa eeriragîria.

**8** Ndaatiganîria ûmaraa ûrîa aambîrîrie arî Misiri rîrîa aarî mwîrîtu mwîthî. Arûme arîa maamamaga nake nîo maamûcûkîrie wîrîtu wake na makîmûtua mûmaraa.

**9** Kwoguo nînaamûnenganîre kûrî anyanya acio ake a Asîria arîa eeriragîria mûno.

**10** Andû acio nîmaamûrutire nguo agîtigwa arî njaga. Nîmaanyitire anake na erîtu ake, nake ke mwene makîmûraga na rûviû. Îvera rîrîa aagwatire nîrîatûmire atuîke wa kûthekagîrîrwa nî aka arîa engî.

**10**

**11** “Mwarwang'ina Oholiba ona ûndû ûcio nîwatuîkire mûcûku gûkîra Ohola na akîrirîria ûmaraa gûkîra wa mwarwang'ina.

**12** Nîweriragîria andû a Asîria, atongoria, anene a athigari a mbaara, athigari njamba arîa meethagîrwa meyovete indo ciao cia mbaara, athigari arîa maathiîcaga mekarîrîte mbarathi. Onthe acio maarî anake ethî na athaka.

**13** Nînoonire atî ke aarî mûmaramari. Oîrî, ke wana mwarwang'ina maarî na mîtugo îvanene.

**13**

**14** “Oholiba nîwathiîre na mbere na kûvûra ûmaraa. Nîwagucîrîrue mûno nî mbica cia Akalidei icoretwe rûthingorî ivakîtwe rangi îno ndune,

**15** meyovete mîcivi ciûnorî na marî na iremba ciongo. Onthe moonekaga mekariî ta anene a Babuloni, andû matûûraga vûrûrirî wa Kalidei.

**16** Rîrîa oonire mbica icio nîwerirîrie arûme acio na agîtûma anjaama kûrî o vûrûrirî wa Kalidei.

**17** Andû acio a Babuloni nîmaaûkire kûrî ke na nîmaamenyanire nake kîîmwîrî ûrîrîrî wake nîûndû wa kûmwîrirîria. Marîkia kûvûra ûmaraa nake, nîwamamenire na agîtigana nao.

**18** Rîrîa eyonithanirie kûrî andû atî ke nî mûmaraa na akîonania njaga yake, nînaamûtiganîrie wata ûrîa naatiganîrîtie mwarwang'ina.

**19** Kûnarî ûguo, nîwathiîre na mbere kûvûra ûmaraa na vinya mûno, ta ûrîa eekaga arî mwîthî rîrîa aavûraga ûmaraa vûrûrirî wa Misiri.

**20** Nîweriragîria mûno arûme arîa ciîga ciao cia ûciari ciegana ta cia mvunda na maarî na vinya wa ûciari mwîngî ta wa mbarathi.

**21** Oholiba nîwerirîrie maûndû make macûku marîa eekaga arî mwîthî vûrûrirî wa Misiri. Andû a Misiri mamondorire nyondo ciake irîa ciarî nûngarû na ndaacoka gûtuîka nthingi rîngî.

**21**

**22** “Kwoguo we Oholiba Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Rîu nîngûtûma anyanya aku arîa watiganîrie magûkîrîre. Magaagûkîrîra kuuma na mîena yonthe.

**23** Ngaatûma andû magûkîrîre kuuma Babuloni na Kalidei, andû kuuma Pekodi, Shoa na Koa, na andû onthe a Asîria. Ûgaaûkîrîrwa nî anake onthe arîa athaka wa vamwe na atongoria, anene a athigari a mbaara, na athigari njamba cia mbaara onthe mathiîte mekarîrîte mbarathi.

**24** Nao nîmagaakûtharîkîra kuuma mwena wa rûgûrû marî na ikaari cia mbaara na cia gûkuua mîrigo na gîkundi Kîam andû eengî. Nîmagaakûrigicîria kuuma na mîena yonthe marî na ngo nene na nini na ngovia cia cuuma cia kûgitîra ciongo. Nîngaametîkîria magûtuîre ciira, na nîmagaagûtuîra kûringana na watho wao.

**25** Nîûndû nîrî na marakara, nîngaatûma magûtuîre marî na mang'ûrîka. Nîmagaagûtinia na rûviû maniûrû na matû, macoke manyite anake na erîtu aku. Nao andû arîa magaatigara matakuîte, nîmakaavîvua na mwaki.

**26** Andû acio nîmagaagûtembûrangîra nguo irîa ûkethîrwa wîkîrîte na magûcune mathaga maku maro.

**27** Ûguo nîguo ngaagûtigithia ûmaramari ûcio waku na ûmaraa ûrîa wambîrîrie rîrîa warî Misiri, nîguo ndûgacoke kûmaroria kana ûririkana vûrûri wa Misiri rîngî.”

**27**

**28** Mwathani Ngai arauga atîrî, “Nie nîngaakûrekereria kûrî andû arîa ûmenete, na wî kînyiria Kîamo.

**29** Nîûndû wa ûrîa makûthûrîte, nîmagaagûcuna indo ciaku irîa ûtûîre ûthûkûmaga na magûtige ûrî njaga ûtarî nguo. Nayo njaga ya ûmaraa waku nîîkonekana, ûmaramari na ûraa waku cionekane.

**30** Ngaagwîka maûndû mau monthe nîûndû nîwarûthire ûmaraa na andû a ndûrîrî, na nîûgwatîtue mûgiro nî mîvuanano yao.

**31** Nîwarûmîrîre mîthiîre îrîa yarî na mwarwanyûkwe, kwoguo gîkombe kîrîa aanyuîrîre nîkîo wanawe ûkanyuîrîra.”

**31**

**32** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**32** “Ûkaanyuîrîra gîkomberî kîrîa, mwarwanyûkwe aanyuîrîre,

**32** gîkombe kînene na kîrikîru.

**32** Andû nîmagaakûthekerera na makûnyarare;

**32** na nîgîcûru.

**32**

**33** Nîgîgaatûma ûtuîke mûrîu na wîgue kîeva,

**33** gîkombe Kîam mwarwanyûkwe Samaria,

**33** nî gîkombe Kîam guoya na gûcûkangia.

**33**

**34** Ûgaakînyuîra ûkînyinyûkîrîrie,

**34** ûgaakîenyûranga na magego tûcunjî tûcunjî,

**34** na wîtemange nyondo natuo.

**34** Nie Ngai-Mûnene, nînie mbugîte ûguo.”

**34**

**35** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “We nîwariganîrwe nî nie na ûkîmbuvatîra, nîûkaaverithua nîûndû wa ûmaramari waku na ûmaraa waku.”

**35**

**36** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “We mûndû, nîûgûtuîra Ohola na Oholiba ciira? Meere maûndû marîa marî mûgiro mekîte.

**37** Nîmarûthîte maûndû ma ûtharia na nîmaûraganîte. Nîmarûthîte maûndû ma ûmaraa na mîvuanano yao, na makamîrutîra ciana ciakwa irî magongoona ma kûvîvua.

**38** Na twa ûguo wonga, mûthenya wa ûcio nîmaagwatirie vandû vakwa varîa vatheru mûgiro na nîmaaregire gûtîîa thavatû ciakwa.

**39** Nîûndû mûthenya ûrîa maaûragire ciana ciao na makîiruta irî magongoona kûrî mîvuanano, nîmaatonyire vandû vakwa varîa vatheru na makîvagwatia mûgiro. Ûguo nîguo meekire nyombarî yakwa.

**39**

**40** “Erîtu aya nîmaatûmaga anjaama mathiî magete andû kuuma kûraca, na nîmaaûkire. Nîûndû wao erîtu aya nîmeethambagia, makevaka rangi metho na makegemia na mathaga.

**41** Mekarîîre itî mbaro mûno ta irîa ciîkaragîrwa nî anene na metha îtandîkîtwe mbere yao. Metharî îo maaigîrîrîte ûbani wakwa na maguta makwa.

**42** Nîkweguîkire mîgambo ya andû eengî matetigagîra maûndû, arûme maarî mîrîu maarutîtwe kuuma werûrî. Nîmeekîrire aka acio mvang'iri njara na makîmekîra ngovia mbaro ciongorî ciao.

**43** Nînacokire ngîyûria kana nîmathiî na mbere kûvûra ûmaraa na mûndûmûka ûcio mûkûrû ûguo.

**44** Arûme acio maathiîcaga kûrî ke ta ûrîa mathiîcaga kûrî mûmaraa. Ûguo nîguo maathiîcaga kûrî Ohola na kûrî Oholiba, aka acio amaramaru.

**45** Nwatî andû arîa athingu nîmakaamatuîra ciira ûrîa aka arîa itharia na aûragani matucagîrwa, nîûndû nî itharia na nîaûragani.”

**45**

**46** Ngai-Mûnene arauga atîrî: “Nîgûgaaûka gîkundi Kîam andû eengî kîmatharîkîre na kîmacuune indo ciao.

**47** Gîkundi kîu Kîam andû nîgîkaamariva na mathiga na kîmaûrage na mviû. Nîgîkaaûraga anake ao na kîûrage erîtu ao, na nîgîkaavîvia nyomba ciao.

**48** Ûguo nîguo ngaathiria ûmaramari kûu vûrûrirî wonthe, nîguo ûtuîke ûndû wa gûkaania aka onthe matige kûrûtha maûndû ma ûmaraa ta ûcio Ohola na Oholiba meekire.

**49** Na nîmûkaaverithua nîûndû wa ûmaramari ûcio wenyu na mevia menyu ma kûgooca mîvuanano. Vîndî îo nîmûkaamenya atî nie nînie Mwathani Ngai-Mûnene.”

# Ezek 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Thuvuria îrî na Nganga

## Mûka wa Mûrathi nîwakwire

**1** Mûthenya wa îkûmi mweri wa îkûmi, mwaka wa kenda kuuma twavirwa îthamîriorî, Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, andîka rîîtwa rîa mûthenya wa ûmûnthî. Nîûndû ûmûnthî nîguo mûthenya ûrîa mûthamaki wa Babuloni ambîrîria kûrigicîria îtûûra rîa Jerusalemu arîtharîkîre.

**3** Arîria andû acio akwa aremi na ngerekano ûmeere nie Ngai-Mûnene nîrauga atî;

**3** Igîrîra thuvuria îgûrû rîa riiko rîrî na mwaki

**3** na ûmîcûrie manjî.

**3**

**4** Îkîra inuku cia nyama irîa mbaro kûu thuvuriarî,

**4** inuku cionthe irîa mbaro cia ciaû na ituro.

**4** Îkîra mavîndî marîa maro wanamo.

**4**

**5** Oca nyama cia ng'ondu îrîa mbaro,

**5** îkîra ngû rungu rwa thuvuria;

**5** itherûkie waro,

**5** therûkia nginya mavîndî. ”

**5**

**6** Kwoguo Ngai-Mûnene arauga atîrî, “We îtûûra rîîrî rîa aûragani, kaî ûrî na thîna-î! Îtûûra rîîrî rîkariî ta thuvuria îrî na kutu îtangîthira. Inuku cia nyama irutagwa thuvuriarî kîmwe gwa kîmwe itakûthuurûkanua.

**7** Nîûndû kûu îtûûrarî kûrî na ûragani. Nthakame ndîetûrûrwa nthî naarî îkunîkîrwe nî mûthetu, yetûrûrirwe îthigarî.

**8** Nthakame îo meetûrûrire nîmîtigîte wa kûu îthigarî îtarî ngunîkîre nîguo mbakanwe nî marakara nîrîvîrîrie.”

**8**

**9** Kwoguo nie Ngai-Mûnene Ngai nîrauga atîrî, “Îtûûra rîîrî rîcûrîtwe nî ûragani kaî rîrî na thîna-î! Wananie nîngaaiga kuo kîrûndo kînene Kîam ngû.

**10** Ngaaûmbanîrîra mîgogo, mbakie mwaki, ntherûkie nyama waro, thuvu ûvwe, namo mavîndî mavîe mathire.

**11** Nîngaacoka mbigîrîre thuvuria îtarî na kîndû riiko rîrî na mwaki îvîe mûno, cuuma yayo ya gîcango îvîe nî mwaki nîguo gîko kîrarûke nacio nganga ivîe ithire.

**12** Nwatî nîrenogia mana nîûndû nganga icio itingîthirua nî mwaki.

**13** Ciîko ciaku cia ûmaramari we Jerusalemu nîcio ikûgwatîtie mûgiro. Nageririe gûkûtheria ûkîrema. Kwoguo nîwîkara ûtarî mûtheru nginya rîrîa ûkegua ûrito wa marakara makwa.

**14** Nie Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo. Îvinda nîkinyu rîa kûvingia ûrîa mbugîte. Ndikeericûkwa na ndigaakwîguîra ntha. Ngaagûtuîra ciira kûringana na mîthiîre yaku na ciîko ciaku.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene Ngai augîte.

**14**

**15** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**16** “We mûndû, taroria, nîngûringa mûndû ûrîa wendete nîmûrute kuuma kûrî we. Kûnarî ûguo, ndûgacakaa kana ûrîre, kana wîtûrûre methori.

**17** Caa ûtakugîrîria, na ndûgacakaîre ûrîa ûkuîte. Îyove kîremba na wîkîre iratû magûrû. Ndûgekunîke ûthiû na ndûkarîe irio irîa irîcagwa vîndî ya macakaya.”

**17**

**18** Kwoguo, kîraûko nînaririe na andû, na kîvwaî mûka wakwa nîwakwire. Kîraûko Kîam mûthenya ûcio warûmîrîrîte nînekire wata ûrîa nathîtwe.

**19** Nao andû nîmaambûririe atîrî, “Ûgîka ûndû ûyû ûrenda gûtwonia atîa?”

**19**

**20** Nînamacokerie atîrî, “Ngai-Mûnene nîwambîrire

**21** mbîre andû a Isiraeli atî nîmwîtîîaga na ûnene wa hekarû yake, nîmûmîriragîria na nîmûkenaga nîyo mûno mûkîmîona. Ngai-Mûnene nîakagwatia nyomba îo mûgiro na ciana cienyu cia anake na cia erîtu irîa mwatigire vuva, ikaaûragwa na rûviû.

**22** Mûgeeka wata ûguo nie nekire. Mûtigekunîke mothiû menyu kana mûrîe irio irîa irîcagwa vîndî ya macakaya.

**23** Mûgeekîra iremba ciongorî cienyu, na mwîkîre iratû magûrû menyu, mûtigaacakaa kana mûrîra. Nwatî nîûndû wa mevia menyu nîmûkaagîa na kîeva na wa mûndû nîagacakaagîra mûndû ûrîa wîngî.

**24** Ezekieli nîagaatuîka rûûri kûrî mue. Mûgeeka maûndû monthe kûringana na ûrîa ke eekire. Rîrîa maûndû mau makaavinga nîmûgaacoka kûmenya atî nînie Mwathani Ngai-Mûnene.”

**24**

**25** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Mûndû, kûrî mûthenya ngaamacuuna kîrîa moonaga arî kîo gîa kûmagitîra, gîkeno Kîamo na riiri wao, kîrîa meriragîria na metho mao na ngoro ciao na nîmacune ciana ciao cia anake na cia erîtu.

**26** Mûthenya ûcio mûndû ûrîa ûkaavonoka nî agaaûka akûretere ndûmîrîri îo.

**27** Mûthenya wa ûcio nîûkaavota kwarîria mûndû ûrîa ûkaavonoka na ndûkaaremwa nî kwaria rîngî. Nawe nîûgaatuîka rûûri kûrî o, na nîmakaamenya atî Nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Ezek 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrathi wîgiî Amoni

## Ûrathi wîgiî Moabu

## Ûrathi wîgiî Edomu

## Ûrathi wîgiî Afilisiti

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, vûgûka ûrorie andû a Amoni na ûrathe ûvoro ûmegiî.

**3** Meere Ngai-Mûnene augîte atî, mue nîmwakenire mwona hekarû yake yagwatua mûgiro, na vûrûri wa Isiraeli ûkîanangîka na andû a Juda makîvirwa îthamîriorî.

**4** Kwoguo nie nîngûmûnenganîra kûrî andû a mwena wa îrathîro mûtuîke ao. Nîmagaatuma magema mao kûu kwenyu na matume mîciî yao vûrûrirî wenyu. Makaarîcaga matunda menyu na makanyua îria rîenyu.

**5** Nîngaatua îtûûra rîa Raba kûndû gwa kûrîthagua ngamîîra, na ndue matûûra ma Amoni njaga cia ng'ondu. Namue nîmûkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

**5**

**6** Nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte atîrî, “Mue nîmwavûrire mvî na mûkîrûgarûga mûkenete na mûkîmenereria vûrûri wa Isiraeli.

**7** Kwoguo, rîu nîngûtambûrûkia njara yakwa ndûe namue na nîmûrekererie mûtavwe nî andû a mavûrûri mengî. Nîngaamûcûkangia na ndûme mûthire viû mavûrûrirî na nîmûkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

**7**

**8** Ngai-Mûnene Ngai augîte atîrî, “Moabu maaugire atî nyomba ya Juda îkariî wata ndûrîrî irîa ciîngî cionthe.

**9** Kwoguo nîngaatûma matûûra marîa matumîtwe mûvakarî wa Moabu matharîkîrwe, wa vamwe na matûûra marîa marî riiri ma Bethijeshimothu, Baali-meoni, na Kiriathaimu.

**10** Vûrûri wa Moabu wa vamwe na vûrûri wa Aamoni nîngaûnenganîra kûrî andû a mwena wa îrathîro nîguo ûtuîke wao. Vûrûri wa Moabu ndûgaatuîka vûrûri rîngî.

**11** Nie nîngaaverithia vûrûri wa Moabu, na nîûkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene Ngai arauga atîrî, “Andû a Edomu nîmeerîvîrîrie kûrî andû a Juda. Wîrîvîrîria ûcio wao warî mûcûku mûno,

**13** kwoguo nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte atî nîngaatambûrûkia njara yakwa îgûrû rîa vûrûri wa Edomu na mbûrage andû onthe na nyamû cionthe. Nîngaatûma wanangîke kuuma îtûûrarî rîa Temani nginya îtûûrarî rîa Dedani. Andû onthe nîmakaaûragîrwa mbaararî.

**14** Nîngaatûma andû akwa a Isiraeli mandîvîrîrie kûrî andû a Edomu na nîmakaandîvîrîria kûringana na marakara makwa. Nao andû a Edomu nîmakaamenya wîngî wa marakara makwa.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene Ngai arauga.

**14**

**15** Ngai-Mûnene Ngai arauga atîrî, “Andû a Filisiti nîmeekire ûndû mûcûku mûno wa kwîrîvîrîria na marakara kûrî andû arîa matûûraga marî nthû ciao kuuma tene.

**16** Kwoguo nie Ngai-Mûnene Ngai nîngaatambûrûkia njara yakwa îgûrû rîa Afilisiti na mbûrage andû onthe a Kerethi na nthirie andû arîa matûûraga rûtere rwa îria.

**17** Nîngaamaverithia nîrî na marakara mûno na nîmakaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Ezek 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrathi wîgiî Turo

**1** Mûthenya wa mbere wa mweri wa mbere, mwaka wa îkûmi na ûmwe kuuma twathiî îthamîriorî, Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, andû a Turo nîmaathekerere îtûûra rîa Jerusalemu makiugaga atî, ivingo ciakuo nî munange na ikavingûka. Rîu andû a Turo nîo mekûgîa na ûtonga nîûndû Jerusalemu nînjûkangie.

**2**

**3** “Kwoguo rîu, nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte atî nîndeganîte nawe we Turo. Nîngaatûma ndûrîrî nyîngî ciûke ikûtharîkîre. Magaûka kûrî we ta makûmbî ma manjî ma îriarî.

**4** Nîikaatharia nthingo cia Turo na ciomomore nyomba irîa ndaca na îgûrû. Nîngaang'ara mûthetu wakuo ûthire gûtigwe rûciara rûtheri.

**5** Îtûûra rîu nîrîgaatuîka kûndû gwa kwanîkagwa neti cia gûtega nthamaki nî ategi îriarî, na nîrîgaatavwa nî ndûrîrî. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte.

**6** Nao andû arîa marî matûûrarî marîa mariganîtie narîo na kûu mîgûndarî nîmakaaûragwa na mviû cia njûra, na andû a Turo nîmakaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.”

**6**

**7** Ngai-Mûnene Ngai augîte atîrî, “Nîngaareta Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni, mûthamaki ûrîa mûnene gûkîra athamaki arîa engî wa kuuma mwena wa rûgûrû atharîkîre Turo. Agaaûka arî na mbûtû nene ya athigari eengî, athigari matwîte mbarathi, na arî na mbarathi na ikaari cia mbarathi.

**8** Nîagaacûkangia matûûra marîa mariganîtie na Turo vûrûrirî na acoke akûrigicîrie nîguo akûtharîkîre. Nîakaaûmba ivumbu cia mûthetu kûu nthingorî icio na akûrigicîrie na ngo akûtharîkîre.

**9** Mûthamaki Nebukadinezarû nîakaaiga mîgogo ya kwomomora nthingo na omomore nyomba irîa ndaca na mîtarimbo.

**10** Akethîrwa arî na mbarathi nyîngî mûno na nîikaaûmbûra rûkûngû rûgûkunîkîre. Nthingo cia Turo nîikaainaina nîûndû wa mîgambo ya athigari arîa mathiîcaga matwîte mbarathi, na ya ikaari irîa igucagua nî mbarathi, na ya ikaari cia gûkuua mîrigo rîrîa akaavîtûkîra ivingorî cia îtûûra. Agaatonya îtûûrarî ta mûndû ûgûtonyerera kûndû kwomomore.

**11** Mavûngû ma mbarathi cia mûthamaki Nebukadinezarû nîmagaakinyanga tûcîrarî tuonthe twa îtûûra. Nîakaaûraga andû aku onthe na rûviû rwa njûra, na itugî cia rîo irîa irî vinya aigwîthie nthî.

**12** Ûtonga wenyu wonthe nîûgaatavwa wa vamwe na indo ciaku. Nîmakoomomora nthingo ciaku na momomore nyomba ciaku irîa mbaro. Namo mathiga, mbaû na mûthetu wenyu ûrîa maatûmîre magîtuma nîmagaawikia îriarî.

**13** Nîngaatûma mîgambo ya nyîmbo ciaku îthire, na mûgambo wa inanda ciaku irîa nene na ngita ndûkeguwa rîngî.

**14** Turo ngaamîtua îthiga rîtheri na rîtuîke rîa kwanîkagwa neti cia gûtega nthamaki nî ategi na rîtigacoka gûtumwa rîngî; nîûndû nie Ngai-Mûnene Ngai nînie mbugîte ûguo.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene Ngai arera îtûûra rîa Turo atîrî, “Anga andû arîa matûûraga rûtererî rwa îria matikaamaka rîrîa makeegua mûrurumo waku ûkîgwa, kîrîro Kîam andû arîa mativangîtue na Kîam arîa makûragwa.

**16** Athamaki onthe a mavûrûri marîa marî rûtere rwa îria nîmakaauma itîîrî ciao cia ûthamaki. Nao nîmakaaruta nguo ciao irîa ndaca wa vamwe na nguo ciao irîa ng'emie waro. Nîmakaagwatwa nî guoya na nîmagekaraga nthî makinainaga vîndî cionthe mamakîte nîûndû wa maûndû marîa mekîkîte kûrî we.

**17** Nao nîmakaaina rwîmbo rwa macakaya nîûndû waku makiugaga atîrî,

**17** “We îtûûra rîrarî ngumo, ûrî mûcûkangie,

**17** meri ciarîo nîmbûrîru îriarî.

**17** Andû a îtûûra rîrî nîo maarî vinya îriarî.

**17** Andû onthe arîa matûûraga rûtere rwa îria nîmaagwîtigîrîte.

**17**

**18** Rîu mavûrûri marîa marî rûtere rwa îria nîmaratetema,

**18** maratetema nîûndû wa kûgwa gwaku.

**18** Andû arîa matûûraga icîgîrîrarî cia îria,

**18** nîmamakîtue nî kûthira gwaku.”

**18**

**19** Ngai-Mûnene Ngai augîte atîrî, “Nîngatua îtûûra rîa Turo kûndû kwanangîku ta matûûra marîa matatûûragwa nî andû na nîrîkunîkîre na manjî marîa maumîte îriarî rîrîa rîrikîru.

**20** Nîngaacoka ngûnyûrûrûkie îrimarî kwa arîa akuû nîguo mûgekarage na andû arîa maatûûraga mwoyo tene. Nîngaatûma ûtûûre kûu kwanangîku tene na tene na mûtûûrage kuo na arîa akuû. Gûtirî andû magaaûka gûtûûra kûrî we rîngî, kana ûgîe na vandû vûrûrirî wa arîa marî mwoyo.

**21** Nîngaagûtua kîndû gîa gûtûma andû manyitwe nî guoya, na ûcio nîguo ûkethîrwa ûrî mûthiia waku. Andû nîmagaagûcaria, nwatî matigaakwona. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene Ngai augîte.”

# Ezek 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûcakaya nîûndû wa Turo

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, ina rwîmbo rwa macakaya nîûndû wa îtûûra rîa Turo,

**3** îtûûra rînene rîrîa rîrî rûtere rwa îria na rîrutithanagia wîra wa kûgûra na kwendia indo na andû a mavûrûri marîa matûûraga rûtere rwa maria. Îra îtûûra rîu Ngai-Mûnene Ngai augîte atîrî:

**3** “We îtûûra rîa Turo wîtîîaga atî ûrî mûthaka mûno.

**3**

**4** Mîvaka yaku îkinyîte wa îriarî,

**4** andû maagûtumire ûrî mûthaka mûno.

**4**

**5** Andû arîa maagûtumire

**5** maatûmîre mbaû kuuma kîrîmarî Kîam Seniri;

**5** na magîatûra mbaû cia mîtarakwe kuuma Lebanoni;

**5** cia kûrûtha mûtî wa gûtwarithia meri.

**5**

**6** Nîmoocire mîtî ya mîvuru kuuma Bashani

**6** makîrûtha mîtî ya gûtwarithia meri irîa nene;

**6** wamîtumire na mbaû cia mîthithinda kuuma Kuporo,

**6** na ûkîigemia na mîguongo.

**6**

**7** Itambaa cia gûtwarithia meri ciaku,

**7** ciarî cia nguo mbaro ng'emie kuuma Misiri;

**7** na yarî vendera yaku.

**7** Kîandarûa gîaku Kîamgemetue na rangi wa vururu,

**7** na wa njambarawe kuuma icîgîrîrarî cia Elisha.

**7**

**8** Andû arîa maatûûraga Sidoni na Arivadi,

**8** nîo maatindîkaga meri ciaku na mîtî.

**8** Andû aku arîa aûgî mûno,

**8** nîo maatwarithagia meri.

**8**

**9** Athuuri a Gebali na andû marî na wara maarî gwaku,

**9** makîruta wîra wa kûvinga mîanya ya meri.

**9** Andû onthe arîa mathiîcagîrîra îriarî na meri,

**9** maavîtûkagîrîra gwaku makagûra na makendia indo.

**9**

**10** “Athigari kuuma Perisia, Ludi na Puti nîmaatungataga gîkundirî Kîam athigari aku a mbaara. Ngo ciao na ngovia cia kûgitîra ciongo maaicurîtie kûrîa athigari a mbaara mekaraga. Athigari acio nîmaatûmire ûgîa riiri.

**11** Andû kuuma Arivadi na Heleki vamwe na athigari ao nîo maarangagîra nthingorî ciaku. Nao andû kuuma Gamadi maarangagîra nyomba irîa ciarî ndaca na îgûrû. Nîmaacuririe ngo ciao nthingorî mîena yonthe na nîmaatûmire wonekane ûrî mûthaka.

**11**

**12** “Andû a Tarishishi naamarutithanagia wîra nawe wa kûgûra na kwendia indo nîûndû warî na ûtonga mwîngî wa mîthemba mîîngî. Nîmaakûrananagia indo ta sîlûva, cuuma cia mîthemba mîîngî na indo ciaku.

**13** Andû kuuma Javani, Tubali na Mesheki nîmaarutithanagia nawe wîra wa kûgûra na kwendia indo. Nîmaakûviragîra ngombo na indo cia cuuma ya gîcango nîguo ûmakûrananîrie na indo ciaku.

**14** Nîmaakûrananirie indo ciaku na mbarathi cia gûkua mîrigo, mbarathi cia mbaara na nyûmbû.

**15** Andû kuuma Dedani nîmaarutithanirie wîra wa kûgûra na andû a Turo. Kûndû kûrîa kwarî na wîra mwaro mûno waku wa kwendia na kûgûra indo, kwarî mavûrûrirî meengî marîa marî rûtererî rwa îria. Andû a kuo nîmaakûretagîra mîguongo ya njogu nîguo ûmakûrananîrie na mîtî ya mîvîngo.

**16** Andû a Sîria nîmaarutithanirie wîra nawe wa kwendia na kûgûra indo nîûndû warî na indo nyîngî. Nîmaakûvere indo ta mathiga ma goro, itambaa cia rangi wa njambarawe, itambaa ino ng'emie na nguo mbaro nîguo nawe ûmave indo ciaku.

**17** Andû a Juda na andû a Isiraeli nîmaarutithanirie wîra wa kûgûra na kwendia indo nawe. Maakûretere ngano, ndamaiyû, ûûkî, maguta na mînyamû mînungi waro nîguo ûmakûrananîrie na indo ciaku.

**18** Andû a Damesiki nîmaagûraga indo kûrî we nîûndû warî na ûtonga wa indo cia mîthemba mîngî. Nîmaakûretagîra ndivei kuuma Heliboni na guoya wa rangi mûcerû wa ng'ondu kuuma Saharu.

**19** Dani na Javani nîmaaretaga indo ciaku cia kwendia kuuma Uzali, na cuuma na magaikûranania na indo kuuma gwaku.

**20** Andû a Dedani nîmaakûretagîra nguo cia kwigîrîrwa îgûrû rîa mbarathi rîrîa andû makûthiî mamîkarîrîte.

**21** Andû a Arîbia na anene onthe a Kedari nîmaakûretagîra tûgondu, ndûrûme na mbûri nîguo mûgûre na mwendanîrie nao.

**22** Endia na agûri indo kuuma Sheba na Rama nîmaakûrananagia indo nawe. Nîmaakûretagîra indo cionthe irîa ciarî mbaro mûno cia mînyamû îrîa mînungi waro, mathiga monthe ma goro na thaavu.

**23** Nîmwarutithanagia wîra na andû a Harani, Kane, na Edeni vamwe na agûri na endia kuuma Ashuru na Kilimadi.

**24** Acio onthe nîmaarutithanirie wîra nawe wa kwendia nguo irîa mbaro cia rangi wa vururu, na nguo irîa ng'emie na mîgeka ya gûkinyangwa ya marangi mathererûku vamwe na mîkumbû na mîkanda.

**25** Meri irîa nene cia Tarishishi nîcio ciagûkuagîra indo.

**25** Kwoguo wekariî ta meri îrî îriarî îkuîte mîrigo.

**25**

**26** “Atwari aku magûtwarîte îriarî kûrîa kûriku mûno, naruo rûkûngi rwa mwena wa îrathîro nîrûkunangîte ûrî kûu kûraca gatagatîrî ka îria.

**26**

**27** Ûtonga waku wonthe, indo ciaku cionthe,

**27** atwarithia na andû aku arîa mathiîcaga na meri,

**27** mavundi ma mbaû na agûri na endia aku,

**27** athigari aku onthe arîa marî gwaku,

**27** athiîi arîa onthe marî merirî na indo cionthe,

**27** nîikaaûrîra îriarî mûthenya ûrîa ûkaagwa.

**27**

**28** Rîrîa kîrîro gîa atwarithia aku a meri gîkeguîka,

**28** nthî nyûmû rûtere rwa îria nîkainaina.

**28**

**29** Arîa onthe marutaga wîra merirî,

**29** nîmakaauma marûngame rûtere rwa îria.

**29**

**30** Nîmagacakaya maugîrîrîtie nîûndû waku,

**30** na marîre marî na ûrûrû mwîngî ngororî.

**30** Nîmakeminjîria rûkûngû ciongorî ciao,

**30** na megaragarie mûurî.

**30**

**31** Menjete ciongo nîûndû waku,

**31** na mageekîra nguo cia macakaya,

**31** Nîmagaakûrîrîra marî na ûrûrû ngororî.

**31**

**32** Vîndî îrîa makeethîrwa makîrîra,

**32** nîmakaaina rwîmbo rwa macakaya na mauge atî,

**32** ‘Nî ûrîkû wanacûkangua ta îtûûra rîa Turo

**32** rîrî gatagatî ka îria?’

**32**

**33** Vîndî îrîa indo ciaku cia kwendua ciaviragwa nthî ciîngî,

**33** andû eengî nîmaagunîkaga nîcio.

**33** Nîwatongirie athamaki a nthî,

**33** na ûtonga mwîngî wa indo ciaku.

**33**

**34** Nwatî rîu unîkangîrîte na kûu îriarî,

**34** na ûkaûrîra kûrîa kûrikîru mûno manjîrî.

**34** Indo irîa ûrakuîte na andû arîa mararî merirî,

**34** nîmaûrîrîte manjîrî vamwe nawe.

**34**

**35** “Andû onthe arîa matûûraga rûtere rwa îria, nîmamakîte nîûndû waku. Nao athamaki a kuo nîetigîru mûno na magakûnja mothiû mao nî gûtangîka.

**36** Andû a mavûrûri arîa magûraga na makendia indo nîmagaakûnyarara nîûndû ûkethîrwa ûkinyîtie mûthiia na ndûgaacoka kwonekana rîngî tene na tene.”

# Ezek 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrathi wîgiî Mûthamaki wa Turo

## Kûgwa kwa Mûthamaki wa Turo

## Ûrathi wîgiî Sidoni

## Isiraeli Nîmakaarathimwa

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “We mûndû, îra mûthamaki wa Turo ûrîa nie Ngai-Mûnene Ngai nîramwîra. Arî na mwîtîîo ngororî na arauga atî ke nî ngai na ekaragîra gîtî Kîam ûnene Kîam ngai gatagatî ka maria. Nwatî we wî mûndû nwa tîwe ngai wana ethîrwa wîyonaga ûrî na ûgî ta ngai.

**3** Nîma wîtucaga atî ûrî mûûgî gûkîra Danieli na gûtirî ûndû wa nthitho ûtaicî.

**4** Ûûgî waku na ûtaûku nîcio itûmîte ûgîa na ûtonga. Wîyûnganîrîtie thaavu na sîlûva na ûgaciga mûthithûrî waku.

**5** Ûûgî wa kwendia na kûgûra indo nîwongererete ûtonga waku na ûkagîa na mwîtîîo ngororî nîûndû wa ûtonga ûcio waku!

**5**

**6** “Kwoguo, nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte nîûndû wîyonaga ûrî na ûgî ta ngai,

**7** nîngaatûma andû ageni makûtharîkîre. Makethîrwa marî mavûrûri maganu gûkîra mavûrûri monthe. Nîmagaacomora mviû cia njûra na mathirie ûthaka wa ûgî ûcio waku na magwatie riiri waku gîko.

**8** Nîmagaakûraga na magwikie îrimarî na nîûgaakua ta andû arîa maûragîrîtwe îriarî kûrîa kûriku.

**9** Nîûkaauga atî we wî ngai rîrîa ûkethîrwa ûrî mbere ya andû arîa magaûka gûkûraga? Wakinya njararî cia arîa magaaûka gûkûthiria nîûkaamenya atî we wî mûndû tu, nwatî ndûrî ngai.

**10** Ûgaakua gîkuû kîrî na nthoni mûno ûrî njararî cia andû ageni. Nie Ngai-Mûnene Ngai nînie mbugîte ûguo.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîwambîrire rîngî atîrî,

**12** “Mûndû, ina rwîmbo rwa macakaya nîûndû wa mûthamaki wa Turo. Mwîre nie Ngai-Mûnene Ngai nîrauga atî: we mûthamaki wa Turo wonagwa ûrî kîonereria Kîam maûndû marîa makinyanîru. Warî na ûgî mwîngî na warî mûthaka viû.

**13** Watûûraga Edeni mûgûndarî wa Ngai na wegemetie na mathiga ma goro ma mîthemba yonthe. Mathiga mau marî ma mîthemba ya: rangi njerû, rangi wa mathangû ûtarî mûgwatu waro, arimathi, mûruru, ndune, vururu, mûtukanio wa marangi mîthemba mîngî îkûvenavenia, na rangi wa njambarawe. Warî na mathaga ma thaavu. Maûndû mau monthe wathondekerwe mûthenya ûrîa waûmbirwe.

**14** Nînathuurire mûraika wa gûkûrangagîra. Watûûraga kîrîmarî gîakwa kîrîa kîtheru, na wathiîcagîra kûndû kûrî na mathiga makûvenavenia.

**15** Mîthiîre yaku îthîrîtwe îtarî ûcuke kuuma mûthenya ûrîa waûmbirwe nginya rîrîa wambîrîrie gwîka maûndû matarî ma ûthingu.

**16** Warî na wîra mwîngî wa kûgûra na kwendia indo na ûkîambîrîria gwîka maûndû na vinya na ûndû ûcio ûgîtûma wîvie. Kwoguo nînaakûvinyûririe ta kîndû kîrî mûgiro nîguo ume kîrîmarî Kîam Ngai. Na mûraika ûrîa wakûrangagîra nîwakûvinyûririe ûkiuma mathigarî marîa maavenavenagia.

**17** Nîwagîre na mwîtîîo nîûndû wa ûthaka waku, na ûgîcûkia ûûgî waku nîûndû wa riiri waku. Nagwikirie nthî mûtheturî na ngîkwanîka mbere ya athamaki nîguo makwone.

**18** Nîwarûthire maûndû meengî macûku ûrî wîrarî waku wa kwendia na kûgûra indo na ûkîgwatia vandû varîa ûgoocagîra mûgiro. Kwoguo nînatûmire mwaki ume wa kûu ûrî ûkûvîvie ûthire. Nao andû arîa maakwonaga moonaga ûtuîkîte mûu.

**19** Andû arîa mwîcene nao vûrûrirî nîmagwatîtwe nî kîmako nîûndû waku. We ûtuîkîte kîndû gîa kûmakania na ndûgaacoka kwonekana rîngî tene na tene.”

**19**

**20** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**21** “Mûndû, vûgûkîra îtûûra rîa Sidoni ûrirathîre ûvoro

**22** ûrîre atî Ngai-Mûnene Ngai augîte nîakûrûa narîo onanie riiri wake gatagatî ka rîo. Rîrîa ngoonania ûthingu wakwa na njîra ya kûrîverithia, andû nîmakaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.

**23** Nîngaatûma mîrimû îtûûrarî rîu na nthakame îtûrûrwe tûcîrarî twa rîo. Rîkaatharîkîrwa kuuma mîena yonthe nî nthû, na andû arîa makaaûragwa makaagwa wa kûu îtûûrarî, na nîmûkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

**23**

**24** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Gûtigaacoka kwoneka ûndû rîngî wa kwîgwithia andû a Isiraeli ûrûrû ta ûrîa mwîgua kana cong'e imundaga mûndû umîte na mavûrûrirî marîa mariganîtie nao. Na nîmakaamenya atî nînie Ngai-Mûnene Ngai.”

**24**

**25** Ngai-Mûnene Ngai arauga atîrî, “Nîngaûngania andû a Isiraeli na nîmacokanîrîrie vamwe kuuma mavûrûrirî marîa maanyaganîrîtue. Ngeeka ûguo nîguo andû a ndûrîrî mone ûthingu wakwa. Nao andû a Isiraeli nîmagacoka gûtûûra vûrûrirî ûrîa naveere Jakovu, ndungata yakwa.

**26** Nîmagaatûûra kuo marî agitîre. Nîmagaatuma nyomba kuo na mavande mîtî ya mîthavibu. Magaatûûra marî agitîre nîûndû nîngaaverithia mavûrûri marîa mariganîtie nao marîa maamavinyagîrîria. Na nîmakaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene Ngai wao.”

# Ezek 29

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrathi wîgiî Misiri

## Mûthamaki Nebukadinezarû nîakaavoota Misiri

**1** Mûthenya wa îkûmi na kaîrî mwerirî wa îkûmi wa mwaka wa îkûmi kuuma twathiî îthamîriorî, Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, vûgûka ûrorie mûthamaki wa Misiri ûrathe ûvoro ûmwîgiî vamwe na vûrûri wonthe wa Misiri.

**3** Mwîre nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte atîrî: Nîngûrûa nawe mûthamaki wa Misiri we ndamathia îrîa îmamaga rûnjîrî rwa Nilo. Ugaga atî rûnjî rûu nî rwaku na nîwe watûmire rûgîe.

**4** Nîngekîra ndwano nthîarî ciaku, na nîngaatûma nthamaki cia rûnjî rwaku ciînyitîrîre kûrî we. We vamwe na nthamaki icio nîngaacoka nîmûrute rûnjîrî.

**5** We vamwe na nthamaki icio nîngaamwikia werûrî na mîîrî yenyu nîîkagwa kûndû gûtarî kîndû na ndîkaathikwa. Mîîrî yenyu îgaatuîka irio cia nyamû cia kîthakarî na iconi cia rîerarî.

**6** Andû onthe a Misiri nîmagaacoka mamenye atî Nie nînie Ngai-Mûnene.

**6** “Nîûndû andû a Isiraeli maaigîte mwîvoko wao kûrî we, nwatî wekariî ta kamûtî gatarî vinya.

**7** Rîrîa maakûnyitire na njara ciao nîwaunîkire na ûkîguraria ciande ciao. Rîrîa metiranirie nawe, nîwaunîkire na ûgîtûma matetema ciîga cia mîîrî.

**8** Kwoguo, nie Ngai-Mûnene Ngai nîmbuga atî: nîngaatûma andû makûtharîkîre na mviû na nîmakaaûraga andû na maûrage nyamû ciaku cionthe irîa ûrîthagia.

**9** Vûrûri wa Misiri ûgaatuîka werû ûtarî kîndû, na nîmakaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.

**9** “Waugire atî Rûnjî rwa Nilo nî rwaku na nîwe warûmbire,

**10** kwoguo nie nîndeganîte nawe na ngaregana na nyûnjî ciaku. Nîngaatûma vûrûri wa Misiri ûtigwe ûrî mûtheri na ûrî mwanangîku kuuma Megido kûthiî nginya Siene na kûthiî mûvakarî wa Ethiopia.

**11** Îvinda rîa mîaka mîrongo îna vûrûri ûcio ndûgaatûrwa nî andû na gûtirî mûndû ûkaavîtûkîrîra kuo kana nyamû îvîtûkîrîra kuo.

**12** Nîngaatûma vûrûri wa Misiri wanangîke gûkîra mavûrûri monthe ma nthî. Matûûra ma Misiri magaatuîka maganjo macûku îvinda rîa mîaka mîrongo îna gûkîra matûûra mengî monthe. Nîngaatûma andû a Misiri manyaganîrie ndûrîrîrî ciîngî na ndûme maûre mathiî mavûrûrirî mengî.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene Ngai arauga atîrî, “Mîaka mîrongo îna yathira, nîngaatûma andû a Misiri macoke maume mavûrûrirî kûrîa naamanyaganîrie.

**14** Nîngaatûma mone mûnyaka na matûûre vûrûrirî ûrîa maatûûraga mbere wa Pathirosi. Kûu magaatûûra marî rûrîrî rûtarî na vinya,

**15** gatagatî ka mavûrûri marîa mengî monthe na rûtigaacoka kwatha mavûrûri mengî.

**16** Andû a Isiraeli matigaacoka kwiga mwîvoko wao kûrî vûrûri wa Misiri. Nîmakaamenya mavîtia mao ma kûvoya ûtethio kûrî andû a Misiri. Nao Aisiraeli nîmakaamenya atî Nie nînie Ngai-Mûnene Ngai.”

**16**

**17** Mûthenya wa mbere wa mweri wa mbere, mwakarî wa mîrongo îîrî na mûgwanja kuuma twavirwa îthamîriorî, Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**18** “Mûndû, Nebukadinezarû mûthamaki wa Babuloni nîwavere athigari ake a mbaara wîra mûrito wa kûtharîkîra îtûûra rîa Turo. Ciongo ciao cionthe nîciathirire njuîrî nîûndû wa gûkuua mîrigo mîrito nacio ciande ciao igîcûnûka. Kûnarî ûguo, ke wana athigari ake matianyita kîndû gîa kûrîva wîra wa kûtharîkîra îtûûrarî rîa Turo.

**19** Kwoguo, nie Ngai-Mûnene Ngai nîngaanenganîra vûrûri wa Misiri kûrî Nebukadinezarû, mûthamaki wa Babuloni. Nî agaatava indo ciake cionthe na akuue ûtonga wa vûrûri wa Misiri nîguo ûtuîke îrîvi rîa athigari ake a mbaara.

**20** Nîmûvete vûrûri wa Misiri nîguo nîmûrîve wîra ûrîa aarutire nîûndû maarutire wîra wakwa. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte.

**20**

**21** “Mûthenya ûcio nîngaatûma andû a Isiraeli magîe na vinya na nîûkaavota kwaria ûrî gatagatî kao, nao nîmakaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Ezek 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîakaaverithia Misiri

## Vinya wa mûthamaki wa Misiri nîwathirirue

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, rathîra andû ûvoro ûmere nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte:

**2** Cakayani! Ûi nîûndû wa mûthenya ûcio!

**2**

**3** Nîûndû îvinda rîrî vakuvî,

**3** mûthenya wa Ngai-Mûnene ûrî vakuvî,

**3** ûkethîrwa ûrî mûthenya wîna matu,

**3** mûthenya wa kûthirua kwa ndûrîrî.

**3**

**4** Misiri nî îkaatharîkîrwa,

**4** na Ethiopia îkethîrwa îrî na thîna,

**4** rîrîa andû a Misiri makaaûragwa.

**4** Ûtonga wa Misiri nîûgatavwa,

**4** na mîcingi yake yomomorwe.

**4**

**5** “Athigari a mbaara arîa maanyitanîre na andû a Misiri: athigari kuuma Ethiopia, Puti, Ludi na andû onthe kuuma Arabia, Lîbia nîmakaaûragwa marî vamwe mbaararî.”

**5**

**6** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Andû arîa matiiragîrîra andû a Misiri nîmakaaûragwa, na athigari arîa njamba na marî îgweta nîmakaûragwa. Mbaara îkaambîrîria Migidoli nginya Siene na andû nîmakaûragwa. Nie Ngai-Mûnene Ngai nînie mbugîte ûguo.

**7** Vûrûri wa Misiri nîûkaanangîka wata mavûrûri marîa mengî manangîku na matûûra mao makoomorwa wata matûûra marîa moomomorirwe.

**8** Rîrîa ngaakia mwaki kûu Misiri na mbûrage arîa onthe mamatethagia, nîmûkaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.

**8**

**9** “Mûthenya ûcio nîngaatûma anjaama maume kûrî nie marî na meri nîguo mathiî makamakie andû a Ethiopia nîûndû meciragia nî agitîre. Nîmakaamaka mûno mûthenya ûrîa Misiri îkaagwa. Nama mûthenya ûcio nîûkîte.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene Ngai arauga atîrî, “Nîngaatûma Nebukadinezarû, mûthamaki wa Babuloni athirie ûtonga wa vûrûri wa Misiri.

**11** Mûthamaki Nebukadinezarû, na athigari ake arîa matarî ntha nîmakaaretwe macûkangie vûrûri. Nîmakaatharîkîra vûrûri wa Misiri na mviû cia njûra na mecûrie vûrûri ûcio ciimba.

**12** Nîngaatûma rûnjî rwa Nilo rûvwe na menderie andû aganu vûrûri wa Misiri. Nîngaatûma andû ageni manange vûrûri ûcio wana kîndû kîonthe kîrîa kîrî kuo. Nie Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene Ngai arauga atîrî, “Nîngaacûkangia mîvuanano na njûkangie ngai cia maveeni irîa igoocagwa îtûûrarî rîa Mefisi. Gûtikaagîa na mûthamaki rîngî kûu Misiri, na nîngaatûma andû a vûrûri ûcio mecûrwe nî guoya.

**14** Nîngaatûma Pathirosi kwanangîke na mbakie mwaki îtûûrarî rîa Zoani na mverithie îtûûra rîa Thebesi.

**15** Nîngaarîtûrûrîra îtûûra rîa Pelusiumu rîrîa rîgitîre mûno vûrûrirî wa Misiri marakara makwa na nthirie mwîngî wa Thebesi.

**16** Nîngaakia mwaki vûrûri wa Misiri. Nîgûkaagîa na ruuo rûnene Pelusiumu. Thebesi nîîkomomorwa na îtûûra rîa Mefisi rîtharîkîrwe nî nthû mûthenya.

**17** Anake a Oni na a Pibesethi makaaûragwa na rûviû rwa njûra, nao aka mavirwe îthamîriorî.

**18** Mûthenya ûcio, Tehafinehesi nîûkaagîa nduma rîrîa ngaaunanga ûnene wa Misiri na nthirie vinya wao ûcio metîîaga naguo. Îtu nîrîgaakunîka vûrûri wa Misiri na andû a matûûra ma kuo mavirwe îthamîriorî.

**19** Ûguo nîguo ngaaverithia Misiri, nao nîmakaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.”

**19**

**20** Mûthenya wa mûgwanja mweri wa mbere mwaka wa îkûmi na ûmwe kuuma twavirwa îthamîriorî, Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**21** “Mûndû, nîmunîte njara ya mûthamaki wa Misiri na ndîanovwa nîguo îvone na îvote kûnyita rûviû rwa njûra rîngî.

**22** Kwoguo, nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte atî nîngûrûa na mûthamaki wa Misiri. Nîngaauna njara ciake cioîrî. Mune njara îrîa îrî na vinya na mune njara îrîa munîku, na ndûme rûviû rûrîa anyitîte rûgwe nthî.

**23** Nîngaanyagania andû a Misiri kûrî andû a ndûrîrî na ndûme maûrîre mavûrûrirî monthe ma nthî.

**24** Nîngaatûma njara cia mûthamaki wa Babuloni igîe na vinya na nîmûnengere rûviû rwakwa rwa njûra arûnyite na njara yake. Nwatî nîngaauna njara cia mûthamaki wa Misiri na nî agaacaa arî mbere ya mûthamaki wa Babuloni ta mûndû ûgurarîtue nguraro ya gûtûma akua.

**25** Nîngekîra njara cia mûthamaki wa Babuloni vinya, nwatî nîngaatûma njara cia mûthamaki wa Misiri iregere. Rîrîa ngaanengera mûthamaki wa Babuloni rûviû rwakwa rwa njûra nake arûcomore arûe na vûrûri wa Misiri nîmakaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.

**26** Nîngaanyagania andû a Misiri kûrî ndûrîrî ciîngî na ndûme maûrîre mavûrûrirî monthe ma nthî. Nao nîmakaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Ezek 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Vûrûri wa Misiri ûringithanîtue na mûtî wa mûtarakwe

**1** Mûthenya wa mbere mweri wa kathatû, mwakarî wa îkûmi na ûmwe kuuma twavirwa îthamîriorî, Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, ûria mûthamaki wa Misiri wa vamwe na andû ake onthe:

**2** Nî ûrîkû angîringithanua nake nîûndû wa ûnene wake?

**2**

**3** Nîngûringithania na mûtî wa mûtarakwe wa Lebanoni,

**3** ûrîa ûrî mvûa mbaro na ûrî kîruru Kîamro.

**3** Nî mûtî mûraca mûno ûkinyîte maturî.

**3**

**4** Manjî nîmaaûrerire na ûgîkûra,

**4** manjî ma kûu nthî kûriku nîmaatûmire ûracave na îgûrû.

**4** Nyûnjî nîcietîrîrie manjî varîa wavandîtwe,

**4** na nîcianyûrûrûkirie manjî kûrî mîtî yonthe ya mûtitû.

**4**

**5** Kwoguo mûtî ûcio nîwaracavire na îgûrû,

**5** gûkîra mîtî yonthe ya mûtitû.

**5** Mvûa ciaguo nîciengîvire na ikîneneva,

**5** nîûndû wa manjî marîa magîcaga mîrirî yaguo.

**5**

**6** Iconi cionthe cia rîerarî,

**6** nîciatumire ciomba mvûarî cia mûtî ûcio.

**6** Nyamû cionthe cia kîthaka,

**6** nîciaciarîre twana rungu rwa mvûa ciaguo.

**6** Ndûrîrî cionthe irîa nene ciekaraga rungu rwa kîruru Kîamguo.

**6**

**7** Mûtî ûcio warî mûthaka na mûnene.

**7** Warî na mvûa nene na warî mûraca na îgûrû,

**7** nîûndû mîri yaguo nîyathiîte na nthî,

**7** nginya kûrîa kûrî na manjî meengî.

**7**

**8** Gûtirî mûtî wa mûtarakwe mûgûndarî wa Ngai,

**8** ûngîaringithanirue naguo,

**8** kana mîtî ya mîcindanûgû îringithanue na mvûa cia guo.

**8** Gûtirî mûtî mûgûndarî wa Ngai,

**8** ûngîaringithanirue naguo.

**8**

**9** Nînaûtwire mûtî mûthaka,

**9** nîûndû warî na mvûa nyîngî.

**9** Nayo mîtî yonthe îrîa yarî mûgûndarî ûcio,

**9** nîyawîgucagîra wîru.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Mûtî ûcio nîwanenevire na ûkîracava na îgûrû mûno, naguo nîwaîtîire nîûndû wa ûraca waguo.

**11** Kwoguo nînîûregete, na nîngûûnenganîra kûrî mûnene wa vûrûri mûgeni, nake nîakaawîka kûringana na waganu waguo.

**12** Andû aganu mûno kuuma mavûrûri mageni nîmagaaûtema ûgwe nthî na maûtiganîrie. Mvûa ciaguo ikaagwa irîmarî na igwe ciandarî cionthe. Namo mathangû maguo nîmakaanyagania nyûnjîrî cionthe vûrûrirî ûcio. Andû onthe a nthî nîmakaauma kîrururî Kîamguo na maûtiganîrie.

**13** Iconi cionthe cia rîerarî nîikaagûcaga mûtîrî ûcio mûgûu nthî, nacio nyamû cionthe cia kîthakarî nîigaakinyangaga mvûa ciaguo.

**14** Ûguo wekîkire nîguo gûtikagîe mûtî wana ûrîkû ûrîa ûmerete vakuvî na manjî ûkaaracava na îgûrû ûkinyîra matu. Nîûndû mûthiia wa indo cionthe nî gûkua, wana andû nîmagaakua na mathiî kwa arîa akuû.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Mûthenya ûrîa mûtî ûcio wa mûtarakwe ûkaathiî kwa arîa akuû, nîngaatûma ûcakaîrwe. Nîngaacoka ngirie nyûnjî na maria iwîtîrîria manjî. Mûtî ûcio nîûkaaûma nakîo kîrîma Kîam Lebanoni nîgîkaagîa nduma nayo mîtî yonthe îrîa îrî mûgûndarî nîkaûma nîûndû waguo.

**16** Rîrîa ngaaikia mûtî ûcio kwa arîa akuû, mûrurumo waguo ûkîgwa vamwe na arîa makaathiî îrimarî rîrîa rîtarî mûthiia, nîûgaatûma mavûrûri mainaine. Mîtî yonthe ya Edeni, na mîtî îrîa mîaro mûno na îtagîrîrua manjî ya mûtitû wa Lebanoni nîgaakena nîûndû wa kûgwa kwa mûtî ûcio wa mûtarakwe.

**17** Mîtî îo nîkaanyûrûrûkua vamwe naguo îkîthiî kwa arîa akuû îkanyitanîre na arîa maaûragîtwe vîndî ya mbaara wa vamwe na andû arîa meekaraga rungu rwa kîruru Kîamguo.

**17**

**18** “Kûrî mûtî wîngî mûgûndarî wa Edeni ûngîringithanua na mûtî ûcio nîûndû wa riiri na ûnene waguo? Mûtî ûcio ûgaaikua vamwe na mîtî ya mûgûnda wa Edeni kwa arîa akuû. Ûgeekarania kûu na andû arîa mataicî Ngai, na arîa maaûragirwe vîndî ya mbaara. Mûtî ûcio nîwe mûthamaki wa Misiri vamwe na andû ake. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene Ngai augîte.”

# Ezek 32

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthamaki wa Misiri aringithanîtue na njûnamatu

## Vûrûri wa arîa akuû

**1** Mûthenya wa mbere wa mweri wa îkûmi na îîrî, mwaka wa îkûmi na îîrî kuuma twavirwa îthamîriorî, Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, ina rwîmbo rwa macakaya nîûndû wa mûthamaki wa Misiri na ûmwîre: We mûthamaki wa Misiri wîtucaga ta mûnyambû gatagatî ka ndûrîrî, nwatî we wîkariî ta njûnamatu îrî manjîrî. Umagîra manjîrî na vinya na ûkaunjuga manjî na magûrû maku na ûgacûkia nyûnjî.

**3** Nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte atî nîngaagwikîria neti andû eengî magomanîte na nîmagaakûruta manjîrî.

**4** Nîngaagwikia nthî nyûmû mûgûndarî kûndû gûtarî na kîndû, na nîngaatûma iconi cia rîerarî na nyamû cionthe cia kîthaka cia nthî yonthe ikûrîe.

**5** Nyama cia mwîrî waku ngaainyagania irîmarî, na mbîcûrie cianda na mavîndî maku.

**6** Nîngaatûma nthî îcûre nthakame yaku nginya irîmarî, na nyûnjî ciîcûre nthakame yaku.

**7** Vîndî îrîa ngaakûthiria, nîngaakunîkîra matu na ndûme njata cia îgûrû ituîke nduma. Nîngaakunîkîra riûa na matu naguo mweri nîûgaatiga kûruta ûtheri waguo.

**8** Indo cionthe irîa irutaga ûtheri kûu îgûrû nîigaatuîka nduma, na nthî yonthe îcûrwe nî nduma. Nie Ngai-Mûnene Ngai nînie mbugîte ûguo.

**8**

**9** “Ngoro cia andû eengî nîikaathînîka rîrîa ngakûvira îthamîriorî mavûrûrirî mageni.

**10** Andû eengî nîmakaamaka nîwe megua ûvoro ûcio, na athamaki ao mainaine nîûndû waku. Vîndî îrîa ngaatambûrûkia rûviû rwakwa, wa mûndû nîakeguîra ûtûûro wake guoya na agekara agîtetemaga.”

**11** Ngai-Mûnene Ngai erîte mûthamaki wa Misiri atîrî, “Mûthamaki wa Babuloni nîakaarûa nawe.

**12** Nîngaaûragithia andû aku na mviû cia njûra cia athigari njamba, andû aganu gûkîra ndûrîrî cionthe. Nîmakaathiria mwîtîîo wa andû a Misiri na maûrage andû akuo onthe.

**13** Nîngaathiria nyamû ciaku cionthe irîa irî vakuvî na nyûnjî cia Misiri. Manjî ma kuo matigaacoka kunjugwa nî magûrû ma mûndû kana maunjugwa nî mavûngû ma nyamû irîa mûrîthagia rîngî.

**14** Nîngaacoka ndûme manjî matuîke matheru na manyûrûrûkage nyûnjîrî ciakuo ta maguta. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte.

**15** Rîrîa ngaatûma vûrûri wa Misiri wanangîke na ûtuîke werû, na indo ciao cionthe itavwe na ndûme andû akuo onthe maûragwe, nîmakaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.

**16** Rûu nîruo rwîmbo rwa macakaya rûrîa makaaina magîcakaya. Erîtu a mavûrûri nîmakaaina magîcakaîra Misiri, na magîcakaîra andû onthe a kuo. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene Ngai augîte.”

**16**

**17** Mûthenya wa îkûmi na îtano wa mweri wa mbere, mwaka wa îkûmi na kaîrî kuuma twavirwa îthamîriorî, Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**18** “Mûndû, cakaîra mwîngî wa Misiri, ûmaikie nthî, Misiri yo mene na erîtu a mavûrûri marîa marî îgweta. Maikie vûrûri wa arîa akuû mathiî vamwe na arîa manyûrûrûkaga kwa arîa akuû.

**19** Maûrie atîrî:

**19** “Mûreciria mûrî aro gûkîra acio engî?

**19** Nyûrûrûkani mûgekaranagie na andû arîa mataicî Ngai.

**19**

**20** “Andû a Misiri nîmakaathirua vamwe na andû arîa makaûragîrwa mbaararî. Onthe makaûragîrwa mbaararî.

**21** Atongoria arîa marî vinya, vamwe na andû arîa mamatethagia marî kwa arîa akuû nîmakaaragia ûvoro wîgiî Misiri. Nîmakaaugaga atî andû a Misiri nîanyûrûrûku kwa arîa akuû. Mamamîte vamwe na andû arîa mataicî Ngai, arîa maakuîrîre mbaararî.

**21**

**22** “Asîria îrî kûu, na îthiûrûrûkîrîtue nî mbîrîra cia athigari ao a mbaara arîa maaûragirwe marî mbaararî,

**23** na mbîrîra ciao irî îrimarî kûrîa kûriku mûno gwa akuû. Athigari ao onthe maaûragîrwe mbaararî na mbîrîra ciao ciîcûrîte kûu. Mbererî athigari acio maatûîre mamakagia andû arîa marî mwoyo.

**23**

**24** “Elamu arî kuo na andû ake mathiûrûrûkîrîtie mbîrîra yake. Onthe nî akuû na maaûragirwe marî mbaararî na makîthiî kwa arîa akuû matarî aruu. Acio nîmaamakagia andû arîa marî mwoyo na nîmaconorithîtue marî vamwe na andû arîa mathiîte gwa akuû.

**25** Nîathondekete ûrîrî gatagatîrî ka andû arîa maûragîtwe, vamwe na mûrûrûngano wake wonthe. Arigicîrîtue mîena yonthe nî mbîrîra cia andû arîa matarî aruu na maaûragîrwe mbaararî, nîûndû nîmeekagîra andû arîa marî mwoyo guoya. Rîu nîmaconorithîtue marî vamwe na arîa manyûrûrûkîte gwa akuû na rîu marî vamwe na arîa maûragîrwe mbaararî.

**25**

**26** “Mesheki na Tubabli marî vo, marigicîrîtue nî mbîrîra cia athigari ao a mbaara. Onthe matiarî aruu na maaûragîrwe mbaararî. Kûnarî ûguo nîmaamakagia arîa marî mwoyo.

**27** Matikaathikwa vamwe na athigari njamba arîa maaûragirwe tene, arîa maanyûrûrûkire kwa arîa akuû marî na indo ciao cia mbaara. Mviû ciao cia njûra ciaigirwe rungu rwa ciongo ciao, nacio ngo ciao nîciaigîrîrwe îgûrû rîa mîîrî yao. Andû acio njamba maarî na vinya na nîmaamakagia andû arîa marî mwoyo.

**27**

**28** “Kwoguo andû a Misiri nîmakaavootwa na mamame gatagatî ka andû arîa matarî aruu arîa maaûragîrwe mbaararî.

**28**

**29** “Andû a Edomu marî kuo vamwe na athamaki ao na anene ao onthe. Wana ethîrwa maarî na vinya mûno, nwatî rîu marî kwa arîa akuû mamamîte vamwe na andû arîa mataicî Ngai arîa maakuîrîre mbaararî.

**29**

**30** “Anene onthe a mwena wa rûgûrû marî kuo, wana andû a Sidoni marî kuo. Onthe nîmaanyûrûrûkire kwa arîa akuû marî na gîconoko ta andû arîa maaûragirwe nîûndû wa guoya îrîa meekagîra andû nîûndû wa vinya ûrîa maarî naguo. Nwatî rîu, mathiîte kwa arîa akuû marî na gîconoko vamwe na andû arîa maaûragirwe vîndî ya mbaara.

**30**

**31** “Rîrîa mûthamaki wa Misiri vamwe na athigari ake a mbaara makoona andû arîa aûrage, nîmakeyûmîrîria. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene Ngai augîte.”

**31**

**32** “Nînatûmire mûthamaki wa Misiri ekîre andû arîa marî mwoyo guoya. Nwatî ke vamwe na athigari ake a mbaara onthe nîmakaaûragwa marî mbaararî na nîmakaathikwa vamwe na andû arîa matarî aruu arîa maakuîrîre mbaararî. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte.”

# Ezek 33

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwathuurire Ezekieli atuîke mûrangîri

## (

## Ezek 3.16-21

## )

## Wa mûndû na wîra wake

## Ndûmîrîri îgiî kûgwa kwa Jerusalemu

## Mevia ma andû

## Maciaro ma ndûmîrîri ya mûrathi

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, arîria andû enyu na ûmere atî, vûrûrirî mûna kûngîgîa mbaara, nwa ndûme andû a vûrûri ûcio mathuure mûndû ûmwe gatagatî kao atuîke mûrangîri wao.

**3** Mûndû ûcio angîona nthû ciûkîte vûrûrirî ûcio nwa avuve karumbeta nîguo amenyithie andû.

**4** Mûndû angîgua karumbeta ka mbaara na arege kwîmenyerera na mbaara yumîre na mûndû ûcio aûragwe, nîke ûgaacokererwa nî gîkuû gîake ke mwene.

**5** Nîweguire mûgambo wa karumbeta na nîwaregire kwîmenyerera, kwoguo nîagaacokererwa nî gîkuû gîake. Nwatî kethîrwa nîwemenyerere, nîangîavonokirie mwoyo wake.

**6** Nwatî mûrangîri angîona nthû ciûkîte na arege kûvuva karumbeta andû mamenyithue, nthû ciaûka nîikaûraga andû nîûndû wa mevia mao, nwatî gîkuû Kîam andû acio gîkaarîvua mûrangîri.

**6**

**7** “Kwoguo, we mûndû, nîngûthuurîte ûtuîke mûrangîri wa andû a Isiraeli. Vîndî cionthe ûngîkegua kiugo kuuma kanyuarî gakwa, ûgakaania andû a Isiraeli ûrîa ngaakwîra ûmakaanie.

**8** Nîngîkera mûndû mwaganu atî nî agaakua, ûkaamwîra guo. Ûngîkaarega kûmûkaania nîguo atige mîthiîre yake ya waganu, mûndû ûcio nîagaakua nîûndû wa mevia make nawe nîngaakûrîvia gîkuû gîake.

**9** Nwatî ûngîkaania mûndû mwaganu nîguo atige mîthiîre yake ya waganu na arege, nîagaakua nîûndû wa mevia make nawe nîûkaavonokia mwoyo waku.”

**9**

**10** “We mûndû îra andû a Isiraeli marauga atî, ‘Tûrî aritûvîre nî mavîtia na mevia metû na nîmo maratûthiria. Tûngîtûûra mwoyo atîa?’

**11** Meere atî wata ûrîa nie Ngai-Mûnene Ngai ndûûraga mwoyo, ndikenagua nî gîkuû Kîam mûndû mwîvia, nwatî mendaga mûndû mwaganu agarûrûke atige mîthiîre yake na atûûre mwoyo. Mue andû a Isiraeli mûrenda gûkua nîkî? Garûrûkani mûtige maûndû menyu ma waganu.

**11**

**12** “Nawe mûndû arîria andû enyu ûmere atî mûndû mûthingu angîvîtia, ûthingu wake ndûngîmûvonokia. Nake mûndû mwaganu angîtiga waganu, ndakaaverithua. Mûndû mûthingu angîtiga ûthingu wake acoke kwîvia ndagaatûûra mwoyo.

**13** Nwa mbîre mûndû ûrîa mûthingu atî nama nîagaatûûra mwoyo. Nwatî angîîvoka ûthingu ûcio wake na acoke gwîka maûndû macûku, maûndû make ma mbere ma ûthingu matikaaririkanwa. Agaakua nîûndû wa mevia make.

**14** Wana rîngî nwambîre mûndû mwaganu atî, ‘Nama we nîûgaakua.’ Kûnarî ûguo angîgarûrûka atige kwîvia na acoke gwîka maûndû ma kîvooto na marîa magîrîru,

**15** kethîrwa mûndû ûcio mwaganu nwa acokie kîndû kîrîa eeranîre na acokie indo irîa acunanîte na vinya na acoke arûmîrîre watho, mûndû ûcio ndagaakua nwatî nîagaatûûra mwoyo.

**16** Mevia marîa eekîte mbere matigacoka kûririkanwa, ke nîekîte maûndû ma kîvooto na magîrîru, nama mûndû ûcio nîagaatûûra mwoyo.

**16**

**17** “Kûnarî ûguo andû enyu maugaga atî maûndû marîa Mwathani ekaga tî maro. Kinthî tî o mekaga maûndû matarî maro.

**18** Mûndû mûthingu angîtiganîria ûthingu wake na acoke gwîka maûndû macûku, nîagaakua nîûndû wa mavîtia mau.

**19** Vîndî îrîa mûndû mwaganu agarûrûka atiga waganu wake na acoka gwîka maûndû maro na magîrîru, nîagaatûûra mwoyo nîûndû wamo.

**20** Nwatî mue andû a Isiraeli mugaga atî, ‘Njîra cia Mwathani tî cia kîvooto.’ Ngaatuîra wa mûndû kûringana na mîthiîre yake.”

**20**

**21** Mûthenya wa gatano wa mweri wa îkûmi, mwaka wa îkûmi na îîrî kuuma twavirwa îthamîriorî, mûndû ûmwe nîwaûrire akiuma Jerusalemu agîûka akîmbîra atî, îtûûra rînene rîa Jerusalemu nîrîgwîu.

**22** Kîvwaî mbere ya mûndû ûcio aûka nînagîte na vinya wa Ngai-Mûnene. Kwoguo rîrîa mûndû ûcio waûrîte aûkire kîraûko Kîam mûthenya ûcio warûmîrîrîte, Ngai-Mûnene nîwamûvere ûvoti wa kwaria.

**22**

**23** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**24** “Mûndû, andû arîa matûûraga matûûrarî marîa momomoku vûrûrirî wa Isiraeli maugaga atî, ‘Iburahimu aarî mûndû ûmwe tu, na vûrûri ûyû wonthe warî wake. Tue tûrî eengî na kwoguo tûrîave vûrûri ûyû ûtuîke wetû.’

**24**

**25** “Kwoguo meere nie Ngai-Mûnene nîramera atî: Nîmûrîcaga nyama irî na nthakame, mûkavoya ngai cia mîvuano na mûkaûragana. Mûrona vûrûri ûyû wagîrîrwe nîgûtuîka wenyu?

**26** Mwîvokaga indo cienyu cia mbaara, na mûgeka maûndû marîa marî mûgiro. Arûme mekaga maûndû ma ûtharia na aka a andû arîa mariganîtie nao. Mûreciria nwa mûvewe vûrûri ûyû ûtuîke wenyu?

**26**

**27** “Marîrie na ûmere nie Ngai-Mûnene nîrauga atî: Wata ûrîa ndûûraga mwoyo, andû acio onthe matûûraga matûûrarî mau momomoku nîmakaaûragwa. Arîa marî mîgûndarî makaarîwa nî nyamû cia kîthaka; na arîa marî kûndû kûrîa kûgitîre na ngurungarî makaaûragwa nî mîrimû mîcûku.

**28** Ngaatûma vûrûri ûtuîke werû na ûtarî kîndû. Vinya wao ûrîa metîîaga naguo nîûkaathira. Irîma cia Isiraeli ikeethîrwa irî werû mûcûku mûno na gûtirî mûndû ûkaavîtûkîra kuo.

**29** Rîrîa ngaatûma vûrûri ûtuîke werû nîûndû wa maûndû marîa marî mûgiro meekire, nîmakaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.”

**29**

**30** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Mûndû, andû enyu maranagîria o ene ûvoro ûkwîgiî rîrîa mekarîte ngitorî na mîromorî ya nyomba ciao makiugaga: ‘Tûthiîni tûkegue ûvoro ûrîa ûkîte kuuma kûrî Ngai-Mûnene.’

**31** Andû maûkaga kûrî we marî ikundi na magekara nthî mbere yaku ta andû akwa nîguo megue ûrîa ûkûmera, nwatî matiîkaga ûrîa wamera meke. Maugaga na tûnyua twao atî marî na wendani, nwatî kîrîa macaragia na ngoro ciao nî ûrîa makûgîa na indo.

**32** Kûrî o wîkariî ta mûndû ûrî na mûgambo mwaro wa kwina nyîmbo cia gûkenia andû na akîvûraga kînanda waro mûno, nîûndû andû nîmegucaga ûrîa ûkuga, nwatî matiîkaga ûrîa wamera.

**33** Rîrîa maûndû mama mageekîka, na nwanginya mageekîka nîmakaamenya atî mûrathi aarî kwao.”

# Ezek 34

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Arîthi a Isiraeli

## Mûrîthi ûrîa Mwaro

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, rathîra arîthi a Isiraeli na ûmere ûrîa nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte. Meere atî marî na thîna nîûndû merîthagia o ene. Anga arîthi matiagîrîrwe nî kûrîthia ng'ondu?

**3** Mûnyunyaga îria na mûkeguîka nguo cia guoya wacio na mûthînjaga irîa noru, nwatî mûtiirîthagia.

**4** Mûtimenyagîrîra irîa itarî na vinya kana mûvonia irîa ndwaru. Mûtiovaga irîa ikûthua kana mûcokanîrîrie vamwe irîa inyaganîtie kana mûcaria irîa ciûrîte. Mûvûthagîra vinya gûciatha.

**5** Kwoguo ng'ondu nîcianyaganirie nîûndû itiarî na mûrîthi. Nacio nyamû cia kîthaka nîciaûragire ng'ondu icio na ikîirîa.

**6** Ng'ondu ciakwa nîcianyaganirie, ciaûrûraga kûndû kuonthe irîmarî na tûrîmarî. Cianyaganîrie nthî yonthe na gûtirî mûndû werûmbûyanirie na ûvoro wacio kana aicarie.

**6**

**7** “Kwoguo mue arîthi, thikîrîriani ûrîa nie Ngai-Mûnene ngûmwîra.

**8** Wata ûrîa nie Ngai-Mûnene ndûûraga mwoyo nîramwîra atî nîmwatiganîrie ng'ondu ciakwa na ituîkîte cia kûrîwa nî nyamû cia kîthaka nîûndû itirî na mûrîthi. Arîthi akwa maticaragia ng'ondu irîa ciûrîte, nwatî nîkwa mairîcaga vandû va kûirîthia.

**9** Kwoguo thikîrîriani mue arîthi mwîgue ûrîa ngûmwîra.

**10** Nie Ngai-Mûnene Ngai nîndeganîte namue. Nîngaamûcuna ng'ondu irîa mûrî nacio na ndigetîkîra mûtuîke arîthi a cio. Mue ene mûtigaacoka kwîguna nacio rîngî. Nîngaaivonokia kuuma kûrî mue nîguo itigatuîke nyama cienyu.

**10**

**11** “Nie Ngai-Mûnene Ngai nîrauga atî, nie mwene nîngaacaria ng'ondu ciakwa na nîimenyerere.

**12** Wata ûrîa mûrîthi acaragia ng'ondu irîa inyaganîtie, nîguo nie ngaacaria ng'ondu ciakwa na nîivonokie kuuma kûrîa kuonthe inyaganîrîtie mûthenya ûrîa gûkethîrwa kûrî na matu na nduma nene.

**13** Nîngaairuta kuuma kûrî andû a mavûrûri mageni, na nîicokie vûrûrirî wacio. Nîngaairîthia irîmarî cia vûrûri wa Isiraeli, tûrûnjîrî twakuo na kûndû kûrîa kuonthe andû matwîre vûrûrirî.

**14** Nîngaairîthia kûndû kûrî na nyaki mbaro îgûrû rîa irîma cia Isiraeli. Nîikaamama kûndû kûrî na nyaki mbaro ya kûrîwa, na nîikaagîa na kûndû kwaro gwa kûrîa kûu irîmarî cia Isiraeli.

**15** Nie mwene nînie ngaatuîka mûrîthi wa ng'ondu ciakwa, na nîngaatûma ivurûke. Nie Ngai-Mûnene Ngai nînie mbugîte ûguo.

**15**

**16** “Ng'ondu irîa ciûrîte nîngaaicaria, na irîa inyaganîtie nîngaaicokanîrîria vamwe. Irîa ikûthua nîngaaciova na mbîkîre vinya irîa itarî na vinya. Nwatî irîa noru na irî na vinya nîngaaicûkangia nîûndû nie ndîthagia na kîvooto.

**16**

**17** “Namue ndîthia yakwa, nie Ngai-Mûnene nînie ngaatua ciira gatagatî ka ng'ondu na ng'ondu na ndue ciira gatagatî ka ndûrûme na Nthenge.

**18** Amwe enyu marîcaga nyaki îrîa mbaro na magakinyanga îrîa matakwenda. Manyunyaga manjî marîa maro na marîa matigara makaunjuga na magûrû!

**19** Nwanginya ng'ondu ciakwa irîe nyaki îrîa mûkinyangîte na inyue manjî marîa munjugîte na magûrû menyu?

**19**

**20** “Kwoguo, nie Ngai-Mûnene Ngai nîramwîra atî nîngaatwithania ciira gatagatî ka ng'ondu irîa noru na ng'ondu irîa ng'înju.

**21** Mwatindîkire ng'ondu irîa itarî na vinya na ituro cienyu na mûkîimunda na mvîa nginya mûkîinyagania kûraca na ndîthia.

**22** Nîngaavonokia ng'ondu ciakwa na itigacoka kûnyamarua rîngî. Nîngaatwithania cira gatagatî ka ng'ondu na ng'ondu îrîa îngî.

**23** Nîngaaithuurîra mûrîthi ûmwe, na nîke Daudi ndungata yakwa na nîagaatuîka mûrîthi wacio. Nîakaairîthia waro na aimenyagîrîre.

**24** Nanie Ngai-Mûnene nîngaatuîka Ngai wacio, na ndungata yakwa Daudi nîagaatuîka mûnene wacio. Nie Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo.

**25** Nîngaarûtha kîrîkanîro Kîam thayû nacio. Nîngaaruta nyamû cia kîthaka kuuma vûrûrirî nîguo ng'ondu ciakwa itûûre irî ngitîre kûu werûrî na imamage mûtitûrî.

**25**

**26** “Nîngaairathima na nîigaatûûra mîenarî ya kîrîma gîakwa Kîammûre. Nîngaaciurithagîria mbura vîndî îrîa yagîrîrîte na nîgaatuîka mbura ya kîrathimo.

**27** Mîtî îrîa îrî mîgûndarî nîgaaciara matunda, mîgûnda nîkaagîa na maketha meengî na nîigaatûûra na thayû vûrûrirî wacio. Rîrîa ngaatucanga mînyororo ya andû arîa maaituire ngombo, na nîivonokie kuuma kûrî o, nîikaamenya atî nie nînie Ngai-Mûnene.

**28** Itigaatavwa nî ndûrîrî ciîngî, kana ciûragwa kana irîwa nî nyamû cia kîthaka. Igaatûûra irî ngitîre na itakûmakua nî kîndû.

**29** Nîngaaiva mîgûnda mîaro îgûkûra irio nîguo itigaacoke kûgîa na yûra vûrûrirî ûcio, na itigaacoka kûthekererwa nî ndûrîrî rîngî.

**30** Nao andû nîmakaaamenya atî, nie Ngai-Mûnene Ngai wao, nîrî vamwe nao na mamenye atî andû a Isiraeli nî andû akwa. Nie Ngai-Mûnene Ngai nînie mbugîte ûguo.

**30**

**31** “Mue nîmue ng'ondu ciakwa, ng'ondu cia ndîthia yakwa, nanie nînie Ngai wenyu. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene Ngai mbugîte.”

# Ezek 35

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwaverithirie Edomu

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “Mûndû, vûgûka ûrorie kîrîma gîa Seiru na ûrathe ûvoro wîgiî kîrîma kîu,

**3** ûkîîre nie Mwathani Ngai-Mûnene mbugîte atî:

**3** Nîndeganîte nawe we kîrîma gîa Seiru.

**3** Nîngatambûrûkia njara yakwa ndûe nawe,

**3** na nîngaatûma gîtuîke werû.

**3**

**4** Nîngaatua matûûra ma kuo marîa manene maganjo, na vûrûri waku ûtuîke werû,

**4** na nîûgaacoka kûmenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.

**4**

**5** “We ûtûûraga ûrî nthû ya andû a Isiraeli na ûkîmaûragithia rîrîa maarî thînarî na vîndî îrîa maaverithagua nîûndû wa mevia mao.

**6** Kwoguo, nie Mwathani Ngai-Mûnene wata ûrîa ndûûraga mwoyo, mbaara nîyûkîte na ndûkaamîûrîra. Ûrî na mavîtia ma kûûragana na nwanginya wanawe ûragwe.

**7** Nîngatûma kîrîma gîa Seiru gîtuîke îganjo na werû, na mûndû wa wonthe ûkaathiîrîra kuo nîngaamûraga.

**8** Nîngecûria kîrîma gîa Seiru ciimba. Nakuo tûrîmarî, ciandarî na tûrûnjîrî twenyu nîgûgecûra andû arîa maûragîrîtwe mbaararî.

**9** Nîngaatûma ûtuîke werû tene na tene, na matûûra maku marîa manene matigaacoka gûtûûrwa nî andû rîngî. Nawe nîûkaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.

**9**

**10** “Nîûndû waugire atî ndûrîrî icio igîrî, ‘Isiraeli na Juda’ nî mavûrûri maku na nîûkaamegwatîra, wana ethîrwa nie, Ngai-Mûnene ndûûraga kuo.

**11** Kwoguo, wata ûrîa nie, Mwathani Ngai-Mûnene ndûûraga mwoyo, ngaagwîka kûringana na marakara na wîru waku ûrîa wamonirie nîûndû wa kûmathûûra. Na rîrîa ngaamûverithia nîmakaamenya nie nîrî û.

**12** Namue nîmûkaamenya atî nie, Ngai-Mûnene nîmbîguîte irumi cionthe irîa mwarîtie ciîgiî irîma cia Isiraeli. Mwairumire mûkiugaga atî, irîma cia Isiraeli ituîkîte werû na nîmûvetwe cio mûciîgwatîre.

**13** Nîmbîguîte ûrîa wîthîrîtwe ûgîîtîa na ûkîaria maûndû meengî mambîgiî.”

**13**

**14** Mwathani Ngai-Mûnene augîte atîrî, “We Edomu nîngaagûtua werû, na mavûrûri monthe ma nthî nîmagaakena

**15** wata ûrîa we wakenire rîrîa vûrûri wa Isiraeli wanangirwe. Kwoguo ûguo nîguo ngaagwîka. Kîrîma gîa Seiru nîgîgaatuîka werû, wana vûrûri wonthe wa Edomu. Nao nîmakaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Ezek 36

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Irathimo cia Ngai kûrî andû a Isiraeli

## Ûtûûro mûcerû wa andû a Isiraeli

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “We mûndû, rathîra irîma cia Isiraeli na ûciîre ithikîrîrie ndûmîrîri Ngai-Mûnene.

**2** Nie Mwathani Ngai-Mûnene nîrauga: Nthû cienyu ciaugaga atî, ‘Irîma irîa ndaca mûno ituîkîte cietû!’

**2**

**3** “Kwoguo vecana ûrathi muge Mwathani Ngai-Mûnene augîte atî, Nthû nîciatûmire mue irîma mûtuîke werû na nîmaamûcûkangirie mîena yonthe na mûgîtuîka îgai rîa mavûrûri mengî. Kwoguo mwatuîkire kîndû gîa kûthekagîrîrwa na gûcambua nî andû.

**4** Kwoguo, Mue irîma cia Isiraeli, thikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene akûmwîra mue irîma namue tûrîma, mue nyûnjî na cianda; wana kûndû kûrîa gûtigîtwe kûrî werû na matûûra marîa mathame, nîmûtavîtwe na mûgatuîka kîndû gîa kûthekererwa nî mavûrûri marîa mengî mamûthiûrûrûkîrîtie.

**4**

**5** “Kwoguo nie Mwathani Ngai-Mûnene, nîûndû nîrî mûrakaru, nîngûverithia andû onthe a mavûrûri marîa mamûthiûrûrûkîrîtie na Edomu kuonthe. Andû acio nîmaanyitire vûrûri wakwa na nîmoonanirie kînyarari ngororî ciao na makîûgaana ûtuîke wao.

**5**

**6** “Kwoguo we mûndû, vecana ûrathi wîgiî vûrûri wa Isiraeli. Îra irîma na tûrîma na wîre tûrûnjî na cianda ûrîa nie Mwathani Ngai-Mûnene ngûmera. Nîrî na marakara marî na wîru nîûndû wa ûrîa maconorithîtue nî mavûrûri mengî.

**7** Nie Mwathani Ngai-Mûnene nevîta na neranîra atî, mavûrûri mau mamathiûrûrûkîrîtie nwanginya wana mo magaaconorithua.

**8** Nwatî mue irîma cia Isiraeli, mîtî yenyu nîîkagîa na mvûa na îciare matunda nîûndû wa andû akwa a Isiraeli nîûndû kavinda gatarî karaca nîmagaacoka kwao.

**9** Nîrî mwena wenyu, na nwanginya mone atî vûrûri wenyu nîwarîmwa rîngî na wavandwa mbeû.

**10** Nîngaatûma andû onthe a Isiraeli mongerereke. Matûûra marîa mathamîtwe nîmagatûûrwa rîngî na kûrîa gûtigîtwe kûrî maganjo nîgûgaatumwa rîngî.

**11** Nîngaatûma andû mengîve wana nyamû irîa mûrîthagia ciîngîve. Nîikoongerereka na iciarane mûno na ndûme irîma itûûrwe ta ûrîa ciatûûragwa mbererî. Nîngaamwîka maûndû maro gûkîra marîa monthe naamwîkîte mbere na nîmûkaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.

**12** Nîngaatûma andû akwa a Isiraeli maûke na matûûre vûrûri ûyû na mawîgwatîre ûtuîke wao na ndûgaatûma ciana ciao ikua rîngî.

**12**

**13** “Andû maugaga atî nîmûragaga andû enyu na mûgatûma vûrûri wenyu ûcakaye nîûndû wa ciana kûthira,

**14** kwoguo nie Mwathani Ngai-Mûnene mbugîte atî mûtigaacoka kûûraga andû, kana vûrûri wenyu ûcakaye nîûndû wa ciana kûthira. Nie Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo.

**15** Na ndikenda mwîgua irumi kuuma mavûrûri mau rîngî kana mamûnyûrûria kana matûme vûrûri wenyu ûvîngwe rîngî. Ûguo nîguo nie Mwathani Ngai-Mûnene mbugîte.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**17** “We mûndû, vîndî îrîa andû a Isiraeli maatûûraga vûrûrirî wao, nîmaaûgwatirie mûgiro nîûndû wa mîthiîre yao na mîtugo yao. Mîtugo yao marî mbere yakwa yekariî ta gîko Kîam mûndû mûka vîndî îrîa arî kavindarî gake ka mweri.

**18** Kwoguo nînametûrûrîre marakara makwa nîûndû wa nthakame îrîa meetûrûrire vûrûrirî wao na nîûndû wa mûgiro ûrîa maagwatirie vûrûri na njîra ya kûgooca mîvuanano.

**19** Nînaamatuîrîre kûringana na mîtugo na mîthiîre yao na ngîmanyagania makîthiî mavûrûrirî mageni.

**20** Nwatî mathiî kûrî andû a ndûrîrî, wa kûrîa kuonthe maathiîcaga nîmaagwatagia rîîtwa rîakwa rîtheru gîko. Nao andû nîmaaragia ûvoro ûmegiî na makauga atî, ‘Aya nî andû a Ngai-Mûnene, nwatî kûnarî ûguo nîmaaumire vûrûrirî wake.’

**21** Nwatî nînerûmbûirie nîûndû wa rîîtwa rîakwa rîtheru rîrîa andû a Isiraeli maatûmire rîgîa gîconoko kûrîa kuonthe maathiîcaga kûrî andû a ndûrîrî.

**21**

**22** “Kwoguo îra nyomba ya Isiraeli Mwathani Ngai-Mûnene augîte atî, ûndû ûrîa nduîte gwîka tînîwîka nîguo mûgunîke nwatî nîwîka nîûndû wa kûva rîîtwa rîakwa rîtheru gîtîîo. Rîîtwa rîu nîmwatûmire rîcambue nî andû a ndûrîrî kûrîa kuonthe mwathiîcaga.

**23** Rîîtwa rîakwa rîtheru rîrîa mwacambithirie gatagatîrî ka andû a ndûrîrî nîngaarîcokeria ûtheru warîo. Nacio ndûrîrî nîikaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene. Nie Mwathani Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo. Nîngaamûvûthîra monanie ûtheru wakwa mbere yao.

**24** Nîngaamûruta gatagatî ka andû a ndûrîrî na nîmûrute mavûrûrirî monthe nîmûcokie vûrûrirî wenyu.

**25** Nîngaacoka nîmûminjaminjîrie manjî matheru, na nîmûkathera. Nîngaamûtheria kuuma kûrî maûndû monthe macûku na kuuma kûrî mîvuanano yonthe.

**26** Nîngaamûva ngoro njerû na mbîkîre mwoyo mûcerû ndarî yenyu. Nîngaaruta ndarî yenyu ngoro îrîa nyûmû ta îthiga na njoke mbîkîre ngoro mbathîki.

**27** Nîngaamwîkîra roho wakwa ndarî yenyu na nîngaatûma mûrûmagîrîre mawatho makwa na mûmenyagîrîre waro matuîro makwa ma cira.

**28** Nîmûgaacoka mûtûûre vûrûrirî ûrîa naveere methe menyu. Nîmûgaatuîka andû akwa nanie nîngaatuîka Ngai wenyu.

**29** Nîngaamûvonokia kuuma kûrî maûndû monthe marîa matarî matheru. Nîngatha ngano iciarage mûno nîguo mûtikagîcage na yûra.

**30** Nîngaatûma matunda ma mîtî ya mîgûnda yenyu mongerereke wana maciaro ma mîgûnda yenyu nîguo mûtikagîe na yûra rîa gûtûma mûconorithue mûrî gatagatî ka ndûrîrî.

**31** Nîûgaacoka kûririkana mîthiîre yaku mîcûku na mîtugo yaku îrîa îtaarî mîaro, na nîûkaaîmena nîûndû wa mevia maku na maûndû macûku marîa wekire.

**32** We nyomba ya Isiraeli nîrenda ûmenye atî ndireka maûndû mama îthenya rîaku, nwatî nîreka ûguo nîguo ûgîe na gîconoko na gîcambî nîûndû wa mîthiîre yaku. Ûguo nîguo Mwathani Ngai-Mûnene augîte.”

**32**

**33** Mwathani Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Rîrîa ngaamûtheria mûthirwe nî mevia menyu monthe, nîngaatûma mûtûûre matûûrarî rîngî, na ndûme mûtume rîngî kûrîa kwomomoku.

**34** Vûrûrirî kûrîa kwarî kûthame na kwonagwa kûrî na kîthaka nî andû arîa maavîtûkagîra kuo nîngaatûma mûkûrîme rîngî.

**35** Andû nîmakaauga atî vûrûri ûrîa watiganîrîtue rîu ûtuîkîte ta mûgûnda wa Edeni. Namo matûûra marîa maarî momoku, na magatuîka maganjo rîu nîmatûûrîtwe rîngî na makagitîrwa na nthingo.

**36** Namo mavûrûri marîa magaatigara mamûthiûrûrûkîrîtie, nîmakaamenya atî nie Ngai-Mûnene, nîndumîte rîngî kûrîa kwarî kwomomoku na kûrîa gwatuîkîte werû ngatûma gûkûre mîtî rîngî. Nie Mwathani nînie mbugîte ûguo, na nîngaawîka.”

**36**

**37** Mwathani Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nîngetîkîria andû a Isiraeli mamvoe nîmatethie na nîngaatûma andû ao mongerereke ta ndîthia ya ng'ondu.

**38** Matûûra marîa momoku nîmakethîrwa na andû eengî ta ûrîa vîndî îmwe îtûûra rîa Jerusalemu rîarî na ng'ondu nyîngî irîa ciarutîtwe cia magongoona kavinda karîa kaarî kagîrîru. Nao nîmagaacoka kûmenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.”

# Ezek 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîanda kîa mavîndî maûmû

## Juda na Isiraeli nîciatuîkire ûthamaki ûmwe

**1** Nînecûrirwe nî vinya wa Ngai-Mûnene na Roho wake nîwanguire na ûkîmbira vandû Kîamndarî gatagatî. Kîanda kîu gîecûrîte mavîndî.

**2** Ngai-Mûnene nîwanthiûrûrûkirie Kîamndarî kîu kîonthe na Kîamrî na mavîndî meengî mûno na maarî maûmû mûno.

**3** Nake nîwambûririe atîrî, “We mûndû, mavîndî mama nwa macoke gûtûûra mwoyo?”

**3** Nanie nînaamûcokerie atîrî, “Mwathani Ngai-Mûnene, we nwawe wicî!”

**3**

**4** Nake nîwambîrire rîngî atîrî, “Rathîra mavîndî mama na ûmere, mue mavîndî maûmû, thikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene akuga.

**5** Meere nie Mwathani Ngai-Mûnene nîrera mavîndî mama atî, nîngûmwîkîra mîvevû yakwa na nîmûgaatûûra mwoyo.

**6** Nîngaamwîkîra mîkiva na ndûme mûgîe na nyama, na nîmûkunîkîre na rûûo. Nîngaaamwîkîra mîvevû ndarî yenyu na nîmûkaagîa mwoyo. Na nîmûgaacoka kûmenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.”

**6**

**7** Kwoguo nînaarathire wata ûrîa naathirwe mbîke. Na wangîrathaga wa rîmwe nînegwire mûgambo. Mûgambo ûcio wagambaga ta wa indo ikîringana, na mavîndî nîmaambîrîrie gûcokanîrîra vamwe makînyitanaga.

**8** Wa ndoreretie, mavîndî mau nîmaagîre mîkiva na nyama na magîkunîkîrwa nî rûûo, nwatî mîîrî îo ndîarî mwoyo.

**8**

**9** Ngai nîwacokire akîmbîra atîrî, “We mûndû, rathîra rûvuvo kuuma mîena îrîa îna na ûrwîre Mwathani Ngai-Mûnene augîte rûvurutane nîguo rûtonye kûrî mîîrî îno yaûragirwe nîguo îgîe mwoyo.”

**9**

**10** Kwoguo nînaarathire wata ûrîa aambathire. Mîvevû nîyaûkire kûrî mîîrî îo na îkîgîa na mwoyo na makîrûngama na magûrû andû gîkundi kînene mûno.

**10**

**11** Nake Ngai nîwambîrire atîrî, “We mûndû, mavîndî mau nî andû onthe a Isiraeli. Maugaga atî nîaûmagaru, matirî na kîîrîgîrîro na nîathiru viû.

**12** Kwoguo marathîre ûmere, nie Mwathani Ngai-Mûnene mbugîte atî mue andû akwa nîngaavingûra mbîrîra cienyu na nîmûriûkie kuuma mbîrîrarî cienyu na nîmûcokie vûrûrirî wa Isiraeli.

**13** Rîrîa ngaavingûra mbîrîra cienyu na nîmûrute kuo, mue andû akwa nîmûkaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene.

**14** Nîngaamwîkîra mîvevû yakwa ndarî yenyu na nîmûgaacoka gûtûûra mwoyo, na nîngaacoka nîmwige vûrûrirî wenyu. Namue nîmûkaamenya atî nie, Ngai-Mûnene nînie mbugîte ûguo na nîngeka guo.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene nîwambîrire rîngî atîrî,

**16** “We mûndû, oca karûthanju kamwe na ûkandîke, ‘Gaka nîka Juda na andû a Isiraeli arîa makonenie nake.’ Coka woce kengî na ûkandîke, ‘Gaka nîka Josefu (karûthanju ka Efiraimu) na andû a Isiraeli onthe arîa makonenie nake.’

**17** Ûcoke ûnyitithanie tûrûthanju tûu vamwe nîguo twonekane ta arî karûthanju kamwe.

**18** Rîrîa andû enyu magaakwîra ûmere gîtûmi Kîam ûndû ûyû,

**19** we ûkaamera atî Ngai-Mûnene augîte, nîngoca karûthanju ka Josefu karîa karî njararî ya Efiraimu na mîvîrîga ya Isiraeli îrîa makonanîtie nayo. Nîngaacoka nyitithanie karûthanju kau na ka Juda nîguo gatuîke karûthanju kamwe karî njararî yakwa.

**19**

**20** “Ûkaanyita tûrûthanju tûu tuoîrî na njara yaku na ûkaarûngama mbere yao nîguo mone.

**21** Nîûgaacoka ûmere Mwathani Ngai-Mûnene augîte atî: Nîngaaruta andû a Isiraeli maume mavûrûrirî kûrîa maathiîre, nîmaûnganie vamwe kuuma mîena yonthe na nîmacokie vûrûrirî wao.

**22** Nîngaamatua rûrîrî rûmwe rûrî vûrûrirî wa Isiraeli ûrîa ûrî irîma. Onthe magaatuîka a mûthamaki ûmwe na matigaacoka gûtuîka ndûrîrî igîrî, na matikagaûkana matuîka mothamaki maîrî.

**23** Matigaacoka kwîgwatia mûgiro na ngai icio ciao cia mîvuanano rîngî na maûndû marîa nie nthûrîte, kana na mavîtia mao. Nwatî nîngaamavonokia kuuma kûrî maûndû monthe marîa matûmaga mevie na maregane nanie na nîmatherie. Magaatuîka andû akwa, nanie nduîke Ngai wao.

**24** Ndungata yakwa Daudi nîgaatuîka mûthamaki wao, na methagîrwe marî a mûrîthi ûmwe. Nîmakaarûmagîrîra matuîro makwa ma ciira na mavingagie mawatho makwa.

**25** Nîmagaatûûra vûrûrirî ûrîa naveere ndungata yakwa Jakovu. Vûrûri ûcio nî ûrîa methe mao maatûûraga. Nao o ene, ciana ciao na ciana cia ciana ciao nîmagaatûûra kuo tene na tene. Nake Daudi ndungata yakwa nîagaatuîka mûnene wao tene na tene.

**26** Nîngaathondeka kîrîkanîro Kîam thayû nao na gîkethîrwa kîrî gîa gûtûûra tene na tene. Nîngaamarathima na ndûme mongerereke, na nîngaatuma hekarû yakwa vûrûrirî wao îtûûrage kuo tene na tene.

**27** Nîngaatûûranagia nao na nduîke Ngai wao, nao matuîke andû akwa.

**28** Nacio ndûrîrî nîikaamenya atî, nie Ngai-Mûnene nînyamûrîte andû a Isiraeli matuîke andû akwa na atî hekarû yakwa îkethagîrwa îrî gatagatîrî kao tene na tene.”

# Ezek 38

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthamaki Gogu nîwatûmîrwe nî Ngai

## Ngai nîwaverithirie Gogu

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî,

**2** “We mûndû, vûgûka ûrorie Gogu mûthamaki wa vûrûri wa Magogu, na nîke mûtongoria mûnene wa vûrûri wa Mesheki na vûrûri wa Tubali. Ratha maûndû mamwîgiî,

**3** na ûmwîre atî: nie Mwathani Ngai-Mûnene nîndeganîte nawe, we Gogu mûtongoria mûnene wa Mesheki na Tubali.

**4** Nîngaamûnyita nîmûthiûrûrukie, na nîmwîkîre ndûano nthîarî ciake. Nîngaamûrutûrûra na nja, ke vamwe na athigari ake onthe a mbaara, mbarathi na athigari arîa mathiîcaga matûîte mbarathi, gîkundi kînene Kîam andû mekîrîte nguo cia mbaara; onthe marî na ngo na mviû cia mbaara.

**5** Maratethererua nî athigari a mbaara a kuuma Perisia, Ethiopia na Lîbia marî vamwe na athigari a Gogu. Onthe marî na ngo na ngovia cia cuuma cia kûgitîra ciongo.

**6** Athigari a mbaara a kuuma Gomeri, Bethi-togarima, kuuma mwena wa rûgûrû kûraca viû, na athigari a mbaara kuuma mavûrûrirî mengî marî vamwe nawe.

**7** Îîvarîrie we mwene na athigari arîa ûrî nao na ûmathe.

**8** Vuva wa mîaka mîîngî nîûgetwa ûthiî ûkatharîkîre vûrûri kûrîa andû maaretirwe vamwe kuuma mavûrûrirî mengî na matûûraga matarî na guoya wa mbaara. Nîûkaatharîkîra irîma cia Isiraeli irîa mbererî ciarî werû na maganjo vandû va kavinda karaca, nwatî rîu andû onthe matûûraga marî agitîre.

**9** We, vamwe na athigari aku a mbaara, na andû a mavûrûri marîa ûkeethîrwa mûnyitanîrîte nao nîmûkaathiî na îvenya ta rûvuvo mûtharîkîre vûrûri ûcio na nîmûgaaûkunîkîra ta îtu.”

**9**

**10** Mwathani Ngai-Mûnene arera Gogu atîrî, “Rîrîa kavinda kau gagaakinya, nîûkaambîrîria gwîciiria maûndû macûku na kûvanga mîvango mîcûku ngororî yaku,

**11** ûkiugaga atî, ‘Nîngûtharîkîra vûrûri ûrîa ûrî na icagi itarî ngitîre na rûthingo kûrîa andû matûûraga marî na thayû. Andû a kûu matûûraga icagirî itarî mbirigîre na itarî na mîrango ya kûvinga.’

**12** Nîûgaatava na ûkuue indo cia andû arîa marî matûûrarî marîa maarî momokangu. Andû acio maagomanire vamwe kuuma mavûrûrirî mengî na rîu nîmagîte na nyamû cia kûrîthua wana indo na matûûraga gatagatî ka nthî.

**13** Sheba, Dedani, agûri na endia a indo kuuma Tarishishi na icagi irîa irî vakuvî na kuo nîmagaakûria atîrî, ‘Ûnganîtie athigari aku a mbaara nîguo mûtharîkîre na mûtave na mûcunane indo? Ûrenda gûkuua sîlûva, thaavu, ndîthia nîguo ûtave indo nyîngî?’

**13**

**14** “Kwoguo, we mûndû rathîra Gogu ûvoro na ûmwîre Mwathani Ngai-Mûnene augîte: Rîrîa andû akwa a Isiraeli makethîrwa mekarîte marî na thayû nîrîo ûkaathiî

**15** kuuma kûrîa ûtûûraga mwena wa rûgûrû kûndû kûraca ûtongoreretie gîkundi kînene Kîam athigari a mbaara, onthe matwîte mbarathi.

**16** Nîûkaatharîkîra andû akwa a Isiraeli ta ûrîa îtu rîkunîkagîra vûrûri. Vîndî îo nîngaakûrete ûtharîkîre vûrûri wakwa nîguo mavûrûri mamenye atî nîngûvûthîrîte we Gogu nîguo monanie ûtheru wakwa mbere yao.

**17** Kinthî tîwe, nie Mwathani Ngai-Mûnene naririe ûvoro waku tene na njîra ya arathi a Isiraeli ndungata ciakwa, ngiuga atî vîndî îmwe nîngaagûtûma akatharîkîre Isiraeli?”

**17**

**18** Mwathani Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Mûthenya ûrîa Gogu akaatharîkîra vûrûri wa Isiraeli, nie nîngaarakara.

**19** Nîrî na wîru na marakara meengî nîmanîrîra atî mûthenya ûcio nîgûkaagîa na kîthingithia kînene vûrûrirî wa Isiraeli.

**20** Nthamaki irî îriarî, iconi irîa igûrûkaga na nyamû cia kîthakarî, ciûmbe irîa ikurumaga na andû onthe a nthî, nîmakaainaina mamona. Irîma nîikomomorwa, nguva nîikomomoka na nthingo cionthe igwe nthî.

**21** Nîngaatûma Gogu agîe na maûndû ma kûmûmakia ma mîthemba yonthe. Andû aku nîmagaaûkanîrîra wa mûndû arûe na mûndû ûrîa wîngî. Nînie Mwathani Ngai-Mûnene mbugîte ûguo.

**22** Nîngaamûverithia na mîrimû mîcûku na ndûme andû maûragane. Nîngaaurithîria Gogu, athigari ake a mbaara na arîa onthe arî nao mbura nene ya mbembe na mwaki wa ûviriti.

**23** Kwoguo, mavûrûri meengî nîmakaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene na nîngoonania ûnene na ûtheru wakwa kûrî ndûrîrî nyîngî.”

# Ezek 39

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gogu nîwavootirwe

## Gogu nîwathikirwe

## Andû a Isiraeli nîmaacokirue vûrûrirî wao

**1** Mwathani Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “We mûndû, rathîra Gogu mûtongoria mûnene wa vûrûri wa Mesheki na wa Tubali, na ûmwîre atî, nie Ngai-Mûnene nîndeganîte nake.

**2** Nîngaakûgarûra ngûrute na kûu kûraca mwena wa rûgûrû ngûtongorie ûkatharîkîre irîma cia Isiraeli.

**3** Nîngaacoka munange ûta waku ûrî njararî yaku ya ûmotho, na ndûme mîguî îgwe nthî kuuma njararî yaku ya ûrîo.

**4** We, athigari aku a mbaara, na andû a mavûrûri marîa manyitanagîra nawe nîngaamanenganîra matuîke irio cia kûrîwa nî iconi cia mîthemba yonthe na nyamû cia kîthaka.

**5** Mûkaaûragîrwa Mûtitûrî. Ûguo nîguo nie Mwathani Ngai-Mûnene mbugîte.

**6** Nîngaatûma vûrûri wa Magogu kûgîe mwaki na ûgîe kûrî andû arîa matûûraga na thayû rûtererî rwa îria. Nao nîmakaamenya atî, nînie Ngai-Mûnene.

**7** Nîngamenyithia andû akwa a Isiraeli rîîtwa rîakwa rîtheru na ndigetîkîra rîîtwa rîu rîakwa rîtheru rîcambua rîngî. Nacio ndûrîrî nîikaamenya atî, nie nînie Ngai-Mûnene, ûrîa Mûtheru wa Isiraeli.”

**7**

**8** Mwathani Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Mûthenya ûrîa naaririe ûvoro waguo, nama nîûgûkinya.

**9** Andû arîa matûûraga matûûrarî ma Isiraeli nîmakaaumagara makaûnganie indo cia mbaara na maivîvie. Nîmagaakia mwaki na ngo, ûta na mîguî, matumû na njokoma îvinda rîa mîaka mûgwanja.

**10** Matikaathiî kuna ngû mîgûndarî kana mathiî magaiteme mûtitûrî, nîûndû makaavûthagîra indo cia mbaara ta ngû. Nîmagaatava indo cia andû arîa maamatavîte, na makuue indo cia andû arîa maamacunîte indo ciao. Ûguo nîguo nie Mwathani Ngai-Mûnene mbugîte.”

**10**

**11** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Vîndî îrîa maûndû mau mageekîka, nîngaava Gogu vandû va kûthikwa Kîamndarî vûrûrirî wa Isiraeli. Kîanda kîu gîtagwa Kîamnda Kîam athiîi kîrîa kîrî mwena wa îrathîro wa îria rîa cumbî. Gogu vamwe na athigari ake onthe makaathikwa kûu. Athiîi nîmakaarigîrîrua kûvîtûkîra kuo na Kîamnda kîu nîgîgaacoka gwîtagwa, ‘Kîanda Kîam Hamoni-gogu.’

**12** Andû a Isiraeli makaavûthîra îvinda rîa mîeri mûgwanja kûthika ciimba cia andû arîa akuû nîguo matherie vûrûri wao.

**13** Andû onthe vûrûrirî nîmagaatethereria kûthika andû arîa akuû, na ûndû ûcio nîûkaamaretera ngumo mbaro vîndî îrîa ngoonania riiri wakwa. Ûguo nîguo nie Mwathani Ngai-Mûnene mbugîte.

**14** Vuva wa mîeri mûgwanja, nîmakaathuura andû mathiîcage kûu vûrûrirî magîcaragia andû arîa matarî athike nîguo mamathike matherie vûrûri wao.

**15** Vîndî îrîa makethîrwa magîcangacanga kûu vûrûrirî mangîona îvîndî rîa mûndû, nîmageekîra rûûri nîguo andû arîa marathikana maûke kûthika îvîndî rîu Kîamndarî Kîam Hamoni-gogu.

**16** (Vandû vau nîvakaagîa na îtûûra narîo rîgetagwa Hamona.) Ûguo nîguo makaatheria vûrûri.”

**16**

**17** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “We mûndû, îra iconi cia mîthemba yonthe na nyamû cionthe cia kîthakarî igomane vamwe kuuma mîena yonthe ciûke kîgongoonarî kîrîa nîithondekerete. Gîkethîrwa kîrî kîrugo kînene mûno irîmarî cia Isiraeli, na nîkuo ikaarîa nyama na inyue nthakame.

**18** Nîikaarîa nyama cia athigari njamba na inyue nthakame ya anene a nthî arîa makaaûragwa ta ndûrûme, tûgondu, mbûri kana ndegwa irîa noru cia Bashani.

**19** Kîrugo kîu Kîam îgongoona ngûithondekera ikaarîa maguta ivae na inyue nthakame ituîke mîrîu ta inyuîte njovi.

**20** Nîigeekara nthî metharî yakwa irîe na ivae nyama cia mbarathi na cia andû arîa mathiîcaga matûîte mbarathi, na cia athigari na andû njamba a mbaara. Nînie Mwathani Ngai-Mûnene mbugîte ûguo.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Nîngoonia ndûrîrî riiri wakwa, na nîikoona ûrîa ndûmagîra vinya wakwa ngîtucanîra cira na kîvooto.

**22** Nyomba ya Isiraeli nîkaamenya kuuma mûthenya ûcio atî nînie Ngai-Mûnene Ngai wao.

**23** Nacio ndûrîrî nîikaamenya atî andû a Isiraeli maathiîre îthamîriorî nîûndû wa mavîtia marîa maambîkire. Nînaamatiganîrie na nîûndû nîmaamenire, ngîmarekereria kûrî nthû ciao na ikîmaûraga.

**24** Naamekire kûringana na maûndû mao marîa marî mûgiro na mevia mao na ngîmatiganîria.”

**24**

**25** Kwoguo Mwathani Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Rîu nîngwîguîra andû a Jakovu ntha, na nîo andû a Isiraeli na ndûme mathatûkwe rîngî. Nîngaatûma rîîtwa rîakwa rîtheru rîvecagwe gîtîîo.

**26** Rîrîa magaatûûra vûrûrirî wao matagwîtigîra na marî na thayû, nîmakaariganîrwa nî ûrîa maaconorithîtue nîûndû wa kûndiganîria.

**27** Nîngaaruta andû akwa kuuma mavûrûrirî ma nthû ciao nîguo monie ndûrîrî nyîngî atî, nie nîrî mûtheru.

**28** Nao nîmakaamenya atî nînie Ngai-Mûnene Ngai wao, nîûndû nînatûmire mavirwe îthamîriorî. Rîu nîmacoketie vûrûrirî wao na gûtirî mûndû wanarî ûmwe wao ûtigîtwe na vuva.

**29** Nîngetîrîria andû a Isiraeli roho wakwa, na ndikaamatiganîria rîngî. Nînie Mwathani Ngai-Mûnene mbugîte ûguo.”

# Ezek 40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## EZEKIELI NÎWAGÎRE NA KÎONEKI KÎA HEKARÛ NJERÛ

## (

## 40.1—48.35

## )

## Ezekieli nîwavirirwe Jerusalemu

## Kîvingo kîa mwena wa Îrathîro

## Kîvaro kîa Nja

## Kîvingo kîa mwena wa Rûgûrû

## Kîvingo kîa mwena wa Îveti

## Kîvingo kîa mwena wa îveti wa kîvaro kîa ndarî

## Kîvingo kîa mwena wa îrathîro gîa kîvaro kîa ndarî

## Kîvingo kîa mwena wa rûgûrû kîa kîvaro kîa ndarî

## Mîako îrîa yarî vakuvî na kîvingo kîa mwena wa rûgûrû

## Kîvaro kîa mwena wa ndarî na hekarû

**1** Kwarî mûthenya wa îkûmi wa mweri wa mbere wa mwaka wa mîrongo îîrî na îtano kuuma twavirwa îthamîriorî, na mwaka ûcio nîguo warî wa îkûmi na îna kuuma îtûûra rîa Jerusalemu rîanyitwa. Mûthenya ûcio nînecûrirwe nî vinya wa Ngai-Mûnene.

**2** Na njîra ya kîoneki Ngai-Mûnene nîwambocire akîmbira vûrûrirî wa Isiraeli na akîmbiga vandû îgûrû kîrîmarî kîraca. Mwena wa îveti wa kîrîma kwarî na mîako yonekaga ta îtûûra rînene.

**3** Rîrîa aambirire vau, nînoonire mûndû wavenavenagia ta cuuma ya gîcango. Mûndû ûcio aarûngamîte kîvingorî anyitîte kîthimi gîa kamûkumbû na akanyita kîthimi gîa kamûtî.

**4** Mûndû ûcio nîwambîrire atîrî, “We mûndû, roria waro na ûtege matû wîgue na wîcirie waro ûvoro wa maûndû marîa ngûkwonia. Ûndû ûcio nîguo watûmire ûretwa gûkû. Nwanginya wîre andû a Isiraeli maûndû monthe marîa ûkwona.”

**4**

**5** Nînoonire hekarû îthiûrûrûkîrîtue na rûthingo. Mûndû ûrîa noonete, nîwocire kîthimi gîa kamûtî ka ûraca wa mita ithatû na akîthima rûthingo nako. Rûthingo rûu rwarî rwa mita ithatû (3) kûthiî na îgûrû na ûtungu wa rûthingo warî mita ithatû (3).

**6** Nîwacokire akîthiî kîvingorî kîrîa kîerekerete na mwena wa îrathîro. Nîwatwîre na ngathî ciakîo akîthiî agîkîthima, nakîo Kîamrî Kîam mita ithatû (3).

**7** Wavîtûka kîvingo, kwarî na gacîra. Mîenarî yoîrî yako kwarî na tûnyomba twa arangîri, wa mwena tûnyomba tûthatû. Wa kanyomba kaarî na mîena yeganene yonthe ya ûraca wa mita ithatû. Nthingo irîa ciatûgaanîtie ciarî na ûtungu wa mita igîrî na nuthu (2.5). Na wavîtûka tûnyomba tûu twa arangîri ûthiîte hekarûrî, kwarî na gacîra ka ûraca wa mita ithatû (3). Gacîra kau kaaviraga mûndû kanyombarî karîa keerekerete mûromorî wa hekarû.

**8** Mûndû ûcio nîwathimire kanyomba kau wanako na akîona atî kaarî ka ûraca wa mita inya (4).

**9** Nîwacokire akîthima nthingo ciako na akîona irî na ûtungu wa mita îmwe (1). Mûthiia wa kanyomba kau mwena wa ndarî nîguo warî vakuvî mûno na hekarû.

**10** Tûnyomba tûu twa arangîri, na twarî mîena yoîrî ya gacîra ga kûvîtûkîra nîtweganene, wana nthingo irîa ciatûgaanîtie nîcieganene.

**10**

**11** Mûndû ûcio nîwacokire akîthima wariî wa gacîra kau ga kûvîtûkîrîra. Wariî wako warî wa mita ithathatû na nuthu (6.5) na wariî wa kîvingo warî wa mita ithano (5).

**12** Mbere ya kanyomba wa kanyomba ka arangîri vaarî na karûthingo kaarûngamîte ga kûrigîrîria ga cendimita mîrongo îtano (50) na ûtungu wako warî wa cendimita mîrongo îtano (50).

**13** Mûndû ûcio nîwacokire akîthima ûraca wa rûthingo rwa mwena wa vuva wa kanyomba kamwe kûthiî nginya rûthingorî rwa vuva rwa kanyomba ka mwena ûcio wîngî. Naguo warî wa mita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5).

**14** Kanyomba karîa kaarî ka mûthiia nîguo mûndû akinye kîvarorî wanako nîwakathimire. Nako kaarî na wariî wa mita îkûmi (10).

**15** Kuuma mwena wa nja wa rûthingo rwa kîvingo kûthiî mûthiia wa rûthingo rwa kanyomba ka mûthiia ka arangîri warî wa mita mîrongo îîrî na ithano (25).

**16** Tûnyomba tûu twarî na tûtirica nthingorî cia mwena wa na nja cia wa kanyomba wa kanyomba, wana nthingorî irîa ciagaanîtie tûnyomba tûu. Mwena wa ndaarî ûrîa werekerete gacîra ga kûvîtûkîrîra kwarî na mbica cia mîtî ya mîkîndû ciacîtwe nthingorî.

**16**

**17** Mûndû ûcio nîwandonyirie na akînginyia nja ya kîvaro. Rûthingorî rûrîa rwathiûrûrûkîrîtie hekarû kwarî na tûnyomba mîrongo îthatû (30). Mwenarî wa mbere wa tûnyomba tûu kwarî na gacîra kaathondeketwe na mathiga.

**18** Gacîra kau kaathiûrûrûkîte kîvaro. Kwarî na kengî wata ko nwatî kaarî nthî ya karîa ka mbere. Kîu Kîamrî kîvaro gîa kaîrî.

**18**

**19** Kwarî kîvingo Kîamrî Kîam gacîra karîa kaarî îgûrû rîa karîa kengî. Gacîra kau kaathiîte kîvarorî Kîam mwena wa ndarî. Mûndû ûcio nîwathimire wariî ûrîa warî gatagatî ka ivingo icio cioîrî, naguo warî wa mita mîrongo îtano (50).

**19**

**20** Mûndû ûcio nîwacokire akîthima gacîra ka mwena wa rûgûrû karîa kaathiîcaga kîvarorî Kîam nja.

**21** Tûnyomba tûthatû twa arangîri twarî mîena yoîrî ya gacîra, nthingo irîa ciatûgaanîtie na nyomba îrîa yarî vakuvî na hekarû, cionthe ciarî na ithimi wata irîa ciarî kîvingorî Kîam mwena wa îrathîro. Ûraca wa gacîra kau warî wa mita mîrongo îîrî na ithano (25) na wariî wa mita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5).

**22** Nyomba îrîa yarî kîvingorî, tûtirica, na mbica cia mîtî ya mîkîndû irîa ciacîtwe rûthingorî, ciekariî wata irîa irî kîvingorî Kîam mwena wa îrathîro. Mwena ûyû warî na ngathî mûgwanja cia kunûkia kîvingorî, na nyomba ya mûthiia yerekerete kîvarorî kîu.

**23** Mûkîra ûcio wîngî wa kîvaro umîte kîvingorî Kîam mwena wa rûgûrû, kwarî na kîvingo kîngî gîa kûthiî kîvarorî Kîam ndarî wata mwena wa îrathîro. Mûndû ûcio nîwathimire ûraca gatagatî ka ivingo icio cioîrî, ûraca wa vo warî mita mîrongo îtano.

**23**

**24** Vuva wa ûguo, mûndû ûcio nîwambirire mwena wa îveti, na ngîona kîvingo. Nîwathimire nthingo ciakîo cia mwena wa ndarî na akîthima nyomba îrîa yarî kîvingorî kîu. Nacio ithimi cionthe ciegana wata ithimi irîa ciîngî.

**25** Kîvingorî gîkî kwarî na tûnyomba twarî na tûtirica wata twa tûnyomba twa ivingo irîa ciîngî. Ûraca wakîo warî mita mîrongo îîrî na ithano (25), na wariî wakîo warî mita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5).

**26** Nîguo mûndû akinye kîvingorî kîu, kwarî na ngathî mûgwanja, na mûthiiarî kwarî na nyomba yerekerete kîvaro. Nthingorî cia ndarî irîa cierekerete gacîrarî kwarî na mbica cia mîtî ya mîkîndû.

**27** Ava wana vo vaarî na kîvingo gîa kûthiî kîvarorî Kîam mwena wa ndarî. Mûndû ûcio nîwathimire ûraca wa kuuma kîvingorî gîkî kûthiî kîrîa Kîam mwena wa îveti, naguo warî wa mita mîrongo îtano (50).

**27**

**28** Mûndû ûcio nîwacokire akîmbîtûkîrîria kîvingorî Kîam mwena wa îveti na tûgîkinya kîvingorî Kîam mwena wa ndarî. Nîwathimire kîvingo kîu na akîona nîkîeganene na ivingo irîa ciîngî ciarî rûthingorî rwa mwena wa nja.

**29** Tûnyomba twa arangîri tûrîa twarî mîena yoîrî ya gacîra, nyomba îrîa yarî kîvingorî na nthingo ciayo nîcieganene na nthingo cia ivingo irîa ciîngî. Nthingorî cia mwena wa gacîra kwarî na tûtirica wa na kanyombarî karîa kerekerete kîvaro. Ûraca wako warî mita mîrongo îîrî na ithano (25), na wariî wa mita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5).

**30** Kwarî na tûnyomba mîenarî ya gacîra kau ga gûtonya. Tûnyomba tûu twarî twa ûraca wa mita mîrongo îîrî na ithano (25) na wariî wa mita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5).

**31** Kwarî na kanyomba kaarî kîvingorî na kaaroretie kîvaro Kîam mwena wa nja. Nthingorî cia kanyomba kau nîgwacoretwe mbica cia mîtî ya mîkîndû mîenarî ya gacîra kau. Kwarî na ngathî inyanya cia kunûkia kîvingorî kîu.

**31**

**32** Mûndû ûcio nîwacokire akîndonyeria kîvingorî Kîam mwena wa îrathîro ngîkinya kîvarorî Kîam ndarî. Nîwathimire kîvingo na ithimi ciakîo ciarî wata cia ivingo irîa ciîngî.

**33** Tûnyomba twa arangîri tûrîa twarî mîena yoîrî ya gacîra, nyomba îrîa yarî kîvingorî na nthingo ciayo nîcieganene na nthingo cia ivingo irîa ciîngî. Nthingorî cia mwena wa gacîra kwarî na tûtirica wa na kanyombarî karîa kerekerete kîvaro. Ûraca wako warî mita mîrongo îîrî na ithano (25), na wariî wa mita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5).

**34** Kanyomba kau ga kîvingo keerekerete kîvaro Kîam nja. Mbica cia mîtî ya mîkîndû ciacoretwe nthingorî cia mîena ya kûvîtûkîrîra. Kwarî na ngathî inyanya cia kunûkia kîvingorî kîu.

**34**

**35** Mûndû ûcio nîwacokire akîmbira kîvingorî Kîam mwena wa rûgûrû. Wanakîo nîwakîthimire na Kîamrî na ithimi wata irîa cia ivingo irîa ciîngî.

**36** Tûnyomba twa arangîri tûrîa twarî mîena yoîrî ya gacîra, nyomba îrîa yarî kîvingorî na nthingo ciayo nîcieganene na nthingo cia ivingo irîa ciîngî. Nthingorî cia mwena wa gacîra kwarî na tûtirica wa na kanyombarî karîa keerekerete kîvaro. Ûraca wako warî mita mîrongo îîrî na ithano (25) na wariî mita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5).

**37** Kwarî na kanyomba kaarî kîvingorî na kaaroretie kîvaro Kîam mwena wa nja. Nthingorî cia kanyomba kau nîgwacoretwe mbica cia mîtî ya mîkîndû mîenarî ya gacîra kau. Kwarî na ngathî inyanya cia kunûkia kîvingorî kîu.

**37**

**38** Kîvarorî Kîam mwena wa nja kwarî na kanyomba gaatumîtwe kanyitanîte na gacîra ka gûtonya ka mwena wa ndarî. Mûromo wako waumîrîrîte kanyombarî ka gûtonya kîvarorî. Kanyombarî kau nîkuo kwathambagîrua nyamû irîa ciûragîtwe nîûndû wa magongoona ma kûvîvua.

**39** Kanyombarî kau kaarî kîvingorî kwarî na metha igîrî mwena ûmwe na ûcio wîngî metha igîrî. Metha icio ciarî cia kûthînjîra nyamû cia magongoona ma kûvîvua, magongoona ma mevia na cia magongoona ma kûthengutîrua mavîtia.

**40** Nja ya kanyomba kau kwarî na metha ciîngî inya wata irîa irî ndarî ya kanyomba. Igîrî mwena ûmwe na igîrî mwena ûcio wîngî wa kîvingo Kîam mwena wa rûgûrû.

**41** Kwoguo metha cionthe irîa ciavûthagîrwa nîûndû wa kûthînja nyamû cia magongoona ciarî inyanya: inya ndarî ya kanyomba na inya nja ya kanyomba.

**42** Kwarî na metha ciîngî inya cia kûrutîra magongoona ma kûvîvua. Metha icio ciatumîtwe na mathiga marî maumie. Metha icio ciarî na ûraca wa cendimita mîrongo îtano (50) kûthiî na îgûrû, na wariî wa cendimita mîrongo mûgwanja na ithano (75), na ûraca wa cendimita mîrongo mûgwanja na ithano (75). Metha icio ciarî cia kwigîrîra indo irîa maavûthagîra makîthînja nyamû cia magongoona ma kûvîvua na cia magongoona mau mengî.

**43** Kwarî na karûvaû ka wariî wa cendimita inyanya (8) gekîrîtwe kathiûrûrûkîrîtie metha icio kûrîa nyama cia magongoona ciaigagwa.

**43**

**44** Ndarî ya kîvaro kwarî na tûnyomba twîrî twa aini a nyîmbo. Kamwe kaarî vakuvî na kîvingo Kîam mwena wa rûgûrû kerekerete na mwena wa îveti, na kau kengî kaarî mwena wa îveti kerekerete na mwena wa rûgûrû.

**45** Mûndû ûcio nîwambîrire atîrî, “Kanyomba karîa kerekerete mwena wa îveti nî ka athînjîri-Ngai arîa matungataga hekarûrî.

**46** Nako kanyomba karîa karoretie mwena wa rûgûrû nî ka athînjîri-Ngai arîa matungataga metharî ya kîgongoona. Athînjîri-Ngai acio nî njiarwa cia Zadoku na nîo onga kuuma mûvîrîgarî wa Lawi maarî etîkîrie gûtungata Ngai-Mûnene.”

**46**

**47** Mûndû ûcio nîwathimire kîvaro kîu na mwena wa ndarî na akîona atî Kîamrî na wariî weganene na ûraca wa mita mîrongo îtano (50). Nayo metha ya kîgongoona yarî vau mbere ya hekarû.

**48** Nîwacokire akîmbira kanyombarî karîa karî kîvingorî gîa gûtonya hekarûrî. Nîwathimire kîvingo na akîona atî Kîamrî na wariî wa mita igîrî na nuthu (2.5) kûthiî na îgûrû na wariî wa mita mûgwanja (7). Nthingo cia kîvingo ciarî cia ûtungu wa mita îmwe na nuthu (1.5) mîena yoîrî.

**49** Kwarî na ngathî mûndû aatûcaga nîguo akinye kanyombarî ka gûtonya hekarûrî. Ngathî icio ciarî cia wariî wa mita îkûmi (10) na ûraca wa mita ithathatû (6). Kwarî na itugî cia mathiga mîena yoîrî ya kîvingo, kîmwe mwena ûyû na kîu kîngî mwena ûcio wîngî.

# Ezek 41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Tûnyomba tûrîa twatumîtwe tûgwatanîte na nthingo cia hekarû

## Nyomba ya mwena wa Îthûîro

## Mwîgana wa ithimo cionthe cia hekarû

## Ûrîa mwako wa hekarû wekariî

## Metha ya kîgongoona ya mbaû

## Mîrango ya hekarû

**1** Mûndû ûcio nîwacokire akîndonyia hekarûrî na akîmvira vandû varîa vatheru Mûno. Nîwathimire gacîra karîa kathiîcaga vandû vau, nako kaarî na ûraca wa mita ithatû (3),

**2** na wariî wa mita ithano (5). Gacîra kau kaarî na nthingo mîena yoîrî cia ûtungu wa mita igîrî na nuthu (2.5). Nîwacokire akîthima vandû vau vatheru, navo vaarî na ûraca wa mita mîrongo îîrî (20) na wariî wa mita îkûmi (10).

**2**

**3** Mûndû ûcio nîwacokire akîthiî kanyombarî ka ndarî viû na akîthima itugî irîa ciarî mîena ya mûromo wa gacîra karîa kaathiîcaga kuo. Wa gîtugî Kîamrî na ûraca wa mita îmwe (1) na wariî wa mita ithatû na nuthu (3.5).

**4** Nîwathimire ûraca wa kanyomba ko kene, nako kaarî ka ûraca wa mita îkûmi (10), na wariî wa mita îkûmi (10). Kanyomba kau kaarî hekarûrî mbere ya vandû varîa vatheru Mûno. Mûndû ûcio nîwambîrire atîrî, “Ava nîvo vandû varîa vatheru Mûno.”

**4**

**5** Mûndû ûcio nîwacokire akîthima ûtungu wa rûthingo rwa hekarû na akîona atî rwarî rwa mita ithatû (3). Kwarî na tûnyomba twatumîtwe tûthiûrûrûkîrîtie rûthingo rwa hekarû na mwena wa nja. Tûnyomba tûu twarî twa wariî wa mita igîrî (2).

**6** Tûnyomba tûu twarî twa ngorova ithatû. Wa ngorova yarî na tûnyomba mîrongo îthatû (30). Rûthingo rwa hekarû na mwena wa nja rwarî rûceke kuuma ngorova îmwe kûthiî îrîa îngî nîguo tûnyomba tûu twîthîrwe tûrî na vinya wana tûtanyitîrîrîtwe nî rûthingo rwa hekarû.

**7** Wa ngorova yarî mbariî gûkîra îrîa yarî nthî nîguo ciîganane na nthingo cia hekarû irîa ciacekevete wa ûrîa ciathiîcaga na îgûrû. Rûthingorî rwa hekarû mwena wa nja, nja ya tûnyomba tûu twatumîtwe mwena wa hekarû kwarî na ngathî ya kunûkia kuuma ngorova ya nthî nginya ya îgûrû.

**8** Nînacokire ngîona atî hekarû yarî na varanda yamîthiûrûrûkîrîtie na nîyo yarî mûcingi wa nyomba ithatû cia ngorova irîa ciarî vakuvî na hekarû. Mûcingi wa nyomba icio warî wa mita ithatû.

**9** Ûtungu wa rûthingo rwa mwena wa nja wa nyomba icio warî wa mita igîrî na nuthu (2.5). Vaarî na kîvaro gatagatî ka nyomba irîa ciarî mwena wa hekarû,

**10** na nyomba cia athînjîri-Ngai Kîamrî na wariî wa mita îkûmi (10) kîthiûrûrûkîrîtie hekarû.

**11** Kwarî na mîrango nyombarî icio ciarî mwena wa hekarû yavingûkaga na mwena wa kîvaro. Mûrango ûmwe warî mwena wa rûgûrû na ûcio wîngî warî mwena wa îveti, na kwarî na gîcunjî Kîam mita igîrî na nuthu (2.5) gîtarî na kîndû.

**11**

**12** Mwena wa îthûîro wa hekarû mûthiiarî wa kîvaro vaarî na nyomba ya ûraca wa mita mîrongo îna na ithano (45) na wariî wa mita mîrongo îthatû na ithano (35). Ûtungu wa nthingo cia nyomba îo warî mita igîrî na nuthu (2.5).

**12**

**13** Mûndû ûcio nîwacokire akîthima mwena wa nja wa hekarû, naguo warî wa ûraca wa mita mîrongo îtano (50). Kuuma mwena wa vuva wa hekarû kûvîtûkîra gatagatî ga kîvaro kûthiî nyombarî îrîa îrî mwena wa îthûîro wa kîvaro warî wa mita mîrongo îtano (50).

**14** Wariî mbere ya hekarû vamwe na kîvaro warî ûraca wa mita mîrongo îtano (50).

**15** Nîwacokire akîthima ûraca wa nyomba îrîa yarî mwena wa îthûîro vamwe na varanda ya yo, na yo yarî ya mita mîrongo îtano (50).

**15** Kanyomba karîa kaarî mûromorî wa gûtonya hekarûrî, vandû varîa vatheru na vandû varîa vatheru Mûno

**16** nthingo cia cio nîciekîrîtwe mbaû kuuma nthî nginya ndiricarî. Ndirica icio nîingîakunîkirwe.

**17** Nthingo cia hekarû mwena wa ndarî kuuma nthî nginya îgûrû rîa mîrango, na kanyomba ka ndarî, cionthe ciarî na mbica ciacîtwe

**18** cia Akerubi na mîtî ya mîkîndû. Mbica ya Kerubi yatigithanîtue na mbica ya Kerubi ûcio wîngî nî mûtî wa mûkîndû ithiûrûrûkîrîtie nyomba yonthe. Wa Kerubi aarî na mothiû maîrî:

**19** ûthiû wa mûndû ûroretie mûtî wa mûkîndû mwena ûmwe na ûthiû wa mûnyambû mwîthî ûroretie mûtî wa mûkîndû wa mwena ûcio wîngî. Ûguo nîguo nthingo cionthe cia hekarû mwena wa ndarî ciekariî,

**20** kuuma nthî nginya îgûrû rîa mîrango kumîtue mbica cia Akerubi na cia mîtî ya mîkîndû.

**21** Mbaû cia kûnyitîrîra mîrango ya vandû varîa vatheru Mûno ciarî na ûtungu weganene.

**21** Mbere ya mûromo wa gûtonya vandû varîa vatheru kwarî na kîndû gîekariî ta

**22** metha ya kîgongoona ya mbaû. Metha îo ya kîgongoona yarî ya ûraca na îgûrû wa mita îmwe na nuthu (1.5) na wariî wa mita îmwe (1). Itugî cia yo cia mwena, nthî ya yo na mîena ya yo ciarûthîtwe na mbaû. Mûndû ûcio nîwambîrire atîrî, “Îno nîyo metha îrîa îkaraga mbere ya Ngai-Mûnene.”

**22**

**23** Kwarî na mîrango îîrî, ûmwe wa gûtonya varîa vatheru na ûcio wîngî wa gûtonya vandû varîa vatheru Mûno.

**24** Mîrango îo yarûthîtwe wa mûrango ûrî wa icunjî igîrî, kwoguo mîrango îo yavingûkagîra gatagatî.

**25** Mîrango ya gûtonya vandû varîa vatheru yagemetue na mbica cia Akerubi na cia mîtî ya mîkîndû wata ûrîa nthingo ciagemetue. Mwena wa nja wa gûtonya hekarûrî kwarî na kîthaku Kîam mbaû gîkunîkîrîte mûromo wa gûtonya ndarî.

**26** Mîenarî yoîrî ya kanyomba kau kwarî na ndirica, na nthingo ciagemetue na mbica cia mîtî ya mîkîndû.

# Ezek 42

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nyomba igîrî ciarî vakuvî na hekarû

## Ithimo cia kîvaro gîa hekarû

**1** Mûndû ûrîa nîwacokire akîmbira kîvarorî Kîam mwena wa nja nginya nyombarî yarî mwena wa rûgûrû wa hekarû. Nyomba îo yarî vakuvî na nyomba îrîa yarî mwena wa îthûîro wa hekarû.

**2** Nyomba îno yarî ya ûraca wa mita mîrongo îtano (50) na wariî wa mita mîrongo îîrî na ithano (25).

**3** Mwena ûmwe yerekerete kîvaro Kîam wariî wa mita îkûmi Kîamrî kîraca wata ûraca wa hekarû, na mwena ûcio wîngî yerekerete gacîra ga kîvaro Kîam mwena wa nja. Nyomba îno yarî na ngorova ithatû, wa ngorova îgûrû rîa îrîa îngî.

**4** Mwena wa rûgûrû wa nyomba îno vaarî na gacîra ka wariî wa mita ithano (5) na ûraca wa mita mîrongo îtano (50). Mîrango ya yo yaroretie mwena wa rûgûrû.

**5** Tûnyomba twa ngorova ya îgûrû twarî tûceke gûkîra twa ngorova ya gatagatî na ya nthî nîûndû nîtwacokete na mwena wa nja makîria.

**6** Nyomba cionthe ciatumîtwe irî na ngorova ithatû na itiatirîrîtwe na itugî ta nyomba irîa ciîngî ciarî kîvarorî kîu.

**7** Kwarî na rûthingo rwarî gatagatî ka nyomba icio na kîvaro Kîam mwena wa nja rwa ûraca wa mita mîrongo îîrî na ithano (25).

**8** Rûthingo rwa nyomba irîa ciarî mwena wa nja wa kîvaro rwarî rwa ûraca wa mita mîrongo îîrî na ithano (25), naruo rwa nyomba irîa cierekerete hekarû rwarî rwa mita mîrongo îtano (50).

**9** Kwarî na gacîra ga gûtonya nyombarî ino kaarî mwena wa îrathîro kuuma kîvarorî Kîam mwena wa nja,

**10** varîa rûthingo rwa mwena wa nja rwambîrîrîtie.

**10** Mwena wa îveti wa hekarû kwarî na nyomba îngî yaroretie na mwena wa kîvaro.

**11** Mbere ya nyomba icio kwarî na mûromo wa gûtonyerera warî na wariî, ûraca, na mûthondekere wata ûrîa warî mwena wa rûgûrû.

**12** Mûromo wa gûtonya nyombarî cia mwena wa îveti warî mûthiiarî wa gacîra mwena wa îrathîro varîa rûthingo rwambîrîrîtie.

**12**

**13** Mûndû ûcio nîwambîrire atîrî, “Nyomba ino irî mwena wa rûgûrû na ino irî mwena wa îveti cionthe nî ntheru. Athînjîri-Ngai arîa matungataga Ngai-Mûnene nîkuo makarîcagîra matega marîa matheru, na kwigagwe matega marîa matheru mûno. Matega mau nî ma irio cia mîgûnda, matega ma kûtheria mevia na matega ma kûrîvîra mevia nîûndû nî vatheru.

**14** Rîrîa athînjîri-Ngai mauma hekarûrî na nîmarenda kûthiî nja kîvarorî, nwanginya marute nguo irîa ntheru megûtungataga nacio maitige nyombarî ino. Nwanginya mekîre nguo ciîngî cia kûthiî nacio kûrî andû.”

**14**

**15** Mûndû ûcio arîkia kûthima mwena wa ndarî wa hekarû, nîwandutire nja ambîtûkîrîrîtie mûromorî wa mwena wa îrathîro na akîthima mwena wa nja wa hekarû.

**16** Nîwathimire mwena wa îrathîro na kîndû kîrîa aavûthagîra gîa kûthima, naguo warî wa mita magana maîrî ma mîrongo îtano (250).

**17** Nîwacokire akîthima mwena wa rûgûrû mita magana maîrî ma mîrongo îtano (250).

**18** Naguo mwena wa îveti warî wa mita magana maîrî ma mîrongo îtano (250).

**19** Nîwacokire akîthima mwena wa îthûîro mita magana maîrî ma mîrongo îtano (250).

**20** Kwoguo rûthingo rûu rwagaanîtie vandû varîa vatheru na varîa vatarî vatheru. Mîena yonthe yarî na ithimo cieganene: mita magana maîrî na mîrongo îtano (250).

# Ezek 43

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Riiri wa Ngai-Mûnene nîwacokire hekarûrî

## Metha ya kîgongoona

## Kwamûra metha ya kîgongoona

**1** Mûndû ûcio nîwambirire mwîrîgarî ûrîa werekerete mwena wa îrathîro.

**2** Riiri wa Ngai wa Isiraeli nîwaûkire umîte na mwena wa îrathîro. Naguo mûgambo wa Ngai warî ta mûrurumo wa manjî ma îria, nayo nthî nîyagîre na ûtheri wa riiri wake.

**3** Kîoneki gîkî gîekariî ta kîrîa nonete rîrîa Ngai aaûkîte gûcûkangia îtûûra rîa Jerusalemu, na ta kîrîa nonete rûnjîrî rwa Kebari. Nînacokire ngîîgwîthia ngîturumithia ûthiû wakwa nthî.

**4** Riiri wa Ngai-Mûnene nîwavîtûkîrîre mwîrîgarî wa mwena wa îrathîro ûgîtonya hekarûrî.

**5** Roho wa Ngai-Mûnene nîwambocire na ûkîmbira kîvarorî Kîam mwena wa ndarî na ngîona atî riiri wa Ngai-Mûnene nîwecûrîte hekarûrî.

**6** Mûndû ûrîa arûngamîte mwena wakwa nîneguire Ngai-Mûnene ambarîria arî hekarûrî

**7** akiuga atîrî, “Mûndû, gîkî nîkîo gîtî gîakwa Kîam ûthamaki na nîvo mbigaga magûrû makwa. Nîndûûra gatagatî ka andû a Isiraeli na nîmathamakîre tene na tene. Andû a Isiraeli kana athamaki ao matigacoka kûgwatia rîîtwa rîakwa rîtheru gîko rîngî makîgooca mîvuanano kana makîthika ciimba cia athamaki ao kûndû gûkû kûtheru.

**8** Athamaki ao maatumire mîromo na mbaû cia mîromo ya nyomba ciao cia ûthamaki vakuvî na mîromo ya hekarû yakwa ivakanîtue nî rûthingo. Nîmaagwatirie gîko rîîtwa rîakwa rîtheru na njîra ya maûndû marî magigi marîa meekire, kwoguo nîrî na marakara nînaamathiririe.

**9** Rîu nîmatige kûgooca mîvuanano na mavire ciimba cia athamaki ao kûraca nanie, nanie nîngûtûûrania nao tene na tene.

**9**

**10** “Mûndû, îra andû a Isiraeli ûvoro wîgiî hekarû na mathome mûcoro wa yo. Tûma maconoke nîûndû wa ciîko ciao njûku.

**11** Mangîgua maconokete nîûndû wa maûndû marîa mekire, matarîrie mûcoro wa hekarû: ûrîa îtumîtwe, mîromo yayo ya gûtonya na ya kuuma na nja, ûrîa îvuana, ûrîa indo cionthe ivangîtwe na irîra na mawatho mayo monthe. Ûcoke ûmandîkîre maûndû mau monthe nîguo monage ûrîa indo cionthe ivangîtwe na mavotage kûrûmîrîra mawatho mau.

**12** Ûyû nîguo watho wa hekarû: kûndû kûrîa kuonthe kûmîthiûrûrûkîrîtie kûu kîrîmarî îgûrû nwanginya kwîthîrwe kûrî kwamûre na kûtheru.”

**12**

**13** Metha ya kîgongoona yathimirwe na ithimi wata irîa ciathimire hekarû. Gîtina Kîam yo Kîamrî na ûrikîru wa cendimita mîrongo îtano (50) na wariî wa cendimita mîrongo îtano (50). Mûtaro ûcio warî na kamûgûkû ga cendimita mîrongo îîrî na ithano (25).

**14** Gîcunjî Kîam nthî Kîam metha ya kîgongoona kuuma gîtina Kîamrî Kîam mita îmwe (1). Gîcunjî kîu kîngî Kîammbîrîrîtie kamûgûkûrî kaamîthiûrûrûkîrîtie ga cendimita mîrongo îîrî na ithano (25). Gîcunjî kîu Kîamrî Kîam ûraca na îgûrû wa mita igîrî. Gîcunjî kîu kîngî Kîammbîrîrîtie îgûrû rîa kamûgûkû ga cendimita mîrongo îtano (50) kamîthiûrûrûkîrîtie.

**15** Gîcunjî Kîam îgûrû kûrîa magongoona maavîvagîrua warî wa mita igîrî kûthiî na îgûrû. Mîthiiarî yonthe îna ya metha îno ya kîgongoona yarî mîraca na îgûrû ta mvîa.

**16** Gîcunjî Kîam îgûrû Kîam metha ya kîgongoona nîkîeganene mîena yonthe îna, ûraca na wariî wa mita ithathatû (6).

**17** Gîcunjî Kîam gatagatî wanakîo nîkîeganene kîrî na ûraca na wariî wa mita mûgwanja (7) na kamûgûkû ga cendimita mîrongo îîrî na ithano (25), na kamûtaro kaûthiûrûrûkîrîtie ka wariî wa cendimita mîrongo îtano (50). Ngathî ya gûtwa metharî ya kîgongoona yarî na mwena wa îrathîro.

**17**

**18** Mwathani Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Mûndû thikîrîria ûrîa ngûkwîra. Rîrîa metha ya kîgongoona îgaatumwa nîûkaamîamûra na njîra ya kûvîvîria magongoona vo na kûmîminjaminjîria nthakame ya nyamû irîa irutîtwe cia magongoona.

**19** Athînjîri-Ngai a mûvîrîga wa Lawi a njiarwa cia Zadoku na matungataga mbere yakwa, nie Ngai-Mûnene nauga makaavewa karegwa magakaruta karî îgongoona rîa kûthiria mevia.

**20** Nîûgoca nthakame îmwe na ûmîvake mîtîrî îo yumîrîte ta mvîa mîthiiarî îrîa îna ya metha ya kîgongoona, na mîenarî ya gîcunjî Kîam gatagatî Kîam metha ya kîgongoona na kamûgûkûrî karîa kamîthiûrûrûkîrîtie. Ûguo nîguo ûkaatheria metha ya kîgongoona na ûmîamûre.

**21** Wana nîûgoca ndegwa îrîa îrutîtwe ya îgongoona rîa kûthiria mevia na ûmîvîvîrie vandûrî varîa vamûrîrîtwe ûndû ûcio nja ya hekarû.

**22** Mûthenya wa kaîrî ûgooca nthenge îtarî na wonje na ûkaamîruta îrî îgongoona rîa kûtheria mevia, na ûkaatheria metha ya kîgongoona na nthakame yayo wata ûrîa watheririe na nthakame ya ndegwa.

**23** Warîkia kûmîtheria, ûkaaruta îtega rîa karegwa kamwe na ndûrûme îmwe itarî na wonje kuuma ndîthiarî,

**24** na ûivire mbere ya Ngai-Mûnene. Nake mûthînjîri-Ngai nîakaiminjaminjîria cumbî na airute irî îgongoona rîa kûvîvua kûrî Ngai-Mûnene.

**25** Îvinda rîa mîthenya mûgwanja, wa mûthenya ûkaarutaga nthenge îmwe, ndegwa na ndûrûme îtarî na maroro nîûndû wa îtega rîa kûthiria mevia.

**26** Athînjîri-Ngai nîmakaatheria metha ya kîgongoona nîguo îtuîke nyamûre ya kûrutagîrwa magongoona.

**27** Mîthenya mûgwanja yathira athînjîri-Ngai nîmakaarutagîra metharî îo ya kîgongoona matega ma kûvîvua na matega ma thayû, nanie nîngaamwamûkîra. Ûguo nîguo Mwathani Ngai-Mûnene augîte.”

# Ezek 44

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa mwîrîga wa mwena wa îrathîro wavûthagîrwa

## Alawi nîmaagirirue gûtuîka athînjîri-Ngai

## Athînjîri-Ngai

**1** Mûndû ûrîa nîwanjokirie mwîrîgarî wa nja wa mwena wa îrathîro rîa hekarû, naguo warî mûvinge.

**2** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Mwîrîga ûyû ûgekaraga ûrî mûvinge na ndûkaarugûrwa. Gûtirî mûndû wagîrîrwe nî kûûvûthîra nîûndû nie Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîndonyerete mwîrîga ûcio. Kwoguo ûgekaraga ûrî mûvinge.

**3** Mûnene ûrîa ûrathana nwa atonye athiî akarîe irio irîa nyamûre mbere ya Ngai-Mûnene. Agaatonyera na akaumîrîra mûrangorî ûrîa ûrî kanyombarî ga gûtonya hekarûrî.”

**3**

**4** Mûndû ûcio nîwacokire akîmbira mwena wa mbere wa hekarû tûvîtûkîrîrîte mûrangorî wa mwena wa rûgûrû. Nînaroririe na ngîona hekarû îcûrîte riiri wa Ngai-Mûnene, ngîcoka ngîturumithia ûthiû wakwa nthî.

**5** Ngai-Mûnene akîmbîra atîrî, “Mûndû, roria waro, tega matû maku ûthikîrîrie maûndû marîa ngûkwîra megiî mawatho ma hekarû ya Ngai-Mûnene. Menya waro andû arîa magîrîrwe nî gwîtîkîrua gûtonya hekarûrî na nî arîkû matagîrîrwe nî gûtonya kuo.

**5**

**6** “Îra andû acio a Isiraeli aremi Ngai-Mûnene augîte atî, nîmatige gwîka maûndû mau marî mûgiro methîrîtwe magîka.

**7** Nîmagwatîtie hekarû yakwa mûgiro nîûndû wa gwîtîkîria ageni na andû arîa matarî aruu matonya hekarûrî rîrîa nîrarutîrwa maguta na nthakame ya magongoona. Kwoguo andû akwa nîmekîte maûndû marî magigi na nîmaunîte kîrîkanîro gîakwa.

**8** Nîmûregete kûrûmîrîra mawatho makwa marîa mamûre ma hekarû, vandû va ûguo ageni nîo mwîtîkîrîtie mamarûmagîrîre.

**8**

**9** “Kwoguo nie Ngai-Mûnene nauga atî, gûtirî mûndû wa ndûrîrî ûrîa ûtaruaga ûgaatonya hekarûrî yakwa, wana ethîrwa arî mûgeni ûrîa ûtûûraga gatagatî ka andû a Isiraeli.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Nîngaaverithia Alawi arîa maandiganîrie makînyitanîra na andû acio engî a Isiraeli na makîambîrîria kûgooca mîvuanano.

**11** Magaatungataga hekarûrî yakwa marî arangîri a ivingo, na marutage mawîra mengî ma hekarû. Makaathînjaga nyamû irîa irutîtwe cia magongoona ma kûvîvua na cia magongoona mengî na matungatage andû.

**12** Nie Mwathani Ngai-Mûnene nînîvîtîte nîûndû wao ngiuga nîngaamaverithia nîûndû mevia mao nîmaavîtithirie andû a Isiraeli magîtûma magooce mîvuanano.

**13** Matigaûke vakuvî nanie gûtungata ta athînjîri-Ngai, kana mathiî vakuvî na indo ciakwa irîa nyamûre kana matonya vandû varîa vatheru Mûno. Nwatî nîmagaaconoka nîûndû wa maûndû marîa marî magigi mekîte.

**14** Kûnarî ûguo nîngamathuura mavaragîrie hekarû na marutage mawîra marîa marutagwa kuo.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Athînjîri-Ngai a mûvîrîga wa Lawi, a njiarwa cia Zadoku nîo maamenyagîrîra hekarû yakwa rîrîa andû acio engî a Isiraeli maandiganîrîtie. Acio nîo makaandungatagîra na maûkage mbere yakwa kûndutîra maguta na nthakame.

**16** Magaatonyaga hekarûrî na matungatage metharî ya kîgongoona na matongoragie kûgooca hekarûrî.

**17** Rîrîa matonya kîvingorî gîa kîvaro Kîam ndarî, magekagîra nguo irîa mbaro. Matiagîrîrwe nî gwîkîra nguo cia guoya magîtungata marî kîvarorî Kîam ndarî kana marî hekarûrî.

**18** Makeyovaga iremba cia nguo mbaro ciongorî ciao na mekagîre mîvuto ya nguo mbaro, nwatî matikeyova mîcivi nîguo matikathithine.

**19** Na rîrîa makûthiî kîvarorî Kîam nja kûrîa andû marî, makaarutaga nguo irîa makethagîrwa mekîrîte magîtungata hekarûrî na maitige nyombarî irîa ntheru. Magekagîra nguo ciîngî nîguo andû maivutia matigatuîke amûre.

**19**

**20** “Athînjîri-Ngai matikenjwe njuîrî cia ciongo ciao kana marera njuîrî iracava mûno. Makaigaga njuîrî yao îrî nenge waro.

**21** Athînjîri-Ngai matikanyue ndivei magîtonya kîvarorî Kîam ndarî.

**22** Gûtirî mûthînjîri-Ngai ûkaavikia mûndûmûka matiganîte na mûrûme, nwa avikirie mwîrîtu nthingi Mûisiraeli kana mûndûmûka wa ndigwa wa mûthînjîri-Ngai wîngî akuîte.

**22**

**23** “Athînjîri-Ngai makathomithagia andû ngûrani ya indo irîa ntheru na irîa itarî ntheru, na gûkûrana indo irîa irî mûgiro na irîa itarî mûgiro.

**24** Kûngîgîa na ngucanio magatuithanagia ciira kûringana na watho wakwa ûrîa ûgîte. Makaarûmagîrîra mawatho ma mîthenya îrîa mîamûre kûringana na mawatho na irîra ciakwa, na mamenyagîrîre thavatû ciakwa ciîthagîrwe irî ntheru.

**25** Mûthînjîri-Ngai ndagîrîrwe nî kwîgwatia gîko na njîra ya kûvutia kimba. Nwatî nwa agwatwe nî gîko nîûndû wa kûvutia kimba Kîam îthe, ng'ina, mûvîcî kana mwarî, Kîam mûrwang'ina kana Kîam mwarwang'ina ûtarî mûviku.

**26** Agwatwa nî gîko, agekaraga mîthenya mûgwanja, na yathira nîakaathera.

**27** Mûthenya ûrîa akaathiî vandûrî varîa vatheru kîvarorî Kîam ndarî gûtungata, nîakaaruta îgongoona rîa kûthiria mevia make nîguo acoke gûtungata rîngî. Nînie Ngai-Mûnene nauga ûguo.

**27**

**28** “Athînjîri-Ngai matiagîrîrwe nî kûgaîrwa mîgûnda, nînie îgai rîao. Matikagaîrwa vûrûrirî wonthe wa Isiraeli.

**29** Matega ma irio cia mîgûnda, matega ma kûthiria mevia na matega ma kûrîva mevia makarîcagwa nî athînjîri-Ngai. Indo cionthe vûrûrirî wa Isiraeli irîa ciamûrîrîtwe Ngai igatuîkaga ciao.

**30** Maketha ma mbere marîa maro mûno na indo irîa mbaro mûno cia matega menyu irîa mûndutagîra ikaavecagwa athînjîri-Ngai. Vîndî cionthe rîrîa mwakanda mûgate, mûgate wa mbere ûkaavecagwa athînjîri-Ngai rîrî îtega nanie ngarathimaga mîciî yenyu.

**31** Athînjîri-Ngai matiagîrîrwe nî kûrîa nyama cia gîconi kana cia nyamû wa yonthe îkuîte yo mene kana yûragîtwe nî nyamû îngî.”

# Ezek 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gîcunjî kîa Ngai-Mûnene vûrûrirî

## Gîcunjî kîa mûnene

## Mawatho ma mûnene

## Irugo

## (

## Ntha 12.1-20

## ;

## Ala 23.33-43

## )

**1** “Rîrîa mûkagaania vûrûri nîguo wa mûvîrîga wîgwatîre kûndû kwaguo, nîmûkagaa gîcunjî Kîammûrîrwe Ngai-Mûnene. Gîcunjî kîu gîkethîrwa kîrî Kîam ûraca wa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) na wariî wa kilomita îkûmi (10).

**2** Ndarî yakîo nîgûkethîrwa na gîcunjî Kîam ûraca wa mita magana maîrî na mîrongo îtano (250) na wariî wa mita magana maîrî na mîrongo îtano (250) gîa hekarû. Gîcunjî kîu gîkaathiûrûrûkîrua nî kîvaro kîngî Kîam wariî mita mîrongo îîrî na ithano (25).

**3** Gîcunjîrî kîu Kîammûrîrîtwe Ngai-Mûnene nîûkaathima gîcunjî Kîam hekarû kuuma kûrî kîo Kîam ûraca wa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) na wariî wa kilomita ithano (5). Vau nîvo vagaatumwa hekarû îrîa îgatuîka ntheru gûkîra kûndû kuonthe.

**4** Kûndû kûu gûkethîrwa kûrî kûtheru vûrûrirî, na kûrî kwa athînjîri-Ngai arîa matungataga hekarûrî na mathiîcaga vakuvî na Ngai-Mûnene. Gîgaatuîka gîa gûtumwa nyomba cia athînjîri-Ngai na hekarû.

**5** Gîcunjî kîu kîngî Kîam ûraca wa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) na wariî wa kilomita ithano (5) nîgîkaagawa gîa gûtuma mîciî ya gûtûûrwa nî athînjîri-Ngai arîa matungataga hekarûrî.

**5**

**6** “Nîvakethîrwa na gîcunjî kîngî kîriganîtie na kîrîa Kîammûrîrîtwe Ngai-Mûnene Kîam ûraca wa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) na wariî wa kilomita igîrî na nuthu (2.5). Kîu gîgaatumwa îtûûra rîrîa mûndû wa wonthe wa Isiraeli angîthiî gûtûûra.

**6**

**7** “Mûnene ûrîa ûrathana nîakaagaîrwa vûrûri wake. Gîcunjî gîake na mwena wa îthûîro gîkethîrwa kîvakanîte na kûndû kûrîa kwamûre kûthiî nginya îriarî rîa Mediterania. Mwena wa îrathîro gîkaathiî nginya mûvakarî wa vûrûri wa Isiraeli. Ûraca wakîo ûkethîrwa wîgana ta ûraca wa vûrûri ûrîa ûgaîrîtwe mîvîrîga ya Isiraeli.

**8** Gîcunjî kîu gîgaatuîka îgai rîa mûnene ûrîa ûrathana vûrûrirî wa Isiraeli nîguo ndakavinyîrîrie andû akwa, nwatî areke andû magaîrwe vûrûri ûcio wîngî kûringana na mîvîrîga ya Isiraeli.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Mue anene a andû a Isiraeli nîmwîvîtie vandû va kavinda karaca. Thirwani nî waganu na mûtige kûvinyanîrîria mwîkage maûndû ma kîvooto na ma waragania. Tigani kûvinyûria andû akwa kuuma vûrûrirî wao. Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.

**10** Mûndû wa wonthe nwanginya avûthagîre ithimi irîa mbagîrîru akîthima ûrito kana ûraca wa kîndû.

**10**

**11** “Mûkathimaga indo ta mûtu na efa, na indo irîa ndweku ta manjî na bathi. Ithimi icio cionthe nîciîganenie ûrito. Efa îmwe nî gîcunjî kîmwe gîa îkûmi (10) Kîam homeri, na bathi îmwe nî gîcunjî kîmwe gîa îkûmi (10) Kîam homeri. Ikîringithanua, homeri îmwe (1) nîta lita îgana rîa mîrongo mûgwanja na ithano. Kwoguo Efa na bathi ithimîtwe nî cia lita îkûmi na mûgwanja na nuthu (17.5). Homeri nîkîo kîthimi kîrîa gîtîkîrîku.

**12** Ithimi cia ûrito nacio: Gera mîrongo îîrî (20) nî cekeli îmwe (1). Cekeli mîrongo îtano (50) nî mina îmwe (1).

**12**

**13** “Ino nîcio ithimi irîa mûkaarutaga matega nacio. Varî Homeri îmwe (1) ya ngano kana ya cairi, mûkaarutaga gacunjî kamwe ka ithathatû ka Efa (1/6).

**14** Namo maguta mûkaathimaga gîcunjî kîmwe gîa îkûmi (1/10) Kîam Bathi kuuma kûrî Kori îmwe (1). Kori îmwe îringithanîtue nî ûndû ûmwe na Homeri îmwe. Bathi îkûmi (10) nî Kori îmwe (1).

**15** Varî wa ng'ondu magana maîrî nîmakaaruta ng'ondu îmwe kuuma kûrî ndîthia cia andû a Isiraeli. Rîrî nî îtega rîa irio cia mûgûnda, îtega rîa kûvîvua na îtega rîa thayû nîguo andû arîa mamareta mavoroverue mevia mao. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

**16** Andû onthe a vûrûri wa Isiraeli nîmakaavira matega mau kûrî mûnene ûrîa ûrathana Isiraeli.

**17** Nake mûnene ûrîa ûrathana nîke wagîrîrwe nî kûvecana nyamû cia îgongoona irîa ikaavîvua itarî nthînje, matega ma irio cia mûgûnda na matega ma indo cia kûnyua vîndî ya irugo cia karûngamo ka mweri, thavatû na irugo cionthe irîa nyamûre cia andû a Isiraeli. Vamwe na ûguo nîakaaruta matega ma kûthiria mevia, matega ma irio cia mûgûnda, matega ma kûvîvua na matega ma thayû nîguo agwatanie andû onthe a Isiraeli.

**17**

**18** “Mûthenya wa mbere wa mweri wa mbere nîûkaaruta ndegwa îtarî wonje ya îgongoona nîguo mûtherie hekarû. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nauga.

**19** Mûthînjîri-Ngai nîagoca nthakame îmwe ya nyamû ya îgongoona rîa kûtheria mevia na amîvake itugîrî cia mîrango ya hekarû, na mîenarî îna ya metha ya kîgongoona na itugîrî cia mîvîrîga ya gûtonya kîvarorî Kîam ndarî.

**20** Mûthenya wa mûgwanja wa mweri mûthînjîri-Ngai ageka wa ûguo nîûndû wa mûndû wa wonthe ûrîa ûngîvia atakwenda kana evie nîûndû wa kûrigwa. Na njîra îo nîmûkaatheria hekarû.

**20**

**21** “Mûthenya wa îkûmi na îna wa mweri wa mbere, mûgakûngûagîra kîrugo Kîam pasaka. Vandû va mîthenya mûgwanja mûkarîcaga mîgate îtekîrîtwe ndawa ya kwimbia.

**22** Mûthenya ûcio mûnene nîakaaruta ndegwa îmwe ya matega ma mevia make na ma andû a vûrûri.

**23** Na îvinda rîa mîthenya mûgwanja îo ya kîrugo Kîam pasaka, wa mûthenya wa mûthenya mûnene nîakaarutîra Ngai-Mûnene îtega rîa kûvîvua rîa ndegwa mûgwanja na ndûrûme mûgwanja itarî na wonje na ikaavîvua irî ng'ima. Na wa mûthenya wa mûthenya nîakaaruta îgongoona rîa nthenge nîûndû wa mevia.

**24** Nîagaacoka arute kilo îkûmi na mûgwanja na nuthu (17.5) cia mûtu kûrî wa ndegwa na kilo îkûmi na mûgwanja na nuthu (17.5) kûrî wa ndûrûme cia îgongoona rîa kûvîvua irî îtega rîa irio cia mûgûnda, na arute lita ithatû cia maguta kûrî wa kilo îkûmi cia mûtu.

**24**

**25** “Kîrugo gîa tûnyomba kîthagîrwa kîrî Kîam mîthenya mûgwanja na Kîammbagîrîria mûthenya wa îkûmi na îtano wa mwerirî wa mûgwanja. Mûnene wa vûrûri wa Isiraeli nîakaaruta wa mûthenya wa mûthenya îtega rîa kûtheria mevia, îtega rîa kûvîvua na îtega rîa irio cia mûgûnda vamwe na îtega rîa maguta.”

# Ezek 46

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûnene na mîthenya ya irugo

## Matega ma wa mûthenya

## Mûnene na vûrûri

## Kûndû gwa kûrugîra hekarûrî

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Kîvingo gîa kîvaro Kîam ndarî kîrîa kîerekerete na mwena wa îrathîro nwanginya kîthagîrwe kîrî kîvinge mîthenya yonthe îtandatû îrîa îrutagwa wîra. Nwatî kîrugûragwe mûthenya wa thavatû na vîndî ya kîrugo gîa karûngamo ka mweri.

**2** Mûnene ûrîa ûrathana akaumaga kîvarorî Kîam nja na agatonyera kanyombarî ga gûtonyerwa ga kîvingo kîu, na atonya akarûngama vakuvî na gîtugî gîa kîvingo. Athînjîri-Ngai nîmakaaruta îgongoona rîake rîa kûvîvua na rîa thayû na nîakagooca Ngai-Mûnene arî vau kîvingorî kîu na agacoka akauma nja rîngî. Kîvingo kîu gîtikaavingwa nginya kîvwaî.

**3** Mîthenya yonthe ya thavatû na mîthenya ya irugo cia karûngamo ka mweri, andû onthe makaagoocaga Ngai-Mûnene marî kîvingorî kîu.

**3**

**4** “Mûthenya wa thavatû, mûnene akaretaga kûrî Ngai-Mûnene îtega rîa kûvîvua rîa tûtûrûme tûtandatû tûtarî na wonje na ndûrûme îmwe, cionthe itarî na wonje.

**5** Varî ndûrûme îo îmwe akaaruta îtega rîa mûtu wa Efa îmwe, nwatî varî wa gatûrûme nîakaaruta îtega wa rîrîa angîvota. Na kûrî Efa îmwe ya mûtu nîakaaruta lita îthatû cia maguta.

**6** Vîndî ya kîrugo gîa karûngamo ka mweri mûnene akaarutaga îtega rîa karegwa, tûtûrûme tûtandatû, na ndûrûme îmwe cionthe itarî na wonje.

**7** Nîûndû wa îtega rîa irio cia mûgûnda wa varî ndegwa akaarutaga Efa îmwe ya mûtu na Efa îmwe ya mûtu varî wa ndûrûme. Na varî tûtûrûme akaarutaga kûringana na ûrîa angîvota. Kûrî îtega rîa irio cia mûgûnda akaarutaga lita ithatû cia maguta kûrî wa Efa îmwe ya mûtu.

**7**

**8** “Mûnene agatonyagîra kanyombarî ga kîvingo na akaumîrîra wa varîa atonyerere.

**9** Rîrîa andû maûka kûgooca Ngai-Mûnene vîndî ya irugo irîa nyamûre, mûndû ûrîa ûtonyerere kîvingorî Kîam mwena wa rûgûrû akaaumîrîra kîvingo Kîam mwena wa îveti, nake ûrîa ûtonyerere kîvingo Kîam mwena wa îveti akaaumîrîra kîvingo Kîam mwena wa rûgûrû. Gûtirî mûndû ûkaumîrîra kîvingorî kîrîa atonyerere, akaaumagîra kîvingorî kîrîa kîrî mbere yake.

**10** Mûnene agatonyaga rîrîa andû magûtonya na akauma rîrîa makuuma.

**11** Mîthenya ya kîrugo na mîthenya ya ciathî irîa nyamûre, matega ma irio cia mûgûnda makarutagwa Efa îmwe ya mûtu varî wa ndegwa na Efa îmwe varî wa ndûrûme. Na varî tûtûrûme ûrîa ûkûruta akaarutanagîria na wa kîrîa angîvota. Na wa Efa ya mûtu îkaarutanagîrua na lita ithatû cia maguta.

**12** Mûnene angîenda kûrutîra Ngai-Mûnene îtega na njîra ya kwîyendera rîa kûvîvua kana rîa thayû, akaavingûragîrwa kîvingo Kîam mwena wa îrathîro. Arîkia kûruta îgongoona rîake wata ûrîa arutaga mûthenya wa thavatû akauma na kîvingo gîgîcoka gîkîvingwa rîngî.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Wa mûthenya wa mûthenya kîraûko mûkaamûrutagîra îtega rîa kûvîvua rîa gatûrûme ga ûkûrû wa mwaka ûmwe gatarî na wonje.

**14** Gakaarutanagîrua na îtega rîa mûtu wa kilo igîrî na nuthu.

**15** Gatûrûme, mûtu na maguta ma ndamaiyû nîitûûra irutagîrwa Ngai-Mûnene kîraûko wa kîraûko nginya tene na tene.”

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî, “Mûnene angîgaîra ûmwe wa avîcî ake mûgûnda kîrî kîveo, mûgûnda ûcio ûgaatuîka wa mûvîcî ûrî wa îgai rîa mûciî wake tene na tene.

**17** Nwatî angîgaîra ûmwe wa ndungata ciake mûgûnda kîrî kîveo, ndungata îo îkavûthagîra mûgûnda ûcio nginya rîrîa îkaarekererua. Mûgûnda ûcio nîûgaacokerua mûnene, nîûndû nîke na avîcî ake magîrîrwe nî gûtuîka ene mûgûnda ûcio tene na tene.

**18** Mûnene ndagîrîrwe nî gûcuuna mûndû wa wonthe îgai rîake. Agîrîrwe nî kûgaîra ciana ciake mîgûnda kuuma mûgûndarî wake ûrîa aagaîrwe. Kwoguo ndagîrîrwe nî kûvinyîrîria andû akwa na njîra ya kûmacuuna indo ciao.”

**18**

**19** Mûndû ûrîa nîwambîtûkîrîrie vandûrî va gûtonya nyombarî irîa ciavûthagîrwa nî athînjîri-Ngai na irî vakuvî na kîvingo kîrîa kîroretie na mwena wa rûgûrû. Mwena wa cio wa îthûîro nîwamonirie vandû.

**20** Nake nîwambîrire atîrî, “Ava nîvo athînjîri-Ngai makarugagîra nyama cia magongoona ma kûrîvîria mevia na cia magongoona ma kûthiria mevia, na gûkandîra mûtu wa matega ma irio cia mûgûnda. Matiagîrîrwe nî kûthiî na indo icio kîvarorî Kîam nja nîûndû nî nyamûre na nwaicûkie andû maivutia.”

**20**

**21** Nîwacokire akîmbira kîvarorî Kîam na nja akîmonia mîena yakîo yonthe îna. Mîena yonthe îna wa mwena warî na kavaro kanini,

**22** kwoguo kwarî na tûvaro tûna wa kavaro ka ûraca wa mita mîrongo îîrî (20) na wariî wa mita îkûmi na ithano (15).

**23** Wa kavaro kathiûrûrûkîrîtue na rûthingo rwa mathiga. Mwena wa ndarî wa kavaro kwarî na mariko maatumîtwe nthî manyitanîte na rûthingo wa ûguo rwathiûrûrûkîrîtie kavaro.

**24** Mûndû ûcio nîwacokire akîmbîra atîrî, “Mama nîmo mariko kûrîa andû arîa matungataga hekarûrî makarugagîra magongoona marîa andû makaarutaga.”

# Ezek 47

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Karûnjî karîa kaanyûrûrûkaga kaumîte hekarûrî

## Mîvaka ya vûrûri

**1** Mûndû ûrîa nîwanjokirie mûromorî wa hekarû. Vau manjî maumaga na rungu rwa mûromo na makanyûrûrûka mathiîte mwena wa îrathîro (nîûndû hekarû yaroretie mwena wa îrathîro). Manjî manyûrûrûkaga kuuma nthî mwena wa îveti wa hekarû mavîtûkîrîrîte mwena wa îveti wa metha ya kîgongoona.

**2** Nîwacokire akînduta nja tûvîtûkîrîrîte kîvingorî Kîam mwena wa rûgûrû na akînthiûrûrûkia kinya kîvingorî kîrîa kîroretie mwena wa îrathîro. Kwarî na manjî maanyûrûrûkaga na mwena wa îveti.

**3** Mûndû ûcio nîwocire kîndû gîa kûthima na akîthima mita magana matano (500) anyûrûrûkanîtie na karûnjî na mwena wa îrathîro. Nîtwathiîrîre kûu manjîrî namo manjî maatûkinyaga nthûng'wa.

**4** Nîwacokire akîthima rîngî mita magana matano (500) kûnyûrûrûka na tûkîthiîrîra manjîrî magîtûkinya maru. Akîthima rîngî mita magana matano (500) kûnyûrûrûka, namo manjî magîtûkinya kîûnû.

**5** Akîthima rîngî mita magana matano (500) anyûrûrûkîte, na karûnjî gagîtuîka kariku na ndingîavotire kûringa tiga nwa mûndû athambîrîte.

**6** Mûndû ûcio nîwambîrire atîrî, “Mûndû roria maûndû mama waro.”

**6** Nîwacokire akînjokia na rûtere rwa karûnjî nginya varîa twambîrîrîtie.

**7** Rîrîa nacokaga nînonire mîena yoîrî ya karûnjî kûrî na mîtî mîngî.

**8** Nîwambîrire atîrî, “Manjî mama manyûrûrûkaga mavîtûkagîra vûrûrirî wa mwena wa îrathîro mathiîte Kîamndarî Kîam Jorodani. Na makinya îriarî rîa cumbî nîmatûmaga manjî ma îria rîu matuîka maro.

**9** Kûrîa kuonthe rûnjî rûu rûthiîrîrîte gûkethagîrwa na nyamû cia mîthemba yonthe na nthamaki. Rûnjî rûu rûgatûma manjî ma îria rîa cumbî matuîke maro, na kûrîa rûkathiîrîra nîrûgaatûma ciûmbe igîe na mwoyo.

**10** Ategi a nthamaki nîmakethagîrwa rûtere rwa îria kuuma Engedi kinya ithimarî cia Enegilaimu marî neti ciao magîtega na nîmagaacianîkaga kuo nîguo ciûme. Îriarî rîu gûkethîrwa na nthamaki mîthemba mîngî wata irîa irî îriarî rîa Mediterania.

**11** Nwatî manjî marî marimbarî na marî tûrikorî mwena wa îria gûtikethîrwa na manjî maro, mau makethîrwa marî ma cumbî.

**12** Ndereerî cia rûnjî rûu mîena yoîrî nîgûgaakûra mîtî ya mîthemba yonthe ya matunda ma kûrîwa. Mîtî îo îkethagîrwa îrî mîruru vîndî cionthe na nîgaciaraga matunda mweri wa mweri nîûndû wa manjî marîa manyûrûrûkaga kuuma hekarûrî. Matunda mayo nî ma kûrîa na mathangû mayo nî ma kûvonia andû arîa arwaru.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene Ngai nîwambîrire atîrî, “Îno nîyo mîvaka ya vûrûri ûrîa ûkaagaîrwa mîvîrîga îrîa îkûmi na îîrî (12) ya Isiraeli na mûvîrîga wa Josefu ûkaagaîrwa icunjî igîrî.

**14** Nînevîtire ngiuga nîngava methe menyu vûrûri ûyû ûtuîke wao. Rîu gaîrani mîvîrîga yonthe icunjî ciîganene.

**14**

**15** “Mûvaka wa rûgûrû ûkethîrwa umîte îriarî rîa Mediterania kûthiî îtûûrarî rîa Hethiloni, ûvîtûkîrîre mwanyarî wa Hamathi, ûthiî nginya îtûûrarî rîa Zedadi,

**16** Kuuma vau Berotha na Siburaimu (matûûra marîa marî gatagatî ka Damesiki na Hamathi). Ûcoke ûvîtûke ûthiîte îtûûrarî rîa Tikoni (rîrîa rîrî vûrûri wa Haurani).

**17** Kwoguo mûvaka wa mwena wa rûgûrû ûkaambîrîria îriarî rîa Mediterania ûthiîte mwena wa îrathîro kinya îtûûrarî rîa Hazaru Enoni ûthiîrîre mûvakarî wa Damesiki na Hamathi na mwena wa rûgûrû.

**17**

**18** “Mwena wa îrathîro, mûvaka ûkauma Hazaru Enoni gatagatî ka Haurani na Damesiki ûrûmîrîrîte rûnjî rwa Jorodani ûgaanîtie vûrûri wa Isiraeli na vûrûri wa Gileadi. Isiraeli îkethîrwa îrî mwena wa îthûîro nayo Gileadi îthîrwe îrî mwena wa îrathîro ûthiîte nginya Tamarû îriarî rîa cumbî.

**18**

**19** “Mwena wa îveti, ûkaauma Tamarû ûthiî kinya ithimarî cia Meribathi Kadeshi. Ûcoke ûrûmîrîre mûvaka wa vûrûri wa Misiri kûthiî îriarî rîa Mediterania. Ûcio nîguo ûgaatuîka mûvaka wa mwena wa îveti.

**19**

**20** “Mwena wa îthûîro, mûvaka ûkethîrwa ûrî îria rîa Mediterania na ûthiîte nginya mwena wa îthûîro rîa mwanya wa Hamathi.

**20**

**21** “Kwoguo mûkagaana vûrûri ûyû kûringana na mîvîrîga ya andû a Isiraeli.

**22** Mûkaûgaa ûtuîke wenyu na mûgaîre andû a ndûrîrî arîa mûtûûranagia nao na magîrîrîte ciana kuo. Andû acio a ndûrîrî mûkaamatua ta andû a Isiraeli na makaagaîrwa mîgûnda nîguo îtuke yao wata andû acio engî a Isiraeli.

**23** Andû a ndûrîrî arîa matûûraga gatagatî kenyu makaagaîrwa mîgûnda mîvîrîgarî îrîa matûûraga. Nînie Mwathani Ngai-Mûnene nauga ûguo.”

# Ezek 48

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîvîrîga ya Isiraeli kûgaîrwa vûrûri

## Gîcunjî kîa mwanya gatagatî ka vûrûri wa Isiraeli

## Vûrûri wa mîvîrîga îo îngî

## Ivingo cia Jerusalemu

**1** Mama marûmîrîrîte nî marîîtwa ma mîvîrîga ya andû a Isiraeli na kûrîa wa mûvîrîga wagaîrwe. Mûvîrîga wa Dani wagaîrwe mwena wa rûgûrû. Mûvaka wao wathiîte na mwena wa îrathîro wambîrîrîtie îriarî rîa Mediterania ûrûmîrîrîte njîra ya Hethiloni, ûkîthiî mwanyarî wa Hamathi ûgîkinya îtûûrarî rîa Hazari Enoni. (Hazari Enoni rîrî mûvakarî wa Damesiki na Hamathi, Hamathi îrî mwena wa rûgûrû.) Gîcunjî Kîamo Kîamumîte mûvakarî wa mwena wa îrathîro kûthiî nginya mwena wa îthûîro îriarî rîa Mediterania.

**2** Gîcunjî kîrîa Kîamriganîtie na Kîam mûvîrîga wa Dani kuuma mwena wa îrathîro nginya îthûîro Kîamgaîrwe mûvîrîga wa Asheri.

**3** Gîcunjî kîrîa kîriganîtie na mûvîrîga wa Asheri kuuma mwena wa îrathîro nginya îthûîro Kîamgaîrwe mûvîrîga wa Nafutali.

**4** Gîcunjî kîrîa kîriganîtie na mûvîrîga wa Nafutali kuuma mwena wa îrathîro nginya îthûîro Kîamgaîrwe mûvîrîga wa Manase.

**5** Gîcunjî kîrîa kîriganîtie na mûvîrîga wa Manase kuuma mwena wa îrathîro nginya îthûîro Kîamgaîrwe mûvîrîga wa Efiraimu.

**6** Gîcunjî kîrîa kîriganîtie na mûvîrîga wa Efiraimu kuuma mwena wa îrathîro nginya îthûîro Kîamgaîrwe mûvîrîga wa Reubeni.

**7** Gîcunjî kîrîa kîriganîtie na mûvîrîga wa Reubeni kuuma mwena wa îrathîro nginya îthûîro Kîamgaîrwe mûvîrîga wa Juda.

**7**

**8** Gîcunjî kîrîa kîriganîtie na mûvîrîga wa Juda kuuma mwena wa îrathîro nginya îthûîro Kîam wariî wa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) kuuma mwena wa rûgûrû nginya mwena wa îveti gîgaatuîka Kîammûre. Gîcunjî kîu gîkethîrwa kîrî na ûraca wîganene na ûraca wa icunjî irîa igaîrîtwe mîvîrîga. Hekarû îgaatumwa gîcunjîrî gîkî.

**8**

**9** Gîcunjî kîrîa mûkaamûrîra Ngai-Mûnene nî Kîam ûraca wa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) na wariî wa kilomita îkûmi (10).

**10** Athînjîri-Ngai makaagaîrwa gîcunjî Kîamo kuuma gîcunjîrî gîkî Kîammûrîrîtwe Ngai-Mûnene. Gîcunjî kîu kuuma mwena wa îrathîro nginya mwena wa îthûîro gîkethîrwa kîrî Kîam ûraca wa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) na wariî kuuma mwena wa rûgûrû nginya wa îveti kilomita ithano (5). Hekarû îkethîrwa îrî gatagatî ka gîcunjî gîkî.

**11** Gîcunjî kîu gîgaatuîka Kîam athînjîri-Ngai arîa amûre a njiarwa cia Zadoku arîa maandungatîre marî na wîvokeku. Acio matiandiganîria rîrîa Aisiraeli na Alawi acio engî maandiganîrie.

**12** Kwoguo nîmakaagaîrwa gîcunjî Kîamo Kîam mwanya na gîtuîke kîtheru mûno kuuma kûrî gîcunjî kîrîa Kîammûre. Gîcunjî kîu gîkaarigania na kîrîa gîkaagaîrwa Alawi.

**13** Gîcunjî kîrîa gîkaagaîrwa Alawi gîkethîrwa kîrî mwena wa îveti wa gîcunjî Kîam athînjîri-Ngai. Nakîo nîkîa ûraca wa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) na wariî wa kilomita ithano (5).

**14** Gîcunjî kîrîa Kîammûrîre Ngai-Mûnene nîkîo Kîamro mûno vûrûrirî. Gîtikendua kana gîkûrananue kana kîgaîrwe mûndû wana ûrîkû, nîûndû nî kîtheru na nîkîa Ngai-Mûnene.

**14**

**15** Gîcunjî kîrîa gîgaatigara kuuma kûrî gîcunjî kîu Kîam mwanya gîkethîrwa kîrî Kîam ûraca wa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) na wariî wa kilomita igîrî na nuthu (2.5). Gîkaavûthagîrwa nî andû na maûndû mwanya mwanya wana gûtûûra, na nîgîgaatumwa îtûûra rînene gatagatî ga kîo,

**16** na îtûûra rîu rîkethîrwa rîrî rîa ûraca wîganene na wariî wa mita ngiri igîrî na magana maîrî ma mîrongo îtano (2,250).

**17** Mîena yonthe îna ya kûthiûrûrûkîria îtûûra rîu nîgûkethîrwa na kîvaro Kîam wariî wa mita îgana rîa mîrongo îîrî na ithano (125).

**18** Gîcunjî kîrîa gîgaatigara îtûûra rîatumwa Kîam ûraca wa kilomita ithano (5) na wa wariî wa kilomita igîrî na nuthu (2.5) mwena wa îrathîro na mwena wa îthûîro nî gîa kûrîmwa nî andû arîa marî îtûûrarî.

**19** Aruti wîra a îtûûra rîu kuuma mîvîrîgarî yonthe nwa marîme gîcunjîrî kîu.

**19**

**20** Kwoguo gîcunjî kîrîa gîkaamûrwa kuuma kûrî kîrîa Kîammûrîrîtwe Ngai-Mûnene gîkethîrwa kîrî gîa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) na wariî wa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5). Îtûûra rîgaatumwa gîcunjîrî kîu.

**20**

**21** Gîcunjî kîrîa gîgaatigara mwena wa îrathîro na mwena wa îthûîro wa gîcunjî kîrîa Kîammûre na gîcunjî Kîam îtûûra gîgaatuîka Kîam mûnene. Gîcunjî kîu nî gîa kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) kuuma gîcunjîrî kîrîa Kîammûre nginya mûvakarî wa mwena wa îrathîro, na kilomita îkûmi na igîrî na nuthu (12.5) kûthiî mûvakarî wa mwena wa îthûîro gîgaatuîka Kîam mûnene. Gîcunjî kîrîa kîtheru gîtumîtwe hekarû,

**22** gîcunjî Kîam Alawi vamwe na îtûûra ikethîrwa irî gatagatî ka gîcunjî Kîam mûnene. Kwoguo gîcunjî Kîam mûnene gîkethîrwa kîrî gatagatî ka gîcunjî Kîam mûvîrîga wa Juda na Kîam mûvîrîga wa Benjamini.

**22**

**23** Mîvîrîga îrîa îtigarîte îkaagaîrwa icunjî ciao ta ûû: Mûvîrîga wa Benjamini ûkaagaîrwa gîcunjî Kîamo kuuma mwena wa îrathîro kûthiî mwena wa îthûîro.

**24** Gîcunjî kîrîa kîriganîtie na mûvîrîga wa Benjamini, kuuma mwena wa îrathîro nginya mwena wa îthûîro gîkaagaîrwa mûvîrîga wa Simeoni.

**25** Gîcunjî kîrîa kîriganîtie na mûvîrîga wa Simeoni, kuuma mwena wa îrathîro nginya mwena wa îthûîro gîkaagaîrwa mûvîrîga wa Isakaru.

**26** Gîcunjî kîrîa kîriganîtie na mûvîrîga wa Isakaru, kuuma mwena wa îrathîro nginya mwena wa îthûîro gîkaagaîrwa mûvîrîga wa Zebuluni.

**27** Gîcunjî kîrîa kîriganîtie na mûvîrîga wa Zebuluni, kuuma mwena wa îrathîro nginya mwena wa îthûîro gîkaagaîrwa mûvîrîga wa Gadi.

**28** Mwena wa îveti wa gîcunjî Kîam mûvîrîga wa Gadi, mûvaka ûkauma Tamaru ûthiîte ithimarî cia Meriba-kadeshi, ûcoke ûthiî na mwena wa rûgûrû wa îthûîro ûthiîcanîtie na mûvaka wa vûrûri wa Misiri nginya îriarî rîa Mediterania.

**28**

**29** Ngai-Mûnene Ngai nîwaugire atîrî, “Ûcio nîguo vûrûri ûrîa ûkaagaîrwa mîvîrîga ya Isiraeli ûtuîke wao wa mûvîrîga gîcunjî Kîamguo.”

**29**

**30** Îtûûra rîa Jerusalemu rîkethîrwa rîrî na rûthingo mîena yonthe îna. Wa mwena ûkethîrwa ûrî na rûthingo rwa ûraca wa mita ngiri igîrî na magana maîrî ma mîrongo îtano (2,250) na rûrî na mîrango îthatû ya gûtonya na ya kuuma.

**31** Wa mwena ûkethîrwa ûrî na mîrango îtanîtue na mîvîrîga ya Isiraeli. Mwena wa rûgûrû nî mûrango wa Reubeni, Juda na wa Lawi.

**32** Mwena wa îrathîro nî mûvîrîga wa Josefu, Benjamini na Dani.

**33** Mwena wa îveti nî mûvîrîga wa Simioni, Isakaru na Zebuluni.

**34** Mwena wa îthûîro nî mûvîrîga wa Gadi, Asheri na Nafutali.

**35** Ûraca wa rûthingo rwa îtûûra rîu mîena yonthe îna rûkethîrwa rûrî rwa mita ngiri kenda (9,000). Îtûûra rîu kuuma vîndî îo rîgetagwa, “Ngai-Mûnene arî ava.”

Dan

# Dan 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rûgano rwa Danieli na arata ake

## 1.1—6.28

## Andû Ethî marî mûciî kwa Nebukadinezarû

**1** Mwaka wa kathatû Jehoiakimu arî Mûthamaki wa Juda, Nebukadinezarû, Mûthamaki wa Babuloni nîwatharîkîre îtûûrarî rîa Jerusalemu na akîrîthiûrûrûkîria.

**2** Nake Mwathani nîwarekererie Jehoiakimu anyitwe nî Nebukadinezarû. Nebukadinezarû nîwocire indo imwe irîa ciarî hekarûrî ya Ngai. Mûthamaki Nebukadinezarû nîwacokire Babuloni vamwe na mîgwate na nîwaigire indo icio hekarûrî ya ngai ciake.

**2**

**3** Mûthamaki Nebukadinezarû nîwathire Ashipenazi ûrîa warî mûnene wa ndungata ciake, athuure anake a Isiraeli, kuuma mîciî ya anene na ya andû arîa atîîkanu.

**4** Anake matarî na wonje, athaka, marî na ûûgî na wara wa mîthemba yonthe, athomu, na marî na ûmenyo, nîguo methîrwe marî agîrîru a gûtungata kwa Mûthamaki mûciî. Mûthamaki nîwaugire mathomithue kwaria na kwandîka rûthiomi rwa Akalidei.

**5** Mûthamaki nîwathanire mavecagwe irio irîa mbaro aarîcaga na ndivei îrîa aanyunyaga. Anake acio maagîrîrwe nî kûthomithua îvinda rîa mîaka îthatû, na vuvarî mavirwe kûrî mûthamaki.

**6** Gatagatîrî ka anake onthe arîa maathuurirwe kwarî na Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria kuuma mûvîrîgarî wa Juda.

**7** Nwatî Mûnene wa ndungata cia kwa Mûthamaki nîwavere anake acio marîîtwa ma Babuloni ta û: Danieli eetirwe Beliteshazaru; Hanania eetirwe Shadiraka; Mishaeli eetirwe Mîsheki, na Azaria agîîtwa Abedinego.

**7**

**8** Nwatî Danieli nîwatuire atî ke ndangîîgwatia gîko na njîra ya kûrîa irio, kana kûnyua ndivei ya Mûthamaki. Kwoguo Danieli nîwaûririe Ashipenazi amwîtîkîrie ndakarîe irio icio nîguo ndakagwatwe nî gîko.

**9** Ngai nîwatûmire Ashipenazi ende Danieli na amwîguîre ntha.

**10** Nwatî Ashipenazi nîwerire Danieli atîrî, “Nie nînîretigîra, nîûndû mûthamaki nîwatua kîrîa ûkaarîcaga na ûkanyunyaga, na ethîrwa tî woneka ûrî mwaro na mûthaka ta anake arîa engî, nîakûmbûraga.”

**10**

**11** Kwoguo Danieli nîwathiîre kûrî mûrangîri ûrîa wathuurîtwe nî Ashipenazi amenyagîrîre Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria na akîmwîra atîrî,

**12** “Nakûthaitha ûtûve irio cia manyenyi matheri cia kûrîa, na manjî ma kûnyua kavinda ka mîthenya îkûmi.

**13** Ûcoke ûtwige vamwe na ûtûringithanie na anake acio engî, arîa marîcaga na makanyua ndivei ya Mûthamaki, ûcoke wîke na ndungata ciaku ûrîa ûkwona kwagîrîrîte.”

**13**

**14** Kwoguo mûrangîri nîwetîkîrire mathiî mageeke ûrîa maavoire mageeke na akîmageria mîthenya îkûmi.

**15** Na mîthenya îkûmi yathira, Danieli, Mîsheki, Shadiraka na Abedinego nîmonekire marî athaka na anoru gûkîra arîa maarîcaga irio na makanyua ndivei ya mûthamaki mûciî.

**16** Kwoguo kuuma mûthenya ûcio, mûrangîri wa anake acio nîwametîkîririe kûrîa manyenyi matheri vandûrî va irio na ndivei îrîa yaumaga kwa Mûthamaki.

**16**

**17** Ngai nîwavere anake aya ana ûtaûku na wara kîthomorî na ûgîîrî wao. Îgûrû rîa mau, nîwavere Danieli kîveo gîa gûtaûra cioneki na iroto.

**17**

**18** Mûthiia wa mîaka îthatû, îrîa mûthamaki aathanîte atî makaavirwa kûrî ke, Ashipenazi nîwavirire anake acio kûrî mûthamaki Nebukadinezarû.

**19** Nake mûthamaki nîwamarîrie onthe, na gatagatîrî kao, gûtirî wamûkenirie ta Danieli, Hanania Mishaeli na Azaria. Kwoguo mûthamaki nîwamathuurire matungatage gwake mûciî.

**20** Maûndûrî monthe megiî ûûgî na ûtaûki marîa mûthamaki angîendire kûmenya kuumana nao, nîwonire marî aro maita meengî mûno gûkîra aragûri kana aringi mbûgû, arîa maarî kûrîa kuonthe aathanaga.

**21** Danieli aatungatire kwa mûthamaki mûciî nginya mwaka wa mbere Cairasi atuîka mûthamaki.

# Dan 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Danieli nîwavotithirue nî Ngai gûtaûra kîroto

## Danieli nîwataûrîre mûthamaki kîroto

## Mûthamaki nîwavere Danieli kîveo

**1** Mwaka wa kaîrî wa Nebukadinezarû arî mûthamaki, nîwagîre na kîroto. Nebukadinezarû nîwathînîkire mûno nî kîroto kîu nginya agîtura toro.

**2** Mûthamaki nîwathanire Akalidei onthe arîa maarî aringi ciama, ooni maûndû, aragûri, na arogi, mathiî mamûtaûrîre kîroto kîu gîake. Kwoguo nîmaatonyire kwa Mûthamaki na makîrûgama mbere yake.

**3** Nake Mûthamaki nîwamerire atîrî, “Nîragîre na kîroto na nîkînthînîtie, na rîu nîrenda kûmenya ûrîa kiugîte.”

**3**

**4** Akalidei acio nîmacokerie Mûthamaki na Kîhibirania atîrî, “Mûthamaki wetû ûrotûûratûûra! Ta twîre kîroto gîaku, na nîtûgûgûtaûrîra kîo.”

**4**

**5** Mûthamaki nîwamerire atîrî, “Nie nînduîte îtua atî nwanginya mûmbîre kîroto, na mûcoke mûndaûrîre kîo. Ethîrwa tî mûmenyithia kîroto kîu na mûndaûrîre kîo, ngatûma mûtinangue icunjî icunjî, na nyomorithie nyomba cienyu.

**6** Nwatî ethîrwa nî mûkûmbîra kîroto kîu na mûndaûrîre kîo, nîngaamûva iveo mbaro, na nîmûve gîtîîo kînene. Rîu ta mbîrani kîroto kîu na mûndaûrîre kîo.”

**6**

**7** Nao nîmaacokerie mûthamaki rîngî atîrî, “Mûthamaki, twîre kîroto kîu, natue ndungata ciaku nîtûgûgûtaûrîra.”

**7**

**8** Mûthamaki nîwamagûkîre akîmeera atîrî, “Nie nînîramenya nama atî nîkwa mûrageria gûta mathaa, nîûndû nîmûramenya atî nîndîkîtie gûtua îtua,

**9** atî ethîrwa tîmûmbîra kîroto kîu, muonthe nînîmûverithia ûndû ûmwe. Muonthe mûtuîte ûrîa mûkûmvenia mwîrîgîrîte atî wa ûrîa mathaa marathira, navota kûgarûra îtua rîakwa. Mbîrani kîroto kîu, nîguo menye kana mwavota gûgîtaûra.”

**9**

**10** Nao Akalidei acio nîmaamûcokerie atîrî, “Gûtirî mûndû gûkû nthî kuonthe mûthamaki wetû, ûngîvota kûvingia maûndû marîa ûrenda. Gûtirî Mûthamaki mûnene na wî vinya, wanaûria ago, aringi mbûgû, aringi ciama na arogi kana Akalidei maûndû ta mama.

**11** Maûndû marîa we Mûthamaki wetû ûraûria nî maûmû mûno na gûtirî mûndû ûngîkwîra mo tiga ngai irîa itatûûranagia na andû.”

**11**

**12** Nake Mûthamaki egua ûguo nîwarakarire mûno na akîathana atî andû onthe arîa maarî aûgî kûu Babuloni maûragwe.

**13** Kwoguo watho nîwaumire atî andû onthe aûgî maûragwe. Nao Danieli na arata ake nîmaacarirue nîguo maûragwe.

**13**

**14** Na rîrîa Arioki mûnene wa andû arîa maarangagîra kwa mûthamaki aathiîte kûûraga andû arîa aûgî a Babuloni, Danieli nîwamwarîrie ciugo irî na ûûgî na wara,

**15** na akîmûria atîrî, “Nîndûî gîtûmîte mûthamaki athane gwîkwe ûndû ta ûyû mûrûrû ûguo?” Arioki nîwerire Danieli ûrîa maûndû mekariî.

**15**

**16** Danieli nîwathiîre kûrî mûthamaki narua, na akîmûvoya amûve kavinda nîguo amûtaûrîre kîroto.

**17** Kwoguo Danieli nîwathiîre mûciî na akîra arata ake Hanania, Mishaeli na Azaria ûrîa gwekîkîte.

**18** Nîwamerire mavoe Ngai wa îgûrû nîguo ameguîre ntha na amaguûrîrie nthitho îo nîguo matikaûragwe vamwe na anake arîa engî maathûrîtwe a gûtaaraga Mûthamaki.

**19** Ûtukû wa ûcio Ngai nîwaguûrîrie Danieli nthitho îo na njîra ya kîoneki. Nake nîwagoocire Ngai wa îgûrû,

**19**

**20** na akiuga atîrî, “Rîîtwa rîa Ngai rîrorathimwa tene na tene!

**20** Ke nî mûûgî na arî vinya.

**20**

**21** Nîke ûcenjagia mathaa na mavinda.

**21** Nîke ûthuuraga na akagwîthia athamaki.

**21** Nîke ûvecanaga ûûgî kûrî arîa aûgî

**21** na ûtaûku kûrî arîa marî na ûmenyo.

**21**

**22** Ke nîaguûragia maûndû marîa mathithe;

**22** nîaicî maûndû marîa marî ndumarî,

**22** na ke mwene nî ûtheri.

**22**

**23** We Ngai wa methe metû ma tene,

**23** nînîragûcokeria ngatho na ngagûkumia,

**23** nîûndû nîûmvete vinya na ûûgî;

**23** na rîu nîûnguûrîrîtie maûndû marîa twakwîrire

**23** na ûgatwonia ûrîa tûkwîra mûthamaki.”

**23**

**24** Kwoguo Danieli nîwacokire kûrî Arioki ûrîa wathîtwe nî Mûthamaki athiî akaûrage anake arîa maataraga Mûthamaki. Nîwerire Arioki atîrî, “Ndûkaûrage andû acio. Mvira kûrî Mûthamaki na nî ngûmûtaûrîra kîroto gîake.”

**24**

**25** Wa rîmwe Arioki nîwocire Danieli na akîmûvira kûrî Mûthamaki Nebukadinezarû. Nîwerire Mûthamaki atîrî, “Nie nîmonete ûmwe wa Ayahudi arîa maatavirwe Juda ûngîvota gûgûtaûrîra kîroto gîaku.”

**26** Mûthamaki nîwaûririe Danieli, ûrîa na rîîtwa rîngî eetagwa Beliteshazaru atîrî, “Nwa ûvote kûmbîra kîroto gîakwa na ûndaûrîre kîo?”

**26**

**27** Nake Danieli nîwacokerie mûthamaki atîrî, “Mûthamaki, gûtirî mûrogi, mûringi ciama, oni kana aûgî a njata mangîkwîra maûndû mau mûthamaki aûria.

**28** Nwatî îgûrû, kûrî Ngai ûrîa ûguûragia maûndû marîa marî nthithorî, na nîaguûrîrîtie Mûthamaki Nebukadinezarû ûrîa gûkethîrwa gwîkariî vuvarî. Kîroto na cioneki irîa warî nacio rîrîa wamamiî nî îno:

**28**

**29** “Mûthamaki, rîrîa wamamiî, nîwarotire ûvoro wa maûndû marîa magekîka vuvarî, nake Ngai ûrîa ûguûragia maûndû marîa marî nthithorî, nîwakwonirie maûndû marîa magekîka.

**30** Naguûrîrue nthitho îno tî atî nîûndû wa ûrîa naarî mûûgî gûkîra andû arîa engî onthe, nwatî nîguo we Mûthamaki ûtaûkîrwe nî kîroto gîaku nîguo ûmenye ûrîa wîciragia.

**30**

**31** “We Mûthamaki, nîwonire mûvuano mûnene ûrî mbere yaku. Mûvuano ûcio nîwakengaga mûno nginya ûkeguithia andû guoya.

**32** Kîongo Kîam mûvuano ûcio Kîamrî Kîam thaavu ntheri; kîthûri na njara ciaguo ciarî cia sîlûva. Îvu na ciaû ciaguo ciarî cia gîcango.

**33** Mîthumo yayo yarî ya cuuma, nacio itende ciarî cia cuuma kûgûrûrî kûmwe, na kûu kwîngî yûmba.

**34** Vîndî îrîa waroretie mûvuano ûcio, îthiga rînene nîrîavarûkire kuuma nguvarî rîtavutîtue nî mûndû, na rîkîringa itende icio ciarî cia cuuma na yûmba ikîvaragana.

**35** Nayo cuuma, yûmba, gîcango, sîlûva na thaavu nîciaunîkangire tûcunjî, na igîtuîka ta mavûngo ma ngano îtîrirî vîndî ya riûa. Nîciagûrûkîrue nî rûkûngi cionthe, na gûtirî wa naarî gacunjî gaatigarire. Nwatî îthiga rîrîa rîaringire mûvuano ûcio, nîrîatuîkire kîrîma kînene na gîgîcûra nthî yonthe.

**35**

**36** “Kîu nîkîo Kîamrî kîroto gîaku, na rîu nîngûgûtaûrîra kîo.

**37** We Mûthamaki wa athamaki, Ngai wa îgûrû nîke ûgûtuîte Mûthamaki na agakûva ûvoti, vinya na riiri.

**38** Nîagûtuîte Mwathi wa andû onthe arîa matûûraga gûkû nthî, nyamû cia kîthaka, na iconi cia rîerarî. We nîwe kîongo kîu Kîam thaavu.

**39** Vuva waku, nîgûgaaûka ûthamaki wîngî ûtarî na vinya ta waku, na vuva wa ûcio, gûke ûthamaki wîngî wa kathatû. Ûthamaki ûcio wa kathatû ûkethîrwa ûrî wa gîcango, na ûkaatha nthî yonthe.

**40** Nîgûkethîrwa na ûthamaki wîngî wa kana ûrî na vinya ta cuuma. Nîûndû cuuma yunangaga na îgacûkangia indo cionthe, ûthamaki ûcio nîûkaunanga viû mothamaki mau mengî marî mbere.

**41** We nîwonire atî itende na ciara; kûmwe kwarî kwa yûmba na kûu kwîngî gwa cuuma. Ûguo nîkwonania atî ûthamaki ûcio ûkethîrwa ûrî mûgaûkanu. Gîcunjî kîmwe Kîam ûthamaki gîkethîrwa na vinya ta cuuma nîûndû kûmwe kwarî gwa cuuma na kûmwe kwa yûmba.

**42** Kwoguo, wata ûrîa ciara imwe cia magûrû ciarî cia cuuma na icio ciîngî cia yûmba, ûguo nî kwonania atî gîcunjî kîmwe Kîam ûthamaki gîkethîrwa kîrî na vinya na kîu kîngî gîtarî na vinya.

**43** Wata ûrîa we wonire cuuma îtukanîtue na yûmba nwa ta guo athamaki a mothamaki mau makaageria gûtukana na njîra ya kûvikania nwatî matikaavota, wata ûrîa cuuma îtatukanaga na yûmba.

**44** Îvinda rîu rîa athamaki acio, Ngai ûrîa wî îgûrû nîakaarûngamia ûthamaki ûtakaathira. Ûthamaki ûcio ndûkaavotwa, na nîûgaacûkangia mothamaki mau mengî monthe mathire viû, ûcoke ûtûûre wathanaga tene na tene.

**45** Nîwonire ûrîa îthiga rîavarûkire kuuma nguvarî rîtavutîtue nî mûndû, na ûkîona ûrîa rîaringire mûvuano ûcio wa cuuma, gîcango, yûmba, sîlûva na thaavu. Ngai ûrîa mûnene nîakûmenyithîtie we mûthamaki, maûndû marîa magekîka vuvarî. Kîrooto gîkî nî Kîam ma na ûguo nagîtaûra nî ûvoro wa ma.”

**45**

**46** Mûthamaki Nebukadinezarû nîwaturumithirie ûthiû wake nthî na akîathana Danieli arutîrwe iveo cia irio na ûbani.

**47** Mûthamaki nîwaugire atîrî, “Nama Ngai waku nî Ngai wa ngai irîa ciîngî, na Mwathani wa athamaki onthe. Nîke ûguûragia maûndû marîa marî nthithorî, nîûndû we nîûvotete gûtaûra nthitho îno.”

**48** Mûthamaki nîwacokire agîtua Danieli mûnene na akîmûva iveo nyîngî, na akîmûtua mûndû wa kwatha vûrûri wonthe wa Babuloni wana akîmûtua mûrûngamîrîri wa andû onthe arîa maataaraga mûthamaki.

**49** Danieli nîwaûririe mûthamaki amûthuurîre Shadiraka Mîsheki na Abendinego, matuîke a kûrûngamagîrîra maûndû monthe ma vûrûri wa Babuloni. Nwatî Danieli ekarire kûu kwa mûthamaki.

# Dan 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nebukadinezarû Nîwathire andû onthe magooce mûvuanano wa thaavu

## Arata acio athatû a Danieli nîmatuîrîrwe kûûragwa

## Nebukadinezarû nîwarekirie arûme acio athatû

**1** Mûthamaki Nebukadinezarû nîwarûthithirie mûvuanano wa thaavu wa mita mîrongo îîrî na mûgwanja na îgûrû na wariî wa mita ithatû. Nîwaugire wigwe Dura, kûndû kûrîa kwaraganu vûrûrirî wa Babuloni.

**2** Nebukadinezarû nîwathanire kûgîe na mûcemanio wa anene a thirikari, tûrani twa thirikari, arîrîria a thirikari, andû arîa mataaraga thirikari, arûngamîrîri a igîîna, acirithania, na aathani a mavûrûri make monthe mathiî mamburarî ma kwambîrîria kûgooca mûvuanano ûcio warûthithîtue nî mûthamaki.

**3** Kwoguo atongoria acio onthe nîmaathiîre mamburarî mau ma kwambîrîria kûgooca mûvuanano ûcio warûthithîtue nî mûthamaki na makîrûngama mbere yaguo.

**4** Nake mûnjaama wa mûthamaki nîwathiîre akîanagîrîra na mûgambo mûnene atîrî, “Andû a mavûrûri monthe, iruka cionthe na nthiomi cionthe!

**5** Rîrîa mûkegua coro yavuvwa, mûcoke mwîgue mîtûrirû, ngita, wandîndî, na inanda cia mîthemba yonthe, mûkegwîthia nthî mûgooce mûvuanano wa thaavu ûrîa ûrûthithîtue nî mûthamaki Nebukadinezarû.

**6** Mûndû wa wonthe ûtakawînamîrîra aûvoe, nîakaanyitwa wa rîmwe akînaikua mwakirî mûnene mûno.”

**7** Kwoguo rîrîa andû onthe meegwire mîgambo ya coro, mîtûrirû, ngita, wandîndî na inanda, nîmeenamîrîre na makîgooca mûvuanano ûcio wa thaavu ûrîa warûthithîtue nî Mûthamaki Nebukadinezarû.

**7**

**8** Vîndî wa îo andû amwe a Babuloni nîmaathiîre kûrî mûthamaki Nebukadinezarû na makîthitanga Ayahudi.

**9** Nîmaamwîrire atîrî, “Mûthamaki! Ûrotûûra tene na tene.

**10** We mûthamaki nîwathanîte atî rîrîa andû onthe makeegua mûgambo wa coro, Mîtûrirû, ngita, wandîndî na inanda, na nyîmbo mwanya mwanya, nîmakenamîrîra magooce mûvuanano ûcio wa thaavu.

**11** We nîwaugire atî, mûndû wa wonthe ûtakawînamîrîra aûgooce, nîagaikua mwakirî mûnene mûno.

**12** Kûrî na Ayahudi ûthuurîte a kûrûngamagîrîra vûrûri wa Babuloni; na nîo: Shadiraka, Mîsheki na Abedinego. Mûthamaki wetû, andû aya matikwathîkagîra, wana matigoocaga ngai ciaku kana menamîrîra mûvuanano wa thaavu ûrîa ûrûthithîtie.”

**12**

**13** Vîndî wa îo, Nebukadinezarû arî na marakara meengî mûno nîwathanire Shadiraka, Mîsheki na Abendinego mavirwe kûrî ke. Nao nîmaavirirwe kûrî mûthamaki.

**14** Nake nîwamerire atîrî, “Nî ûvoro wa ma atî, mue Shadiraka, Mîsheki na Abendinego, nîmûregete kûgooca ngai ciakwa na kwînamîrîra mûvuanano wa thaavu ûrîa naarûthithirie?

**15** Rîu-î, rîrîa mûkegua rîngî mîgambo ya coro, mîtûrirû, ngita, wandîndî, na inanda cia mîthemba yonthe, mûkenamîrîria mothiû menyu mûgooce mûvuanano ûcio naarûthithirie wa thaavu. Ethîrwa mûtikaaûgooca, nîmûgaaikua wa rîmwe mwakirî mûnene mûno. Nî ngai îrîkû îngîmûvonokia kuuma kûrî nie?”

**15**

**16** Nao Shadiraka, Mîsheki na Abendinego nîmaacokerie mûthamaki atîrî, “Mwathi wetû Nebukadinezarû, gûtirî na vata wa kwîgitîra maûndûrî mama.

**17** Ethîrwa nîtûgwikua mwakirî ûcio, Ngai wetû ûrîa tûtungataga nîagûtûvonokia kuuma mwakirî ûcio mûnene ûguo, na kuuma njararî ciaku.

**18** Nwatî wana arega gûtûvonokia, Mwathi wetû tue tûtikenamîrîra tûgooce ngai ciaku, kana mûvuanano ûcio wa thaavu warûthithirie.”

**18**

**19** Nebukadinezarû nîwatûmbirwe nî marakara na agîtunîvia metho nîûndû wa Shadiraka, Mîsheki na Abendinego. Nîwathanire mwaki wongererwe na wakane maita mûgwanja makîria ya ûrîa wakanaga.

**20** Nîwathire athigari ake a mbaara arîa maarî na vinya move Shadiraka, Mîsheki na Abendinego na mîkanda, na maikue mwakirî ûcio.

**21** Kwoguo nîmaamovire marî na sati, mîvuto, ngovia na makîmaikia mwakirî ûcio.

**22** Nîûndû Mûthamaki nîwathanîte mwaki wongererwe wakane mûno, nînîmbî cia mwaki nîciavîvirie athigari arîa maikirie Shadiraka Mîsheki na Abendinego mwakirî.

**23** Nwatî Shadiraka, Mîsheki na Abedinego, nîmaaikirue wa marî ove kûu mwakirî. Nao Shadiraka Mîsheki na Abendinego, nîmaagwîre kûu mwakirî ûcio mûnene marî ove na mîkanda.

**23**

**24** Nake Mûthamaki Nebukadinezarû nîwarûgire na îgûrû amakîte mûno na akîûria atongoria atîrî, “Na kinthî tûtiikirie arûme athatû mwakirî marî ove?” Nao nîmaacokerie Mûthamaki atîrî, “Nîma nîguo mwathi wetû.”

**24**

**25** Mûthamaki nîwathiîre na mbere na akiuga atîrî, “Nwatî nîrona arûme ana magîceera mwakirî matarî ove na matakûvîa nî mwaki. Mûndû wa kana ekariî ta mûraika.”

**25**

**26** Kwoguo Nebukadinezarû nîwathiîre vakuvî na mûromo wa varîa mwaki ûcio warî na agîtana augîrîrîtie atîrî, “Shadiraka, Mîsheki na Abendinego, ndungata cia Ngai ûrîa Mûnene mûno, umani mûke ava!” Nao Shadiraka, Mîsheki na Abendinego nîmaumîrire mwakirî ûcio mûnene.

**27** Nao athani, anene, arîa marî rungu rwa anene, na atongoria arîa engî a mûthamaki nîmacemanirie kwîyonera arûme acio athatû arîa mwaki waremirwe nî kûmavîvia. Njuîrî na nguo ciao itiavutua nî mwaki, na matianunga ndogo.

**28** Nebukadinezarû nîwaugire atîrî, “Ngai wa Shadiraka Mîsheki na Abedinego arokumua! Ke nîatûme mûraika wake nîguo avonokie arûme aya arîa mamûtungatagîra nama mamwîvokete. Nîmaaregire kwathîkîra watho wakwa na makiuga atî, nîkava gûkua îthenya rîa kwînamîrîra nthî, nîguo mavoe ngai îngî tiga Ngai wao.

**28**

**29** “Kwoguo nie nathana atî mûndû wana ûrîkû kuuma iruka cionthe, mavûrûri monthe, wana andû a nthiomi cionthe arîa mangîaria ûndû wa kûmenereria Ngai wa Shadiraka, Mîsheki na Abedinego, agaatemangwa icunjî na nyomba ciao ciomomorangwe; nîûndû gûtirî ngai îngî îngîvota kûvonokania ûguo.”

**30** Mûthamaki Nebukadinezarû nîwacokire akîva Shadiraka, Mîsheki na Abendinego wîra mûnene kûu vûrûrirî wa Babuloni.

# Dan 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîroto gîa kaîrî kîa Nebukadinezarû

## Danieli nîwataûrire kîroto

## Nebukadinezarû nîwakumirie Ngai

**1** Mûthamaki Nebukadinezarû nîwatûmire ndûmîrîri îno kûrî andû a iruka cionthe, mavûrûri monthe na andû a nthiomi cionthe arîa matûûraga nthî yonthe akîmeera atîrî,

**1** “Mûrogîa na thayû!

**2** Nîmonete arî ûndû mwaro nîmûmenyithie ciama na morirû marîa Ngai ûrîa ûrî îgûrû ambîkîrîte.

**2**

**3** Ciama ciake nî nene

**3** na morirû make marî vinya mûno.

**3** Ûthamaki wake nî wa tene na tene

**3** na nîatûûra athanaga njiarwa na njiarwa.

**3**

**4** “Rîrîa naarî gwakwa mûciî mbîganîrîte na nîrî na gîkeno nyombarî yakwa ya ûthamaki,

**5** nînarotire kîroto Kîammbîgwithirie guoya; na nîrî ûrîrî, nînonire cioneki ciamakirie mûno.

**6** Kwoguo nînathanire atî, andû onthe aûgî a Babuloni maindwe varî nie nîguo mandaûrîre kîroto kîu.

**7** Kwoguo arogi, aringi ciama, oni na andû arîa aûgî, nîmaaûkire, na ngîmeera kîroto gîakwa, nwatî matiavota kûndaûrîra.

**8** Nwatî vîndî wa îo Danieli nîwatonyire mbere yakwa, (ûrîa na rîîtwa rîngî etagwa Baliteshazaru, rîîtwa rîa ngai yakwa. Ke aarî na roho kuuma kûrî ngai irîa ntheru) na nînaamwîrire kîroto gîakwa atîrî,

**9** Beliteshazaru, mûnene wa aringi ciama, nie nîmbicî atî wîthagîrwa ûrî na roho kuuma kûrî ngai irîa ntheru na gûtirî nthitho ûtaicî; rîu ta ndaûrîra kîoneki kîrîa nonire na njîra ya kîroto.

**10** Rîrîa naarî toro, nînoonire mbica ya mûtî mûnene ûrî gatagatî ka nthî.

**11** Naguo nîwathiîre ûkînenevaga nginya ûgîkinya matuurî na nîwonagwa nî andû onthe arîa maarî nthî.

**12** Mathangû ma guo maarî mathaka, na warî na matunda meengî ma kwîgana andû onthe a nthî. Nyamû cia kîthaka nîciathiîcaga mwîgunyîrî wa mûtî ûcio, iconi nîciatumaga ciomba mvûarî ciaguo na ciûmbe cionthe ciarîcaga matunda ma mûtî ûcio.

**12**

**13** “Na wa mamîte ûrîrî, nînonire mbica ya mûrangîri, mûndû mûtheru anyûrûrûkîte kuuma îgûrû.

**14** Nake nîwanîrîre na mûgambo mûnene atîrî, “Tema mûtî ûcio na ûvarie nvûa ciaguo. Ûrivarive mathangû na ûnyagie matunda ma guo. Îngata nyamû cionthe irîa irî rungu rwa guo na iconi cionthe irîa itumîte ciomba mvûarî ciaguo.

**15** Nwatî tiga kîthukî na mîri ya kîo itigwe na kûu nthî ciovetwe na mûcivi wa cuuma na gîcango. Mûndû ûcio nîekarage kîthakarî akîrîcaga nyaki na akîrivaga îme ta nyamû cia kîthaka.

**16** Meciria make nîmagarûrûke matige gwîkara ta ma mûndû, na avewe meciria ta ma nyamû îvinda rîa mîaka mûgwanja.

**17** Îtua rîîrî rîathanirwe kûvîtûkîrîra kûrî mûrangîri ûrîa mûvinyaru. Kwoguo andû onthe a nthî nîmamenye atî Ûrîa ûrî Îgûrû Mûno nîke wathaga mothamaki na andû, na nîke ûvecanaga ûthamaki kûrî mûndû ûrîa akwenda, wana ethîrwa nî mûndû ûrîa ûtarî îgweta.”

**18** Gîkî nîkîo kîroto gîakwa, nie Mûthamaki Nebukadinezarû. Rîu, we Beliteshazaru, ndaûrîra kîroto gîkî, nîûndû arûme onthe arîa marî na ûûgî ûthamakirî wakwa nîmaaremirwe nî kûndaûrîra kîo, nwatî we nîûkûvota nîûndû roho wa ngai irîa ntheru arî vamwe nawe.

**18**

**19** Rîrîa Danieli ûrîa wîtagwa Beliteshazaru eeguire ûguo, nîwamakire na agîtangîka mûno meciriarî make. Kwoguo mûthamaki nîwamwîrire atîrî, “Danieli, ndûkathînîke nîûndû wa kîroto, kana nîûndû wa ûrîa kiugîte.”

**19** Nwatî Beliteshazaru nîwamûcokerie atîrî, “Mwathi wakwa, kîroto gîkî na ûrîa kiugîte kîroethîrwa kîgiî arîa makûmenete na nthû ciaku.

**20** Mûtî ûrîa wonire ûgîkûra na ûkîracava ûgîkinya matuurî na wonagwa nî andû onthe a nthî;

**21** na warî na mathangû mathaka na matunda meengî ma kûrîwa nî andû a nthî yonthe; na rungu rwaguo vaarî na mwîgunyî wa nyamû cia kîthaka, na iconi igatuma ciomba mvûarî ciaguo,

**22** nîwe mûthamaki. Nîwe ûgîte na vinya nyîngî na ûvoti wa maûndû ma na îgûrû, na wathani waku wîcûrîte nthî yonthe.

**23** Navo varîa we Mûthamaki wonire mûrangîri ûrîa mûtheru anyûrûrûkîte kuuma îgûrû na akiuga atîrî, ‘Tema mûtî na ûûcûkangie viû, nwatî tiga kîthukî na mîri yakîo îtigwe na kûu nthî ciovetwe na mûcivi wa cuuma na gîcango. Tiga arivagwe nî îme; na atûûrage kîthakarî akîrîcaga nyaki ta nyamû cia kîthaka îvinda rîa mîaka mûgwanja.’

**23**

**24** “Mûthamaki wetû, kîroto gîkî kîrauga atî Ngai ûrîa wî îgûrû mûno athanîte akauga, atî maûndû marîa ûkwîthîrwa namo mwathi wakwa, we mûthamaki nî ma ma:

**25** We nîûkengatwa ume kûrî andû ûthiî ûgatûûranagie na nyamû cia kîthaka, na ûtuîke wa kûrîcaga nyaki ta nyamû cia kîthaka. Ûkararaga nja na ûrivagwe nî îme îvinda rîa mîaka mûgwanja, nîguo ûmenye atî Ngai ûrîa wî îgûrû mûno nîke wathaga mothamaki monthe ma nthî na avecanaga ûthamaki ûcio kûrî mûndû wa ûrîa angîenda.

**26** Navo varîa mûrangîri aathanire kîthukî na mîri itigwe na kûu nthî, nî kwonania atî, we nîûgaatuîka mûthamaki rîngî rîrîa ûkaamenya atî Ngai nîke wathanaga nthî yonthe.

**27** Kwoguo Mûthamaki wetû, nakûthaitha wîtîkîre mataaro makwa. Tiga kwîvia na gwîka maûndû ma waganu, na wambîrîrie gwîka maûndû ma ûthingu na kwîguîra andû arîa athîni ntha. Weka ûguo, wavota kwongererwa mavinda ma gûtûûra wîganîrîte.”

**27**

**28** Mûthamaki Nebukadinezarû nîwacemanirie na maûndû mama monthe.

**29** Mûthiia wa mweri wa îkûmi na îîrî, rîrîa Nebukadinezarû ethîrîtwe agîceracera îgûrû rîa nyomba yake ya ûthamaki,

**30** nîwaugire atîrî, “Ta roria îtûûra rîîrî rînene ûguo rîa Babuloni! Nînie nîrîtumîte nîguo monanie vinya, ûvoti riiri na wathani wakwa.”

**30**

**31** Mbere ya mûthamaki arîkia ûrîa aaragia, mûgambo nîwaumire îgûrû ûkiuga atîrî, “Mûthamaki Nebukadinezarû, tathikîrîria ûrîa ngûkwîra! Rîu nînathengutia ûthamaki kûrî we.

**32** We nîûkengatwa ume kûrî andû, ûthiî mûgatûûrage na nyamû cia kîthaka. Ûkaarîcaga nyaki ta ndegwa îvinda rîa mîaka mûgwanja. Vîndî îo nîûkaamenya, atî Ngai Ûrîa ûrî Îgûrû Mûno nîke ûrî vinya îgûrû rîa mothamaki monthe ma nthî na nîavecaga mûndû wa ûrîa akwenda ûthamaki.”

**33** Na vîndî wa îo ûndû ûcio nîwavingire kûrî Mûthamaki Nebukadinezarû. Nîwathengutirwe gatagatîrî ka andû, na akîambîrîria kûrîa nyaki ta ndegwa. Nîwagîre na îme kuuma îgûrû mwîrîrî wake wonthe. Njuîrî ciake nîciaracavire ta mbûî cia nderi, na ngûnyû ciake ikîracava ta ngûnyû cia iconi.

**33**

**34** Mîaka mûgwanja yathira, nie mûthamaki Nebukadinezarû nînaroririe îgûrû kûrî Ngai na ngîcokerwa nî ûgima wa meciria na ngîambîrîria kûgooca Ngai ûrîa wî îgûrû mûno; nînaamûkumirie na ngîmûva gîtîîo na riiri, ûcio ûtûûraga tene na tene nîûndû:

**34** Nîatûûra athanaga

**34** tene na tene

**34** naguo wathani wake

**34** ûgaakinyagîra njiarwa na njiarwa.

**34**

**35** Andû onthe a nthî nî a mana methorî make.

**35** Nîke wathaga araika arîa marî îgûrû

**35** Vamwe na andû arîa matûûraga gûkû nthî.

**35** Gûtirî mûndû ûngîregana na wendi wake

**35** kana ûngîgîa na kîûria îgûrû rîa ciîko ciake.

**35**

**36** Narîkia gûcokerwa nî meciria makwa, nînagîre ngumo nene, wathani na riiri rîngî. Atongoria na athani a vûrûri wakwa nîmaaûkire kûnjaria na ngîcokua ûthamakirî wakwa rîngî, na ngîgîa vinya wa wathani wana gûkîra mbere.

**36**

**37** Na rîu, nie Mûthamaki Nebukadinezarû, nînîragooca, ngakumia na ngava Mûthamaki wa îgûrû riiri, nîûndû mawîra make monthe nî ma kîvooto, njîra ciake nî cia ma, na nîanyivagia arîa etîi.

# Dan 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîrugo kîa Belishazaru

## Danieli nîwataûrire mandîko

**1** Vîndî îmwe mûthamaki Belishazaru nîwagwatire anene ake ngiri ûgeni kîrugorî kînene, na makînyua ndivei vamwe.

**2** Wa akînyunyaga ndivei, nîwathanire avirîrwe ikombe na mbakûri cia thaavu na cia sîlûva irîa îthe Nebukadinezarû aarutîte Jerusalemu hekarûrî ya Ngai-Mûnene. Mûthamaki etirie indo icio nîguo ke, aka ake, aka ake a kwigwa manyue ndivei nacio.

**3** Kwoguo indo cia thaavu na sîlûva irîa ciarutîtwe hekarûrî, nyomba ya Ngai îrîa yarî Jerusalemu nîciavirirwe, na andû onthe arîa maarî kûu kîrugorî makînyua ndivei nacio.

**4** Maanyuire ndivei magîkumagia ngai irîa ciarûthîtwe na thaavu, sîlûva, gîcango, cuuma, mîtî na mathiga.

**4**

**5** Na wa rîmwe njara ya mûndû nîyaumîrire, na îkîambîrîria kwandîka rûthingorî rûtenderie na thimiti rwa nyomba ya mûthamaki varîa vaarî na ûtheri mûnene. Mûthamaki nîwonire ûrîa njara yandîkaga.

**6** Mûthamaki nîwatukirie kîthithi, akîvavûka, akinaina na akîthirwa nî vinya.

**7** Nîwanîrîre na mûgambo mûnene akiuga aringi ciama, aragûri na andû arîa maarî na ûûgî wa njata mavirwe gwake. Rîrîa maakinyire, mûthamaki nîwamerire atîrî, “Mûndû ûrîa ûkûthoma mandîko mama, na ambîre ûrîa maugîte, nîagwîkîrwa nguo cia njambarawe, na acurue mûkathî wa thaavu ngingorî yake na ethîrwe arî wa kathatû ngathîrî ya wathani wa vûrûri.”

**8** Nao arûme onthe arîa maataraga mûthamaki nîmaatonyire, nwatî matiavota kûthoma rûthingo kana gûtaûra mandîko mau maarî rûthingorî.

**9** Nake mûthamaki Belishazaru nîwatukirie kîthithi mûno, nao atongoria ake nîmaamakire.

**9**

**10** Nake ng'ina wa mûthamaki nîwegwire înegene rîa mûthamaki na atongoria ake na agîtonya nyomba kûrîa kwarî na kîrugo akiuga atîrî, “Mwathi wakwa, ûrotûûratûûra! Nakûthaitha ûtige kûmaka na ûtige gûtukia kîthithi.

**11** Gûkû vûrûrirî ûyû wathanaga kûrî na mûndû ûrî na Roho wa ngai irîa ntheru. Kuuma vîndî îrîa aguo aarî mûthamaki, mûndûmûrûme ûyû nîwonanirie wara, ûtaûku na ûûgî mwîngî ta wa ngai. Aguo, mûthamaki Nebukadinezarû nîwamûtwire mûtongoria wa aragûri, arogi, aringi ciama na andû maarî na ûûgî wa njata.

**12** Ke arî na ûvoti wa mwanya na wara mwîngî wa gûtaûra iroto, gûtaûra ndaî, na arî na ûvoti wa kûthiria mathîna. Rîîtwa rîa mûndû ûcio nî Danieli, nwatî mûthamaki aamwîtire Baliteshazaru. Mwîte na nîagûgûtaûrîra mandîko mama.”

**12**

**13** Kwoguo Danieli nîwavirirwe kûrî mûthamaki. Nake Mûthamaki nîwamûririe atîrî, “Nîwe Danieli ûmwe wa andû arîa maathamirue kuuma Juda, na ûkîretwe gûkû nî vava mûthamaki?

**14** Nîmbîguîte atî roho wa ngai irîa ntheru arî ndaarî yaku, na atî ûrî na wara, ûmenyo na ûûgî.

**15** Andû arîa marî na ûûgî, arogi nîmaretirwe gûkû nîguo mathome na mandaûrîre mandîko mama menye ûrîa marauga, nwatî nîmaremirwe nî gûtaûra.

**16** Nwatî nîmenyithîtue atî we nwa ûvote gûtaûra maûndû wana gûtaûra ndaî. Kwoguo, ethîrwa nîûkûvota kûthoma mandîko mama na ûmbîre ûrîa maugîte, nîûgekîrwa nguo cia ûthamaki cia rangi wa njambarawe, na wîkîrwe mûkathî wa thaavu ngingo na wîthîrwe ûrî wa kathatû ngathîrî ya ûthamaki.”

**16**

**17** Danieli nîwacokerie mûthamaki Belishazaru atîrî, “Nwa wîkare na iveo ciaku mûthamaki kana ûve mûndû wîngî. Kûnarî ûguo Mûthamaki, nîngûkûthomera mandîko mama na ngûtaûrîre mo.

**18** We mûthamaki, Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno nîwatwire aguo, Nebukadinezarû mûthamaki mûnene, ûrî na riiri na gîtîîo.

**19** Nîûndû wa ûnene ûcio Ngai aamûveere, andû a mîvîrîga yonthe, mavûrûri monthe na andû a nthiomi cionthe, nîmaainainire mûno na makîmwîtigîra. Nebukadinezarû aarî na ûvoti wa kûûraga mûndû wa wonthe kana kûrega kûûraga mûndû ûrîa angîendire. Aarî na ûvoti wa kûnenevia mûndû ûrîa wonthe eendaga kûnenevia kana kûnyivia mûndû ûrîa wonthe eendaga kûnyivia.

**20** Nwatî rîrîa aambîrîrie kûgîa na rwetho, na akîûmia ngoro akîgia na mwîtîîo mwîngî, nîwacunirwe ûthamaki, na riiri wake ûkîthira.

**21** Nîwarutirwe gatagatîrî ka andû namo meciria make nîmaagarûrûkire magîtuîka ta ma nyamû. Ke aatûûranagia na nyûmbû, aarîcaga nyaki ta ndegwa, na aararaga nja akîrivagwa nî îme, nginya rîrîa atî Ngai Ûrîa ûrî Îgûrû mûno nîke wathaga mothamaki ma andû na nîke ûthuuraga ûrîa akwenda athanage mothamakirî mau.

**22** Nwatî we Belishazaru, mûvîcî wa Nebukadinezarû nîûregete wînyivia wana ethîrwa nîwaicî maûndû mama monthe.

**23** Vandû va ûguo, we nîûreganîte na Ngai-Mûnene wa îgûrû; na indo kuuma hekarûrî yake nîiretetwe kûrî we. We na atongoria aku, aka aku, na aka aku a kwiga mwacoka mwanyuîra ndivei indorî icio, na mwambîrîria gûkumia ngai irîa ciûmbîtwe na thaavu, sîlûva, gîcango, cuuma, mûtî na mathiga; irîa itangîona, ciîgua kana imenya ûndû. Nwatî we nîûregete gûtîîa Ngai ûrîa ûkûvecaga mwoyo na ûrîa ûrûmbûyagia maûndû maku monthe.

**24** Kîu nîkîo gîatûmire Ngai atûma njara yandîke rûthingorî.

**24**

**25** “Yandîkire ciugo ino; ‘MENE, MENE, TEKELI na PARESI.’

**26** Ciugo ino ciataûrirwe ta û: MENE; nî kuga atî Ngai nî mûtaru mîaka ya ûthamaki waku, na akaûthiria.

**27** TEKELI nî kuga, atî we wî mûthime na ratiri ûkoneka ûtarî mwagîrîru.

**28** PARESI; nî kuga atî ûthamaki waku nîmûgaanie kûrî Aamende na Aaperisi.”

**28**

**29** Na wa rîmwe Belishazaru nîwathanire Danieli ekîrwe nguo ya ûthamaki ya rangi wa njambarawe, na ekîrwe mûkathî wa thaavu ngingo. Nîwacokire akîanîrîra, atî Danieli nîke mûtongoria wa kathatû ngathîrî ya wathani.

**30** Ûtukû wa mûthenya ûcio, Belishazaru, mûthamaki wa Babuloni nîwaûragirwe,

**31** na Dario wa kuuma vûrûri wa Mede nîwatwîkire mûthamaki arî na ûkûrû wa mîaka mîrongo îtandatû na îîrî (62).

# Dan 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Danieli arî îrimarî rîa mînyambû

**1** Dario nîwonire wagîrîru wa kûthuura anene îgana rîmwe rîa mîrongo îîrî a thirikari nîguo marûngamagîrîre kûrîa kuonthe aathanaga.

**2** Nîwacokire akîthuura Danieli na andû engî aîrî aûgî nîguo marûngamagîrîre anene acio a thirikari; nîguo mûthamaki ndakagîe na athaara.

**3** Wîra wa Danieli nîwonekire ûrî mwaro mûno gûkîra wa arûngamîrîri na anene acio engî onthe, nîûndû ethagîrwa arî na ngoro mbaro. Kwoguo mûthamaki nîwamûtwire mûrûngamîrîri wa vûrûri wonthe.

**3**

**4** Nao arûngamîrîri acio engî na anene a thirikari nîmambîrîrie gûcaria ûndû mangîcuka Danieli naguo wîgiî wîra wake wa kûrûngamîrîra vûrûri. Nwatî mationa ûndû mangîmûcuka naguo, kana îvîtia wana rîmwe nîûndû Danieli aarî mûndû mwîvokeku na gûtirî îvîtia kana ûndû mûcûku ekîte.

**5** Nao nîmeeranire atîrî, “Tîtwona ûndû tûngîcuka Danieli naguo tiga nwa ûndû ûcio wîthîrîtwe wîgiî Ngai wake.”

**6** Kwoguo arûngamîrîri na anene a thirikari nîmaagîre ndundu na makîthiî kûrî mûthamaki na makîmwîra atîrî, “Mûthamaki Dario, ûrotûûra tene na tene!

**7** Tue atongoria onthe a vûrûri: arûngamîrîri onthe, anene onthe, athuuri onthe arîa magûtaaraga na anene onthe icunjî cia thirikari twona atî we Mûthamaki nîwagîrîrwe nî kûruta watho na wone atî watho ûcio nîwarûmîrîrwa nî andû onthe. Athana atî îvinda rîa mîthenya mîrongo îthatû, gûtirî mûndû ûgetîkîrua kûvoya ngai îngî kana mûndû wîngî tiga we mûthamaki; na mûndû ûrîa ûkaauna watho ûyû nîagaaikua îrimarî rîa mînyambû.

**8** Rîu mwathi wetû mûthamaki ruta watho na wandîkwe na ûwîkîre kîrore, nîguo ndûkagarûrwe. Watho ûyû ûkaarûmagîrîrwa nî andû a Mede na a Perisi, na ndûkaagarûrwa.”

**9** Kwoguo mûthamaki Dario nîwekîrire watho ûcio kîrore.

**10** Rîrîa Danieli amenyire atî watho nîwekîrwa kîrore nî mûthamaki, nîwathiîre nyomba gwake na agîtwa ngorovarî akîthiî kanyombarî karîa kaarî na ndirica cierekerete Jerusalemu. Wata ûrîa aamenyerete, nîwaturirie maru na akîambîrîria kûvoya na gûcokia ngatho kûrî Ngai maita mathatû wa mûthenya.

**11** Nao andû acio maavangîte maûndû macûku megiî Danieli, nîmaathiîre na makîthîrîria Danieli akîvoya akîthaithaga Ngai wake.

**12** Nao onthe nîmaathiîre kûrî mûthamaki na magîcuka Danieli atîrî,

**12** “Mûthamaki wetû, kinthî ndûrutire watho na wekîra kîrore, wauga atî îvinda rîa mîthenya mîrongo îthatû, mûndû ûrîa ûkaavoya ngai kana mûndû wîngî tiga we Mûthamaki wetû, nîkwa agaaikua îrimarî rîa mînyambû?” Mûthamaki nîwacokirie atîrî, “Nîguo kûrî, kûringana na watho wa Amede na Aperisia, ûrîa ûtangîgarûrwa.”

**12**

**13** Nîmaacokire makîra mûthamaki atîrî, “Danieli, ûmwe wa andû arîa maathamîrîtue gûkû kuuma Juda, ndagûtîîaga we mûthamaki wetû, kana athîkîra watho ûrîa wavecanire na ûgîkîra kîrore. Ke avoyaga maita mathatû wa mûthenya.”

**13**

**14** Rîrîa mûthamaki egwire ûguo, nîwathînîkire mûno na agîîciria ûrîa angîtethûra Danieli. Aatindire mûthenya mûgima akîgeragia ûrîa angîvonokia Danieli.

**15** Nwatî nthû cia Danieli nîciacokire kûrî Mûthamaki na ikîmwîra atîrî, “Mûthamaki wetû, menya atî kûringana na mawatho ma Amede na Aperizi, gûtirî, îtua kana watho ûvecanîtwe nî Mûthamaki ûngîgarûrwa.”

**15**

**16** Kwoguo mûthamaki nîwathanire Danieli ocwe na aikue îrimarî rîa mînyambû. Nîwacokire akîra Danieli atîrî, “Ngai waku ûrîa ûtungatagîra wa mûthenya arokûvonokia.”

**17** Narîo îthiga nîrîaigîrîrwe mûromorî wa îrima rîu na mûthamaki akîvûra mûvûûri wake na wîngî wa atongoria ake onthe vau îthigarî nîguo gûtikagîe na mûndû ûngîvonokia Danieli.

**18** Mûthamaki nîwacokire gwake mûciî, na akîraara ûtukû wonthe atoona toro, na ndaarîa kana anyua kîndû.

**18**

**19** Na kîvwaî mûthamaki nîwaûkîrire na akîthiî îrimarî na îvenya.

**20** Rîrîa aakuvîvîrie îrima, nîwetire Danieli arî na kîeva kîngî mûno na akîmwîra atîrî, “Ûûi Danieli, ndungata ya Ngai ûrîa ûtûûra mwoyo! Ngai ûrîa ûtungatagîra wa mûthenya nîaravotire gûgûtethûra kûrî mînyambû?”

**20**

**21** Nake Danieli nîwacokerie mûthamaki atîrî, “Mûthamaki wetû, ûrotûûra tene na tene!

**22** Ngai wakwa nîatûmire mûraika avinge mînyambû tûnyua nîguo ndîkanjûkangie. Ekire ûguo nîûndû ndianamûvîtîria kana ngûvîtîria we mûthamaki wetû.”

**22**

**23** Nake mûthamaki nîwakenire mûno, na akîathana atî Danieli aguucue arutwe îrimarî rîa mînyambû. Nake nîwarutirwe kuo atarî mûtivie wanarî vandû, nîûndû nîwevokete Ngai wake.

**24** Mûthamaki nîwacokire akîathana atî andû acio onthe maacukîte Danieli na magîtûma aikue îrimarî rîa mînyambû, maikue îrimarî rîu vamwe na aka ao na ciana ciao. Nao onthe nîmaakîrirue vinya nî mînyambû na makiunangwa mavîndî wana mbere ya makinya gîtina Kîam îrima rîu.

**24**

**25** Nake mûthamaki Dario nîwandîkîîre andû a mavûrûri monthe, iruka, na andû a nthiomi cionthe arîa maatûûraga nthî yonthe akîmeera atîrî, “Mûrorathimwa!

**26** Nînathana nauga atî kûrîa kuonthe ûthamaki wakwa ûkinyîte, nwanginya andû onthe metigagîre na matîage Ngai wa Danieli.

**26** Nîûndû ke nî Ngai wî mwoyo

**26** na ûtûûraga tene na tene.

**26** Ûthamaki wake ndûkaathira rî kana rî

**26** na nîatûûra athanaga tene na tene.

**26**

**27** Nîke ûvonokagia andû na akamatethûra marî thînarî,

**27** aringaga ciama na akonania morirû,

**27** îgûrû wana gûkû nthî.

**27** Nîavonoketie Danieli

**27** kuuma ithuurî cia mînyambû.”

**27**

**28** Kwoguo Danieli nîwekindîrie na akîganîra vîndî ya wathani wa mûthamaki Dario na vîndî ya wathani wa mûthamaki Cairasi wa Perisi.

# Dan 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Danieli nîwonire nyamû inya kîonekirî gîake

## Îtuîro rîa Ngai

## Cioneki ciîgiî nyamû inya nîciataûrirwe

**1** Mwaka wa mbere Belishazaru arî Mûthamaki wa Babuloni, Danieli arî toro nîwarotire na akîona kîoneki. Nîwacokire akîandîka kîroto kîu gîake.

**2** Aandîkire atîrî, “Ûtukû nîmonire kîoneki Kîam ngûngi inya ikîvurutana îgûrû rîa îria rîrîa rînene na ikîriunjuga.

**3** Nyamû inya cia mîthemba ngûrani nîciaumîrire îriarî.

**4** Ya mbere yekariî ta mûnyambû, na yarî na mathagu maîrî mekariî ta ma nderi. Wa ndoretie, mathagu mayo nî maagûkire na îgîûkîrua îkîrûngama ta mûndû; na îgîcoka îgîkîrwa meciria ta ma mûndû.

**4**

**5** “Nayo nyamû ya kaîrî yekariî ta Kîamthi nîyaumîrire na îkîrûgama na magûrû mayo ma vuva. Nyamû îo yanyitîte mbaru ithatû na magego. Nayo nîyerirwe atîrî, ‘Rîa nyama nyîngî wata ûrîa ûkavota.’

**5**

**6** “Na wandoretie, nînoonire nyamû îngî. Nayo yekariî ta gîtang'a na yarî na mathagu mana mekariî ta ma gîconi mûrukuthurî wayo. Nyamû îo yarî na ciongo inya, na nîyaverwe wathani îgûrû rîa icio ciîngî.

**6**

**7** “Na wandoretie, nyamû ya kana nîyaumîrire. Nayo yarî ya kûmakania na ya magegania, nîûndû wa ûrîa yanenevete. Yarî na magego manene mûno ma cuuma. Nîyatamburûrangire nyamû icio ciîngî inuku, îgîcoka îgîikinyanga na magûrû mayo. Nyamû îo yarî ngûrani na nyamû icio ciîngî cionthe irîa noonete mbere yayo, nîûndû yarî na mvîa îkûmi.

**8** Na vîndî îrîa naaroretie mvîa cia nyamû îo, nînoonire karûvîa kanini keyumîria gatagatî ka mvîa icio ciîngî, na gagîkûûra mvîa icio ciîngî ithatû. Karûvîa kau kaarî na metho ta ma mûndû, na kanyua kaaragia na mwîtîîo.

**8**

**9** “Ndoretie wa ûguo, nînoonire itî cia ûthamaki ikigwa vandû va cio. Nake ûrîa wîthîrîtwe atûûrîte tene na tene nîwekarîre gîtî kîmwe. Nguo ciake ciacerûvîte ta îra, nacio njuîrî ciake cia kîongo ciacerûvîte ta guoya wa ng'ondu. Gîtî gîake Kîam ûthamaki Kîamrî na nthugû ciavenagia ta nînîmbî cia mwaki.

**10** Mwaki waumaga gîtîrî kîu ta rûnjî. Andû ngiri makûmi meengî nîmaarûngamire mbere yake, îgooti nîrîambîrîrie, na mavuku makîguûrua.

**10**

**11** “Wa ndoretie ûguo, nwa negucaga ciugo cia mwîtîîo irîa ciaumaga rûvîarî rûu; na ndoretie wa ûguo, nînoonire nyamû îo ya kana îkîûragwa, na mwîrî wayo ûgîcûkangua na ûgikua mwakirî ûvîe.

**12** Nyamû icio ciîngî nîciacunirwe itî ciacio cia ûthamaki nwatî nîcietîkîrirue ithiî na mbere gûtûûra gwa kavinda kanini.

**12**

**13** “Ûtukû vîndî îrîa naarî na kîoneki kîu, nînoonire mûndû wekariî ta mûriû wa mûndû aûkîte arî matuurî îgûrû, na akîthiî kûrî ûrîa wîthîrîtwe atûûrîte tene na tene, na akîviravirwa vakuvî nake.

**14** Nake nîwaverwe wathani, riiri, wana ûthamaki, nîguo andû a iruka cionthe, mavûrûri monthe, na nthiomi cionthe mamûtungatagîre. Wathani ndûkaathira rî kana rî, na ndûgaacûkangua.

**14**

**15** “Rîrîa nie Danieli noonire cioneki icio, nînavavûkire na ngîthînîka mûno ngororî.

**16** Nînathiîre kûrî ûmwe wa arîa maarûngamîta vau na ngîmûthaitha anyumbûrîre ûma wîgiî maûndû mau monthe. Kwoguo nîwandaûrîre maûndû mau na akîmbîra atîrî,

**17** ‘Nyamû icio inya nene ûguo, nî athamaki ana arîa makeyumîria gûkû nthî.

**18** Nwatî andû a Ngai Ûrîa Ûrî Îgûrû mûno nîmakaavewa ûthamaki, na ûtûûre ûrî wao tene na tene.’

**18**

**19** “Nînaacokire ngîenda kûmenya nama ûvoro wîgiî nyamû ya kana, îo yarî ngûrani na nyamû icio ciîngî cionthe. Nyamû îo yarî mbaganu mûno, na nîyatamburûrangire nyamû icio ciîngî inuku na magego mayo ma cuuma na ngûnyû ciayo cia gîcango, na îgîkinyanga matigari ma cio na makinyo mayo.

**20** Nînendire kûmenya ûvoro wa mvîa îkûmi irîa ciarî kîongorî Kîamyo na ûvoro wa rûvîa rûrîa rwîngî rwacokire kûmera na rûgîtûma mvîa icio ciîngî ithatû igûûke. Rûvîa rûu rwarî na metho na rwaragia na mwîtîîo, na nîruo rwonekaga rûrî rûnene gûkîra mvîa icio ciîngî.

**21** Wa ndoretie, rûvîa rûu nîrwarûire na andû a Ngai, na rûkîmavoota.

**22** Nake ûrîa ûtûûrîte tene na tene, nîwatuîrîre andû a Ûrîa Ûrî Îgûrû Mûno, na kavinda nîgaakinyire rîrîa andû a Ngai maamûkîre Ûthamaki.

**22**

**23** “Nînaumbûrîrwe ngîrwa atîrî, ‘Nyamû ya kana nî ûthamaki wa kana ûrîa ûkaaumîra gûkû nthî. Ûthamaki ûcio ûkethîrwa ûrî na ngûrani na mothamaki mau mengî monthe. Ûthamaki ûyû nîûgaatambururanga nthî yonthe na ûmîkinyange na ûmîcûkangie yonthe.

**24** Nacio mvîa icio îkûmi, nî athamaki îkûmi arîa makaathana ûthamakirî ûcio. Mûthamaki wîngî nîagaacoka eyumîrie. Akethîrwa arî ngûrani mûno na athamaki arîa a mbere, na nîakaavoota athamaki athatû gatagatî ka acio îkûmi.

**25** Ke nîakaaria maûndû macûku megiî Ngai Ûrîa Mûnene na avinyîrîrie andû a Ngai. Nîakaagarûra mawatho mao na irugo ciao, na andû acio nîmakaathwa nîke îvinda rîa mîaka îthatû na nuthu.

**26** Nîagaacoka acirithue kûu îgûrû, na vuva wa ûguo acoke acunwe wathani wake, na acûkangue athirue viû.

**27** Naguo ûthamaki na wathani, na ûnene wa mothamaki monthe ma nthî ûkavewa andû a Ngai Ûrîa mûnene, na ûthamaki wao ndûkaathira, na athamaki onthe a nthî nîmakaamathîkîra na mamatungatagîre.’

**27**

**28** “Ûcio nîguo mûthiia wa maûndû marîa nonire. Nie Danieli, nînathînîkire mûno ngororî na ngîtukia kîthithi, nwatî nînaigire maûndû mau monthe ngororî yakwa.”

# Dan 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Danieli nîwagîre kîoneki kîa ndûrûme na nthenge

## Mûraika Gaburieli nîwataûrire kîoneki

**1** “Mwaka wa kathatû Belishazaru arî mûthamaki, nie Danieli nînoonire kîoneki kîngî, gîekariî wata kîrîa Kîam mbere.

**2** Na njîra ya kîoneki kîu nîneyonire nîrî Susa, îtûûra rînene rîa vûrûri wa Elamu. Noonire nûngamîte rûtere rwa Rûnjî rwa Ulai.

**3** Vau rûtere rwa rûnjî nînoonire ndûrûme yarî na mvîa igîrî ndaca, nwatî rûvîa rûmwe rwarî rûraca gûkîra rûu rwîngî, na nîruo rwaumire vuva.

**4** Nînoonire ndûrûme îo îkîtharîkîra mwena wa îthûîro, rûgûrû, na wa îveti. Gûtirî nyamû îngîamîtirîrie, na gûtirî nyamû îngîetethûrire kûrî yo. Yekaga wa ûrîa îkwenda na nîyeyonaga îrî na vinya mûno.

**4**

**5** “Na rîrîa neciragia ûvoro ûcio, nthenge nîyaumire mwena wa îthûîro na îgîtuîkanîria nthî yonthe îvinyûrîte mûno îtakûvutia nthî. Nthenge îo yarî na rûvîa rûmwe rwarî gatagatî ka metho na rwonekaga waro mûno.

**6** Nthenge îo nîyathiîre kûrîa ndûrûme îo yarî na mvîa igîrî, îrîa noonete îrûngamîte rûtere rwa Rûnjî. Nîyakuthûkîre ndûrûme na îkîmîtharîkîra na vinya wayo wonthe.

**7** Nînoonire nthenge îo îkîtharîkîra ndûrûme îo. Nayo yarî ndakaru mûno, kwoguo nîyaringire ndûrûme îo na îkîmiuna mvîa ciayo cioîrî. Ndûrûme îo ndîarî na vinya wa gûtiirîria nthenge îo. Nthenge nîyarivanirie ndûrûme îo nthî na îkîmîkinyangîra vo; gûtirî mûndû ûngîatethûrire ndûrûme îo.

**7**

**8** “Nthenge nîyetîire mûno makîria. Nwatî vîndî îrîa yegucaga îrî na vinya mûno, rûvîa rwayo rûrîa rwarî rûnene nîrwaunîkire na vandûrî va ruo, mvîa ciîngî inya ciarî na vinya nîciaumîrire, wa rûvîa rûroretie mwene wa ruo.

**9** Kuuma kûrî wa rûvîa rwa icio inya, nîvaaumîrire karûvîa kanini. Vinya wa wathani wa karûvîa kau wathiîre ûkîongererekaga na mwena wa îveti, mwena wa îrathîro, na kûthiî vûrûri wa Kîranîro.

**10** Karûvîa kau nîkaagîre na vinya mûno na gakîneneva îgûrû rîa ciûmbe cia îgûrû, nîkagwîthirie imwe cia njata icio na gagîikinyanga.

**11** Karûvîa kau nîkendire gwîtua kanene gûkîra Mûnene wa ciûmbe icio cia îgûrû. Nîkaarûngamirie matega marîa mûnene wa ciûmbe cia îgûrû aarutagîrwa na gakîcûkangia hekarû yake.

**12** Ciûmbe cia îgûrû nîcianenganîrwe rungu rwa wathani wa karûvîa kau. Îthenyarî rîa magongoona marîa maarutagwa wa mûthenya, andû nîmambîrîrie gwîka maûndû macûku. Karûvîa kau nîgaacûkangirie ndini ya Ngai, na gagîtoorania maûndûrî monthe marîa geekaga.

**13** Nînacokire ngîgua ûrîa mûtheru akîaria, nake wîngî mûtheru akîmûcokeria atîrî, ‘Maûndû mau monekete na njîra ya kîoneki gîkî mageekîka kavinda kegana atîa? Maûndû marîa macûku nîmatûûra mekagwa kavinda kegana atîa vandûrî va magongoona ma wa mûthenya? Mbûtû ya îgûrû na hekarû nîitûûra ikinyangagwa nginya rî?’

**14** Nake ûrîa mûtheru wa mbere nîwacokirie atîrî, ‘Magongoona ma wa mûthenya nîmatûûra matakûrutwa kavinda ka ivwaî na iraûko ngiri igîrî na magana mathatû (2,300). Kavinda kau kathira, hekarû ya Ngai-Mûnene nîgaacokua ûrîa yatûûraga.’

**14**

**15** “Rîrîa nie Danieli, noonire kîoneki, na rîrîa naageragia gûgîtaûra, wa rîmwe kîûmbe gîekariî ta mûndûmûrûme nîkîaumîrire na gîkîrûngama mbere yakwa.

**16** Nînegwire mûgambo wa mûndûmûrûme wetana kuuma ndeererî cia rûnjî rwa Ulai ûkiuga atîrî, ‘Gaburieli, taûrîra mûndûmûrûme ûyû kîoneki kîrîa wonire.’

**17** Gaburieli nîwaûkire na akîrûngama varîa naarî. Nînavavûkire mûno nginya ngîgwa nthî. Nwatî Gaburieli nîwambîrire atîrî, ‘We mûndû ûyû, menya atî maûndû mau wonire megiî mavinda ma mûthiia.’

**17**

**18** “Na vîndî îo aambaragîria, nînaagwîre nthî na ngîgirîka, nwatî nîwanyitire akîmbûkîrîria na ngîrûngama na magûrû makwa.

**19** Nîwambîrire atîrî, ‘Taroria, nîngûkûmenyaithia maûndû marîa magekîka kuumana na marakara ma Ngai. Kîoneki kîu kîgiî mavinda ma mûthiia.

**19**

**20** “ ‘Ndûrûme îrîa wonire îrî na mvîa igîrî, yonanagia mothamaki maîrî, na nîmo: Media na Perisi.

**21** Nthenge nayo yonanagia ûthamaki wa Ngiriki. Naruo rûvîa rûraca rûrîa rûrî gatagatî ka ûthiû wayo rwonanagia mûthamaki wa kuo wa mbere.

**22** Mvîa inya irîa ciaumire rûvîa rwa mbere rwaunîka, cionanagia, atî ûthamaki wa mbere nîûkaagaûkana na vûrûri ûcio ûgîe na mothamaki mana, nwatî mothamaki mau mana matikethîrwa marî na vinya ta ûthamaki wa mbere.

**22**

**23** “ ‘Rîrîa mavinda ma mûthiia ma mothamaki mau magaakuvîvîria na makethîrwa mevîtie magatûra gacere, nî gûkaagîa na mûthamaki mûmîrîru, mwaganu na mûthaani.

**24** Ke nîakaagîa na vinya mûno. Nwatî tî ûvoti wake ke mwene. Nîagaacûkangia maûndû meengî na manene, na avootanage maûndûrî marîa ageekaga. Nîagaacûkangia andû arîa marî îgweta vamwe na andû a Ngai.

**25** Nîakaavootanaga maûndûrî marîa ageekaga nîûndû wa wara wake. Nîakaatharîkîra andû engî wana atamamenyithîtie na aregane na mûthamaki ûrîa mûnene gûkîra onthe; nwatî nîagaacûkangua nî vinya ûtarî wa mûndû.

**26** Cioneki ciîgiî magongoona ma kîraûko na ma kîvwaî marîa matarîrîtue nîkavinga. Nwatî nîmaigîtwe marî nthithorî, nîûndû nîgûgwîkara kavinda karaca nginya rîrîa magaatuîkîka.’

**26**

**27** “Nie Danieli nînathirirwe nî vinya ngoro na ngîrwara mîthenya mîngî. Nînaacokire ngîvora na ngîcoka wîrarî ûrîa naveetwe nî Mûthamaki. Nînamakire mûno nîûndû wa kîoneki kîu na ndiavota gûtaûkîrwa nî kîo.

# Dan 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Danieli nîwavoere andû ake

## Gaburieli nîwataarîrie ûrathi

**1** “Dario mûvîcî wa mûthamaki Ahasuerusi wa kuuma vûrûri wa Mede nîke wathanaga Babuloni.

**2** Mwaka wa mbere wa wathani wake, nie Danieli nînathomaga mandîko matheru na ngeciragia mûno ûvoro wîgiî mîaka mîrongo mûgwanja (70) îrîa Jerusalemu îgeekara îrî nyomomore, wata ûrîa Ngai-Mûnene aaguûrîrîtie mûrathi Jeremia.

**3** Nînathiîre kûrî Mwathani Ngai na ngîmûvoya ngîmûthaithaga na nîînyereketie, mbîkîrîte nguo cia macakaya, na ngevaka mûu.

**4** Nînavoire Ngai-Mûnene, Ngai wakwa na ngiumbûra mevia marîa meekîtwe nî andû akwa.

**4** “Nînaugire atîrî, ‘Mwathani, wî Ngai mûnene na nîwîkaga maûndû ma magegania. We nîwigaga kîrîkanîro gîaku, na nîwonanagia wendo ûtathiraga kûrî andû arîa makwendete na mathîkagîra maathani maku.

**5** Tue nî twîvîtie, nîtwîkîte maûndû macûku, na tûgeka naaî. Nîtûreganîte nawe na tûkaregana na maathani maku na irîra ciaku.

**6** Nîtûregete kwîgua arathi, ndungata ciaku arîa maaragîria athamaki etû, aathani, methe metû ma tene, na andû onthe a vûrûri na njîra ya rîîtwa rîaku.

**7** We, Mwathani, wîthagîrwa ûrî mûthingu vîndî cionthe. Nwatî tue, tûtûûraga tûrî na gîconoko, wana andû onthe arîa matûûraga Judea na Jerusalemu, na andû onthe a Isiraeli arîa marî mavûrûrirî marîa marî vakuvî na marî kûraca, nîûndû matiarî evokeku kûrî we.

**8** Ngai-Mûnene, tue, athamaki etû, aathani etû, na methe metû, tûrî na gîconoko nîûndû nîtûkûvîtîrîtie.

**9** We Mwathani Ngai wetû nîwîgucanagîra ntha, na nîwovanagîra wana ethîrwa nîtûreganîte nawe.

**10** Nîtwaregire gûkwathîkîra we, Ngai-Mûnene, Ngai wetû. Twekire ûguo na njîra ya kûrega kwathîkîra mawatho marîa watûveere na njîra ya arathi, ndungata ciaku.

**11** Andû onthe a Isiraeli nîmaaunire watho waku, na makîrega gûkwathîkîra. Tue nîtwakûvîtîrie we Ngai-Mûnene na tûkîrega kwathîkîra Watho ûrîa waveere ndungata yaku Musa. Kwoguo tûrî anyite nî kîrumi na matuîro marîa mandîke wathorî wa Musa, ndungata yaku.

**12** Nîwavingirie maûndû marîa waugire nîûgaatwîka vamwe na athani etû. Nîwacûkangirie Jerusalemu gûkîra ûrîa wanacûkangia matûûra marîa mengî monthe ma nthî.

**13** Nîûtûverithîtie na maûndû monthe wata ûrîa kwandîkîtwe wathorî wa Musa. Nwatî nginya rîu Ngai-Mûnene, Ngai wetû, nîtûregete gwîka ûndû ûngîgûkenia na njîra ya kûvera mevia, kana kûrûmîrîra ûma.

**14** Kwoguo we Ngai-Mûnene, Ngai wetû, nîwevarîrie gûtûverithia na ûgîka guo, nîûndû vîndî cionthe wîkaga ûrîa kwagîrîrîte, nwatî tue tûkarega gûkwathîkîra.’

**14**

**15** “Rîu we Mwathani, Ngai wetû, we nîwonanirie vinya waku na njîra ya kûruta andû aku Misiri, na ûgîtûma rîîtwa rîaku rîtûûre rîririkanagwa nginya ûmûnthî. Tue nî twîvîtie na nî twîkîte maûndû macûku.

**16** We Mwathani, nîûndû wa ûthingu waku tiga kûverithia Jerusalemu, îtûûra rîaku rîrîa rîrî kîrîmarî kîrîa kîtheru. Andû aku, na îtûûra rîa Jerusalemu methagîrwa marî na gîconoko mbere ya mavûrûri marîa mamarigicîrîtie, nîûndû wa mevia metû na maûndû macûku marîa meekirwe nî methe metû ma tene.

**17** Kwoguo we Ngai wetû, thikîrîria mavoya na mathaithana ma ndungata yaku. Na kwenda gwaku we Mwathani, cokanîrîria hekarû yaku îrîa yacûkangirue.

**18** We Ngai wetû, tega matû maku ûtûthikîrîrie. Ta roria mathîna marîa tûrî namo na mathîna marîa marî îtûûrarî rîrîa rîtanîtue nawe. Tûrakûvoya we Ngai nîûndû ûrî wa ntha nyîngî na tî nîûndû wa ûrîa twagîrîrîte.

**19** We Ngai-Mûnene tûthikîrîrie! We Ngai-Mûnene twovere! We Ngai-Mûnene twîgue na wîke ûndû! We Ngai wakwa ndûgacererwe ûgîûka îtûûra rîîrî. Îtûûra rîîrî na andû aya nî aku.

**19**

**20** “Vîndî îrîa naaragia ngîvoyaga na ngiumbûraga mevia makwa, na mevia ma andû akwa, Isiraeli na ngîthaithaga Ngai-Mûnene, Ngai wakwa nîûndû wa kîrîma gîake kîtheru,

**21** Gaburieli, mûndû ûrîa noonire kîonekirî gîakwa Kîam mbere, nîwaûkire na îvenya nginya varîa naarî. Vîndî îo nîrîo magongoona ma kîvwaî maarutagwa.

**22** Nîwambîrire atîrî, ‘Danieli, naûka gûkûva ûûgî na ûtaûku.

**23** Mavinda marîa wambîrîrie kûvoya, Ngai nîwacokirie mavoya, nanie naûka gûgûtaarîria macokio mau, nîûndû we wî mwende mûno. Kwoguo tathikîrîria waro nîguo ûtaûkîrwe nî kîoneki kîu.

**23**

**24** “ ‘Mîaka mûgwanja maita mîrongo mûgwanja, nî îvinda rîrîa Ngai amûrîte rîa kûthiria waganu, mevia; kwovera andû arîa mekîte maûndû macûku, kûrete thayû wa tene na tene, gwîtîkîra cioneki na ûrathi, na kûvaka vandû varîa vatheru Mûno maguta.

**25** Kwoguo, nwanginya ûmenye na ûtaûkîrwe nî ûndû ûyû, atî kuuma watho wa gûtuma Jerusalemu rîngî wavecanwa, nginya rîrîa ûrîa mûtheru wa Ngai akaathuurwa, mîaka mûgwanja maita mîrongo mûgwanja nîîkathira. Jerusalemu nîgaatumwa rîngî îrî na tûcîra twaro na nthingo cia vinya cia kûrîgitîra. Narîo rîgeekara îvinda rîa mîaka mîrongo îtandatû na îîrî maita mûgwanja, nwatî îkethîrwa rîrî îvinda rîa mathîna.

**26** Îvinda rîu rîathira mûtongoria ûrîa mwamûre nî Ngai nîakaaûragwa na njîra îtarî ya kîvooto. Îtûûra rîu na hekarû nîigaacûkangua nî athigari a mbaara a mûtongoria ûrî vinya mûno. Mûthiia wa îtûûra rîu ûgaakinya ta mwîcûro wa manjî. Ngai nîarutîte watho akauga, îtûûra rîu rîthirue viû.

**27** Mûtongoria ûcio nîakaarûtha kîrîkanîro kîrûmu na andû eengî îvinda rîa mîaka mûgwanja. Îvinda rîa mîaka îthatû na nuthu, nîakaarûngamia matega na magongoona. Vandû varîa vatheru Mûno hekarûrî, nîvakaarûngamua kîrîa kîrî mûgiro nginya rîrîa ûrîa wakigire vo agaacûkangua wata ûrîa Ngai aavangire.’ ”

# Dan 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Danieli nîwonire kîoneki kîa mûndû

**1** Mwaka wa kathatû Cairasi arî mûthamaki wa Perisi, Danieli, ûrîa watuîrîrwe rîîtwa Beliteshazaru, nîwaguûrîrue ndûmîrîri. Ndûmîrîri îo yarî ya ma, nwatî yarî nyûmû mûno, na ndîereekaga. Danieli nîwereithirue ûrîa ndûmîrîri îo yaugaga na njîra ya kîoneki.

**2** Vîndî îo nie Danieli, nînethîrîtwe ngîcakaya îvinda rîa ciumia ithatû.

**3** Ndiarîa irio mbaro, nyama, wana ndiacama ndivei, kana njanûra njuîrî, îvinda rîa ciumia icio ithatû.

**3**

**4** Mûthenya wa mîrongo îrî na îna mweri wa mbere rîrîa naarûngamîte rûtere rwa Rûnjî rûnene rwa Tigiri,

**5** nînaroririe îgûrû na ngîona mûndû wekîrîte nguo mbaro, na weyovete mûcivi wa thaavu ntheri.

**6** Mwîrî wake wakengaga ta mathiga ma goro. Ûthiû wake wavenagia ta rûveni, namo metho make maakanaga ta nînîmbî cia mwaki. Njara na magûrû make ciatherete ta gîcango kîthûîtwe mûno. Mûgambo wake weguîkaga ta înegene rîa andû eengî.

**6**

**7** Nie Danieli, nienga nînie noonire kîoneki kîu. Arûme arîa twarî nao mationa kîndû. Nwatî nîmaavavûkire mûno na makîvinyûra makîîthitha.

**8** Kwoguo natigirwe nienga, ngîonaga kîoneki kîu Kîam magegania. Ndîarî wanarî kavinya gatigaru, naguo ûthiû wakwa nîwagarûrûkire mûno ûndû gûtarî mûndû ûngîamenyire.

**9** Na rîrîa neguire mûgambo wake nînaarivanire nthî na ngîkara vo ndurumithîtie ûthiû nthî ndakwîîgua.

**10** Wa rîmwe nînaanyitirwe njara na ngîûkîrîrua ngîrûngama ngîtetemaga.

**10**

**11** Nake mûraika nîwambîrire atîrî, “Danieli, Ngai nîakwendete mûno. Rûngama na ûthikîrîrie waro ûrîa ngûkwîra. Nie ndûmîtwe kûrî we.” Rîrîa aambîrire ûguo, nînarûngamire wa nginainaga.

**11**

**12** Nîwacokire akîmbîra atîrî, “Danieli, ndûgetigîre. Ngai nîeguîte mavoya maku kuuma vîndî îrîa wenyivirie mbere yake nîguo ûtaûkîrwe nî kîoneki. Nie naûka gûgûcokeria mavoya maku.

**13** Nwatî mûraika ûrîa ûgitagîra vûrûri wa Perisi nîwareganire nanie îvinda rîa mîthenya mîrongo îîrî na ûmwe. Nake Mikaeli, ûmwe wa araika arîa anene nîwaûkire kûndethia nîûndû natigîtwe tûrî na athamaki a Perisi.

**14** Nie naûka gûgûtethia gûtaûkîrwa nî maûndû marîa mageekîka kûrî andû aku mavinda marîa magaaûka. Nîûndû kîoneki gîkî nîkîa mavinda marîa magaaûka.”

**14**

**15** Rîrîa aambarîrie ûguo nînaroririe nthî na ngîremwa nî kwaria.

**16** Vîndî wa îo, mûraika ûrîa wekariî ta mûndû nîwavutirie mîromo yakwa na njara yake. Nanie nînamwîrire atîrî, “Mwathi wakwa, kîoneki gîkî nî kîmbîkagîra guoya na ngathirwa nî vinya.

**17** Nie mbîkariî ta ngombo îrûngamîte mbere ya mwathi wayo. Nîngîaria nawe atîa? Ndirî wanarî kaavinya kana mîvevû ndigarîtie.”

**17**

**18** Warîngî ûcio wekariî ta mûndû nîwamvutirie na njara yake na ngîgîa na vinya.

**19** Nîwambîrire atîrî, “We mûndû ûyû, Ngai nî mûkwendu mûno, ndûgetigîre! Gîa na thayû, gîa na vinya na ûmîrîrie!”

**19** Na rîrîa aambîrire ûguo, nînaagîre na vinya na ngiuga atîrî, “Mwathi wakwa, rîu mbîra ûrîa ûkwenda, nîûndû nîwambîkîra vinya.”

**20** Nîwacokire akîmbûria atîrî, “Nîwîcî kîrîa gîtûmire mbûke kûrî we? Rîu nwanginya njoke ngarûe na mûraika wa vûrûri wa Perisi. Na narîkia kûthiî kûrûa nake, mûraika wa vûrûri wa Ngiriki nîakaaumîra.

**21** Nwatî nîngaakwîra ûrîa kwandîkîtwe îvukuurî rîa ûma. Ndirî na wa kûndethia kûrûa na nthû ino tiga Mikaeli, mûraika ûrîa ûmûgitagîra.

# Dan 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mothamaki ma Misiri na Sîria

## Mûthamaki mûcûku wa Sîria

**1** “Kuuma mwaka wa mbere wa mûthamaki Dario wa kuuma Mede mûraika Mikaeli nîke ûnyûmagîrîria na akambîkîra vinya.

**2** Na rîu nîngûkwîra ûvoro wa ma.”

**2** Mûraika nîwaugire atîrî, “Athamaki engî athatû nî makaatha Perisi. Nî gûgaaûka mûthamaki wa kana ûrîa ûkethîrwa arî mûtongu mûno gûkîra acio engî. Ûtonga ûcio wake nî ûkaamûvotithia kûtharîkîra ûthamaki wa Ngiriki.

**2**

**3** “Nîgûgaacoka kuumîre mûthamaki njamba ûrîa ûkaatha vûrûri mûnene na ekage wa ûrîa akwenda.

**4** Rîrîa akamaarîra wathanirî wake, vûrûri waku nîûgaatûkana na wîgaanie icunjî inya. Andû matarî a rûciaro rwake nîmagaatuîka athamaki vandûrî vake, nwatî matikethîrwa marî na ûvoti take.

**4**

**5** “Mûthamaki wa mwena wa îveti akethîrwa arî na vinya, nwatî ûmwe wa atongoria ake a mbaara nîakethîrwa arî na vinya na athage vûrûri mûnene makîria.

**6** Vuva wa mîaka îtarî mîngî, mûthamaki wa Misiri nî makaanyitanîra na mûthamaki wa Sîria na mwarî wa mûthamaki wa Misiri avikue nî mûthamaki wa Sîria nîguo magîe na thayû. Nwatî ngwatanîro îo ndîgaatûûra. Mwarî ûcio, rûciaro rwake, ndungata ciake, vamwe na mûthamaki ûcio ûkaamûvikia nîmakaathirua.

**7** Vuva wa kavinda kanini mûndû ûmwe kuuma mûvîrîgarî wa mwîrîtu ûcio nî agaatuîka mûthamaki, na nî akaatharîkîra athigari a mbaara a mûthamaki wa Sîria na atonye nginya kûrîa kwirigîre na amavoote.

**8** Wana nî agaakuua ngai ciao cia mîvuanano athiî nacio Misiri wa vamwe na indo cia thaavu na cia sîlûva irîa itegeretwe ngai icio. Gûkethîrwa kûrî na thayû mîaka mîîngî.

**9** Mûthamaki wa Sîria nî akaathithûkîra Misiri, nwatî nîagaacokithua na vinya.

**9**

**10** “Anake a mûthamaki wa Sîria nîmakevarîria mbaara na magomanie vamwe athigari eengî mûno a mbaara. Athigari acio nî makaathiî na matharîkîre kûrîa kîgitîre kwa nthû ciao.

**11** Nake mûthamaki wa Misiri ecûrîtwe nî marakara, nîagaaûka na atharîkîre mûthamaki wa Sîria, ûrîa ûkethîrwa arî na gîkundi kînene Kîam mbaara, nwatî nîagaakîvoota.

**12** Nîagaakena mûno arîkia kûvoota gîkundi kîu Kîam athigari a Sîria, nwatî ndagaatûûra avootanaga.

**12**

**13** “Mûthamaki wa Sîria nî agaacoka avarîrîrie gîkundi kînene Kîam athigari gûkîra kîrîa Kîam mbere. Nwatî vuva wa mîaka mîîngî, nî agaacoka arî na athigari marî na indo nyîngî cia mbaara.

**14** Andû eengî nî magaacoka maregane na mûthamaki wa Misiri. Nao andû aganu kuuma vûrûrirî waku, we Danieli nî makaaregana na mûthamaki wa Sîria nîguo kîoneki Kîamo kîvinge, nwatî nî makaavootwa.

**15** Mûthamaki wa Sîria nîakaarigicîria îtûûra rîu ririgîre waro na nthingo cia vinya na arînyite. Athigari a Misiri matikaathiî na mbere kûrûa. Wana athigari arîa aro mûno matikethîrwa marî na vinya mwîganu.

**16** Mûthamaki ûrîa ûkathithûkîra andû a Sîria nî akaameka wa ûrîa akwenda na gûtirî mûndû ûkaaregana nake. Nîa kaarûngama vûrûrirî wa Isiraeli na vûrûri ûcio wonthe ûkethîrwa ûrî rungu rwa wathani wake.

**16**

**17** “Mûthamaki wa Sîria nî agaatua îtua rîa kûthiî na athigari ake onthe a mbaara kûrî mûthamaki wa Misiri, na nîmakaarûtha kîrîkanîro Kîam thayû nake. Nî akaamûva mwîrîtu wake nîguo megucane, ûrî mûvango wa gûcûkangia ûthamaki wake, nwatî mûvango ûcio ndûkaathiî na mbere.

**18** Vuva wa ûguo, nî akaatharîkîra mavûrûri marîa marî rûtere rwa îria na avoote meengî ma mo. Nwatî mûtongoria mûgeni nî akaamûvoota na amûverithie nîûndû wa ûng'endu wake; nama nîakaaverithia mûthamaki wa Sîria nîûndû wa ûng'endu wake.

**19** Nî akaagarûrûka acoke vûrûrirî wake ûrîa mwirigîre na rûthingo rwa vinya, nwatî nî akaavootwa na ndakeguîka rîngî.

**19**

**20** “Mûthamaki wîngî nîagaaûka na athane vuva wake. Mûthamaki ûcio nîagaatûma mwîtia mbia cia gooti nîguo avinyîrîrie andû kûruta gooti nîguo ongerere ûtonga wa ûthamaki wake. Nwatî kavinda gatarî karaca, mûthamaki ûcio nî akaaûragwa. Nwatî ndakaaûragîrwa mbaararî kana aûragîrwa andû makîonaga.”

**20**

**21** Mûraika nîwathiîre na mbere kuga atîrî, “Nîgûgaaûka mûthamaki wîngî wa Sîria mûcûku. Mûthamaki ûcio ndakethîrwa arî na kîvooto Kîam gûtuîka mûthamaki. Agaaûka atakûmenyekana na oce wathani na njîra ya wara.

**22** Athigari a mbaara arîa makaaregana nake, wana ethîrwa nî mûthînjîri-Ngai mûnene; nî makaaûragwa mathirue viû.

**23** Ke nîakaaveenia mavûrûri marîa mengî na njîra ya kûrûtha kîrîkanîro nao na nîakaagîa na vinya mûno, wana ethîrwa akaathaga andû anini.

**24** Ke nî akaathithûkîra gîcunjî Kîam vûrûri kîrîa gîtongu andû a kuo matakûmenya. Nîageka maûndû wana mataanekwa nî methe make arîa maathanaga mbere yake. Nîagaacoka agaîre arûmîrîri ake na andû arîa aatavire, ûtonga na indo irîa aatavîte mbaararî. Nîakaavanga ûrîa akaatharîkîra kûndû kûrîa kwirigîre, nwatî ûndû ûyû ûgeekîka kavinda kanini.

**24**

**25** “Nîakoonania ûcamba na ûmîrîru wake rîrîa akaatharîkîra mûthamaki wa Misiri na gîkundi kînene Kîam athigari a mbaara. Nake mûthamaki wa Misiri nî akaavarîria gîkundi kînene mûno Kîam mbaara nîguo erîvîrîrie. Nwatî mûthamaki wa Misiri nîakaavootwa, nîûndû nî akaarûthîrwa mîvango ya wara ya kûmûvoota.

**26** Andû arîa marî vakuvî mûno nake nîmagaacaria njîra ya kûmûûraga. Athigari ake a mbaara nîmakaathirua na engî ao maûragwe.

**27** Athamaki acio aîrî nîmagaacoka marîcanîre vamwe, nwatî wa oîrî makaaveenanagia na makathugundaga maûndû macûku megiî ûrîa wîngî. Nwatî gûtirî mûvango wanarî ûmwe ûkaavinga, nîûndû kavinda ka guo gatikeethîrwa karî gakinyu.

**28** Mûthamaki wa Sîria nîagaacoka vûrûri wake na indo cionthe irîa aatavîte arî mbaararî. Nwatî meciriarî make, akethîrwa akîthugunda ûrîa agûcûkangia ndini ya andû a Ngai. Ke nîageka ûrîa akenda, akînacoka vûrûrirî wake.

**28**

**29** “Vîndî îrîa yagîrîrîte yakinya, nî akaathithûkîra Misiri rîngî, nwatî ndakaavootana ta ûrîa aavootanire rita rîa mbere.

**30** Andû kuuma Kitimu nîmakaamûtharîkîra. Nîakegua guoya na ecûrîtwe nî marakara, nî akaageria gûcûkangia ndini ya andû a Ngai. Nîagaacoka athikagîrîrie mataaro ma andû arîa mareganîte na ndini îo.

**31** Athigari amwe ake nî mageekîra hekarû na rûthingo rwayo mûgiro. Nî magaatigithia andû kûruta matega ma wa mûthenya, na macoke matûme hekarû îgîe mûgiro.

**32** Mûthamaki ûcio nîakaagucîrîria na njîra ya maveeni arîa onthe mareganîte na ndini yao, nwatî arîa marûmagîrîra Ngai nîmakaaregana nake.

**33** Andû aûgî gatagatîrî ka andû acio nîmagaatûma andû eengî mataûkîrwe. Nwatî vuva wa kavinda kanini amwe gatagatîrî kao nîmakaaûragîrwa mbaararî kana mavîvue makue, nao engî nîmagoocwa na mathamue.

**34** Vîndî îrîa makethîrwa makîûragwa, andû a Ngai nîmakaanyita ûtethio mûnini, wana ethîrwa andû eengî makanyitanagîra nao na njîra ya kînyûrûri.

**35** Atongoria amwe arîa aûgî nî makaaûragwa. Vuva wa ûguo andû acio engî nî makaatherua macerûve ta îra. Ûndû ûcio nîûkaathiî na mbere nginya mavinda ma mûthiia marîa Ngai avarîrîtie.

**35**

**36** “Mûthamaki wa Sîria nîageka kwenda gwake. Ke nîakenenevia gûkîra ngai cionthe na arume Ngai Ûrîa Mûnene gûkîra Ngai cionthe. Ageka ûguo nginya rîrîa Ngai akaamûverithia; nîûndû ûrîa Ngai avangîte gwîka nwanginya ûkaavinga.

**37** Mûthamaki ndakaathîkîra ngai irîa ciavoyagwa nî methe make ma tene, kana ngai irîa ciendeetwe nî aka. Ke nîakaaregana na ngai cionthe, nîûndû nîageetua mûnene gûkîra ngai cionthe.

**38** Vandû va ûguo, nîkava ngai îrîa îgitagîra îtûûra rîrîa ririgîre gîtîîo, îrîa methe mao mataavecaga gîtîîo. Ke nîakaarutîra ngai îo thaavu, sîlûva, mathiga ma goro na iveo ciîngî cia goro.

**39** Mûthamaki akaatharîkîra matûûra marîa mairigîre na nthingo cia vinya, na ûtethio wa ngai ng'eni. Andû arîa mamûtucaga mûthamaki nîakaamava gîtîîo kînene. Nîakamava mawîra manene na ma vata na amagaîre gîcunjî Kîam vûrûri kîrî kîveo.

**40** Rîrîa kavinda ka mûthiia ka mûthamaki wa Sîria gagaakinya, nîakaatharîkîrwa nî mûthamaki wa Misiri. Nwatî mûthamaki wa Sîria nîakeyûmîrîria arûe nake, amûtharîkîre na ikaari cia mbarathi, athigari arîa mathiîcaga mekarîrîte mbarathi na meri nyîngî. Nî akaatharîkîra mavûrûri mengî, na amavatîrîrie ta ûrîa mwîcûro wa manjî wîkaga.

**41** Nî akaatharîkîra vûrûri wa kîîranîro na aûrage andû ngiri makûmi mengî. Nwatî vûrûri wa Edomu, Moabu na gîcunjî kînene Kîam Amoni nîikaavonokua kuuma kûrî ke.

**41**

**42** “Nî akaatharîkîra mavûrûri monthe, wana nginya vûrûri wa Misiri ndûgaatigîrîrwa.

**43** Kûrîa kuonthe ûtonga wa Misiri wa thaavu, sîlûva, na indo cia goro ûkethîrwa ûrî, nî gûgaatavwa nî mûthamaki wa Sîria. Nîakaavoota vûrûri wa Lîbia na wa Ethiopia.

**44** Nwatî ndûmîrîri kuuma mwena wa îrathîro na wa rûgûrû, nîgaatûma amake, na arûe ang'ûrîkîte mûno na acûkangangie mavûrûri meengî mathire viû.

**45** Nîakaamba magema make ma ûthamaki gatagatî ka îria na kîrîma kîrîa kîtheru, varîa hekarû îtumîtwe. Nwatî kavinda gake ga gûkua gakinya, gûtirî mûndû ûkamûtethia.”

# Dan 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvinda rîa mûthiia

**1** “Mavinda mau, Mikaeli, mûraika mûnene ûrîa ûgitagîra andû aku nî akaaumîra. Nî gûkethîrwa na mavinda ma thîna nyîngî îtanonekana kuuma rîrîa kwagîîre na vûrûri wa Isiraeli. Rîrîa kavinda kau gagaakinya mûndû wa wonthe, ûrîa rîîtwa rîake rîkethîrwa rîrî îvukuurî rîa mwoyo nîakaavonokua.

**2** Andû eengî arîa makethîrwa marî mbîrîrarî nî makaariûka, amwe magîe na mwoyo wa tene na tene, nao acio engî matûûre manyamarîkaga.

**3** Andû arîa aûgî magaakenga ta ûtheri wa îgûrû, nao arîa mekaga ciîko cia ûthingu nî magaakenga ta njata tene na tene.

**4** Nwatî we, Danieli, vinga îvuku na ûrîkîre rûtumo, nginya kavinda ka mûthiia wa nthî. Andû eengî nî makaavinyûra ava na vaarîa na nî makoongerera ûûgî.

**4**

**5** “Nwatî nie, Danieli nînaroririe ngîona andû aîrî marûngamîte rûtere rwa rûnjî, ûmwe arî mwena ûmwe nake ûcio wîngî, mwena ûcio wîngî.

**6** Nînaûririe ûcio warûngamîte mwena wa îgûrû wa rûnjî, ekîrîte nguo mbaro, kavinda karîa maûndû mama ma kûmakania magwîkara magîkaathira.

**7** Mûndû ûcio wekarîte mwena wa îgûrû wa rûnjî ekîrîte nguo mbaro, nîwaûkîrîrie njara ciake cioîrî na îgûrû. Nînaacokire ngîgua akîîvîta na rîîtwa rîa ûrîa ûtûûraga tene na tene akiuga atî, ‘Nî kavinda ka mîaka îthatû na nuthu. Vîndî îo andû arîa atheru a Ngai nîmagaatiga kûnyamarua na nîrîo maûndû monthe makethîrwa makîvinga.’

**7**

**8** “Nînegwire ûrîa augire, nwatî ndiataûkîrwa. Kwoguo nînaûririe atîrî, ‘Ngai-Mûnene gûkethîrwa gwîkariî atîa?’

**8**

**9** “Nake nîwanjokerie atîrî, ‘Danieli, ûthiî rîu, nîûndû nwanginya maûndû mama methîrwe marî nthitho nginya îvinda rîa mûthiia rîkinye.

**10** Andû eengî nîmakaatherua, nwatî andû arîa aganu nîmakaathiî na mbere gwîka waganu na gûtirî wanarî ûmwe gatagatîrî kao ûgaataûkîrwa. Nwatî andû arîa aûgî nîmagaataûkîrwa.

**10**

**11** “ ‘Kuuma vîndî îrîa matega ma kûvîvua ma wa mûthenya maarûngamirue, na ûndû ûrîa ûrî mûgiro ûgîkîka, mîthenya ngiri îmwe na magana maîrî ma mîrongo kenda (1,290) îkethîrwa îrî mîvîtûku.

**12** Gûkena nî arîa magekara marî evokeku mîthenya ngiri îmwe na magana mathatû ma mîrongo îthatû na îthano (1,335).

**12**

**13** “ ‘Nawe Danieli, tuîka mwîvokeku nginya îvinda rîa mûthiia. We nîûgaakua, nwatî îvinda rîa mûthiia rîakinya nîûkaariûka na wamûkîre kîveo kîrîa wigîrîtwe.’ ”

Hos

# Hos 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene nîyakinyîre Hosea mûvîcî wa Beeri vîndî îrîa Uzia, Jothamu, Ahazi na Hezekia maarî athamaki a Juda, nake Jeroboamu mûvîcî wa Joashi arî mûthamaki wa Isiraeli.

**2** Rîrîa Ngai-Mûnene ambîrîrie kwaria na andû a Isiraeli na njîra ya Hosea nîwamerire atîrî: “Thiî ûgûre mûndûmûka mûmaraa na mûgîe ciana nake na njîra ya ûraa, nîûndû andû a vûrûri ûyû nîmareka mevia meengî mûno nîûndû wa kûndiganîria.”

**3** Kwoguo Hosea nîwavikirie Gomeri mwarî wa Dibulaimu. Gomeri nîwagîre îvu na agîciarîra Hosea kavîcî.

**4** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Hosea atîrî, “Tuîra kaana rîîtwa ûgeete Jezireeli, nîûndû nînîvarîrîtie kûverithia nyomba ya mûthamaki Jehu, nîûndû wa andû arîa aûragîre Kîamndarî Kîam Jezireeli na nthirie ûthamaki wa Isiraeli.

**5** Mûthenya ûcio nîngaunanga athigari a mbaara a Isiraeli kûu Kîamndarî Kîam Jezireeli.”

**6** Gomeri nîwagîre na îvu rîngî, na agîciara mwana wa kerîtu. Nake Ngai-Mûnene nîwerire Hosea atîrî, “Tuîra mwana ûcio rîîtwa ‘Ûtegucagîrwa ntha,’ nîûndû ndikeguîra Isiraeli ntha rîngî kana nîmovere.

**7** Nwatî nîngeguîra andû a Juda ntha na nîmavonokie. Nie Ngai-Mûnene Ngai wao nîngamavonokia, nwatî tî na vinya wa athigari a mbaara, kana rûviû rwa njûra kana mbaara, kana mbarathi, kana arîa mekaragîra mbarathi.”

**7**

**8** Rîrîa Gomeri aatigithirie mwana ûcio wîtagwa, “Ûtegucagîrwa ntha” kwonga, nîwagîre îvu na agîciara mwana wa kaîrî wa kavîcî.

**9** Nake Ngai-Mûnene nîwerire Hosea atuîre mwana ûcio rîîtwa “ ‘Tî andû akwa,’ nîûndû mue mûtirî akwa, na nie ndi wenyu.”

**9**

**10** Nwatî andû a Isiraeli nîmakengîva ta mûthanga ûrîa ûrî îriarî ûrîa ûtangîthimîka kana ûtarîka; navo varîa Ngai-Mûnene amerire, “Mue mûtirî andû akwa” nîagaacoka ameere, “Mue mûrî ciana cia Ngai mûtûûra mwoyo.”

**11** Andû a Juda na Isiraeli nîmakaagomana vamwe na nîmakathuura mûtongoria wao ûmwe; nao nîmakoongereka kûu vûrûrirî wao. Mûthenya ûcio ûkethîrwa ûrî mûnene kûrî Jezireeli.

# Hos 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wendo wa Ngai-Mûnene kûrî andû ake

**1** Kwoguo îtani aa mûrwanyûkwe, “andû akwa,” na aa mwarwanyûkwe, “Arîa meguîrîrwe ntha.”

**1**

**2** Tetiani nyûkwe mûtetieni,

**2** nîûndû rîu ke tî mûka wakwa,

**2** nanie tînie mûthuuriwe.

**2** Mwîreni aume atigane na ûtharia wake,

**2** mwîreni atigane na ûraa wake.

**2**

**3** Ethîrwa tî ûguo nîngûmûruta nguo atigwe arî njaga,

**3** nîngatûma ekare ta ûrîa aaciarirwe.

**3** Nîngatûma ekare ta werû,

**3** nîngatûma ekare ta nthî nyûmû.

**3** Nîngamûraga na nyonda.

**3**

**4** Wana ndikeguîra ciana ciake ntha,

**4** nîûndû nî ciana iciarîrîrtwe ûraarî.

**4**

**5** Ng'ina watuo nîmûvûru ûmaraa,

**5** ûrîa wamagîre nda nîmwîku ciîko cia ûûra nthoni.

**5** Nîwaugire atî; “Nîngarûmîrîra anyanya akwa,

**5** arîa mamvecaga irio na manjî

**5** nguo ya guoya na ya goro, maguta na ndivei.”

**5**

**6** Kwoguo nîngavinga njîra yake na mîgua,

**6** na ndume rûthingo rwa kûmwirigîra,

**6** nîguo ndakone gwa kuumîrîra.

**6**

**7** Nîakaarûmîrîra arata ake,

**7** nwatî ndakamoona;

**7** nîakaamacaria;

**7** nwatî ndakamoona.

**7** Nake nîagaacoka auge atîrî,

**7** “Nîngûcoka kwa mûthuuri wakwa wa mbere;

**7** nîûndû vîndî îo narî mwaro gûkîra rîu.”

**7**

**8** Ke ndamenya atî nînie namûveere irio ndivei na maguta,

**8** na ngîmûva sîlûva na thaavu na wîngî,

**8** irîa ategeere Baali.

**8**

**9** Kwoguo vîndî ya maketha nîngoca maketha ma irio,

**9** na vîndî ya kûviva ndivei ndute ndivei yakwa.

**9** Nîngamûcuna nguo ciakwa cia guoya na îrîa ya goro,

**9** irîa ciatûmagîrwa gûkunîkîra njaga yake.

**9**

**10** Ngamûruta nguo atigwe arî ndûûrû mbere ya arata ake,

**10** na gûtirî mûndû ûkangiria.

**10**

**11** Nîngarûgamia mambura make monthe,

**11** irugo ciake cia mwambîrîrio wa mweri na cia thavatû,

**11** na magongoona marîa mengî monthe matuîtwe.

**11**

**12** Nîngacûkangia mîthavibu yake na mîkûyû yake,

**12** irîa augaga atî arîvirwe nî arata ake,

**12** Nîngaamîtua mûtitû îrîcagwe nî nyamû cia kîthaka.

**12**

**13** Nîngamûverithia nîûndû wa gûkûngûîra mîthenya ya irugo cia Baali,

**13** mîthenya îrîa aavîvîrie ngai icio ûbani,

**13** na akîîgemia na mbete ciake na mathaga,

**13** na akîthiî kûrî arata ake, na akînariganîrwa nînie,

**13** ûguo nîguo Ngai mûnene arauga.

**13**

**14** Kwoguo ta roria, nîngûmûgucîrîria

**14** nîngûmûvira werûrî mbarie nake kavora.

**14**

**15** Kûu nîkuo ngamûcokeria mîgûnda yake ya mîthavibu,

**15** nîngatua Kîamnda Kîam Akori mûromo wa kîîrîgîrîro.

**15** Akanûmagîrîra atakûringîrîrua ta ûrîa ekaga arî mwîthî,

**15** ta rîrîa aarî vûrûri wa Misiri.

**15**

**16** Nie Ngai-Mûnene nîrauga atîrî: “Mûthenya ûcio we ûkambîta ‘Mûthuuri wakwa’ na ndûkambîta ‘Baali yakwa’ rîngî.

**17** Nîûndû ndigetîkîra marîtwa ma ngai cia Baali magwetwe kanyuarî gake.

**18** Nîngarûtha kîrîkanîro na nyamû cia kîthaka, iconi cia rîerarî, vamwe na tûgunyû tûrîa tûkurumaga, na nîngathengutia ûta, rûviû, na indo cia mbaara vûrûrirî, na ndûme ûtûûre ûrî mûgitîre.

**19** Nîngagûtua mûka wakwa tene na tene; ûtuîke wakwa na njîra ya ûthingu na kîvooto, na njîra ya wendo ûtathiraga na ntha.

**20** Ta roria, na njîra ya wîvokeku nî ngakûvikia na nîûkaamenya atî nînie Ngai-Mûnene.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**21** “Mûthenya ûcio nîngacokia mavoya ma kûu matuurî ma kuuria mbura,

**21** namo matu nîmakavingia mavoya ma nthî.

**21**

**22** Nayo nthî nîkaagîa na ngano, ndivei, na maguta ma mûtî wa mûtamaiyû.

**22** Nacio nîikaavingîria Jezireeli maavata make.

**22**

**23** Nîngatûma andû akwa vûrûrirî ûcio mevande na mathatûkwe.

**23** Nîngeguîra ntha, ‘Ûrîa ûtegucagîrwa ntha,’

**23** nao arîa metirwe ‘Tî akwa,’

**23** nîngamera, ‘Mue mûrî andû akwa.’

**23** Nao nîmakaauga, ‘We nîwe Ngai wetû.’ ”

# Hos 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Hosea na mûndûmûka mûtharia

**1** Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Thiî rîngî, mûkendane na mûndûmûka ûrîa ûrî na ûrata na mûndûmûrûme wîngî na matharagia nake. Mwende wata ûrîa nie mendete andû a Isiraeli, wana ethîrwa nîmagarûrûkîte makambîrîria gûtungatîra ngai ciîngî na kûirutîra tûmîgate twa thavibu irîa nyûmithie.”

**2** Kwoguo nînagûrire mûndûmûka ûcio na sîlûva îkûmi na ithano na ngunia nyîngî cia cairi.

**3** Nwatî nînamwîrire atîrî, “Nwa nginya ûtûûre ûrî wakwa mîthenya mîngî ûtagwîka ciîko cia ûtharia kana gûtuîka mûka wa mûndûmûrûme wîngî; na wananie nîngûtuîka mwîvokeku kûrî we.”

**4** Ûguo nwa ta guo andû a Isiraeli magatûûra îvinda îraca matarî na athamaki kana atongoria; matakûruta magongoona, itugî cia mathiga cia kûvoera, na matarî na efodi kana terafimu.

**5** Vuvarî, andû a Isiraeli nîmagacoka macarie Ngai-Mûnene Ngai wao na macarie mûthamaki wao wa rûciaro rwa Daudi. Nîmagacoka magoce Ngai-Mûnene Ngai wao na kwîvoka wega wake mavinda ma mûthiia.

# Hos 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîarathitanga athînjîri-Ngai

## Ngai-Mûnene nîwarumire ûvoi wa

**1** Ta thikîrîriani kiugo Kîam Ngai-Mûnene mue andû a Isiraeli,

**1** nîûndû Ngai-Mûnene nîarathitanga atûûri a vûrûri ûyû.

**1** “Gûtirî na wîvokeku kana ntha vûrûrirî ûyû,

**1** gûtirî mûndû ûmenyete Ngai-Mûnene vûrûrirî ûyû.

**1**

**2** Kîrîa kîrî kuo nî kwîvîtanîra, ûthani, ûragani, wîi, na ûtharia.

**2** Kuna watho na kûûragana gwîkîkaga wa mûthenya.

**2**

**3** Kwoguo vûrûri wonthe nî werû,

**3** na kîûmbe kîonthe gîtûûraga vûrûrirî ûcio nîkîrathirua;

**3** wana nyamû cia kîthaka na iconi;

**3** wana nthamaki cia îriarî nîiracûkangua.”

**3**

**4** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Mûndû wana ûrîkû ndagatetie andû kana amacirithie.

**4** Nîûndû nînie ndetagia athînjîri-Ngai.

**4**

**5** Mûthenya we nîûkaavîngwa,

**5** nake mûrathi nîakaavîngwa vamwe nawe ûtukû.

**5** Nîngacûkangia nyûkwe Isiraeli.

**5**

**6** Andû akwa makucaga nîûndû wa gûtura ûmenyo;

**6** nîûndû we mûthînjîri-Ngai nîûreganîte na ûmenyo,

**6** nînarega ûtuîke mûthînjîri-Ngai wakwa.

**6** Nîûndû we nîûriganîrîtwe nî watho wa Ngai waku,

**6** wananie nîngariganîrwa nî ciana ciaku.

**6**

**7** Wa ûrîa athînjîri-Ngai mongerekaga,

**7** nwaguo onthe mevagia mbere yakwa.

**7** Kwoguo nîngatûma riiri wao ûtuîke gîconoko.

**7**

**8** Metongetia na maketha ma andû akwa arîa evia,

**8** nîmeriragîria mûno kwona magîka mevia.

**8**

**9** Nwatî kîrîa andû makanyita nwa kîo athînjîri-Ngai makaanyita,

**9** nîngamaverithia nîûndû wa njîra ciao.

**9** Ngamaverithia nîûndû wa maûndû marîa o ene mekîte.

**9**

**10** Nîmakaarîa nwatî matikavaa;

**10** nîmakaatharia nwatî matikagîa ciana,

**10** nîûndû nîmandiganîrîtie nie Ngai-Mûnene,

**10** na makarûmîrîra ngai ng'eni.”

**10**

**11** Ndivei ngûrû na njerû

**11** nîithengutagia ûmenyo.

**11**

**12** Andû akwa mavoyaga ûtaaro kuuma mûtîrî,

**12** kamûtî kao ka ûragûri nîko kamavecaga ûguûrio,

**12** Wendi wao wa ûtharia nîûmavîtithîtie,

**12** nîmavûrîte ûmaraa na njîra ya gûtungatîra ngai ciîngî,

**12** nîmandiganîrîtie nie Ngai wao.

**12**

**13** Marutagîra magongoona irîmarî îgûrû,

**13** marutagîra matega mao tûrîmarî,

**13** rungu rwa mîtî mîraca na îyambîte waro,

**13** nîûndû kîruru Kîamyo nî kîoro.

**13** Kwoguo erîtu akwa nîmavûraga ûmaraa,

**13** na aviki enyu makatharia.

**13**

**14** Ndikaverithia erîtu enyu rîrîa makethîrwa makîvûra ûmaraa,

**14** kana mverithie aviki enyu makîtharia.

**14** Nîûndû arûme nîo marûmanagîrîra na maraa,

**14** na makaruta magongoona vamwe na maraa ma ndini.

**14** Andû aya matarî na ûmenyo nama nîmagacûkangua.

**14**

**15** Wana ethîrwa nama mue andû a Isiraeli nîmûvûraga ûmaraa!

**15** mûtigatûme andû a Juda methîrwa na mavîtia!

**15** Mûtikathiî vandû varîa vatheru kûu Giligali,

**15** wana mûtikathiî Bethiaveni,

**15** na ndakevîte akiugaga, “Wa ta ûrîa Ngai-Mûnene atûûraga mwoyo.”

**15**

**16** Andû a Isiraeli maûmîtie ngingo ta mvunda;

**16** Ngai-Mûnene nwa amarîthie,

**16** ta ng'ondu îreketue gîtimarî kînene?

**16**

**17** Andû a Efiraimu nîmeovanîtie na mîvuano.

**17** Tigana nao!

**17**

**18** Gîkundi Kîam mîrîu kîîviraga kîo kîene ûmaraarî;

**18** nîkîendete gîconoko gûkîra kûvewa gîtîîo.

**18**

**19** Kwoguo kîvurutano nîgîkûmagûrûkia,

**19** nao nîmakegua nthoni nîûndû wa kûrutîra ngai cia mîvuano magongoona.

# Hos 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mbaara gatagatî ka Juda na Isiraeli

## Kûvera gûtarî kwa ûûma

**1** Ta thikîrîriani ûvoro ûyû, mue athînjîri-Ngai!

**1** Tegani matû mue andû a Isiraeli!

**1** Ta thikîrîriani, mue nyomba ya mûthamaki!

**1** Mue mwagîrîrwe nî kûrûmîrîra kîvooto,

**1** îthenya rîa ûguo mwîthîrîtwe mûrî mûtego kûu Mizipa,

**1** ta neti ya kûmûnyita yarîtwe kîrîmarî Kîam Taboru.

**1**

**2** Nîmenjîte îrima îraca rîa kûmûnyita kûu Shitimu.

**2** Nwatî nie nîngamûverithia muonthe.

**2**

**3** Nîmbicî andû a Efiraimu,

**3** andû a Isiraeli matingînîthitha.

**3** Mue andû a Efiraimu nîmwîkîte maûndû ma ûtharia,

**3** andû onthe a Isiraeli nîmegwatîtie mûgiro.

**3**

**4** Ciîko ciao itingîmetîkîria gûcokerera Ngai wao.

**4** Nîûndû mecûrîtwe nî ngumba ya ûmaraa;

**4** matimbicî nie Ngai wao.

**4**

**5** Mwîtîîo wa andû a Isiraeli ûrî ûtherirî;

**5** andû a Efiraimu nîmavîngîcwa nî mevia mao,

**5** wanao andû a Juda nîmavîngîcwa vamwe nao.

**5**

**6** Nîmakaathiî na ikundi ciao cia ng'ombe na ng'ondu,

**6** gûcaria Ngai-Mûnene;

**6** nwatî matikamwona,

**6** nîûndû ke nîmûmatiganîriu.

**6**

**7** Nîmatigîte gûtuîka evokeku kûrî Ngai-Mûnene,

**7** nîmagîte na ciana îtarî cia ma.

**7** Mweri mûcerû nîûkamacûkangia vamwe na mîgûnda yao.

**7**

**8** Vuvani coro kûu Gibea,

**8** na tûrumbeta kûu Rama.

**8** Vuvani kîng'ora kûu Bethaveni.

**8** Mue andû a Benjamini, tetemani!

**8**

**9** Mûthenya ûrîa ngaaverithania Efiraimu gûgatuîka ta werû!

**9** Maûndû marîa nîranîrîra gatagatî ka mîvîrîga ya Isiraeli,

**9** nama nî maûndû magatuîkîka.

**9**

**10** Atongoria a Juda mekariî ta andû arîa macenjagia mîvaka ya Mîgûnda.

**10** Nie nîngametîrîria marakara makwa ta manjî.

**10**

**11** Efiraimu nîmûnyamarie,

**11** kîvooto gîake gîgakinyangîrwa nthî cirarî

**11** nîûndû nîwerutanîrie mûno kûrûmîrîria maûndû matarî makinyanîru.

**11**

**12** Kwoguo nie Ngai mbîkariî ta kîgunyû kûrî andû a Efiraimu,

**12** ta kîronda gîcûku kûrî andû a Juda.

**12**

**13** Rîrîa andû a Efiraimu mamenyire kûrîa marwarîte,

**13** na andû a Juda makîona ironda ciao,

**13** andû a Efiraimu nîmaathiîre Ashuru,

**13** kûvoya ûtethio kûrî mûthamaki mûnene;

**13** nwatî mûthamaki ndavota kûmathondeka,

**13** wana ndavota kûvonia ironda ciao.

**13**

**14** Nie ngethîrwa mbîkariî ta mûnyambû kûrî Efiraimu,

**14** ngethîrwa mbîkariî ta kaana ka mûnyambû kûrî Juda.

**14** Nie mwene nîngamatarûranga tûnuku ngînathiî,

**14** nîngamoca na gûtirî mûndû ûkaamavonokia.

**14**

**15** Nîngaacoka gîkarorî gîakwa na nîmetheme,

**15** nginya rîrîa makavera mevia mao na manjokerere.

**15** Mathîna mao nîmagaatûma manjarie makiugaga:

# Hos 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Ûkani tûcokerere Ngai-Mûnene;

**1** ke mwene nîatûgurarîtie,

**1** nwatî wake mwene nîagûtûvonia.

**1** Ke mwene nîatûtivangîtie,

**1** nwatî ke mwene nîagûtûthondeka kûrîa tûtivangîtue.

**1**

**2** Vuva wa mîthenya îîrî nîagaatûva mwoyo rîngî,

**2** vuva wa mîthenya îîrî nîagaatûriûkia,

**2** nîguo tûkavota gûtûûrania nake.

**2**

**3** Tigani twîrutanîrie kûmenya Ngai-Mûnene

**3** kumagara gwake nî gwa kwîvokwa.

**3** Wata ûrîa gûka gwa kîraûko kûrî gwa kwîvokeka,

**3** ke agaûka kûrî tue ta karûnyunyuû,

**3** aûke ta mbura ya kîvovoto.

**3**

**4** Nîmbîka atîa nawe, we Efiraimu?

**4** Nîmbîka atîa nawe, we Juda?

**4** Wendo wenyu kûrî nie nîta îtu rîa kîraûko,

**4** nîta îme rîrîa rîthiraga narua.

**4**

**5** Nîkîo nîmathithûkîrîte na njîra ya arathi,

**5** nînîmacûkangîtie na ciugo ciakwa,

**5** îtuîro rîakwa nî ta riûa rîkîratha.

**5**

**6** Nîûndû mendete wendo ûtathiraga na tî îgongoona,

**6** kûmenya Ngai na tî matega ma kûvîvua.

**6**

**7** Nwatî rîrîa maakinyire Adamu nîmaagararire kîrîkanîro gîakwa

**7** marî kûu nîmaatigire kûnîîvoka.

**7**

**8** Gileadi nî îtûûra rîa eki naaî,

**8** kwaragîte nthakame.

**8**

**9** Ta ûrîa acunani methithagîra mûndû njîrarî,

**9** nwata guo athînjîri-Ngai mekaraga ikundi makavîrîte andû.

**9** Maûragagîra andû njîrarî ûthiîte Shekemu,

**9** nama, nîmekaga maûndû macûku mûno.

**9**

**10** Nîmonete ûndû mûcûku mûno gatagatî ka andû a Isiraeli;

**10** andû a Efiraimu mavinyûraga gûtungatîra ngai wîngî,

**10** nama, andû a Isiraeli nîmegwatîtie mûgiro.

**10**

**11** Wana mue andû a Juda,

**11** kavinda nîkathuure rîrîa mûkaverithua ûrî ta mûcara wenyu.

# Hos 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Isiraeli nîmevokire nîmevokire mavûrûri mengî

**1** Rîrîa rîonthe nenda kûrûnga andû akwa a Isiraeli na kûmavonia,

**1** wîvia wa andû a Efiraimu nîûguûragua,

**1** vamwe na ciîko njûku irîa ciîkîtwe nî andû a Samaria.

**1** Nao nîmaavenanagia;

**1** nîmavunjaga nyomba cia arîa engî,

**1** na acunani nîmaakavagîra andû njîrarî na makamacuna indo ciao.

**1**

**2** Nwatî o matimenyaga atî nîndirikanaga ciîko ciao cionthe njûku.

**2** Mathiûrûkîrîtue nî mevia mao atî vîndî cionthe nie monaga makîvia.

**2**

**3** Nîmakenagia mûthamaki na waganu wao,

**3** na magakenia atongoria na maveeni mao.

**3**

**4** Andû onthe nî itharia na nî aremi;

**4** mekariî ta karaî karî rikorî,

**4** rîrîa mûrugi atigire kûrûthîra mwaki,

**4** nginya arîkie gûkanda mûtu ma mûgate wimbe.

**4**

**5** Mûthenya wa gûkûngûîra mûthamaki,

**5** atongoria ake manyuire ndivei makîrîwa na makîrita,

**5** nake mûthamaki akînyitanîra na andû arîa mamûnyûrûragia.

**5**

**6** Wata ûrîa njiko yakanaga mwaki,

**6** nwa ta guo maakanagwa nî marakara ûtukû mûgima,

**6** na kîraûko marakara magatumûka rûrîrîmbî.

**6**

**7** Andû onthe makanîtwe nî marakara ta makara njikorî,

**7** na makaûraga atongoria ao.

**7** Athamaki ao onthe nîmagûîte,

**7** na gûtirî wanarî ûmwe ûngîmvoya ûrekero.

**7**

**8** Efiraimu nîmatukanîte na andû a mavûrûri marîa mengî,

**8** mekariî ta mûgate ûtarî mûvîu mbarî îmwe.

**8**

**9** Ageni nîmamûthirîtie vinya,

**9** na ke mwene ndaicî.

**9** Kîongo gîake kîonthe gîcûrîte mbuî,

**9** na ke mwene ndaramenya.

**9**

**10** Mwîtîîo wa andû a Isiraeli nî mûcûku wao.

**10** Kûnarî ûguo matingînjokerera nie Ngai Mûnene Ngai wao,

**10** wana matingînjaria manekîte maûndû mau monthe.

**10**

**11** Efiraimu nî ta ndutuura nditu,

**11** nî kîrimû gîteciragia.

**11** Mavinda mamwe arî Misiri na mavinda meengî arî Sîria kûvoya ûtethio.

**11**

**12** Makîthiî nîngamatandîkîra neti yakwa îmagwate,

**12** nîngamagûîthia nthî ta iconi cia rîerarî,

**12** nîngamaverithia kûringana na wîvia wao.

**12**

**13** O nîanyite nî kîrumi nîûndû nîmandiganîrîtie!

**13** Nîmagûcûkangua nîûndû nîmareganîte nanie!

**13** nîmendaga kûmakûûra,

**13** nwatî o maaragia maveeni îgûrû rîakwa.

**13**

**14** O nîmangayagîra nwatî tî kuuma ngoro ndaarî.

**14** Maragaragara na magetemanga marî itandarî ciao,

**14** nîguo nyamûkîre matega mao ma ndivei na ngano;

**14** nwatî nîmareganîte nanie.

**14**

**15** Nînie namekîrire vinya njararî ciao,

**15** nwatî o meciragia naaî îgûrû rîakwa.

**15**

**16** Nîmagarûrûkîrîte ngai ya Baali,

**16** mekariî ta ûta mûregerû.

**16** Atongoria ao makaûragîrwa mbaararî,

**16** nîûndû wa ciugo ciao cia mwîtîîo.

**16** Kwoguo nîmakaanyararwa marî vûrûri wa Misiri.

# Hos 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai mûnene nîwacirithirie andû a Isiraeli nîûndû wa kûvoya mîvuanano

**1** Vuva karumbeta!

**1** Nthû cienyu ciûkîte ta ndiiû,

**1** kûtharîkîra nyomba ya Ngai-Mûnene,

**1** nîûndû andû akwa nîmaunîte kîrîkanîro kîrîa narûthire nao,

**1** na magîtiganîria watho wakwa.

**1**

**2** Andû a Isiraeli mandîragîra makiugaga:

**2** “Ngai wetû, nîtûgwîcî.”

**2**

**3** Nwatî andû a Isiraeli nîmareganîte na ûndû ûrîa mwaro;

**3** nîûndû wa ûguo, rîu nthû nîîkûmûrûmîrîra.

**3**

**4** Andû akwa nîmeethuurîre mûthamaki ndamavete rûtha,

**4** nîmeethuurîre atongoria arîa nie ndaicî.

**4** Nîmeerûthîrîte ngai cia sîlûva na cia thaavu,

**4** ûndû ûyû nîguo ûkamûthiria.

**4**

**5** Andû a Samaria, nie nînthûrîte mûvuano wa gacaû.

**5** Marakara makwa nîmanene îgûrû rîenyu.

**5** Nî nginya rî mûgûtûûra mûtarî atheru?

**5**

**6** Nwa ta guo mwîkariî wanamue andû a Isiraeli!

**6** Mûvundi nîke warûthire mûvianano ûcio.

**6** Tî yo Ngai.

**6** Mûviano ûcio wa njaû wa Samaria nîûkaunangwa icunjî icunjî!

**6**

**7** Mavandaga rûvuvo, na magaaketha rûkûngi rûnene!

**7** Mîmera yao ya ngano ndîgaciara wanarî kîndû,

**7** na îngîgaciara, maciaro mayo makarîwa nî ageni.

**7**

**8** Andû a Isiraeli nîamerie;

**8** rîu marî gatagatî ka mavûrûri mengî,

**8** ta kîndû gîtarî na vata;

**8**

**9** nîûndû nîmaathiîre kûvoya ûtethio kûrî Asîria.

**9** Efiraimu îkariî ta nyûmbû îkîûrûra yonga;

**9** Efiraimu nîmwîendiu kûrî arata ake.

**9**

**10** Wana ethîrwa nîmeyendetie kûrî andû a ndûrîrî,

**10** nie nîngaamaûngania wa rîmwe.

**10** Vîndî îo nîrîo makegua maûndû makîmaritûvîra

**10** marî rungu rwa mûthamaki ûrîa ûmavinyagîrîria.

**10**

**11** “Andû a Efiraimu nîmatumîte metha nyîngî mûno cia magongoona,

**11** kûu metharî icio cia magongoona nîkuo waganu wîngîvîrîte.

**11**

**12** Wana nîngîamandîkîre maathani makwa mavinda meengî atîa,

**12** o mangîamoonaga marî kîndû kîgeni tu.

**12**

**13** O nîmendete magongoona,

**13** na kûrîa nyama cia magongoona;

**13** nwatî nie Ngai-Mûnene ndikenagua nîo wana vanini;

**13** Ke aririkanaga mevia mao;

**13** na akamaverithia nîûndû wa mevia mao;

**13** nîakaamacokia Misiri ûkomborî.

**13**

**14** Andû a Isiraeli nîmariganîrîtwe nî Mûmbi wao,

**14** na magetumîra nyomba mbaro mûno;

**14** andû a Juda nîmeyongerere matûûra marîa magitîre,

**14** nwatî nîngarekia mwaki ûvîvie matûûra mau,

**14** na ûcûkangie nthingo irîa imairigîrîte.”

# Hos 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîwaverithirie andû a Isiraeli

**1** Mue andû a Isiraeli mûtigakene!

**1** Mûtigakûngûîre ta mavûrûri marîa mengî,

**1** nîûndû mwîthîrîtwe mûkîvûra ûmaraa,

**1** mûgatiganîria Ngai wenyu.

**1** Mûkenagîrîra mbeca cia ûmaraa,

**1** mûrî matîrirî monthe ma ngano.

**1**

**2** Ngano na maguta ma mîtamaiyû itikeegana,

**2** matikagîa na ndivei njerû.

**2**

**3** Matigekara vûrûri wa Ngai-Mûnene;

**3** nwatî andû Efiraimu nîmagaacoka Misiri ûkomborî,

**3** nîmakaarîa irio itarî ntheru Asîria.

**3**

**4** Matikarutîra Ngai-Mûnene matega ma ndivei

**4** wana magongoona mao matikamûkenia.

**4** Irugo ciao ikethîrwa ciîkariî ta irugo cia macakaya,

**4** andû onthe arîa makaairîa nîmakaagîa na mûgiro.

**4** Ikethîrwa irî irio cia kûmavaithia tu;

**4** itikavirwa hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

**4**

**5** Mûgeeka atîa mûthenya ûrîa mûtuîte wa kîrugo,

**5** na mîthenya ya kîrugo Kîam Ngai-Mûnene?

**5**

**6** Rîrîa mûkaûrîra gûcûkangua kwa vûrûri wenyu,

**6** nîmûkaagwatwa ûgeni Misiri,

**6** nwatî mûkathikwa Memufisi.

**6** Igîîna cienyu cia sîlûva igecûra mavûngo,

**6** mîgua îgecûra magemarî menyu.

**6**

**7** Mîthenya ya kûverithania nî mîkinyu,

**7** mîthenya ya kwîrîvîrîria nîmîkinyu;

**7** andû a Isiraeli nwa nginya mamenye mûthenya ûcio.

**7** Mue mugaga atî, “Mûrathi nî kîrimû

**7** na mûndû ûrîa ûrî na Roho arî na ngoma.”

**7** Mugaga ûguo nîûndû wa mevia menyu meengî,

**7** na nîûndû wa rûmena rwenyu rûnene îgûrû rîake.

**7**

**8** Mûrathi nî mûrangîri wa Efiraimu,

**8** andû a Ngai wakwa,

**8** Nwatî wa kûrîa kuonthe akathiî ethagîrîria aigîrîtwe mûtego ta wa gîconi,

**8** wana nîmûmene nyombarî ya Ngai wake.

**8**

**9** Nîmarikîrîte mûno maûndûrî ma ungumania,

**9** wata ûrîa kwarî vîndî ya Gibea.

**9** Ngai nîakaaririkana waganu wao,

**9** nîakamaverithia nîûndû wa mevia mao.

**9**

**10** Ngai-Mûnene arauga atîrî:

**10** “Rîrîa nacemanirie na andû a Isiraeli,

**10** mekariî ta mûthavibu ûrî werûrî.

**10** Rîrîa nonire atongoria enyu,

**10** mekariî ta matunda ma mbere ma mûkûyû.

**10** Nwatî wa rîmwe maakinya kûu Baali-peori,

**10** nîmeyamûrire na makîambîrîria kûgooca Baali,

**10** maagîre na mûgiro wata kîndû kîu mendete.

**10**

**11** Ngumo ya Efiraumu nî îgûrûka ta gîconi,

**11** ciana itigaaciarwa, aka matikaaiga nda na matikagîa nda!

**11**

**12** Wana marera ciana,

**12** ngaaciûraga cionthe viû.

**12** Kûgwatwa nî kîrumi nî o,

**12** rîrîa nie ngamatiganîria!”

**12**

**13** We Isiraeli, rîrîa nacemanirie nawe rîa mbere,

**13** nonire wîkariî ta mûkîndû ûvandîtwe mûgûndarî mûnoru.

**13** Nwatî rîu we Isiraeli nîwatongorerie ciana ciaku ikaûragwe.

**13**

**14** We Ngai-Mûnene, verithia andû aya!

**14** Nwatî nîûmaverithia atîa?

**14** Tua aka ao nthata,

**14** tûma mature îria rîa kwongithia ciana.

**14**

**15** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**15** “Nîûndû wa waganu wao ûrîa wambîrîrie Giligali;

**15** kûu nîkuo nambîrîrie kûmamena.

**15** Nîûndû wa maûndû marîa mekaga ma mevia,

**15** nîngamengata maume nyombarî yakwa.

**15** Nie ndikamenda rîngî.

**15** Atongoria ao onthe nî aregani

**15**

**16** Andû a Efiraimu nî aringe,

**16** mekariî ta mîtî îrî na mîri mîûmû,

**16** o matigaciara maciaro.

**16** Wana maaciara ciana,

**16** nîngaûraga ciana ciao irîa mendete.”

**16**

**17** Ngai wakwa nîakaaregana nao,

**17** nîûndû nîmaregete kûmûthikîrîria;

**17** nîmatûûra maûrûraga mavûrûrirî.

# Hos 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Isiraeli agaketha kîrîa avandire

**1** Andû a Isiraeli mekariî ta mûthavibu ûrîa mwaro mûno,

**1** mûthavibu ûrîa ûciaraga matunda mûno.

**1** Wa ûrîa matunda mathiîcaga na mbere kwongereka;

**1** nwaguo mathiîre na mbere na gûtuma metha cia kîgongoona.

**1** Wa ûrîa maciaro ma vûrûri mongerekire,

**1** nwa guo maathiîre na mbere kûvanda itugî ciao cia kûvoyagîra.

**1**

**2** Ngoro ciao ciîcûrîte ûthani,

**2** Rîu nwa nginya maverithue nîûndû wa mevia mao.

**2** Ngai mûnene nîakoomomora metha cia magongoona,

**2** na omomore itugî cia mathiga ciakûvoyagîrwa.

**2**

**3** Vîndî îo andû acio nîmakaauga atîrî:

**3** “Tûtirî na mûthamaki,

**3** nîûndû tûtiîtigagîra Ngai-Mûnene;

**3** nake mûthamaki agatwîkîra atîa?”

**3**

**4** Maragia ciugo ntheri;

**4** mevîtaga na makarûtha irîkanîro cia mama;

**4** kîvooto gîtuîkîte tî kîvooto rîngî

**4** ûvoro ûcio ûratamba ta ria rîrîa rîrî cumu mûgûndarî ûrîa mûrîme.

**4**

**5** Andû arîa matûûraga Samaria nîmagaatetema,

**5** nîûndû wa njaû ya Bethaveni.

**5** Andû a kuo nîmagacakaîra njaû îo,

**5** wana athînjîri-Ngai arîa magoocaga ngai cia mûviano nîmakaamînamîrîria,

**5** makarîra nîûndû riiri wa njaû îo nîmûthengutie.

**5**

**6** Mûviano ûcio nîûkaavirwa Asîria,

**6** ûrî ta gooti kûrî mûthamaki mûnene.

**6** Andû a Efiraimu nîmagaconorithua,

**6** Andû a Isiraeli nîmagaconoka nîûndû wa mûviano wao.

**6**

**7** Mûthamaki a Samaria nîagaatwarwa,

**7** ta kînuku Kîam mûtî îgûrû rîa manjî.

**7**

**8** Kûndû gwa kûvoera tûrîmarî twa Aveni, mevia ma Isiraeli,

**8** nîgûgaacûkangua.

**8** Mîgua na nthaugû nîkîikamera metharî ciao cia magongoona.

**8** Nao nîmakeera irîma, “Tûkunîkîre”

**8** na meere tûrîma atîrî, “Tûgwîreni!”

**8**

**9** Mue andû a Isiraeli, kuuma vîndî îrîa mwarî Gibea, mûtûûraga mwîvagia,

**9** na nginya rîu nwa mwîvagia.

**9** Mûgacûkangua nî mbaara mûrî kûu Gibea.

**9**

**10** Nîngaûka kûrî andû aya aganu na nîmaverithie.

**10** Mavûrûri nîmakaûngana mamatharîkîre,

**10** makaverithua nîûndû wa mevia mao meengî.

**10**

**11** Efiraimu nî mori mvundithie waro mûno,

**11** nîyendete kûthiga ngano.

**11** Kwoguo nîngwîkîra îcoki ngingorî îo yayo mbaro,

**11** Juda nîarîma na mûraû arî wenga,

**11** Jakovu nîuna ndira arî wenga.

**11**

**12** Îvandîreni ûthingu,

**12** namue nîmûgaaketha wendo;

**12** Rîmani mîgûnda îrîa yatigirwe,

**12** nîûndû kavinda ga kûnjaria nie Ngai mûnene nîgakinyu,

**12** nanie nîngaamurîria kîrathimo ta mbura.

**12**

**13** Nwatî mûvandîte maûndû macûku,

**13** mûraketha maûndû matarî na kîvooto;

**13** nîmûrîte matunda ma ûthani wenyu.

**13** We Isiraeli, wevokire vinya waku wenga,

**13** na wîngî wa athigari aku a mbaara.

**13**

**14** Kwoguo mûrurumo wa mbaara nîûgakinyîra andû aku;

**14** nthingo cionthe cia kwîgitîra nîikomomorwa

**14** ta ûrîa Shalimani aacûkangirie Betharibeli marî mbaararî,

**14** aka na ciana ciao magatinangua inuku.

**14**

**15** Ûguo nwa ta guo wana mue mûgekwa mue andû a Betheli,

**15** nîûndû wa mevia menyu manene.

**15** Gwakîa, mûthamaki wa Isiraeli nîagaacûkangua viû.

# Hos 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wendo wa Ngai kûrî andû ake aremi

**1** Rîrîa Isiraeli aarî mwana nînamwendire,

**1** namûruta Misiri nînamwîtire mwana wakwa.

**1**

**2** Wa ûrîa nathiî na mbere kûmeta,

**2** nwa guo maathiîcaga varaca nanie.

**2** Nîmaathiîre na mbere kûrutîra ngai cia Baali magongoona,

**2** na kûvîvîria mîvuanano ûbani.

**2**

**3** Nînie narutire Efiraimu kûthiî,

**3** nie mwene namocire na njara ciakwa,

**3** nwatî matiamenya atî nînie namamenyagîrîra.

**3**

**4** Namatongoririe na ntha na wendo

**4** wata ûrîa mûciari ocaga wa mwana akamwiga ciande,

**4** nwata guo wananie namekire.

**4** Nie nakuamîrîrie na ngîmava gîa kûrîa.

**4**

**5** O nîmagacoka Misiri;

**5** nîmakaathwa nî mûthamaki wa Asîria,

**5** nîûndû nîmaregete kûnjokerera.

**5**

**6** Mbaara nîgecûra matûûrarî mao,

**6** nîngaunanga mîkîgo ya mîrango yao,

**6** na îmacûkangie marî kwao kûrîa kûgitîre.

**6**

**7** Andû akwa nîmatuîte mandiganîrie,

**7** mambîtaga Ûrîa Ûrî Îgûrû Mûno

**7** nwatî matindîîaga nama.

**7**

**8** We Efiraumu, nîngîgûtiganîria atîa?

**8** We Isiraeli nîngîgûta atîa?

**8** Nîngîgûtua ta îtûûra rîa Adama atîa?

**8** Kana ngwîke ta îtûûra rîa Zeboimu!

**8** Nîregua ngoro yakwa îkîngiria,

**8** wendo wakwa kûrî we nî mwîngî mûno.

**8**

**9** Nîngwîrigîrîria ndigeke ûndû na marakara;

**9** ndigaacûkangia Efiraimu rîngî,

**9** nîûndû nî Ngai na ndiîkariî ta mûndû.

**9** Nie ûrîa mûtheru gatagatîrî kenyu,

**9** ndigaûka gûkûverithia nîrî na marakara.

**9**

**10** Nîmakaanjaria nie Ngai-Mûnene, ûrîa ûrurumaga ta mûnyambû,

**10** rîrîa ngaruruma ciana ciakwa ikauma îthûîro igîtetemaga.

**10**

**11** Magaûka magîtetemaga ta gîconi maumîte ya Misiri,

**11** makarûgaga ta macîa maumîte ya Asîria,

**11** nanie nîngamacokia kwao mîciî.

**11** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**11**

**12** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**12** “Andû a Efiraumu nîmanthiûrûrûkîrîtie na maveeni,

**12** na andû a Isiraeli nîmamveenagia.

**12** Andû a Juda nîmareganîte na Ngai mûnene,

**12** wana nîmareganîte na ûrîa mûtheru mûno.”

# Hos 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** “Andû a Efiraimu maguîmaga rûkûngi,

**1** marûmanagîrîria na rûkûngi rwa mwena wa îrathîro mûthenya mûgima.

**1** Maveeni na mbaara nîciongererekaga gatagatî kao.

**1** Nîmanyitanagîra a Asîria na makavûra mbiacara na Misiri.”

**1**

**2** Ngai-Mûnene arî na ciira na andû a Juda;

**2** na nîakûverithia Juda nîûndû wa ciîko ciake njûku,

**2** na amûrîve nîûndû wa ciîko ciake mbaro.

**2**

**3** Mbere ya Jakovu aciarwe nîwagianire na mûrwang'ina;

**3** na atuîka mûndû mûgima nîwagianire na Ngai.

**3**

**4** Nîwagianire na mûraika na akîmûvoota,

**4** nîwamûkaîre na akîmûthaitha amûrathime.

**4** Arî Betheli nîwacemanirie na Ngai,

**4** na arî kûu Ngai nîwaranîrie nake.

**4**

**5** Ngai-Mûnene, Mwene vinya wonthe

**5** Ngai-Mûnene nîrîo rîîtwa rîake!

**5**

**6** Nwatî nwa nginya ûcokerere Ngai waku,

**6** tongoraguani nî wendo na kîvooto,

**6** îîvokageni Ngai wenyu vîndî cionthe.

**6**

**7** Andû a Efiraumu mekariî ta avûri a mbiacara a maveeni

**7** arîa matûmagîra ithimo cia maveeni na mendete gûkinyîrîria andû.

**7**

**8** Efiraimu etîîaga akiugaga atîrî: “Nie nî mûtongu!

**8** Nînîcarîrîtie ûtonga mwîngî mûno!

**8** Gûtirî mûndû ûngiuga atî nagîre ûtonga ûyû na njîra ya maveeni,

**8** nie ndianaîa!”

**8**

**9** Nînie Ngai-Mûnene Ngai wenyu,

**9** ûrîa wakûrutire Misiri ûkomborî!

**9** nîngatûma mûcoke gûtûûraga magemarî rîngî,

**9** wa ta ûrîa mwîkaga mwaka wa mwaka vîndî ya kîrugo gîa tûnyomba.

**9**

**10** Nie nînaririe na arathi;

**10** nînie namaveere cioneki nyîngî

**10** na njîra yao, nînîranîrîra mûvango wakwa.

**10**

**11** Nwatî Gileadi gwîcûrîte evia arîa magocaga ngai cia maveeni,

**11** na kûu Gileadi marutaga magongoona ma ndegwa,

**11** kwoguo metha ciao cia magongoona cigîtwe mûvari ta irûndo cia mathiga,

**11** mîtarorî ya mîgûnda mîrîme.

**11**

**12** Jakovu nîwathiîre Aramu,

**12** na arî kûu, nîwarutire wîra wa kûrîthia mbûri nîguo agîe na mûka.

**12**

**13** Na njîra ya mûrathi Ngai-Mûnene nîwarutire andû a Isiraeli kuuma Misiri,

**13** na na njîra ya mûrathi Ngai nîwamagitîre.

**13**

**14** Andû a Efiraimu nîmatûmîte Ngai akanwa nî marakara,

**14** magîrîrwe nî kûragwa nîûndû nîmavîtîtie,

**14** Ngai-Mûnene nîakamaverithia nîûndû wa maûndû macûku marîa mekîte.

# Hos 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtua rîa Ngai kûrî andû a Isiraeli

**1** Rîrîa andû a Efiraimu maririe, andû nîmaatetemire;

**1** andû a Efiraimu maarî na ûvoti mûnene mûno kûu Isiraeli,

**1** nwatî nîmaambîrîrie kûgooca Baali, na makîîretera gîkuû.

**1**

**2** Andû a Efiraimu nwa marathiî na mbere kwîvia,

**2** nîmarethondekera mîvuano ya sîlûva cia kûgooca,

**2** mîvuano îrîa îrûthîtwe na njara ciao na wara wao,

**2** cionthe irûthîtwe nî mavundi.

**2** Maugaga atîrî, “Irutîreni magongoona!”

**2** Andû nîmaramumunya mûviano wa njaû!

**2**

**3** Kwoguo nîmakaathira wa rîmwe ta nundu ya kîraûko,

**3** kana mathire wa rîmwe ta îme,

**3** kana ta mavûngo marîa magûrûkagua nî rûkûngi,

**3** kana ta ndogo îrîa yumaga nyomba.

**3**

**4** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**4** “Nînie Ngai-Mûnene Ngai wenyu,

**4** nînie namûrutire ûkomborî Misiri;

**4** mûtirî na Ngai wîngî tiga nie,

**4** na gûtirî ûngîvota kûmûvonokia tiga nie.

**4**

**5** Nînie namûmenyerere rîrîa mwarî werûrî;

**5** vûrûri ûrîa warî mûmagaru na ûtarî na manjî.

**5**

**6** Nwatî rîrîa mwarîre mûkîvaa,

**6** nîmwambîrîrie gwîtîîa, nginya mûkîriganîrwa nînie.

**6**

**7** Kwoguo nînîmûtharîkîra ta mûnyambû,

**7** nînîmwîthithîra mûkîra wa njîra ta gîtang'a.

**7**

**8** Nînîmûrûgîra ta Kîamthi gîcunîtwe twana twakîo,

**8** Nînîmûtarûranga ithûri cienyu ta mûnyambû na nîmûrîe vau vau.

**8** Nînîmûtarûranga inuku ta ûrîa nyamû ya kîthaka îkaga.

**8**

**9** Nîngûmûcûkangia mue andû a Isiraeli;

**9** nû ûngîmûtethia?

**9**

**10** Mûthamaki wenyu arîkû rîu nîguo amûvonokie?

**10** Atongoria enyu marî kû nîguo mamûgitîre?

**10** Nîmue mwavoire atîrî, ‘Tûve mûthamaki na anene nîguo matwathage.’

**10**

**11** Nîrî na marakara nînamûveere mûthamaki,

**11** na nîrî na marûrû nînamacunire mûthamaki.

**11**

**12** “Waganu wa andû a Efiraimu nîmwandîke,

**12** Mevia make nîmaige îkûmbîrî.

**12**

**13** Ûrûrû ta wa mûndûmûka akîgîa na mwana nîûmûkinyîrîte.

**13** Nwatî ke nî mwana mûritu;

**13** kavinda gake ga gûciarwa

**13** ke nîwaregire kuuma ndarî ya ng'ina!

**13**

**14** Nwanginya nîmakûûre kuuma kûrî arîa akuû?

**14** Nwa nginya nîmavonokie kuuma kûrî gîkuû?

**14** We gîkuû, mûthiro waku ûrî kû?

**14** Nawe kwa arîa akuû, gûcûkangua gwaku kûrî kû?

**14** Nie ndikaameguîra ntha rîngî.

**14**

**15** “Wana ethîrwa Efiraimu nîakûthiî na mbere kûvua arî gatagatîrî ka aa mûrwang'ina,

**15** nie Ngai-Mûnene nîngatûma rûkûngi kuuma mwena wa îrathîro rûvurutane;

**15** rûkûngi rûu rûkauma werûrî,

**15** nacio ithima ciakuo nîikaathira manjî,

**15** na kûrîa kûtherûkaga manjî kûvwe.

**15** Kûrîa kuonthe aigîte mîthithû yake ya goro nîgûkaanyitwa.

**15**

**16** Samaria nîagaakuua mûrigo wake wa mevia,

**16** nîûndû nîareganîte na Ngai wake;

**16** nîmakaûragwa na rûviû rwa njûra,

**16** ciana ciao irîa nini nîigaatemangwa inuku;

**16** na aka arîa marî îvu nîmagaatarûrangwa!”

# Hos 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûvera nîguo irathimo ciûke

**1** Mue andû a Isiraeli, cokererani Ngai-Mûnene Ngai wenyu,

**1** wîvia wenyu nîguo ûtûmîte mûvîngwe.

**1**

**2** Nama cokererani Ngai-Mûnene;

**2** mûkîveraga mevia menyu mûkiugaga atîrî,

**2** “Tûovere mevia metû,

**2** na wamûkîre kîrîa Kîamro tûrî nakîo,

**2** na nîtûgûkûva îgongoona rîa gûgûkumia.

**2**

**3** Vûrûri wa Asîria ndûgatûvonokia

**3** wana kana mbarathi cietû cia mbaara itûvonokie tûrî mbaararî.

**3** Tûtigeta mîvuanano îrîa tûmbîte na njara cietû ‘Ngai wetû.’

**3** We nîwe wîgucagîra ciana cia ngoriai ntha.”

**3**

**4** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**4** “Nîngagarûra mîtugo yao ya kûrega gwîtîkia,

**4** wendo wakwa kûrî o ndûkethîrwa na kîthimi,

**4** nîûndû ndikarakara nîo rîngî.

**4**

**5** Ngethagîrwa mbîkariî ta îme kûrî andû a Isiraeli

**5** nao magacanûka ta yûa rîrîa rîmeraga rûnjîrî,

**5** makagîa na mîri ta mîtarakwe ya Lebanoni.

**5**

**6** Igaikia matumû matambe,

**6** ûthaka wake ûkethîrwa wîkariî ta mûtamaiyû,

**6** na mûruke mwaro wake ta mîtarakwe ya Lebanoni.

**6**

**7** Nîmagacoka vûrûrirî wao na matûûre kuo nîmaagitîrîte,

**7** magekara waro ta mûgûnda ûvandîtwe ngano.

**7** Nîkaruta marao ta mûthavibu,

**7** na methîrwe na mûtararûko mwaro ta wa ndivei ya Lebanoni.

**7**

**8** Mue andû a Isiraeli, tiganîriani ngai cia mîvuanano,

**8** Nînie nîmûmenyagîrîra na nînie nîmûgitagîra.

**8** Mbîkariî ta mûtî ûrîa ûtûûraga ûrurîte vîndî cionthe,

**8** ûrîa ûkûvecaga matunda mîaka yonthe.”

**8**

**9** Mûndû wa wonthe mûgî nîataûkîrwe nî maûndû mama,

**9** arîa maicî gûkûûrana nîmamenye maûndû mama.

**9** Nîûndû njîra cia Ngai-Mûnene nî nûngarû

**9** na andû arîa athingu matûûraga mairûmagîrîra,

**9** nwatî evia nîmavîngagwa marî njîrarî icio.

Joe

# Joe 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngige nîciakunîkire nthî

**1** Îno nî ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene îrîa yaûkire kûrî Joeli mûvîcî wa Pethueli.

**1**

**2** Thikîrîriani mue andû akûrû;

**2** thikîrîriani mue muonthe mûtûûraga nthî!

**2** Nîkûrî ûndû ta ûyû wanoneka mûtûûrîrerî wenyu,

**2** kana vîndî ya njiarwa cienyu?

**2**

**3** Îrani ciana cienyu maûndû mau,

**3** tiga ciana cienyu ciîre ciana ciao,

**3** nacio ciana ciao ciîre ciana irîa irûmîrîrîte.

**3**

**4** Ikundi nyîngî cia ngige nîirîte mîmera;

**4** kîrîa ngige itigîtie, ngige icio ciîngî nîirîte.

**4**

**5** Ûkîrani mue mîrîu na mûrîre:

**5** ugîrîriani, mue muonthe anyui a ndivei,

**5** thavibu cionthe cia kûrûtha ndivei îno njerû nînjûkangie.

**5**

**6** Gîkundi Kîam ngige nîkîtharîkîrîte vûrûri wetû,

**6** kîrî na vinya na nî kînene mûno;

**6** magego ma kîo mekariî ta ma mûnyambû,

**6** mekariî ta ma mûnyambû wa nga.

**6**

**7** Nîicûkangîtie mîthavibu yakwa,

**7** nîirîte mîkûyû yetû,

**7** nîirutîte makoni na ikamaikia nthî,

**7** na mvûa cia yo itigîtwe irî njerû.

**7**

**8** Rîrani ta mwîrîtu ekîrîte nguo cia macakaya

**8** agîcakaa nîûndû wa gîkuû Kîam mwendwa wake.

**8**

**9** Matega ma irio na ndivei nî mathiru hekarûrî,

**9** na mûromorî wa Ngai-Mûnene;

**9** athînjîri-Ngai nîmaracakaya nîûndû matirî na kîndû mangîtegera Ngai-Mûnene.

**9**

**10** Mîgûnda îtigîtwe îtarî kîndû,

**10** nthî nîîracakaya nîûndû ngano nînjûkangie,

**10** ndivei nî nthiru na maguta magatura.

**10**

**11** Cakayani mue arîmi;

**11** rîrani mue mûmenyagîrîra mîthavibu.

**11** Ngano na cairi nî njûkangie,

**11** maketha monthe mîgûndarî nî macûkangie.

**11**

**12** Mîthavibu na mîkûyû nî mîvovu;

**12** mîtî yonthe ya matunda nî mîthiru vinya,

**12** mîkûngûmanga, mîkîndû na mîtunda yonthe nî mîûmû,

**12** na gîkeno nî kîthiru gatagatîrî ka andû.

**12**

**13** Mue athînjîri-Ngai, îkîrani nguo cia macakaya mûrîre,

**13** mue mûtungataga metharî ya kîgongoona rîrani.

**13** Thiîni hekarûrî na mûcakae ûtukû mûgima!

**13** Matega ma irio na ma ndivei matirî kuo nyombarî ya Ngai.

**13**

**14** Rutani watho andû menyerekie;

**14** îtani andû magomane vamwe.

**14** Ûnganiani andû arîa akûrû na andû arîa matûûraga vûrûrirî

**14** mûthiî hekarûrî ya Ngai-Mûnene, Ngai wenyu,

**14** na mûrî kûu mûrîrîre Ngai-Mûnene.

**14**

**15** Kaî twî na thîna-î;

**15** mûthenya ûcio wa Ngai-Mûnene nîûkîte;

**15** ûkîte vamwe na maûndû ma gûcûkangia,

**15** kuuma kûrî Ngai-Mûnene.

**15**

**16** Irio cietû nî njûkangie,

**16** gûtirî na gîkeno nyombarî ya Ngai.

**16**

**17** Mbeû nîiracûkîra mûtheturî,

**17** kûrîa kwigagwa indo gûtirî kîndû,

**17** makûmbî rîu nî macûkangie,

**17** nîûndû gûtirî na irio cia kwiga kuo.

**17**

**18** Nyamû nîkwa irania nî kîeva!

**18** Ndîthia cia ng'ombe nîirathînîka,

**18** nîûndû gûtirî na kûndû gwa kûrîthua,

**18** wana ndîthia cia ng'ondu nîirathînîka.

**18**

**19** We Ngai-Mûnene nînîrakûrîrîra,

**19** mwaki nîûthirîtie kûndû gwa kûrîthua,

**19** nînîmbî cia mwaki nîithirîtie mîtî yonthe ya kîthaka.

**19**

**20** Wana nyamû cia kîthaka nîirakûrîrîra we,

**20** nîûndû tûmîtaro twa manjî rîu nî tûnyaru,

**20** mwaki nîûthirîtie kûndû gwa kûrîthua werûrî.

# Joe 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngige irî kîonereria kîa mûthenya wa Ngai-Mûnene

## Ngai-Mûnene nîareta andû merire

## Ngai nîke ûcokagia ûnoru vûrûrirî

## Mûthenya wa Ngai-Mûnene

**1** Vuvani karumbeta mûrî Zayuni;

**1** ugîrîriani mûrî kîrîmarî gîakwa kîthuure!

**1** Tigani andû onthe a Juda mainaine,

**1** nîûndû mûthenya wa Ngai-Mûnene nîûkîte,

**1** ûrî vakuvî mûno.

**1**

**2** Ûcio nî mûthenya wa nduma na kîeva,

**2** mûthenya wa matu na nduma nene.

**2** Ngige nyîngî nîciûkîte,

**2** ciîkariî ta nduma îtambûrûkîte irîmarî.

**2** Gûtianethîrwa kûrî na tayo wanarî vanini,

**2** na ndîkoonekana rîngî kûrî njiarwa cionthe igaûka.

**2**

**3** Ta ûrîa mwaki ûvîvagia

**3** vûrûri wîkariî ta mûgûnda wa Edeni,

**3** nwatî vuva wake nîta werû,

**3** na gûtirî kîndû kîngîûra.

**3**

**4** Mekariî ta mbarathi,

**4** mavinyûraga ta mbarathi cia mbaara.

**4**

**5** Mararûgarûga marî îgûrû rîa kîrîma,

**5** mararûgarûga ta ikaari cia mbarathi;

**5** mararuruma ta mwaki wa macaki mama maûmû rîerarî.

**5** Mevangîte ta gîkundi kînene Kîam athigari kîîvarîrîtie kûrûa.

**5**

**6** Wa ûrîa magûkuvîvîria andû maragwatwa nî guoya,

**6** mothiû mao magatuka nî guoya.

**6**

**7** Marûaga ta arûi a mbaara

**7** matûcaga nthingo ta athigari.

**7** Mathiîcaga marûmanîrîrîte,

**7** na maticenjagia njîra ciao.

**7**

**8** Gûtirî mûndû ûvatîkaga ûrîa wîngî,

**8** wa mûndû arûmagîrîra njîra yake;

**8** mavîtûkagîrîra gatagatî ka nyambo,

**8** na gûtirî wanarî gîa kûmagirîrîria.

**8**

**9** Mavinyûranagia rûthingorî;

**9** mavaritaga nyomba magatonyerera îgûrû;

**9** matonyagîrîra ndiricarî ta aîi.

**9**

**10** Nthî nîîratetema mbere yao

**10** îgûrû nîrîrainaina.

**10** Riûa na mweri nîiratuîka nduma,

**10** nacio njata nîitigîte kûruta ûtheri.

**10**

**11** Ngai-Mûnene nîathaga athigari ake,

**11** athigari ake nî engî mûno,

**11** arîa mamwathîkagîra nî eengî mûno.

**11** Mûthenya wa Ngai-Mûnene nî mûnene na nîwakûmakania,

**11** nîûrîkû ûngîvota kûwîtirîria?

**11**

**12** “Nwatî kûnarî ûguo,” nie Ngai-Mûnene nauga atîrî,

**12** “Njokererani na ngoro yonthe,

**12** na njîra ya kwînyerekia, kûrîra na gûcakaya.

**12**

**13** Tembûrangani ngoro cienyu

**13** na mûtigatembûrange nguo cienyu.”

**13** Cokererani Ngai-Mûnene, Ngai wenyu,

**13** ke ecûrîtwe nî ntha na nî mûtugi,

**13** ndarakaraga na îvenya na arî wendo ûtathiraga;

**13** ke nîovanagîra agatiga kûverithania.

**13**

**14** Nwa kwîthîrwa Ngai-Mûnene Ngai wenyu nîakwîricûkwa,

**14** na amûve irathimo cia irio nyîngî,

**14** mûcoke mûmûrutîre matega ma irio cia mûgûnda na ndivei.

**14**

**15** Vuvani karumbeta kûu kîrîmarî gîa Zayuni;

**15** anîrîrani andû menyerekie,

**15** na mwîtane mûcemanio mûtheru.

**15**

**16** Ûnganiani andû vamwe;

**16** varîrîriani andû nîûndû wa kîûngano kîtheru;

**16** reteni andû arîa akûrû,

**16** ûnganiani ciana vamwe,

**16** wana ciana irîa ironga.

**16** Andû arîa maravikanirie nîmaume kwao nyomba maûke.

**16**

**17** Gatagatî ka metha ya kîgongoona

**17** athînjîri-Ngai arîa matungataga Ngai-Mûnene

**17** nî marîre makiugaga atîrî:

**17** “Îguîra andû aku ntha we Ngai-Mûnene.

**17** Ndûkareke andû arîa engî matûmena,

**17** matûmena makîûragia atîrî, ‘Ngai wao arî kû?’ ”

**17**

**18** Ngai-Mûnene nîwacokire akîonania wendo wa vûrûri wake,

**18** na akîguîra andû ake ntha.

**18**

**19** Nîwacokire akîra andû ake atîrî,

**19** “Rîu nîngûmûva ngano, ndivei na maguta ma ndamaiyû,

**19** na nîmûkwîganîra.

**19** Andû a ndûrîrî matikaamûnyarara rîngî.

**19**

**20** Nîngaaruta nthû icio ciumîte mwena wa rûgûrû,

**20** na nîngavira amwe nginya werûrî.

**20** Athigari arîa marî mbere nîngamavira nginya Îriarî rîa Cumbî,

**20** nao arîa a vuva nîmavire Îriarî rîa Mediterania.

**20** Nîmakaaruta mûruke mûcûku na mûnungo mûcûku,

**20** acio nîmekîte maûndû meengî mûno macûku.

**20**

**21** “Ndûkegue guoya, we vûrûri,

**21** nwatî kena na ûcanjamûke,

**21** nîûndû wa maûndû monthe marîa Ngai-Mûnene ekîte nîûndû waku.

**21**

**22** Mûtikegue guoya mue nyamû,

**22** kûndû gwa kûrîthia rîu nî kwîngî;

**22** mîtî rîu nîîraciara matunda,

**22** mîthavibu na mîkûyû nîîraciara mûno.

**22**

**23** “Kenani, mue andû a Zayuni,

**23** mûcanjamûke mûrî kûrî Ngai-Mûnene, Ngai wenyu,

**23** nîûndû nîamûvete mbura îrîa mûkwenda.

**23** Nîaurithîtie mbura ya kwîgana,

**23** mbura nene na mbura nini wata mbere.

**23**

**24** Vandû va kûvûrîra vakethîrwa vecûrîte ngano;

**24** kîvivîro nîgîgeecûra ndivei na maguta.

**24**

**25** Nîngamûcokeria kîrîa Kîamûrire

**25** vingo îrîa ngige ciarîîre irio cienyu,

**25** nînie namûtûmîre athigari acio engî ûguo.

**25**

**26** Nîmûrîa irio nyîngî na mwîganie,

**26** na mûkumie Ngai-Mûnene, Ngai wenyu,

**26** ûrîa wîkîte maûndû ma kûmakania kûrî mue,

**26** andû akwa matigaaconorithua rîngî.

**26**

**27** Nîmûkaamenya atî nîrî gatagatî ka Isiraeli,

**27** na nîmûkaamenya atî nie Ngai-Mûnene nîrî namue na gûtirî wîngî.

**27** Na atî andû akwa matigaconorithua rîngî.

**27**

**28** “Vuvarî, nîngetîrîria andû onthe Roho wakwa,

**28** andû enyu, anake na erîtu nîmakaanîrîra,

**28** andû enyu arîa akûrû nîmakaarota iroto,

**28** nao anake enyu nîmakoona cioneki.

**28**

**29** Wana ndungata cia anake na cia erîtu nîngaciîtîrîria Roho wakwa,

**29** nîngetûrûra Roho wakwa kûrî ndungata cia arûme na cia aka.

**29**

**30** “Nîngekîra rûûri îgûrû na nthî,

**30** nîgûkethîrwa na nthakame, mwaki na matu ma ndogo.

**30**

**31** Riûa nîrîgakûnîkwa rire,

**31** naguo mweri nîûgatunîva ta nthakame,

**31** mbere ya mûthenya wa Ngai-Mûnene ûkinya.

**31**

**32** Nwatî andû onthe arîa makaavoya Ngai-Mûnene amatethie, nîmakaavonokua.

**32** Nîûndû kîrîma gîa Zayuni na Jerusalemu,

**32** nîgûkethîrwa na ‘andû makaavonoka,

**32** arîa magaatigara nî arîa nie nthurîte,

**32** ta ûrîa mbugîte nie Ngai-Mûnene.’ ”

# Joe 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîagaatuîra Mavûrûri

## Ngai nîakaarathima andû ake

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** “Vîndî îo nîngaatûma Juda na Jerusalemu kûgacîre rîngî.

**1**

**2** Nîngaûngania mavûrûri monthe vamwe,

**2** na nîmavire Kîamndarî gîa îtuîro.

**2** Vau nîvo ngaamatuîra,

**2** nîûndû wa maûndû marîa mekîte andû akwa.

**2** Nîmanyaganîtie Isiraeli mavûrûrirî mageni,

**2** na makagaania Isiraeli, vûrûri wakwa.

**2**

**3** Nîmaaûthire nîguo mamenye nî ûrîkû ûgwoca mîgwate;

**3** nîmeendirie anake na erîtu marî ngombo,

**3** nîguo marîve ûmaraa na ndivei.

**3**

**4** “Mûrenda gwîka atîa mue Turo na Sidoni na kûu Filisiti kuonthe? Kûrî na ûndû mûrerîvîrîria? Ethîrwa nîkwa mûrerîvîrîria, nie nîngûmûrîvîrîria wa rîmwe.

**5** Nîmwocete sîlûva na thaavu ciakwa na mûgakuua indo ciakwa mûkaivira metharî cienyu cia magongoona.

**6** Nîmwendetie andû a Juda na a Jerusalemu kûrî andû a Ngiriki na mûkîmavira kûraca na vûrûri wao.

**7** Rîu nîngûruta andû akwa kûrîa mwamendirie. Ngaamwîka wata ûguo mwamekire.

**8** Nîngaatûma anake na erîtu enyu mendue kûrî andû a Juda, na nîmakaamendia vûrûri wa kûraca ûrîa wîtagwa Sabea. Nînie Ngai-Mûnene nauga ûguo.

**8**

**9** “Anîrîra ûndû ûyû kûrî mavûrûri monthe:

**9** îîvarîrieni nîûndû wa mbaara;

**9** îtani athigari enyu.

**9** Ûnganiani athigari enyu na mathiî na mbere.

**9**

**10** Turani tûviû twa mîraû yenyu mviû cia njûra,

**10** natuo tûviû twenyu twa gûcaa mûtûture matumû,

**10** arîa matarî na vinya nîmauge atîrî,

**10** ‘Wananie nî njamba ya kûrûa.’

**10**

**11** Ûkani na îvenya,

**11** mue mavûrûri monthe,

**11** ûnganani vamwe Kîamndarî,

**11** tûma athigari aku we Ngai-Mûnene.

**11**

**12** “Nwanginya mavûrûri mevarîrie;

**12** maûke Kîamndarî gîa îtuîro.

**12** Kûu nîkuo nie Ngai-Mûnene ngekara,

**12** kûu nîkuo ngekara ngîtuîra mavûrûri monthe ma nthî.

**12**

**13** Ocani kaviû ga gûketha

**13** nîûndû rîu nî vîndî ya maketha.

**13** Tonyani! Mûmakinyange ta thavibu

**13** ciîcûrîte kîvivîrorî Kîam thavibu.

**13** Mavîtia mao nîmakîru njano,

**13** nîta matangi mecûrîte makauna.”

**13**

**14** Marakinya marî ikundi gwa ikundi

**14** Kîamndarî gîa îtuîro,

**14** nîûndû mûthenya wa Ngai-Mûnene nîûkuvîvîrie.

**14**

**15** Riûa na mweri nî igîte nduma,

**15** na njata nîitigîte kûgîa na ûtheri.

**15**

**16** Ngai-Mûnene nîararuruma arî kîrîmarî gîa Zayuni;

**16** aranîrîra na mûgambo mûnene arî Jerusalemu,

**16** îgûrû na nthî nîirainaina.

**16** Ngai-Mûnene nîke rîûrîro rîa andû ake,

**16** nîke ûgitagîra andû ake.

**16**

**17** Vîndî îo nîrîo we Isiraeli ûkaamenya atî,

**17** nînie Ngai-Mûnene Ngai waku,

**17** ndûûraga Zayuni, kîrîmarî gîakwa kîtheru.

**17** Jerusalemu îkethîrwa îrî ntheru,

**17** na ageni matikaarîvoota rîngî.

**17**

**18** Vîndî îo, irîma nîikaanyûrûrûkia ndivei îrî na mûrîo,

**18** na irîmarî kumage îria,

**18** gûkethîrwa kûrî na manjî tûrûnjîrî tuonthe twa Juda.

**18** Gûkethîrwa kûrî na karûnjî nyombarî ya Ngai-Mûnene,

**18** karûnjî kau nîgakaathiîrîra Kîamndarî gîa Shitimu.

**18**

**19** Misiri gûkethîrwa kûrî werû,

**19** na Edomu gûkethîra kûrî werû,

**19** nîûndû nîmaatharîkîre andû a Juda,

**19** na makiûraga andû mataarî na mavîtia.

**19**

**20** Nwatî Juda na Jerusalemu nîgûtûûra na andû vîndî cionthe.

**20**

**21** Nîngarîvîrîria andû a Juda,

**21** na ndigaatigana na arîa marî na mavîtia.

**21** Nie Ngai-Mûnene mbîkaraga Zayuni.

Amo

# Amo 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûrathi Amosi

## Ngai nîwatuîrîre mavûrûri marîa maariganîtie na Isiraeli

## Damesiki

## Filisiti

## Turo

## Edomu

## Amoni

**1** Ino nîcio ciugo cia Amosi. Amosi aarî ûmwe wa arîthi a kuuma îtûûra rîa Tekoa. Mîaka îîrî mbere ya kîthingithia, rîrîa Uzia aarî mûthamaki wa Juda, na Jeroboamu mûvîcî wa Joashi arî mûthamaki wa Isiraeli, Ngai nîwaguûrîrie Amosi maûndû mama megiî Isiraeli.

**2** Amosi nîwaugire atîrî,

**2** Ngai-Mûnene nîararama arî kîrîmarî gîa Zayuni;

**2** na akaruruma arî Jerusalemu,

**2** wana nyaki ya arîthi nîraûma.

**2** Nyaki îrîa îrî kîrîmarî gîa Karimeli nîîravova.

**2**

**3** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**3** Andû a Damesiki nîmevîtie rîngî wana rîngî,

**3** kwoguo ndigatiga kûmaverithia.

**3** Nîmeekire andû a Gileadi ûndû mûcûku mûno,

**3** ta ngano ikîthîwa na gîkaari gîa cuuma.

**3**

**4** Kwoguo nîngaatûma mwaki kûrî nyomba ya Hazaeli,

**4** na nîûgacûkangia kûndû kûrîa kûgitîre kwa mûthamaki Benihadadi.

**4**

**5** Nîngaaunanga ivingo cia îtûûra rîa Damesiki,

**5** na njûkangie arîa matûûraga Kîamndarî Kîam Aveni,

**5** na ûrîa wathanaga Bethedeni;

**5** na andû a Sîria nîmakaathiî îthamîriorî.

**5** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**5**

**6** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**6** “Andû a Gaza matûûraga mevagia,

**6** kwoguo ndigaatiga kûmaverithia,

**6** nîmaavirire andû onthe Edomu,

**6** makîmendia kuo matûûre marî ngombo.

**6**

**7** Kwoguo nîngaatûma mwaki nthingorî cia Gaza,

**7** naguo nîûgacûkangia matûûra monthe marîa mairigîre.

**7**

**8** Nîngaathengutia andû arîa matûûraga Ashidodi,

**8** mverithie mûnene wa Ashikeroni.

**8** Nîngaaverithia îtûûra rîa Ekironi,

**8** na Afilisiti onthe arîa maatigarîte nîmagaakua.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**9** “Andû a îtûûra rîa Turo matûûraga mevagia,

**9** kwoguo ndigatiga kûmaverithia.

**9** Nîmoocire vûrûri wonthe na makîûvira îthamîriorî Edomu.

**9** Nîmaaunire kîrîkanîro Kîam thayû kîrîa maarûthîte.

**9**

**10** Kwoguo nîngaatûma mwaki ûvîvie nthingo cia Turo,

**10** na ûcûkangie kûndû kûrîa kûgitîre.”

**10**

**11** Ngai mûnene arauga atîrî,

**11** “Andû a îtûûra rîa Edomu matûûraga mevagia,

**11** kwoguo ndigaatiga kûmaverithia.

**11** Nîmaarûmîrîrie aa mûrwang'ina andû a Isiraeli na mviû,

**11** marî aa mûrwang'ina matiameguîra ntha,

**11** marakara mao kûrî o matiarî na kîthimi.

**11**

**12** Kwoguo nîngaatûma mwaki îtûûrarî rîa Temani,

**12** naguo nîûkaavîvia kûrîa kûgitîre îtûûrarî rîa Bozira.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**13** “Andû a Amoni matûûraga mevagia,

**13** kwoguo ndigatiga kûmaverithia.

**13** Rîrîa maarûaga nîguo mararamie mîvaka yao,

**13** nîmaatarûrire aka a Gileadi marî mavu.

**13**

**14** Kwoguo nîngaatûma mwaki wakane rûthingorî rwa Raba,

**14** na ûcûkangie kûrîa kûgitîre îtûûrarî rîu.

**14** Mûthenya wa mbaara nîgûkaagîa na înegene rînene,

**14** nayo mbaara nîîkaneneva ta kîvuvûkanio kînene.

**14**

**15** Mûthamaki wao nîakaathiî îthamîriorî,

**15** vamwe na atongoria ake.

**15** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene mbugîte.”

# Amo 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Moabu

## Juda

## Îtuîro rîa Ngai kûrî andû a Isiraeli

**1** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**1** “Andû a Moabu matûûraga mevagia,

**1** kwoguo ndigaatiga kûmaverithia,

**1** nîûndû nîmaregete kûva mûthamaki wa Edomu ûrîa wakuire gîtîîo,

**1** na njîra ya kûvîvia mavîndî make magatuîka mûu.

**1**

**2** Kwoguo nîngaatûma mwaki îtûûrarî rîa Moabu,

**2** ûcûkangie kûndû kûrîa kûgitîre îtûûrarî rîa Keriothi.

**2** Rîrîa athigari a mbaara makaugîrîria na mavuve tûrumbeta,

**2** andû a Moabu nîmagaakua.

**2**

**3** Nîngaûraga mûthamaki wa Moabu,

**3** na atongoria onthe a vûrûri wao.”

**3**

**4** Ngai mûnene arauga atîrî,

**4** “Andû a Juda matûûraga mevagia,

**4** kwoguo ndigaatiga kûmaverithia.

**4** Nîmareganîte na watho wa Ngai-Mûnene,

**4** na marega kwathîkîra mawatho make.

**4** Nîmavîtithîtue nî ngai irîa methe mao maagoocaga.

**4**

**5** Kwoguo nîngaatûma mwaki vûrûrirî wa Juda,

**5** na ûcûkangie kûndû kûrîa kûgitîre îtûûrarî rîa Jerusalemu.”

**5**

**6** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**6** “Andû a Isiraeli matûûraga mevagia,

**6** kwoguo ndigaatiga kûmaverithia,

**6** nîûndû mendetie andû arîa athingu sîlûva,

**6** na makendia athîni mavewe iratû.

**6**

**7** Nîmaanyamaririe arîa matarî vinya,

**7** na makaregana na kîvooto Kîam athîni.

**7** Mûndû na îthe mamenyanaga kîîmwîrî na mwîrîtu ûmwe ngombo,

**7** kwoguo nîmatûmaga rîîtwa rîakwa rîtheru rîgîe na mûgiro.

**7**

**8** Mamamaga vakuvî na metha ya kîgongoona,

**8** na makamamîra nguo irîa macunîte athîni nîguo irûngamîrîre thirî wao.

**8** Manyunyagîra ndivei hekarûrî ya Ngai wao,

**8** îrîa matavîte andû maremwa nî kûrîva mathiirî.

**8**

**9** “Kûnarî ûguo, mue andû akwa,

**9** nînathiririe Aamori viû nîûndû wenyu,

**9** arîa maaracavîte ta mîtarakwe,

**9** na maarî na vinya ta mîtî ya mîvuru,

**9** na nînacûkangirie mvûa vamwe na mîri.

**9**

**10** Nînacokire ngîmûruta vûrûri wa Misiri,

**10** ngîmûtongoria werûrî mîaka mîrongo îna,

**10** nîguo mûkegwatîre vûrûri wa Amori.

**10**

**11** Nînathuurire andû amwe a njiarwa cienyu matuîke arathi,

**11** na anake amwe enyu matuîke Anazari.

**11** Kinthî ûcio tî ûvoro wa ma mue andû a Isiraeli?

**11** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**11**

**12** Nwatî nîmwatûmire Anazari manyue ndivei,

**12** na makîatha arathi matikarathe.

**12**

**13** Taroria, nîngamûkinyangîra nthî,

**13** ta ûrîa ngari îkuîte maketha yomomoraga nthî.

**13**

**14** Andû arîa marî îvenya mûno matikoona gwa kûûrîra,

**14** andû arîa marî vinya mwîngî nîmakaathirwa nî vinya,

**14** na athigari matikaavota kûvonokia mîoyo yao.

**14**

**15** Andû arîa makuuaga moota matigetirîria,

**15** nao arîa marî îvenya mûno matikevonokia,

**15** wana arîa mathiîcaga mekarîrîte mbarathi matikavonokia mîoyo yao.

**15**

**16** Mûthenya ûcio mûndû ûrîa mûmîrîru mûno akaûra arî njaga.”

**16** Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene mbugîte.

# Amo 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûthirua gwa Samaria

**1** Mue andû a Isiraeli, tathikîrîriani ndûmîrîri îrîa Ngai-Mûnene arîtie îmwîgiî mue arîa onthe aarutire vûrûri wa Misiri.

**2** Gatagatî ka mavûrûri monthe ma nthî, mue nwa mue mbîcî. Kwoguo nîngûmûverithia nîûndû wa mavîtia menyu monthe:

**2**

**3** Andû aîrî nwa mathiî rûgendo matarîkanîrîte?

**3**

**4** Mûnyambû nwa ûrarame mûtitûrî ûtarî mûragu kîndû?

**4** Kaana ka mûnyambû nwa kararame karî kîmamorî gîa ko gatarî na kîndû kanyitîte?

**4**

**5** Gaconi nwa kagwe mûtegorî ûtarî mûtege?

**5** Mûtego nwa ûviûke ûtagwatîtie kîndû?

**5**

**6** Karumbeta ka mbaara nwa kavuvwe îtûûrarî na andû makarega gwîtigîra?

**6** Îtûûra nwa rînyitwe nî mûthiro tiga Ngai-Mûnene aûrekereretie?

**6**

**7** Nama gûtirî ûndû Ngai-Mûnene Mwene Vinya wonthe ekaga,

**7** ataûguûrîrîtie arathi ndungata ciake.

**7**

**8** Rîrîa mûnyambû wararama,

**8** nî ûrîkû ûtangîtigîra?

**8** Rîrîa Ngai-Mûnene aaria,

**8** nû ûngîrega kwanîrîra ndûmîrîri yake?

**8**

**9** Anîrîrani mûrî nyombarî cia athamaki irîa irî Ashidodi wana mwanîrîre mûrî nyombarî cia anene îgûrû mûrî Misiri muge atîrî, “Gomanani irîmarî cia Samaria na mwone kîthigithigi kîrîa kîrî kuo, wana ûvinyanîrîria ûrîa ûrî kuo.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Maigaga indo irîa maîîte na macunanîte na vinya nyombarî ciao. Kwoguo matimenyaga gwîka maûndû marîa magîrîru.

**11** Nthû nîikaarigicîria vûrûri na kûrîa kûgitîre kûthirwe vinya na nthingo irîa cirigîrîte matûûra menyu ciomomorangwe.”

**11**

**12** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Wata ûrîa mûrîthi atethûraga magûrû maîrî, kana kînuku Kîam gûtû kwa ng'ondu kuuma kanyuarî ka mûnyambû, nwa guo andû a Isiraeli arîa matûûraga Samaria magatethûrwa, arîa rîu mamamagîra itanda mbaro na nguo cia goro.”

**13** Ngai-Mûnene Mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Thikîrîriani na mûgakaanie njiarwa cia Jakovu.

**14** Mûthenya ûrîa ngaaverithia andû Isiraeli nîûndû wa mevia mao na njûkangie metha cia kîgongoona cia Betheli, nîngaatemanga mvîa cia metha cionthe cia magongoona nîigwîthie nthî.

**15** Nîngaacûkangia nyomba irîa ciîkaragwa vîndî ya mvevo na vîndî ya riûa na nyomomore nyomba irîa ng'emie na mîguongo. Gûtirî nyomba wanarî îmwe ya icio nene îgaatigara.” Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene mbugîte.

# Amo 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Isiraeli nîmaaregire kwîrûnga

**1** Tathikîrîriani kiugo gîkî, mue aka a Samaria mue mûnorete ta ng'ombe cia Bashani irîa ndîthie waro mûno. Mûnyamaragia athîni na mûkavinyîrîria arîa matarî kîndû na mûkera arûme enyu mamûretere ndivei mûnyue!

**2** Nie Ngai-Mûnene ûrîa mûtheru nînîreranîra na mwîvîtwa atî, “Mîthenya nîgûkinya rîrîa andû makaamûkururia muonthe na mbogoro; mûgeekara ta nthamaki inyitîtwe na ndûano.

**3** Mûgakururua nginya kûrîa kûrî na mîanya rûthingorî mwikue na nja. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.”

**3**

**4** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Andû a Isiraeli thiîni Betheli mûkevie na mûthiî Giligali mwîvie mûno. Viragani magongoona menyu wa kîraûko na mûvirage gîcunjî gîa îkûmi vuva wa mîthenya îthatû.

**5** Rutagani îgongoona rîa gûcokia ngatho kûrî Ngai rîa mûgate ûtarî na ndawa ya kwimbia, na mwîtîîage nîûndû wa matega ma kwîyendera marîa mûrutaga. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**6** Nînie natûmire kûgîe na yûra matûûrarî menyu monthe nwatî mûtianjokerera.

**7** Nînagiririe mbura yure rîrîa mwamîvatarîte mûno. Nînatûmire mbura yure îtûûrarî rîmwe nwatî ngîgiria yure îtûûrarî rîu rîngî. Mbura yauraga mûgûndarî ûmwe nwatî mûgûnda ûcio wîngî ûkaûmagara.

**8** Nîûndû wa nyonda andû kuuma matûûrarî meengî nîmaathiîcaga îtûûrarî rîrîa meeciragia atî nîmakwona manjî, nwatî gûtiarî na manjî ma kwîgana. Kûnarî ûguo mûtianjokerera.

**8**

**9** “Nînamûverithirie na kûmûvîvîria mîmera na ndavaîki. Mîgûnda yenyu yonthe ya irio wana ya mûthavibu wana mîtî yenyu îrîa îkethagwa ngûyû na ndamaiyû nîyarîrwe nî ngige. Kûnarî ûguo nîmwaregire kûnjokerera.

**10** Nînamûretithîrie mûthiro ta ûrîa naretere andû a Misiri, nînaûragire anake enyu a mbaara na ngîoca mbarathi cienyu. Nînatûmire kûrîa mwambîte magema kûgîe na mûnungo wa ciimba, nwatî kûnarî ûguo mûtianjokerera.

**11** Nînacûkangirie amwe enyu wata ûrîa nacûkangirie Sodomu na Gomora. Arîa mwatigarire mwekariî ta gîcinga Kîam mwaki kîtharîtwe kuuma mwakirî. Kûnarî ûguo mûtianjokerera.

**12** Kwoguo mue andû a Isiraeli nîngûmûverithia. Na nîûndû nîngûmûverithia, îîvarîrieni îtuîro rîakwa.”

**12**

**13** Ngai nîke waûmbire irîma na akîûmba mvuvo.

**13** Nîke ûmenyithagia mûndû meciria make,

**13** na nîke ûtûmaga mûthenya ûtuîke ûtukû.

**13** Athiîcagîrîra nthî kûrîa gûtûgîru.

**13** Rîîtwa rîake nî Ngai-Mûnene, Mwene vinya wonthe.

# Amo 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Macakaya ma Amosi

**1** Tathikîrîria ngîgûcakaîra we Isiraeli.

**1**

**2** We nthingi Isiraeli nîûgwîte na ndûngîûkîra rîngî,

**2** ûtigîtwe ûrî wenga vûrûrirî waku,

**2** gûtirî wanarî mûndû wa gûkûrûngamia.

**2**

**3** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Andû ngiri îmwe nîmakauma îtûûrarî mathiî makarûe, nwatî arîa magaatigara nî andû îgana rîmwe. Andû îgana rîmwe nîmakauma îtûûrarî rîngî nwatî andû îkûmi tu nîo magatigara.”

**3**

**4** Ngai-Mûnene arera andû a Isiraeli atîrî, “Njariani namue nî mûgûtûûra mwoyo!

**5** Mûtikaathiî Beeri-shiba kûgooca. Mûtikanjarie kûu Betheli nîûndû Betheli nîgaacûkangua kana mûthiî Giligali nîûndû nwanginya mathiî îthamîriorî.”

**5**

**6** Cariani Ngai-Mûnene, namue nîmûgûtûûra mwoyo. Ethîrwa tîmûmûcaria nîakaamûthiria mue njiarwa cia Josefu na Mwaki. Mwaki nîûkavîvia atûûri a Betheli na gûtirî mûndû ûkaavota kûûvoria.

**7** Îîmenyerereni mue arîa mûreganaga na ûûma na mûgakinyangîra kîvooto nthî.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîke waûmbire njata,

**8** nîke waûmbire Kîrîmîra na Orioni.

**8** Nîke wagarûrire nduma nene îgîtuîka ûtheri,

**8** na mûthenya ûgîtuîka ûtukû.

**8** Acokanagîrîria manjî ma îria vamwe na akametûrûra nthî.

**8** Etagwa Ngai-Mûnene.

**8**

**9** Nîke ûthiragia arîa marî vinya na agacûkangia kûndû kwao gwa kwîgitîra.

**9**

**10** Mue nîmûthwîre arîa marûngamagîrîra kîvooto na arîa maragia ûûma îgootirî.

**10**

**11** Mue nîmûvinyagîrîria ngîa na mûkametia gooti ya ngano nyîngî gûkîra ûrîa magîrîrwe nî kûruta. Mwîtumîrîte nyomba cia mathiga ma kumia, nwatî mûtigaitûûra. Nîmûrîmîte mîgûnda mîaro ya mîthavibu nwatî mûtikaanyua ndivei ya thavibu icio.

**12** Nîmbîcî ûrîa mavîtia menyu marî meengî na ngamenya ûrîa mwîkîte maûndû meengî macûku. Mûnyariraga andû arîa aro, mûkamûkîra mavaki na mûkagirîrîria ngîa ituîrwa na kîvooto îgootirî.

**13** Kwoguo, nîgûkethîrwa na mavinda macûku na nginya mûndû ûrîa mûûgî nîagaakira kivi.

**13**

**14** Geragiani gwîka maûndû marîa maro na mûtigekage marîa macûku nîguo mûtûûre mwoyo. Mweka ûguo, Ngai-Mûnene, Mwene vinya wonthe akethagîrwa arî vamwe na mue wata ûrîa mugaga.

**14**

**15** Thûrani maûndû macûku na mwende maûndû maro, na mûrûmagîrîre kîvooto magootirî. Nwa kwîthîrwa Ngai-Mûnene, Mwene vinya wonthe nwa akinyîrie njiarwa cia Josefu irîa itigarîte wega wake.

**15**

**16** Kwoguo Ngai-Mûnene, Mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Nîgûkethîrwa na kîeva na kîrîro icagirî na matûûrarî monthe. Andû nîmagacakaya makiugaga, ‘Ûûi! Ûûi!’ Arîmi nîmagetwa wana arîa marîvagwa gûcakaya mathiî magacakaîre arîa akuû.

**17** Nîgûkethîrwa na kîrîro mîgûndarî yonthe ya mîthavibu. Maûndû mama magekîka nîûndû nîngaûka kûmûverithia. Ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**18** Kaî andû arîa metagîrîra mûthenya wa Ngai-Mûnene marî na thîna-î. Mwetagîrîra mûthenya ûcio wa Ngai-Mûnene nîkî na ûkethîrwa ûrî mûthenya wa nduma na tî wa ûtheri.

**19** Nîta mûndû akîûra nî mûnyambû agacoka agatûngwa nî ngatûnyi, kana atonyete nyomba na agetira rûthingorî na njara îkarûmwa nî njoka.

**20** Mûthenya wa Ngai-Mûnene ûkethîrwa ûrî wa nduma na tî wa ûtheri. Ûkethîrwa ûrî mûthenya wa kîeva ûtarî na gîkeno.”

**20**

**21** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nîmenete na nganyarara irugo cienyu, na ndikenagua nî ciûngano cienyu cia ndini.

**22** Wana mwandutîra matega ma kûvîvua na matega ma irio cia mîgûnda ndikaametîkîra. Na ndigetîkîra matega menyu ma thayû ma nyamû irîa noru.

**23** Nthengutîriani înegene rîa nyîmbo cienyu; ndirenda kûthikîrîria mîgambo ya ngita cienyu.

**24** Vandû va ûguo, tiga kîvooto kînyûrûrûkage ta karûnjî, na ûthingu ûnyûrûkage ta rûnjî rûtavûcaga.

**24**

**25** “Mue andû a Isiraeli, rîrîa mwarî werûrî mîaka mîrongo îna nîmwandutagîra magongoona?

**26** Mue nîmûgaakuua mûvuanano wa Sakuthi mûthamaki wenyu, na mûvuanano wa ngai yenyu ya njata, indo irîa mue mwerûthîrîte.

**27** Kwoguo nîngaamûvira îthamîriorî vûrûri ûrî kûraca na Damesiki.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene, ûrîa wîtagwa Ngai mwene vinya wonthe arauga.

# Amo 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûcûkangua gwa Isiraeli

**1** Kaî arîa mekaraga Zayuni magangarîte marî na thîna-î,

**1** na arîa megucaga marî agitîre marî kîrîmarî gîa Samaria,

**1** mue atongoria a rûrîrî rûnene rwa Isiraeli,

**1** kûrîa andû mathiîcaga gûcaria ûtethio!

**1**

**2** Tathiîni îtûûra rîa Kaline mûkeyonere,

**2** na mûthiî îtûûrarî înene rîa Hamathi,

**2** na mûnyûrûrûke mûkinye îtûûrarî rîa Gathu vûrûrirî wa a Filisiti.

**2** Nîkwa maarî maro gûkîra mothamaki mama,

**2** kana nîkwa vûrûri wao ûrî mûnene gûkîra wenyu?

**2**

**3** Mue mûgeragia kûrega mûthenya mûcûku,

**3** nwatî mûgetîkîra arîa maathanaga na vinya.

**3**

**4** Mue arîa mûmamagîra itanda cia mîguongo kaî mûrî na thîna-î,

**4** na mûgatambararia itîîrî cia cûva,

**4** mûkîrîcaga nyama kuuma ndîthiarî cia ng'ondu,

**4** na nyama cia njaû kuuma ndîthiarî cia ng'ombe.

**4**

**5** Mwendaga kwina nyîmbo mûkîvûraga ngita,

**5** mûgîtungaga nyîmbo njerû ta irîa mûthamaki Daudi aatungire.

**5**

**6** Mûnyunyaga ndivei na mbakûri,

**6** na mûkevaka maguta manungi waro mûno,

**6** nwatî mûtiîgucaga kîeva nîûndû wa gûcûkangua gwa Isiraeli.

**6**

**7** Kwoguo mûkethîrwa mûrî a mbere kûthiî îthamîriorî,

**7** na irugo cia arîa mekaraga magangarîte nîikaathira.

**7**

**8** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîevîtîte akauga,

**8** “Nînthûrîte mwîtîîo wa andû a Isiraeli,

**8** na ngamena nyomba ciao cia goro,

**8** nîngaavecana îtûûra rîao rîrîa rînene na indo cionthe irîa irî kuo kûrî nthû ciao.”

**8**

**9** Kûngîkethîrwa na andû îkûmi matigarîte mûciî ûmwe, nîmagaakua.

**10** Mûndû ûrîa makonenie na ûcio mûkuû angîgaaûka kûruta kimba nyomba nîguo akîvîvie, nîakeera ûrîa ûkethîrwa atigîtwe nyomba atîrî, “Kûrî mûndû mûrî nake kûu nyomba?” Nake nîagaacokia auge atîrî, “Naarî!” Nake nîakaauga atîrî, “Kira, tûtiagîrîrwe nî kûgweta rîîtwa rîa Ngai-Mûnene.”

**10**

**11** Taroria! Ngai-Mûnene nîarathana,

**11** nyomba nene na nini nîikaavaraganua ithire.

**11**

**12** Mbarathi nîivinyûragîra mathigarî?

**12** Andû nîmarîmaga îriarî na ndegwa?

**12** Nwatî mûgarûrîte kîvooto gîgatuîka ûrogi,

**12** na ûthingu ûgatuîka ûrûrû.

**12**

**13** Mwîtîîaga nîûndû wa kûnyita îtûûra rîa Lodebari,

**13** mugaga atî, “Na vinya wetû nîtwînyitîrîte îtûûra rîa Karinaimu.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene, Mwene vinya wonthe arauga atîrî,

**14** “Nîngûreta vûrûri mûgeni ûmûtharîkîre,

**14** ûkaamûvinyîrîria kuuma mwîrîgarî wa Hamathi nginya karûnjî ka Araba.”

# Amo 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîoneki kîa mbere: Ngige

## Kîoneki gîa kaîrî: Mwaki

## Kîoneki gîa kathatû: Kabirû

## Amosi na Amazia

**1** Mama nîmo maûndû marîa Ngai-Mûnene aamonirie: Nînonire akîûmba gîtutu Kîam ngige vîndî îrîa nyaki yambagîrîria kûtheûka yarîkia gûtemerwa mûthamaki.

**2** Rîrîa ngige ciarîîre mîmera yonthe vûrûrirî nînaugire atîrî, “Ûûi Ngai-Mûnene, Ngai nakûthaitha movere. Njiarwa cia Jakovu îgatûûra mwoyo atîa? Nî anini mûno!”

**2**

**3** Ngai-Mûnene, Ngai nîwericûkirwe gwîka ûndû ûcio na akiuga atîrî, “Ûndû ûcio tîwîkîka.”

**3**

**4** Ngai-Mûnene, Ngai nîwamonirie Kîoneki gîkî gîa kaîrî. Nînonire Ngai-Mûnene Ngai agîta mwaki nîguo averithie andû naguo. Mwaki ûcio nîwavîvirie manjî ma îria nginya kûrîa kûrikîru mûno na ûgîtamba nginya nthî nyûmû.

**5** Nînacokire ngiuga atîrî, “Ûûi Ngai-Mûnene, Ngai nakûthaitha ûtige kûmaverithia. Njiarwa cia Jakovu ingîtirîria maûndû mama atîa? Nî anini mûno!”

**5**

**6** Ngai-Mûnene Ngai nîwericûkirwe gwîka ûndû ûcio na akiuga atîrî, “Ûndû ûcio wanaguo tîwîkîka.”

**6**

**7** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmonia kîoneki gîa kathatû. Nînonire Ngai-Mûnene arûngamîte vakuvî na rûthingo anyitîte kabirû.

**8** Nake Ngai-Mûnene nîwambîrire atîrî, “Amosi, ûrona ndûî?” Nanie nînamûcokerie atîrî, “Nîrona kabirû.” Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî, “Taroria! Nînaiga kabirû gatagatî ka andû akwa a Isiraeli. Ndingîricûkwa rîngî îgûrû rîgiî kûmaverithia.

**9** Kûrîa gûtûgîru njiarwa cia Isaka igoocagîra nîngaagûcûkangia viû, nacio nyomba irîa nyamûre cia andû a Isiraeli igatuîka maganjo na nîngaatharîkîra nyomba ya Jeroboamu na rûviû rwa njûra.”

**9**

**10** Amazia mûthînjîri-Ngai wa îtûûra rîa Betheli nîwavirîre mûthamaki Jeroboamu wa Isiraeli ndûmîrîri îno: “Amosi nîavangîte ûndû mûcûku gatagatî gaku na andû a Isiraeli. Maûndû marîa ethîrîtwe akîaria nwa macûkangie vûrûri ûyû.

**11** Ethîrîtwe akiuga atî Jeroboamu nîakaaûragwa na rûviû, nao andû a Isiraeli nîmagaatavwa kuuma vûrûrirî wao mavirwe îthamîriorî.”

**12** Amazia nîwacokire akîîra Amosi atîrî, “We Mûrathi, uma gûkû ûthiî vûrûri wa Juda, ûrîcage irio kuo na ûrathage maûndû ûrî kuo.

**13** Nwatî ndûkarathîre îtûûra rîa Betheli rîngî. Nîûndû nîkuo mûthamaki agoocagîra na nî hekarû ya vûrûri ûyû.”

**13**

**14** Nake Amosi nîwacokerie Amazia atîrî, “Nie ndirî mûrathi wa kûrîvwa, kana ûmwe wa gîkundi Kîam arathi. Nîrî mûrîthi na mûmenyereri wa mûkûyû.

**15** Ngai-Mûnene nîwandutire wîrarî wakwa wa kûrîthia akîmbîra mbûke ndathîre andû ake a Isiraeli.

**16** Kwoguo rîu Amazia thikîrîria ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene. Ûmbîraga ndikarathîre andû a Isiraeli na ndikavunjîrie andû a nyomba ya Isaka.

**17** Kwoguo Ngai-Mûnene arauga atîrî, ‘Mûka waku akethîrwa arî îraa îtûûrarî, nacio ciana ciaku nîikaûragîrwa mbaararî na mûgûnda waku nîûgatûrangîrwa andû engî. We mwene, ûgaakuîra vûrûrirî ûtarî mûtheru, nao andû onthe a Isiraeli nîmagaatavwa mavirwe îthamîriorî kûraca na vûrûri wao.’ ”

# Amo 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîoneki gîa kana: Gîkavu kîa matunda

**1** Ngai-Mûnene nîwamonirie kîoneki kîngî: Nînonire gîkavu gîcûrîte matunda ma vîndî ya riûa.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî, “Amosi, nî ndûî ûrona?” Na nie nînamûcokerie

**2** atîrî, “Nîrona matunda ma vîndî ya riûa mecûrîte gîkavurî.” Nake Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî,

**2** “Mûthiia wa andû akwa a Isiraeli nîwakinya,

**2** ndingîricûkwa rîngî ûvororî wîgiî kûmaverithia.

**2**

**3** Mûthenya ûcio mûciî kwa mûthamaki gûkainwa nyîmbo cia macakaya.

**3** Gûkethîrwa na ciimba nyîngî,

**3** ikanyagarûkua kûndû kuonthe gûkirîtwe kivi.”

**3**

**4** Tathikîrîria ûvoro ûyû mue arîa mwendaga kûvinyîrîria ngîa,

**4** na mwendaga kûthiria athîni vûrûrirî,

**4**

**5** mûkiugaga ngororî cienyu atîrî,

**5** “Kîrugo Kîam mweri mûcerû gîkathira rî,

**5** nîguo twendie irio cietû cia mûgûnda?

**5** Thavatû îkaathira rî,

**5** twambîrîrie kwendia ngano cietû,

**5** na tûcenjia ithimi irîa tûthimaga nacio,

**5** nîguo tûveenie andû?

**5**

**6** Tûkaagûraga arîa matarî na vinya na sîlûva,

**6** na arîa ngîa tûmagûrage na iratû cia nyamûga,

**6** na twendagie muura wa ngano.”

**6**

**7** Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli nîevîtîte akauga atîrî,

**7** “Nama ndikariganîrwa nî ciîko ciao njûku.

**7**

**8** Nîûndû wa gîtûmi gîkî, nthî nîkainaina,

**8** na mûndû wa wonthe ûtûûraga nthî acakae.

**8** Vûrûri wonthe nîûgecûra ta rûnjî rwa Nilo,

**8** ûgaaikanagia ta rûnjî rwa Nilo.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**9** Mûthenya ûcio nîngaatûma riûa rîthûe mûthenya,

**9** na ndûme kûgîe nduma.

**9**

**10** Nîngaatûma irugo cienyu ituîke kîrîro,

**10** na nyîmbo cienyu cionthe ituîke cia macakaya.

**10** Nîngaatûma andû onthe mekîre nguo cia macakaya,

**10** na ndûme menje njuîrî cionthe ciongorî ciao,

**10** gûgekara ta andû magîcakaîra mwana wa kîmomwe,

**10** na mûthenya wa mûthiia ûkethîrwa ûrî na ûrûrû mwîngî.

**10**

**11** Ngai Mûnene arauga atîrî,

**11** “Taroria îvinda nîrîgûkinya,

**11** rîrîa ngaatûma kûgîe na yûra gûkû nthî,

**11** tî yûra rîa mûgate kana nyonda ya manjî,

**11** nwatî nî yûra na nyonda ya ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene.

**11**

**12** Andû nîmakaathiûrûrûka kuuma îria rîmwe kûthiî rîrîa rîngî,

**12** na kuuma rûgûrû kûthiî îrathîro.

**12** Nîmakavinyûra ava na vaarîa magîcaria kiugo Kîam Ngai,

**12** nwatî matigakîona.

**12**

**13** “Mûthenya ûcio erîtu na anake arîa marî na ûgima wa mwîrî,

**13** nîmakaagirîka nîûndû wa kûnyonda.

**13**

**14** Nao arîa mevîtaga na Ngai ya mîvuanano ya Samaria makiugaga:

**14** ‘Wata ûrîa ngai ya Dani îtûûraga mwoyo,’ na makauga rîngî,

**14** kana ‘Wata ûrîa ngai ya Beerisheba îtûûraga mwoyo,’

**14** andû acio nîmakagwa na matigaûkîra rîngî.”

# Amo 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtuîro rîa Ngai-Mûnene

**1** Nînonire Ngai-Mûnene arûngamîte metharî ya kîgongoona. Nake nîwathanire atîrî,

**1** “Ringa ciongo cia itugî cia hekarû na vinya mûno,

**1** nginya mîcingi yayo inaine,

**1** mîomomore îgwîre andû arîa marî kuo,

**1** na arîa magatigara nîngaamaûraga na rûviû.

**1** Gûtirî mûndû wa naarî ûmwe ûkauma kuo,

**1** gûtirî wanarî ûmwe ûkaûra.

**1**

**2** Wana menja njîra îthiîte kwa arîa akuû,

**2** nîngaamaruta kuo na njara yakwa;

**2** wana mangîkaunûkia mathiî îgûrû,

**2** wana kuo nîngamanyûrûrûkia gûkû nthî.

**2**

**3** Wana mangîkeethitha kîrîmarî gîa Karimeli îgûrû,

**3** nîngamacaria nîmarute kuo.

**3** Wana mangîkeethitha kûraca nanie îriarî kûrîa kûrikîru mûno,

**3** nîngaatha njoka îrîa îtûûraga îriarî îmarûme.

**3**

**4** Mangîkaanyitwa nî nthû ciao mavirwe îthamîriorî,

**4** nîngaathana maûragîrwe kuo na rûviû.

**4** Nîngaarîthania nao nginyîrîrîtie

**4** nîmeeke maûndû macûku na tî maro.”

**4**

**5** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**5** ûrîa ûvutagia nthî îkararûka,

**5** na arîa onthe matûûraga kuo magacakaya,

**5** na vûrûri wonthe ûgecûra ta rûnjî rwa Nilo,

**5** na ûkavwa rîngî ta rûnjî rwa Nilo ya Misiri;

**5**

**6** ûrîa ûtumaga nyomba yake îgûrû matuurî,

**6** na akaiga mûtambarûko wa matu îgûrû rîa nthî.

**6** Nîke ûnganagia manjî marîa marî îriarî,

**6** akametûrûra gûkû nthî nyûmû,

**6** rîîtwa rîake nî Ngai-Mûnene.

**6**

**7** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**7** “Mue andû a Isiraeli,

**7** nîmwîciragia wata ûrîa nîîciragîria andû a Ethiopia.

**7** Nînarutire andû a Isiraeli vûrûrirî wa Misiri,

**7** na ngîruta Afilisiti kuuma Kirete,

**7** na andû a Sîria ngîmaruta Kiru.

**7**

**8** Nie Ngai-Mûnene nîndoretie ûthamaki mwîvia wa Isiraeli,

**8** nîngaûcûkangia ûthire gûkû nthî,

**8** nwatî ndikaathiria nyomba ya Jakovu viû.

**8**

**9** “Nîûndû nîngaathana na mvûnge andû a Isiraeli mavûrûrirî marîa mengî,

**9** ta ûrîa mûndû avûngaga ngano na gîcungi,

**9** na nîngaaruta kîndû kîonthe gîcûku.

**9**

**10** Evia onthe gatagatîrî ka andû akwa nîmakaûragîrwa mbaararî,

**10** arîa maugaga atî, ‘Tûtikaanyitwa nî ûndû mûcûku.’

**10**

**11** Mûthenya ûcio nîngaarûngamia ûthamaki wa Daudi ûrîa wagwîre.

**11** Nîngaatuma rîngî nthingo ciaguo irîa ciarî nyomomoku,

**11** ciîkare ta ûrîa ciekariî mbere.

**11**

**12** Nao andû a Isiraeli nîmakegwatîra matigari ma Edomu,

**12** na mavûrûri monthe marîa metanîtue rîîtwa rîakwa.”

**12** Ûguo nîguo Ngai-Mûnene ûrîa ûgwîka maûndû mau augîte.

**12**

**13** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**13** “Taroria, mîthenya nîgûkinya,

**13** rîrîa ngano îgaakûra na îvenya gûkîra rîrîa ikethagwa,

**13** na thavibu ikûre na îvenya gûkîra rîrîa ingîvivwa.

**13** Irîma ikaatherûkaga ndivei ya kûvivwa wa rîo,

**13** na tûrîma tûgetûrûraga ndivei.

**13**

**14** Nîngacokia andû akwa vûrûrirî wao,

**14** nîmagaatuma rîngî matûûra marîa moomorirwe na matûûre kuo,

**14** nîmakaavanda mîthavibu na manyue ndivei ya yo,

**14** nîmakavanda irio mûgûndarî na marîe maketha ma yo.

**14**

**15** Nîngatûma andû akwa mekare vûrûrirî wao,

**15** na matikaarutwa kuo rîngî.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene augîte.

Oba

# Oba 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîakaaverithia Edomu

## Gîtûmi gîa kûverithua kwa Edomu

## Ngai nîagaatuîra mavûrûri ciira

## Isiraeli nîmakaavootana

**1** Gîkî nî kîoneki kîrîa Obadia aaguûrîrue nî Ngai-Mûnene kîgiî vûrûri wa Edomu.

**1** Nîtûgwatîte ndûmîrîri kuuma kûrî Ngai-Mûnene;

**1** mûnjaama nîmûtûme mavûrûrirî akauge atîrî,

**1** “Ûkîrani tûthiî tûkarûe na andû a Edomu!”

**1**

**2** Ngai-Mûnene erîte vûrûri wa Edomu atîrî,

**2** “Nîngaagûtua rûrîrî rûnini gatagatî ka ndûrîrî cionthe,

**2** andû onthe nîmagaakûnyarara.

**2**

**3** Mwîtîîo wa ngoro yaku nîûkûveenetie,

**3** îtûûra rîaku ririgîtwe na rûthingo rwa îthiga rîa vinya;

**3** mûciî waku ûrî kîrîmarî îgûrû

**3** na wîîraga atîrî,

**3** ‘Nî ûrîkû ûngîvota kûûgwîthia nthî?’

**3**

**4** Wana ethîrwa ûmbûkaga na îgûrû ta nderi,

**4** ûgatuma kîomba gîaku kûrîa njata irî,

**4** nîngaakûruta kuo ngûgwîthie nthî,

**4** ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene nîrauga.

**4**

**5** Rîrîa andû maûka ûtukû kwîa,

**5** na kinthî matiocaga tu wa indo irîa makwenda?

**5** Rîrîa andû magûketha thavibu,

**5** na kinthî matitigaragia tûnini?

**5** Nwatî nthû ciaku nîikûthirîtie viû.

**5**

**6** Mue njiarwa cia Esaû indo cienyu nî mbîe,

**6** mîthithû yenyu yonthe nî mîtave.

**6**

**7** Andû arîa mûgwatanagîra nao nîmamûveenetie,

**7** nîmamûvinyûrîtie kuuma vûrûrirî wenyu.

**7** Andû arîa mwekaranagia nao mûrî na thayû nîmamûvootete.

**7** Arata arîa mwevokete nîmaamwigîre mûtego na mûmûnyitithie;

**7** makiugaga atî, ‘Ûrî va ûûgî wonthe ûrîa maarî naguo?’ ”

**7**

**8** Nie Ngai-Mûnene nîrauga atîrî,

**8** “Kavinda kau, nîngaacûkangia andû arîa aûgî a Edomu,

**8** na nthirie ûmenyo wao.

**8**

**9** Nawe Temani, andû aku arîa marî vinya nîmakaamaka,

**9** athigari a mbaara onthe a Edomu nîmakaaûragwa.

**9**

**10** “Maûndû macûku marîa mwekire aa mûrwanyûkwe njiarwa cia Jakovu,

**10** nîmo magaatûma mûconorithue na mûcûkangue tene na tene.

**10**

**11** Mûthenya ûcio mwarûngamire varaca mûroretie,

**11** rîrîa nthû ciakuire ûtonga wake,

**11** nao ageni magîtonyera ivingorî ciake.

**11** Nîmagaanire Jerusalemu na njîra ya gwikia mîtî.

**11** Kwoguo wanamue mwekariî wa ta o.

**11**

**12** Mûtiagîrîrwe nî gûkenerera mathîna marîa maarî na aa mûrwanyûkwe.

**12** Mûtiagîrîrwe nî gûkena rîrîa andû a Juda maacûkangagua.

**12** Mûtiagîrîrwe nî gwîtîîa rîrîa maarî na mathîna.

**12**

**13** Mûtiagîrîrwe nî gûtonya îtûûrarî rîa andû akwa,

**13** mûthenya ûrîa maagwatirwe nî mûthiro,

**13** mûtiagîrîrwe nî gûkenerera mathîna mao mûthenya wa mûthiro.

**13** Mûtiagîrîrwe nî gûtava indo ciao mûthenya wa mûthiro.

**13**

**14** Mûtiagîrîrwe nî kûrûngama makathîkanorî ma njîra,

**14** na kûnyita andû ao arîa maûraga;

**14** mûtiagîrîrwe nî kûnenganîra andû arîa mataûragwa kûrî nthû ciao,

**14** mûthenya ûcio warî wa kîeva.

**14**

**15** “Kavinda ka Ngai-Mûnene karî vakuvî ga gûtuîra mavûrûri monthe ciira.

**15** Ûrîa mwekire, nwaguo wanamue mûgekwa,

**15** mûkarîvwa kûringana na ciîko cienyu.

**15**

**16** Wata ûrîa naverithirie andû akwa marî kîrîmarî kîrîa Kîammûre,

**16** nwaguo ngaaverithia andû a mavûrûri marîa mariganîtie nao.

**16** Ngaamaverithia mathire viû.

**16** Magacûkangua mekare takwa mataatûûraga kuo.

**16**

**17** “Nwatî kîrîmarî gîa Zayuni nîgûkethîrwa arîa makaavonokua,

**17** gûkethîrwa kûrî kûndû kûtheru.

**17** Andû a Jakovu nîmakegwatîra vûrûri ûrîa maacunîtwe ûtuîke wao kîûmbe.

**17**

**18** Andû a Jakovu makethîrwa mekariî ta mwaki,

**18** na andû a Josefu mekariî ta nînîmbî cia mwaki.

**18** Nîmakaathiria andû a Esaû,

**18** wata ûrîa mwaki ûvîvagia rûûa rûkathira,

**18** na nyomba ya Esaû gûtigatigara mûndû ûrî mwoyo.

**18** Nie Ngai-Mûnene nînie nauga ûguo.

**18**

**19** Andû arîa matûûraga mwena wa Negebu nîmakegwatîra vûrûri wa Edomu,

**19** nao arîa matûûraga Shefela megwatîre vûrûri wa Afilisiti.

**19** Andû a Isiraeli nîmakegwatîra vûrûri wa Efiraimu na megwatîre vûrûri wa Samaria;

**19** na andû a Benjamini nîmakegwatîra vûrûri wa Gileadi.

**19**

**20** Aisiraeli arîa marî îthamîriorî Hala,

**20** nîmakegwatîra vûrûri wa Foinike nginya Zarefathu.

**20** Nao andû a Jerusalemu arîa marî îthamîriorî Sefaradi,

**20** nîmakegwatîra matûûra ma Negebu.

**20**

**21** Andû arîa magaatigara marî mwoyo nîmakaathiî kîrîmarî gîa Zayuni,

**21** nao nîmakaathaga kîrîma gîa Esaû,

**21** Nake Ngai-Mûnene nîke ûgaatuîka mûthamaki.”

Jona

# Jona 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jona nîwaregire kwathîkîra Ngai

**1** Mûthenya ûmwe Ngai-Mûnene nîwerire Jona mûvîcî wa Amitai atîrî,

**2** “Ûkîra ûthiî Nineve, îtûûra rîu rînene na ûrîrume; nîûndû nîmenyete ûrîa andû a kuo marî aganu.”

**3** Jona nîwambîrîre rûgendo, nwatî aanyitire njîra erekerete Tarishishi nîguo aûrîre Ngai-Mûnene. Nîwathiîre nginya Jopa, kûrîa eethîrîrie meri îmwe îrî vakuvî kûthiî Tarishishi. Kwoguo nîwarîvire mbeca cia rûgendo na agîtwa merirî na makîthiî Tarishishi na andû acio engî, nîguo aûrîre Ngai-Mûnene.

**4** Nwatî Ngai-Mûnene nîwatûmire rûkûngi rûnene rûvurutane îriarî, na gûkîgîa na kîvuvûkanio kînene mûno îriarî nginya meri îkîenda kunîkanga.

**5** Nao amenyereri a meri nîmaamakire mûno, na wa mûndû akîambîrîria kûrîrîra ngai wake. Nîmaacokire magikia mîrigo îo yarî merirî kûu îriarî nîguo meri îvûthavûthe. Vîndî îo Jona nîwanyûrûrûkîte akathiî kanyombarî ka ndaarî ka meri, na kûu nîkuo aamamîte toro ndito.

**5**

**6** Mûtwarithia wa meri nîwathiîre kûrî ke na akîmûria atîrî, “Ûngîvota kûmama ûguo atîa? Ûkîra ûvoye ngai waku! Ngai waku avota gûkwîguîra ntha na agatûvonokia tûtigakue.”

**6**

**7** Amenyereri a meri nîmeeranire atîrî, “Tigani twikie mîtî nîguo tûmenye tûrona thîna ûyû nîûndû wa mavîtia ma û.” Kwoguo nîmaaikirie mîtî, na mûtî ûkîgwîrîra Jona.

**8** Nao amenyereri a meri nîmaacokire makîmwîra atîrî, “Rîu twîre tûrona thîna ûyû nîûndû wa mavîtia ma û. Ûreka atîa gûkû? Umîte kû? Umîte vûrûrirî ûrîkû? Andû enyu nîarîkû?”

**8**

**9** Nake Jona nîwamacokerie atîrî, “Nie nîrî Mûhibirania, na ngoocaga Ngai-Mûnene, Ngai wa îgûrû ûrîa waûmbire îria na nthî nyûmû.”

**10** Jona nîwathiîre na mbere kûmeera atî nîkwa aûrîrîte Ngai-Mûnene.

**10** Amenyereri a meri nîmaathiîre na mbere kûmaka mûno na nîmaamwîrire atîrî, “Ûcio nî ûndû mûcûku mûno wîkîte.”

**11** Vîndî îo yonthe kîvuvûkanio Kîamthiîcaga na mbere kûneneva îriarî. Kwoguo amenyereri a meri nîmaaûririe Jona atîrî, “Nîtûgwîka atîa nîguo îria rîvorere?”

**11**

**12** Nake Jona nîwamerire atîrî, “Mbocani mûmbikie îriarî na îria nîrîkûvorera; nîûndû nîmbicî nama atî nînie nîratûma mûthînue nî kîvuvûkanio kînene mûrî gûkû îriarî.”

**12**

**13** Vandû va ûguo, amenyereri a meri nîmaageririe gûtwarithia meri na vinya yao yonthe nîguo mamîvire rûtere rwa îria, nwatî matiavota, nîûndû makûmbî ma îria nwakwa maathiîcaga na mbere kûneneva.

**14** Kwoguo nîmaarîrîre Ngai-Mûnene makiugaga atîrî, “We Ngai-Mûnene, twakûthaitha ndûgatûthirie nîûndû wa kûûraga mûndû ûyû, na ndûgatûme tûcokererwe nî nthakame îtarî na mavîtia! We Ngai-Mûnene wîkîte ûrîa wonire kwagîrîrîte.”

**15** Kwoguo nîmocire Jona na makîmwikia îriarî, na îria rîkîvoorera wa vîndî îo.

**16** Amenyereri acio a meri nîmeetigîre Ngai-Mûnene mûno, na nîmaamûrutîre magongoona na makîmwîrîra na mîvîtwa atî, makaamûtungatagîra.

**16**

**17** Nake Ngai-Mûnene nîwathire nthamaki nene îmerie Jona. Jona nîwekarire îvurî rîa nthamaki îvinda rîa mîthenya îthatû ûtukû na mûthenya.

# Jona 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa Jona

**1** Jona nîwacokire akîvoya Ngai-Mûnene, Ngai wake arî îvurî rîa nthamaki

**2** na akiuga atîrî,

**2** “Rîrîa naagiîkaga, nînaagwîtire we Ngai-Mûnene,

**2** na nîwandethirie.

**2** Rîrîa naarî îvurî rîa arîa akuû,

**2** nînetanire na ûkîmbîgua.

**2**

**3** We nîwambikirie kûrîa kûrikîru gîtina Kîam îria,

**3** kûrîa naarî rungu rwa manjî,

**3** kîvuvûkanio na mwîcûro wa manjî ciarî îgûrû rîakwa.

**3**

**4** Neciragia naarî mwîngate kuuma kûrî we,

**4** na ndikona hekarû yaku ntheru rîngî.

**4**

**5** Manjî nîmaandigicîrie na makîngunîkîra viû ngîremwa nî kûveva,

**5** îria rîrîa rîmeraga îriarî nîrîanjovanirie kîongo.

**5**

**6** Nînaanyûrûrûkire nginya nthî ya irîma,

**6** nathiîre nginya vûrûrirî ûrîa naavingîrwe nî ivingo ciaguo tene na tene.

**6** Nwatî we, Ngai-Mûnene, Ngai wakwa,

**6** nîwandutire îrimarî rîu nîrî mwoyo.

**6**

**7** Rîrîa neguire ngîambîrîria kûthirwa nî vinya,

**7** nînaakûvoire, we Ngai-Mûnene,

**7** na nîwambîguire ûrî hekarûrî yaku ntheru.

**7**

**8** Arîa magoocaga mîvuanano îtarî kîene,

**8** nîmaatiganagîria wîvokeku wao kûrî we.

**8**

**9** Nwatî nîngaakuinîra nyîmbo cia gûgûkumia;

**9** nîngaakûrutîra îgongoona,

**9** na mvingie ûrîa mbîranîrîte na mwîvîtwa.

**9** Ngai-Mûnene nîke ûvonokanagia!”

**9**

**10** Vuva wa ûguo, Ngai-Mûnene nîwacokire akîatha nthamaki îtavîke Jona rûtererî rwa îria, na nîyekire guo.

# Jona 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jona nîwathîkîre Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene nîwacokire akîarîria Jona riita rîa kaîrî, akîmwîra atîrî,

**2** “Ûkîra ûthiî Nineve, îtûûra rîu rînene, ûkanîrîre ndûmîrîri îo ngûvete kûrî andû a kuo.”

**3** Kwoguo Jona nîwaûkîrire na akîthiî Nineve wata ûrîa aathirwe nî Ngai-Mûnene. Îtûûra rîa Nineve rîarî rînene mûno. Wariî wa rîo warî wa rûgendo rwa mîthenya îthatû, mûndû athiîte na magûrû.

**4** Rîrîa Jona aakinyire, nîwatoonyire îtûûrarî, na vuva wa kûthiî rûgendo rwa mûthenya mûgima, nîwanîrîre kûrî andû a îtûûra rîu atîrî, “Vuva wa mîthenya mîrongo îna kuuma ûmûnthî, îtûûra rîîrî rîa Nineve nîrîgaacûkangua!”

**4**

**5** Andû a Nineve nîmeetîkirie ndûmîrîri ya Ngai îo meerirwe nî Jona. Kwoguo nîmaanîrîre kûgîe na îvinda rîa wînyerekia. Andû onthe nîmeekîrire nguo cia macakaya kuuma ûrîa mûnene nginya ûrîa mûnini.

**5**

**6** Rîrîa mûthamaki wa Nineve eegwire ûguo, nîwaûkîrire na akiuma gîtîrî gîake Kîam ûthamaki, akîruta nguo yake ya ûthamaki na agîkîra nguo ya macakaya na agîkara nthî mûurî.

**7** Nîwacokire akîanîrîra kûrî andû a Nineve akîmeera atîrî, “Ndûmîrîri kuuma kûrî mûthamaki vamwe na anene ake onthe: Nathana atî gûtirî mûndû wa wonthe, nyamû, ng'ombe kana ng'ondu; ikaarîa kana inyue kîndû.

**8** Andû onthe wana nyamû cia kûrîthua nwanginya ciîkîrwe nguo cia macakaya. Mûndû wa wonthe nwanginya avoe na kinyi kûrî Ngai na atige mîtugo yake mîcûku na ciîko ciake cia waganu.

**9** Ngai avota kwîricûkwa na atige kûrakara, na kwoguo tîtûkua!”

**9**

**10** Rîrîa Ngai oonire ûrîa meekire na ûrîa maatiganire na ciîko ciao cia waganu, nîwericûkirwe na ndaamaverithia ta ûrîa aaugîte nîagwîka.

# Jona 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Marakara ma Jona na ntha cia Ngai

**1** Jona ndaakenua nî ûndû ûcio na nîwarakarire mûno.

**2** Kwoguo nîwavoire atîrî, “Ngai-Mûnene, na kinthî mama tîmo maûndû wa marîa naaugire rîrîa naarî mûciî? Kîu nîkîo gîatûmire mbûrîre Tarishishi, nîûndû nînaicî atî we ûrî Ngai ûrî wendo na ntha, ndûrakaraga na îvenya, ûrî wendo ûtathiraga na nîwîricûkagwa ûkarega kûverithania.

**3** Kwoguo rîu, we Ngai-Mûnene, nakûthaitha ûmbûrage. Nîkava ngue gûkîra ndûûre mwoyo.”

**3**

**4** Nake Ngai-Mûnene nîwacokerie Jona atîrî, “Ûreciria nîûreka waro nîûndû wa kûrakara?”

**4**

**5** Jona nîwaumire nja ya îtûûra na agîkara nthî mwena wa îrathîro wa îtûûra rîu. Nîwatumire kanyomba gake vau na agîkara nthî kîrururî gîa ko, na agîeterera one ûrîa kûu îtûûrarî rîa Nineve gûgwîkara.

**6** Nake Ngai-Mûnene Ngai, nîwatûmire kamûtî kamere na gakûre kamûkunîkîre na kîruru gîa ko, nîguo kamûthirathirîrie mathîna marîa aarî namo. Jona nîwakenire mûno nî kamûtî kau.

**7** Nwatî mûthenya ûcio wîngî gûgîkîa, Ngai nîwathire kîgunyû gîcûkangie kamûtî kau, na nîkaaûmire.

**8** Riûa rîarîkia kûratha, Ngai nîwatûmire rûkûngi rûviû kuuma mwena wa îrathîro, na Jona nîwavîvirue kîongo mûno nî ûrugarî wa riûa nginya akîenda kûgirîka. Kwoguo nîwerirîrie gûkua na nîwaugire atîrî, “Nîkava ngue gûkîra ndûûre mwoyo.”

**8**

**9** Nwatî Ngai nîwerire Jona atîrî, “Kûrî na vata wa kûrakarîra kamûtî kau?”

**9** Nake Jona nîwacokirie atîrî, “Nîrî na kîvooto gîa kûrakara, kûrakara nginya ngerirîria gûkua!”

**9**

**10** Ngai-Mûnene nîwerire Jona atîrî, “Kamûtî gaka kaamerire na gagîkûra na ûtukû ûmwe, na gagîcoka gakînaûma mûthenya ûcio wîngî. Gûtirî ûndû wagekire na ndwatûma gakûre nwatî nîûrakeguîra ntha!

**11** Nie mbagîrîrwe nî kwîguîra Nineve ntha ciîgana atîa, îtûûra rîu rînene? Makîria ya ûguo, îtûûrarî rîu kûrî na andû makîria ya ngiri îgana rîa mîrongo îîrî (120,000) matarî na mavîtia, na kûrî na nyamû nyîngî cia mîciî!”

Mika

# Mika 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûcakaya nîûndû wa Samaria na Jerusalemu

## Nthû nîciakuvîvîrie Jerusalemu

**1** Ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene nîyakinyîre Mika vîndî îrîa Jothamu, Ahazi, na Hezekia maarî athamaki a vûrûri wa Juda. Mûrathi Mika aarî wa kuuma îtûûra rîa Moreshethi, na nîwaguûrîrue maûndû marîa maarî mekîke Samaria na Jerusalemu.

**1**

**2** Mue andû onthe thikîrîriani;

**2** we nthî na indo irîa irî kuo ta thikîrîria.

**2** Ngai-Mûnene nîararia maûndû macûku mamwîgiî,

**2** araria arî hekarûrî yake ntheru.

**2**

**3** Ngai-Mûnene nîaûka aumîte kûrîa gwake kûtheru;

**3** akaanyûrûrûka athiîrîre îgûrû rîa irîma.

**3**

**4** Irîma nî ikaararûka ta mûvûra irî rungu rwa magûrû make;

**4** ikaanyûrûrûka ciandarî ta manjî makînyûrûrûka kuuma kîrîmarî.

**4**

**5** Maûndû mama monthe magekîka nîûndû wa mavîtia ma Jakovu,

**5** na nîûndû wa mevia ma andû a Isiraeli.

**5** Mavîtia ma Jakovu marî kû?

**5** Marî îtûûrarî rîa Samaria!

**5** Mevia ma andû a Juda nî marîkû?

**5** Nî Jerusalemu!

**5**

**6** Kwoguo, Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**6** “Nîngaatûma Samaria gûtuîke kîrûndo Kîam mathiga werûrî,

**6** kûndû gwa kûvandwa mîthavibu.

**6** Mathiga marîa magûtumîte nîngaamaikia Kîamndarî,

**6** na nthikûrie mîcingi ya kuo.

**6**

**7** Mîvuanano yonthe ya ngai cia Samaria nîngaamiunanga tûcunjî,

**7** indo irîa ciarutagîrwa maraa ma hekarûrî nîikaavîvua na mwaki,

**7** na mîvuanano yonthe îtuîke ya mana.

**7** Nîûndû andû a Samaria maaûnganirie indo icio na njîra ya ûmaraa,

**7** na igaatûmîrwa kûrîva maraa.

**7**

**8** Nîûndû wa ûguo nîngûrîra na njakae;

**8** nînthiî nîrî njaga na ndarî iratû.

**8** Nîndîra ta Kîamthi,

**8** na ndîre ta nyaga.

**8**

**9** Nîûndû nguraro cia andû a Samaria itingîvona,

**9** nao andû a Juda nîagwate nî thîna wata ûcio,

**9** thîna ûkinyîte ivingorî cia Jerusalemu,

**9** kûrîa andû akwa matûûraga.”

**9**

**10** Mûtikeere andû a Gathu maûndû mama,

**10** mûtikarîre wana vanini,

**10** andû a Bethi-leafura îîgaragarieni rûkûngûrî.

**10**

**11** Mue andû a Shafiri, umagarani mûrî njaga na mûconokete,

**11** atûûri a Zaanani mûtikaume nja ya îtûûra rîenyu.

**11** Andû a Bethezeli nîmararîra,

**11** matirî na kûndû gwa kûûrîra.

**11**

**12** Andû a Marothu metererete kwona maûndû maro,

**12** nîûndû Ngai-Mûnene nîatûmîte kûgîa thîna,

**12** nginya kîvingorî Kîam Jerusalemu.

**12**

**13** Mue mûtûûraga Lakishi, overerani ikaari cia mbaara mbarathirî.

**13** Nîmwekire mevia ta marîa mekirwe nî andû a Jerusalemu,

**13** na mûgîtûma andû a Isiraeli mevie.

**13**

**14** Kwoguo mue andû a Juda,

**14** vani andû a Moreshethi Gathu iveo cia kûmaugîra ûvoro.

**14** Narîo îtûûra rîa Akizibu rîtigateethia athamaki a Isiraeli.

**14**

**15** Mue andû a Maresha,

**15** Ngai-Mûnene nîagaatûma nthû imûtharîkîre na imûvoote.

**15** Atongoria a Isiraeli nîmakaathiî kwîthitha ngurungarî ya Adulamu.

**15**

**16** Andû a Juda enjani njuîrî cienyu mûtigwe mûrî irîa mûrîrîre ciana cienyu irîa mwendete,

**16** neneviani ivara cienyu ciîkare ta cia nderi,

**16** nîûndû ciana nîigaatavwa ivirwe îthamîriorî.

# Mika 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa andû arîa mavinyagîrîria athîni mageekwa

**1** Andû arîa mavangaga maûndû macûku kaî marî na thîna-î,

**1** mararaga matarî toro magîciria maûndû macûku!

**1** Gwakîa kîraûko mathiîcaga gwîka ûndû ûcio,

**1** nîûndû marî na vinya.

**1**

**2** Meriragîria mîgûnda, makathiî na makamîoca;

**2** meriragîria nyomba, makathiî na magacioca;

**2** mavinyagîrîria mûndû na andû a mûciî wake,

**2** na magacuuna andû indo ciao.

**2**

**3** Kwoguo Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**3** “Nîmvangîte kûmûretithîria mûthiro,

**3** na mûtikaavota kûra mume kûrî guo.

**3** Rîkethîrwa rîrî îvinda rîa thîna, na gûtirî mûndû ûkaathiîcaga na mwîtîîo.

**3**

**4** Kavinda kau gakinya andû nîmakaainaga makîmûthekerera,

**4** makaarîra na macakae makiugaga atîrî,

**4** ‘Nîtûcûkangîtue viû; Ngai-Mûnene nîwocete vûrûri wetû,

**4** nîatûcunîte guo kuuma njararî cietû,

**4** mîgûnda yetû nîamîgaîrîte andû arîa maatûtavire.’ ”

**4**

**5** Kwoguo rîrîa andû a Ngai-Mûnene magaacokerua mîgûnda,

**5** gûtirî gîcunjî mûkagaîrwa na njîra ya kûthîra.

**5**

**6** Maugaga atîrî, “Ndûgatûvunjîrie,

**6** ndwagîrîrwe nî gûtûvunjîria maûndû mama;

**6** nîûndû Ngai ndangîtûconorithia.

**6**

**7** Maûndû mau nîmagîrîrwe nî kûgwetwa kûrî andû a Isiraeli?

**7** Nîkwa Ngai-Mûnene aremetwe nî gûkirîrîria?

**7** Nwa eke maûndû ta mama?

**7** Kinthî ndaragîrîria andû arîa mekaga maûndû marîa magîrîre?

**7**

**8** Nwatî mue mûtharîkagîra andû akwa ta nthû;

**8** nîmûcunaga andû arîa endi thayû nguo ciao,

**8** arîa macokaga kuuma mbaararî magîciiragia atî mûciî marî na thayû.

**8**

**9** Mûvinyûragia aka a andû akwa,

**9** kuuma nyombarî ciao irîa mbaro,

**9** na nîmûgirîtie ciana ciao ikinyîrwa nî irathimo ciakwa tene na tene.

**9**

**10** Ûkîrani mûthiî, nîûndû gûkû gûtirî na gwa kûvurûka.

**10** Mevia menyu nîmatûmîte kûndû gûkû gûcûkangue.

**10**

**11** Ethîrwa mûndû nwa athiî akîaragia maveeni,

**11** akiugaga atî, ‘Nîmûrathagîra atî ndivei na njovi nîciîthîrwa irî nyîngî,’

**11** mûvunjia ta ûcio nîke andû aya mangîenda.

**11**

**12** “Nwatî nama mue andû a Jakovu nîngaamûgomania vamwe,

**12** nîngaûngania andû a Isiraeli arîa matigarîte,

**12** nîmagomanie vamwe ta ng'ondu irî Kîamgarî,

**12** ta ndîthia nene ya ng'ondu irî kîthakarî,

**12** nîmûgaatuîka gîkundi Kîam andû eengî,”

**12**

**13** Ngai nîakaamavingûrîra njîra

**13** na amatongorie maume îthamîriorî.

**13** Nao nîmakaauna kîvingo gîa îtûûra na maume nja,

**13** matongoreretue nî mûthamaki wao;

**13** Ngai-Mûnene ke mwene nîke ûkaamatongoria.

# Mika 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mika nîwareganire na atongoria a Isiraeli

**1** Mûrathi Mika nîwaugire atîrî,

**1** “Thikîrîriani mue anene na atongoria a andû a Isiraeli!

**1** Mwagîrîrwe nî kwîthîrwa mûkîrûmîrîra kîvooto.

**1**

**2** Nwatî mue mûmenete maûndû marîa maro na mûkenda maûndû marîa macûku.

**2** Mûrutaga andû akwa rûûo,

**2** na mûgatinangia nyama kuuma mavîndîrî mao.

**2**

**3** Mûrîcaga nyama cia andû akwa,

**3** mûkamaruta rûûo mîrîrî yao,

**3** munangaga mavîndî mao,

**3** na mûgatinangia nyama ciao tûcunjî tûcunjî ta cia kûrugwa na nyûngû.

**3**

**4** Îvinda nîrîgakinya rîrîa mûkaarîrîra Ngai-Mûnene,

**4** nwatî ndakaamûcokeria.

**4** Ndakeegua mavoya menyu nîûndû nîmwîkîte maûndû macûku.

**4**

**5** Ûvororî wîgiî arathi arîa mavîtithagia andû akwa;

**5** arathi arîa marathaga thayû rîrîa mavewa kîndû,

**5** nwatî makamarathîra mbaara rîrîa matavetwe kîndû.”

**5** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**5**

**6** “Mue arathi, nîgûgaatuka mûtige kwona cioneki,

**6** mûrumîrûe nî nduma mûtige kwona maûndû,

**6** mûtigacoka kûgîa na cioneki,

**6** kana kûratha ûndû wanarî ûmwe.”

**6**

**7** Arîa marathaga maûndû nîmagaconorithua,

**7** na andû arîa monaga maûndû makanyararagwa,

**7** onthe nîmagaakunîka tûnyua twao,

**7** nîûndû Ngai ndakamacokeria wanarî ûndû.

**7**

**8** Nwatî nie, Ngai-Mûnene nîamvete vinya,

**8** na Roho wake nîamvotithîtie kûmenya ûma,

**8** na nîamvete kîvooto na ûvoti wa kwîra andû a Isiraeli na a Juda mevia mao.

**8**

**9** Tanthikîrîriani mue atongoria a nyomba ya Jakovu;

**9** thikîrîriani mue anene a nyomba ya Isiraeli,

**9** mue mûmenete kîvooto,

**9** mue mûgarûraga ûûma mûgaûtua maveeni.

**9**

**10** Mue mûratuma îtûûra rîa Zayuni na nthakame,

**10** mûgatuma Jerusalemu na ûragani na wagi wa kîvooto.

**10**

**11** Atucanîri ciira marutaga wîra wao nîguo mavewe îvaki,

**11** athînjîri-Ngai mathomithagia watho nîguo marîvwe,

**11** nao arathi mataûraga cioneki nîguo mavewe mbeca.

**11** Kûnarî ûguo nîmetîîaga megiritanîtie na Ngai-Mûnene makiugaga atîrî,

**11** “Ngai-Mûnene arî vamwe natue,

**11** na gûtirî ûndû mûcûku ûngîtûnyita!”

**11**

**12** Kwoguo, nîûndû wenyu,

**12** Zayuni nîîkarîmwa ta mûgûnda,

**12** Jerusalemu îgekara ta îganjo,

**12** nakîo kîrîma gîa hekarû gîtuîke mûtitû.

# Mika 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîakaatha andû onthe na thayû

## (

## Isa 2.2-4

## )

## Andû a Isiraeli nîmakauma îthamîriorî

**1** Îvinda nîrîgakinya

**1** rîrîa kîrîma kîrîa gîtumîtwe hekarûrî ya Ngai-Mûnene

**1** gîkethîrwa kîrî gîtûgîru gûkîra irîma cionthe,

**1** nîgîgaatûgîrua gûkîra tûrîma tuonthe,

**1** na ndûrîrî nyîngî nîikaathiîcaga kuo.

**1**

**2** Na andû a mavûrûri mengî nîmakaauga atîrî,

**2** “Ûkani tunûkie kîrîmarî Kîam Ngai-Mûnene,

**2** tûthiî hekarûrî ya Ngai wa Isiraeli,

**2** nîguo agatûthomithie mîthiîre yake,

**2** natue tûrûmagîrîre njîra ciake.

**2** Nîûndû watho ûkauma Zayuni,

**2** na kiugo Kîam Ngai-Mûnene gîkauma Jerusalemu.”

**2**

**3** Ngai nîagaatuithania maciira ma mavûrûri meengî,

**3** na egwithanie mavûrûri marîa marî vinya ma kûraca.

**3** Nîmagaatura mviû ciao ituîke macembe ma gûcimba,

**3** namo matumû matuîke tûviû twa gûcaa.

**3** Gûtirî vûrûri ûkaarûa na vûrûri wîngî,

**3** na gûtirî vûrûri ûkeevarîria nîûndû wa mbaara rîngî.

**3**

**4** Andû onthe magaatûûra na thayû,

**4** wa mûndû agekaraga rungu rwa mîthavibu kana mîkûyû yake,

**4** na gûtirî mûndû ûgaatûma magîe na guoya,

**4** nîûndû Ngai-Mûnene Mwene Vinya Wonthe nîke ugîte ûguo.

**4**

**5** Wa vûrûri ûgoocaga na ûkathîkîra ngai ya guo,

**5** nwatî tue tûkaagoocaga na tûkathîkîra Ngai-Mûnene, Ngai wetû tene na tene.

**5**

**6** Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**6** “Îvinda nîrîgaakinya rîrîa ngaagomania ithua vamwe,

**6** na njokanîrîrie andû arîa naaverithirie na ngîtûma mavirwa îthamîriorî.

**6**

**7** Andû acio ithua nîo magatigara marî mwoyo,

**7** nao arîa maavirirwe îthamîriorî matuîke rûrîrî rûrî na vinya.

**7** Nanie nîngaamathaga nîrî kîrîmarî gîa Zayuni

**7** kuuma vîndî îo nginya tene na tene.”

**7**

**8** Nawe kîrîma Kîam Jerusalemu,

**8** vandû vatûgîru varîa Ngai aroragîrîria andû ake ta mûrîthi,

**8** nîûgaatuîka îtûûra rînene rîa ûthamaki ûrîa warî waku,

**8** Jerusalemu nîgaatuîka rîngî îtûûra rînene rîa mûthamaki.

**8**

**9** Rîu mûrarîra mugîrîrîtie nîkî?

**9** Nîkwa mûtarî na mûthamaki?

**9** Nîkwa ûrîa ûgûtaaraga arî mûkuû?

**9** Mûrathînîka ta mûndûmûka arî na ûrûrû wa kûgîa na mwana!

**9**

**10** Mue andû a Jerusalemu,

**10** rîrani na mûthînîke nî ûrûrû ta wa mûndûmûka agîciara,

**10** nîûndû nîmûkuuma îtûûrarî rîîrî mûthiî mûgatûûre werûrî,

**10** nîmûkûthiî Babuloni.

**10** Nwatî mûrî kûu Ngai-Mûnene nîakaamûvonokia,

**10** na amûkûûre kuuma kûrî nthû cienyu.

**10**

**11** Mavûrûri meengî nîmagomanîte nîguo mamûtharîkîre,

**11** makiugaga atîrî, “Tiga îtûûra rîao rîcûkangue!

**11** Natue twone Zayuni îkîanangîka!”

**11**

**12** Nwatî maticî meciria ma Ngai-Mûnene,

**12** kana mataûkîrwa nî mûvango wake.

**12** Matiramenya amacokanîrîrîtie vamwe ta ikûmbwa cia ngano îtîrirî.

**12**

**13** Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**13** “Mue andû a Zayuni, thiîni mûkaverithie nthû cienyu!

**13** Nîngaatûma mûgîe na vinya ta wa ndegwa,

**13** îrî na mvîa cia cuuma na mavûngû ma cuuma ya gîcango.

**13** Nîmûkavoota andû a mavûrûri meengî,

**13** na nîmûkaanyamûrîra ûtonga wao ûrî îtega,

**13** mûndutîre indo ciao, nie Mwathani wa nthî yonthe.”

# Mika 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Bethilehemu nî gûkaauma mûthamaki wa Isiraeli

## Kûvonokua na kûverithua

**1** Andû a Jerusalemu gomaniani athigari enyu vamwe,

**1** nîûndû nthû nîitûrigicîrîtie,

**1** iratharîkîra mûtongoria wa Isiraeli.

**1**

**2** Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**2** “We Bethilehemu Efiratha,

**2** nîwe îtûûra rîrîa rînini mûno Juda.

**2** Nwatî mûndû ûrîa ûkaathana Isiraeli vandûrî vakwa akaauma kûrî we,

**2** na nîwa njiarwa cia methe ma tene.”

**2**

**3** Kwoguo Ngai-Mûnene nîagaatiganîria andû ake,

**3** nginya rîrîa mûndûmûka ûrîa ûrî îvu agaaciara kavîcî.

**3** Nao andû ao arîa marî îthamîriorî

**3** nîmagaacokanîrîra rîngî na andû a Isiraeli.

**3**

**4** Mûtongoria ûcio nîakaarîthia andû ake na vinya kuuma kûrî Ngai-Mûnene,

**4** na ûvoti wa Ngai ke mwene.

**4** Andû ake nîmagaatûûra matarî na guoya,

**4** nîûndû akethîrwa arî mûnene nginya mîthiia yonthe ya nthî,

**4**

**5** nake nî akaareta thayû.

**5** Rîrîa andû a Asîria makaatharîkîra vûrûri wetû;

**5** na momomore nyomba cietû cia kwîgitîra,

**5** nîtûgaatûma atongoria etû arîa marî vinya makarûe nao.

**5**

**6** “Nîmagaatûmîra indo ciao cia mbaara kwatha Asîria,

**6** nîmakavoota vûrûri wa Nimurodi.

**6** Na nîmagaatûvonokia kuuma kûrî Asîria

**6** rîrîa makaatharîkîra vûrûri wetû.

**6**

**7** Nao andû a Isiraeli arîa magaatigara marî mwoyo

**7** makethîrwa mekariî ta îme kuuma kûrî Ngai-Mûnene

**7** marî gatagatî ka andû arîa engî

**7** kana ta mbura ya rûthuthuû rûrîa rûgwîcagîra nyaki,

**7** na ndiurithagua nî mûndû nwatî nî Ngai.

**7**

**8** “Andû a Isiraeli arîa magatigara marî mwoyo,

**8** marî mavûrûrirî marîa mengî,

**8** makeethagîrwa mekariî ta mûnyambû ûrî gatagatî ka nyamû cia kîthaka,

**8** kana ta kaana ka mûnyambû karî ndîthiîra ya ng'ondu.

**8** Kathiîcaga na gakaûraga na gûtamburûranga kîrîa kaûragîte,

**8** na gûtirî mûndû wa kûivonokia.

**8**

**9** Andû a Isiraeli nîmakaavoota nthû ciao,

**9** na maithirie cionthe.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**10** “Vîndî îo nîngathengutia mbarathi kuuma gatagatîrî kenyu,

**10** na njûkangie ikaari cienyu cia mbaara.

**10**

**11** Nîngaacûkangia matûûra ma vûrûri wenyu,

**11** na nyomomore kûndû kwenyu gwa kwîgitîra.

**11**

**12** Nîngaathiria aragûri onthe arîa mwîthagîrwa nao

**12** na nîmûtige mûtarî na mûndû wa kûmwonera maûndû.

**12**

**13** Nîngaacûkangia mîvuanano yenyu,

**13** na itugî cia mathiga irîa mûgoocaga.

**13** Mûtigaacoka kûgooca rîngî indo irîa mwîthondekerete.

**13**

**14** Nîngaaruta mîvuanano ya ngai ya Ashera vûrûrirî wenyu,

**14** na njûkangie matûûra menyu.

**14**

**15** Nîûndû wa marakara makwa meengî,

**15** nîngaaverithia mavûrûri marîa mataambathîkîra.”

# Mika 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Cira wa Ngai-Mûnene na andû a Isiraeli

## Ûrîa Ngai-Mûnene endaga

**1** Thikîrîriani ûrîa Ngai-Mûnene arauga.

**1** Gweta ciira waku mbere ya irîma,

**1** na ûreke tûrîma twîgue mûgambo waku.

**1**

**2** Mue irîma, namue mîcingi ya nthî îrîa îtûûraga tene na tene!

**2** thikîrîriani Ngai-Mûnene akîthitanga andû ake.

**2** Nîagaacira na andû ake a Isiraeli.

**2**

**3** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**3** “Mue andû akwa, nî atîa nîmwîkîte?

**3** Nîmûnogetie na ndûî?

**3** Mbîrani!

**3**

**4** Nie nînaamûrutire vûrûri wa Misiri,

**4** na ngîmûkûûra kuuma ûkomborî.

**4** Nînaamûtûmîre Musa, Aroni, na Miriamu mamûtongorie.

**4**

**5** Mue andû akwa,

**5** taririkanani ûrîa Balaki, mûthamaki wa Moabu aavangîte,

**5** na ûrîa Balaamu mûvîcî wa Beori aacokerie Balaki.

**5** Taririkanani ûrîa gwekîkire mûrî njîrarî kuuma Shitimu kûthiî Giligali

**5** nîguo mûmenye ûrîa Ngai-Mûnene eekire nîguo amûvonokie”

**5**

**6** Nîndûî ngaavirîra Ngai-Mûnene, Ngai wa îgûrû

**6** nîguo ngooce Ngai wa îgûrû?

**6** Ngaamûvirîra matega ma kûvîvua,

**6** ma tûregwa twa ûkûrû wa mwaka ûmwe?

**6**

**7** Ngai-Mûnene nî agaakena,

**7** namûvirîra ndûrûme ngiri nyîngî,

**7** kana maguta meengî mûno ma ndamaiyû?

**7** Ngaamûvirîra îrikithathi rîakwa nîûndû wa mavîtia makwa,

**7** mwana wakwa nîûndû wa mevia makwa?

**7**

**8** Naarî, Ngai-Mûnene nî atwonetie ûndû ûrîa mwaro,

**8** ûndû ûrîa endaga kuuma kûrî tue nî:

**8** maûndû ma kîvooto,

**8** kwîgucanîra ntha,

**8** kûgîa na wendo ûtathiraga

**8** na gûtûûra wînyivîtie mbere ya Ngai waku.

**8**

**9** Ngai-Mûnene nî areta andû arîa matûûraga îtûûrarî na nîkwagîrîrîte mwîtigîre rîîtwa rîake; ke arauga atîrî: Tathikîrîriani mue mûgomanîte îtûûrarî!

**10** Nyombarî cia andû arîa aganu kûrî indo irîa andû acio maagwatire na njîra ya maveeni. Matûmagîra ithimi cia maveeni na ûndû ûcio nînîûthûrîte.

**11** Nîngîvota kuga andû arîa matûmagîra ithimi cia maveeni na mathiga matagîrîrîte atî matirî na mavîtia atîa?

**12** Andû arîa itonga nîmaverithagia andû arîa athîni, na muonthe mwîcûrîtwe nî maveeni.

**13** Kwoguo mue nîmwîvîtie na nîngwambîrîria kûmûverithia na nîmûthirie.

**14** Mûkaarîcaga irio na mûtikaavaa, vîndî cionthe mûkethagîrwa mûrî avûtu. Mûgocaga indo na mûkîthiî nacio, nwatî mûtikaavota gûciiga. Indo irîa mûkaaigaga ngatûmaga cianangîke vîndî ya mbaara.

**15** Mûkaavanda nwatî mûtigaaketha kîndû, mûkaaviva ndamaiyû ciume maguta nwatî mûtigaatûmîra maguta mau. Mûkaaviva thavibu nwatî mûtikaanyua ndivei.

**16** Nîmûrûmîrîrîte mîtugo mîcûku ya mûthamaki Omuri na maûndû monthe marîa meekagwa nî andû a mûciî wa Ahabu, na mûkarûmîrîra ûtaari wao. Kwoguo nîngaamûretithîria mûthiro na mûnyararwe nî andû onthe. Andû a kûndû kuonthe makaamwonaga makamûciva.

# Mika 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîtugo mîcûku ya andû Isiraeli

## Ngai-Mûnene nî akaavonokania

## Ngai-Mûnene nîweguîrîre andû a Isiraeli ntha

**1** Kaî nîrî na thîna-î!

**1** Nie mbîkariî ta mûndû ûrîa ûthiîcaga,

**1** akethîrîria mîgûnda yarîkia gûkethwa.

**1** Thavibu cionthe nî ngethe,

**1** na gûtirî maciaro ma mbere ma ngûû irîa nîriragîria.

**1**

**2** Gûtirî mûndû wîvokete Ngai mûtigaru gûkû nthî,

**2** na gûtirî mûndû wathîkagîra Ngai.

**2** Gûtirî mûndû wana ûmwe mwîvokeku ûtigarîte,

**2** onthe methagîrwa magîcaria kanya ga kûûragana.

**2** Wa mûndû acaragia ûrîa angînyitithia mûndû ûrîa wîngî.

**2**

**3** Onthe nîmaicî waro gwîka maûndû marîa macûku;

**3** atongoria na acirithania metagia mavaki.

**3** Mûndû ûrî îgweta aragia maûndû macûku marîa marî ngororî yake,

**3** kwoguo mavangaga vamwe maûndû marîa makwenda.

**3**

**4** Ûrîa mwaro mûno ekariî ta ria,

**4** na ûrîa mwathîki mûno ekariî ta mûgûnda wa mîgua.

**4** Îvinda rîa kûverithua nî Ngai nî rîkinyu,

**4** na rîu nîavîngîcîku.

**4**

**5** Ndûkevoke mûndû ûrîa wîngî,

**5** kana wîtîkie mûrata waku.

**5** Menyagîrîra ûrîa ûkwaria

**5** wana ethîrwa ûrarîa na mûkaguo.

**5**

**6** Nîûndû mwanake ndatîîaga îthe,

**6** na mwîrîtu agakararia ng'ina.

**6** Mûviki akararanagia na nyaciarawe;

**6** nthû cia mûndû nî andû a mûciî wake.

**6**

**7** Nwatî nie nîvokete Ngai-Mûnene,

**7** mbeterere Ngai nîguo amvonokie.

**7** Ngai wakwa nîakûmbîgua.

**7**

**8** We nthû yakwa ndûgakene rîrîa nîrî thînarî.

**8** Rîrîa nagwa, nîmbûkagîra,

**8** rîrîa nîrî ndumarî, Ngai-Mûnene nîke ûtheri wakwa.

**8**

**9** Nîmvîtîrîtie Ngai-Mûnene,

**9** kwoguo nwanginya nyûmîrîrie marakara make,

**9** nginya rîrîa akanjirîrîra

**9** na onanie kîvooto gîakwa.

**9** Nîakaanduta nja kûrîa kûrî na ûtheri,

**9** nanie nîngoona akîmvonokia.

**9**

**10** Nthû ciakwa nîikona ûguo,

**10** na ciîcûrwe nî gîconoko,

**10** nîûndû cianthekagîrîra îkîmbûragia atîrî,

**10** “Arî kû Ngai-Mûnene, Ngai waku?”

**10** Nîngoona nthû ciakwa ikîgwa nthî,

**10** na nîigaakinyangwa ta ndaka îrî njîrarî.

**10**

**11** Andû a Jerusalemu kavinda nîgagûkinya ga gûtuma nthingo cia îtûûra rîenyu rîngî.

**11** Vîndî îo mîvaka ya vûrûri wenyu nîkaanenevua.

**11**

**12** Vîndî îo andû enyu nîmagacoka kûrî mue,

**12** kuuma Asîria nginya icagirî cia Misiri,

**12** na kuuma Misiri nginya rûnjîrî rwa Farati;

**12** kuuma îriarî nginya îriarî

**12** na kuuma kîrîmarî nginya kîrîmarî.

**12**

**13** Nwatî nthî nî îgaatuîka werû,

**13** nîûndû wa waganu wa andû arîa matûûraga kuo.

**13**

**14** We Ngai-Mûnene, rîthia andû aku na mûragi waku, ûrîthie arîa we wîthuurîrîte arîa matûûraga marî onga mûtitûrî, mathiûrûrûkîrîtue nî vûrûri mûnoru. Tiga mathiî Bashani na Gileadi makarîe, wata ûrîa mekaga tene.

**14**

**15** Twonie maûndû ma magegania, ta marîa twonire rîrîa twaumaga Misiri.

**15**

**16** Nacio ndûrîrî ciona maûndû mau nîigaaconoka, wana ethîrwa marî na vinya. Nîmakaanyitwa nî kîmako na makunîke tûnyua twao na makire ta andû mategucaga.

**17** Nîmakaathiî makurumîte ta nyamû ya nthî rûkûngûrî, kana ta ciûmbe irîa ikurumaga. Nîmakaauma kûrîa kûgitîre makinainaga nî gwîtigîra, na nîmagetigîra Ngai-Mûnene, Ngai wetû na manyitwe nî guoya nîûndû wa maûndû mau.

**17**

**18** We Ngai, nîkûrî wîngî wîkariî ta we? We wovagîra andû aku mevia arîa maatigirwe marî mwoyo. Marakara maku matitûûraga tene na tene nîûndû nî ûtwonagia wendo ûtathiraga.

**19** Ngai-Mûnene, twîguîre ntha rîngî, na ûrangîrîrie mavîtia metû rungu rwa makinyo maku, na ûmaikie îriarî kûrîa kûrikîru mûno.

**20** Nîûkoonania wîvokeku waku kûrî Jakovu na wendo waku ûtathiraga kûrî Iburahimu, wata ûrîa werîre methe metû na mwîvîtwa kuuma tene.

Nah

# Nah 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Marakara ma Ngai-Mûnene nîûndû wa Nineve

**1** Ino nîyo ndûmîrîri îgiî Nineve. Nî îvuku rîa cioneki cia Nahumu mûvîcî wa Elikoshi.

**1**

**2** Ngai-Mûnene nî Ngai wî wîru;

**2** nîerîvagîrîria na arî marakara meengî,

**2** nîerîvagîrîa kûrî arîa mareganaga nake

**2** nîarakaraga nî nthû ciake.

**2**

**3** Ngai-Mûnene ndarakaraga na îvenya nwatî arî vinya nyîngî;

**3** ke ndetîkagîra arîa marî na mevia mathiî mataverithîtue.

**3** Varîa Ngai-Mûnene avîtûkagîrîra nî vaumaga rûkûngi na kîvuvûkanio;

**3** matu nî rûkûngû rûrîa rûgûrûkagua nî makinyo make.

**3**

**4** Nîathaga îria na rîkanyaara,

**4** ke nîanyarithagia nyûnjî.

**4** Mîgûnda ya Bashani na kîrîma gîa Karimeli nîciûmagaraga,

**4** maûa ma Lebanoni makavova.

**4**

**5** Irîma nîcinainaga mbere yake,

**5** na tûrîma tûkararûka.

**5** Rîrîa Ngai-Mûnene aumîra nthî nîinainaga,

**5** nthî na indo cionthe irîa irî kuo.

**5**

**6** Nû ûngîvota gwîtirîria marakara ma Ngai-Mûnene?

**6** Nû ûngîvota gwîtirîria ûrûrû wa marakara make?

**6** Mang'ûrîka make metûrûragwa ta mwaki;

**6** na nîenyûrangaga mathiga inuku.

**6**

**7** Ngai-Mûnene nî mwaro,

**7** nîagitagîra andû ake vîndî ya thîna;

**7** nîagitagîra arîa onthe maûragîra kûrî ke.

**7**

**8** Rîrîa nthû ciathithûkîra vûrûri ta mwîcûro wa manjî, ke nîaicûkangagia,

**8** nîarûmagîrîria nthû ciake nginya ndumarî.

**8**

**9** Nî mîvango îrîkû mûravangîra Ngai-Mûnene?

**9** Nîakûmûthiria na amûcûkangie,

**9** nderîvagîrîria kûrî nthû ciake maita maîrî.

**9**

**10** Mue mîrîu mûkaavîvua ûthire;

**10** mûkaavîvua ta kîthaka Kîam mîgua,

**10** kana ta macaki maûmû.

**10**

**11** Kuuma kûrî we, nîgwaûkire mûndû wavangaga maûndû macûku megiî Ngai-Mûnene,

**11** ûrîa wavangaga maûndû mareganîte na Ngai.

**11**

**12** Ngai-Mûnene arera andû ake atîrî,

**12** “Wana ethîrwa Asîria nî engî na marî vinya,

**12** nîmakaavootwa na macûkangue.

**12** Wana ethîrwa nînîmûnyamarîtie mûno,

**12** nie tînîmûnyamaria rîngî.

**12**

**13** Rîu nîngûthiria vinya wa Asîria kuuma kûrî mue, na

**13** nîngûtucanga mînyororo îo mwovetwe nayo.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene aathanîte atîrî ûvoro wîgiî Asîria:

**14** “Matikethîrwa na njiarwa cia gûtûma rîîtwa rîao rîtûûre;

**14** Nîngacûkangia mîvuanano îo îrî hekarûrî ya ngai ciao.

**14** Nie nîngûkwînjîra mbîîrîra,

**14** nîûndû mue mûtiagîrîrwe nî gûtûûra mwoyo.”

**14**

**15** Taroria, mûnjaama nîaûkîrîr îte irîmarî arî na ûvoro mwaro.

**15** Aûkîte kwanîrîra ûvoro mwaro kûrî andû a Juda.

**15** Kûngûagîrani irugo cienyu mue andû a Juda,

**15** na mûvecage Ngai kîrîa mwamwîrîre.

**15** Nîûndû andû arîa aganu matikamûtharîkîra rîngî,

**15** nîûndû nîacûkangie viû.

# Nah 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûgwa kwa Nineve

**1** We Nineve, nîûratharîkîrwa!

**1** Menyerera ûgitîri waku!

**1** Gitîra varavara ciaku!

**1** Îîvarîrie!

**1** Îîvarîrie nîûndû wa mbaara!

**1**

**2** (Ngai-Mûnene arî vakuvî gûcokeria Jakovu riiri wake,

**2** cokerie andû a Isiraeli riiri ûrîa maarî naguo mbere ya matharîkîrwa nî nthû,

**2** na mbere ya macûkangia nvûa ciaguo.

**2** Nwatî nîakûmacokeria vinya wao na riiri.)

**2**

**3** Ngo cia athigari ake nî ino ndune,

**3** athigari ake mekîrîte nguo ino ndune.

**3** Nîkwa mevarîrîtie kûtharîkîra!

**3** Ikaari ciao cia mbarathi ivangîtwe ciîvarîrîtie kûtharîkîra;

**3** mbarathi ciao itinogokaga ciîvarîrîtie kûrûa.

**3**

**4** Ikaari cia mbarathi nîivinyûraga mûno njîrarî,

**4** ithiîcaga mîena yonthe kûu kîvarorî.

**4** Imûrîkaga ta kîmûrî,

**4** ithiîcaga na îvenya ta rûveni.

**4**

**5** Anene nîmetagwa vamwe,

**5** na nîmavîngagwa rîrîa makîthiî.

**5** Mathiîcaga rûthingorî marûmanîrîrîte,

**5** kûvarîrîria kîndû gîa kûvingîrîria.

**5**

**6** Ivingo cia nyûnjî nî mvingûre,

**6** nyomba ya mûthamaki îcûrîte guoya.

**6**

**7** Îtûûra rîa Nineve rîtigîtwe kîndû,

**7** andû a kuo nîatave.

**7** Aka akuo nîmaracakaya

**7** mararîra ta ndutuura,

**7** na kwîringaringa ithûri nîûndû wa kîeva.

**7**

**8** Nineve îkariî ta îria rîrî rîomomoku,

**8** andû nîmarauma kuo makaûra.

**8** Maugagîrîria atîrî, “Rûngamani! Rûngamani!”

**8** Nwatî gûtirî ûcokaga vuva.

**8**

**9** Tavani sîlûva!

**9** Tavani thaavu!

**9** Mûthithû wayo ndûrî mûthiia;

**9** kûrî na wîngî wa indo cionthe cia goro.

**9**

**10** Îtûûra rîa Nineve nîrîomomore na rîgacûkangua viû!

**10** Andû matirî na vinya ngoro na maru nîmakovovoku,

**10** vinya nî nthiru, mothiû mao makathita.

**10**

**11** Rîrî kû îtûûra rîrîa rîkariî ta mûciî wa mînyambû,

**11** ngurunga ya twana twa mînyambû?

**11** Kûrîa mûnyambû waigaga kîrîa ûgwatîtie,

**11** kûrîa twana twaguo twaigagwa vandû varî ûgitîri.

**11**

**12** Mûnyambû wa njamba nîwatembûrangîre twana twaguo nyama cia kwîgana,

**12** na ûkîûraga nyamû nîûndû wa mînyambû ya nga,

**12** na ûgîcûria ngurunga ciaguo nyama cia kûvîta

**12** na ciîkaro ciaguo inuku cia nyama.

**12**

**13** “Taroriani, Nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, nîngûrûa namue: nîngûvîvia ikaari icio cienyu cia mbarathi, athigari enyu nîmakaaûragîrwa mbaararî, na nîngoca indo cionthe irîa mwocire kuuma kûrî andû engî. Mûgambo wa anjaama enyu ndûkeguîka rîngî.”

# Nah 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Kaî îtûûra rîîrî rîûraganaga na rîveenanagia rîrî na thîna-î!

**1** Rîcûrîte ûthani na indo nyîngî irîa ciîîtwe,

**1** rîtigaatiga gûtava indo!

**1**

**2** Thikîrîria mûgambo wa ivoko,

**2** mûgambo wa nthugû cia ikaari,

**2** mûgambo wa mavûngû ma mbarathi

**2** mûrurumo wa ikaari cia mbarathi.

**2**

**3** Arîa mathiîcaga mekarîrîte mbarathi nîmaratharîkîra,

**3** mviû na matumû nîiravenavenia;

**3** arîa maûragîtwe matingîtarîka,

**3** ciimba nî nyîngî mûno;

**3** andû maravîngîcwa nî arîa akuû!

**3**

**4** Îtûûra rîa Nineve ûtuîkîte îraa.

**4** Ûthaka waku ûragucîrîria andû ta mîthega,

**4** watuire mavûrûri ngombo na njîra ya ûmaraa waku,

**4** na andû a ndûrîrî ûkîmatua ngombo na mîthega yaku.

**4**

**5** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî,

**5** “Nîngûkûverithia we Nineve!

**5** Nîngûkûruta nguo wîthîrwe wî njaga,

**5** na ndûme andû a mavûrûri moone njaga yaku,

**5** na mothamaki moone gîconoko gîaku.

**5**

**6** Nîngûgwikîria gîko,

**6** na ngwîke maûndû ma kînyûrûri,

**6** ngûtue kîndû gîcûku gîa kwîroragîrwa nî andû.

**6**

**7** Andû onthe arîa magakûonaga makaûraga nîwe makiugaga atîrî,

**7** ‘Nineve nî njûkangie!

**7** Nîûrîkû ûkûmûcakaîra?

**7** Nû ûkûmwîguîra ntha?’

**7**

**8** We Nineve nîwe mwaro gûkîra Thebesi,

**8** îtûûra rînene rîrîa rîtumîtwe vakuvî na rûnjî rwa Nilo?

**8** Thebesi yathiûrûrûkîrîtue nî manjî,

**8** îria rîarî mûciî wake,

**8** na manjî marî rûthingo rwake.

**8**

**9** Ethiopia na Misiri nîcio ciarî vinya wake,

**9** na ûvoti wamo ndwarî kîthimi.

**9** Andû a Puti na Lîbia nîo mamûtethererie.”

**9**

**10** Kûnarî ûguo, andû a Thebesi nîmaakuirwe marî mîgwate.

**10** Ciana ciakuo ciarivagîrwa ndeererî cia varavara ikenda gûkua.

**10** Anene ao nîmaakuirwe marî na mînyororo,

**10** na makîgaanua gatagatî ka arîa mamanyitîte.

**10**

**11** Nineve, wanawe nîûkaarîwa!

**11** Wanawe nîûkaaûra nî nthû yaku.

**11**

**12** Kûndû gwaku kuonthe gwa kwîgitîra gûkethîrwa gwîkariî ta mîkûyû îrî mîtune;

**12** nwatî inainia mîkûyû wone,

**12** matunda mainainua magûcaga kanyuarî ka mûmarîi.

**12**

**13** Taroria athigari aku,

**13** marî guoya ta aka,

**13** naguo vûrûri waku wîkarîte ûtarî na ûgitîri mbere ya nthû ciaku.

**13** Mwaki nîûvîvîtie ûgitîri wenyu viû.

**13**

**14** Tavani manjî mwîvarîrîtie kûrigicîrua;

**14** îkîrani nthingo cienyu cia kwîgitîra.

**14** Kinyangani ndaka ya yûmba,

**14** na mûvarîrîrie vandû va kûvîvîria matuvarî.

**14**

**15** Wana mûrî kûu mwaki nwa ûkamûvîvia,

**15** nîûkaaûragîrwa mbaararî.

**15** We nîûkaathirua ta irio ikîrîwa nî ngige.

**15** Ongererekani mwîgane ta ngige,

**15** mwongerereke mwîkare ta mvandi!

**15**

**16** Andû arîa magûraga na makendia indo moongererekete magakîra njata cia îgûrû!

**16** Nwatî rîu nîathiîu ta ûrîa ngige itambarûkagia mathagu mau ikagûrûka ikathiî.

**16**

**17** Anene aku nîta mvandi, irîa ciîkaraga nthingorî,

**17** atongoria aku nîta ikundi cia ngige ciûmbîrîrîte rûthingorî,

**17** mûthenya ûrîa kûrî mvevo,

**17** nwatî rîrîa riûa rîara nîigûrûkaga,

**17** na gûtirî mûndû ûmenyaga kûrîa ciathiî!

**17**

**18** We mûthamaki wa Asîria, arîthi aku nîkwa mamamîte,

**18** andû aku arîa marî îgweta nîkwa nîmaragocerera.

**18** Andû aku manyaganîtie irîmarî,

**18** na gûtirî mûndû wa kûmacokanîrîria.

**18**

**19** Gûtirî mûndû wa kûvonia ngurara ciaku,

**19** na ironda ciaku itingîvona.

**19** Arîa onthe megucaga ûvoro waku,

**19** nîmavûravûra mvî nî gûkena.

**19** Nî mûndû ûrîkû waûrire waganu waku ûcio ûtarî mûthiia?

Hab

# Hab 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Habakuku nîwatetire nîûndû wa kîvooto gûtura

## Macokio ma Ngai-Mûnene

## Habakuku nîwatetirie Ngai-Mûnene rîngî

**1** Îno nî ndûmîrîri îrîa Ngai-Mûnene aaguûrîrie mûrathi Habakuku.

**1**

**2** We Ngai-Mûnene, nîngûrîrîra nginya rî nîguo ûndethie,

**2** nawe ndûkegua?

**2** Nîngûrîrîra nginya rî ngiugaga: “Mbaara!”

**2** nawe ndûkamvonokia?

**2**

**3** Ûratûma mone maûndû mama macûku na thîna nîkî?

**3** Gûcûkangua na mbaara irî mbere yakwa;

**3** ngucanio na mbaara nîciambîrîrîtie.

**3**

**4** Kwoguo watho ndûrî na vata,

**4** na kîvooto gîtirûmagîrîrwa.

**4** Andû arîa acûku mathiûrûrûkîrîtie andû arîa aro,

**4** kwoguo kîvooto gîtirûmagîrîrwa.

**4**

**5** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**5** “Taroria ndûrîrî irîa ikûrigicîrîtie wone,

**5** na nîûkûmaka na ûvavûke.

**5** Nîûndû nîngwîka ûndû wa ûrî mwoyo,

**5** ûndû ûtagetîkia rîrîa ûkerwa guo.

**5**

**6** Nîûndû nînîraringîrîra Akalidei,

**6** andû acio aganu ûguo na matarî ntha.

**6** Vûrûri ûcio ûvîtûkîrîrîte nthî yonthe,

**6** nîguo woce vûrûri ûtarî wao.

**6**

**7** Acio nî andû a kwîguithia andû guoya na a kûmakania;

**7** kîvooto na ûndû ûrîa mwagîrîru umanaga na o.

**7**

**8** “Mbarathi ciao irî îvenya gûkîra itang'a;

**8** nînyûmîrîru gûkîra ciathi irî mvûtu.

**8** Itwîte mbarathi ciumîte kûndû kûraca;

**8** andû ao arîa mathiîcaga maumaga kûndû kûraca,

**8** igûrûkaga na îvenya ta nderi îkînyita gîa kûrîa.

**8**

**9** “Onthe maûkîte gwîka waganu;

**9** waganu ûrî mbere yao wa ûrîa marathiî na mbere,

**9** marocania andû engî ta mûthanga,

**9** makamatua mîgwate.

**9**

**10** Nîmanyararaga athamaki,

**10** na makathekerera atongoria.

**10** Nîmathekagîrîra kûrîa kuonthe kûgitîre,

**10** na makamikîrîra nthingo icio na mûthetu na makainyita.

**10**

**11** Nîmacokaga makathiî na mbere ta rûkûngi,

**11** nîmekaga mavîtia na vinya wao nîguo ûtuîkîte ngai yao.”

**11**

**12** We Ngai-Mûnene kuuma Kîammbîrîria we warî Ngai.

**12** Ûrî Ngai wakwa, mûtheru na wa tene na tene.

**12** We Ngai wakwa, mûtheru wakwa ûtakucaga,

**12** we Ngai-Mûnene nîûthuurîte Akalidei nîguo matûtuîre ciira;

**12** we Îthiga, ûmavete vinya nîguo matûverithie.

**12**

**13** Metho maku nî matheru mûno,

**13** ndûngîûmîrîria kwona maûndû macûku,

**13** na ndûngîîtirîria kwona andû magîka naaî.

**13** Kwoguo ûrakira nîkî rîrîa andû arîa aganu,

**13** maracûkangia andû arîa athingu kûmakîra?

**13**

**14** Ûtuîte andû ta nthamaki irî manjîrî,

**14** kana ciûmbe irîa itarî wa gûitongoria.

**14**

**15** Akalidei maûragaga andû na ndûano,

**15** mamaûnganagia vamwe na makamekîra netirî ciao,

**15** kwoguo makenaga na magacanjamûka.

**15**

**16** Nîmagoocaga neti ciao na makairutîra magongoona,

**16** nîûndû nîcio imavecaga indo cia gwîkenia,

**16** na kûrîa irio mbaro.

**16**

**17** Nîkwa magûtûûra macomoranagîra mviû cia njûra,

**17** na kûûraga andû a ndûrîrî irîa ciîngî gûtarî ntha?

# Hab 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Macokio ma Ngai-Mûnene kûrî Habakuku

## Andû arîa matarî athingu nîmakaanyamara.

**1** Nie nîngûrûngama vandû ndorererie,

**1** na mbîkare îgûrû rîa nyomba ndaca na îgûrû,

**1** mbeterere mbîgue ûrîa Ngai-Mûnene akûmbîîra,

**1** na ûrîa agaacokia ûvoro wîgiî mateta makwa.

**1**

**2** Nwatî Ngai-Mûnene nîwanjokerie atîrî,

**2** “Andîka kîoneki gîkî;

**2** Kîamndîke waro kîvengererî,

**2** nîguo kîthomeke waro.

**2**

**3** Kîoneki gîkî gîetererete vîndî îrîa mbagîrîru yakîo;

**3** nî kîoneki Kîam ma kîonanagia maûndû ma mûthiia.

**3** Ethîrwa nîmaronekana magîcererwa, meterere;

**3** nama nîmagûkinya na tîmacererwa.

**3**

**4** Ino nîyo ndûmîrîri:

**4** ‘Taroria arîa marî mwîtîîo nîmagacûkangua,

**4** nao arîa athingu nîmagatûûra nîûndû wa gwîtîkia Ngai.’ ”

**4**

**5** Ûtonga nîûtûmaga mûndû aveenanie;

**5** andû arîa etîi mativurûkaga,

**5** mekariî ta gîkuû kîo kîene, matiîganagîra.

**5** Kîu nîkîo gîtûmaga eyûnganîria ndûrîrî cionthe,

**5** na agacokanîrîria andû onthe matuîke ake.

**5**

**6** Andû acio onthe nîmamûkîrîra na mamûvoote,

**6** na mamûthekerere na kînyûrûri,

**6** makiugaga atîrî,

**6** “Mûndû ûrîa wîyûmbagîrîra indo itarî ciake,

**6** na akeigîra mûrigo wa mathiirî,

**6** kaî arî na thîna-î!

**6** Nîatûûra ekaga ûguo nginya rî?”

**6**

**7** Mûthenya ûmwe andû arîa ûrî thirî wao nîmagagûkîrîra wa rîmwe,

**7** na arîa makuinainagia nîmagaûkîra.

**7** Vîndî îo nîrîo ûgaatuîka ngombo yao.

**7**

**8** We nîwîîte andû na mavûrûri meengî,

**8** nwatî arîa onthe matigarîte nîmagaakwîa,

**8** nîûndû wa ûragani na maûndû macûku marîa wîkîte gûkû nthî,

**8** matûûrarî na andû arîa matûûraga kuo.

**8**

**9** We wîtongetie na indo irîa wocete na vinya, kaî wî na thîna-î,

**9** na nîûgeretie kwiga mûciî waku ûrî na thayû na ûtarî na thîna wanarî vanini.

**9**

**10** Nwatî we nîwîreterete kînyûrûri mûciî gwaku,

**10** na njîra ya gûcûkanaia mavûrûri meengî,

**10** nîûcûkangîtie ûtûûro waku we mwene.

**10**

**11** Nîûndû nginya mathiga nîmanagîrîra marî rûthingorî,

**11** na mîgamba ya nyomba îgacokia mûgambo ûcio.

**11**

**12** Kaî ûrî na thîna-î! We ûtumîte îtûûra na ûûragani,

**12** na ûkarîtuma îgûrû rîa maûndû macûku.

**12**

**13** Anga tî kuuma kûrî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe,

**13** wîra wao mwîngî ûragîra mwakirî,

**13** na mavûrûri menogagia mana.

**13**

**14** Nîûndû nthî yonthe nîgecûra ûmenyo wa riiri wa Ngai-Mûnene,

**14** wata ûrîa manjî mecûraga îriarî.

**14**

**15** Kaî wî na thîna-î!

**15** We ûtûmaga andû arîa mûriganîtie nao manyuîre gîkombe Kîam marakara maku,

**15** na ûgatûma marîwe

**15** nîguo ûvote kwona njaga yao.

**15**

**16** Ûgecûrwa nî guoya vandû va gîtîîo.

**16** We mwene nîûkaanyua na ûtûgûgane!

**16** Ngai-Mûnene ke mwene nîagaatûma ûrîwe,

**16** na nthoni nîigaakunîka gîtîîo gîaku.

**16**

**17** Maûndû macûku marîa wîkîte Lebanoni nîmagagûcokerera.

**17** Nîwaûragire nyamû ciakuo;

**17** nacio nîikaamwîgwithia guoya.

**17** Maûndû mama nîmagagûkinyîra,

**17** nîûndû wa ûûragani na maûndû macûku marîa wîkîte gûkû nthî,

**17** îni, maûndû marîa wîkîte matûûra, na arîa matûûraga kuo.

**17**

**18** Mûvuanano ûrî umithio ûrîkû?

**18** Kinthî kîu tî kîndû mûndû arûthîte,

**18** nî kîndû gîa gûtambia maveeni tu.

**18** Mûturi etîkîtie kîndû kîu erûthîrîte ke mwene,

**18** mûvuanano ûtangîvota kwaria.

**18**

**19** Kaî ûrî na thîna-î!

**19** We wîraga mûtî gîting'û atîrî: “Ûkîra!”

**19** Kana îthiga rîtaragia, “Rûngama.”

**19** Mûvuanano nwa ûkûthomithie ûndû?

**19** Mûvuanano nwa wîthîrwe ûkunîkîtwe na thaavu na sîlûva,

**19** nwatî ndûrî na mwoyo wanarî vanini.

**19**

**20** Nwatî Ngai-Mûnene arî hekarûrî yake ntheru;

**20** nthî yonthe nî îkare îkirîte îrî mbere yake.

# Hab 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa mûrathi Habakuku

**1** Îvoya rîa mûrathi Habakuku, ta ûrîa rîandîkîtwe nî Shigionothi.

**1**

**2** We Ngai-Mûnene nîmbîguîte ûrîa wîkîte,

**2** maûndû marîa wîkîte we Ngai-Mûnene nîmatûmîte nîîtigîre.

**2** Îka maûndû mau rîngî îvindarî rîîrî rîetû,

**2** tûma mamenyekane îvindarî rîetû,

**2** ûnarî na marakara ririkana ntha ciaku.

**2**

**3** Ngai nîaûkîte kuuma Temani,

**3** Ngai ûrîa mûtheru aûkîte kuuma kîrîma gîa Parani.

**3** Riiri wake ûkunîkîte îgûrû kuonthe;

**3** nayo nthî îcûrîte ngumo yake.

**3**

**4** Ûkengu wake wîkariî ta wa riûa,

**4** mveni cia ûtheri irauma njararî yake,

**4** kûrîa vinya wake ûthithîtwe.

**4**

**5** Atûmaga mîrimû mbere yake,

**5** na gîkuû gîkarûmîrîra.

**5**

**6** Aarûngamire nthî îkinaina,

**6** aaroririe mavûrûri makîthingitha.

**6** Irîma cia tene na tene nîcianyaganirue,

**6** tûrîma tûrîa tûtûûraga tene na tene nîtwavaraganirue.

**6** Kûu nîkuo njîra ciake irî kuuma tene na tene.

**6**

**7** Nonire andû a Kushani makîthînîka,

**7** na andû a Midiani makinaina.

**7**

**8** We Ngai-Mûnene nî nyûnjî ikûrakarîtie?

**8** Nî manjî ma îria makûrakarîtie?

**8** Nîwathiîre ûtwîte mbarathi yaku,

**8** na ikaari ciaku cia mbaara ûkîvootana.

**8**

**9** Nîwevarîrie gûtûmîra ûta waku,

**9** na ûgîkîra mîguî yaku rûgarî,

**9** we nîwatûrangire nthî na nyûnjî.

**9**

**10** Irîma ciakwonire igîtetema,

**10** gûkîgîa na mwîcûro wa manjî kuuma maturî.

**10** Manjî ma îria kûrîa kûriku makîruruma,

**10** na magikia makûmbî ma manjî na îgûrû.

**10**

**11** Riûa na mweri nîciarûngamire irî kûrîa ciîkaraga,

**11** rîrîa cionire ûtheri wa mîguî yaku îthiîte mûno,

**11** rîrîa cionire îtumû rîaku rîkîvenavenia.

**11**

**12** Wavîtûkîrîre nthî ûrî na marakara,

**12** wakinyangire mavûrûri ûrî na marûrû.

**12**

**13** Nîwaumire ûkîthiî kûvonokia andû aku,

**13** ûkîthiî kûvonokia mûthamaki rûrîa wathuurîte.

**13** Nîwakinyangire mûtongoria wa andû arîa aganu,

**13** na ûkîthiria arûmîrîri ake onthe.

**13**

**14** Nîwarathire mûtongoria wao wa mbaara na mîguî,

**14** rîrîa athigari ake a mbaara maûkire ta kîvuvûkanio gûtûnyagania,

**14** magîtîîaga ûrîa makûthiria athîni marî kûrîa methithîte.

**14**

**15** Wathiîrîre îriarî na mbarathi ciaku,

**15** îria rîrî na makûmbî manene ma manjî.

**15**

**16** Mbîgucaga ûguo ngamakania,

**16** mîromo yakwa îkainaina nî guoya,

**16** mavîndî makwa makagondoka,

**16** magûrû makwa makainaina.

**16** Nîmbetererete ngirîrîrîtie mûthenya ûcio wa mûthiro,

**16** ûrîa ûgaûka kûrî andû arîa matûtharîkagîra.

**16**

**17** Wana ethîrwa mîkûyû tî îraa,

**17** kana mîthavibu îciara matunda,

**17** na mîtamaiyû îrege gûciara,

**17** na mîgûnda îture maketha,

**17** ndîthia cia ng'ondu na ng'ombe ciume kûrî irîa ciîngî,

**17** na ndîthia cia ng'ombe iture njagarî,

**17**

**18** nie ngaakenagîrîra Ngai-Mûnene,

**18** ngenagîre Ngai ûrîa ûmvonokagia.

**18**

**19** Mwathani Ngai-Mûnene nîke vinya wakwa,

**19** nîatûmaga magûrû makwa matuîke ta ma nthwariga,

**19** atûmaga nthiîrîre irîma îgûrû.

Zef

# Zef 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthenya wa îtuîro wa Ngai-Mûnene

**1** Îno nî ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene îrîa yakinyire Zefania mwana wa Kushi, mwana wa Gedalia, mwana wa Amaria, mwana wa Hezekia, vîndî îrîa Josia mûvîcî wa Amoni, aarî mûthamaki wa Juda.

**1**

**2** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**2** “Nîngaathiria ciûmbe cionthe cia nthî:

**2**

**3** Andû, nyamû, iconi cia rîerarî

**3** na nthamaki cia îriarî;

**3** cionthe nîngaicûkangia.

**3** Andû arîa aganu nîngamacûkangia viû;

**3** andû onthe nîngamathiria gûkû nthî.

**3**

**4** Nîngaverithia andû onthe a Juda na arîa onthe matûûraga Jerusalemu;

**4** nîngacûkangia matigari monthe ma Baali kuuma gûkû nthî,

**4** marîtwa ma athînjîri-Ngai arîa matungatagîra ngai cia mîvuanano mariganîre.

**4**

**5** Nîngaacûkangia arîa onthe magoocaga marî îgûrû rîa nyomba,

**5** makîgooca ciûmbe cia îgûrû.

**5** Nîngaverithia arîa mangoocaga makîîvîtaga na rîîtwa rîakwa

**5** na makevîta na rîîtwa rîa ngai îrîa îtagwa Moleku.

**5**

**6** Nîngacûkangia arîa onthe mandiganîrîtie nie Ngai-Mûnene,

**6** onthe arîa mandiganîrie na matambûragia ûtaaro.”

**6**

**7** Kirani mbere ya Ngai-Mûnene,

**7** nîûndû mûthenya ya Ngai-Mûnene ûrî vakuvî.

**7** Ngai-Mûnene nîavarîrîtie kîgongoona,

**7** na akamûra ageni ake a gîtîîo.

**7**

**8** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**8** “Mûthenya wa îgongoona rîakwa,

**8** nîngaverithia anene na ciana cia athamaki,

**8** na arîa onthe marûmagîrîra mîtugo ya ûgeni.

**8**

**9** Mûthenya ûcio ngamaverithia onthe,

**9** arîa onthe magoocaga ngai cia mîvuanano;

**9** na arîa onthe mecûragia nyomba ya mwathi wao,

**9** na indo irîa macunanîte na vinya na kwîa.”

**9**

**10** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**10** “Kîrîro nîgîkeguîka kuuma Kîvingorî Kîam Nthamaki,

**10** kîrîro kuuma Gîcagi gîa Kaîrî,

**10** na kîrîro kînene kuuma irîmarî.

**10**

**11** Rîrani mue arîa mûtûûraga Moritari,

**11** nîûndû avûri mbiacara onthe nîaûrage,

**11** arîa onthe mathimaga sîlûva nîathirie.

**11**

**12** Vîndî îo nîngoca taa na nthiî Jerusalemu ngîcaragia;

**12** Nîngaverithia andû arîa meganaga na makeîraga na ngoro atî,

**12** ‘Ngai-Mûnene ndarî ûndû ekaga: mwaro kana mûcûku.’

**12**

**13** Nîmagacunwa ûtonga wao na indo ciao cia nyomba.

**13** Matigatûûra nyombarî irîa maratuma,

**13** kana manyue ndivei ya mîtî îrîa maravanda rîu.”

**13**

**14** Mûthenya mûnene wa Ngai-Mûnene nîûkuvîvîrie,

**14** ûrî vakuvî na ûraûka narua mûno.

**14** Mûgambo wa mûthenya wa Ngai-Mûnene nî mûrûrû mûno,

**14** athigari arîa aûmîrîru mûno nîmakaarîra na mûgambo mûnene.

**14**

**15** Ûcio ûkethîrwa wî mûthenya wa marakara,

**15** nî mûthenya wa mathîna na marûrû,

**15** nî mûthenya wa nduma na kîeva,

**15** nî mûthenya wa gûcûkangua,

**15** nî mûthenya wa matu na nduma nene,

**15**

**16** mûthenya ûcio nî wa tûrumbeta na mbaara,

**16** kûrî matûûra marîa marî nthingo nene na nthingo ndaca.

**16**

**17** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**17** “Nîngareta mûthiro kûrî andû,

**17** nîguo mathiîcage ta atumumu

**17** nthakame yao îgetûrûrwa ta rûkûngû,

**17** nacio ciimba ciao ciîtûrûrwe ta mai.

**17**

**18** Mûthenya ûcio wa marakara ma Ngai-Mûnene

**18** sîlûva ciao kana thaavu ciao itikaavota kûmavonokia.

**18** Nîûndû wa mwaki wa wîru wake,

**18** nthî yonthe nîîkavîa.

**18** Nîakaathiria na îvenya arîa onthe matûûraga nthî.”

# Zef 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû gwîtwa mavere

## Gûcûkangua kwa mavûrûri marîa marî vakuvî

**1** Ûnganani vamwe na mûgomane,

**1** mue rûrîrî rûtarî nthoni,

**1**

**2** mbere ya mûgûrûkue ta macaki makîgûrûkua nî rûkûngi,

**2** mbere ya marakara ma Ngai-Mûnene maûka kûrî mue,

**2** mbere ya mûkinyîrwa nî mang'ûrîka ma Ngai-Mûnene.

**2**

**3** Cokererani Ngai-Mûnene mue muonthe arîa avoreri,

**3** mue arîa mwîkaga ûrîa kwagîrîrîte,

**3** cariani ûthingu cariani wînyivia.

**3** Kwavoteka ûkethîrwa ûtarî vamwe na andû arîa makaverithua,

**3** mûthenya ûrîa Ngai-Mûnene akonania marakara make.

**3**

**4** Gûtirî mûndû ûgaatigwa îtûûrarî rîa Gaza.

**4** Ashikeloni nîrîgaatigwa rîrî rîtheri,

**4** Andû a Ashidodi nîmakaarutwa kuo mûthenya,

**4** na andû a Ekironi nîmakengatwa îtûûrarî rîao.

**4**

**5** Mue Afilisiti, kaî mûrî na thîna-î,

**5** mue mûtûûraga Kirete.

**5** Ngai-Mûnene nîamûtuîrîrîte ciira mue Akanaani na Afilisiti.

**5** Nîakaamûcûkangia, na gûtirî wanarî ûmwe wa cienyu ûgatigwa.

**5**

**6** Mue ndeererî cia îria nîmûgaatuwa kûndû gwa kûrîthua ng'ombe na ng'ondu,

**6** mûgatuîka ciomba cia arîthi

**6** na ciaga cia ng'ondu.

**7** Andû a Juda arîa magaatigara nîo mageyocera vûrûri wenyu.

**7** Nîo makaarîthia mbûri ciao kuo na mamamage nyombarî cia Ashikeloni.

**7** Ngai-Mûnene nîakethîrwa arî Ngai wao,

**7** nîakethîrwa nao na amacokerie maûndû mao maro.

**7**

**8** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**8** “Nîmbîguîte andû a Moabu na a Amoni makîruma andû akwa,

**8** na makîmaruma atî nîmagwîocera vûrûri wao.

**8**

**9** Kwoguo, wata ûrîa nie ndûraga mwoyo nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wa Isiraeli,

**9** nînîvîta atî Moabu na Amoni makethîrwa mekariî ta Sodomu na Gomora.

**9** Vûrûri wao ûkethîrwa wîcûrîte marima ma cumbî, na mîtî ya mîgua

**9** na ûgaatûûra ûrî werû tene na tene.

**9** Andû akwa arîa magaatigara nîmagaatava indo ciao,

**9** andû a vûrûri wakwa megwatîre vûrûri wao.”

**9**

**10** Ûguo nîguo makaaverithua nîûndû wa kwîyenda kwao

**10** nîûndû wa kûnana na kûruma andû a Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe.

**10**

**11** Ngai-Mûnene akethîrwa arî wa kûmakania kûrî o,

**11** agaatua ngai cia nthî ta îtarî kîndû.

**11** Mavûrûri monthe ma nthî nîmakaamûtîîa,

**11** wa vûrûri ûrî vandû va guo.

**11**

**12** Wana mue andû a Kushi nîmûkaaûragwa nî rûviû rwake.

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîagaatûmîra vinya wake gûcûkangia Asîria.

**13** Nîagaatûma îtûûra rîa Nineve rîtuîke rîa gûtiganîrua,

**13** îtûûra rîtarî manjî na rîkariî ta werû.

**13**

**14** Nyamû cionthe cia kûrîthua nîikaamama kuo.

**14** Nyamû cionthe cia kîthaka nîikaamama kûrîa gûcûkangie.

**14** Ndundu ikaagambaga irî ndiricarî

**14** na ndiiû igambe irî matîrirî,

**14** nîûndû nyomba ciao cia mîtarakwe nîigaatiganîrua.

**14**

**15** Ûguo nîguo gûgekîka kûrî îtûûra rînene rîrîa rîîtîaga nîûndû wa vinya warîo na rîgeciria atî nîrîgitîre.

**15** Îtûûra rîu rîciragia atî nîrîo rînene mûno nthî îno.

**15** Rîgaatuîka îganjo,

**15** varîa nyamû cia kîthaka ikaavurûkaga!

**15** Mûndû wa wonthe ûkaavîtûkîrîra vo nîakaavavûka na etigîre.

# Zef 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîvia wa Jerusalemu na Gûkûûrwa

## Rwîmbo rwa gîkeno

**1** Jerusalemu kaî ûrî na thîna-î,

**1** îtûûra rîrî na gîko, mûgiro na rîvinyagîrîria andû akuo.

**1**

**2** Ndathikagîrîria mûgambo wa wonthe,

**2** ndetîkagîra kûrûngwa.

**2** Ke ndetîkagia Ngai-Mûnene,

**2** na ndakuvîvagîria Ngai wake.

**2**

**3** Anene akuo mekariî ta mînyambû îkîrarama;

**3** atucanîri ciira a kuo mekariî ta ciathi mvûtu,

**3** irîa itangîtiga kûthûa îvîndî nginya kîraûko.

**3**

**4** Arathi akuo nî andû matangîîvokwa na marî maveeni.

**4** Athînjîri-Ngai nîmavakîte vandû va kûgoocerwa gîko,

**4** na makagarûra watho wa Ngai nîguo wîgucane na ûrîa makwenda.

**4**

**5** Nwatî Ngai-Mûnene ûrîa ûrî îtûûrarî rîu nî mwîvokeku,

**5** ekaga maûndû marîa magîrîru nwatî tî marîa macûku.

**5** Onanagia kîvooto wa kîraûko kûrî andû ake.

**5** Kûnarî ûguo, arîa aganu mathiîcaga na mbere gwîka naaî matarî na nthoni.

**5**

**6** Ngai-Mûnene arauga atîrî:

**6** “Nînjûkangîtie mavûrûri monthe;

**6** nînjûkangîtie matûûra ma kuo na ngatiga nthingo ciakuo irî njûkangie.

**6** Matûûra ma kuo nîmatiganîrie;

**6** tûcîra tûtigîtwe tûtarî mûndû.

**6**

**7** Neîraga atî, nama andû akwa makanîtigîra,

**7** na metîkîre ngîmarûnga,

**7** nao matikariganîrwa nî ûrîa namaverithîtie.

**7** Nwatî andû ake nîmaathiîre na mbere kwîrirîria mûno

**7** gwîka maûndû mao macûku.”

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwaugire atîrî,

**8** “Mbetererete mûthenya ûrîa ngarûngama nîrî mûira.

**8** Nînduîte ciira atî nîngûngania mavûrûri na mothamaki.

**8** Nthî yonthe nîgaacûkangua nî mwaki wa marakara ma Ngai-Mûnene.

**8**

**9** “Nîngaacoka ngarûre mwarîrie wa andû,

**9** nao makamvoyaga nienga tu na tî ngai ciîngî.

**9** Onthe nîmakaambathîkagîra na ngoro îmwe.

**9**

**10** Kuuma mûringo wa nyûnjî cia Ethiopia,

**10** andû akwa arîa manyaganîtie kûndû na kûndû,

**10** nîmakaandetere maruta.

**10**

**11** Mûthenya ûcio we ndûgaaconorithua,

**11** nîûndû atî nîûreganîte nanie.

**11** Nîngaruta mûndû wa wonthe mwîtîi na mwaganu kûrî mue,

**11** na mue mûtikaregane nanie mûrî kîrîmarî gîakwa kîtheru.

**11**

**12** Nie nîngaatiga andû enyivia na avoreri kûu,

**12** arîa magaaûka kûrî nie nîguo nîmatethie.

**12**

**13** Andû arîa matigîtwe kûu Isiraeli matigeka naaî, matikaria maveeni,

**13** kana mageria kûveenania.

**13** Makaagîcaga gîa kûrîa na marî na ûgitîri,

**13** na matagwîtigîra wanarî kîndû.”

**13**

**14** Ina we mwarî wa Zayuni; ugîrîria we mwarî wa Zayuni!

**14** kena na ûcanjamûke ngoro, we mwarî wa Jerusalemu.

**14**

**15** Ngai-Mûnene nîathirîtie kûverithua kwenyu,

**15** na nîathengutîtie nthû cienyu cionthe.

**15** Ngai-Mûnene mûthamaki wa Isiraeli arî gatagatîrî kenyu;

**15** ndûgetigîra mathîna rîngî.

**15**

**16** Mûthenya nîûgaûka rîrîa îtûûra rîa Jerusalemu rîkerwa atîrî,

**16** “Ndûkamake, we îtûûra rîa Zayuni!

**16** Ndûkareke njara ciaku ithira vinya!

**16**

**17** Ngai-Mûnene Ngai wenyu arî gatagatîrî kenyu,

**17** vinya wake nîûvecanaga ûvootani;

**17** ke nîagaagûkenerera na gîkeno kînene,

**17** ke nîagaakûva ûtûûro mûcerû na kwenda gwake,

**17** nîagaakwambararia akinaga augîrîrîtie mûno,

**17**

**18** ta mûthenya wa kîrugo”

**18** Ngai-Mûnene arauga atîrî,

**18** “Nîngakûnthengutîria mathîna,

**18** nîguo ndûkegucage nthoni nîûndû wamo.

**18**

**19** Taroria, vîndî îo nîrîo ngaaverithia arîa onthe makûvinyagîrîria.

**19** Nîngaavonokia arîa onthe cionje na nyûnganie arîa onthe matetwe.

**19** Nîngaagarûra gîconoko Kîamo gîtuîke ûkumio wao,

**19** na ndûme mamenyeke nthî yonthe.

**19**

**20** Vîndî îo nîngaamûrete mûciî,

**20** vîndî îrîa ngamûngania vamwe;

**20** nîngaatûma mûmenyeke na mûkumue;

**20** gatagatîrî ka andû onthe a nthî,

**20** na ndûme mwîkare ta ûrîa mwekariî mbere.”

**20** Nînie Ngai-Mûnene nauga ûguo.

Hag

# Hag 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwathanire hekarû îtumwe rîngî.

## Andû nîmaathîkîre rîathani rîa Ngai-Mûnene

**1** Mûthenya wa mbere wa mweri wa gatandatû mwaka wa kaîrî wa ûtongoria wa Dario mûthamaki wa Perisia, Ngai-Mûnene nîwavere mûrathi Hagai ndûmîrîri avirîre Zerubabeli mwana wa Shealitieli, mûnene wa Juda, na Joshua mûthînjîri-Ngai mûnene mwana wa Jehozadaki.

**1**

**2** Ngai-Mûnene mwene inya wonthe nîwerire Hagai atîrî, “Andû aya marauga atî kavinda ga gûtuma hekarû rîngî tî gakinyu.”

**3** Ngai-Mûnene nîwacokire akîva andû ndûmîrîri îno kûvîtûkîrîra kûrî mûrathi Hagai,

**4** “Nî vîndî yenyu ya gûtûûra nyombarî itumîtwe waro, wa rîrîa hekarû yakwa îromomoka?”

**4**

**5** Rîu Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Îîcirieni kana mwîthîrîtwe mûgîka waro.

**6** Mue mûvandîte mbeû nyîngî, nwatî mûkethete tûnini; mûrîcaga, nwatî mûtivaaga; mûnyunyaga ndivei, nwatî mûtiîganagia; nîmwîkagîra nguo, nwatî nwa mûregua mvevo; mûrutaga wîra nwatî mûcara nîtakwa wîkîrîtwe mûvukorî mûtûrîku.”

**6**

**7** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Îîcirieni kana nîmûraruta wîra waro.

**8** Rîu thiîni irîmarî mûgateme mîtî mûtume hekarû rîngî, nîguo nîmîkenerere na ngoocagwe ûrîa kwagîrîrîte.

**8**

**9** “Mweriragîria maketha meengî, nwatî mwonire manini. Na rîrîa mwamaretire mûciî, nînamagûrûkirie. Nake Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe araûria, ‘Nekire ûguo nîkî?’ Nîûndû hekarû yakwa nî nyomomoku, na wa mûndû arethînia na nyomba yake.

**10** Kîu nîkîo gûtarî mbura kuuma îgûrû na gûtirî kîndû kîngîkûra nthî.

**11** Nîndûmîte kûgîe na thano vûrûrirî, na îgacûkangia irîmarî, mîgûnda ya ngano, mîgûnda ya mîthavibu na ya mîtamaiyû, andû na nyamû na kîrîa kîonthe mûkûragia.”

**11**

**12** Zerubabeli mûvîcî wa Shealitieli, na Joshua mûvîcî wa Jehozadaki, mûthînjîri-Ngai mûnene, na andû acio engî onthe nîmeetîkîre mûgambo wa Ngai-Mûnene Ngai wao, na ciugo cia mûrathi Hagai, wata ûrîa Ngai-Mûnene Ngai wao aamûtûmîte, nao andû nîmeetigîre Ngai-Mûnene.

**13** Nake Hagai, mûnjaama wa Ngai-Mûnene, nîwavere andû ndûmîrîri kuuma kûrî Ngai-Mûnene yaugaga atîrî, “Nie nîrî vamwe namue.”

**14** Kwoguo Ngai-Mûnene nîwekîrire ngoro ya Zerubabeli mûnene wa Juda vinya, Joshua mûthînjîri-Ngai mûnene na andû arîa onthe maacokete kuuma îthamîriorî. Nîmaambîrîrie gûtuma rîngî hekarû ya Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wao,

**15** mûthenya wa mîrongo îîrî na îna wa mweri wa gatandatû, mwaka wa kaîrî Dario arî mûthamaki.

# Hag 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûrathi nîwaririe na Athînjîri-Ngai

## Ngai-Mûnene nîwîranîrîte kîrathimo gîake

## Ngai-Mûnene nîwarîrie Zerubabeli

**1** Mûthenya wa mîrongo îîrî na ûmwe, mweri wa mûgwanja mwaka wa ûcio, Ngai-Mûnene nîwarîrie mûrathi Hagai.

**2** Nîwerire Hagai arie na mûnene wa Juda na nîke Zerubabeli mûvîcî wa Shealitieli, Joshua mûvîcî wa Jehuzadaki mûthînjîri-Ngai mûnene na andû onthe arîa maacokire kuuma îthamîriorî ameere atîrî,

**3** “Kûrî na mûndû wanarî ûmwe gatagatîrî kenyu ûngîririkana ûrîa hekarû îo yarî na riiri? Rîu mwonaga îkariî atîa? Mwonaga takwa îtarî kîndû varî.

**4** Kûnarî ûguo, ndûgakue ngoro we Zerubabeli. Îyûmîrîrie we Joshua mûvîcî wa Jehozadaki mûthînjîri-Ngai mûnene. Îyûmîrîrieni mue andû onthe a vûrûri ûyû. Rutani wîra nîûndû nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîrî namue.

**5** Rîrîa mwaumire Misiri nînamwîrîîre atî ngethagîrwa nîrî namue tene na tene. Kwoguo, nîrî vamwe namue, mûtikamake.

**5**

**6** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Vîndî îtarî ndaca nîngainainia îgûrû na nthî, îria na nthî nyûmû.

**7** Nîngainainia mavûrûri monthe, na nîguo mîthithû yonthe ya mavûrûri îkaaretwe gûkû, na nîngecûria hekarû îno ûthaka wayo, nînie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nauga ûguo.

**8** Sîlûva na thaavu yonthe gûkû nthî nî ciakwa.

**9** Hekarû îrîa njerû îkethîrwa îrî nthaka gûkîra ya mbere, na kûu nîkuo ngarathimîra andû akwa.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga.

**9**

**10** Mûthenya wa mîrongo îîrî na îna mweri wa kenda, mwaka wa kaîrî wa wathani wa mûthamaki Dario, Ngai-Mûnene Mwene vinya wonthe nîwaririe rîngî na mûrathi Hagai.

**11** Nîwamwîrire atîrî, “Îra athînjîri-Ngai matue îgûrû rîgiî ûndû ûyû:

**12** Ethîrwa mûndû nwa oce nyama îno ntheru kuuma îgongoonarî na amîkuue yovetwe na nguo yake. Ethîrwa nwa areke nguo îvutie mûgate, irio irî nduge, ndivei, maguta ma ndamaiyû, kana irio cia mûthemba wa wonthe, irio icio nwa ituîke nyamûre wanacio?”

**12** Nao athînjîri-Ngai nîmaamûcokerie atîrî, “Naarî.”

**13** Hagai nîwacokire akîûria atîrî, “Ethîrwa mûndû tî mûtheru nîûndû wa kûvutania na mûndû ûyû mûkuû, angîvutia imwe cia irio ino, ikethîrwa itarî ntheru?”

**13** Athînjîri-Ngai nîmaacokirie atîrî, “Îî, ikethîrwa itarî ntheru.”

**13**

**14** Hagai nîwacokire akiuga atîrî, “Mwathani-Ngai arauga atî, ûguo nîguo gûgaatuîka kûrî andû a vûrûri ûyû na maûndû monthe marîa mekaga. Kwoguo indo cionthe irîa makaaruta metharî ya kîgongoona tî ntheru.”

**14**

**15** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Roriani maûndû marîa magekîka mbere ya mwambîrîria kûndumîra hekarû rîngî, mûmenye

**16** maûndû menyu mekariî atîa? Mwathiîre gwoca kîrûndo Kîam ngano mwîrîgîrîrîte kwona ithimo mîrongo îîrî, nwatî mwonire ithimo îkûmi tu. Mwathiîre îtangirî rîa ndivei mwîvokete gwîcûria mîtûngi mîrongo îtano, nwatî mwecûririe mîtûngi mîrongo îîrî tu.

**17** Nînatûmire rûkûngi rûnene na ndavaîki na mbura ya mbembe ciûke icûkangie indo cionthe irîa mwageragia kûrîma, nwatî kûnarî ûguo mue mûtianjokerera, ûguo nîguo Ngai-Mûnene arauga.

**18** Ûmûnthî nî mûthenya wa mîrongo îîrî na îna wa mweri wa kenda, mûthenya ûrîa mûcingi wa hekarû ya Ngai-Mûnene wathirire. Etererani mwone maûndû marîa mûkûthiî na mbere kwona kuuma rîu.

**19** Wana ethîrwa gûtirî na ngano makûmbîrî, mîthavibu, mîkûyû, mîkûngûmanga, na mîtî ya mîtamaiyû tî mîciaru, kuuma rîu nîngûmûrathima.”

**19**

**20** Mûthenya wa ûcio wa mîrongo îîrî na îna wa mweri, Ngai-Mûnene nîwavere Hagai ndûmîrîri riita rîa kaîrî:

**21** “Aria na Zerubabeli, mûnene wa Juda ûmwîre nîrî vakuvî kwinainia îgûrû na nthî,

**22** kûgarûrania mothamaki na kûthiria mavinya mao. Nîmûgaacûkangia ikaari ciao cia mbarathi na atwarithia a cio, nao nîmakaaûragana o ene kwa ene.

**23** Mûthenya ûcio, nîngagwoca we Zerubabeli ndungata yakwa mûvîcî wa Shealitieli nîguo wathanage vandûrî vakwa, we nîwe nthurîte.” Ûguo nîguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga.

Zak

# Zak 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwetire andû ake mamûcokerere

## Mûrathi nîwonire kîoneki kîa mbarathi

## Kîoneki kîa mvîa

**1** Mwerirî wa kanana mwaka wa kaîrî kuuma Dario atuîka mûthamaki, Ngai-Mûnene nîwarîrie mûrathi Zakaria mûvîcî wa Berekia, Berekia mûvîcî wa Ido na akîmwîra atîrî,

**2** “Nie Ngai-Mûnene nînaarakarire mûno nî methe menyu ma tene.

**3** Kwoguo îra andû Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte, ‘Njokererani nanie nîngûmûcokerera.’

**4** Mûtigekare ta methe menyu ma tene arîa meerirwe nî arathi arîa maarî kuo mbere matigane na mîthiîre yao mîcûku na ciîko ciao njûku, nwatî matianthikîrîria kana mambathîkîra nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe.

**5** Arathi nîmatûûraga tene na tene? Methe menyu ma tene marî kû?

**6** Methe menyu nîmaareganire na irîra na mawatho marîa namathire na njîra ya arathi ndungata ciakwa. Kwoguo nîmaaverire na makiuga atî nie Ngai-Mûnene Mûnene mwene vinya wonthe, nîmaverithîtie kûringana na mîthiîre yao na ciîko ciao wa ta ûrîa natuîte, na nîguo naamekire.”

**6**

**7** Mûthenya wa mîrongo îîrî na îna wa mweri wa îkûmi na ûmwe, (mweri ûcio nîguo wîtagwa Shebati) mwaka wa kaîrî kuuma Dario aatuîka mûthamaki Ngai-Mûnene nîwarîrie mûrathi Zakaria mûvîcî wa Berekia na njîra ya kîoneki. Berekia aarî mûvîcî wa Ido. Nake Zakaria nîwaugire atîrî,

**8** “Ûtukû nîronire kîoneki Kîam mûndû athiîte ekarîrîte mbarathi ndune. Mûndû ûcio aarûngamîte gatagatî ka mîtî ya mîandathi vandû Kîamndarî. Vuva wake kwarî na mbarathi ciîngî, îmwe yarî ndune, îngî nthitu, na îngî ya rangi mûcerû.”

**9** Nanie nînaamûririe atîrî, “Mwathi wakwa, mbarathi ino ironania atîa?”

**9** Mûraika ûrîa wambarîrîrie nîwanjokerie atîrî, “Nîngûkwonia ûrîa irenda kwonania.

**10** Nîwaugire atî mbarathi icio ciatûmîtwe nî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe ikone ûrîa nthî îkariî.”

**10**

**11** Nacio nîciacokerie mûraika wa Ngai-Mûnene ûrîa warûngiî gatagatî ka mîandathi atîrî, “Nîtûthiûrûrûkîte nthî yonthe na tûkona atî nthî yonthe nî îvorerete.”

**11**

**12** Nake mûraika ûcio wa Ngai-Mûnene nîwaûririe atîrî, “We Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe wîthîrîtwe ûrakarîrîte Jerusalemu na matûûra ma Juda mîaka mîrongo mûgwanja. Nîwîkara îvinda rîgana atîa ûtakûmeguîra ntha?”

**12**

**13** Nake Ngai-Mûnene nîwacokerie mûraika ûrîa twaragia nake na ciugo cia ntha na cia kûmanîrîria.

**14** Kwoguo mûraika ûcio nîwambîrire atîrî, “Anîrîra uge atî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arî na wendo mwîngî mûno wa Jerusalemu na Zayuni.

**15** Nîrîmûrakaru mûno nî mavûrûri marîa marî na thayû, nîûndû rîrîa narakarîrîte andû akwa vanini, mavûrûri mau maathiîre na mbere kûmanyamaria makîria.

**16** Kwoguo, nînjokete îtûûrarî rînene rîa Jerusalemu nîguo nîrîguîre ntha. Hekarû yakwa nîgaatumwa îtûûrarî rîu rîa Jerusalemu na rîcoke rîtumwe rîngî.”

**16**

**17** “Anîrîra rîngî uge Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte atî matûûra ma andû ake nîmagaacoka magacîre mûno, na Ngai-Mûnene aûmîrîrie Zayuni na athuure Jerusalemu.”

**17**

**18** Nînaacokire ngîroria na ngîona mvîa inya.

**19** Nînaûririe mûraika ûrîa twaragia nake atîrî, “Mvîa ino irenda kwonania atîa?”

**19** Nake nîwanjokerie atîrî, “Ino nîcio mvîa irîa inyaganîtie Juda, Isiraeli na Jerusalemu.”

**19**

**20** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmonia aturi ana a cuuma.

**21** Nînacokire ngîmûria atîrî, “Aya nao maûkîte gwîka atîa?”

**21** Nake nîwanjokerie atîrî, “Maûkîte kûmakia na gûcûkangia mavûrûri marîa maarangire vûrûri wa Juda na makîûnyagania.”

# Zak 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîoneki kîa rûrigi rwa kûthima

## Andû arîa maarî îthamîriorî nîmerirwe macoke mûciî

**1** Nînaroririe na ngîona kûrî na mûndû warî na rûrigi rwa kûthima arûgwete na njara.

**2** Nînamûririe atîrî, “Wathiî kû?”

**2** Nake nîwanjokerie atîrî, “Nathiî kûthima îtûûra rîa Jerusalemu nîguo menye ûraca na wariî warîo.”

**2**

**3** Nînacokire ngîona mûraika ûrîa warîtie nanie aumîra. Nake mûraika wîngî nîwaûkire kûmûtûnga

**4** na akîmwîra atîrî, “Vinyûra ûthiî wîre mwanake ûrîa ûrî na rûrigi rwa kûthima atî ‘Îtûûra rîa Jerusalemu nîrîtuîka îtûûra rîtarî ririgîre na rûthingo nîûndû rîkethagîrwa na andû eengî mûno na nyamû nyîngî mûno cia kûrîthua.

**5** Ngai-Mûnene nîke ûkethagîrwa arî rûthingo rwa mwaki rwarîo na ûtûûrage kuo arî na riiri.’ ”

**5**

**6** Ngai-Mûnene arera andû ake atîrî, “Ûkani! Umani kûu vûrûrirî wa mwena wa rûgûrû, kûrîa namûnyaganîtie mîena yonthe.

**7** Mue mwatavirwe na mûkîvirwa îthamîriorî Babuloni, ûrani mûthiî Zayuni.”

**8** Nîûndû Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe ûrîa ûndûmîte nîûndû wa riiri wake augîte ûvoro wîgiî mavûrûri marîa maatavire andû ake atîrî, “Mûndû ûrîa ûmûvutagia nî ritho rîake aikagia Kîamra.

**9** Ngai-Mûnene nîke ûkaarûa nao na nîmagaatavwa nî andû arîa maarî ngombo ciao.”

**9** Vîndî îo nîmûkaamenya atî Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe nîke ûndûmîte.

**9**

**10** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Mue andû a Zayuni inai na mûkene, nîûndû nîngûka na ndûûranie namue!”

**10**

**11** Îvinda rîu ndûrîrî nyîngî nîigaacokerera Ngai-Mûnene, na nîigaatuîka andû ake, na atûûranie nao. Namue nîmûkaamenya atî nî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe ûndûmîte kûrî mue.

**12** Vûrûri wa Juda nîûgaatuîka îgai rîa Ngai-Mûnene kûu vûrûrirî ûrîa mûtheru, na nîakaathuura rîngî îtûûra rîa Jerusalemu rîtuîke rîake.

**12**

**13** Andû onthe kirani mûrî mbere ya Ngai-Mûnene, nîûndû nîagûka aumîte kûndû gwake kûrîa kûtheru.

# Zak 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûrathi nîwagîre na kîoneki kîa Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene

**1** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmonia kîoneki kîngî. Kîonekirî kîu nînonire Joshua Mûthînjîri-Ngai mûnene arûngamîte mbere ya mûraika wa Ngai-Mûnene. Nake Caitani aarûngamîte mwena wa ûrîo wa Joshua evarîrîtie kûmûthitanga.

**2** Nake mûraika wa Ngai-Mûnene nîwamwîrire atîrî, “Ngai-Mûnene arogûkûûma we Caitani! Ngai-Mûnene ûrîa ûthuurîte îtûûra rîa Jerusalemu arogûkûûma! Anga mûndû ûyû ndekariî ta karûkû gagîakana karutîtwe mwakirî?”

**2**

**3** Joshua aarûngamîte mbere ya mûraika ekîrîte nguo ciarî na gîko.

**4** Mûraika nîwerire arîa maarûngamîte mbere yake atîrî, “Rutani Joshua nguo icio irî na gîko.” Nîwacokire akîra Joshua, mûthînjîri-Ngai mûnene atîrî, “Taroria, nînakûthengutîria wîvia waku wonthe na nîngûgwîkîra nguo cia goro.”

**4**

**5** Mûraika nîwacokire akîra andû arîa maatungatagîra Joshua atîrî, “Îkîrani Joshua kîremba kîtheru kîongo.” Kwoguo nîmeekîrire kîremba kîtheru kîongorî Kîam Joshua na makîmwîkîra nguo mûraika wa Ngai-Mûnene arûgamîte vo.

**5**

**6** Mûraika wa Ngai-Mûnene nîwacokire akîra Joshua atîrî,

**7** “Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte ûngîathîkîra maathani make na ûrûmagîrîre maûndû marîa akwathîte, nîagaakûva ûvoti wathanage hekarûrî yake na ivaarorî ciayo, na nîagaagwîtîkîria ûtungatage ta ûrîa aya marûngamîte ava matungataga.

**8** Tathikîrîria waro, we Joshua Mûthînjîri-Ngai mûnene. Wa namue athînjîri-Ngai arîa mûtungataga vamwe nake tathikîrîriani. Mue oni a maûndû ma mavinda marîa magaaûka tathikîrîriani. Nîngûreta ndungata yakwa îrîa îtagwa Rûvûa.

**9** Taroria, îthiga rîrîa mbigîte mbere ya Joshua, îgûrû rîarîo varî na mothiû mûgwanja. Îgûrû rîa îthiga rîu nîngaacora mandîko vo na nîngathengutia waganu wa vûrûri ûyû na mûthenya ûmwe.

**10** Mûthenya ûcio wakinya, wa mûndû wa mûndû nîagetaga mûndû ûrîa mariganîtie nake athiî magekare rungu rwa mîthavibu na rungu rwa mîkûyû makenere thayû na ûgacîru wa vûrûri. Ûgo nîguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga.”

# Zak 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîoneki kîa vandû va kwigîrîrwa taa

## Kîîranîro kîa Ngai-Mûnene kûrî Zerubabeli

**1** Mûraika ûrîa waragia nanie nîwaûkire rîngî na akînamûkia ta ûrîa mûndû aramûkagua arî toro.

**2** Nake nîwambûririe atîrî, “Nîndûî ûrona?”

**2** Nanie nînaamûcokerie atîrî, “Nînîrona vandû va kwigîrîra taa varûthîtwe na thaavu na îgûrû rîavo vaigîtwe mbakûri. Îgûrû rîa vandû vau vaarî na taa mûgwanja na wa taa îrî na vandû va gwîkîra rûtambi.

**3** Vakuvî na vandû vau va kwigîrîrwa taa vaarî na mîtî îîrî ya mîtamaiyû. Mûtî ûmwe ûrî mwena wa ûrîo wa mbakûri naguo ûcio wîngî ûrî mwena wa ûmotho wa mbakûri.”

**4** Nînaacokire ngîûria mûraika ûcio wambaragîria atîrî, “Mwathi wakwa, indo ino ironania ndûî?”

**4**

**5** Nake nîwambûririe atîrî, “Anga ndwîcî?” Nanie nînaamûcokerie atîrî, “Mwathi wakwa, nie ndicî.”

**5**

**6** Nake mûraika ûcio nîwambîrire nginyîrie Zerubabeli ndûmîrîri îno yumîte kûrî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîmwîre atîrî, “Ndûkaavootana nîûndû wa vinya kana ûvoti waku, nwatî ûkaavotithua nî Roho wakwa.”

**7** Gûtirî kîndû gîgaakûrigîrîria wana kîethîrwa kîrî kînene ta kîrîma, nwatî nîgîkaavaraganua. We nîûgatuma hekarû rîngî, na ûkîmîrîkia andû nîmakaugîrîria atîrî, “Nî mbaro! Nî mbaro!”

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwambarîrie atîrî,

**9** “Zerubabeli nîke ûtumîte mûcingi wa nyomba îno, na nîke ûkaamîrîkia. Namue nîmûkaamenya atî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîke ûndûmîte kûrî mue.

**10** Mûtikaanyarare ûndû ûrîa wambagîrîria na njîra nini, nîûndû Ngai-Mûnene akenagua nî wîra rîrîa ûrathiî na mbere. Andû nîmagaakena mona Zerubabeli akîmîtuma.

**10** “Taa icio mûgwanja nî metho ma Ngai-Mûnene marîa aroragia nthî yonthe namo.”

**10**

**11** Nînacokire ngîûria mûraika ûcio atîrî, “Mîtî îno ya mîtamaiyû ûmwe ûrî mwena wa ûrîo na wîngî mwena wa ûmotho wa vandû va kwigîrîrwa taa nîyakwonania ndûî?”

**12** Nînaamûririe rita rîa kaîrî atîrî, “Mvûa iirîa igîrî cia mîtî ya mîtamaiyû irî vakuvî na mîverethi îîrî ya thaavu ya gwîtûrûra maguta ironania ndûî?”

**12**

**13** Nake nîwambûririe atîrî, “Anga ndwîcî?”

**13** Nînaamûcokerie atîrî, “Mwathi wakwa, nie ndicî.”

**13**

**14** Nîwacokire akîmbîra atîrî, “Aya nî andû aîrî arîa athuure na magetîrîrua maguta nîguo matungatagîre Mwathani wa nthî yonthe.”

# Zak 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîoneki kîa îvuku rîa gîkûnjo rîgûrûkîte

## Kîoneki kîa mûndûmûka arî gîkavurî

**1** Nînaacokire ngîroria rîngî, na ngîona îvuku rîa gîkûnjo rîrî rîerarî rîgûrûkîte!

**2** Mûraika nîwambûririe atîrî, “Nîndûî ûrona?” Nanie nînaamûcokerie atîrî, “Nîrona îvuku rîa gîkûnjo rîrî rîerarî rîgûrûkîte. Ûraca warîo nî wa mita kenda na wariî warîo nî wa mita inya na nuthu.”

**2**

**3** Nîwacokire akîmbîra atîrî, “Îvukuurî rîu rîa gîkûnjo nîkwandîke kîrumi kîrîa gîkaanyita vûrûri wonthe. Îvuku rîu rîa gîkûnjo, mwena ûmwe riugîte mûndû wa wonthe ûkaîa nîakaaûragwa. Naguo mwena ûcio wîngî riugîte mûndû wonthe ûkevîta na njîra ya maveeni nîakaaûragwa.

**4** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte ke mwene nîke ûgaatûma kîrumi kîu kîthiî na gîtonye nyomba ya mûndû wa wonthe mwîi na gîtonye nyomba ya mûndû wa wonthe wîvîtaga na njîra ya maveeni akîgwetaga rîîtwa rîa Ngai-Mûnene. Nîgîgekara nyombarî yake na kîmîcûkangie, kîthirie mbaû wana mathiga.”

**4**

**5** Mûraika ûrîa twaragia nake nîwaûkire na akîmbîra atîrî, “Taroria wone kîndû kîîrîa gîûkîte.”

**5**

**6** Na nînaamûririe atîrî, “Nîndûî?”

**6** Nake nîwanjokerie atîrî, “Nî gîkavu, na kîronania mevia ma vûrûrirî wonthe.”

**6**

**7** Gîkavu kîu Kîamrî na gîkunîko gîa cuuma îrîa îrûthaga rithathi. Na rîrîa gîkunîko kîu gîaûkîrîrue, nînoonire mûndûmûka ekarîte nthî kûu gîkavurî!

**7**

**8** Mûraika ûcio nîwambîrire atîrî, “Mûndûmûka ûyû aronania waganu.” Nîwacokire agîtindîka mûndûmûka ûcio na kûu gîkavurî ndaarî na agîgîkunîka na gîkunîko gîa cuuma îrîa îrûthaga rithathi.

**9** Nînacokire ngîroria ngîona aka aîrî maûkîte na varîa naarî magûrûkîte na mathagu mekariî ta ma mwang'au. Aka acio nîmoocire gîkavu kîu na makîgûrûka nakîo rîerarî.

**9**

**10** Nînacokire ngîûria mûraika ûcio wambarîrîtie atîrî, “Maavira gîkavu kîu kû?”

**10**

**11** Nake nîwanjokerie atîrî, “Makîvira vûrûri wa Shinari nîguo magagîtumîre nyomba kuo, na yarîka nîmagaakiga kûu ndarî.”

# Zak 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîoneki gîa ikaari inya cia mbarathi

## Watho wa gûtua Joshua mûthamaki

**1** Nînaroririe rîngî na ngîona kîoneki. Noonire ikaari inya cia mbarathi ikiumîra gatagatî ka irîma igîrî. Irîma icio ciarî cia cuuma ya gîcango.

**2** Gîkaari Kîam mbere Kîamgucîtue nî mbarathi cia rangi ndune. Nakîo gîa kaîrî Kîamgucîtue nî mbarathi cia rangi mbirû.

**3** Gîkaari gîa kathatû Kîamgucîtue nî mbarathi cia rangi njerû, nakîo gîa kana Kîamgucîtue nî mbarathi cia rangi wa kîmûu.

**4** Nînaûririe mûraika ûrîa wambaragîria atîrî, “Mwathi wakwa, ikaari ino cia mbarathi ironania ndûî?”

**4**

**5** Mûraika ûcio nîwanjokerie atîrî, “Ikaari icio nî maroho mana ma îgûrû marîa matungatagîra Ngai-Mûnene Ngai wa nthî yonthe. Marathiî kûruta wîra wake.

**6** Gîkaari kîu kîgucîtue nî mbarathi icio cia rangi mwirû nîkîthiî vûrûrirî wa mwena wa rûgûrû, nakîo kîu kîgucîtue nî mbarathi cia rangi mûcerû nîkîthiî na mwena wa îthûîro. Nakîo gîkaari kîu kîgucîtue nî mbarathi cia rangi wa kîmûu nîkîthiî na mwena wa îveti.”

**6**

**7** Rîrîa mbarathi cia rangi wa kîmûu ciaumîrire, nîciagagîte ikîenda kûthiî ikarangîre nthî. Mûraika ûcio nîwaciîrire atîrî, “Thiîni mûkone kana nthî kûrî na thayû.” Nacio nîciathiîre.

**8** Mûraika nîwacokire akîmbîra augîrîrîtie atîrî, “Mbarathi irîa ithiîre na mwena wa rûgûrû nîciavoreria marakara ma Ngai-Mûnene vûrûrirî wa mwena wa rûgûrû.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene nîwamûvere ndûmîrîri îno

**10** na akîmbîra atîrî, “Oca iveo irîa ivecanîtwe nî Helidai, Tobija, na Jedaia, arîa maraumire îthamîriorî Babuloni, na wa ûmûnthî ûthiî mûciî kwa Josia mûvîcî wa Zefania.

**11** Oca sîlûva na thaavu kuuma kûrî o na ûrûthe ngovia ya ûthamaki na ûmîkîre kîongorî Kîam Joshua Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene mûvîcî wa Jehozadaki.

**12** Mwîre Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte atî, ‘Ûyû nîke mûndû ûrîa wîtagwa Rûvûa. Nîagaatamba arî wa vau arî na atume rîngî hekarû ya Ngai-Mûnene.

**13** Nîke ûkaamîtuma na nîakaavewa gîtîîo wata kîrîa kîvecagwa mûthamaki, na nîagekarîra gîtî Kîam ûthamaki athe andû ake. Vakuvî na gîtî gîake Kîam ûthamaki nîvakethîrwa na mûthînjîri-Ngai, na oîrî nîmagekaraga marî na thayû na wîgucano.’

**14** Ngovia îo ya ûthamaki îgekaraga hekarûrî ya Ngai-Mûnene nîûndû wa kûririkanaga Helidai, Tobija, Jedaia, na Josia mûvîcî wa Zefania.

**14**

**15** “Andû arîa matûûraga kûraca nîmagaûka na matethererie gûtuma hekarû ya Ngai-Mûnene. Namue nîmûkaamenya atî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîke ûndûmîte kûrî mue. Maûndû mau monthe makavinga ethîrwa nîmûkaathîkîra Ngai-Mûnene Ngai wenyu.”

# Zak 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûvoro wîgiî kwînyerekia

## Andû maavirirwe îthamîriorî marega kwathîka

**1** Mûthenya wa kana mwerirî wa kenda, (mweri ûcio nîguo wîtagwa na Kîhibirania Kisilevu), mwaka wa kana Dario atuîka mûthamaki, Zakaria nîwakinyîrîrwe nî ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene.

**1**

**2** Vîndî îo andû a Betheli nîmaatûmîte Sharezeri na Rege-mumeleki na andû ao mathiî makathaithe Ngai-Mûnene ameguîre ntha,

**3** na maûrie athînjîri-Ngai arîa matungataga hekarûrî ya Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe na arathi atîrî, “Nîwaro tûthiî na mbere gûcakaya na kwînyerekia mwerirî ûyû wa gatano ta ûrîa tûtwîre twîkaga mîaka mîîngî?”

**3**

**4** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîwacokire akînginyîria ndûmîrîri îno,

**5** na akîmbîra atîrî, “Ûria andû onthe a Isiraeli na athînjîri-Ngai kana rîrîa menyerekagia na magacakaya mweri wa gatano na wa mûgwanja îvinda rîa mîaka mîrongo mûgwanja îthirîte, mekaga ûguo nîûndû wakwa?

**6** Na rîrîa makûrîa na makanyua, kinthî matirîcaga na makanyua nîûndû wao o ene?”

**6**

**7** Ndûmîrîri îo nîyo Ngai-Mûnene aamûkinyîîrie na njîra ya arathi arîa maarî kuo mbere. Vîndî îo îtûûra rîa Jerusalemu nîrîagaacîrîte na rîgatûûrwa nî andû eengî. Wanamo matûûra marîa maarigicîrîtie Jerusalemu, vûrûri wa mwena wa îveti, na vûrûri ûrîa ûrî nthî ya irîma nîgwatûûraga andû eengî.

**7**

**8** Ngai-Mûnene nîwakinyîrie Zakaria ndûmîrîri na akîmwîra atîrî,

**9** “Tucanagîrani ciira wa kîvooto, îgucanagîrani ntha, na mûtuganage mûndû na mûndû ûrîa wîngî.

**10** Mûtikaavinyîrîrie aka a ndigwa, ciana cia ndigwa, ageni arîa matûûraga kwenyu, na andû arîa athîni. Mûndû wana ûrîkû ndakavange ûndû mûcûku ûngîcûkia mûndû ûrîa wîngî.

**10**

**11** “Nwatî nîmaaregire kûnthikîrîria na makîûmia ciongo ciao, na makîvinga matû mao nîguo matikegue.

**12** Nîmaaûmirie ngoro ciao ta mathiga, kwoguo matingîathîkîra watho kana ndûmîrîri îrîa nie Ngai-Mûnene nwene vinya wonthe naamatûmîre na njîra ya arathi arîa maarî kuo mbere. Kwoguo nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nînaarakarire nîo.

**13** Nîmaaregire kûnthikîrîria rîrîa naamaragîria, kwoguo wananie mamvoya ndiamacokeria.

**14** Nînaamanyaganirie na njîra ta ya rûkûngi rûnene mavûrûrirî mataicî na magîtûûra kuo marî ageni. Vûrûri ûrîa maatigire watuîkire werû, na gûtirî mûndû wathiîcaga kana akauma kuo. Vûrûri ûcio mwaro gûtirî mûndû watûûrire kuo.”

# Zak 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jerusalemu nîyarathimirwe

**1** Ndûmîrîri kuuma kûrî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîyanginyîre ngîrwa atîrî,

**2** “Mbîthîrîtwe nîrî na wîru wa îtûûra rîa Zayuni nîûndû wa ûrîa nîrîendete, wendo mûnene mûno warîo ûrîa ûtûmîte mbakanwe nî marakara nîûndû wa mavûrûri marîa mengî.

**3** Nîngaacoka Zayuni nîguo ngatûûre Jerusalemu, nayo nîgaacoka gwîtagwa îtûûra rîvokeku, na kîrîma Kîammûre Kîam Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe.

**4** Athuuri na aka arîa mathiîcaga na mîragi ya gwîtirithia nî gûkûra, magaatindaga mekarîte nthî njîrarî cia Jerusalemu.

**5** Nacio njîrarî cia îtûûra rîu nîgûgecûra anake na erîtu makîthaka kuo.

**5**

**6** “Ûndû ûyû nwa woneke ûrî mûrito ta ûtangîvoteka methorî ma andû arîa matigarîte, nwatî kûrî nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe tî ûndû mûnene.

**7** Nîngaavonokia andû akwa maume mavûrûrirî marîa marî mwena wa îrathîro na marîa marî mwena wa îthûîro,

**8** na nîmacokie matûûrage Jerusalemu marî na thayû. Nîmagaatuîka andû akwa nanie nduîke Ngai wao nîmathage na njîra ya ma na ya wîvokeku.”

**8**

**9** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Mue arîa rîu mûregua ndûmîrîri îrîa yarirue nî arathi arîa maarî vo vîndî îrîa mûcingi wenjagwa wa gûtuma rîngî hekarû ya Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, îîyûmîrîrieni nîguo hekarû îtumwe.

**10** Nîûndû mbere ya kavinda kau gûtirî mûndû ûngîavotire kwandîka mûndû wîra kana gûkombora nyamû cia kûruta wîra. Gûtirî mûndû wethagîrwa arî mûgitîre kuuma kûrî nthû yake akiumagara kana agîcoka. Nînatûmîte andû maûkanîrîre wa mûndû na mûndû ûrîa wîngî.

**11** Nwatî rîu ndigwîka andû a rûrîrî arîa matigarîte ta ûrîa nekire tene.

**12** Nîmakaavanda marî na thayû. Mîthavibu yao nîîgaciara thavibu, mîgûnda yao nîîkaagîa na maketha meengî na nîgûkethagîrwa na mbura ya kwîgana. Andû akwa arîa matigarîte nîngaamava irathimo ino cionthe.

**13** Mue andû a Juda na a Isiraeli, kavinda kavîtûku andû a ndûrîrî methîrîtwe makîmwona mûrî andû agwate nî kîrumi. Nîngaamûvonokia na nîmûgaatuîka kîrathimo. Kwoguo îyûmîrîrieni na mûtigetigîre.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte atîrî, “Rîrîa methe menyu maatûmire ndakare nînatuire nîmathirie na ndiameguîra ntha.

**15** Rîu nînduîte mavinda mama gwîka Jerusalemu maûndû maro wa vamwe na nyomba ya Juda. Kwoguo mûtigetigîre.

**16** Maûndû marîa mwagîrîrwe nîgwîka nî kwaranagîria ûûma mûndû na mûndû ûrîa wîngî, gûtua ciira na kîvooto kîrîa kîngîrete thayû.

**17** Ngororî cienyu mûtikavange mîvango mîcûku ya gûcûkia mûndû ûrîa wîngî, kana mûkenue nî mwîvîtwa wa maveeni nîûndû nînthûrîte maûndû mau monthe.”

**17**

**18** Ndûmîrîri ya Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîyakinyîre Zakaria rîngî na akîrwa atîrî,

**19** “Kwînyerekia mweri wa kana, mweri wa gatano, mweri wa mûgwanja, wa mweri wa îkûmi igaatuîka irugo cia gîkeno na thayû kûrî andû a Juda. Kwoguo rûmagîrîrani ûvoro wa ma na wa thayû.”

**19**

**20** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte atîrî, “Andû kuuma mavûrûrirî na matûûrarî meengî nîmagaaûka Jerusalemu.

**21** Andû a îtûûra rîmwe nîmakaathiî îtûûrarî rîngî na nîmakaauga atî, ‘Tigani tûthiî Jerusalemu nîguo tûkagooce Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe na tûmûvoe atûrathime. Tûthiîcanie vamwe.’

**22** Andû eengî na mavûrûri marî na vinya nîmagaaûka Jerusalemu kûngooca nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe na kûvoya irathimo.

**23** Vîndî îo, andû îkûmi kuuma mavûrûrirî na mîarîrie yonthe nîmagetonyereria varî Mûyahudi ûmwe na mamwîre atîrî, ‘Tiga tûthiîcanie nawe nîûndû nîtwîguîte atî Ngai arî vamwe namue.’ ”

# Zak 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nthû cia Isiraeli gûtuîrwa ciira

## Gûka kwa mûthamaki wa Zayuni

## Andû a Ngai nîmaacokanîrîrue

**1** Îno nî ndûmîrîri ndito ya Ngai-Mûnene îgiî vûrûri wa Hadiraki.

**1** Ngai-Mûnene nîatuîte kûverithia Hadiraki wana îtûûra rîa Damesiki.

**1** Andû onthe nî a Ngai-Mûnene,

**1** wana mîvîrîga yonthe ya Isiraeli.

**1**

**2** Hamathi wana rîo, rîrîa rîvakanîte na Hadiraki,

**2** Turo na Sidoni, wana ethîrwa marî aûgî nî ake.

**2**

**3** Turo nîîthiûrûrûkîrîtie na rûthingo rwa vinya mûno,

**3** îkeyûnganîria sîlûva nyîngî ta rûkûngû,

**3** na thaavu nyîngî ta ndaka njîrarî.

**3**

**4** Nwatî Ngai-Mûnene nî agaacuna îtûûra rîa Turo indo ciarîo,

**4** na ûtonga wakuo awikie îriarî, na rîvîvue na mwaki rîthire.

**4**

**5** Îtûûra rîa Ashikeloni nîrîkoona Turo îkîgwa na rîîtigîre;

**5** Îtûûra rîa Gaza narîo rîona ûguo nîrîkaagwatwa nî ûrûrû mwîngî,

**5** wana Ekironi nîûndû mwîvoko warîo ûkethîrwa wathira.

**5** Mûthamaki wa Gaza nîakaaûragwa,

**5** nakuo Ashikeloni kûthamwe viû.

**5**

**6** Ageni nî o magaatûûra Ashidodi,

**6** na nîngathiria mwîtîîo wa andû a Filisiti.

**6**

**7** Nîngamagiria kûrîa nyama irî na nthakame,

**7** kana marîa indo irîa irî mûgiro.

**7** Andû arîa magaatigara magaatuîka andû a Ngai,

**7** na matuîke ta mbarî îmwe ya mûvîrîga wa Juda.

**7** Andû a Ekironi nîmagaatuîka ta andû a Jebusi.

**7**

**8** Nîngaagitîra hekarû yakwa ndîkaatharîkîrwe nî nthû;

**8** Gûtirî mûndû ûgaacoka kûvinyîrîria andû akwa rîngî,

**8** nîûndû rîu nînîreyonera na metho makwa nie mwene.

**8**

**9** Mue andû a Zayuni kenani mûno;

**9** Mue andû a Jerusalemu ugîrîriani na vinya.

**9** Taroriani, mûthamaki wenyu nîaûkîte kûrî mue,

**9** aûkîte akenete na arî na ûvootani.

**9** Nî mwînyivia na akuuîtwe nî mvunda,

**9** akuuîtwe nî njaû ya mvunda.

**9**

**10** Ngai mûnene nîakaathengutia ikaari cia mbaara ciume Efiraimu,

**10** na athengutie mbarathi cia mbaara ciume Jerusalemu,

**10** naguo ûta ûrîa ûvûthagîrwa vîndî ya mbaara nîûkaaunangwa.

**10** Mûthamaki nîagaatûma ndûrîrî igîe na thayû,

**10** wathani wake ûkaauma îriarî kûthiî nginya îriarî,

**10** na kuuma rûnjîrî nginya mîthiia ya nthî.

**10**

**11** Ngai-Mûnene augîte atîrî,

**11** “Nîûndû wa kîrîkanîro gîakwa namue,

**11** kîrîa gîakindîrue na nthakame ya magongoona,

**11** nîngaarekereria andû enyu arîa ove,

**11** nîmarute kûu marî îrimarî rîtarî manjî.

**11**

**12** Mue andû arîa ove na mûrî na kîîrîgîrîro,

**12** cokani kwenyu kûrîa kûgitîre.

**12** Nîûndû wa mathîna marîa mwanona, nîngaamûrathima maita meengî.

**12**

**13** Nîndûmîra Juda ta ûta wakwa,

**13** Efiraimu nîmûtuîte ta mîguî yakwa.

**13** Mue andû a Zayuni,

**13** anake enyu nîngaamatua ta rûviû rwakwa rwa njûra,

**13** makethîrwa mekariî ta rûviû rwa mbaara,

**13** rwa kûtharîkîra andû a Ngiriki.”

**13**

**14** Ngai-Mûnene nîakeyonithania arî îgûrû rîa andû ake,

**14** mîguî yake îthiîcaga ta rûveni;

**14** Mwathani Ngai nîakaavuva karumbeta,

**14** na athiî arî rûkûngirî rwa mwena wa îveti.

**14**

**15** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîakaagitîra andû ake,

**15** na nîmakaavoota nthû ciao na mathiga ma ikûtha.

**15** Makaaugagîrîria marî mbaararî ta mîrîu ya ndivei,

**15** magîtûrûra nthakame ya nthû ciao, ta îcûrîte mbakûrirî,

**15** îkanyûrûrûka mîthiiarî ya metha ya kîgongoona.

**15**

**16** Mûthenya ûcio Ngai-Mûnene, Ngai wao nîakaamavonokia,

**16** nîûndû nî ndîthia ya andû ake.

**16** Andû ake magaakengaga marî vûrûrirî wake,

**16** ta ûrîa îthiga rîa goro rîkengaga rîrî ngoviarî ya mûthamaki.

**16**

**17** Kaî makethîrwa marî aro na athaka-î!

**17** Andû ethî nîmakaagîcaga na vinya nîûndû wa ngano na ndivei.

# Zak 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîweranîre kûvonokania

**1** Voyani Ngai-Mûnene amûve mbura vîndî ya mbura nini,

**1** Ngai-Mûnene nîke ûtûmaga kûgîe na matu maumaga mbura,

**1** akauria mbura na mîgûnda îkagîa na irio nîûndû wa andû onthe.

**1**

**2** Andû matuîragia maûndû kûrî ngai cia mana,

**2** na aragûri makoona cioneki cia maveeni;

**2** iroto ciao ciîthagîrwa irî cia maveeni,

**2** na kûmanîrîria kwao nîkwa mana.

**2** Kwoguo andû maûrûraga ta ng'ondu;

**2** mavinyagîrîrua nîûndû matirî na mûrîthi.

**2**

**3** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte atîrî,

**3** “Nîndakarîtue mûno nî arîthi,

**3** na nîngaaverithia atongoria

**3** nîûndû Ngai-Mûnene nî amenyagîrîra andû ake a Juda;

**3** nîakaamatua ta mbarathi ciake cia mbaara irî na vinya.

**3**

**4** Juda nîgûkaauma athamaki a mîthemba mîîngî,

**4** atongoria mekariî ta îthiga rîa kona, kana gîkingi Kîam îgema,

**4** na marî na vinya ta ûta ûrîa ûvûthagîrwa mbaararî.

**4**

**5** Andû a Juda magekara ta athigari njamba marî mbaararî,

**5** irîa irangagîrîria nthû ciao ta ndaka njîrarî.

**5** Makaarûaga nîûndû Ngai-Mûnene akethagîrwa arî vamwe nao,

**5** na nîmagaaconorithia athigari arîa mathiîcaga matwîte mbarathi.

**5**

**6** Nîngaatûma nyomba ya Juda îgîe vinya,

**6** na nîngaavonokia nyomba ya Josefu.

**6** Nîngaamacokia kwao nîûndû nînîmegucagîra ntha,

**6** na nîmagekara ta andû ndanatiganîria,

**6** nîûndû nî nie Ngai-Mûnene, Ngai wao,

**6** na nîngegua mavoya mao.

**6**

**7** Andû a Efiraimu magaatuîka ta njamba cia vinya mbaara irî vinya,

**7** makaagîa na gîkeno ta andû manyuîte ndivei.

**7** Ciana ciao nîigaakena ciona ûguo,

**7** ngoro ciao nîigaakena nîûndû wa Ngai-Mûnene.

**7**

**8** Nîngaameta na nîmagaacokanîrîra vamwe,

**8** nîûndû nînîmakûrîte,

**8** na nîmakoongerereka na mengîve ta ûrîa meekariî mbererî.

**8**

**9** Wana ethîrwa nînamanyaganîrîtie mavûrûrirî mengî,

**9** marî mavûrûrirî mau ma kûraca, nîmakaandirikana,

**9** na vamwe na ciana ciao nîmagaatigara na macoke mûciî kwao.

**9**

**10** Nîngaamaruta Misiri na Asîria nîmacokie mûciî,

**10** nîmacokie vûrûrirî wa Gileadi na wa Lebanoni,

**10** nginya mecûre vûrûri wonthe.

**10**

**11** Makaavîtûkîrîra îriarî rîa mathîna,

**11** na makûmbî ma manjî ma îriarî nîngaatûma mavwe,

**11** na ndûme manjî marîa ma rûnjîrî rûrîa rûrikîru rwa Nailo mavwe.

**11** Mwîtîîo wa vûrûri wa Asîria nîngaaûthiria,

**11** naguo wathani wa Misiri ndûme ûthire.

**11**

**12** Nîngaatûma andû akwa magîe na vinya,

**12** na nîmakaambathîkagîra na mangoocage.”

**12** Nînie Ngai-Mûnene nauga ûguo.

# Zak 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûgwa kwa mothamaki marîa marî vinya

## Arîthi aîrî

**1** We Lebanoni, vingûra mîrango yaku,

**1** nîguo mwaki ûvîvie mîtarakwe yaku.

**1**

**2** Mue mîthithinda, rîrani nîûndû mîtarakwe nîmîgwîu nthî,

**2** mîtî îrîa îrî riiri nîmiunangîku.

**2** Mue mîvuru ya Bashani rîrani,

**2** nîûndû mîtî ya mûtitû ûrîa mûnene nîîragwîthua!

**2**

**3** Tathikîrîriani kîrîro Kîam arîthi,

**3** nîûndû riiri wao nîmûthiru!

**3** Tathikîrîriani mûraramo wa mînyambû,

**3** nîûndû mîtitû îrîa îrî rûtere rwa rûnjî rwa Jorodani nîmîanangîku!

**3**

**4** Ngai-Mûnene Ngai wakwa nîwambîrire atîrî, “Tuîka mûrîthi wa ng'ondu irîa ithiîte kûthînjwa.

**5** Arîa maigûrîte maithînjaga na mativerithagua, na rîrîa megûciendia maugaga atî, ‘Ngai-Mûnene arogoocwa, nînatonga,’ na arîthi a cio o ene maticiîgucagîra ntha.”

**5**

**6** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Ndigûcoka kwîguîra andû a gûkû nthî ntha rîngî. Nîndiganîria wa mûndû njararî cia mûndû ûrîa wîngî na nîmatiganîrie wa mûndû njararî cia mûthamaki wake. Nao nîmakaavinyîrîria nthî, na gûtirî mûndû ngaavonokia njararî ciao.”

**6**

**7** Kwoguo, arîa magûraga na kwendia ng'ondu nîmaamandîkire na ngîtuîka mûrîthi wa ng'ondu irîa ciathiîte kûthînjwa. Nînaacokire ngîoca mîragi îîrî. Mûragi ûmwe naaûtuîrîre rîîtwa “Ûtugi,” na ûcio wîngî ngîûtuîrîra rîîtwa “Wîgucano.” Nînacokire ngîthiî kûrîthia ng'ondu.

**8** Îvindarî rîa mweri ûmwe nînaûragire arîthi acio athatû acûku. Nînaaremirwe nîkwîguithania na ng'ondu icio na wanacio ikîmena.

**9** Kwoguo nînaaciîrire atîrî, “Ndigûcoka gûtuîka mûrîthi wenyu rîngî. Ethîrwa nî gûkua, kuani. Ethîrwa nî kûragwa, ûragwani. Ng'ondu irîa igûtigara nîikûrîcana cio mene na ithiranie.”

**10** Nînoocire mûragi ûrîa naatuîrîrîte rîîtwa Ûtugi na ngîunanga maita maîrî nîguo ntharûrie kîrîkanîro kîrîa naarîkanîrîte na andû onthe.

**11** Kwoguo kîrîkanîro nîkîatharûrirue mûthenya ûcio. Andû arîa maagûraga na makendia ng'ondu nîmaandoretie, na nîmaamenyire atî nî Ngai-Mûnene waragia kûvîtûkîra ciîko ciakwa.

**12** Nînacokire ngîmera atîrî, “Mûngîona arî waro ndîvani mûcara wakwa, narîo mûngîona atarî waro, îkarani naguo.” Nîmaandîvire mûcara wa mbeca cia sîlûva mîrongo îthatû.

**12**

**13** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra atîrî, “Ciikie kîgînarî gîa hekarû.” Nînocire mûcara ûcio noonire nîguo ûmbagîrîrîte. Kwoguo nînoocire mbeca icio cia sîlûva mîrongo îthatû na ngîciga kîgînarî gîa hekarû ya Ngai-Mûnene.

**14** Nînacokire ngiunanga mûragi wa kaîrî ûrîa natuîrîrîte rîîtwa Wîgucano, nîguo monanie atî nînatharia ngwatanîro gatagatî ka Juda na Isiraeli.

**14**

**15** Ngai-Mûnene nîwacokire akîmbîra rîngî atîrî, “Tuîka mûrîthi rîngî nwatî vîndî îno wîtue mûrîthi ûtarî mwaro!

**16** Nînthurîte mûrîthi gûkû vûrûrirî. Mûrîthi ûcio ndamenyagîrîra ng'ondu irîa igûkua, kana irîa ciûrîte, kana ova irîa munîku, kana arîthia irîa irî na vinya. Vandû va ûguo, athînjaga na akarîa nyama cia ng'ondu irîa noru na agaatûranga mavûngû ma cio.

**16**

**17** Mûrîthi ûcio wakwa ûtarî mwaro arî na thîna,

**17** ûcio ûtiganagîria ndîthia ya ng'ondu!

**17** Arotinua njara yake na arokûrwa ritho rîake rîa mwena wa ûrîo.

**17** Tiga njara yake îtuîke kîonje vuru na ritho rîake rîa mwena wa ûrîo rîûre ûrû!”

# Zak 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jerusalemu nîkaavonokua

**1** Îno nî ndûmîrîri ndito îgiî Isiraeli kuuma kûrî Ngai-Mûnene ûrîa waûmbire îgûrû, na akîûmba nthî na akîva mûndû mwoyo. Ke arauga atîrî,

**2** “Taroria, nîngûtûma Jerusalemu îtuîke ta gîkombe gîa kîndû kîngîtûma mûndû arîwe ta ûnyuîte ndivei. Juda nîkaatharîkîrwa na Jerusalemu îrigicîrue.

**3** Vîndî îo nîngaatûma Jerusalemu îtuîke ta îthiga rîrito kûrî andû onthe. Arîa makaageria kûrîûkîrîria nîmagaativua nîrîo. Mavûrûri monthe ma nthî nîmakaarîtharîkîra.

**4** Vîndî îo nîngaatûma mbarathi igwatwe nî guoya, na andû arîa mathiîcaga maciîkarîrîte matuîke ta agûrûki. Nîngaagitîra nyomba ya Juda, nwatî nîngatûma mbarathi icio ciîngî cionthe ituîke ndumumu.

**5** Nacio mbarî cia Juda nîikeranaga atî ‘Andû a Jerusalemu mavecagwa vinya nî Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe, Ngai wao.’

**5**

**6** “Vîndî îo nîngaatûma mbarî cia Juda ituîke ta mwaki ûgwakana mûtitûrî, kana ta mwaki ûgwakana mûgûndarî wa ngano îrî nyûmû. Nîikaavîvia ndûrîrî cionthe irîa iithiûrûrûkîrîtie na mwena wa ûrîo na wa ûmotho. Nwatî andû arîa matûûraga Jerusalemu magaatûûra kûu îtûûrarî na thayû.

**6**

**7** “Nake Ngai-Mûnene nîakaavonokia mbere andû arîa matûûraga Juda, nîguo nyomba ya Daudi na andû arîa matûûraga Jerusalemu matikone takwa marî aro gûkîra andû a Juda.

**8** Vîndî îo Ngai-Mûnene nîakaagitîra andû arîa matûûraga Jerusalemu, nîguo andû arîa matarî vinya gatagatîrî kao makaagîa na vinya ta mûthamaki Daudi. Nacio njiarwa cia Daudi nîigaatongoria andû a Juda ta araika a Ngai-Mûnene, ta arî Ngai ûramatongoria.

**9** Na vîndî îo nîngaacûkangia vûrûri wonthe ûrîa ûkaatharîkîra Jerusalemu.

**9**

**10** “Njiarwa cia Daudi na andû arîa matûûraga îtûûrarî rîa Jerusalemu nîngaamecûria roho wa kwîgucanîra ntha na wa kûvoya. Nao maaroria ûrîa maamundire, nîmakaamûcakaîra ta ûrîa mûndû acakaagîra mwana wa kîmomwe, na mamûrîrîre na ûrûrû mwîngî ta wa mûndû ûkûrîrîra îrikithathi rîakua.

**11** Vîndî îo Jerusalemu nîgûkaagîa na kîrîro kînene wata kîrîa Kîamrîrirwe Hadadi Rimoni vûrûrirî ûrîa mwaraganu wa Megido.

**12** Vûrûri wonthe nîûkaagîa na kîrîro. Wa nyomba nîkaarîraga îrî yonga. Nyomba cia mbarî ya Daudi nîikaarîra irî cionga, na aka ao marî onga. Nyomba cia mbarî ya Nathani nîikaarîra irî cionga na aka ao marî onga.

**13** Nyomba cia mbarî ya Lawi nîikaarîra irî cionga na aka ao marî onga, wana mbarî cia nyomba ya Shimei na aka ao;

**14** na mbarî icio ciîngî cionthe ciatigara vamwe na aka ao nîikaarîra.”

# Zak 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Watho wa kûraga mûrîthi wa Ngai

**1** Ngai-Mûnene augîte atîrî, “Vîndî îrîa kavinda kau gagaakinya, karûnjî nîgakaavingûrwa ga kûthambia nyomba ya Daudi na andû arîa matûûraga Jerusalemu mevia mao na maûndû mao marîa macûku.

**2** Nîngaatharia marîîtwa monthe ma ngai cia mîvuanano kuuma vûrûrirî, nîguo itigaacoke kûririkanwa rîngî. Nîngaathengutia arathi na nthirie maroho monthe macûku kuuma vûrûrirî.

**3** Kûngîkaaumîra rîngî mûndû ûkaaratha maûndû, îthe na ng'ina arîa maamûciarire nîmakaamwîra atî, ‘We nîûgûkua nîûndû nîwarîtie maveeni rîîtwarî rîa Ngai-Mûnene.’ Angîkaaratha maûndû, îthe na ng'ina nîmakaamûmunda na kaviû mamûrage.

**4** Kavinda kau gakinya, arathi nîmakegucaga nthoni nî cioneki ciao. Matigetîkîra gwîkîra nguo irîa irî guoya cia ûrathi nîguo maveenanie,

**5** nwatî nîakaauga atî ‘Nie ndirî mûrathi, nîrî mûrîmi na ndûûraga ndutaga wîra wa kûrîma kuuma nîrî mûndû mwîthî.’

**6** Na mûndû angîkaamûria, ‘Ironda ino irî mûrukuthu nî cia ndûî?’ Akaamûcokeria ‘Ironda ino nagurarîre kwa mûrata wakwa.’ ”

**6**

**7** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte atîrî, “We rûviû rwa njûra, ûkîra ûtharîkîre mûrîthi wakwa,

**7** ûtharîkîre mûndû ûrîa ûndungatagîra.

**7** Ûraga mûrîthi nacio ng'ondu nîikûnyagania;

**7** na nîngûtharîkîra irîa nini.

**7**

**8** Vûrûrirî wonthe, icunjî igîrî cia ithatû cia andû nîmagûkua,

**8** gîcunjî kîmwe Kîam ithatû nîkîo gîgaatigwa kîrî mwoyo.

**8**

**9** Gîcunjî kîu kîmwe Kîam ithatû nîngaagikia mwakirî,

**9** na nîmatherie ta ûrîa mûndû atheragia sîlûva na mwaki,

**9** na nîmagerie ta ûrîa thaavu îgeragua na mwaki.

**9** Nîmakaamvoya, nanie nîngaacokia mavoya mao;

**9** Nie nîngaauga atî o nî andû akwa,

**9** nao nîmakaauga atî, nî nie Ngai-Mûnene Ngai wao.”

# Zak 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîakaavootana

**1** Taroria! Mûthenya wa Ngai-Mûnene nîûgakinya. Mûthenya ûcio, mue andû a Jerusalemu indo cienyu nîigaatavwa na igaanwe mûkîonaga.

**2** Ngai-Mûnene nîagaacokanîrîria ndûrîrî vamwe itharîkîre Jerusalemu. Îtûûra rîa Jerusalemu nîrîgaatavwa, na indo itavwe. Aka manyitwe mamenyanwe nao kîîmwîrî na vinya. Nuthu ya andû a Jerusalemu mavirwe îthamîriorî, nwatî nuthu îo îngî ndîkaauma îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**3** Ngai-Mûnene nîagaacoka atharîkîre ndûrîrî icio arûe nacio ta ûrîa aarûîte nacio mbere.

**4** Vîndî îo, Ngai-Mûnene nîakaarûngama îgûrû kîrîmarî Kîam mîtî ya mîtamaiyû kîrîa kîrî na mwena wa îrathîro wa îtûûra rîa Jerusalemu. Kîrîma kîu nîgîkagaanua maita maîrî kuuma mwena wa îthûîro nî Kîamnda kînene. Nuthu îmwe îkathiî mwena wa rûgûrû, na nuthu îo îngî mwena wa îveti.

**5** Nîmûkaaûra mûvîtûkîrîrîte Kîamndarî kîu kîgaanîtie kîrîma kîu kîrî gatagatî ka irîma igîrî cia Ngai-Mûnene. Mûkaûra wata ûrîa methe menyu ma tene maûrire rîrîa kwagîîre kîthingithia vîndî ya mûthamaki Uzia. Ngai-Mûnene Ngai wakwa nîagûka na araika onthe.

**5**

**6** Kavinda kau gakinya gûtikethîrwa kûrî na mvevo kana mbaa.

**7** Gûkethagîrwa vîndî cionthe kûrî na ûtheri ta wa mûthenya (vîndî îo nî Ngai-Mûnene wenga wicî). Gûtikethîrwa na ûtukû kana mûthenya, nîûndû wana ûtukû gûkethagîrwa na ûtheri.

**7**

**8** Vîndî îo yakinya, manjî maro nîmakaanyûrûrûka maumîte Jerusalemu. Nuthu îmwe ya manjî mau îkaanyûrûrûkaga îthiîte îriarî rîa mwena wa îrathîro, nayo nuthu îo îngî îkaanyûrûrûkaga îthiîte îriarî rîa mwena wa îthûîro. Manjî mau makaanyûrûrûkaga vîndî cionthe, vîndî ya riûa na vîndî ya mvevo.

**9** Ngai-Mûnene akethîrwa arî mûthamaki wa nthî yonthe, na nîke ûkethîrwa arî Ngai-Mûnene wenga na rîîtwa rîake rîkethîrwa rîrî rîo rîîtwa rîonga.

**9**

**10** Vûrûri wonthe nîûkaaraganua kuuma Geba mwena wa rûgûrû kûthiî nginya Rimoni mwena wa îveti wa îtûûra rîa Jerusalemu. Nwatî îtûûra rîa Jerusalemu nîrîgaatûgîrua na rîtigwe rîrûngamîte varîa rîrî kuuma mwîrîgarî wa mûvîrîga wa Benjamini nginya mwîrîgarî wa mbere na kûthiî mwîrîgarî ûrîa ûrî konarî, na kuuma nyombarî îrîa ndaca na îgûrû ya Hananeli kinya kîvivîrorî Kîam ndivei Kîam mûthamaki.

**11** Andû nîmagaatûûra Jerusalemu nîûndû gûtigaacoka kûgîa mûthiro rîngî, gûkethîrwa kûrî na thayû.

**11**

**12** Ngai-Mûnene nîagaatûma ndûrîrî irîa ciarûire na Jerusalemu igwatwe nî mûrimû mûcûku. Mîîrî yao nîîkora, na metho mao na nîmî ciao ciore marî mwoyo.

**12**

**13** Vîndî îo Ngai-Mûnene nîagaatûma andû magwatwe nî guoya mûnene mûno. Wa mûndû nîakaanyita mûndû ûrîa wîngî njara na marûe o ene.

**14** Juda wana yo nîîkarûa na Jerusalemu. Na ûtonga mwîngî wa ndûrîrî cionthe irîa ithiûrûrûkîrîtie Jerusalemu wa thaavu, sîlûva, na nguo nîûkaaûnganua.

**14**

**15** Mûrimû mûcûku ta ûrîa wagwatire andû nîûkaagwata mbarathi, nyûmbû, ngamîîra, mvunda na nyamû ciao cionthe irîa ikethîrwa irî kûrîa nthû ciao ciambîte magema.

**15**

**16** Nao andû arîa magaatigara marî mwoyo a ndûrîrî irîa ciarûire na Jerusalemu nîikaathiîcaga mwaka wa mwaka kûgooca Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe ûrîa mûthamaki, na gûkûngûîra kîrugo gîa tûnyomba.

**17** Na kûngîkethîrwa kûrî na rûrîrî rûkaarega kûthiî Jerusalemu kûgooca Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe ûrîa mûthamaki, vûrûri wao nîûgaatura mbura.

**18** Ethîrwa andû a Misiri nîmakaarega kûthiî gûkûngûîra kîrugo kîu Kîam tûnyomba, nîakaamaretithîria mûrimû ta ûrîa aaretithîrie ndûrîrî irîa ciaregire kûthiî gûkûngûîra kîrugo kîu.

**19** Rîu nîrîo îvera rîrîa rîkaaverithua andû a Misiri, na rîa kûverithia ndûrîrî cionthe irîa ikaarega kûthiî gûkûngûîra kîrugo gîa tûnyomba.

**19**

**20** Vîndî îo mbugi irîa ciîthagîrwa ciîkîrîtwe mbarathi nîikaandîkwa “CIAMÛRÎRÎTWE NGAI-MÛNENE,” nacio nyûngû irîa irî hekarûrî ya Ngai ikethîrwa irî nyamûre wata mbakûri irîa irî metharî ya kîgongoona.

**21** Nyûngû cionthe cia kûruga irîa irî Jerusalemu na Juda ikethîrwa irî nyamûrîre Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe. Andû onthe arîa magaaûka kûruta magongoona nîmagooca nyûngû imwe na nîmakaaruga nacio. Kavinda kau gûtigaacoka kwonwa andû arîa magûraga na makendia indo rîngî hekarûrî ya Ngai-Mûnene.

Mal

# Mal 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai-Mûnene nîwendete andû a Isiraeli

## Ngai-Mûnene nîwakaanirie athînjîri-Ngai

**1** Îno nî ndûmîrîri îrîa Ngai-Mûnene aveere mûrathi Malaki nîguo ere andû a Isiraeli.

**1**

**2** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nie nînîmwendete mûno.” Nwatî andû a Isiraeli maûragia atîrî, “Ûtwendete atîa.” Nake Ngai-Mûnene akauga atîrî, “Na kinthî Esaû ndaarî mûrwang'ina na Jakovu? Nwatî nie nendire Jakovu,

**3** na ngîthûra Esaû. Nînacûkangirie vûrûri wa Esaû ûrîa ûrî irîma na nîguo îgai rîake, na ngîûtigîra nyamû cia kîthaka ciîkarage kuo.”

**3**

**4** Andû a Edomu, na nîruo rûciaro rwa Esaû nwa mauge atîrî, “Matûûra metû nîmaacûkangirue, nwatî nîtûkamatuma rîngî.” Nwatî Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Nîmagaatuma matûûra mao rîngî nwatî nie nîngaamomora. Andû makaametaga, ‘Vûrûri mwaganu, ûrîa ûtûûraga ûrakarîrîtwe nî Ngai-Mûnene tene na tene.’ ”

**4**

**5** Namue nîmûkeyonera maûndû mama na metho menyu na muge atîrî, “Ûnene wa Ngai-Mûnene ûkinyîte makîria ya kûrîa mîvaka ya vûrûri wa Isiraeli îkinyîte.”

**5**

**6** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Mwana atîîaga îthe, nayo ndungata îgatîîa mwathi wayo. Ethîrwa nie nînie îthe wenyu, nîndûî kîgiragia mûmva gîtîîo? Na ethîrwa nînie mwathi wenyu, nî ndûî kîgiragia mûnîîtigîra? Nwatî mue athînjîri-Ngai mûragia, ‘Tûkûnyararîte atîa?’

**7** Mûnyararîte na njîra ya kûrutîra metharî yakwa ya kîgongoona matega ma irio irî na gîko. Nwatî mûragia atîrî, ‘Tûkîvakîte gîko atîa?’ Na njîra ya kûnyarara metha yakwa ya kîgongoona.

**8** Rîrîa mwaruta nyamû îno ndumumu, kana kîthua, kana îno ndwaru rîrî îgongoona, ûguo tî naaî? Ûngîva mûnene waku nyamû ta îo kîrî kîveo, nwa akene?”

**8**

**9** Rîu mue athînjîri-Ngai, voyani Ngai nîguo atwîguîre ntha. Ethîrwa mûmûrutagîra indo ta ino, nama akamwîguîra ntha? Ûguo nîguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga.

**10** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Narî kethîrwa nwa kwoneke mûndû gatagatîrî kenyu ûngîvinga mîrango ya hekarû, nîguo mûtigakie mwaki wa mana metharî yakwa ya kîgongoona! Nie ndikenagua nîmue na ndikaamûkîra matega menyu;

**11** nîûndû andû a mavûrûri monthe ma nthî nîmakumagia rîîtwa rîakwa. Kûndû kuonthe nîmvîvagîrua ûbani na ngarutîrwa magongoona matheru, nîûndû rîîtwa rîakwa nîrîkumagua nî mavûrûri monthe.

**12** Nwatî mue nîmûtûmaga rîîtwa rîa Ngai-Mûnene rîgîa na mûgiro rîrîa mwagwatia metha yakwa ya kîgongoona gîko, na matega marîa mûndutagîra nîmarînyararithagia.

**13** Mugaga atîrî, ‘Maûndû mama nî mûrigo mûrito kûrî tue’ na nîmûnjonorithagia. Mûndutagîra magongoona ma indo irîa mûcunanîte na vinya, kana irîa monju, kana irîa ndwaru. Nie nwa nyamûkîre indo ta icio? Ûguo nîguo Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe araûria.

**14** Kûgwatwa nî kîrumi nî mûndû ûrîa wîranagîra na njîra ya mwîvîtwa atî nîakûndutîra îgongoona rîa nyamû ntheru kuuma ndîthiarî yake, nwatî agacoka akandutîra nyamû îrî na wonje. Taroria, nie nî mûthamaki mûnene, Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe na andû a mavûrûri monthe nîmagoocaga rîîtwa rîakwa.”

# Mal 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû nîmaaregire kwîvoka Ngai

## Mûthenya wa cira ûrî vakuvî

**1** Ngai-Mûnene, Mwene vinya wonthe arera athînjîri-Ngai atîrî, “Mue athînjîri-Ngai, nîramwatha ûû:

**2** ethîrwa tîmûnthikîrîria na mwonanie na ciîko cienyu atî nîmûmveete gîtîîo, nîngûmûretera kîrumi, na ndûme irathimo cienyu cionthe ituîke kîrumi. Nama nînîirumîte nîûndû ûvoro wa kûndîîa ndûrî ngororî cienyu.

**3** Taroria, nîngaaverithia ciana cienyu, na nîûndû wa waganu wenyu, nîmûvake mothiû menyu mai ma nyamû irîa mûrutîte irî îtega kûrî nie. Nîngaacoka nîmwîngate ndige kûmwona.

**4** Kwoguo nîmûkaamenya atî nîmûvete watho ûyû nîguo kîrîkanîro gîakwa na nyomba ya Alawi gîtûûre.

**4**

**5** “Kîrîkanîrorî kîu gîakwa nao, nînamerîre ûvoro wa gûtûûra mwoyo na thayû, na atî nwa nginya mandîîe; nao nîmandîire, na magîtigîra rîîtwa rîakwa.

**6** Maathomithagia ûvoro wa ma na matianathomithia maûndû ma maveeni. Nie nao twatûûrire tûrî na thayû na marî na mîthiîre mîaro, na makîthomithia andû engî ûvoro wa gûtigana na mevia.

**7** Wîra wa athînjîri-Ngai, nî kûthomithia andû kîrîra Kîam ma Kîam Ngai, na kûthomithia andû maûndû marîa mendaga meke; nîûndû o nîo anjaama a Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe.

**7**

**8** “Nwatî mue athînjîri-Ngai nîmûtiganîrîtie njîra ya ma. Maûndû marîa mûthomithanagia nîmatûmîte andû eengî mavîngwe. Nîmunîte kîrîkanîro kîrîa narîkanîre na Lawi.

**9** Kwoguo nîndûmîte mûnyararwe na mwagithue kîene mbere ya andû onthe a Isiraeli nîûndû mûtiarûmîrîra njîra ciakwa, nwatî mwîthîrîtwe mûkîthomithia watho na njîra ya kîmenyano.”

**9**

**10** Na kinthî tuonthe tûtirî a îthe ûmwe? Na kinthî tuonthe tûtiaûmbirwe nî Ngai wa ûmwe? Nîndûî vi kîgiragia twîthîrwa tûrî evokeku mûndû na ûrîa wîngî, na tûgatûma kîrîkanîro Kîam Ngai na methe metû kîgîa na kîrumi.

**11** Andû a Juda nîmaregete kwîvoka Ngai na nîmekîte maûndû marî na mûgiro Isiraeli na îtûûra rîa Jerusalemu. Nîmatûmîte hekarû ya Ngai-Mûnene îrîa endete îgwatwa nî mûgiro. Wana nîmavikîtie aka arîa magoocaga ngai ng'eni.

**12** Ngai-Mûnene aroruta andû arîa mekaga maûndû mau rûciarorî rwa Jakovu, na matikarute ûira kana magongoona mbere ya Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe.

**12**

**13** Îgûrû rîa maûndû mau monthe, nîmûconjoretie metha ya kîgongoona ya Ngai-Mûnene na methori, mûkîrîra mûgîcaaga nîûndû ndatindanagîra na magongoona menyu, kana amamûkîra.

**14** Mue mûragia atîrî, “Aregaga kûmamûkîra nîkî?” Gîtûmi nî atî Ngai-Mûnene nî mûira wa atî we wîthîrîtwe ûtarî mwîvokeku kûrî mûka waku ûrîa wavikirie ûrî mwîthî, na nîunîte mwîvîtwa ûrîa weranîre mbere ya Ngai atî nîûgûtûûra ûrî mwîvokeku kûrî ke.

**15** Na kinthî tî Ngai-Mûnene watûmire we na mûka waku mûtuîke mwîrî ûmwe na mûgîe na ngoro îmwe? Endaga kwonania atîa? Ngai endaga tûgîcage na ciana imwîtigîrîte na imûkumagia. Kwoguo, menyererani atî gûtikethîrwe kûrî na mûndû gatagatîrî kenyu ûtarî mwîvokeku kûrî mûka ûrîa aavikirie arî mwîthî.

**16** Ngai-Mûnene, Ngai wa Isiraeli augîte atîrî, “Nînthûrîte gûtecana kwa arîa mavikanîtie. Nînthûrîte mûndûmûrûme ûrîa wîkaga mûka gîko ta kîu gîcûku ûguo. Îîmenyerereni atî vîndî cionthe mûtûûre mûrî evokeku kûrî aka enyu.”

**16**

**17** Nîmûnogetie Ngai-Mûnene na ndeto itarî na mûkinyo. Nwatî mûragia atîrî, “Tûmûnogetie atîa?” Mûmûnogetie na njîra ya kuga atî, “Ngai-Mûnene nîakenagua nî arîa mekaga maûndû macûku, na nîamendete.” Kana mûkaûria atîrî, “Ngai ûrîa wîkaga maûndû na njîra ya kîvooto arî kû?”

# Mal 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maruta na gîcunjî gîa îkûmi

## Kîîranîro kîa Ngai kîa ntha

**1** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte atîrî, “Taroria! Nînîratûma mûnjaama nîguo athiî akavarîrîrie njîra yakwa. Mwathani ûrîa mûracaria nîagaaûka hekarûrî yake wa rîmwe. Mûnjaama ûrîa mûtûûrîte mwîrîgîrîrîte nîagaaûka na anîrîre kîrîkanîro gîakwa.”

**1**

**2** Nwatî nîûrîkû ûkavota kûmîrîria mûthenya ûrîa agaûka? Nîûrîkû ûkaûmîrîria vîndî îrîa akeyumîria? Nîûndû ke ekariî ta mwaki mûnene ûrîa ûtheragia cuuma, kana ta thabuni îrî na vinya îrîa îthambagia nguo ikathera mûno.

**3** Ke agaûka gûtûtuîra ta mûndû ûrîa ûthambagia na akatheria sîlûva. Nîakaatheria njiarwa cia Lawi, ta mûndû ûrîa ûtheragia thaavu kana sîlûva, nginya rîrîa makarutîra Ngai-Mûnene îgongoona rîrîa rîngîtîkîrîka.

**4** Kwoguo matega ma andû a Juda na atûûri a Jerusalemu nîmagaakenia Ngai-Mûnene, ta ûrîa vîndî ya tene matega ma methe ma tene maamûkenagia.

**4**

**5** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Nîngaacoka nîmûkuvîvîrie nîguo nîmûtuîre cira. Ngethîrwa nîrî wa mbere kûruta ûira îgûrû rîgiî arogi, itharia, arîa marutaga ûira wa maveeni, arîa mavinyagîrîria arîa mandîkîte, aka a ndigwa, ciana cia ngoriai, arîa matonanagia kîvooto kûrî ageni, na arîa matangoocaga.

**5**

**6** “Nie Ngai-Mûnene ndicenjagia. Kwoguo mue andû a rûciaro rwa Jakovu, mûtirî acûkangie mûkathira.

**7** Kuuma vîndî ya methe menyu, mue nîmûtiganîrîtie maathani makwa na mûkarega kûmarûmîrîra. Kwoguo nie Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe nîrauga atîrî: Njokererani, nanie nîngûmûcokerera. Nwatî mue mûragia atîrî, ‘Nîtûgûcokerera atîa?’

**8** Mûndû nwa aîe Ngai? Nwatî mue nîmûmbîaga na vinya. Nwatî mûragia atîrî, ‘Tûkwîyaga na njîra îrîkû?’ Mûmbîyaga rîrîa mûkûruta gîcunjî gîa îkûmi na matega menyu.

**9** Mûrî arume, nîûndû mue na vûrûri wonthe mwîthîrîtwe mûkînjuna indo icio na vinya.

**9**

**10** “Reteni matega menyu makûmbîrî makwa, nîguo nyomba yakwa îgîe na irio cia kwîgana. Mue nwa mûcoke mûngerie. Mweka ûguo, nîmûkoona kana tîmvingûra ndirica cia îgûrû na nîmwîtûrûrîre irathimo ciakwa.

**11** Nîngengata cianangi itigacûkangie kîmera kîenyu. Mîthavibu ya mîgûnda yenyu ndîgatiga gûciara matunda. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe nîrauga.

**12** Nao andû a mavûrûri monthe makaugaga mûrî arathime, nîûndû vûrûri wenyu wonthe ûkethagîrwa wîcûrîtwe nî gîkeno. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe nîrauga.”

**12**

**13** Ngai-Mûnene arauga atîrî, “Nîmwarîtie maûndû macûku mûno mambîgiî. Nwatî mue mûragia atîrî, ‘Nî maûndû marîkû macûku twarîtie îgûrû rîaku?’

**14** Mue mugaga atîrî, ‘Gûtirî na vata wa gûtungatîra Ngai-Mûnene. Kûrî na umithio ûrîkû wa kwathîkîra Ngai-Mûnene, mwene vinya wonthe, kana kûgeria kûmwonia atî nîtwîvîtie tûrî mbere yake na njîra ya kûthiî varî ke tûgîcakayaga.

**15** Kuuma rîu tûkaugaga atî andû arîa etîi nîo arathime na andû arîa mekaga maûndû macûku, wana mageria Ngai-Mûnene mativerithagua, nwakwa mathiîcaga na mbere na kûgîa na mûtûûrîre mwaro.’”

**15**

**16** Nao arîa magocaga Ngai-Mûnene nîmaranîrie o ene, nake Ngai-Mûnene akîgua ûrîa maaragia. Narîo îvuku nîrîaigirwe mbere ya Ngai-Mûnene rîandîkîtwe marîîtwa ma arîa mamûgoocaga na mamwathîkagîra.

**17** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe augîte kwandîkîtwe atîrî, “Andû acio magatuîka andû akwa. Matuîka îgai rîakwa mûthenya ûrîa ngarûngama nîguo mbîke ûrîa nduîte gwîka. Ndikameka naaî wata ûrîa îthe wa mwana atangîka mwana ûrîa mwathîki naaî.

**18** Namue nîmûkoona ngûrani ya mûndû ûrîa mûthingu na mûndû ûrîa mwaganu; na mûmenye ngûrani ya mûndû ûrîa ûtungatagîra Ngai, na ûrîa ûtamûtungatagîra.”

# Mal 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthenya wa gûka kwa Ngai-Mûnene

**1** Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe arauga atîrî, “Taroria, mûthenya wa îtuîro nîûrakinya, ûgîakanaga ta mwaki mûnene mûno. Andû arîa aganu na etîi nîmakavîvua na mwaki ta nyaki mûthenya ûcio. Makavîvua mathire viû ta ûrîa mûtî ûvîcaga mvûa wana mîri.

**2** Nwatî nîûndû wenyu mue arîa mûngoocaga, ûvoti wakwa wa kûmûvonia nîûkaamwarîra ta riûa rîrî na vinya wa kûvonia mîrûri yarîo. Mûkauma mûkîrûgarûgaga ta njaû ciauma rwagarî rwa cio.

**3** Mûthenya ûcio nîmûgaakinyangîra andû arîa aganu nthî matuîke ta rûkûngû rungu rwa magûrû menyu. Ûguo nîguo nie Ngai-Mûnene mwene vinya wonthe nîrauga.

**4** Ririkanani watho, maathani na kîrîra naveere Musa ndungata yakwa kîrîmarî gîa Sinai.

**4**

**5** “Taroria, mbere ya mûthenya ûcio mûnene na wa kûmakania ûkinye nîngaatûma mûrathi Elija.

**6** Nake mûrathi Elija nîagaacokanîrîria aciari na ciana ciao; na ethîrwa tî guo, nîngaûka na njûkangie vûrûri wenyu.”

Mat

# Mat 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Methe ma tene ma Jesû Kristû

## (

## Luka 3.23-38

## )

## Gûciarwa kwa Jesû Kristû

## (

## Luka 2.1-7

## )

**1** Ûyû nîguo mûtaratara wa methe ma tene ma Jesû Kristû wa mbarî ya Daudi, ûrîa warî wa mbarî ya Iburahimu.

**1**

**2** Methe make ma tene maarûmanîrîrîte ta û: Iburahimu aarî îthe wa Isaka, Isaka îthe wa Jakovu, Jakovu îthe wa Juda na aa mûrwethe.

**3** Juda aarî îthe wa Perezi na Zera, na ng'ina wao aarî Tamarû. Perezi aarî îthe wa Hezironi, na Hezironi aarî îthe wa Ramu.

**4** Ramu aarî îthe wa Aminadabu, Aminadabu îthe wa Nahashoni, na Nahashoni aarî îthe wa Salimoni.

**5** Salimoni aarî îthe wa Boazu na ng'ina aarî Rahavu. Nake Boazu aarî îthe wa Obedi na ng'ina aarî Ruthu. Obedi aarî îthe wa Jesii,

**6** nake Jesii aarî îthe wa mûthamaki Daudi.

**6** Daudi aarî îthe wa Solomoni, na ng'ina wa Solomoni aarî mûndûmûka ûrîa wethîrîtwe arî mûka wa Uria.

**7** Solomoni aarî îthe wa Rehoboamu, Rehoboamu îthe wa Abija, nake Abija aarî îthe wa Asa.

**8** Asa aarî îthe wa Jehoshafati; Jehoshafati îthe wa Joramu, Joramu îthe wa Uzia,

**9** Uzia îthe wa Jothamu, nake Jothamu îthe wa Ahazi, nake Ahazi aarî îthe wa Hezekia.

**10** Hezekia aarî îthe wa Manase, Manase îthe wa Amoni nake Amoni aarî îthe wa Josia.

**11** Josia aarî îthe wa Jekonia vamwe na ariû a îthe. Îvindarî rîrîa ciana cia Isiraeli ciathamîîrue Babuloni.

**11**

**12** Vuva wa îthamîrio Babuloni, Jekonia aarî îthe wa Shealitieli, nake Shealitieli aarî îthe wa Zerubabeli.

**13** Zerubabeli aarî îthe wa Abiudi, Abiudi îthe wa Eliakimu, nake Eliakimu aarî îthe wa Azoro.

**14** Azoro aarî îthe wa Zadoku, Zadoku îthe wa Akimu, nake Akimu aarî îthe wa Eliudi.

**15** Eliudi aarî îthe wa Eleazaru, Eleazaru îthe wa Mathani, nake Mathani aarî îthe wa Jakovu,

**16** Jakovu aarî îthe wa Josefu ûrîa warî mûthuuri wa Mariamu; Mariamu ûrîa waciarire Jesû ûrîa wîtagwa Mesaya.

**16**

**17** Kwoguo kwarî na njiarwa îkûmi na inya, kuuma vîndî ya Iburahimu nginya vîndî ya Daudi. Na kwarî na njiarwa ciîngî îkûmi na inya kuuma vîndî ya Daudi nginya vîndî ya îthamîrio rîa Babuloni. Wana kwarî na njiarwa ciîngî îkûmi na inya kuuma vîndî ya îthamîrio rîa Babuloni nginya vîndî ya gûciarwa kwa Mesaya.

**17**

**18** Rûrû nîruo rûgano rwa ûrîa Jesû Kristû aaciarirwe. Mariamu ng'ina wa Jesû nîmaarîkanîrîte na Josefu atî nîmakûvikania. Nwatî mbere ya kûvikania, Mariamu nîwamenyire atî aarî na îvu riumanîte na vinya wa Roho Mûtheru.

**19** Na nîûndû Josefu aarî mûndû mûthingu, na ndeendaga gûconorithia Mariamu, nîwatuire atigane nake na nthitho.

**20** Na rîrîa Josefu eeciragia îgûrû rîa maûndû mau, mûraika wa Mwathani nîwamumîrîre kîrotorî na akîmwîra atîrî, “Josefu, we ûrîa wî wa mbarî ya Mûthamaki Daudi, ndûgetigîre kûvikia Mariamu, nîûndû îvu rîu arî narîo riumanîte na vinya wa Roho Mûtheru.

**21** Mariamu nîagaaciara mwana wa kavîcî, nawe nî ûkaamûtuîra rîîtwa ûmwîte Jesû, nîûndû nîakaavonokia andû ake kuuma meviarî mao.”

**21**

**22** Maûndû mama monthe meekîkire nîguo maûndû marîa Mwathani aarîtie na kanyua ka mûrathi Isaia mavinge, rîrîa aaugire atîrî,

**22**

**23** “Taroriani mwîrîtu nthingi nîakaagîa îvu,

**23** na aciare mwana wa kavîcî,

**23** ûrîa ûgeetwa Imanueli”

**23** (narîo rîîtwa rîîrî rîgîtaûrwa nî kuga “Ngai arî vamwe na tue”).

**23**

**24** Nake Josefu aramûka, nîwavikirie Mariamu wata ûrîa mûraika wa Mwathani aamwathîte eke.

**25** Nwatî Josefu ndaamenyana kîîmwîrî na Mariamu wa na mbere ya Jesû aciarwe. Nake Josefu nîwatuîrîre mwana ûcio rîîtwa akîmwîta Jesû.

# Mat 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ageni arîa maaumîte mwena wa îrathîro

## Josefu, Mariamu, na mwana Jesû nîmaaûrire makîthiî Misiri

## Herode nîwathanire twana tûûragwe

## Josefu, Mariamu na mwana Jesû nîmaacokire Isiraeli kuuma Misiri

**1** Jesû aaciarîrwe îtûûrarî rîa Bethilehemu, vûrûrirî wa Judea vîndî îrîa Herode aathanaga kuo. Na vîndî îrîa aaciarirwe andû arîa maarî na ûgî wa njata, arîa maaumîte mwena wa îrathîro nîmaakinyire Jerusalemu

**2** na makîûria andû atîrî, “Mwana ûrîa ûciarîtwe nîguo agaatuîka mûthamaki wa Ayahudi arî kû? Tue nîtûmenyithirue ûvoro wa gûciarwa gwake nî njata yumîte mwena wa îrathîro, na rîu twaûka kûmûgooca.”

**2**

**3** Na rîrîa Mûthamaki Herode eegwire ûvoro ûcio nîwatangîkire mûno ngororî yake, vamwe na andû onthe arîa maarî Jerusalemu.

**4** Nake Herode nîwetire anene a athînjîri-Ngai na arimû a Watho vamwe. Na rîrîa maagomanire, nîwamaûririe atîrî, “Mesaya agaaciarîrwa kû?”

**4**

**5** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Agaaciarîrwa îtûûrarî rîa Bethilehemu vûrûrirî wa Judea. Nîûndû mûrathi aandîkire akiuga atîrî:

**5**

**6** ‘We Bethilehemu vûrûrirî wa Juda,

**6** We tîwe mûnini mûno gatagatîrî ka matûûra ma Juda,

**6** nîûndû mûtongoria nî akauma kûrî we,

**6** ûrîa ûkaarîthia andû akwa a Isiraeli.’ ”

**6**

**7** Kwoguo Herode, nîwetire andû arîa maarî na ûgî wa njata, na mathiî ndundu nîwatuîririe kuuma kûrî o îthaa rîrîa njata îo yaumîrire.

**8** Na vuva wa ûguo Herode nîwamerire atîrî: “Thiîni Bethilehemu mûgacarie na vinya mûno varîa kaana kau karî, na mwakona, mûke mûmenyithie nîguo wa nanie nthiî ngakagooce.”

**8**

**9** Na marîkia kûthikîrîria mûthamaki andû acio aûgî a njata nîmaathiîre, na marî njîrarî nîmoonire njata îrîa moonete yumîte mwena wa îrathîro îmatongoreretie. Nayo nîyathiîre na îkîrûgama îgûrû rîa nyomba îrîa mwana ûcio aarî.

**10** Rîrîa moonire njata îo nîmaakenire mûno.

**11** Na rîrîa maatonyire nyomba, nîmoonire mwana ûcio arî na ng'ina Mariamu. Nao nîmaaturirie maru mbere ya mwana ûcio na makîmûgooca. Nîmaacokire makîovora mîvuko yao, makîruta indo cia goro mûno makîva mwana ûcio. Nacio indo icio ciarî: thaavu, maguta maanungaga waro, na ndawa ya goro mûno kuuma kûrî mûtî wîtagwa mare.

**11**

**12** Nao andû acio nîmaakaanirue nî Ngai marî kîrotorî makîrwa matigaacokerere kwa Herode. Kwoguo nîmaacokire vûrûrirî wao na njîra îngî.

**12**

**13** Nao athuuri acio maarî na ûgî wa njata marîkia kûthiî, mûraika wa Mwathani nîwaumîrîre Josefu kîrotorî na akîmwîra atîrî, “Ûkîra woce mwana na ng'ina mûre mûthiî vûrûrirî wa Misiri, na mwîkare kuo nginya rîrîa ngaamwîra, nîûndû Herode arî vakuvî kwambîrîria gûcaria kaana nîguo akaûrage.”

**13**

**14** Nake Josefu nîwaûkîrire, agîoca mwana na ng'ina na makîûra makathiî vûrûrirî wa Misiri ûtukû.

**15** Nao nîmeekarire kuo nginya rîrîa Herode aakwire. Maûndû mama mekirwe nîguo ûvoro ûrîa Ngai aaririe na kanyua ka mûrathi ûvinge, rîrîa aaugire atîrî, “Nînetire Mûriû wakwa aume vûrûri wa Misiri.”

**15**

**16** Vîndî îrîa Herode aamenyire atî nîwaveenirue nî andû acio maarî na ûgî wa njata, nîwarakarire mûno. Nîwacokire akîathana atî twana twa tûvîcî tuonthe, tûrîa twarî kûu îtûûrarî rîa Bethilehemu vamwe na matûûrarî marîa maariganîtie nakuo, tûûragwe. Twana tûrîa aaugire tûûragwe nî tûrîa twarî na ûkûrû wa kuuma mîaka îîrî gûcoka na nthî. Ekire ûguo kûringana na kavinda karîa ke eerîtwe nî andû arîa maarî na ûûgî wa njata atî njata nîyonekire.

**16**

**17** Kwoguo maûndû nîmaavingire marîa maarirue nî mûrathi Jeremia atî:

**17**

**18** “Andû nîmegwire mûgambo wa mûndû

**18** warîraga arî îtûûrarî rîa Rama.

**18** Nî Rakeli warîragîra ciana ciake;

**18** ke ndeendaga mûndû wana ûrîkû amûmîrîria

**18** nîûndû ciana ciake ciarî nguû.”

**18**

**19** Na rîrîa Herode aakwire, mûraika wa Mwathani nîwaumîrîre Josefu kîrotorî arî Misiri

**20** na akîmwîra atîrî, “Ûkîra woce mwana na ng'ina, na mûcoke vûrûrirî wa Isiraeli, nîûndû andû arîa maageragia kûûraga mwana nî akuû.”

**21** Nake Josefu nîwaûkîrire, agîoca mwana na ng'ina na magîcoka vûrûrirî wa Isiraeli.

**21**

**22** Nwatî rîrîa Josefu eegwire atî Arikelau nîke watigîrîtwe wathani wa kwathana kûu Judea nî îthe Herode, nîwetigîrire kûthiî kuo. Nake mûraika nîwaumîrîre Josefu arî kîrotorî, na akîmûkania kûthiî kuo. Kwoguo nîwathiîre vûrûrirî wa Galili.

**23** Nake Josefu nîwathaamîre îtûûrarî rîa Nazarethi na agîtûûra kuo. Namo maûndû nîmaavingire marîa arathi maaugîte atî: “Ke nîageetwa Mûnazari.”

# Mat 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mavunjio ma Johana Mûvatithania

## (

## Mar 1.1-8

## ;

## Luka 3.1-18

## ;

## Joh 1.19-28

## )

## Jesû nîwavatithirue

## (

## Mar 1.9-11

## ;

## Luka 3.21-22

## )

**1** Kavindarî kau Johana Mûvatithania nîwathiîre werûrî wa Judea na akîambîrîria kûvunjia

**2** akiugaga atîrî, “Îîrireni mevia menyu nîûndû ûthamaki wa Îgûrû ûrî vakuvî!”

**3** Johana aarî mûndû ûrîa Mûrathi Isaia aaragia ûvoro wake rîrîa aaugire atîrî,

**3** “Kûrî na mûndû ûranîrîra arî werûrî akiugaga:

**3** ‘Thondekani njîra ya Mwathani,

**3** na mûrûngarie tûcîra twake!’ ”

**3**

**4** Johana eekagîra nguo yathondeketwe na guoya wa ngamîîra. Eeyovaga mûcivi wa rûûo kîûnûrî, na irio irîa aarîcaga ciarî ngige na ûûkî wa kîthaka.

**5** Nao andû nîmaathiîre kûrî ke maumîte îtûûrarî rîa Jerusalemu vûrûrirî wa Judea kuonthe na kuuma vûrûri wonthe ûrîa ûrî vakuvî na rûnjî rwa Jorodani.

**6** Andû acio nîmaaumbûrire mevia mao, na Johana akîmavatithîria rûnjîrî rwa Jorodani.

**6**

**7** Na rîrîa Johana oonire Afarisai na Asadukai eengî mathiîte kûrî ke nîguo amavatithie, nîwamerire atîrî, “Mue andû aya mûrî na wara ta wa njoka, nû wamûmenyithirie atî ciira ya Ngai îrî vakuvî; nîguo mûmîûrîre.

**8** Îkani maûndû ma kwonania atî nîmwîrirîte mevia menyu.

**9** Mûtigecirie atî mûtikaaverithua mûkîîraga atî Iburahimu nî îthe wenyu wa tene. Nîramwîra ûguo nîûndû Ngai nwa atûme rûciaro rwa Iburahimu rûciarwe kuuma mathigarî mama.

**10** Ngai nîmûvarîriu îthanwa rîa gûtema mûtî; mûtî wa wonthe ûtaciaraga maciaro maro, nîûgaatemwa na wikue mwakirî.

**11** Nie nîmûvatithagia na manjî ngîenda kwonania atî nîmwîrirîte mevia menyu. Nwatî ûrîa ûgûûka vuva wakwa, arî na vata kûngîra na nie ndirî mwagîrîru wa gûkuua iratû ciake. Ke akaamûvatithia na Roho Mûtheru na mwaki.

**12** Ke nîmûvarîriu gîtaararû gîa kûgûrûkia ngano, nîguo aige ngano makûmbîrî, namo macaki amavîvie na mwaki ûrîa ûtavorekaga.”

**12**

**13** Na kavinda wa kau, Jesû nîwaumire Galili na akîthiî rûnjîrî rwa Jorodani nîguo akavatithue nî Johana.

**14** Nwatî Johana nîwageririe kûmûgiria akîmwîraga atîrî, “Ûraûka kûrî nie nîkî na nînie mbagîrîrwe nî gûka kûrî we nîguo ûmvatithie?”

**14**

**15** Nwatî Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Tiga gûtuîke guo rîu, nîûndû nîkwagîrîrîte tue tûvingie wendi wa Ngai.” Kwoguo Johana nîwetîkîre kûvatithia Jesû.

**15**

**16** Nake Jesû aarîkia kûvatithua, nîwaumîrire manjîrî wa rîmwe. Narîo îgûrû nîrîavingûkire, na akîona Roho wa Ngai akînyûrûrûka ta ndutuura na agîkara îgûrû rîake.

**17** Naguo mûgambo nîwaumire îgûrû ûkiugaga atîrî, “Ûyû nîke Mûriû wakwa ûrîa mendete, na nîrîmûkenie mûno nîke.”

# Mat 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwagerirue nî ngoma

## (

## Mar 1.12-13

## ;

## Luka 4.1-13

## )

## Jesû nîwambîrîrie ûtungati wake îtûûrarî rîa Galili

## (

## Mar 1.14-15

## ;

## Luka 4.14-15

## )

## Jesû nîwetire ategi ana a nthamaki

## (

## Mar 1.16-20

## ;

## Luka 5.1-11

## )

## Jesû nîwathomithanirie, akîvunjia na akîvonania

## (

## Luka 6.17-19

## )

**1** Na vuva wa ûguo Jesû nîwavirirwe nî Roho werûrî nîguo akagerue nî Ngoma.

**2** Nake Jesû nîwenyerekirie mîthenya mîrongo îna. Na kwoguo nîwavûtire mûno.

**3** Nayo Ngoma nîyathiîre kûrî ke na îkîmwîra atîrî, “Ethîrwa nîwe Mûriû wa Ngai, atha mathiga mama matuîke mîgate!”

**3**

**4** Nake Jesû nîwacokirie atîrî, “Mandîkorî matheru kwandîkîtwe atîrî, ‘Andû matitûûragua nî mîgate yonga, nwatî nîmatûûragua nî kiugo wa kîonthe kîrîa Ngai aaragia.’ ”

**4**

**5** Nayo Ngoma îo nîyacokire îkîvira Jesû îtûûrarî rîrîa rîtheru rîa Jerusalemu, na îkîmûrûngamia gacûmbîrî ga hekarû.

**6** Nayo nîyamwîrire atîrî, “Ethîrwa we nîwe Mûriû wa Ngai, îîrivanie nthî, nîûndû mandîko matheru maugîte atîrî,

**6** ‘Ngai nîakaatha araika ake makûmenyerere;

**6** nao nîmagagûtavîria na njara ciao,

**6** nîguo ndûkaringwe kûgûrû nî îthiga.’ ”

**6**

**7** Nake Jesû nîwamîcokerie atîrî, “Wana rîngî mandîko matheru nîmaugîte atîrî, ‘Ndûkanagerie Mwathani Ngai waku.’ ”

**7**

**8** Nayo Ngoma îo nîyacokire îkîvira Jesû kîrîmarî kîraca mûno na îkîmwonia mothamaki monthe ma nthî, ûnene na ûthaka wamo.

**9** Nayo Ngoma îo nîyamwîrire atîrî, “Indo ino cionthe ûrona nîngûkûva, ethîrwa nîûkûndurîria maru ûngooce.”

**9**

**10** Nake Jesû nîwamîrire atîrî: “Uma varî nie Caitani! Mandîko matheru maugîte atîrî, ‘Goocaga Mwathani Ngai waku na ûmûtungatagîre wa ke wenga.’ ”

**10**

**11** Nayo Ngoma îo nîyatigire Jesû; nao araika makîthiî kûmûtungatîra.

**11**

**12** Rîrîa Jesû eegwire atî Johana Mûvatithania aarî mwikie njeera, nîwathiîre vûrûrirî wa Galili.

**13** Jesû nîwaumire îtûûrarî rîa Nazarethi, na akîthiî gûtûûra Kaperinaumu itûûra rîrîa rîarî vakuvî na îria rîa Galili vûrûrirî wa Zebuluni na Nafutali.

**14** Ûndû ûyû wekirwe nîguo maûndû mavinge marîa Ngai aarîtie na njîra ya mûrathi Isaia atî:

**14**

**15** “We vûrûri wa Zebuluni, na vûrûri wa Nafutali,

**15** mavûrûri marîa marî njîrarî ya kûthiî îriarî rîa Galili,

**15** mûringo ûcio wîngî wa rûnjî rwa Jorodani,

**15** Galili, kûrîa andû a ndûrîrî matûûraga!

**15**

**16** Andû arîa matûûraga ndumarî,

**16** nîmonete ûtheri mûnene.

**16** Nao arîa matûûraga mûtûûrîre ûrîa ûtagîrîrîte,

**16** nîmakinyîrîtwe nî ûtheri.”

**16**

**17** Kuuma vîndî îo Jesû nîwambîrîrie kûvunjia, akaugaga atîrî, “Îîrireeni mevia menyu, nîûndû ûthamaki wa îgûrû ûrî vakuvî!”

**17**

**18** Na rîrîa Jesû aavîtûkîrîrîte rûtererî rwa îria rîa Galili, nîwonire ariû aîrî a ng'ina ûmwe magîtega nthamaki îriarî na neti, nîûndû ûcio nîguo warî wîra wao. Nao maarî, Simoni (ûrîa wîtagwa Petero) na mûrwang'ina Enderea.

**19** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nûmîrîrani na nîngûmûtua ategi a andû.”

**20** Nao nîmaatiganîrie neti ciao wa rîmwe na makîmûrûmîrîra.

**20**

**21** Nake Jesû auma vau, nîwonire arûme engî aîrî a ng'ina ûmwe, Johana na Jakuvu. Nao maarî îtarûrî vamwe na îthe wao wetagwa Zebedii, magîtuma neti ciao. Nake Jesû nîwametire.

**22** Na wa rîmwe nîmatiganîrie îtarû wa vamwe na îthe na makîmûrûmîrîra.

**22**

**23** Nake Jesû nîwathiîre kûndû kuonthe vûrûrirî wa Galili, akîthomithanagîria mavoerorî, akîvunjagia Ûvoro Mwaro wîgiî Ûthamaki wa Ngai, na akîvonagia andû arîa maarwarîte mîrimû ya mîthemba yonthe, wana arîa maarî na wonje wa mîthemba yonthe.

**24** Nayo ngumo yake nîyatambire vûrûrirî wonthe wa Sîria. Kwoguo andû nîmaamûvirîre andû onthe arîa maarî arwaru na maarî na mîrimû ya mîthemba yonthe: ndaimono, kîvava na kwonja ciîga cia mwîrî. Jesû nîwamavonirie onthe.

**25** Nao andû eengî mûno a kuuma Galili, Dekapoli , Jerusalemu, Judea na mûringo ûcio wîngî wa rûnjî rwa Jorodani, nîmaamûrûmîrîre.

# Mat 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwathomithirie andû arî kîrîmarî

## Kîrathimo kîa ma

## (

## Luka 6.20-23

## )

## Cumbî na ûtheri

## (

## Mar 9.50

## ;

## Luka 14.34-35

## )

## Jesû nîwathomithanirie ûvoro wîgiî Watho

## Jesû nîwathomithanirie ûvoro wîgiî marakara

## (

## Luka 12.57-59

## )

## Jesû nîwathomithanirie maûndû megiî ûtharia

## Jesû nîwathomithanirie ûvoro wîgiî gûtecana kwa mûthuuri na mûka

## (

## Mat 19.9

## ;

## Mar 10.11-12

## ;

## Luka 16.18

## )

## Jesû nîwathomithanirie ûvoro wîgiî mevîta

## Jesû nîwathomithanirie ûvoro wîgiî kwîrîvîrîria

## (

## Luka 6.29-30

## )

## Endagani nthû cienyu

## (

## Luka 6.27-28

## ,

## 32-36

## )

**1** Na rîrîa Jesû oonire andû eengî, nîwaunûkirie kîrîmarî na agîkara nthî. Nao arutwa ake nîmaathiîre kûrî ke,

**2** na akîambîrîria kûthomithia akiugaga atîrî:

**2**

**3** “Kûrathimwa nî arîa mecî nîmavatarîte ûtethio wa Kîîroho,

**3** nîûndû Ûthamaki wa Îgûrû nî wao!

**3**

**4** Kûrathimwa nî arîa marî na kîeva;

**4** nîûndû nîmakaaûmîrîrua!

**4**

**5** Kûrathimwa nî arîa avoreri;

**5** nîûndû nîmakagaa nthî!

**5**

**6** Kûrathimwa nî arîa mavûtagîra na makanyondera maûndû ma ûthingu;

**6** nîûndû nîmakaavaithua!

**6**

**7** Kûrathimwa nî arîa megucanagîra ntha,

**7** nîûndû nîmakeguîrwa ntha!

**7**

**8** Kûrathimwa nî arîa atheru ngoro,

**8** nîûndû nîmakoona Ngai!

**8**

**9** Kûrathimwa nî arîa matethagîrîria arîa engî gwîkara na thayû,

**9** nîûndû nîmagetagwa ciana cia Ngai!

**9**

**10** Kûrathimwa nî arîa manyariragwa nîûndû wa maûndû ma ûthingu,

**10** nîûndû Ûthamaki wa îgûrû nî wao!

**10**

**11** “Kûrathimwa nî mue vîndî îrîa andû mamûruma, mamûnyarira, na mamwigîrîra ing'enyo cia mîthemba na mîthemba nîûndû mûrî arûmîrîri akwa.

**12** Kenani na mûcanjamûke, nîûndû îgai rîrîa mwigîrîtwe kûu îgûrû nî rînene. Ûguo nîguo arathi arîa maarî kuo mbere yenyu maanyaririrwe.

**12**

**13** “Mue mwîkariî ta cumbî kûrî andû onthe a nthî. Nwatî cumbî îngîtiga gûcama ta cumbî, nîndûî kîngîtûma îcame cumbî rîngî? Cumbî îo ndîrî vata, nîkwa îtecagwa na îgakinyangwa nî andû.

**13**

**14** “Mue mwîkariî ta ûtheri kûrî andû onthe a nthî. Îtûûra rîrîa rîtumîtwe kîrîmarî îgûrû rîtingîthithîka.

**15** Gûtirî mûndû ûgwatagia taa na akamîkunîkîra na ndeve. Nwatî mûndû agwatagia taa, na akamigîrîra vandû îgûrû nîguo ûtheri wayo ûtherere andû onthe arîa marî kûu nyomba.

**16** Na njîra wata îno tigani ûtheri wenyu ûmûrîkagîre andû onthe, nîguo moone ciîko cienyu mbaro, na makumie Îthe wenyu ûrîa wî Îgûrû.

**16**

**17** “Mûtigecirie atî mbûkîte nthî kûthiria Watho wa Musa na maûndû marîa mathomithanîtue nî arathi. Nie ndiûkîte kûmathiria, nwatî mbûkîte kûmavingia.

**18** Nîramwîra na ma atî, îgûrû na nthî itarî nthiru gûtirî gacunjî wana kamwe ka Watho gakaathengutua. Gûtirî gacunjî wana kanini atîa gakaathengutua maûndû monthe marîa marî wathorî matarî mavingu.

**19** Kwoguo mûndû wa wonthe ûtathîkagîra wana ethîrwa nî rîathani rîmwe rîa marîa manini na agacoka akathomithia andû arîa engî guo, mûndû ûcio akethagîrwa arî mûnini mûno Ûthamakirî wa îgûrû. Nwatî mûndû wa wonthe wathîkagîra Watho na akathomithia arîa engî gwîka guo, nîakethîrwa arî mûnene Ûthamakirî wa îgûrû.

**20** Nie nîramwîra atî, mue mûtigaatonya Ûthamakirî wa îgûrû tiga nwanga mwîthîrwe mûrî athingu gûkîra arimû a Watho na Afarisai.

**20**

**21** “Mue nîmwîguîte atî andû a tene meerîtwe atîrî, ‘Mûtikanaûragane, na mûndû wa wonthe ûkaaûragana nîagaatuîrwa.’

**22** Nwatî rîu nîramwîra atî, mûndû wa wonthe ûrakaraga nî ûndû wa mûrwang'ina nîagaatuîrwa, na mûndû wa wonthe ûrumaga mûrwang'ina nîagaacirithua nî Kîamma, na mûndû wa wonthe wîtaga ûrîa wîngî, ‘Kîrimû gîkî!’ nîagaaikua mwakirî wa îcua.

**23** Kwoguo ethîrwa ûthiîte kûrutîra Ngai mûvothi metharî ya kîgongoona, na kavinda wa kau ûririkane atî kûrî na ûndû mûrwanyûkwe aragûcuka naguo,

**24** tiga mûvothi waku vau mbere ya metha ya kîgongoona na ûthiî wambe wîgucane na mûrwanyûkwe, na mwegucana, ûcoke ûrutîre Ngai mûvothi.

**24**

**25** “Ethîrwa nî kûrî mûndû ûrakûthitanga nî ûndû atî nîûmwîkîte ûndû mûcûku, geria mwîgucane nake mbere ya mûkinya îgootirî, nîûndû wona mwakinya kuo nîagûkûnenganîra kûrî mûcirithania nake akûnenganîre kûrî athigari na wikue njeera.

**26** Nîrakwîra na ma atî, ndûkaauma kûu njeera îo ûtarîvîte nginya gatururu ka mûthiia ka mbeca irîa ûtuîrîrîtwe.

**26**

**27** “Mue nîmwîguîte atî nîkwerîtwe atîrî, ‘Ndûkanatharanie.’

**28** Nwatî rîu nîramwîra atî: mûndû wa wonthe ûroragia mûndûmûka na akerirîria kûmenyana kîîmwîrî nake, nîarîkîtie kûtharia na mûndûmûka ûcio ngororî yake.

**29** Kwoguo, riitho rîaku rîa ûrîo rîngîtûma wîvie, rîkûûre na ûrîte! Nî kava wîkare ûtarî na kîîga kîmwe Kîam mwîrî, gûkîra mwîrî waku wonthe wikue îcuarî.

**30** Nayo njara yaku ya ûrîo îngîtûma wîvie, mîtinie na ûmîte! Nî kava wîkare ûtarî na kîîga kîmwe Kîam mwîrî waku, gûkîra mwîrî waku wonthe wikue îcuarî.

**30**

**31** “Wana rîngî nîkwerîtwe atîrî, ‘Mûthuuri wa wonthe ûtecaga mûka, nwa nginya amûnengere maarûa ya kûmwonia atî nîwamûta.’

**32** Nwatî rîu nie nîramwîra atî: mûthuuri wa wonthe ûtecaga mûka, tiga nwanga mûndûmûka ûcio ethîrîtwe atarî mwîvokeku kûrî mûthuuriwe, mûthuuri ûcio nîatûmaga mûndûmûka ûcio atuîke mûtharia ethîrwa nîakûvika rîngî. Nake mûndû wa wonthe ûvikagia mûndûmûka ûcio mûte, nîethagîrwa atharîtie.

**32**

**33** “Wana rîngî nîmwîguîte atî andû a tene meerîtwe atîrî, ‘Ndûkanevîte na rîîtwa rîa Mwathani atî nîûgwîka ûndû, na ûrege kûwîka.’

**34** Nwatî nie nîramwîra atî: ndûkanevîte vîndî îrîa ûreranîra ûndû. Ndûkanevîte na îgûrû nîûndû kûu nîkuo Ngai ekaraga akîathana;

**35** kana wîvîte na nthî, nîûndû îo nîyo njûng'wa îrîa aigagîrîra magûrû make. Ndûkanevîte na Jerusalemu nîûndû rîu nîrîo îtûûra rîa Mûthamaki mûnene.

**36** Wana ndûkanevîte na kîongo gîaku, nîûndû ndûngîvota gûtûma rûcuîrî wana rûmwe ruire kana rûcerûve.

**37** Mwauga ‘Îî’ nîîtuîkage ‘Îî’, na mwauga ‘Naarî’ nîtuîkage ‘Naarî.’ Ûndû wîngî wa wonthe ûrîa mûngiuga makîria ya ûguo uumaga kûrî Ûrîa Mûcûku.

**37**

**38** “Mue nîmwîguîte atî kwîrîtwe atîrî, ‘Mûndû angîgûtûra riitho rîaku wa nawe mûtûre rîake, na mûndû angîgûkûûra îgego rîaku wa nawe mûkûûre rîake.’

**39** Nwatî nie nîramwîra atî: mûndû angîkûvîtîria ndûkanerîvîrîrie. Mûndû angîgûcamûra rûvî rûthîa rwaku rwa ûrîo mûvûgûrîre rûthîa rûu rwîngî wana ruo arûcamûre.

**40** Na mûndû angîkûthitanga nîguo oce cati yaku, tiga oce îgoti rîaku wanarîo.

**41** Na mûndû angîkûringîrîria ûmûkuîre mûrigo kilomita îmwe, mûkuîre kilomita igîrî.

**42** Ethîrwa mûndû nwa akûvoe kîndû mûve, na ethîrwa nwa agûkove kîndû mûkovithie.

**42**

**43** “Mue nîmwîguîte atî kwerîtwe atîrî, ‘Endagani arata enyu na mûmenage nthû cienyu.’

**44** Nwatî rîu nie nîramwîra atîrî: endagani nthû cienyu na mûvoyagîre arîa mamûnyariraga,

**45** nîguo mwonanagie atî mwî ciana cia Îthe wenyu ûrîa ûrî îgûrû. Nîûndû ke nîke ûtûmaga riûa rîake rîarîre andû arîa aro na arîa acûku, na akauria mbura kûrî andû arîa mekaga waro, na arîa mekaga naaî.

**46** Ethîrwa mwendaga tu wa andû arîa mamwendaga, Ngai angîmûva kîveo nîkî? Wana etia mbeca cia îgooti nîmekaga wa guo!

**47** Na ethîrwa mwaragîria tu wa arata enyu, anga kûrî na ûndû mweka ûtekagwa nî andû arîa engî? Wana andû arîa matetîkîtie Ngai nîmekaga wa guo.

**48** Kwoguo, nwa nginya mwîthagîrwe mûrî akinyanîru wata ûrîa Îthe wenyu wa Îgûrû ethagîrwa arî mûkinyanîru!

# Mat 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwathomithanirie ûvoro wîgiî gûtethia athîni

## Jesû nîwathomithanirie ûvoro wîgiî mavoya

## (

## Luka 11.2-4

## )

## Jesû nîwathomithanirie ûvoro wîgiî kwînyerekia

## Îigîreni ûtonga îgûrû kwa Ngai

## (

## Luka 12.33-34

## )

## Ûtheri wa mwîrî

## (

## Luka 11.34-36

## )

## Andû matingîtungatîra Ngai na matungatîre ûtonga

## (

## Luka 16.13

## ;

## 12.22-31

## )

**1** “Îîmenyagîrîreni rîrîa mûgwîka ciîko cienyu cia ûthingu mbere ya andû atî nîguo o moone ûrîa mûreka. Mûngîka ûguo mbere ya andû, gûtirî kîveo mûkaavewa nî Îthe wenyu ûrîa wî îgûrû.

**1**

**2** “Kwoguo, vîndî îrîa mûravecana indo cienyu nîguo itethie athîni, mûtikendage kwîyonania wata ûrîa mvinga ciîkaga vîndî îrîa irî îvoerorî na thokorî. Mvinga icio ciîkaga ûguo nîguo iganagwe nî andû. Nîramwîra na ma atî, mvinga icio nîirîkîtie kûrîvwa mûcara wacio.

**3** Nwatî vîndî îrîa mûravecana indo cienyu itethie athîni, mavecageni na njîra îrîa wana arata enyu arîa anene matakûmenya.

**4** Kwoguo kûvecana kwenyu nî kwîthagîrwe kûrî nthithorî. Nake Îthe wenyu ûrîa wonaga maûndû marîa mekagîrwa nthithorî nî akaamûva kîveo.

**4**

**5** “Na vîndî îrîa mûkûvoya, mûtikavoyage ta mvinga! Mvinga ciendaga kûvoya irûngamîte mavoerorî na makathîkanorî ma njîra, nîguo cionwe nî andû. Nîramwîra na ma atî, mvinga icio nîirîkîtie kûvewa mûcara wacio.

**6** Nwatî vîndî îrîa mûkûvoya, tonyagani nyombarî cienyu, mûkavinga mîrango, na mûkavoya Îthe wenyu ûrîa ûtonekaga. Nake Îthe wenyu ûrîa wonaga maûndû marîa mwîkagîra nthithorî nîakaamûva iveo.

**6**

**7** “Vîndî îrîa mûkûvoya, tigagani gûtûmîra ciugo nyîngî itarî na vata ta ûrîa andû arîa matetîkîtie mekaga. O meciragia atî ngai ciao nîikûmegua nîûndû mavoya mao nî maraca.

**8** Mue mûtigatuîke tao nîûndû Îthe wenyu nîethagîrwa ecî kîrîa mûvatarîte wana mbere ya mûmwîtie.

**9** Kwoguo voyagani atîrî:

**9** ‘Vava wetû ûrî îgûrû,

**9** rîîtwa rîaku rîtheru rîrokumua.

**9**

**10** Ûthamaki waku ûroûka;

**10** wendi waku nîwîkagwe gûkû nthî,

**10** wata ûrîa wîkagwa kûu îgûrû.

**10**

**11** Tûve ûmûnthî irio cietû cia gûtwîgana.

**11**

**12** Twovere mevia marîa twîkîte,

**12** wata ûrîa twovagîra arîa matûvîtîrîtie.

**12**

**13** Ndûgatûvire mageriorî,

**13** nwatî ûtûvonokie kuuma kûrî Ûrîa Mûcûku.’

**13**

**14** “Ethîrwa mue nîmwovagîra andû arîa mamûvîtagîria, Îthe wenyu ûrîa ûrî îgûrû wa nake akaamwovagîra.

**15** Nwatî ethîrwa mûtiovagîra andû arîa engî, Îthe wenyu ûrîa ûrî Îgûrû, wanake ndakaamwovera mevia marîa mwîkîte.

**15**

**16** “Na vîndî îrîa mûrenyerekia tigagani kwiria mothiû menyu ta ûrîa mvinga ciîkaga. Mvinga ciragia mothiû ma cio nîguo cionwe nî andû onthe atî nîirenyerekia. Nîramwîra na ma atî, mvinga icio nîirîkîtie kûvewa mûcara wacio.

**17** Nwatî vîndî îrîa mûrenyerekia, îthambagieni mothiû menyu na mûgacanûra njuîrî,

**18** nîguo andû arîa engî matikamenye atî nîkwa mûrenyerekia. Îthe wenyu ûrîa ûtonekaga nîke tu ûkaamenya. Nake Îthe wenyu ûrîa wonaga maûndû marîa mekagîrwa nthithorî nîakaamûva mûcara wenyu.

**18**

**19** “Tigagani kwîigîra ûtonga wenyu gûkû nthî kûrîa ûrîcagwa nî igunyû, ûrotaga ûgacûka, na kûrîa kûvunjagwa nî aîi makawîa.

**20** Îigagîreni ûtonga wenyu îgûrû, kûrîa gûtarî igunyû iûrîcaga, ûtarotaga ûgacûka, na gûtavunjagwa nî aîi makawîa.

**21** Nîûndû kûrîa ûtonga wenyu wîthagîrwa ûrî, nîkuo ngoro cienyu wa nacio ciîthagîrwa irî.

**21**

**22** “Metho nî ta taa ya mwîrî. Kwoguo ethîrwa metho maku nî maro, mwîrî waku wonthe ûkethagîrwa wîcûrîte ûtheri;

**23** nwatî ethîrwa metho maku tî maro, mwîrî waku wonthe ûkethagîrwa wîcûrîte nduma. Kwoguo ethîrwa ûtheri ûrîa ûrî ndaarî yaku nî nduma na kaî nduma îo nî nene-î!

**23**

**24** “Gûtirî mûndû ûngîvota gûtungatîra aathani aîrî. Nîûndû nwa amene ûmwe na akenda ûcio wîngî; ke nwa athîkîre ûmwe na akaira ûcio wîngî. Mûtingîtungatîra Ngai na mûtungatîre ûtonga.

**24**

**25** “Kwoguo nîramwîra mûtigatangîke ngororî nîûndû wa kîrîa mûkûrîa kana mûkûnyua nîguo mûtûûre, kana mûtangîke nîûndû wa nguo irîa mûgwîkîra. Na kinthî mwoyo ndûrî vata gûkîra irio? Wana kinthî mwîrî ndûrî vata gûkîra nguo?

**26** Ta roriani iconi: itivandaga mbeû iketha, na itigaga irio makûmbîrî, nwatî Îthe wenyu ûrîa wî îgûrû, nîke ûimenyagîrîra. Na kinthî mue mûtirî vata mûno gûkîra iconi?

**27** Kûrî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûngîyongerera mûthenya wa naarî ûmwe ûtûûrorî wake nîûndû wa gûtangîka?

**27**

**28** “Na mûtangîkaga nîkî nîûndû wa nguo? Ta roriani maûa ma kîthaka ûrîa makûraga; matirutaga wîra kana metumîre nguo.

**29** Nwatî nîramwîra atî wana nginya Mûthamaki Solomoni ûrîa warî na ûtonga mwîngî mûno, ndaarî na nguo nthaka gûkîra wana rîmwe rîa maûa mama.

**30** Ngai nîke ûmenyagîrîra nyaki ya kîthaka; îrîa îrî vo ûmûnthî na rûciû îgaikua riiko îkavîa. Nîkwa mûtarî na ûma atî Ngai nîakûmûva nguo? Na kaî mue mûrî na wîtîkio mûnini-î!

**30**

**31** “Kwoguo mûtigatangîke ngororî cienyu mûkîîyûria, ‘Nîtûrîa ndûî’ kana ‘Nîtûnyua ndûî’, wana kana ‘Nîtwîkîra ndûî?’

**32** (Maûndû mama monthe nîmo andû arîa matetîkîtie Ngai macaragia.) Îthe wenyu ûrîa wî îgûrû nîwîcî atî nîmûvatarîte maûndû mama monthe.

**33** Nwatî ambani mûcarie Ûthamaki wa Ngai na ûthingu wake, nake nî akaamûva indo icio ciîngî cionthe.

**34** Kwoguo mûtigatangîke nîûndû wa rûyû, nîûndû rûyû nîrûgeetangîkîra. Wa mûthenya ûrî mathîna meganu maaguo.

# Mat 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtuîra andû arîe engî

## (

## Luka 6.37-38

## ,

## 41-42

## )

## Voyani, cariani, ringaringani mûrango

## (

## Luka 11.9-13

## )

## Mûromo ûrîa mûceke

## (

## Luka 13.24

## )

## Mûtî ûmenyekaga na maciaro maaguo

## (

## Luka 6.43-44

## )

## Mûthenya wa îtuîro

## (

## Luka 13.25-27

## )

## Atumi aîrî a nyomba

## (

## Luka 6.47-49

## )

## Jesû nîwathomithanagia arî na wathani

**1** “Mûtigatuîre andû arîa engî nîguo Ngai ndakamûtuîre.

**2** Nîûndû Ngai akaamûtuîra wata ûrîa mûtucagîra andû arîa engî, na kîthimi kîrîa mûthimagîra arîa engî nakîo nwa kîo mûkaathimîrwa nakîo.

**3** Nîndûî gîtûmaga wone kîvuti kîrîa kîrî rithorî rîa mûrwanyûkwe na ûkarega kwona gîting'û kîrîa kîrî rithorî rîaku?

**4** Na ûngîvota atîa kwîra mûrwanyûkwe ûmûrute kîvuti kîrîa kîrî rithorî rîake, rîrîa ûrî na gîting'û rithorî rîaku.

**5** We mvinga îno! Amba ûrute gîting'û kîrîa kîrî rithorî rîaku we mwene na nîûkûvota kwona waro ûkîruta kîvuti kîrîa kîrî rithorî rîa mûrwanyûkwe.

**5**

**6** “Tigagani kûva ngui kîndû kîrîa kîtheru nîûndû nwa imûgarûrûke na ikamûtharîkîra. Na mûtigaikagîrie ngûrwe indo cienyu cia goro, nîûndû mweka ûguo indo icio nwa ikinyangwe nî ngûrwe.

**6**

**7** “Voyani, na nîmûkûvewa; cariani, na nîmûkwona; ringaringani mûrango, na nîmûkûvingûrîrwa.

**8** Nîûndû mûndû wa wonthe ûvoyaga nîavecagwa, na ûrîa ûcaragia nîonaga; na ûrîa ûringaringaga mûrango nîavingûragîrwa.

**9** Nî mûciari ûrîkû gatagatîrî kenyu ûngîîtua mûgate nî mwana wake, nake amûve îthiga?

**10** Kana nî ûrîkû ûngîîtua nthamaki nî mwana wake, nake amûve njoka?

**11** Ethîrwa mue mûnarî andû acûku, nîmûmenyaga kûva ciana cienyu indo irîa mbaro, na kinthî Îthe wenyu ûrîa wî îgûrû ndamenyaga mûno makîria kûvecana indo mbaro kûrî andû arîa mamûvoyaga!

**11**

**12** “Kwoguo îkagani andû arîa engî ûrîa mûngîenda mamwîke, nîûndû ûguo nîguo kûthomithanîtue nî Watho wa Musa na arathi.

**12**

**13** “Tonyererani mûromorî ûrîa mûceke, nîûndû mûromo wa îcua nî mwariî, na njîra îrîa yerekagîria mûndû kuo wa nayo nî mbariî, na andû arîa mamîthiîcagîra nî eengî.

**14** Nwatî mûromo wa gûtonya mwoyorî nî mûceke, na njîra îrîa yerekagîria andû kuo nî njeke na andû arîa mamîonaga nî anini.

**14**

**15** “Îîmenyagîrîreni arathi a maveeni arîa maûkaga kûrî mue mekariî ta ng'ondu, nwatî ndaarî yao mekariî ta ciathi ngoroku.

**16** Mue mûkaamamenyaga na ciîko ciao. Mîtî ya mîgua nwa îciare thavibu, kana mîtongu îgaciara macuca?

**17** Mûtî mwaro ûciaraga maciaro maro, nwatî mûtî mûcûku ûciaraga maciaro macûku.

**18** Mûtî mwaro ndûngîciara maciaro macûku, na mûtî mûcûku ndûngîciara maciaro maro.

**19** Mûtî wa wonthe ûtaciaraga maciaro maro nîûtemagwa ûgaikua mwakirî.

**20** Kwoguo mûkaamenyaga arathi a maveeni na ciîko irîa mekaga.

**20**

**21** “Tî mûndû wa wonthe ûmbîtaga ‘Mwathani, Mwathani’ ûgaatonya Ûthamakirî wa îgûrû, nwatî nî andû arîa tu mekaga wendi wa Vava ûrîa wî îgûrû.

**22** Vîndî îrîa mûthenya wa îtuîro ûgaakinya, andû eengî nîmakaambîra atîrî, ‘Mwathani, Mwathani! Tue twavunjagia ndûmîrîri ya Ngai na rîîtwa rîaku na tûkarutûrûra Ndaimono na tûkaringa ciama na rîîtwa rîaku.’

**23** Nanie nîngaamera atîrî, ‘Nie ndiamwîcî. Nthengutîrani mue mwîkaga maûndû macûku!’

**23**

**24** “Kwoguo mûndû wa wonthe ûrîa wîgucaga ciugo ino ciakwa na agaciathîkîra ekariî ta mûndû mûûgî ûrîa watumire nyomba yake rûciararî.

**25** Mbura nîyaurire; nyûnjî ikiuna na ngûngi ikîvurutana, na ikîringa nyomba îo na vinya mûno. Nwatî nyomba îo ndîagwa nîûndû yatumîtwe rûciararî.

**25**

**26** “Nwatî mûndû ûrîa wîgucaga ciugo ino ciakwa na akarega gûciathîkîra ekariî ta mûndû mûritu, ûrîa watumire nyomba yake mûthangarî.

**27** Mbura nîyaurire, nyûnjî ikiuna, ngûngi ikîvurutana na ikîringa nyomba îo na vinya. Nayo nîyagwîre na vinya îkîvaragana!”

**27**

**28** Rîrîa Jesû aarîkirie kuga maûndû mau, andû eengî nîmaamakirue nî mûthomithanîrie wake.

**29** Ke ndeekariî ta arimû a watho, nwatî aathomithanagia arî na wathani.

# Mat 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavonirie mûndû warwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi

## (

## Mar 1.40-45

## ;

## Luka 5.12-16

## )

## Jesû nîwavonirie ndungata ya mûnene wa athigari îgana a Roma

## (

## Luka 7.1-10

## )

## Jesû nîwavonirie andû eengî

## (

## Mar 1.29-34

## ;

## Luka 4.38-41

## )

## Arîa magîrîrwe nîkwîthîrwa marî arûmîrîri a Jesû

## (

## Luka 9.57-62

## )

## Jesû nîwavorerie îria

## (

## Mar 4.35-41

## ;

## Luka 8.22-25

## )

## Jesû nîwavonirie andû aîrî maarî na ndaimono

## (

## Mar 5.1-20

## ;

## Luka 8.26-39

## )

**1** Na vîndî îrîa Jesû aaumire kîrîmarî îgûrû, andû eengî mûno nîmaamûrûmîrîre.

**2** Mûndû warwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi nîwathiîre kûrî ke, agîturia maru mbere yake na akîmwîra atîrî, “Mwathani ûngîenda, nwa ûntherie.”

**2**

**3** Nake Jesû nîwatambûrûkirie njara yake akîmûvutia, na akîmûcokeria atîrî, “Nie nîngwenda, ûrothera!” Na wa rîmwe mûndû ûcio nîwavonirue mûrimû ûcio aarî naguo.

**4** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Tathikîrîria, ndûkeere mûndû wana ûrîkû ûrîa gwekîka, nwatî thiî ûkeyonanie kûrî mûthînjîri-Ngai nîguo one atî nîwavonua na ûrute îgongoona rîrîa Musa aathanire rîrutagwe, nîguo rîtuîke ûira kûrî o atî we nîwavonua.”

**4**

**5** Rîrîa Jesû aatonyire Kaperinaumu, mûnene ûmwe wa athigari îgana a Roma nîwathiîre kûrî ke na akîmûthaitha akîmwîraga atîrî:

**6** “Mwathani, ndungata yakwa nî ndwaru mûrimû wa gûkua ciîga cia mwîrî na îrî ûrîrî mûciî na îkîgiîkaga mûno.”

**6**

**7** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Nîngûthiî na nîmûvonie.”

**7**

**8** Nwatî mûnene ûcio wa athigari îgana a Roma nîwamûcokerie atîrî, “Mwathani! Nie ndirî mwagîrîru atî nîguo ûke gwakwa nyomba. Nwatî athana tu, na ndungata yakwa nî îkûvona.

**9** Nie nîrî mûndû wî rungu rwa athani anene kûngîra, na nîrî na andû marî rungu rwa wathani wakwa. Nie nîmbîraga mûthigari ûmwe, ‘thiî’ nake nîathiîcaga; na nîmbîraga mûthigari wîngî, ‘ûka’ nake nîaûkaga. Nie nîmbîraga ngombo yakwa, ‘îka ûû’ nayo nîîkaga guo.”

**9**

**10** Na rîrîa Jesû eegwire ûguo, nîwamakire na akîra andû arîa maamûrûmîrîrîte atîrî, “Nîramwîra na ma atî, nie ndianona mûndû wîna wîtîkio ta ûyû gûkû Isiraeli.

**11** Nîramwîra na ma atî andû eengî nîmagaaûka maumîte mwena wa îrathîro na wa îthûîro, nîmagekara nthî na marîcanîre na Iburahimu, Isaka na Jakovu, ûthamakirî wa îgûrû.

**12** Nwatî andû arîa magîrîrwe nî kwîthîrwa marî Ûthamakirî, nîmagaaikua nja ndumarî kûrîa makaarîra na marîe magego.”

**13** Nake Jesû nîwacokire akîîra mûnene ûcio wa thigari îgana atîrî. “Thiî mûciî na ûndû ûcio wîtîkîtie nîûkûvingîrua guo.”

**13** Na kavinda wa kau ndungata îo ya mûnene ûcio nîyavonire.

**13**

**14** Rîrîa Jesû aatonyire nyomba kwa Petero, nîwonire ng'ina wa mûka wa Petero amamiî ûrîrî na arî na mûrimû wa kûviûva mwîrî.

**15** Nake Jesû nîwanyitire mûndûmûka ûcio njara. Mûndûmûka ûcio nîwavonire, agîûkîra na akîambîrîria gûtungatîra Jesû.

**15**

**16** Na kîvwaî gîakinya, andû nîmaavirîre Jesû andû eengî arîa maarî na ndaimono. Nake Jesû nîwarutûrûrire ngoma na njîra ya kiugo gîake, na akîvonia andû onthe arîa maarî arwaru.

**17** Ke eekire ûguo nîguo maûndû mavingue marîa maarirue nî mûrathi Isaia rîrîa aaugire atîrî, “Ke nîwocire wonje wetû na agîkuua mîrimû yetû.”

**17**

**18** Rîrîa Jesû oonire andû eengî mûno mamûthiûrûrûkîrîtie, nîwathire arutwa ake maringe mûringo ûcio wîngî wa îria.

**19** Nake mwarimû ûmwe wa watho nîwathiîre kûrî Jesû na akîmwîra atîrî, “Mwarimû, nie nînîvarîrîtie kûthiî nawe wa kûndû kuonthe kûrîa ûkûthiî.”

**19**

**20** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Mbwe irî na marima, na iconi irî na ciomba, nwatî Mûrû wa Mûndû ndarî na vandû angîvuurûka.”

**20**

**21** Nake mûrutwa wîngî wake nîwamwîrire atîrî, “Mwathani, Tiga nyambe nthiî ngathike vava.”

**21**

**22** Nwatî Jesû nî wamûcokerie atîrî, “Nûmîrîra na ûtige andû arîa akuû mathike akuû ao.”

**22**

**23** Jesû nîwatwîre îtarûrî, na arutwa ake nî maathiîcanirie nake.

**24** Na wa rîmwe rûkûngi rûnene nî rwambîrîrie kûvurutana kûu manjîrî, na îtarû rîgîtigaria vanini mûno rîvorokere manjîrî. Nwatî Jesû aarî toro.

**25** Nao arutwa ake nîmaathiîre varîa Jesû aarî na makîmûkîria makîmwîraga atîrî, “Mwathani, tûvonokie, nî tûkûûrîra manjîrî.”

**25**

**26** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Mue mûretigîra nîkî? Na kaî mue mûrî na wîtîkio mûnini-î!” Nake Jesû nîwacokire akîrûngama na akîatha rûkûngi na îria ivoorere. Nacio nîciavorere mûno.

**26**

**27** Nao andû onthe nîmaamakire mûno na makîûria atîrî, “Mûndû ûyû nî wa mûthemba ûrîkû, ûyû ûrathîkîrwa nî rûkûngi wana îria?”

**27**

**28** Rîrîa Jesû aakinyire vûrûrirî wa Agadarenesi mûringo ûcio wîngî wa îria, nîwatûngirwe nî andû aîrî maarî na ndaimono maumîte mbîrîrarî. Andû acio maarî aganu mûno, na kwoguo gûtirî mûndû ûngîetîkîrire kûvîtûkîrîra njîrarî îo.

**29** Na wa rîmwe andû acio nîmaaugîrîrie atîrî, “Ûrenda atîa natue we Mûriû wa Ngai? We waûka gûtûverithia îvinda rîrîa rîagîrîru rîtarî rîkinyu?”

**29**

**30** Na wa vau vakuvî nao, vaarî na ndîthia nene ya ngûrwe irîa ciarîcaga.

**31** Nacio ndaimono nîciathaithire Jesû na ikîmwîra atîrî, “Ethîrwa we nî ûgûtûrutûrûra tuume kûrî andû aya, tûtûme tûthiî tûtonye ndîthiarî îrîa ya ngûrwe.”

**31**

**32** Nake Jesû nîwaciîrire atîrî, “Thiîni.” Na kwoguo ndaimono icio nîciaumire kûrî andû acio, na ikîthiî igîtonya kûrî ngûrwe. Nacio ngûrwe icio nîciatitimûkire kînyûrûrûkorî na igîtonya îriarî ikîûrîra.

**32**

**33** Nao andû arîa maarîthagia ngûrwe icio nîmaûrire na makîthiî îtûûrarî. Nao nîmaavecanire ûvoro wonthe wana ûrîa gwekîkîte kûrî andû acio maarî na ndaimono.

**34** Kwoguo andû onthe arîa maarî îtûûrarî rîu nîmaaumire, makîthiî gûtûnga Jesû. Na rîrîa maamwonire nîmaamûthaithire aume vûrûrirî wao.

# Mat 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavonirie mûndû wakuîte ciîga cia mwîrî

## (

## Mar 2.1-12

## ;

## Luka 5.17-26

## )

## Jesû nîwetire Mathaayo amûrûmîrîre

## (

## Mar 2.13-17

## ;

## Luka 5.27-32

## )

## Kîûria kîgiî wînyerekia

## (

## Mar 2.18-22

## ;

## Luka 5.33-39

## )

## Mwarî wa mûnene na mûndûmûka ûrîa wavutirie nguo ya Jesû

## (

## Mar 5.21-43

## ;

## Luka 8.40-56

## )

## Jesû nîwavonirie atumumu aîrî

## Jesû nîwavonirie mûndû ûtaavotaga kwaria

## Jesû nîweguîrîre andû ntha

**1** Jesû nîwatwîre îtarûrî na akîringa îria, agîcoka îtûûrarî rîa kwao.

**2** Nao andû amwe nîmaamûvirîre mûndû warî mûkuû ciîga ciake cia mwîrî, amamîrîte ûrîrî. Na rîrîa Jesû oonire ûrîa andû acio maarî na wîtîkio mûnene, nîwerire mûndû ûcio wakuîte ciîga cia mwîrî atîrî, “Mûvîcîwa, ûmîrîria! We nîwoverwa mevia maku.”

**2**

**3** Na arimû amwe a watho nîmeîrire na ngoro atîrî, “Mûndû ûyû nîwaruma Ngai!”

**4** Nwatî Jesû nîwamenyire maûndû marîa meciragia, nake nîwamaûririe atîrî, “Nîndûî gîtûmaga mwîcirie maûndû macûku ngororî cienyu?

**5** Nî ûndû ûrîkû mûvûthû, nî kuga ‘Nîwoverwa mevia maku,’ kana nîkuga ‘Ûkîra wîthiîre?’

**6** Nie nîngûmwonia atî Mûrû wa Mûndû arî na wathani gûkû nthî wa kwovera andû mevia.” Jesû nîwacokire akîîra mûndû ûcio wonjete ciîga ciake cia mwîrî atîrî, “Ûkîra woce ûrîrî waku na ûthiî mûciî!”

**6**

**7** Nake mûndû ûcio nîwaûkîrire na akîînûka.

**8** Na rîrîa andû moonire ûrîa gwekîka, nîmeetigîrire na magîkumia Ngai nî ûndû wa kûva andû wathani ta ûcio.

**8**

**9** Nake Jesû nîwaumire kûu, na arî njîrarî athiîte nîwonire mûndû wetagwa Mathaayo warutaga wîra wa gwîtia mbia cia gooti ekarîte nthî wavicirî yake. Jesû nîwamwîrire atîrî, “Nûmîrîra.”

**9** Nake Mathaayo nîwarûngamire na akîmûrûmîrîra.

**9**

**10** Na rîrîa Jesû ekarîte metharî akîrîa irio arî nyomba kwa Mathaayo, etia eengî a mbeca cia gooti na evia arîa engî nîmaaûkire, magîkara nthî na makîrîa irio marî vamwe na Jesû na arutwa ake.

**11** Na rîrîa Afarisai moonire ûguo, nîmaaûririe arutwa ake atîrî, “Nîndûî gîtûmaga mwarimû wenyu arîcanîre na evia na etia mbeca cia gooti?”

**11**

**12** Nwatî rîrîa Jesû eegwire ûrîa Afarisai maaûragia nîwamacokerie atîrî, “Andû arîa arwaru nîo mavataraga ndagîtarî, nwatî tî arîa matarî arwaru.

**13** Thiîni mûkamenye gîtûmi Kîam mandîko matheru marîa maugîte atîrî, ‘Nie mendaga ciîko cia ntha na tî magongoona ma nyamû.’ Nie ndiûkîte gwîta andû arîa athingu, nwatî mbûkîte gwîta evia.”

**13**

**14** Nao arutwa a Johana Mûvatithania nîmaacokire makîthiî kûrî Jesû na makîmûûria atîrî, “Nîndûî gîtûmaga tue na Afarisai twînyerekia na arutwa aku matiînyerekagia?”

**14**

**15** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mûreciria atî andû arîa metîtwe ûvikirî nwa megue kîeva vîndî îrîa marî vamwe na mûvikania? Ûguo gûtingîvotekeka. Nwatî mûthenya nîûgaakinya rîrîa mûvikania akaathengutua gatagatîrî kao, na vîndî îo nîmakenyerekia.

**15**

**16** “Gûtirî mûndû ûtengaga nguo ngûrû na kîraka gîcerû. Angîka ûguo, kîraka kîu nwa kîgucagucie nguo îo ngûrû, nayo îgatembûka mûno.

**17** Wana gûtirî mûndû wonoragîria ndivei ya kûvivwa warîo mboororî îno ngûrû, nîûndû mbooro îo nwa îtarûke na ndivei îgetîka na mbooro îgacûkanga. Ndivei ya kûvivwa warîo yonoragîrua mboororî îrîa njerû nîguo ndivei wa vamwe na mbooro itigacûke.”

**17**

**18** Vîndî îrîa Jesû aamaragîria, mûnene ûmwe warî Mûyahudi nîwathiîre kûrî ke, agîturia maru mbere ya Jesû na akîmwîra atîrî, “Mwarî wakwa nîwakua warîu nwatî ûka ûmwigîrîre njara na nîakûgîa na mwoyo.”

**18**

**19** Kwoguo Jesû nîwarûngamire na akîmûrûmîrîra marî vamwe na arutwa ake.

**19**

**20** Na mûndûmûka warwarîte mûrimû wa kuura nthakame mîaka îkûmi na îîrî, nîwathiîre vuva ya Jesû na akîvutia mîthiia ya nguo yake.

**21** Mûndûmûka ûcio eeîraga na ngoro atîrî, “Nie nîngîvutia nguo yake tu nwa mvone.”

**21**

**22** Nake Jesû nîwevûgûrire, akîona mûndûmûka ûcio, na akîmwîra atîrî, “Mwarîwa, îyûmîrîrie! Gwîtîkia gwaku nîkuo gwatûma ûvone.” Na kavinda wa kau mûndûmûka ûcio nîwavonire.

**22**

**23** Nake Jesû nîwacokire akîthiî na agîtonya nyomba kwa mûnene ûcio. Na rîrîa oonire andû arîa maavuvaga inanda kûu mathikorî na ûrîa kîrîndî Kîamnegenaga Kîamgagîte,

**24** nîwaugire atîrî, “Umani muonthe! Kerîtu tî gakuû; nîkwa karî toro!” Nao andû onthe nînaamûthekerere.

**25** Nwatî rîrîa kîrîndî Kîamrutirwe nja, Jesû nîwatonyire varîa kerîtu kau kaarî, agîkanyita njara na gagîûkîra.

**26** Naguo ûvoro wîgiî ûndû ûcio nîwatambire gîcunjîrî kîonthe Kîam vûrûri ûcio.

**26**

**27** Nake Jesû nîwaumire kûu. Na arî njîrarî athiîte, nîwaumirwe vuva nî atumumu aîrî. Atumumu acio nîmaaugîrîrie atîrî, “Twîguîre ntha, Mûrû wa Daudi!”

**27**

**28** Na rîrîa Jesû aatonyire kûu nyomba, atumumu acio nîmaathiîre kûrî ke. Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Mue nîmwîtîkîtie atî nie nwa nîmûvonie?”

**28** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ii Mwathani!”

**28**

**29** Nake Jesû nîwacokire akîvutia metho mao na akiuga atîrî, “Kûrotuîkîka wa ûguo mwîtîkîtie.”

**30** Nao atumumu acio nîmaavotire kwona. Nake Jesû nîwamakanirie na vinya akîmeera atîrî, “Mûtikere mûndû wana ûrîkû ûvoro ûyû!”

**30**

**31** Nwatî atumumu acio nîmaathiîre na magîtambia ûvoro wîgiî Jesû kûndû kuonthe gîcunjîrî kîmwe Kîam vûrûrirî ûcio.

**31**

**32** Na rîrîa andû acio maathiîre, andû amwe nîmaavirîre Jesû mûndû warî na ndaimono na ûtaavotaga kwaria.

**33** Nwatî vîndî îrîa ndaimono îo yarutûrûrirwe, mûndû ûcio nîwavotire kwaria. Nao andû onthe nîmaamakire na makiuga atîrî, “Tue tûtianona ûndû ta ûyû gûkû Isiraeli.”

**33**

**34** Nwatî Afarisai nîmaaugire atîrî, “Nî mûnene wa ndaimono ûvecaga Jesû vinya wa kûrutûrûra ndaimono.”

**34**

**35** Nake Jesû nîwathiîre matûûrarî monthe na icagirî cionthe. Ke nîwathomithagia arî mavoerorî, akîvunjagia Ûvoro Mwaro wîgiî Ûthamaki wa Ngai, na akîvonia andû arîa maarî na mîrimû na wonje wa mîthemba yonthe.

**36** Na rîrîa Jesû oonire kîrîndî nîwakîguîrîre ntha, nîûndû kîonekaga gîtangîkîte na kîthînîkîte ta ng'ondu itarî na mûrîthi.

**37** Nake Jesû nîwacokire akîîra arutwa ake atîrî, “Maketha nî meengî nwatî aruti wîra nî anini.

**38** Kwoguo voyani nîguo mwene maketha atûme aruti wîra nîguo makaûnganie maketha make.”

# Mat 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Atûmwa îkûmi na aîrî

## (

## Mar 3.13-19

## ;

## Luka 6.12-16

## )

## Wîra wa atûmwa îkûmi na aîrî

## (

## Mar 6.7-13

## ;

## Luka 9.1-6

## )

## Mînyamaaro îrîa îgaaûka

## (

## Mar 13.9-13

## ;

## Luka 21.12-17

## )

## Ngai nîke wagîrîrwe nî gwîtigîrwa

## (

## Luka 12.2-7

## )

## Kumbûra Kristû na kûmûkaana

## (

## Luka 12.8-9

## )

## Jesû aaretire nyamûkano nwatî tî thayû

## (

## Luka 12.51-53

## ;

## 14.26-27

## )

## Iveo

## (

## Mar 9.41

## )

**1** Jesû nîwetire arutwa ake îkûmi na aîrî vamwe, akîmava wathani wa kûrutûrûra ngoma, na kûvonia mîrimû na wonje wa mîthemba yonthe.

**2** Namo mama nîmo marîîtwa ma atûmwa acio îkûmi na aîrî: Simoni (ûrîa wîtagwa Petero), na mûrwang'ina Enderea, na ariû a Zebedii, Jakuvu na mûrwang'ina Johana;

**3** Filipu na Batholomayo; Toma na Mathaayo ûrîa warî mwîtia mbia cia gooti; Jakovu mûrû wa Alufayo, na Thadayo;

**4** Simoni Mûzeloti , na Judasi Mûsikariota, ûrîa wacukanîrîre Jesû.

**4**

**5** Andû aya îkûmi na aîrî nîmaatûmirwe nî Jesû, na akîmatha atîrî, “Mûtikathiî vûrûrirî wana ûmwe wa andû a ndûrîrî, kana mûthiî îtûûrarî wana rîmwe rîa Asamaria.

**6** Vandû va ûguo thiîni kûrî ng'ondu irîa ciûrîte, na nîo andû a Isiraeli.

**7** Thiîni mûkîvunjagia atîrî, ‘Ûthamaki wa îgûrû ûrî vakuvî!’

**8** Vonagiani arwaru, riûkagiani arîa akuû, theragiani arîa marî na mûrimû mûcûku wa ngothi, na mûrutûrûrage ndaimono. Nie namûva ûvoti ûyû mana, kwoguo vecanagani mana.

**9** Na mûtigakuue thaavu, kana sîlûva wana kana mbeca cia mûthemba wa wonthe mîvukorî yenyu.

**10** Rûgendorî mûtigekuuîre mûvuko, kana cati igîrî kana iratû, wana kana mûtiriî. Mûruti wîra nîwagîrîrwe nî kûvewa kîrîa avatarîte.

**10**

**11** “Na mwatonya îtûûrarî kana gîcagirî, cariani mûndû ûrîa mwagîrîru wa kûmûgwata ûgeni, na mwîkaranie nake nginya rîrîa mûkaauma kuo.

**12** Na mwatonya mûciî îrani arîa marî kuo atîrî, ‘Mûrogîa na thayû.’

**13** Na ethîrwa andû arîa marî mûciî ûcio nîmamûgwata ûgeni, marathimageni; nwatî ethîrwa matinamûgwata ûgeni kîrathimo kîu nîkîmûcokerere.

**14** Na ethîrwa gûtirî mûndû wana ûmwe ûkûmûgwata ûgeni kana amûthikîrîrie, mûkiuma mûciî ûcio kana îtûûrarî rîu, rivarivani rûkûngû kuuma magûrûrî menyu.

**15** Nîramwîra na ma atî mûthenya wa îtuîro Ngai nîakeeguîra andû a Sodomu na Ngomora ntha nyîngî, gûkîra ûrîa akeeguîra andû a îtûûra rîu!

**15**

**16** “Tathikîrîriani, namûtûma ta ng'ondu gatagatîrî ga ciathi. Kwoguo, gîani na ûûgî ta njoka na mwîthîrwe mûrî avoreri ta ndutuura.

**17** Îîmenyagîrîreni nîûndû andû nîmakaamûnyita na mamûvire ciamarî cia athuuri, na mamûrive mûrî mavoerorî mao.

**18** Mue nîmûkaavirwa mûgacirithue mbere ya anene na athamaki nîûndû wakwa; nîguo mûvecane ûira wakwa kûrî o na kûrî andû a ndûrîrî.

**19** Na rîrîa makaamûvira ciamarî cia athuuri mûtigatangîke mûkîûria maûndû marîa mûkaauga kana ûrîa mûkaaria. Rîrîa kavinda gagaakinya, mue nîmûkaamenyithua maûndû marîa mûkaauga.

**20** Nîûndû ciugo irîa mûkaaria itikeethîrwa irî cienyu, ikeethîrwa ciumanîte na Roho wa Îthe wenyu, ûrîa ûkeethîrwa akîaria na njîra yenyu.

**20**

**21** “Andû nîmakaanenganîra aa mûrwang'ina nîguo maûragwe, namo methe nîmageka wata ûguo kûrî ciana ciao. Ciana nîigaaûkîrîra aciari acio, na imaûragithie.

**22** Andû onthe nîmakaamûmena nîûndû wakwa. Nwatî mûndû wa wonthe ûkaaûmîrîria nginya mûthiia, nîakaavonokua.

**23** Na rîrîa mue mûkaanyarirwa mûrî îtûûrarî rîmwe, mûkaaûra mûthiî îtûûrarî rîrîa rîngî. Nîramwîra na ma atî mûtikaarîkia wîra wenyu matûûrarî monthe ma Isiraeli Mûrû wa Mûndû atarî mûku.

**23**

**24** “Gûtirî mûrutwa mûnene kûrî mûmûruti; wana gûtirî ngombo nene kûrî mûmîathi.

**25** Kwoguo mûrutwa agîrîrwe nî kwîganîra nîguo atuîke ta mûmûruti, na ngombo nayo îtuîke ta mûmîathi. Ethîrwa andû metaga mwene mûciî Belizebuli, andû a mûciî wake magetagwa marîîtwa macûku makîria!

**25**

**26** “Kwoguo mûtigetigîre andû. Nîûndû gûtirî kîndû gîkunîkîre gîtagaakunûrwa kana kîthithe gîtakaamenyekana.

**27** Ûndû ûrîa nîramwîrîra ndumarî nwa nginya mûkawaria ûtherirî; na maûndû marîa mwîragwa na kîvwe, nwa nginya mûkaamanîrîra mûrî nyombarî îgûrû.

**28** Mûtigetigîre andû arîa maûragaga mwîrî, nwatî matingîûraga mwoyo. Vandû va ûguo îtigîreni Ngai ûrîa ûngikia mwîrî wana mwoyo îcuarî na agaicûkangia.

**29** Na kinthî tûconi twîrî tûtiendagua gatuururu kamwe? Nwatî gûtirî gaconi wana kamwe gatuo kangîkua Îthe wenyu atakwenda.

**30** Wana nginya njuîrî cionthe cia ciongo cienyu nî ndare.

**31** Kwoguo tigani gwîtigîra; mue mûrî na vata mûno gûkîra tûconi twîngî!

**31**

**32** “Mûndû wa wonthe ûnyumbûraga mbere ya andû, wa nanie nîngaamumbûra mbere ya Vava ûrîa ûrî îgûrû.

**33** Nwatî mûndû wa wonthe ûngaanaga mbere ya andû, wa nanie nîngaamûkaana mbere ya Vava wakwa ûrîa ûrî îgûrû.

**33**

**34** “Mûtigecirie atî mbûkîte kûrete thayû gûkû nthî. Nie ndiûkîte kûrete thayû, nwatî mbûkîte kûrete mbaara.

**35** Mbûkîte gûtûma mwanake aûkîrîre îthe, mwîrîtu aûkîrîre ng'ina, na mûviki aûkîrîre nyaciarawe.

**36** Andû a nyomba yaku nîo makethagîrwa marî nthû ciaku irîa nene.

**36**

**37** “Mûndû ûrîa wendete îthe kana ng'ina kûngîra tîmwagîrîru wa gûtuîka mûrutwa wakwa; na mûndû ûrîa wendete mûvîcî kana mwarî kûngîra tî mwagîrîru wa gûtuîka mûrutwa wakwa.

**38** Na mûndû wa wonthe ûtakuuaga mûtharava wake na akanûmîrîra, tî mwagîrîru wa gûtuîka mûrutwa wakwa.

**39** Mûndû ûrîa ûgeragia kûvonokia mwoyo wake nîagaaûta, nwatî mûndû ûrîa ûtecaga mwoyo wake nîûndû wakwa, nîakaaûvonokia.

**39**

**40** “Mûndû wa wonthe ûmûgwataga ûgeni nînie agwataga ûgeni; na mûndû wa wonthe ûngwataga ûgeni agwataga ûgeni ûrîa wandûmire.

**41** Mûndû wa wonthe wamûkagîra mûrathi na akamûgwata ûgeni nîakaavewa kîveo wata Kîam mûrathi. Na mûndû wa wonthe wamûkagîra mûndû mûthingu na akamûgwata ûgeni, nîakaavewa kîveo wata Kîam mûndû ûcio mûthingu.

**42** Nîramwîra na ma atî mûndû wa wonthe ûvecaga ûmwe wa aya anini gîkombe Kîam manjî ma mvevo ma kûnyua nîûndû nî arutwa akwa, nîakaavewa kîveo.”

# Mat 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Anjaama arîa maaumîte kûrî Johana Mûvatithania

## (

## Luka 7.18-35

## )

## Andû a matûûra marîa matetîkîtie

## (

## Luka 10.13-15

## )

## Ûkani kûrî nie mûvurûke

## (

## Luka 10.21-22

## )

**1** Na rîrîa Jesû aarîkirie kûthomithia arutwa ake arîa îkûmi na aîrî, nîwaumire kûu na akîthiî kûthomithia na kûvunjia matûûrarî marîa maarî gûkuvî na kûu.

**1**

**2** Na rîrîa Johana Mûvatithania arî njeera eegwire ûvoro wîgiî maûndû marîa Kristû eekaga, nîwatûmire arutwa amwe ake kûrî Jesû.

**3** Nao nîmaamûririe atîrî, “We nîwe ûrîa Johana aaugire nî ûgûka kana nîkwa tûgweterera wîngî?”

**3**

**4** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Cokani na mwîre Johana maûndû marîa mûregua na mûrona.

**5** Atumumu nîmarona, ithua nîirathiî, andû arîa marwarîte mûrimû wa ngothi nîmaratherua, îtegua nîiregua, arîa akuû nîmarariûkua, nao athîni nîmaravunjîrua Ûvoro Mwaro.

**6** Kûrathimwa nî andû arîa matagîcaga na nganja nîûndû wakwa!”

**6**

**7** Na rîrîa arutwa a Johana maaumagarûkaga, Jesû nîwambîrîrie kwîra kîrîndî ûvoro wîgiî Johana na akiuga atîrî, “Vîndî îrîa mwathiîte werûrî, mwendaga kwona ndûî? Nî karûthanje gakinainua nî rûkûngi?

**8** Mue mwathiîte kwona ndûî? Nî mûndû wekîrîte nguo cia goro? Andû arîa mekagîra nguo cia goro mekaraga nyombarî cia mûthamaki.

**9** Ta mbîrani mue mwathiîte kwona ndûî? Nî mûrathi? Îni! Nwatî nîmwonire mûndû warî mûnene gûkîra mûrathi.

**10** Ûvoro ûrîa wandîkîtwe mandîkorî matheru wîgiî Johana nî atî, Ngai aaugire atîrî, ‘Nie nîngaatûma mûnjaama wakwa athiî mbere yaku na nîke ûgaakûthondekera njîra.’

**10**

**11** “Nîramwîra na ma atî, Johana Mûvatithania nîke mûnene gûkîra mûndû wîngî wa wonthe ûrîa wanatûûra. Nwatî mûndû ûrîa mûnini mûno Ûthamakirî wa Îgûrû nî mûnene gûkîra Johana.

**12** Kuuma vîndî îrîa Johana Mûvatithania aambîrîrie kûvunjia nginya ûmûnthî, Ûthamaki wa Îgûrû nîwîthîrîtwe ûkîtharîkîrwa na vinya, na andû arîa matûmagîra vinya nîmageragia gûûcunana na vinya.

**13** Mbere ya Johana ambîrîria wîra wa kûvunjia, Watho wa Musa na Arathi onthe, nîmaarîtie ûvoro wîgiî Ûthamaki wa Îgûrû.

**14** Ethîrwa mue nîmûgwîtîkia ndûmîrîri yao, Johana nîke Elija ûrîa maaugire nîagaaûka.

**15** Mûndû wa wonthe wîna matû ma kwîgua nîegue!

**15**

**16** “Rîu andû a rûciaro rûrû nîngîmagerekania na ndûî? Mekariî ta ciana ciîkarîte nthî thokorî. Gîkundi kîmwe gîkaugîrîria gîkîîraga kîrîa kîngî atîrî,

**17** ‘Tue nîtwamwinîre nyîmbo cia ûviki nwatî mûtieinia! Tue nîtwamwinîre nyîmbo cia mathiko na mûtiarîra!’

**18** Na rîrîa Johana aaûkire nîwenyerekirie na ndaanyua ndivei. Nao andû onthe nîmaaugire atî, ke arî na ndaimono.

**19** Na rîrîa Mûrû wa Mûndû aaûkire nîwarîre na akînyua. Nao andû onthe nîmaaugire atîrî, ‘Taroriani mûndû ûyû! Ke nî mûkoroku na nî mûrîu wa ndivei! Ke nî mûrata wa etia mbeca cia gooti na evia!’ Nwatî ûûgî nîûmenyekanaga atî nî wa ma na njîra ya ciîko ciaguo.”

**19**

**20** Andû arîa maarî matûûrarî kûrîa Jesû aaringîte ciama ciake nyîngî nîmaaregire kwîrira mevia mao. Kwoguo nîwamatetirie akîmeera atîrî,

**21** “Na kaî mue andû a Korazini mûrî na thîna-î, wanamue andû a Bethisaida kaî mûrî na thîna-î! Nîûndû ciama irîa ciaringîîrwe kwenyu ingîaringirwe Turo na Sidoni, andû a kuo nîmangîeririre mevia mao tene. Nao nîmangîekîrire nguo ciao cia macakaya na makeminjîria mûu nîguo moonanie atî nîmerira mevia mao.

**22** Nîramwîra na ma, atî mûthenya wa îtuîro Ngai nîakeeguîra andû a Turo na Sidoni ntha nyîngî kûmûkîra.

**23** Namue andû a Kaperinaumu, nîkwa mwendaga kwînenevia nginya mûkinye îgûrû? Mue nî mûgaaikua îcuarî. Nîûndû ciama irîa mwaringîrwe ingîaringîtwe Sodomu andû a kuo nî mangîtwîre vo nginya ûmûnthî!

**24** Nwatî nie nîramwîra na ma atî mûthenya wa îtuîro Ngai nîakeguîra andû a Sodomu ntha nyîngî kûmûkîra.”

**24**

**25** Kavinda kau Jesû nîwaugire atîrî, “Vava, Mwathani wa îgûrû na nthî! Nie nîragûcokeria ngatho nîûndû nîûthithîte maûndû mama andû arîa aûgî na amenyi na ûkamaguûria kûrî andû arîa matarî na ûmenyo.

**26** Îni Vava! Ûguo nîguo wendete gûtuîkîke.

**26**

**27** “Vava nîamvete indo cionthe; gûtirî mûndû wîcî mûriû tiga Vava. Na gûtirî mûndû wîcî Vava tiga Mûriû na arîa Mûriû endaga kûmaguûrîria.

**27**

**28** “Ûkani kûrî nie, mue muonthe anogu na mûtitikîte mîrigo mîrito, na nîngûmûvurûkia.

**29** Ocani îcoki rîakwa mwîkîre na mwîrute na nie, nîûndû nie nîrî mûvoreri na nîmwînyivia ngororî yakwa na nîmûkûvurûka.

**30** Nî ûndû îcoki rîrîa nie ngûmûva tî îrito na mûrigo wakwa nî mûvûthû.”

# Mat 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîûria kîgiî mûthenya wa thavatû

## (

## Mar 2.23-28

## ;

## Luka 6.1-5

## )

## Jesû nîwavonirie mûndû wonjete njara

## (

## Mar 3.1-6

## ;

## Luka 6.6-11

## )

## Ndungata îrîa Ngai ethuurîrîte

## Jesû na Belizebuli

## (

## Mar 3.20-30

## ;

## Luka 11.14-23

## )

## Mûtî ûmenyekaga na maciaro maaguo

## (

## Luka 6.43-45

## )

## Andû nîmaaûririe maringîrwe kîama

## (

## Mar 8.11-12

## ;

## Luka 11.29-32

## )

## Gûcoka kwa ngoma

## (

## Luka 11.24-26

## )

## Ng'ina wa Jesû na arîa maaciaranîrîtue na Jesû

## (

## Mar 3.31-35

## ;

## Luka 8.19-21

## )

**1** Kavinda wa kau Jesû nîwavîtûkîrîre mîgûndarî ya ngano. Arutwa ake maarî avûtu na kwoguo nîmaambîrîrie gûtua igira cia ngano makîrîcaga.

**2** Nwatî rîrîa Afarisai moonire ûguo, nîmeerire Jesû atîrî, “Taroria! Arutwa aku mareka ûndû ûrîa watho wetû ûtetîkîrîtie gwîkwe mûthenya wa thavatû.”

**2**

**3** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Anga mue mûtiathoma ûrîa Daudi eekire vîndî îrîa ke na andû arîa maarî nake maarî avûtu?

**4** Aatonyire nyombarî ya Ngai, na ke vamwe na andû arîa maarî nake nîmaarîre mîgate îrîa yarutîrîtwe Ngai, wana ethîrwa Watho ndwametîkîrîtie mamîrîe. Mîgate îo yagîrîrwe nî kûrîwa nî athînjîri-Ngai onga.

**5** Anga mue mûtiathoma Wathorî wa Musa atî wa mûthenya wa thavatû athînjîri-Ngai nîmaunaga watho ûyû wîgiî mûthenya wa thavatû. Nwatî o matigîcaga na ûcuke nîûndû wa gwîka ûguo.

**6** Nie nîramwîra atî, ava varî na ûndû mûnene gûkîra hekarû.

**7** Mandîko matheru maugîte atîrî, ‘Nie mendete andû megucanîre ntha gûkîra ûrîa mendete kûrutîrwa magongoona.’ Kethîrwa nama nwa mûmenye ûrîa ciugo icio ciugîte, mue mûtingîratuîra andû matarî na ûcuke.

**8** Kwoguo Mûrû wa Mûndû nî Mwathani wa mûthenya wa thavatû.”

**8**

**9** Vuva wa ûguo Jesû nîwathiîre na agîtonya îvoerorî,

**10** kûrîa kwarî na mûndû wonjete njara. Kûu îvoerorî kwarî na andû amwe maatuîragia ûndû ûrîa mangîmûthitanga naguo. Kwoguo nîmaamûririe atîrî, “Watho wetû nîwîtîkîrîtie kûvonania mûthenya wa thavatû?”

**10**

**11** Nake Jesû nîwamacokeria atîrî, “Kethîrwa ûmwe wa cienyu arî na ng'ondu, nayo îgwe îrimarî îrikîru mûthenya wa thavatû, anga ndangîmînyita na amîrute?

**12** Mûndû arî vata mûno gûkîra ng'ondu! Kwoguo Watho nîûtwîtîkîrîtie gwîka waro mûthenya wa thavatû.”

**13** Jesû nîwacokire akîra mûndû ûcio wonjete njara atîrî, “Tambûrûkia njara yaku.”

**13** Nake mûndû ûcio nîwatambûrûkirie njara îo, îkîvona na îgîkara ta îo îngî.

**14** Nao Afarisai arîa maarî vo nîmaaumire nja ya îvoero na makîthiî ndundu nîguo mavange ûrîa makûûragithia Jesû.

**14**

**15** Rîrîa Jesû aamenyire mîvango îrîa Afarisai maarî nayo, nîwaumire kûu na akîthiî. Andû eengî nîmaamûrûmîrîre, na akîvonia arîa maarî arûaru onthe.

**16** Ke nîwacokire akîmakaania matikeere andû ûvoro ûmwîgiî.

**17** Ekire ûguo nîguo maûndû marîa Ngai aaririe na njîra ya mûrathi Isaia mavinge rîrîa aaugire atîrî,

**17**

**18** “Taroriani ndungata yakwa îrîa nie nîthuurîrîte,

**18** nîo mendete na nîngenaga nî yo.

**18** Nîngaamîva roho wakwa,

**18** nayo nîîkamenyithia andû a ndûrîrî îtuîro rîakwa.

**18**

**19** Ndîgaakararania na andû kana îthiî îkiugagîrîria,

**19** wana kana îvecane ûvoro njîrarî yugîrîrîtie.

**19**

**20** Îkethagîrwa îrî mvoreri mbere ya arîa matarî vinya

**20** na eguîre ntha arîa matarî na ûtethio.

**20** Ndîgaakua ngoro nginya rîrîa kîvooto gîkavootana.

**20**

**21** Nao andû a ndûrîrî nîmakaaiga mwîvoko wao kûrî ke.”

**21**

**22** Na vuva wa ûguo, andû amwe nîmaavirîre Jesû mûndû warî mûtumumu na ûtangîavotire kwaria nîûndû aarî na ndaimono. Nake Jesû nîwavonirie mûndû ûcio, na akîvota kwaria na kwona.

**23** Andû onthe nîmaamakire nîûndû wa ûrîa Jesû eekîte na makîûria atîrî, “Mûndû ûyû nwa ethîrwe arî ke mûrû wa Daudi?”

**23**

**24** Nwatî rîrîa Afarisai meegwire ûguo nîmaaugire atîrî, “Mûndû ûyû arutûrûraga ndaimono na vinya wa Belizebuli mûnene wa ndaimono.”

**24**

**25** Nake Jesû nîwecî ûrîa meciragia, na kwoguo nîwamerire atîrî, “Ûthamaki wa wonthe ûngîgaûkana na andû a guo mambîrîrie kûrûa o ene, ûthamaki ûcio ndûngîvota kwîrûngamia. Narîo îtûûra wa rîonthe, kana nyomba îngîgaûkana, nao andû a îtûûra rîu kana nyomba îo mambîrîrie kûrûa o ene, nîkûvaragana mavaraganaga.

**26** Kwoguo, ethîrwa Caitani nîarutûrûraga Caitani, ke nîmûgaûkanu na ûthamaki wake ndûngîvota kûrûngama.

**27** Mue mugaga ndutûrûraga ndaimono mvetwe vinya nî Belizebuli, nao arûmîrîri enyu-î mairutûrûraga mavetwe vinya nû? Kwoguo arûmîrîri enyu nîo makaamûtuîra ciira.

**28** Nwatî ethîrwa ndutûrûraga ndaimono mvetwe vinya nî Roho wa Ngai, ûguo nîkwonania atî Ûthamaki wa Ngai nîmûkinyu kûrî mue.

**28**

**29** “Gûtirî mûndû ûngîvunja nyomba ya mûndû njamba na atonye kuo na amûcune indo ciake atambîte kûthaîkania. Nwa aambire kûmûthaîkania nîguo avote kûmûcuuna indo.

**29**

**30** “Mûndû wa wonthe ûtarî vamwe nanie nî nthû yakwa, na mûndû wa wonthe ûtandethagîrîria gûcokanîrîria, nîkwa anyagarûkanagia.

**31** Kwoguo nîramwîra na ma atî andû nwa moverwe wîvia wa wonthe, na ûndû wa wonthe mûcûku mangiuga, nwatî mûndû wa wonthe ûrumaga Roho Mûtheru ndakooverwa.

**32** Mûndû wa wonthe ûrumaga Mûrû wa Mûndû nîakooverwa, nwatî mûndû wa wonthe ûrumaga Roho Mûtheru ndakooverwa îvindarî rîîrî kana rîrîa rîgaaûka.

**32**

**33** “Vuithia mûtî namo maciaro maguo methîrwe marî maro, kana ûcûkie mûtî namo maciaro maguo methîrwe marî macûku. Mûtî ûmenyekaga na maciaro maguo.

**34** Mue rûciaro rwa njoka, mûngîvota atîa kwaria maûndû maro na mûrî andû acûku? Kanyua karagia maûndû marîa mecûrîte ngororî.

**35** Mûndû mwaro aragia maûndû maro marîa aigîte ngororî yake. Nake mûndû mûcûku aragia maûndû macûku marîa aigîte ngororî yake.

**35**

**36** “Nie nîramwîra atî mûthenya wa îtuîro andû onthe nîmakaavecana gîtûmi gîa ciugo cionthe itarî vata irîa manaaria.

**37** Ciugo ciaku nîcio igaatûmîrwa gûgûtuîra wî mûndû mwaro kana wî mûndû mûcûku.”

**37**

**38** Nao arimû amwe a Watho na Afarisai nîmeerire Jesû atîrî, “Mwarimû, tue tûrenda kwona ûkîringa Kîamma.”

**38**

**39** Nwatî Jesû nîwamacokerie atîrî, “Na kaî andû a rûciaro rûrû nîacûku na matiîtîkitie Ngai-î! Na mûkînambûria nîmûringîre Kîamma? Gûtirî Kîamma mûngîringîrwa tiga wa Kîamma kîrîa Ngai aaringîre mûrathi Jona.

**40** Wata ûrîa Jona eekarire ndarî ya nthamaki nene mîthenya îthatû, nwa ta guo Mûrû wa Mûndû ageekara na gûkû nthî kûrîa kûriku mûno mîthenya îthatû.

**40**

**41** “Mûthenya wa îtuîro andû a Nineve nîmakaarûngama na moonanie ûrîa mue andû a rûciaro rûrû mûrî acûku. Vîndî îrîa Jona aamavunjîrie nîmeeririre. Nie nîramwîra atî, ava varî na mûndû mûnene gûkîra Jona.

**42** Mûthenya wa îtuîro, mûndûmûka mûthamaki wa Sheba nîakaarûngama na onanie ûrîa mue andû a rûciaro rûrû mûrî acûku. Mûndûmûka ûcio nîwathiîre rûgendo rûraca kûthikîrîria ûûgî wa mûthamaki Solomoni. Nie nîramwîra atî ava varî na mûndû mûnene gûkîra Solomoni.

**42**

**43** “Ngoma îrauma kûrî mûndû, nîîvîtûkagîrîra kûndû gûtarî manjî îgîcaria vandû va kûvurûka, nwatî ndîvonaga.

**44** Kwoguo nîîraga atîrî, ‘Nie nîngûcoka nyomba gwakwa kûrîa nîraumîte.’ Ngoma îo yacoka îthagîra nyomba îrî ntheri, îrî ntheru na îrî mvarîrie.

**45** Ngoma îo nîîthiîcaga îkagîra ngoma ciîngî mûgwanja njûku kûmîkîra, nacio igaûka igatûûra kûu. Nake mûndû ûcio nîacûkagîrwa mûno makîria ya ûrîa eekariî mbere. Ûguo nîguo mue andû a rûciaro rûrû rûcûku mûkeethîrwa mwîkariî.”

**45**

**46** Kavinda wa kau Jesû wa akîaragîria andû, ng'ina na arîa maaciaranîrîtue nake nî maakinyire. Nao nîmaarûngamire vau nja makîenda kwaria nake. [

**47** Na mûndû ûmwe wa arîa maarî vo nîwerire Jesû atîrî, “Nyûkwe na arîa mûciaranîrîtue nao marûngamîte ava nja na nîmarenda kwaria nawe.”]

**47**

**48** Nwatî Jesû nîwacokerie mûndû ûcio atîrî, “Nyanya, na arîa njiaranîrîtue nao-î nî a?”

**49** Nake Jesû nîwacokire akîorota arutwa ake na akiuga atîrî, “Taroriani! Aya nîo aa nyanya na arîa njiaranîrîtue nao.

**50** Mûndû wa wonthe wîkaga ûrîa Vava ûrîa ûrî Îgûrû endaga, nîke mûrwaiya na mwarwaiya na nîke nyanya.”

# Mat 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya mûminji wa mbeû

## (

## Mar 4.1-9

## ;

## Luka 8.4-8

## )

## Mworoto wa ngerekano

## (

## Mar 4.10-12

## ;

## Luka 8.9-10

## )

## Jesû nîwataarîrie ngerekano ya mûminji wa mbeû

## (

## Mar 4.13-20

## ;

## Luka 8.11-15

## )

## Ngerekano ya ria

## Ngerekano ya mûtî wa karatarî

## (

## Mar 4.30-32

## ;

## Luka 13.18-19

## )

## Ngerekano ya ndawa ya kwimbia mûgate

## (

## Luka 13.20-21

## )

## Kîrîa gîatûmire Jesû avecane ngerekano

## (

## Mar 4.33-34

## )

## Jesû nîwataarîrie ngerekano ya ria

## Ngerekano ya mûthithû

## Ngerekano ya mathiga na ma goro

## Ngerekano ya neti

## Kîthomo gîcerû na kîthomo gîkûrû

## Jesû nîwaregirwe Nazarethi

## (

## Mar 6.1-6

## ;

## Luka 4.16-30

## )

**1** Mûthenya wa ûcio, Jesû nîwaumire nyomba na akîthiî ndeererî cia irîa.

**2** Nao andû eengî mûno nîmaamûthiûrûrûkîrie. Kwoguo nîwatwîre îtarûrî agîkara nthî nao andû makîrûngama ndeererî cia îria.

**3** Nake nîwamerire maûndû mengî agîtûmagîra ngerekano.

**3** Nîwamerire atîrî, “Vîndî îmwe kwarî na mûrîmi wathiîre kûminja mbeû.

**4** Na rîrîa aaiminjaga, imwe nîciagwîre gacîrarî, na iconi igîûka ikîirîa.

**5** Ciîngî nîciagwîre rûciararî kûrîa kwarî na mûthetu mûnini. Nacio nîciamerangire narua nîûndû mûthetu ndwarî mûrikîru.

**6** Nwatî rîrîa riûa rîarire, nîrîavîvirie mîmera îo, nayo îkîûma narua nîûndû îtiarî na mîri mîrikîru.

**7** Nacio ciîngî nîciagwîre mûtheturî ûrîa warî na ria rîa mîgua. Nayo mîgua îo yakûra nîyaithararirie ikîrega gûkûra.

**8** Nwatî mbeû ciîngî nîciagwîre mûtheturî ûrîa warî mûnoru na igîciara mûno; imwe nîciaciarire maita îgana, ciîngî igîciara maita mîrongo îtandatû, na ciîngî igîciara maita mîrongo îthatû.”

**8**

**9** Nake Jesû akîrîkîrîria nîwamerire atîrî, “Ûrîa wîna matû ma kwîgua nîegue!”

**9**

**10** Nao arutwa nîmaathiîre varî Jesû na makîmûria atîrî, “Nî ndûî gîtûmaga warîrie andû na ngerekano?”

**10**

**11** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mue nîmûvetwe ûmenyo wa nthitho cia ûthamaki wa îgûrû nwatî acio engî tî ave.

**12** Nîûndû mûndû ûrîa wîna kîndû nîakoongererwa na ciîngîve mûno makîria; nwatî mûndû ûrîa ûtarî na kîndû, nîagaacunwa wana kîndû kîrîa kînini arî nakîo.

**13** Kîu nîkîo gîtûmaga nîmarîrie na ngerekano nîûndû maroragia na mationaga, nîmathikagîrîria nwatî matiîgucaga wana matitaûkagîrwa.

**14** Kwoguo maûndû marîa mûrathi Isaia aaugire mamegiî nîmaavingire. Ngai augîte atîrî,

**14** ‘Kûthikîrîria mûkaathikagîrîria nwatî mûtigaataûkagîrwa,

**14** kûroria makaroragia nwatî matikoonaga.

**14**

**15** Nîûndû ngoro cienyu nî nyûmû,

**15** na nî mûkunîkîte matû,

**15** na mûkavinga metho menyu.

**15** Gûtangîkariî ûguo o nwa mataûkîrwe nî maûndû marîa

**15** monaga na metho mao,

**15** na megucaga na matû mao.

**15** Nao nwa manjokerere,

**15** na nie ngamavonia.’

**15**

**16** “Nwatî kaî mue mûrî arathime-î! Mue nîmwonaga na metho menyu, na mûkegua na matû menyu.

**17** Nie nîramwîra na ma atî, arathi eengî na andû eengî a Ngai nîmeendaga kwona maûndû marîa mue mwonaga nwatî matiamoona. Nîmeendaga kwîgua maûndû marîa mue mwîgucaga nwatî matiameegua.

**17**

**18** “Tathikîrîriani ûrîa ngerekano ya mûminji wa mbeû yugîte.

**19** Andû arîa megucaga ndûmîrîri îgiî Ûthamaki nwatî makarega gûtaûkîrwa, mekariî ta mbeû irîa ciagwîre gacîrarî. Ûrîa Mûcûku nîaûkaga na akamacuna kîrîa kîravandîtwe ngororî ciao.

**20** Nacio mbeû irîa ciagwîre rûciararî ivananîtue na andû arîa megucaga ndûmîrîri îo na makamîamûkîra wa rîmwe macanjamûkîte,

**21** nwatî matiîthagîrwa marî na mîri na nîmamîamûkagîra kwa îvinda înini. Nao mambîrîria kûthînua na kûnyamarua nîûndû wa ndûmîrîri îo, nîmamîtiganagîria wa rîmwe.

**22** Nacio mbeû irîa ciagwîre mîguarî, ivananîtue na andû arîa megucaga ndûmîrîri îo, nwatî mîtangîko ya gûkû nthî, na kwenda ûtonga, nîîthararagia ndûmîrîri îo nginya magatura maciaro.

**23** Nacio mbeû irîa ciagwîre mûtheturî ûrîa warî mûnoru, ivananîtue na andû arîa megucaga ndûmîrîri îo na magataûkîrwa nîyo. Kûrî andû amwe nîiciaraga maita îgana rîmwe, kûrî engî maita mîrongo îtandatû na kûrî engî maita mîrongo îthatû.”

**23**

**24** Nake Jesû nîwamavere ngerekano îngî na akîmeera atîrî, “Ûthamaki wa îgûrû wîkariî ta mûndû ûrîa wavandire mbeû mbaro mûgûndarî wake.

**25** Na ûtukû ûmwe rîrîa andû onthe maarî toro, nthû ya mûndû ûcio nîyathiîre îkîvanda ria nganorî, îkînethiîra.

**26** Vîndî îrîa ngano cianenevire na ikîambîrîria gûciara, ria wana rîo nîrîanenevire.

**27** Nacio ndungata cia mûndû ûcio nîciathiîre kûrî ke na ikîmwîra atîrî, ‘Mwathi wetû, we wavandire mbeû mbaro mûgûndarî waku; ria rîaumire nakû?’

**28** Nake nîwamacokerie atîrî, ‘Nî nthû yekire ûguo.’ Nacio ndungata nîciamûririe atîrî, ‘Nîûkwenda tûthiî tûgakûûre ria rîu?’

**29** Nake nîwamacokerie atîrî, ‘Naarî. Mûtigeke ûguo, nîûndû mûgîkûûra ria mwavota kûrîkûûranîria na ngano.

**30** Tigani ngano na ria ikûranîrie vamwe nginya vîndî ya maketha. Vîndî îo nie nîngera akethi mambe makûûre ria, marîove ikûmbwa ikûmbwa na marîvîvie, na macoke makethe ngano maciige îkûmbîrî rîakwa.’ ”

**30**

**31** Jesû nîwamavere ngerekano îngî na akîmeera atîrî, “Ûthamaki wa îgûrû wîkariî ta mvîndî ya mûtî wa karatarî îrîa mûndû oocire na akîmîvanda mûgûndarî wake.

**32** Mvîndî îo nîyo nini mûno gûkîra mvîndî irîa ciîngî cionthe. Nwatî vîndî îrîa yakûra, nîcokaga gûtuîka mûtî ûrîa mûnene mûno gûkîra mîtî îrîa îngî yonthe îî mûgûndarî. Kwoguo iconi nîciûkaga na igatuma ciomba mvûarî ciaguo.”

**32**

**33** Jesû nîwamavere ngerekano îngî na akîmeera atîrî, “Ûthamaki wa îgûrû wîkariî ta ndawa ya kwimbia mîgate îrîa mûndûmûka oocire na akîmîtukania na mûtu wa ngano wa ndeve igîrî, nginya rîrîa waimbire wonthe.”

**33**

**34** Jesû nîwerire kîrîndî maûndû mama monthe agîtûmagîra ngerekano. Gûtirî ûndû ke aaugaga atagûtûmîra ngerekano.

**35** Eekire ûguo nîguo maûndû mavingue marîa mûrathi aaririe akiuga atîrî:

**35** “Nie nîngaatûmîra ngerekano ngîmarîria,

**35** nîngaamera maûndû marîa mataanamenyekana kuuma rîrîa nthî yaûmbirwe.”

**35**

**36** Jesû nîwacokire agîtiga kîrîndî na agîtonya nyomba. Nao arutwa ake nîmaathiîre gwîke na makîmwîra atîrî, “Tûtaarîrie ûvoro wîgiî ngerekano ya ria rîrî mûgûndarî.”

**36**

**37** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mûndû ûrîa wavandire mbeû mbaro nî Mûrû wa Mûndû.

**38** Mûgûnda naguo nî nthî; nacio mbeû irîa mbaro nî andû a ûthamaki. Ria narîo nî andû a Ûrîa Mûcûku.

**39** Nayo nthû îrîa yavandire ria nî Ngoma. Vîndî ya maketha nayo nî îthirîro rîa nthî; nao akethi nî araika.

**40** Wata ûrîa ria rîûnganagua na rîkavîvua na mwaki, ûguo nwaguo gûkeethîrwa gwîkariî vîndî ya îthirîro.

**41** Mûrû wa Mûndû nîagaatûma araika ake makaûnganie andû onthe arîa matûmaga andû mevie na arîa aganu nîguo maume ûthamakirî wake.

**42** Araika acio nîmagaacoka maikie andû acio îcuarî rîa mwaki, kûrîa andû makaarîra na marîe magego.

**43** Nao andû arîa athingu nao nîmagaakenga ta riûa marî ûthamakirî wa Îthe wao. Mûndû wa wonthe ûrî na matû ma kwîgua nîegue!”

**43**

**44** “Ûthamaki wa îgûrû wîkariî ta mûthithû ûthithîtwe mûgûndarî. Mûndû ûmwe nîwonire mûthithû ûcio na akîûthitha mûgûndarî ûcio rîngî. Ke nîwakenire mûno na akîthiî akîendia indo ciake cionthe na akîgûra mûgûnda ûcio.

**44**

**45** “Wana rîngî, Ûthamaki wa îgûrû wîkariî ta mûndû wacaragia mathiga ma goro.

**46** Na rîrîa mûndû ûcio oonire îthiga rîa goro mûno, nîwathiîre akîendia indo ciake cionthe na akîrîgûra.

**46**

**47** “Wana rîngî, Ûthamaki wa îgûrû wîkariî ta neti îrîa yaikirue îriarî nî ategi a nthamaki na îkîgwatia nthamaki cia mîthemba yonthe.

**48** Na rîrîa yecûrire nîmaacokire makîgucia neti yao kuuma îriarî na makîmiga nthî nyûmû. Nao nîmeekarire nthî, makîthuura nthamaki irîa mbaro, magîciîkîra ndoorî, na magîta irîa ciarî njûku.

**49** Ûguo nwaguo gûkeethîrwa gwîkariî mûthenya wa îthirîro rîa nthî. Araika nîmagaaûka kûthuurûkania andû arîa acûku nîguo maume gatagatîrî ka arîa athingu.

**50** Andû arîa acûku nî magaikua îcuarî rîa mwaki kûrîa makaarîra na marîe magego.”

**50**

**51** Jesû nîwaûririe arutwa ake atîrî, “Maûndû mama nîmaramûtaûkîra?” Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ii nîmaratûtaûkîra.”

**51**

**52** Kwoguo Jesû nîwamerire atîrî, “Mwarimû wa wonthe wa Watho ûrîa ûtuîkîte mûrûmîrîri wa Ûthamaki wa Îgûrû, ekariî ta mwene mûciî ûrîa ûrutaga indo irîa njerû na irîa ngûrû kuuma mûthithûrî wake.”

**52**

**53** Rîrîa Jesû aarîkirie kûvecana ngerekano icio, nîwaumire kûndû kûu

**54** na agîcoka îtûûrarî rîa kwao. Nake nîwathomithanirie arî îvoerorî. Nao andû arîa maamwîgwire nîmaamakire mûno na makîûria atîrî, “Mûndû ûyû arutîte ûûgî ta ûyû kû, wana vinya wa kûringa ciama?

**55** Na kinthî ûyû tî mûvîcî wa mûvundi ûrîa wa mbaû? Na kinthî ng'ina ndetagwa Mariamu? Na kinthî aa mûrwang'ina tî Jakuvu, Josefu, Simoni na Judasi?

**56** Na kinthî wana aa mwarwang'ina matitûûraga gûkû vamwe natue. Nî kû vi mûndû ûyû arutîte ûndû ûyû wonthe?”

**57** Kwoguo nîmaamûregire. Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Mûrathi nîavecagwa gîtîîo kûndû kuonthe tiga îtûûrarî rîa kwao, na kûrî andû a mûciî wake!”

**57**

**58** Jesû ndaaringa ciama nyîngî kûu nîûndû andû matiarî na wîtîkio.

# Mat 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkua kwa Johana Mûvatithania

## (

## Mar 6.14-29

## ;

## Luka 9.7-9

## )

## Jesû nîwavaithirie kîrîndî kînene

## (

## Mar 6.30-44

## ;

## Luka 9.10-17

## ;

## Joh 6.1-14

## )

## Jesû nîwathiîrîre manjîrî na magûrû

## (

## Mar 6.45-52

## ;

## Joh 6.15-21

## )

## Jesû nîwavonirie arwaru arî Genesareti

## (

## Mar 6.53-56

## )

**1** Kavinda wa kau, Herode ûrîa wathanaga Galili nîwegwire ngumo ya Jesû,

**2** na akîîra ndungata ciake atîrî, “Ûyû nî Johana Mûvatithania ûriûkîte, na nîkîo arî na ûvoti wa kûringa ciama.”

**2**

**3** Mbere ya ûguo Herode nîwathanîte Johana anyitwe, ovwe na mvîngû na acoke aikue njeera. Herode eekire ûguo nîûndû wa Herodia ûrîa warî mûka wa mûrwang'ina Filipu.

**4** Johana nîwekaraga akîîraga Herode atîrî, “Watho ndûgwîtîkîrîtie ûvikie Herodia!”

**5** Herode nîwendaga kûûragithia Johana, nwatî nîwetigagîra Ayahudi nîûndû o meetîkîtie atî Johana aarî mûrathi.

**5**

**6** Rîrîa mûthenya wa gûkûngûîra gûciarwa kwa Herode wakinyire, mwarî wa Herodia nîweinirie arî mbere ya ageni onthe. Herode nîwakenirue mûno nî mwîrîtu ûcio,

**7** na akîîrîra mwîrîtu ûcio akîîvîtaga atî nîakûmûva kîndû wa kîonthe kîrîa angîmwîtia.

**7**

**8** Nake mwîrîtu ûcio nîwerirwe nî ng'ina kîrîa agwîtia. Kwoguo nîwerire Herode atîrî, “Mva wa rîu kîongo Kîam Johana Mûvatithania kîrî thaanirî.”

**8**

**9** Mûthamaki nîwegwire kîeva kîîngî mûno, nwatî nîûndû wa ûrîa eevîtîte arî mbere ya ageni ake, ke nîwathanire atî mwîrîtu ûcio anengerwe kîrîa eetîtie.

**10** Kwoguo Herode nîwatûmanire njeera Johana agatinue kîongo.

**11** Nakîo kîongo kîu nîkîaretirwe kîrî thaanirî na gîkînengerwa mwîrîtu ûcio nake agîkîvira kûrî ng'ina.

**12** Nao arutwa a Johana nîmaathiîre magîoca mwîrî wake na makîûthika, nao nîmaacokire makîthiî na makîra Jesû.

**12**

**13** Rîrîa Jesû eegwire ûvoro wîgiî Johana, nîwatwîre gatarûrî akiuma kûu na akîthiî vandû vataarî na andû arî wenga. Nwatî rîrîa andû meegwire ûguo, nîmaaumire matûûrarî mao na makîmûrûmîrîra mathiîte na magûrû.

**14** Rîrîa Jesû aakinyire rûtererî rwa îria, nîwonire kîrîndî kînene na akîringwa nî ntha nîûndû wakîo na akîvonia arîa maarî arwaru.

**14**

**15** Kîvwaî kîu, arutwa a Jesû nîmaathiîre kûrî ke na makîmwîra atîrî, “Gûkû tûrî nî werûrî na nîgûtukire, rekereria andû mathiî na kûu icagirî nîguo makegûrîre kîndû mangîrîa.”

**16** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Matiagîrîrwe nî kûthiî, mue manengereni kîndû mangîrîa.”

**17** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ava tûrî na mîgate îtano na nthamaki igîrî tu.”

**18** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Ireteni ava nîrî.”

**19** Jesû nîwacokire akîra andû mekare nthî nyakirî. Ke nîwacokire agîoca mîgate îo îtano na nthamaki icio igîrî, akîroria na îgûrû, agîcokia ngatho kûrî Ngai na akîmîrathima. Nîwamîenyûrangire na akîmînenganîra kûrî arutwa magaîre andû.

**20** Andû onthe nîmaarîre na makîvaa. Nao arutwa nîmaacokire makîûngania matigari na magîcûra ciondo îkûmi na igîrî.

**21** Andû arîa maarîre mîgate na nthamaki, marî arûme ta ngiri ithano, gûtagûtarwa aka na ciana.

**21**

**22** Jesû nîwacokire akîra arutwa ake matwe îtarûrî nîguo maringe mûringo ûcio wîngî wa îria mwerua arekereria kîrîndî kînûke.

**23** Vuva wa kûrekereria kîrîndî, Jesû nîwaunûkirie kîrîmarî arî wenga kûvoya. Na kîvwaî gîakinya, Jesû aarî kîrîmarî arî wenga.

**24** Kavindarî kau îtarû rîarî îriarî vandû varaca kuuma nthî nyûmû. Narîo îtarû nîrîaikanagua nî makûmbî ma manjî, nîûndû rûkûngi nîrwavurutanaga rwerekerete na kûrîa îtarû rîaumaga.

**24**

**25** Kîraûko tene mûno Jesû nîwakinyire kûrî arutwa ake athiîrîrîte manjîrî.

**26** Na rîrîa arutwa maamwonire athiîrîrîte manjîrî nîmaamakire mûno na makiuga atîrî, “Îno nî ngoma.” Nao nîmaaugire mbu mûno nîûndû wa guoya.

**26**

**27** Nake Jesû nîwamaarîrie wa rîmwe na akîmeera atîrî, “Nînie, tigani gwîtigîra, îyûmîrîrieni.”

**27**

**28** Nake Petero nîwacokerie Jesû atîrî, “Mwathani, ethîrwa nîwe mbîra mbûke kûrî we nthiîrîrîte manjîrî îgûrû.”

**28**

**29** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Ûka.” Kwoguo Petero nîwaumire îtarûrî, na akîambîrîria kûthiîra manjîrî îgûrû erekerete kûrî Jesû.

**30** Nwatî rîrîa oonire rûkûngi rûnene nîwetigîre, na akîambîrîria kûvorokera manjîrî. Nake nîwaugîrîrie atîrî, “Mwathani, mvonokia!”

**30**

**31** Na wa rîmwe Jesû nîwatambûrûkirie njara akîmûnyita na akîmwîra atîrî, “Kaî wîtîkio waku nî mûnini-î! Nîkî gîtûmire ûgîe na nganja?”

**31**

**32** Rîrîa Jesû na Petero maatwîre gatarûrî, rûkûngi nîrwatigire kûvurutana.

**33** Nao arutwa arîa maarî gatarûrî nîmaagoocire Jesû makiugaga atîrî, “Nî ma we ûrî Mûriû wa Ngai!”

**33**

**34** Rîrîa maaringire îria nîmaakinyire vûrûrirî wa Genesareti.

**35** Nao andû a vûrûri ûcio nîmaamenyire Jesû. Na kwoguo nîmaatûmanîre andû onthe arîa maarî arwaru nîguo mavirwe kûrî ke.

**36** Nao nîmaathaithire Jesû etîkîre arwaru mavûrûrie wana ethîrwa nî mîthiia ya nguo yake. Nao arîa onthe maamîvûrûririe nîmaavonirue.

# Mat 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîrîra kuuma kûrî methe ma tene

## (

## Mar 7.1-13

## )

## Maûndû marîa matûmaga mûndû agîe na gîko

## (

## Mar 7.14-23

## )

## Wîtîkio wa mûndûmûka

## (

## Mar 7.24-30

## )

## Jesû nîwavonirie andû eengî

## Jesû nîwavaithirie andû ngiri inya

## (

## Mar 8.1-10

## )

**1** Nao Afarisai amwe na arimû a Watho nîmaaumire Jerusalemu, makîthiî kûrî Jesû na makîmûûria atîrî,

**2** “Nî ndûî kîgiragia arutwa aku marûmîrîre kîrîra kîrîa methe metû ma tene maatûtigîre? O matiîthambagia njara ta ûrîa kwagîrîre mbere ya kûrîa irio!”

**2**

**3** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nî ndûî gîtûmaga mûrege kwathîkîra Watho wa Ngai na mûkarûmîrîra irîra cienyu?

**4** Nîûndû Ngai nîwaugire atîrî, ‘Tîîa aguo na nyûkwe, na mûndû ûrîa ûnyararaga îthe kana ng'ina, nwa nginya aûragwe.’

**5** Nwatî mue mûthomithanagia atî mûndû nwa eere îthe na ng'ina atî, ‘Kîndû kîonthe kîrîa nie nîrî nakîo na mûngîeguna nakîo nîgîtegeretwe Ngai.’

**6** Mue mûthomithagia atî mûndû ta ûcio ndagatîîe îthe kana ng'ina. Na njîra ta îno mue nîmûregaga kwathîkîra maathani ma Ngai nîguo mûrûmîrîre kîrîra kîenyu.

**7** Mue mvinga ino! Na kaî mûrathi Isaia nîwamenyaga rîrîa aarathire ûvoro ûmwîgiî-î!

**8** Ngai augîte atîrî,

**8** ‘Andû aya mamvecaga gîtîîo na mîromo

**8** nwatî ngoro ciao irî kûraca nanie.

**8**

**9** Ûgooci ûrîa mamvecaga ndûrî vata,

**9** nîûndû o mathomithanagia mawatho marîa mathondeketwe nî andû,

**9** takwa arî mo mawatho makwa.’ ”

**9**

**10** Nake Jesû nîwacokire agîîta andû mathiî kûrî ke na akîmeera atîrî, “Tathikîrîriani na mûtaûkîrwe!

**11** Kîndû kîrîa gîtonyaga kanyuarî ka mûndû tîkîo gîtûmaga agîe na gîko, nwatî nî kîndû kîrîa kiumaga kanyuarî ka mûndû gîtûmaga agîe na gîko.”

**11**

**12** Nao arutwa a Jesû nîmaacokire makîthiî kûrî ke na makîmwîra atîrî, “Nîwîcî atî Afarisai nîmarakarirue nî ûndû ûrîa ugire?”

**12**

**13** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mûtî wa wonthe ûtavandîtwe nî Vava ûrîa ûrî îgûrû nîûgakûûrwa.

**14** Tigani gûtangîka nîûndû wao! O nî atongoria atumumu. Mûtumumu agatongoria mûtumumu ûrîa wîngî, wa oîrî nîmagûcaga îrimarî.”

**14**

**15** Nwatî Petero nîwerire Jesû atîrî, “Ta tûtaarîrie ngerekano îno.”

**15**

**16** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Anga wa namue mûtirî aûgî?

**17** Anga mue mûtirî ataûkîre atî kîndû wa kîonthe kîrîa gîtonyaga kanyuarî ka mûndû, kîthiîcaga îvurî na gîgacoka gîkauma?

**18** Nwatî kîrîa kiumaga na kanyua kîthagîrwa kiumîte ngororî na nîkîo gîtûmaga mûndû agîe na gîko.

**19** Nîûndû ngororî nîkuo kuumaga meciria macûku, ma ûragani, ûmaraa, ûtharia, wîi, ûthaani na kûruma arîa engî.

**20** Maûndû mama nîmo matûmaga mûndû agîe na gîko. Nwatî kûrîa irio na njara itarî nthambie gûtitûmaga mûndû agîe na gîko.”

**20**

**21** Jesû nîwaumire akîthiî gîcunjîrî kîrîa Kîamrî vakuvî na matûûra ma Turo na Sidoni.

**22** Na mûndûmûka Mûkanaani ûrîa watûûraga kûu gîcunjîrî kîu nîwathiîre kûrî ke na akiugîrîria atîrî, “Mwathani, Mûrû wa Daudi, mbîguîra ntha! Mwîrîtu wakwa nî mûnyite nî ngoma na nîmûcûkîre mûno.”

**22**

**23** Nwatî gûtirî ûndû Jesû aamûcokerie. Nao arutwa ake nîmaathiîre kûrî ke na makîmûthaitha makîmwîra atîrî, “Îra mûndûmûka ûyû athiî! Ke nîaranegena mûno atuumîte vuva.”

**23**

**24** Nake Jesû nîwacokirie atîrî, “Nie naatûmirwe tu kûrî ng'ondu irîa ciûrîte, na nîo andû a Isiraeli.”

**24**

**25** Nwatî mûndûmûka ûcio nîwathiîre, agîturia maru mbere ya Jesû na akîmwîra atîrî, “Mwathani, ndethia.”

**25**

**26** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Gûtiagîrîrîte gwoca irio cia ciana ikînaikîrua ngui.”

**26**

**27** Nake mûndûmûka ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Îî nîguo Mwathani, nwatî wana ngui nîirîcaga rwîtîki rûrîa rûgûcaga kuuma metharî ya mwene cio.”

**27**

**28** Kwoguo Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Mûndûmûka ûyû, wîtîkio waku nî mûnene! Ûndû ûrîa ûkwenda nîûkûvingîrua.” Na kavinda wa kau mwîrîtu wa mûndûmûka ûcio nîwavonirue.

**28**

**29** Nake Jesû nîwaumire kûu na akîthiî avîtûkîrîrîte ndeererî cia îria rîa Galili. Nîwaunûkirie kîrîmarî na agîkara nthî kuo.

**30** Kîrîndî kîîngî mûno nîkîathiîre kûrî ke na gîkîmûvirîra andû arîa maarî ithua, cionje, atumumu, arîa mataaragia, na andû engî eengî arîa maarî arûaru. Nao nîmaigire andû acio magûrûrî ma Jesû nake akîmavonia.

**30**

**31** Nakîo kîrîndî kîu nîkîamakire rîrîa kîonire andû arîa mataaragia makîaria, cionje ciavonua, ithua ikîvota kûthiî, na atumumu makîona. Nao andû onthe nîmaakumirie Ngai wa Isiraeli.

**31**

**32** Jesû nîwetire arutwa ake na akîmeera atîrî, “Nie nîreguîra andû aya ntha nîûndû mbîthîrîtwe nao mîthenya îthatû na rîu matirî na kîndû gîa kûrîa. Ndirenda kûmera menûke mavûtiî nîûndû mavota kûgirîkîra njîrarî.”

**32**

**33** Nao arutwa nîmaaûririe Jesû atîrî, “Nîva tûngîruta irio mbîganu gûkû werûrî ûyû, cia kûvaithia andû aya onthe?”

**33**

**34** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Mûrî na mîgate îgana?”

**34** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tûrî na mîgate mûgwanja na tûthamaki tûtarî twîngî.”

**34**

**35** Nake Jesû nîwerire kîrîndî gîkare nthî.

**36** Nîwacokire agîoca mîgate îo mûgwanja na nthamaki, agîcokia ngatho kûrî Ngai, agîcienyûranga na akînengera arutwa. Nao makîgaîra andû.

**37** Nao andû onthe nîmaarîre na makîvaa. Na arutwa nîmaacokire makîûngania ciondo mûgwanja ciîcûrîte cienywa cia mîgate îrîa yatigarîte.

**38** Andû arîa maarîre mîgate îo maarî arûme ngiri inya, aka na ciana matatarîtwe.

**38**

**39** Nake Jesû nîwacokire akîîra andû menûke, agîtwa îtarû na akîthiî vûrûrirî wa Magadani.

# Mat 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Afarisai na Asadukai nîmaaûririe maringîrwe kîama

## (

## Mar 8.11-13

## ;

## Luka 12.54-56

## )

## Jesû nîwaringithanirie Afarisai na Asadukai na ndawa ya kwimbia mîgate

## (

## Mar 8.14-21

## )

## Petero nîwaumbûrire atî Jesû nî Mesaya

## (

## Mar 8.27-30

## ;

## Luka 9.18-21

## )

## Jesû nîwaririe ûvoro wîgiî kûthînua na gûkua gwake

## (

## Mar 8.31—9.1

## ;

## Luka 9.22-27

## )

**1** Afarisai amwe na Asadukai nîmaathiîre kûrî Jesû makîenda kûmûgeria. Kwoguo nîmeerire Jesû amaringîre Kîamma kuuma îgûrû nîguo mamenye atî vinya wake umîte kûrî Ngai.

**2** Nwatî Jesû nîwamacokerie atîrî, “Vîndî îrîa îgûrû gwî gûtune riûa rîkîthûa mugaga atî, ‘Mûthenya nîûkethîrwa wî mwaro.’

**3** Na kîraûko rîrîa matu marî mathimbu mugaga atî, ‘Ûmûnthî nî gûkura.’ Mue nwa mûrorie matu na mûkamenya ûrîa mûthenya ûkwîthîrwa wîkariî, nwatî mûtingîvota gûtaûra maûndû marîa marekîka mavinda mama!

**4** Na kaî andû a rûciaro rûrû nî aganu na magatura wîtîkio-î! Mue mûrambûria nîmûringîre Kîamma! Gûtirî Kîamma mûkaaringîrwa tiga kîrîa mwaringîrwe nî Jona.” Kwoguo nîwamatigire akînathiî.

**4**

**5** Rîrîa arutwa maaringire mûringo ûcio wîngî wa îria, nîmaariganîrwe nî gûkua mîgate.

**6** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Îîmenyagîrîreni kuuma kûrî ndawa ya kwimbia mîgate ya Afarisai na Asadukai.”

**6**

**7** Nao arutwa nîmaarîrîrie ûvoro ûcio makiugaga atîrî, “Arauga ûguo nîûndû tûtinakua mîgate.”

**7**

**8** Nake Jesû nîwamenyire ûrîa maaugaga. Kwoguo nîwamaûririe atîrî, “Nîndûî kîratûma mwarîrîrie ûvoro wa ûrîa mûtarî na mîgate? Na kaî wîtîkio wenyu nî mûnini-î?

**9** Anga wana rîu mûtirataûkîrwa? Mûtiraririkana rîrîa nenyûrangîre arûme ngiri ithano mîgate? Mwaûnganirie ciondo ciîgana cia cienywa cia mîgate îrîa yatigarire?

**10** Anga mûtiraririkana rîrîa nenyûrangîre arûme ngiri inya mîgate îrîa mûgwanja? Mwaûnganirie ciondo ciîgana cia cienywa cia mîgate îrîa yatigarire?

**11** Nî atîa mûtarataûkîrwa atî ndiraaragia namue ûvoro wîgiî mîgate? Îîmenyagîrîreni kuuma kûrî ndawa ya kwimbia mîgate ya Afarisai na Asadukai”

**11**

**12** Nao arutwa nîmaataûkîrwe atî Jesû ndaameeraga memenyerere kuuma kûrî ndawa îrîa imbagia mîgate, nwatî aameraga memenyerere kuuma kûrî maûndû marîa Afarisai na Asadukai mathomithagia.

**12**

**13** Rîrîa Jesû na arutwa ake maakinyire vakuvî na îtûûra rîa Kaisarea Filipi, nîwaûririe arutwa ake atîrî, “Andû maugaga Mûrû wa Mûndû nû?”

**13**

**14** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Andû amwe maugaga atî nî Johana Mûvatithania, engî makauga nî Elija, nao engî makauga atî nî Jeremia kana ûmwe wa arathi.”

**14**

**15** Nîwacokire akîmaûria atîrî, “Mue namue mugaga nie nîrî û?”

**15**

**16** Nake Petero nîwamûcokerie atîrî, “We nîwe Mesaya Mûriû wa Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo.”

**16** Nake Jesû nîwacokirie atîrî,

**16**

**17** “Kûrathimwa nîwe Simioni mûrû wa Jona. Tî mûndû ûkûmenyithîtie ûûma ûyû, nwatî nî Vava ûrîa ûrî îgûrû.

**18** Kwoguo nîrakwîra atîrî Petero, we ûrî îthiga, na îgûrû rîa îthiga rîîrî nie nîngaatuma kanitha wakwa, wana nginya gîkuû gîtigaatoria kanitha ûcio.

**19** Nie nîngaakûva cavi cia Ûthamaki wa Îgûrû, na kîrîa kîonthe ûgaakanania gûkû nthî, wana îgûrû nîgîgaakananua. Na kîrîa kîonthe ûgeetîkîra gûkû nthî, wana îgûrû nîgîgeetîkîrwa.”

**19**

**20** Nake Jesû nîwacokire agîkaania arutwa ake matikeere mûndû wana ûrîkû atî ke nîke Mesaya.

**20**

**21** Kuuma vîndî îo Jesû nîwambîrîrie kwîra arutwa ake atîrî, “Nwa nginya nthiî Jerusalemu na nyamarue nî athuuri, anene a athînjîri-Ngai na arimû a Watho. Nîmakaambûraga, nwatî mûthenya wa kathatû nîngaariûkua.”

**21**

**22** Nake Petero nîwetire Jesû. Na maathiî ndundu, nîwambîrîrie kûmûkaania akîmwîraga atîrî, “Mwathani, ûguo gûtingîvotekeka kûrî we.”

**22**

**23** Jesû nîwavûgûkire akîroria Petero na akîmwîra atîrî, “Uma vakuvî na nie, Caitani! We wî mûvînga kûrî nie, nîûndû meciria maku matiumîte kûrî Ngai maumîte kûrî andû.”

**23**

**24** Nake Jesû nîwacokire akîîra arutwa ake atîrî, “Mûndû wa wonthe ûngîenda kûnûmîrîra nwa nginya erege, akuue mûtharava wake na anûmîrîre.

**25** Nîûndû mûndû ûrîa wendaga kûvonokia mwoyo wake nîakaaûrwa nîguo. Nwatî mûndû ûrîa ûragwa nî mwoyo wake nîûndû wakwa nîakaawona.

**26** Kûrî umithio ûrîkû wa mûndû kûgîa na ûtonga wa nthî yonthe nwatî acoke aûrwe nî mwoyo wake? Gûtirî kîndû wana kîmwe mûndû angîkûûranania mwoyo wake nakîo.

**27** Nîramwîra maûndû mama monthe nîûndû Mûrû wa Mûndû arî vakuvî gûka arî na riiri wa îthe na araika ake. Na nîagaacoka arîve mûndû wa wonthe kûringana na ciîko ciake.

**28** Nîramwîra nama atî kûrî na andû amwe marûngamîte ava matagaakua mbere ya moona Mûrû wa Mûndû agîûka arî Mûthamaki.”

# Mat 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwagarûrûkire ûrîa oonekaga ekariî

## (

## Mar 9.2-13

## ;

## Luka 9.28-36

## )

## Jesû nîwavonirie kamwana kaarî na ndaimono

## (

## Mar 9.14-29

## ;

## Luka 9.37-43

## )

## Jesû nîwaririe rîngî ûvoro wîgiî gûkua gwake

## (

## Mar 9.30-32

## ;

## Luka 9.43-45

## )

## Kûrîva gooti ya hekarû

**1** Mîthenya îtandatû yavîtûka, Jesû nîwocire Petero, Jakuvu na Mûrwang'ina Johana. Nîwamatongoririe makîthiî vandû kîrîmarî îgûrû na magîkara kuo marî onga.

**2** Nake Jesû nîwagarûrûkire ûrîa oonekaga ekariî wa mamûroretie. Ûthiû wake wavenagia ta riûa, na cio nguo ciake ciacerûvîte cûa.

**3** Nao arutwa acio athatû nîmaacokire makîona Musa na Elija makîaranîria na Jesû.

**4** Nake Petero nîwerire Jesû atîrî, “Mwathani, na kaî nîûndû mwaro tûrî ava-î! Ethîrwa we nîûkwenda, nie nîngûtuma tûnyomba tûthatû ava; kamwe gaku, kamwe ka Musa na kamwe ka Elija.”

**4**

**5** Na vîndî wa îo Petero wa akîaragia, îtu rîarî na ûtheri mwîngî nîrîaûkire rîkîmakunîkîra. Naguo mûgambo nîwaumire îtuurî rîu na ûkiuga atîrî, “Ûyû nîke Mûrû wakwa ûrîa mendete, na nie nîrîmûkenie mûno nîke, mûthikîrîrieni!”

**5**

**6** Rîrîa arutwa acio athatû megwire mûgambo ûcio, nîmaamakire mûno na magîturumithia mothiû mao nthî.

**7** Nwatî Jesû nîwathiîre kûrî o, akîmavutia na akîmeera atîrî, “Ûkîrani na mûtige kûmaka.”

**8** Na rîrîa maaroririe îgûrû, nwa Jesû moonire.

**8**

**9** Rîrîa maanyûrûrûkîte maumîte kîrîmarî, Jesû nîwamakaanirie akîmeera atîrî, “Mûtikere mûndû wana ûrîkû kîoneki kîu mwona nginya rîrîa Mûrû wa Mûndû akaariûkua.”

**9**

**10** Nao arutwa nîmaacokire makîûria Jesû atîrî, “Nîndûî gîtûmaga arimû a Watho mauga atî nî Elija wagîrîrwe nî gûka mbere?”

**10**

**11** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nîma Elija nwa nginya ambe aûke mbere, nîguo avarîrie maûndû monthe.

**12** Nwatî nîramwîra nama atî Elija nîarîkîtie gûka, nao andû matiamûmenya. Nîmaamwîkire maûndû monthe marîa meendaga kûmwîka. Na njîra wata îo, nwaguo makaathînia Mûrû wa Mûndû.”

**12**

**13** Nao arutwa nîmaataûkîrwe atî Jesû aaragia nao ûvoro wîgiî Johana Mûvatithania.

**13**

**14** Rîrîa maacokire kûrî kîrîndî, mûndûmûrûme ûmwe nîwathiîre kûrî Jesû agîturia maru mbere yake,

**15** na akiuga atîrî, “Mwathani, îguîra mûvîcîwa ntha! Ke ethagîrwa arî na mûrimû wa kîvava na nîathînîkaga mûno. Mavinda meengî ke nîagûcaga mwakirî wana akagwa manjîrî.

**16** Nie nîmûretire kûrî arutwa aku nao matinavota kûmûvonia.”

**16**

**17** Nake Jesû nîwacokirie atîrî, “Na kaî mue andû a rûciaro rûrû mûtiîtîkîtie na mûrî acûku-î! Nîmbîkarania namue nginya rî? Nî mûkirîrîria nginya rî? Ndetereni kamwana kau ava!”

**18** Nake Jesû nîwagûkîre ndaimono îo na îkiuma kûrî kamwana kau. Na kavinda wa kau kamwana kau nîkaavonire.

**18**

**19** Nao arutwa nîmaacokire makîthiî kûrî Jesû marî onga na makîmûûria atîrî, “Tûremirwe nî kûrutûrûra ndaimono îo nîkî?”

**19**

**20** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nîûndû mûrî na wîtîkio mûnini. Nîramwîra na ma atî mwethîrwa mûrî na wîtîkio wîgana ta vîndî ya mûtî wa karatarî, nwa mwîre kîrîma gîkî atîrî, ‘Uma ava na ûthiî vaarîa,’ na nwa kîthiî; na gûtirî ûndû ûkaamûrema. [

**21** Ndaimono ya mûthemba ûyû ndîngîrutûrûrîka na njîra îngî tiga na njîra ya mavoya na kwînyerekia.]”

**21**

**22** Rîrîa arutwa onthe maagomanire vamwe kûu Galili, Jesû nîwamerire atîrî, “Mûrû wa Mûndû nîakaanenganîrwa kûrî andû,

**23** nao nîmakaamûraga, na vuva wa mîthenya îthatû, nîakaariûkua.”

**23** Nao arutwa nîmeguire kîeva mûno.

**23**

**24** Rîrîa Jesû na arutwa ake maakinyire Kaperinaumu, andû arîa meetagia gooti ya hekarû nîmaathiîre kûrî Petero na makîmûûria atîrî, “Mwarimû wenyu nîarîvaga gooti ya hekarû?”

**24**

**25** Nake Petero nîwamacokerie atîrî, “Ii, nîarîvaga.”

**25** Rîrîa Petero aatonyire nyomba, Jesû nîwamwarîrie mbere na akîmûria atîrî, “Simoni ûreciria nî andû arîkû marîvaga gooti kûrî athamaki a nthî? Nî ene vûrûri kana nî ageni?”

**25**

**26** Nake Petero nîwacokirie atîrî, “Nî ageni.”

**26** Nake Jesû nîwerire Petero atîrî, “Ûguo nîkuga ene vûrûri matiagîrîrwe nî kûrîva gooti.

**27** Nwatî tue tûtirenda kûrakaria andû aya. Na kwoguo thiî îriarî na wikie ndwano. Warîkia kûnyita nthamaki ya mbere, mîvingûre kanyua ka yo na nîûkwona mbeca. Mbeca îo nîmbîganu ya kûrîva gooti ya hekarû; mîoce na ûthiî ûrîve gooti yakwa na yaku.”

# Mat 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nî ûrîkû mûnene makîria ya arîa engî onthe

## (

## Mar 9.33-37

## ;

## Luka 9.46-48

## )

## Magerio

## (

## Mar 9.42-48

## ;

## Luka 17.1-2

## )

## Ngerekano ya ng'ondu îrîa yaûrîte

## (

## Luka 15.3-7

## )

## Kûrekanîra

## Ûndû ûrîa mûrege na ûrîa mwîtîkîrie

## Ngerekano ya ndungata îrîa yaregire kûovanîra

**1** Vîndî îo arutwa a Jesû nîmaathiîre kûrîke na makîmûria atîrî, “Nî ûrîkû mûnene makîria ya arîa engî ûthamakirî wa îgûrû?”

**1**

**2** Nake Jesû nîwetire kaana, agîkarûngamia mbere yao,

**3** na akîmeera atîrî, “Nie nîramwîra na ma atî, tiga nwa mûgarûrûkire na mûtuîke ta ciana, mûtigaatonya Ûthamakirî wa îgûrû.

**4** Mûndû ûrîa mûnene ûthamakirî wa îgûrû, nî ûrîa wînyivagia na agatuîka ta kaana gaka.

**5** Mûndû wa wonthe ûgwataga kaana ta gaka ûgeni nîûndû wakwa, nî nie agwataga ûgeni.

**5**

**6** “Mûndû wa wonthe angîvîtithia kamwe ga twana tûtû tûmbîtîkîtie, nîkava mûndû ûcio overerwe îthiga rîa kîthîi ngingo, na acoke aikue îriarî kûrîa kûrikîru.

**7** Na kaî nthî îrî na thîna-î, nîûndû atî kûrî na maûndû matûmaga andû mevie. Maûndû ta mau magatuîkîkaga vingo cionthe, nwatî mûndû ûrîa ûtûmaga maûndû mau mekîke arî na thîna.

**8** Ethîrwa njara yaku kana kûgûrû gwaku nwa gûtûme wîvie, gûtinie na ûgûte, nî kava ûtonye mwoyorî wa tene na tene wî kîonje kana wî kîthua gûkîra kwîthîrwa na njara ciîrî kana magûrû maîrî na wikue mwakirî wa tene na tene.

**9** Na ethîrwa riitho rîaku nwa rîtûme wîvie, rîkûûre na ûrîte, nî kava ûtonye mwoyorî wa tene na tene na riitho rîmwe, gûkîra wîthîrwe na metho moîrî na wikue îcuarî rîa mwaki.

**9**

**10** “Menyererani atî mûtikae kûnyarara kaana wana kamwe ga tûtû tûnini. Nîramwîra na ma atî araika a tuo arîa marî îgûrû methagîrwa marî varî Ngai Vava ûrîa ûrî îgûrû. [

**11** Nîûndû Mûrû wa Mûndû aaûkire kûvonokia arîa maûrîte.]

**12** Mûreciria mûndû ûrîa wîthagîrwa na ng'ondu ciake îgana rîmwe, na îmwe ya cio yûre ekaga atîa? Ke nîatiganagîria icio ciîngî mîrongo kenda na kenda nakûu irîmarî na akathiî gûcaria ng'ondu îrîa yûrîte.

**13** Nîramwîra na ma atî mûndû ûcio ona ng'ondu îo îraûrîte, nîakenaga mûno gûkîra ûrîa akenagua nî ng'ondu mîrongo kenda na kenda irîa itararî mbûru.

**14** Na njîra wata îo, îthe wenyu ûrîa wî îgûrû ndendaga kamwe ga twana tûtû tûnini tûûra.

**14**

**15** “Ethîrwa Mûrwanyûkwe nwa akûvîtîrie, thiî ûmwîre mavîtia make mûrî aîrî tu. Ke angîkûthikîrîria, nîmwacokanîrîra.

**16** Nwatî angîrega gûkûthikîrîria, thiî kûrîke mûrî na mûndû ûmwe kana aîrî, nîguo ûndû wa wonthe mûkaaria wîkîrwe vinya nî ûira wa andû aîrî kana athatû.

**17** Ethîrwa mûrwanyûkwe tîamathikîrîria, îra kanitha ûvoro ûcio; na angîrega kûthikîrîria kanitha, mûtue ta mûndû ûtetîkîtie kana ta mwîtia mbeca cia gooti.

**17**

**18** “Kwoguo nie nîramwîra nama atîrî, ûndû wa wonthe mûkarega gûkû nthî, wana îgûrû nîûkaaregwa. Naguo ûndû wa wonthe mûgeetîkîra gûkû nthî, wana îgûrû nî ûgeetîkîrwa.

**19** Na rîngî nîramwîra atî, ethîrwa andû aîrî gatagatîrî kenyu magetîkanîria ûndû ûrîa makûvoya, nîmakaavingîrua ûndû ûcio nî Vava ûrîa ûrî îgûrû.

**20** Nîûndû varîa andû aîrî kana athatû magomanîte nîûndû wa rîîtwa rîakwa, ngeethagîrwa nîrî vamwe nao.”

**20**

**21** Nake Petero nîwathiîre kûrî Jesû na akîmûria atîrî, “Mwathani, Mûrwaiya angîmvîtîria maita megana ngîmwovagîra? Nî maita mûgwanja?”

**21**

**22** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Naarî, tî maita mûgwanja, nwatî mîrongo mûgwanja maita mûgwanja.

**23** Nîûndû ûthamaki wa îgûrû wîkariî ta mûthamaki ûmwe wendire kûmenya ûvoro wa indo ciake irîa ciarî na ndungata ciake.

**24** Na vîndî îrîa aambîrîrie gûtuîria indo ciake, nîwavirîrwe ndungata îmwe yarî na thirî wake wa mbeca milioni îmwe.

**25** Na ndungata îo ndîngîavotire kûrîva mûnene wayo mbeca icio. Kwoguo mûthamaki nîwathanire yendue îgatuîke ngombo, wa vamwe na mûka na ciana, na indo cionthe irîa aarî nacio nîguo thirî ûcio ûrîvîke.

**26** Nayo ndungata îo nîyaturirie maru mbere ya mûthamaki, na îkîmûthaitha îkîmwîraga atîrî, ‘Mwathani, ngirîrîria na nîngaakûrîva thirî waku wonthe.’

**27** Nake mûthamaki nîweguîrîre ndungata îo ntha, akîmîrekera thirî ûcio, na akîmîrekereria îthiî.

**27**

**28** “Nayo ndungata îo nîyacokire îkiuma, na îgîtûngana na ndungata îmwe ya arîa maarutaga wîra nayo na yarî na thirî wake wa mbeca îgana rîmwe. Ndungata îo nîyamûnyitire ngingo na vinya îkîmîvivinya mîmero îkîmîraga atîrî, ‘Ndîva thirî wakwa wonthe.’

**29** Nayo ndungata îo nîyaturirie maru na îkîmûthaitha atîrî, ‘Ngirîrîria na nîngaakûrîva thirî waku.’

**30** Nayo ndungata îo nîyaregire kûmûkirîrîria, na îthenya rîa ûguo, nîyaugire ndungata îo yarî na thirî wake iikue njeera nginya rîrîa îkaarîva thirî.

**31** Nacio ndungata icio ciîngî ciona ûrîa gwekîkîte nîciarakarire mûno. Nacio nîciathiîre kûrî mûthamaki na ikîmwîra ûrîa wonthe wekîkire.

**32** Kwoguo mûthamaki nîwetire ndungata îo aarekerete thirî. Nake nîwamîrire atîrî, ‘We ndungata îno mbaganu, nîrakûrekere thirî wa mbeca cionthe irîa ûraarî nacio, nîûndû nîûranthaithire ngûrekere.

**33** We wanawe nîûragîrîrwe nî kwîguîra ndungata îo mûrutaga wîra nayo ntha, wata ûrîa nie nîrakwîguîrîre ntha.’

**34** Nake mûthamaki nîwarakarire mûno na akîathana ndungata îo iikue njeera na îverithue nginya rîrîa îkaamûrîva thirî wake wonthe.”

**34**

**35** Nake Jesû akîrîkîrîria nîwamerire atîrî, “Ûguo nwaguo Ngai Vava ûrîa wî îgûrû ageeka kûrî mûndû wa wonthe wa cienyu, mûngîrega kûrekera aa mûrwanyûkwe kuuma ngororî cienyu.”

# Mat 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwathomithanirie ûvoro wîgiî gûtecana kwa mûthuuri na mûka

## (

## Mar 10.1-12

## )

## Jesû nîwarathimire twana

## (

## Mar 10.13-16

## ;

## Luka 18.15-17

## )

## Mûndû mwîthî warî gîtonga

## (

## Mar 10.17-31

## ;

## Luka 18.18-30

## )

**1** Rîrîa Jesû aarîkirie kuga maûndû mau, nîwaumire Galili na akîthiî vûrûri wa Judea mûringo ûcio wîngî wa rûnjî rwa Jorodani.

**2** Nao andû eengî mûno nîmaamumire vuva, na arî kûu nîwavonirie andû arîa maarî arwaru.

**2**

**3** Nao Afarisai amwe nîmaathiîre kûrî Jesû, na makîenda kûmûgeria nîmaamûririe atîrî, “Watho wetû nîwîtîkîrîtie mûthuuri ate mûka nîûndû wa gîtûmi wana kîrîkû?”

**3**

**4** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Anga mûtirî mwathoma Mandîko Matheru marîa maugaga atî, kuuma wa Kîammbîrîria Ngai aaûmbire mûndûmûrûme na mûndûmûka,

**5** na akiuga atî, ‘Nîûndû wa gîtûmi gîkî mûndûmûrûme agaatigaga îthe na ng'ina, makanyitithanua na mûka, na oîrî makethagîrwa marî mwîrî ûmwe.’

**6** Kwoguo o tî aîrî rîngî, nwatî o nî mwîrî ûmwe. Kwoguo andû arîa Ngai anyitithanîtie mûndû wana ûrîkû ndakanamatigithanie.”

**6**

**7** Nao nîmaaûririe atîrî, “Nîkî vi gîatûmire Musa avecane watho wa gwîtîkîria mûthuuri anengere mûka maarûa ya kûmûta, na acoke amwîngate?”

**7**

**8** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Musa aamûveere rûtha rwa gûta aka enyu nîûndû wa ûmû wa ngoro cienyu. Nwatî ûguo tîguo gwekariî kuuma Kîammbîrîria.

**9** Nie nîramwîra atî mûndûmûrûme wa wonthe ûtecaga mûka, tiga nwa amûteere nîûndû wa kûrega kwîvokeka, angîvikia mûndûmûka wîngî, mûndû ûcio ethagîrwa atharîtie.”

**9**

**10** Nao arutwa nîmaamûcokerie atîrî, “Ethîrwa ûguo nîguo kûrî gatagatîrî ka mûthuuri na mûka, nîkava mûndû gwîkara atavikanîtie.”

**10**

**11** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Kîthomo gîkî gîtingîtîkîrwa nî andû onthe, tiga andû arîa tu Ngai avotithîtie gûtaûkîrwa nîkîo.

**12** Nî kûrî itûmi ngûrani irîa igiragia andû amwe mavikanie: andû amwe maaciarirwe marî ngaramba, engî nî andû maamatuire ngaramba, nao engî maregaga kûvikania nîûndû wa Ûthamaki wa Ngai. Mûndû ûrîa ûngîvota kwamûkîra kîthomo gîkî, nîakîamûkîre.”

**12**

**13** Nao andû nîmaavirîre Jesû twana nîguo atwigîrîre njara na atûvoere. Nwatî arutwa ake nîmaamakanirie.

**14** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Îtîkîriani twana tûûke kûrî nie, tigani gûtûgiria, nîûndû Ûthamaki wa Ngai nî wa arîa mekariî ta tuo.”

**14**

**15** Nake nîwatwigîrîre njara agîcoka akîthiî.

**15**

**16** Mûndû ûmwe nîwathiîre kûrî Jesû na akîmûria atîrî, “Mwarimû! Nî ûndû ûrîkû mwaro mbagîrîrwe nî gwîka nîguo ngaagaîrwa mwoyo wa tene na tene?”

**17** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Nîkî kîratûma ûmbûrie ûvoro wîgiî ûndû ûrîa mwaro? Kûrî na mûndû ûmwe tu mwaro. Ethîrwa nîûrenda gûgaatonya mwoyorî, athîkagîra maathani.”

**18** Nake mûndû ûcio nîwaûririe Jesû atîrî, “Nî maathani marîkû?”

**18** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Ndûkaûragane, ndûkatharanie, ndûkaîe, ndûkaigîrîre mûndû kîng'enyo,

**19** tîîa aguo na nyûkwe na wende mûndû ûrîa mûtûûranîrîte nake wata ûrîa we wîyendete.”

**19**

**20** Nake mwanake ûcio nîwacokirie atîrî, “Maathani mama monthe nînîmathîkîrîte, nî ûndû ûrîkû wîngî mbagîrîrwe nî gwîka?”

**20**

**21** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Ûngîenda gûtuîka mwagîrîru, thiî ûkendie indo ciaku cionthe na ûve athîni mbeca icio, nawe nîûkwîigîra mûthithû îgûrû. Na weka ûguo ûcoke ûûke ûnûmîrîre.”

**22** Rîrîa mwanake ûcio eegwire ûguo, nîwathiîre arî na kîeva kîngî mûno nîûndû aarî mûndû mûtongu.

**22**

**23** Nake Jesû nîwacokire akîra arutwa ake atîrî, “Nîramwîra nama atî gûkeethîrwa arî ûndû mûmû itonga gûtonya ûthamakirî wa îgûrû.

**24** Wana rîngî nîramwîra atî nî ûndû mûvûthû ngamîîra gûtonyerera karimarî ga cindano, gûkîra gîtonga gûtonya Ûthamakirî wa Ngai.”

**24**

**25** Na rîrîa arutwa meeguire ûguo, nîmaamakire mûno na makîûria atîrî, “Nî ûrîkû vi ûngîvonoka?”

**25**

**26** Nake Jesû nîwamaroririe na akîmeera atîrî, “Ûndû ta ûyû ndûngîvoteka nî andû, nwatî maûndû monthe nîmavotekaga nî Ngai.”

**26**

**27** Nake Petero nîwacokirie akiuga atîrî, “Taroria tue tûtigîte indo cietû na tûgakûrûmîrîra, nîndûî tûkaavewa?”

**27**

**28** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nîramwîra nama atî vîndî îrîa Mûrû wa Mûndû ageekarîra gîtî gîake Kîam ûnene kîrîa kîrî riiri kûu nthî îo njerû, mue arîa mûnûmagîrîra nîmûgeekarîra itî cia ûnene na nîmûkaatha mîvîrîga îrîa îkûmi na îîrî ya Isiraeli.

**29** Na mûndû wa wonthe ûtigîte nyomba ciake, aa mûrwang'ina, aa mwarwang'ina, îthe, ng'ina, ciana, kana mîgûnda nîûndû wakwa, nîakaavewa indo icio maita îgana na acoke agîe na mwoyo wa tene na tene.

**30** Nwatî andû eengî arîa marî mbere rîu nîmagaatuîka a vuva, nao andû eengî arîa marî vuva rîu nîmagaatuîka a mbere.

# Mat 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aruti wîra mûgûndarî wa mîthavibu

## Jesû nîwaririe riita rîa kathatû ûvoro wîgiî gûkua gwake

## (

## Mar 10.32-34

## ;

## Luka 18.31-34

## )

## Îvoya rîa ng'ina wa avîcî a Zebedii

## (

## Mar 10.35-45

## )

## Jesû nîwavonirie atumumu aîrî

## (

## Mar 10.46-52

## ;

## Luka 18.35-43

## )

**1** “Ûthamaki wa îgûrû wîkariî ta mûndû ûrîa waumire mûciî kîraûko tene na akîthiî kwandîka andû a kûruta wîra mûgûndarî wake wa mîthavibu.

**2** Nake nîwarîkanîre na aruti wîra acio atî akamarîvaga dinarii îmwe wa mûthenya, na akîmatûma makarute wîra mûgûndarî wake wa mîthavibu.

**3** Mûndû ûcio nîwathiîre rîngî thokorî ta thaa ithatû cia kîraûko na akîona andû engî marûngamîte matarî na ûndû mareka.

**4** Kwoguo nîwerire andû acio atîrî, ‘Wana mue thiîni mûkarute wîra mûgûndarî wa mîthavibu, na ngaamûrîva mûcara ûrîa ûmwagîrîrîte.’

**5** Nao nîmaathiîre. Nake nîwacokire agîka wa ûguo ciakinya thaa thita na thaa kenda.

**6** Na ciakinya ta thaa îkûmi na îmwe nîwathiîre thokorî rîngî na akîona andû engî marûngamîte kuo. Nake nîwamaûririe atîrî, ‘Nîkî kîratûma mûte mûthenya mûgima mûrûngamîte gûkû mûtarî na wîra wa kûruta.’

**7** Nao nîmaamûcokerie atîrî, ‘Gûtirî mûndû ûtûveere wîra.’ Nake nîwamerire atîrî, ‘Wa namue thiîni mûkarute wîra mûgûndarî wakwa.’

**7**

**8** “Na kîvwaî gîakinya, mwene mûgûnda ûcio nîwerire mûmenyereri wa mûgûnda wake atîrî, ‘Îta aruti wîra na ûmarîve mûcara wao na wambîrîrie na arîa mandîkirwe vuva, ûcoke ûrîkîrîrie na arîa mandîkirwe mbere.’

**9** Rîrîa aruti wîra arîa maandîkirwe thaa ikûmi na îmwe maathiîre kûrîvwa, wa mûndû aarîvirwe dinarii îmwe.

**10** Kwoguo vîndî îrîa andû arîa maandîkirwe mbere maathiîre kûrîvwa, meciragia nîmakûrîvwa mbeca nyîngî makîria ya acio engî. Nwatî wana o maarîvirwe dinarii îmwe.

**11** Nao nîmoocire mbeca ciao na makîambîrîria gûtetia mûmandîki.

**12** Nîmaaugaga atîrî, ‘Andû aya mandîkirwe vuva wetû marutîte wîra îthaa rîmwe tu, warîrîa tue tûrutîte wîra mûthenya mûgima tûkîvîcaga nî riûa na wacoka watûrîva ûndû ûmwe na o!’

**12**

**13** “Nake mwene mûgûnda nîwacokerie ûmwe wao atîrî, ‘Tathikîrîria mûrata wakwa, gûtirî ûndû mûcûku ngwîkîte. We nîwîtîkîre kûruta wîra wa mûthenya mûgima na wetîkîra ûrîvwe dinarii îmwe.

**14** Rîu oca mûcara waku na wînûke. Nî nie nenda kûrîva mûndû ûyû wandîkirwe vuva yaku wata ûrîa nie nakûrîva.

**15** Nie nîrî na rûtha rwa gwîka wa ûrîa nî ngîenda gwîka na mbeca ciakwa. Ndwagîrîrwe nî kwîgua wîru nîûndû nî mûtaana.’ ”

**15**

**16** Jesû akîrîkîrîria nîwaugire atîrî. “Andû arîa marî vuva nîmagaatuîka a mbere nao arîa marî mbere rîu, nîmagaatuîka a vuva.”

**16**

**17** Rîrîa Jesû aathiîte Jerusalemu, nîwocire arutwa ake; na marî oonga nîwamerire atîrî,

**18** “Tathikîrîriani! Tûthiîte Jerusalemu kûrîa Mûrû wa Mûndû akaanenganîrwa kûrî anene a athînjîri-Ngai na arimû a Watho. Nao nîmakaamûtuîra kûûragwa.

**19** Nao nîmagaacoka mamûvecane kûrî andû a ndûrîrî nîguo mamûnyûrûrie, mamûrive na ivoko na macoke mamwambe mûtharavarî îgûrû. Nwatî mûthenya wa kathatû nîakaariûkua.”

**19**

**20** Nake mûka wa Zebedii nîwathiîre kûrî Jesû marî vamwe na avîcî ake aîrî. Nîwaturirie maru mbere ya Jesû na akîmûria amwîkîre ûndû.

**20**

**21** Nake Jesû nîwamûûririe atîrî, “Nî atîa ûkwenda?”

**21** Nake mûndûmûka ûcio nîwacokirie atîrî, “Athana atî avîcî aya akwa mageekara ûmwe mwena waku wa ûrîo na ûcio wîngî mwena waku wa ûmotho rîrîa ûgaatuîka mûthamaki.”

**21**

**22** Nake Jesû nîwerire avîcî acio a Zebedii atîrî, “Mue mûtiramenya kîrîa mûravoya. Nîmûkûvota kûnyuîra gîkomberî Kîam mînyamaaro kîrîa nie ngerie kûnyuîra?”

**22** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ii nîtûkûvota.”

**22**

**23** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nama mue nîmûkûnyuîra gîkomberî gîakwa, nwatî nie ndirî na ûvoti wa gûtua nû ûgeekarîra gîtî mwena wakwa wa ûrîo kana wa ûmotho. Itî icio nî cia arîa Vava avarîrîtie.”

**23**

**24** Rîrîa arutwa acio engî îkûmi meeguire ûvoro ûcio, nîmaarakarire mûno nî arutwa acio aîrî.

**25** Nwatî Jesû nîwametire onthe vamwe na akîmeera atîrî, “Mue nîmwicî atî athani a andû a ndûrîrî nîmamavinyagîria. Nao atongoria nîmendaga wathani wao ûmenywe nî andû arîa engî.

**26** Ûguo tîguo kwagîrîrwe nîkwîthîrwa gwîkariî gatagatîrî kenyu. Mûndû ûrîa ûkwenda gûtuîka mûnene gatagatîrî kenyu, nwanginya atuîke ndungata ya arîa engî.

**27** Na mûndû wa wonthe ûngîenda gûtuîka wa mbere gatagatîrî kenyu, nwa nginya atuîke ngombo yenyu.

**28** Nîûndû wana nginya Mûrû wa Mûndû ndaaûka gûtungatîrwa nwatî aûkire gûtungata na kûvecana mwoyo ûtuîke îrîvi rîa gûkûûra andû eengî maume meviarî.”

**28**

**29** Na rîrîa Jesû na arutwa ake maaumaga Jeriko, kîrîndî kîîngî nîkîamaumire vuva.

**30** Nao atumumu aîrî arîa meekarîte mûkîra wa njîra nîmeguire atî nî Jesû ûravîtûka. Kwoguo nîmaanîrîre atîrî, “Mûrû wa Daudi twîguîre ntha.”

**30**

**31** Nakîo kîrîndî nîkîamakanirie na gîkîmeera makire. Nwatî o nîmaugîrîrie mûno atîrî, “Mwathani, Mûrû wa Daudi, Twîguîre ntha!”

**32** Nake Jesû nîwarûngamire; akîmeeta na akîmaûria atîrî, “Mûrenda nîmwîkîre atîa?”

**33** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Mwathani tue tûrenda tûcoke kwona.”

**34** Nake Jesû nîwamegwîrîre ntha na akîvutia metho mao, na wa rîmwe atumumu acio nîmaavotire kwona na makîmûrûmîrîra.

# Mat 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwatonyire Jerusalemu na ûvootani

## (

## Mar 11.1-11

## ;

## Luka 19.28-40

## ;

## Joh 12.12-19

## )

## Jesû nîwatonyire hekarûrî

## (

## Mar 11.15-19

## ;

## Luka 19.45-48

## ;

## Joh 2.13-22

## )

## Jesû nîwarumire mûkûyû

## (

## Mar 11.12-14

## ,

## 20-24

## )

## Kîûria kîgiî wathani wa Jesû

## (

## Mar 11.27-33

## ;

## Luka 20.1-8

## )

## Ngerekano ya mûndû na avîcî aîrî

## Ngerekano ya arîmi a mûgûnda wa mîthavibu

## (

## Mar 12.1-12

## ;

## Luka 20.9-19

## )

**1** Rîrîa Jesû na arutwa ake maakuvîvîrie Jerusalemu, nîmaakinyire îtûûrarî rîa Bethifage kîrîmarî Kîam mîtî ya mîtamaiyû. Na marî kûu, Jesû nîwatûmire arutwa ake aîrî na akîmeera atîrî,

**2** “Thiîni gîcagirî kîîrîa kîrî vaarîa mbere yenyu na wa rîmwe nîmûkwona mvunda îthaîkîtwe na îrî na njaû yayo. Ithaûreni na mûndetere cio.

**3** Na mûngîkaûrua nî mûndû mûreka ûguo nîkî, mwîreni atîrî, ‘Mwathani nîavatarîtue nîcio,’ nake mûndû ûcio ageetîkîra mûthiî nacio.”

**3**

**4** “Ûndû ûyû wekîkire nîguo maûndû marîa marîtue nî mûrathi mavinge rîrîa augire atîrî:

**4**

**5** ‘Îrani îtûûra rîa Jerusalemu atî,

**5** taroriani, Mûthamaki wenyu nî araûka kûrî mue,

**5** ke nîmûvoreri na akuuîtwe nî mvunda, na nî njaû ya mvunda!’ ”

**5**

**6** Nao arutwa acio aîrî nîmaathiîre na magîka wata ûrîa meerîtwe meke nî Jesû.

**7** Nîmaavirire mvunda na njaû yayo kûrî Jesû, makigîrîra nguo ciao îgûrû rîa cio, nake Jesû agîciîkarîra.

**8** Nao andû eengî nîmaatandîkire nguo ciao njîrarî na engî makiuna mathîgî kîthakarî makîmatandîka njîrarî.

**9** Nao andû arîa maarî mbere ya Jesû, na arîa maamumîte vuva nîmaambîrîrie kugîrîria atîrî, “Hosana, Mûrû wa Daudi! Ngai arorathima ûrîa ûkîte na rîîtwa rîa Mwathani! Hosana Ngai ûrîa ûrî îgûrû mûno.”

**10** Rîrîa Jesû aatonyire Jerusalemu, andû onthe nîmaagagire na makîambîrîria kûrania atîrî, “Nû ûyû?”

**10**

**11** Nakîo kîrîndî nîgîacokirie atîrî, “Ûyû nîke Jesû ûrîa mûrathi, kuuma îtûûrarî rîa Nazarethi, rîrîa rîrî Galili.”

**11**

**12** Nake Jesû nîwatonyire hekarûrî na akîrutûrûra arîa onthe meendagia wa vamwe na arîa onthe maagûraga. Ke nîwang'aûranirie metha cia arîa maakûrananagia mbeca, na itî cia arîa meendagia ndutuura.

**13** Nake nîwamerire atîrî, “Ngai augîte Mandîkorî make matheru atîrî, ‘Nyomba yakwa îgeetagwa nyomba ya kûvoyagîrwa.’ Nwatî mue mûmîtuîte ngurunga ya acunani!”

**14** Nao andû arîa maarî atumumu na cionje nîmaathiîre kûrî Jesû hekarûrî, na akîmavonia.

**15** Nwatî anene a athînjîri-Ngai na arimû a Watho nîmaarakarire moona maûndû manene marîa Jesû eekaga. Nîmaarakarire megua ciana ikiugîrîria irî hekarûrî atîrî, “Hosana Mûrû wa Daudi!”

**16** Kwoguo nîmaaûririe Jesû atîrî, “We nîûregua ûrîa marauga?” Nake nîwamacokerie atîrî, “Nînîregua. Nîkwa mûtarî mwathoma mandîkorî atîrî, ‘Nî ûtûmîte tûnyuarî twa twana na tûkenge kuume ûkumio mûkinyanîru.’ ”

**16**

**17** Nake Jesû nîwamatigire, akiuma îtûûrarî rîu akîthiî Bethania na akîraara kuo.

**17**

**18** Kîraûko tene rîrîa Jesû aacokaga Jerusalemu, nîwavûtire.

**18**

**19** Rîrîa oonire mûtî wa mûkûyû mûkîrarî wa njîra, nîwathiîre varî guo nwatî akîona ûtarî na maciaro tiga mathangû matheri. Kwoguo ke nîwawîrire atîrî, “We ndûrî vîndî ûgaaciara ngûû rîngî.” Naguo mûkûyû nîwaûmire wa rîmwe.

**19**

**20** Nao arutwa moona ûguo nîmaamakire na makîûrania atîrî, “Kaî mûkûyû ûcio waûma narua atîa?”

**20**

**21** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nie nîramwîra nama atî mûngîtîkia mûtarî na nganja, mue nwa mûvote gwîka ûrîa nie neka mûkûyû ûyû. Na twa ûguo wonga, nwatî nwa mûvote wana kwîra kîrîma gîkî atîrî, ‘Îîkûûre na wîikie îriarî, na gîgeikia.’

**22** Ethîrwa mue nwa mwîtîkie, mûkaavecagwa kîndû kîonthe kîrîa mûgetagia rîrîa mûravoya.”

**22**

**23** Jesû nîwacokire hekarûrî. Na vîndî îrîa aathomithagia, anene a athînjîri-Ngai na athuuri nîmaathiîre kûrî ke na makîmûûria atîrî, “Ûreka maûndû mama na wathani ûrîkû na nû ûkûvete wathani ûcio?”

**23**

**24** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nie nîngûmûria kîûria kîmwe tu, na mwanjokeria, nîngûmwîra mbîkaga maûndû mama na wathani ûrîkû.

**25** Tambîrani atîrî, Johana aavatithanagia na wathani ûrîkû, warî wa kuuma kûrî Ngai kana warî wa kuuma kûrî andû?”

**25** Nao nîmaambîrîrie gûkararania o ene makîûranagia atîrî: “Nîtuga atîa? Wona twamûcokeria, ‘Warî wa kuuma kûrî Ngai,’ Nîatûûria atîrî, ‘Mwaregire gwîtîkia Johana nîkî vi?’

**26** Nwatî wona twauga, ‘Waumîte kûrî andû,’ nîtûretigîra ûrîa andû mangîka nîûndû andû onthe metîkîtie atî Johana aarî Mûrathi.”

**27** Kwoguo nîmaacokerie Jesû atîrî, “Tue tûtiîcî.”

**27** Nake Jesû Jesû nîwamerire atîrî, “Wa nanie ndikûmwîra mbîkaga maûndû mama na wathani ûrîkû.”

**27**

**28** “Rîu nî muga atîa ûndûrî ûyû? Vîndî îmwe kwarî na mûndû warî na avîcî ake aîrî. Nake nîwathiîre kûrî ûrîa wa mbere na akîmwîra atîrî, ‘Mûvîcîwa, thiî ûkarute wîra mûgûndarî wa mîthavibu ûmûnthî.’

**29** Nake nîwamûcokerie atîrî, ‘Tînthiî.’ Nwatî vuvarî nîwericûkirwe na akîthiî.

**30** Îthe nîwacokire akîthiî kûrî mûvîcî ûcio wîngî na akîmwîra wa guo. Nake mûvîcî ûcio nîwacokirie atîrî. ‘Ii vava nîngûthiî,’ nwatî ke ndaathiî.

**31** Nî ûrîkû gatagatîrî ka acio aîrî wekire ûrîa îthe eendaga?”

**31** Nao nîmaacokirie atîrî, “Nî ûcio wa mbere.”

**31** Kwoguo Jesû nîwamerire atîrî, “Nîramwîra nama atî etia a mbeca cia gooti na maraa nîmagaatonya Ûthamakirî wa Ngai mbere yenyu.

**32** Nîûndû Johana Mûvatithania aaûkire kûrî mue akîmwonagia njîra îrîa mbaro, namue nîmwaregire kûmwîtîkia. Nwatî etia mbeca cia gooti na maraa nîmaamwîtîkirie. Na wana mwona ûguo, mûtiacoka gûcenjia meciria menyu nîguo mûmwîtîkie.”

**32**

**33** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Tathikîrîriani ngerekano îngî. Vîndî îmwe kwarî na mûndû wavandire mîthavibu mûgûndarî wake. Nîwacokire akîwiriga, akînja îrima rîa kûvivîra thavibu na agîtuma nyomba ya arangîri. Nîwacokire agîûkomborithia arîmi na akîthiî vûrûri wîngî.

**34** Na rîrîa kavinda ga gûketha thavibu gaakinyire, mûndû ûcio nîwatûmire ngombo ciake kûrî arîmi acio, nîguo imûgîrîre îgai rîake rîa maketha.

**35** Nao arîmi acio nîmaanyitire ngombo icio, makîriva îmwe, makîûraga îo îngî na îngî makîmîriva na mathiga.

**36** Mwene mûgûnda ûcio nîwacokire agîtûma ngombo ciîngî nyîngî gûkîra cia mbere; na wana cio magîciîka wata ûrîa meekire cia mbere.

**37** Na mûthiiarî mûndû ûcio nîwatûmire mûvîcî akiugaga atîrî, ‘Nîmbîcî nîmakûva mûvîcîwa gîtîîo.’

**38** Nwatî rîrîa arîmi acio moonire mûvîcî nîmeeranire atîrî, ‘Ûyû nîke ûgaatigîrwa mûgûnda ûyû wî îgai rîake, ûkani tûmûrage nîguo îgai rîu rîake rîtuîke rîetû.’

**39** Kwoguo nîmaamûnyitire, makîmwikia nja ya mûgûnda na makîmûraga.”

**39**

**40** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Vîndî îrîa mwene mûgûnda agaacoka, ageeka arîmi acio atîa?”

**40**

**41** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Nî ma ke nîakaaûraga arîmi acio acûku, na acoke akomborithie arîmi engî mûgûnda ûcio arîa makaamûvecaga îgai rîake vîndî ya maketha.”

**41**

**42** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Anga mûtirî mwathoma ûrîa Mandîko Matheru maugaga atî,

**42** ‘Îthiga rîrîa rîaregirwe nî atumi a nyomba,

**42** nîrîo rîtuîkîte rîa vata mûno,

**42** gûkîra marîa mengî monthe.

**42** Nî Mwathani wekire ûguo;

**42** naguo tûrawona wî ûndû wa magegania!’

**42**

**43** Kwoguo nîramwîra atî Ûthamaki wa Ngai nîûkaarutwa kûrî mue na ûvewe andû engî arîa mekaga maûndû marîa Ngai endaga ûthamakirî wake. [

**44** Na mûndû ûrîa ûkaagwîra îthiga rîu nîakaaunîkanga, na rîngîkaagûîra mûndû nîrîkaamûmindiûra atuîke rûkûngû.] ”

**45** Na vîndî îrîa anene a athînjîri-Ngai na Afarisai meegwire ngerekano cia Jesû, nîmaamenyire atî aaragia ûvoro ûmegiî.

**46** Kwoguo nîmaageririe kûmûnyita. Nwatî nîmeetigîre kîrîndî, nîûndû gîetîkîtie atî Jesû aarî mûrathi.

# Mat 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya kîrugo kîa ûviki

## (

## Luka 14.15-24

## )

## Kîûria kîgiî kûrîva gooti

## (

## Mar 12.13-17

## ;

## Luka 20.20-26

## )

## Kîûria kîgiî kûriûka

## (

## Mar 12.18-27

## ;

## Luka 20.27-40

## )

## Rîathani rîrîa rîrî vata mûno

## (

## Mar 12.28-34

## ;

## Luka 10.25-28

## )

## Kîûria kîgiî Mesaya

## (

## Mar 12.35-37

## ;

## Luka 20.41-44

## )

**1** Jesû nîwamavere ngerekano rîngî na akîmeera atîrî,

**2** “Ûthamaki wa îgûrû wîkariî ta mûthamaki ûrîa wavarîrîrie kîrugo Kîam ûviki wa mûvîcî.

**3** Mûthamaki ûcio nîwatûmire ndungata ciake ithiî îgeete andû arîa meetîtwe kîrugorî. Nwatî andû acio nîmaaregire kûthiî.

**4** Nake nîwacokire agîtûma ndungata ciîngî na agîciîra atîrî, ‘Îrani andû arîa metîtwe kîrugorî atî: Îruga rîakwa nîrîvarîrie. Ndegwa na njaû irîa noru nî nthînje na irio nî mvîu; ûkani îrugarî rîa ûviki!’

**5** Nwatî andû acio meetîrîtwe îruga nîmaarîvûthirie na makîthiî wa mûndû maûndûrî make. Ûmwe athiîre mûgûndarî wake, na ûcio wîngî akîthiî wîrarî wake wa kwendia.

**6** Andû acio engî nao maanyitire ndungata icio, magîciîka maûndû ma ûûra nthoni na magîciûraga.

**7** Nake mûthamaki nîwarakarire. Kwoguo nîwatûmire athigari ake makaûrage aûragani acio, na mavîvie îtûûra rîao.

**8** Nîwacokire akîra ngombo ciake atîrî, ‘Îruga rîakwa rîa ûviki nîrîvarîrie, nwatî andû arîa nie nîretîte tî agîrîru.

**9** Kwoguo thiîni na kûu njîrarî na mwîte andû onthe arîa mûkoona maûke îrugarî.’

**10** Nacio ndungata icio nîciathiîre nakûu njîrarî na ikîûngania andû arîa onthe ciethagîrîria; andû ega na acûku nîguo maûke îrugarî. Nayo nyomba ya îruga nîyecûrire andû.

**10**

**11** “Rîrîa mûthamaki aatonyire kûrîa kwarîcagîrwa nîguo one ageni, nîwonire mûndû ûmwe ûteekîrîte nguo ya ûviki. Nake nîwamwîrire atîrî,

**12** ‘Mûrata wakwa, ûtonyire gûkû atîa ûtekîrîte nguo ya ûviki?’ Nake mûndû ûcio nîwakirire kivi.

**13** Nake Mûthamaki nîwacokire akîra ndungata icio ciake atîrî, ‘Mûthaikeni njara na magûrû na mûmwikie na nja ndumarî. Kûu nîkuo andû makaarîra na marîe magego.’ ”

**13**

**14** Nake Jesû nîwarîkîrîrie atîrî, “Andû eengî nîmetîtwe, nwatî arîa athuure nî anini.”

**14**

**15** Afarisai nîmaathiîre na makîvanga ûrîa magûtega Jesû na ciûria.

**16** Nîmaatûmire arutwa ao na andû amwe a Kîamma Kîam Aerodia kûrîke na makîmwîra atîrî, “Mwarimû, tue nîtwîcî atî we waragia ûma na nîûthomithagia andû ûma wîgiî wendi wa Ngai ûtakûmakua nî ûrîa magwîciria. Na ndwendaga kûmenya mûndû nî wa ngathî îrîkû.

**17** Tatwîre ûrîa ûgwîciria. Watho wetû nîûtwîtîkîrîtie kûrutîra mûthamaki wa Roma gooti kana ndwîtîkîrîtie?”

**17**

**18** Nake Jesû nîwamenyaga mîvango îo yao mîcûku. Kwoguo nîwamacokeria atîrî, “Mûrangeria nîkî mue mvinga ino?

**19** Tamoniani mbeca irîa mûrîvaga gooti.”

**19** Nao nîmaamûvirîre mbeca îmwe ya sîlûva.

**20** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Mbica îno na rîîtwa rîrî nî cia û?”

**20**

**21** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Nî cia mûthamaki wa Roma.”

**21** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Rutagîrani mûthamaki wa Roma kîrîa kîthagîrwa gî gîake na mûrutagîre Ngai kîrîa kîthagîrwa gî gîake.”

**21**

**22** Rîrîa meegwire ûguo nîmaamakire na makîmûtiga makîîthiîra.

**22**

**23** Na mûthenya wa ûcio Asadukai arîa maugaga atî akuû matikaariûka, nîmaathiîre kûrî Jesû na makîmûûria atîrî,

**24** “Mwarimû, Musa aaugire atî mûthuuri angîkua matagîte ciana na mûka nwanginya mûrwang'ina athambie mûndûmûka ûcio wa ndigwa na magîa ciana ciîtanague na mûthuuriwe ûrîa wakwire.

**25** Rîu-î, vîndî îmwe kwarî na anake mûgwanja a ng'ina ûmwe. Ûrîa mûkûrû nîwavikanirie na vuvarî agîkua matagîte ciana na mûka.

**26** Nîgwatuîkîkire wa guo kûrî wa kaîrî, wa kathatû, nginya kûrî wa mûgwanja.

**27** Na mûthiiarî mûndûmûka ûcio wa nake nîwakwire.

**28** Rîu-î, rîrîa arîa akuû makariûka-î, mûndûmûka ûcio agaatuîka wa û, na ariû acio onthe mûgwanja nîmaamûvikîtie?”

**28**

**29** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Na kaî mûrî avîtiu-î! Na gîtûmi nî atî mûtiîcî mandîko matheru kana vinya wa Ngai.

**30** Nîûndû rîrîa akuû makariûka, mageekara ta araika arîa marî îgûrû kwa Ngai na matikaavikania kana mavikue.

**31** Naguo ûvoro wîgiî kûriûka gwa akuû, anga mûtianathoma ûrîa Ngai augîte mandîkorî matheru? Aaugire atîrî,

**32** ‘Nie nînie Ngai wa Iburahimu, Ngai wa Isaka na Ngai wa Jakovu.’ Ke nî Ngai wa arîa marî mwoyo tî Ngai wa arîa akuû.”

**32**

**33** Na rîrîa kîrîndî kîegwire ûguo, nîkîamakire nîûndû wa mûthomithanîrie wake.

**33**

**34** Rîrîa Afarisai megwire atî Jesû nîwakiririe Asadukai, nîmaagomanire vamwe.

**35** Na mûndû ûmwe gatagatîrî kao warî mwarimû wa Watho nîwageririe kûmûtega na akîmûria atîrî,

**36** “Mwarimû, nî rîathani rîrîkû rî vata mûno wathorî?”

**36**

**37** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Enda Mwathani, Ngai waku na ngoro yaku yonthe, na mwoyo waku wonthe, wana meciria maku monthe.

**38** Rîrî nîrîo rîathani rîrîa rîa mbere na rîa vata mûno.

**39** Narîo rîathani rîa kaîrî rîrîa rîrî vata mûno ta rîu nî rîîrî, ‘Enda Mûndû ûrîa mûriganîtie nake wata ûrîa wîendete we mwene.’

**40** Maathani mau maîrî nîmo mûcingi wa Watho wa Musa, na maûndû marîa mathomithanîtue nî arathi.”

**40**

**41** Rîrîa Afarisai maagomanîte vamwe, Jesû nîwamaûririe atîrî,

**42** “Mwîciragia atîa ûvoro wîgiî Mesaya, na ke nî wa rûciaro rwa û?”

**42** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Nîwa rûciaro rwa Daudi.”

**43** “Nîndûî gîatûmire Daudi, avotithîtue nî Roho Mûtheru amwîta ‘Mwathani?’ Daudi augire atîrî,

**43**

**44** ‘Ngai-Mûnene nîwerire Mwathani wakwa atîrî,

**44** Îkara nthî mwena wakwa wa ûrîo,

**44** nginya rîrîa ngaatûma ûthige nthû ciaku na magûrû maku.’

**44**

**45** Ethîrwa Daudi eetire Mesaya Mwathani, Mesaya angîthîrwa arî Mûrû wa Daudi atîa?”

**45**

**46** Gûtirî mûndû wavotire gûcokeria Jesû wa naarî ûndû. Na Kuuma vîndî îo gûtirî mûndû wavotire kûmûria ciûria ciîngî.

# Mat 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îîmenyagîrîreni mûtigatuîke ta Arimû a Watho na Afarisai

## (

## Mar 12.38-39

## ;

## Luka 11.43

## ,

## 46

## ;

## 20.45-46

## )

## Jesû nîwamenererie ûvinga

## (

## Mar 12.40

## ;

## Luka 11.39-42

## ,

## 44

## ,

## 52

## ;

## 20.47

## )

## Jesû nîwarathire ûvoro wa kûverithua kwa Afarisai na arimû a Watho

## (

## Luka 11.47-51

## )

## Wendo wa Jesû kûrî andû a Jerusalemu

## (

## Luka 13.34-35

## )

**1** Jesû nîwacokire akîîra kîrîndî wa vamwe na arutwa ake atîrî,

**2** “Arimû a watho na Afarisai nîo mavetwe rûtha rwa gûtaûra watho wa Musa.

**3** Kwoguo nwa nginya mwathîkîre na mûrûmîrîre maûndû monthe marîa mamwîraga mwîke. Nwatî mûtikarûmîrîre mîtugo yao, nîûndû matiîkaga ûrîa mavunjagia.

**4** O maringagîrîria andû kwathîkîra mawatho marito mûno marîa mekariî ta mûrigo makuuîte. Nwatî o ene matiîtîkagîra wanarî kûmîvutia na Kîamra mamatethie.

**5** Mekaga maûndû mao monthe nîguo monwe nî andû. Nîmaramagia ithitû ciao na nîmaracavagia mîcivi ya nguo ciao!

**6** Mendaga gwîkarîra itî cia ageni a gîtîîo marugarî na gwîkarîra itî cia mbere mavoerorî.

**7** Nîmendaga gûkethua na gîtîîo thokorî na gwîtwa ‘arimû’ nî andû.

**8** Nwatî mue mûtiagîrîrwe nî gwîtwa ‘arimû,’ nîûndû mue muonthe mûrî ariû a îthe ûmwe na mûrî na mwarimû ûmwe tu.

**9** Namue mûtiagîrîrwe nî gwîta mûndû wana ûrîkû ‘Vava’ gûkû nthî, nîûndû mûrî na îthe ûmwe tu ûrîa ûrî îgûrû.

**10** Wana mûtiagîrîrwe nî gwîtwa atongoria nîûndû mûtongoria wenyu nî ûmwe na nîke Mesaya.

**11** Mûndû ûrîa mûnene kûrî arîa engî gatagatîrî kenyu nwa nginya ethîrwe arî ndungata yenyu.

**12** Nake mûndû wa wonthe wînenevagia nîakaanyivua, na mûndû wa wonthe wînyivagia nîakaanenevua.

**12**

**13** “Na kaî mue arimû a Watho na Afarisai mûrî na thîna-î! Mue mvinga ino! Mue mûvingagîrîria andû matigatonye ûthamakirî wa îgûrû. Nwatî mue ene mûtitonyaga kana mûgetîkîria arîa marenda gûtonya matonye. [

**14** Na kaî mue arimû a Watho na Afarisai mûrî na thîna-î! Mvinga ino! Mue mûveenagîrîria aka a ndigwa na mûkamacuna indo ciao cionthe, na mûgacoka mûkavoya mavoya maraca nîguo mwonwe nî andû. Nîûndû wa ûguo, mue nîmûgaatuîrwa îvera rînene.]

**14**

**15** “Na kaî mue arimû a Watho na Afarisai mûrî na thîna-î! Mvinga ino. Mue mûringaga maria na mûgatuîkania mavûrûri nîguo mûgarûre mûndû ûmwe atuîke wa ndini yenyu. Na vîndî îrîa mwamûgarûra, nîmûtûmaga atuîke wa gûgaaikua îcuarî maita maîrî ma ûrîa mue mûgaaikua.

**15**

**16** “Na kaî mue atongoria atumumu mûrî na thîna-î! Mue mûthomithanagia atîrî, ‘Mûndû angîîvîta na hekarû, ke tî mwove nî mwîvîto wake. Nwatî mûndû angîîvîta na thaavu îrîa îthagîrwa îrî hekarûrî ke nî mwove nî mwîvîto wake.’

**17** Mue irimû ino ndumumu! Nî ndûî kîrî vata makîria; nî thaavu kana nî hekarû îrîa îtûmaga thaavu îo îtuîke nyamûre?

**18** Wana nîmûthomithanagia atî, ‘Mûndû angîîvîta na metha ya kîgongoona ke tî mwove nî mwîvîtwa ûcio wake. Nwatî mûndû angîîvîta na matega marîa marî metharî ya kîgongoona, ke nî mwove nî mwîvîtwa.’

**19** Mue atumumu aya! Nî ndûî kîrî vata makîria, nî matega kana nî metha ya kîgongoona îrîa îtûmaga matega matuîke mamûre?

**20** Kwoguo mûndû ûrîa wîvîtaga na metha ya kîgongoona, evîtaga nayo wa vamwe na matega marîa marî metharî îo ya kîgongoona.

**21** Nake mûndû ûrîa wîvîtaga na hekarû, evîtaga nayo na akevîta na Ngai ûrîa ûtûûraga kuo.

**22** Nake mûndû ûrîa wîvîtaga na îgûrû, ke evîtaga na gîtî Kîam ûthamaki Kîam Ngai, na akevîta na Ngai ûrîa ûgîkaragîra.

**22**

**23** “Na kaî mue arimû a Watho na Afarisai mûrî na thîna-î! Mue mvinga ino! Mue mûrutagîra Ngai gîcunjî gîa îkûmi Kîam manyenyi ta ma rwoga, karîmî ka nthiia, na nderamûkîa, nwatî mûtirûmagîrîra maûndû marîa ma vata megiî watho ta, kîvooto, kwîgucanîra ntha na kwîvokeka. Maûndû mama nîmwagîrîrwe nî kûmeka mûtagûtiganîria mau mengî.

**24** Mue atongoria aya atumumu! Mûcungaga cai nîguo mûtikamerie ngi, nwatî mûkameria ngamîîra!

**24**

**25** “Na kaî mue arimû a Watho na Afarisai mûrî na thîna-î! Mue mvinga ino! Mûthambagia ikombe na thaani cienyu gûkû îgûrû, nwatî ndaarî gwîcûrîte indo irîa mwonete na njîra ya gûcuunana na ya wîyendi.

**26** Mue Afarisai aya atumumu! Ambani mûthambie gîko kîrîa kîrî ndaarî ya gîkombe, nakuo kûu nja nîgûkwîthîrwa gwî kûtheru wana kuo.

**26**

**27** “Na kaî mue arimû a Watho na Afarisai mûrî na thîna-î! Mue mvinga ino! Mue mwîkariî ta mbîrîra irîa cionekaga irî nthaka ivakîtwe mûnyû, nwatî ndaarî ya cio ciîthagîrwa ciîcûrîte mavîndî na ciimba ino mboru.

**28** Ûguo nwa ta guo wa namue mwonekaga mûrî aro nî andû onthe, nwatî na kûu ndaarî mwîcûrîtwe nî ûvinga na mevia.

**28**

**29** “Na kaî mue arimû a Watho na Afarisai mûrî na thîna-î! Mue mvinga ino! Nîmûtumaga mbîrîra mbaro cia arathi na mûkagemia mbîrîra cia andû arîa maarî athingu.

**30** Mue mugaga atîrî, ‘Kethîrwa nîmwatûûraga mwoyo vîndî ya methe menyu, mûtingîagwatanîre nao kûûraga arathi.

**31** Kwoguo mue nîmwîtîkagîra atî mûrî a rûciaro rwa andû arîa maaûragire arathi!

**32** Thiîni mbere vi na mûrîkie wîra ûrîa wambîrîrue nî methe menyu!

**33** Mue njoka na ciana cia njoka! Mûkaavota atîa kûûra nîguo mûtikathiî îcuarî!

**34** Kwoguo, nîngaamûtûmîra arathi, andû aûgî na arimû. Amwe nîmûkaamaûraga, engî mûmambe mûtîrî na acio engî mûmarivîre mavoerorî na ivoko; mûcoke mûmengate kuuma îtûûra rîmwe kûthiî rîrîa rîngî.

**35** Kwoguo, nîngaamûverithia nîûndû wa kûûraga andû onthe arîa athingu, kuuma kûûragwa kwa Habili nginyagia kûûragwa gwa Zakaria mûrû wa Barakia, ûrîa mwaûragîre gatagatîrî ka hekarû na metha ya kîgongoona.

**36** Nie nîramwîra nama atî, andû a rûciaro rûrû nîmakaaverithua nîûndû wa maûndû mau monthe macûku, marîa mue na methe menyu mwaneka!

**36**

**37** “Jerusalemu, Jerusalemu! We nî ûragaga arathi na ûkariva na mathiga andû arîa onthe Ngai agûtûmîra! Nî maita megana nie nanenda gûcokanîrîria andû aku vamwe, wata ûrîa ngûkû îcokanagîrîria tûciiû rungu rwa mathagu mayo nwatî ndwanambîtîkîria!

**38** Kwoguo hekarû yaku nîgaatiganîrua na îkare îrî ntheri.

**39** Nie nîramwîra nama atî mue mûtikaamona nginyagia rîrîa mûkaauga atîrî, ‘Ngai arorathima ûrîa ûûkîte na rîîtwa rîa Mwathani.’”

# Mat 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwaririe ûvoro wîgiî kwomomorwa kwa hekarû

## (

## Mar 13.1-2

## ;

## Luka 21.5-6

## )

## Mathîna na mînyamaaro

## (

## Mar 13.3-13

## ;

## Luka 21.7-19

## )

## Vingo ya mathîna

## (

## Mar 13.14-23

## ;

## Luka 21.20-24

## )

## Gûka kwa Mûrû wa Mûndû

## (

## Mar 13.24-27

## ;

## Luka 21.25-28

## )

## Kîthomo kuumana na mûkûyû

## (

## Mar 13.28-31

## ;

## Luka 21.29-33

## )

## Gûtirî mûndû wîcî mûthenya na îthaa

## (

## Mar 13.32-37

## ;

## Luka 17.26-30

## ,

## 34-36

## )

## Ndungata îrîa îîvokekete na îrîa îtevokekete

## (

## Luka 12.41-48

## )

**1** Nake Jesû nîwaumire hekarûrî. Na rîrîa aathiîcaga, arutwa ake nîmaathiîre kûrî ke na makîmwonia mîako ya hekarû.

**2** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nîmûrona mîako îno yonthe? Nîramwîra na ma atî gûtirî îthiga wana rîmwe rîrî ava rîgaatigwa rî îgûrû rîa rîrîa rîngî; mathiga monthe nîmakoomomorwa.”

**2**

**3** Vîndî îrîa Jesû eekarîte nthî kîrîmarî Kîam mîtî ya mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda, arutwa ake nîmaathiîre kûrî ke marî oonga na makîmwîra atîrî, “Ta twîre atîrî, maûndû mama monthe mageekîka rî, na nîndûî gîgaatwonia atî îvinda rîa gûka gwaku na rîa îthirîro rîa nthî nîrîkinyu.”

**3**

**4** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Îîmenyagîrîreni mûtikavîtithue nî mûndû wana ûrîkû.

**5** Nîûndû andû eengî nîmagaaûka makiugaga atîrî, ‘Nie nînie Mesaya,’ na nîmakaavîtithia andû eengî.

**6** Mue nîmûkegua mûrurumo wa mbaara vakuvî na mue, na wa mbaara îrîa îrî kûraca, nwatî mûtikavavûke. Maûndû ta mama nwa nginya mekîke, nwatî ûcio tîguo mûthiia wa nthî.

**7** Mavûrûri nîmakaarûa, namo mothamaki mathithûkanîre. Nîgûkaagîa na yûra kûndû kwîngî na kûgîe na ithingithia.

**8** Maûndû mama monthe nîta Kîammbîrîria Kîam ûrûrû ûrîa mûndûmûka egucaga akîgîa na mwana.

**8**

**9** “Na mue nîmûgaacoka mûnyitwe na mûnenganîrwe kûrî andû nîguo mamûverithie na mamûûrage. Nao andû onthe a nthî nîmakaamûmena nîûndû wakwa.

**10** Vîndî îo andû eengî nîmagaatiganîria wîtîkio wao; nîmagaacukananîra na mathûrane o ene.

**11** Arathi eengî a maveeni nîmagaacoka meyumîrie na mavîtithie andû eengî.

**12** Na nîûndû waganu nîûkethîrwa wongererekete mûno, andû eengî nîmagaatiga kwenda arîa engî.

**13** Nwatî mûndû wa wonthe ûkaaûmîrîria nginya mûthiia nîakaavonokua.

**14** Naguo Ûvoro Mwaro wîgiî Ûthamaki wa Ngai nîûkavunjua nthî yonthe wî ta ûira kûrî andû onthe, na vuva wa ûguo îthirîro rîcoke rîkinye.

**14**

**15** “Mue nîmûkoona ‘Kîndû kîrîa kîrî mûgiro’ kîrîa mûrathi Danieli aaririe ûvoro wakîo kîrûngamîte vandû varîa vatheru.” (Mûndû ûrîa ûrathoma nîataûkîrwe nî ûrîa kûrerwa!)

**16** Vîndî îo andû arîa makeethîrwa marî Judea nwa nginya maûre mathiî irîmarî.

**17** Nake mûndû ûrîa ûkeethîrwa arî nyomba îgûrû ndakavarûrûke na atonye nyomba kûgîra indo ciake.

**18** Na mûndû ûrîa wî mûgûndarî ndagacokere nguo ciake.

**19** Na kaî vîndî îo aka arîa makeethîrwa marî îvu, na arîa makeethîrwa makîongithia nîmakeethîrwa na thîna mwîngî-î!

**20** Voyani Ngai nîguo mûtikaûre mûthiî vîndî ya mvevo kana mûthenya wa thavatû.

**21** Nîûndû vîndî îo nîgûkeethîrwa na thîna mûnene ûkîrîte ûrîa wonthe wanagîa kuo kuuma rîrîa Ngai aaûmbire nthî nginyagia rîu, na gûtirî vîndî gûkooneka ta guo rîngî.

**22** Nwatî Ngai nîanyivanyivîtie mîthenya îo. Tiga nî ûguo, gûtirî mûndû ûngîgaatigara. Nwatî nîûndû wa andû ake arîa ethuurîrîte, Ngai nîakaanyivanyivia mîthenya îo.

**22**

**23** “Na vîndî îo mûngîkeerwa nî mûndû atîrî, ‘Taroria, ûyû nîke Mesaya!’ Kana amwîre ‘Taroriani, ûûrîa nîke Mesaya!’ Mûtikamwîtîkie.

**24** Nîûndû Mesaya a maveeni na arathi a maveeni nîmakeyumîria. Nîmakoonania ciama na morirû nîguo mangîvota mavîtithie andû arîa Ngai ethuurîrîte.

**25** Tathikîrîriani! Nie namwîra maûndû mama mbere ya mekîke.

**25**

**26** “Kwoguo mûndû angîmwîra atîrî, ‘Taroriani, arî werûrî!’ Mûtikaathiî kuo. Na mangîkaamwîra atî ethithîte nyomba! Mûtigetîkie.

**27** Nîûndû Mûrû wa Mûndû agaûka ta rûveni rûrîa rûvenagia îgûrû matuurî kuuma mwena wa îrathîro nginya mwena wa îthûîro.

**28** Kûndû kûrîa kuonthe ciimba irî, nîkuo nderi igomanaga.

**28**

**29** “Na warîo vuva wa vîndî îo ya mathîna, riûa nîrîgaatuîka nduma, mweri ûtige kwara, njata igwe nthî kuuma îgûrû, na maavinya marîa marî îgûrû mainainue.

**30** Nakîo kîmenyithia gîa gûka kwa Mûrû wa Mûndû nîgîkeyumîria matuurî. Nao andû onthe a nthî nîmakaarîra moona Mûrû wa Mûndû agîûka arî ndaarî ya matu ma îgûrû, arî na vinya na riiri mwîngî.

**31** Natuo tûrumbeta nîtûkavuvwa. Nake nîagaacoka atûme araika mathiî nthî yonthe. Nao nîmakaaûngania andû arîa Ngai ethuurîrîte kuuma gîturi kîmwe Kîam nthî nginya kîrîa kîngî.

**31**

**32** “Tathomani kuumana na mûkûyû mwone atî, kavinda karîa mvûa ciambîrîria kûruta mathangû, nîmûmenyaga atî vîndî ya mbura îrî vakuvî.

**33** Na njîra ta îno, rîrîa mûkoona maûndû mama monthe magîkîka, nîmûkaamenya atî îvinda nîrîkuvîvîrie na rîrî vakuvî wata mûrangorî.

**34** Nîramwîra nama atî, rûciaro rûrû rûtikaathira maûndû mama monthe matarî mekîku.

**35** Îgûrû na nthî nîikaathira, nwatî ciugo ciakwa itikaathira.

**35**

**36** “Gûtirî mûndû wîcî rîrîa mûthenya ûcio na îthaa rîu rîgaakinya. Araika arîa marî îgûrû wana nginya mûriû matiîcî. Vava tu nîke wîcî.

**37** Rîrîa Mûrû wa Mûndû agaaûka, gûkeethîrwa gwîkariî wata ûrîa gwekariî vîndî ya Noa.

**38** Nîûndû vîndî îo mbere ya nthî îkunîkîrwa nî manjî, andû nîmaarîcaga na makanyua. Arûme nîmaavikanagia nao aka makavikua, nginya mûthenya ûrîa Noa aatonyire thavinarî.

**39** Nwatî o matiamenyaga ûrîa gwekîkaga nginya mûthenya ûrîa maaûrîîre manjîrî onthe. Ûguo nîguo gûkeethîrwa gwîkariî vîndî îrîa Mûrû wa Mûndû agaaûka.

**40** Vîndî îo andû aîrî nîmakeethîrwa marî mûgûndarî. Ûmwe nîagocwa, ûcio wîngî atigwe.

**41** Aka aîrî nîmakeethîrwa makîthia, ûmwe nîagocwa, ûcio wîngî atigwe.

**41**

**42** “Kwoguo îîmenyagîrîreni nîûndû mûtiîcî mûthenya ûrîa Mwathani agaaûka.

**43** Nwatî menyani waro atî, kethîrwa mwene nyomba nwa amenye thaa îrîa mwîi angîûka nyomba, nwa ekare emenyererete nîguo mwîi ûcio ndakavunje nyomba yake.

**44** Kwoguo mue wa namue nwa nginya mwîkarage mwîvarîrîtie vîndî cionthe, nîûndû Mûrû wa Mûndû agaûka îthaa rîrîa mûkeethîrwa mûtamwîrîgîrîrîte.

**44**

**45** “Ndungata îrîa îîvokekete na mbûgî nî îrîkû? Nî îrîa îragwa nî Mwathi wayo îmenyagîrîre ndungata irîa ciîngî na îivecage irio mathaa marîa magîrîru.

**46** Rîrîa mwathi wayo agaaûka na ethîre ndungata îo îgîîka ûguo, nîkaarathimwa.

**47** Nîramwîra na ma atî mwene mûciî nîakaava ndungata îo wîra wa kûmenyerera indo cionthe ciake.

**48** Nwatî ethîrwa ndungata îo nî mbaganu, yo nîîkeîra na ngoro atî, Mwathi wayo nîagwîkara kavinda karaca ma agîgaacoka.

**49** Kwoguo yo îkambîrîria kûriva ndungata irîa ciîngî, na yambîrîrie kûrîa na kûnyua na mîrîu.

**50** Mwathi wa ndungata îo agaacoka mûthenya ûrîa ndungata îo îtamwîrîgîrîrîte na îthaarî rîrîa yo îtaicî.

**51** Mwathi wa ndungata îo nî akaamîverithia mûno na amîtuîre ûndû ûmwe na mvinga. Kûu nîkuo andû makaarîra na marîe magego nîûndû wa ûrûrû.

# Mat 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya erîtu îkûmi

## Ngerekano ya ndungata ithatû

## (

## Luka 19.11-27

## )

## Îtuîro rîa mûthiia

**1** “Vîndî îo Ûthamaki wa îgûrû ûkaagerekanua na erîtu îkûmi arîa moocire mataa mao nîguo magatûnge mûvikania.

**2** Atano marî aûgî na atano marî aritu.

**3** Erîtu acio atano maarî aritu, maakuire taa ciao, na matiakuua maguta ma kwongerera.

**4** Nwatî erîtu arîa maarî aûgî maakuire taa ciao, na magîkuua maguta ma kwongerera.

**5** Nake mûvikania nîwacererwe nî gûkinya, na kwoguo erîtu acio nîmaambîrîrie kûgocerera na makîmama.

**5**

**6** “Na thaa thita cia ûtukû ciakinya, nîkwanîrîrwe atîrî, ‘Mûvikania nîwakinya, Ûkani mûmûtûnge!’

**7** Nao erîtu acio nîmaaûkîrire na makîambatia ndambi cia taa ciao.

**8** Nao erîtu acio maarî aritu nîmeerire erîtu arîa maarî aûgî atîrî, ‘Tûgaûrîreni maguta menyu nîûndû taa cietû nîiravora.’

**9** Nwatî erîtu acio maarî aûgî nîmaamacokerie atîrî, ‘Naarî, maguta marîa tûrî namo matingîtwîgana na mamwîgane. Thiîni ndukarî mûkagûre menyu.’

**10** Nao erîtu acio maarî aritu nîmaavinyûrire ndukarî kûgûra maguta. Rîrîa maathiîre kûgûra maguta, mûvikania nîwakinyire. Nao erîtu acio maarî aûgî nîmaatonyire vamwe na mûvikania kîrugorî Kîam ûviki, naguo mûrango ûkîvingwa.

**10**

**11** “Kavinda kanini kavîtûka, erîtu acio engî wanao nîmaakinyire, na makiuga atîrî, ‘Mwathani, Mwathani tûvingûrîre mûrango.’

**12** Nwatî mûvikania nîwamerire atîrî, ‘Nîramwîra nama atî nie ndimwîcî.’ ”

**12**

**13** Nake Jesû akîrîkîrîria nîwamerire atîrî, “Îkaragani mwîmenyererete nîûndû mûtiîcî mûthenya kana îthaa.

**13**

**14** “Vîndî îo Ûthamaki wa îgûrû ûkeethîrwa wîkariî ta û: Vîndî îmwe nîkwarî na mûndû wathiîcaga rûgendo. Mbere ya athiî nîwetire ndungata ciake na agîciatha imûroragîrie indo ciake.

**15** Nîwaigaîre wa ndungata kûringana na ûvoti wayo. Nîwagaîre ndungata îmwe mbeca ngiri ithano, îngî ngiri igîrî, na îo îngî nîyagaîrwe ngiri îmwe. Mûndû ûcio nîwacokire akîthiî rûgendo.

**16** Ndungata îrîa yaverwe mbeca cia sîlûva ngiri ithano, nîyathiîre wa rîmwe, na îgîcionjorithia, na îkîona ngiri ciîngî ithano.

**17** Îrîa yaverwe mbeca ngiri igîrî wanayo nîyacionjorithirie na îkîona mbeca ciîngî ngiri igîrî.

**18** Nwatî ndungata îrîa yagaîrîtwe mbeca cia sîlûva ngiri îmwe, nîyathiîre îkînja îrima na îkîthika mbeca cia mwathi wayo.

**18**

**19** “Na vuva wa gwîkara kavinda karaca, mwathi wa ndungata icio nîwacokire na akîenda kûmenya ûrîa ndungata ciekire na mbeca.

**20** Nayo ndungata îrîa yanengeretwe mbeca ngiri ithano nîyathiîre na îkiuga atîrî, ‘Mwathi wakwa, wanengere mbeca ngiri ithano, na rîu nîmonjorithîtie mbeca ciîngî ngiri ithano.’

**21** Nake mwathi wake nîwamwîrire atîrî, ‘Nîwîkîte waro we wî ndungata mbaro. Nîwîvokekete na tûindo tûnini, na kwoguo nîngûgûtua mûmenyereri wa indo nyîngî. Tonya tûkenanîre vamwe!’

**21**

**22** “Nayo ndungata îrîa yanengeretwe mbeca ngiri igîrî nîyathiîre kûrî mwathi wayo na îkiuga atîrî, ‘Mwathi wakwa, wanengere mbeca ngiri igîrî, na rîu nîmonjorithîtie mbeca ciîngî ngiri igîrî.’

**23** Nake mwathi wayo nîwamîrire atîrî, ‘Nîwîkîte waro. We wî ndungata mbaro na îîvokekete. Nîwîvokekete na tûindo tûnini. Nîngûgûtua mûmenyereri wa indo nyîngî. Tonya tûkenanîre vamwe!’

**23**

**24** “Nayo ndungata îrîa yanengeretwe mbeca ngiri îmwe nîyathiîre kûrî mwathi wayo na îkiuga atîrî, ‘Mwathi wakwa, nie nîmbîcî atî we wî mûndû mûcûku mûno; we ûkethaga kûrîa ûtavandîte, na ûgacokanîrîria kûrîa ûtaminjîte.

**25** Nie nînetigîre na kwoguo Nînathiîre na ngîthitha mbeca ciaku mûtheturî. Nacio mbeca ciaku nîcio ino, îcukia.’

**25**

**26** “Nake mwathi wa ndungata îo nîwamîrire atîrî, ‘We ndungata îno mbaganu na ngûtaru! Nîwecî atî nie ngethaga kûrîa ndavandîte, na ngacokanîrîria kûrîa ndaminjîte;

**27** Kwoguo we nîwagîrîrwe nî kwiga mbeca ciakwa bangi nîguo naacoka njokerue irî na maciaro.’

**28** Nake mwathi wa ndungata icio nîwaugire mbeca icio ciocwe na inengerwe ndungata îrîa îrî na mbeca ngiri îkûmi.

**29** Nîûndû mûndû wa wonthe wîna kîndû, nîakoongererwa ciîngî nyîngî, na makîrîa. Nwatî mûndû ûrîa ûtarî na kîndû, wana kîrîa kînini arî nakîo nîagaacunwa.

**30** Nayo ndungata îno ya mana, mikieni na kûu nja ndumarî; kûu nîkuo andû makaarîra na marîe magego.”

**30**

**31** “Vîndî îrîa Mûrû wa Mûndû agaacoka arî Mûthamaki, na arî na araika ake onthe, nîagekarîra gîtî gîake Kîam ûthamaki.

**32** Nao andû a mavûrûri monthe nîmagacokanîrîrua vamwe vau mbere yake. Nake nîagaacoka amagaanie ikundi igîrî, wata ûrîa mûrîthi aamûranagia ng'ondu kuuma kûrî mbûri.

**33** Ke nîakaaiga andû arîa athingu mwena wake wa ûrîo, na acio engî amaige mwena wake wa ûmotho.

**34** Nake mûthamaki nîagaacoka ere andû arîa makeethîrwa marî mwena wake wa ûrîo atîrî, ‘Ûkani mue arîa mûrathimîtwe nî Vava! Ûkani mûgwate Ûthamaki ûrîa wavarîrîtue nîûndû wenyu kuuma wa Kîammbîrîria gîa kûmbwa kwa nthî.

**35** Nîûndû nie naarî mûvûtu na mûkîmva kîndû gîa kûrîa, naarî mûnyondu na mûkîmva kîndû gîa kûnyua, naarî mûgeni na mûkûnyita ûgeni kwenyu mûciî,

**36** na naarî njaga na mûkîmva nguo ya gwîkîra. Nie naarî mûrûaru na mûkîmenyerera, na rîrîa naarî njeera nîmwaûkire kûmona.’

**36**

**37** “Nao andû arîa athingu nîmagaacoka mamûrie atîrî ‘Mwathani, nî vîndî îrîkû twakwonire ûrî mûvûtu na tûgîkûva irio, kana ûrî mûnyondu na tûgîkûva kîndû gîa kûnyua?

**38** Na nî vîndî îrîkû twakwonire wî mûgeni na tûgîkûnyita ûgeni gwetû mûciî, kana wî njaga na tûgîkûva nguo ya gwîkîra?

**39** Na nîrî twakwonire ûrî mûrwaru, na tûgîkûmenyerera, na ûrî njeera tûgîûka gûkwona?’

**40** Nake Mûthamaki ûcio nîakaamacokeria atîrî, ‘Nie nîramwîra nama atî, ûndû ûrîa wonthe mwekire mûndû ûrîa mûnini mûno wa ariû a îthe wetû, nî nie mwekire!’

**40**

**41** “Mûthamaki nîagaacoka ere arîa makeethîrwa marî mwena wake wa ûmotho atîrî, ‘Nthengutîrani ava, mue arîa arume nî Ngai! Thiîni mwakirî wa tene na tene ûrîa ûthondekeretwe Ngoma na araika ake.

**42** Nîûndû naarî mûvûtu na mûtiamva kîndû gîa kûrîa na naarî mûnyondu na mûtiamva kîndû gîa kûnyua.

**43** Nie naarî mûgeni na mûtianyita ûgeni kwenyu mûciî na naarî njaga na mûtiamva nguo ya gwîkîra. Nie naarî mûrwaru na naarî njeera na mûtiaûka kûmona!’

**43**

**44** “Nao nîmakaamûcokeria atîrî, ‘Nî vîndî îrîkû Mwathani twakwonire ûrî mûvûtu, kana ûrî mûnyondu kana ûrî njaga kana ûrî mûrwaru kana ûrî njeera, na tûkîrega gûgûtungatîra?’

**45** Nake Mûthamaki nîakaamacokeria atîrî, ‘Nîramwîra nama atî vîndî îrîa mwaregire gûtethia mûndû ûrîa mûnini mûno, nînie mwaregire gûtethia.’

**46** Nao andû acio nîmakaathiî kûrîa makaaverithua tene na tene. Nao andû arîa athingu nîmakaathiî mwoyorî wa tene na tene.”

# Mat 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûvango wa kûûraga Jesû

## (

## Mar 14.1-2

## ;

## Luka 22.1-2

## ;

## Joh 11.45-53

## )

## Jesû nîwetîrîrue maguta arî Bethania

## (

## Mar 14.3-9

## ;

## Joh 12.1-8

## )

## Judasi nîwetîkîre gûcukanîrîra Jesû

## (

## Mar 14.10-11

## ;

## Luka 22.3-6

## )

## Jesû nîwarîre irio cia pasaka marî vamwe na arutwa ake

## (

## Mar 14.12-21

## ;

## Luka 22.7-13

## ,

## 21-23

## ;

## Joh 13.21-30

## )

## Irio cia Mwathani cia kîvwaî

## (

## Mar 14.22-26

## ;

## Luka 22.14-20

## ;

## 1Akor 11.23-25

## )

## Petero nîwerirwe atî nî agakaana Jesû

## (

## Mar 14.27-31

## ;

## Luka 22.31-34

## ;

## Joh 13.36-38

## )

## Jesû nîwavoire arî Gethisemane

## (

## Mar 14.32-42

## ;

## Luka 22.39-46

## )

## Kûnyitwa kwa Jesû

## (

## Mar 14.43-50

## ;

## Luka 22.47-53

## ;

## Joh 18.3-12

## )

## Jesû arî mbere ya kîama

## (

## Mar 14.53-65

## ;

## Luka 22.54-55

## ,

## 63-71

## ;

## Joh 18.13-14

## ,

## 19-24

## )

## Petero nîwakaanire Jesû

## (

## Mar 14.66-72

## ;

## Luka 22.56-62

## ;

## Joh 18.15-18

## ,

## 25-27

## )

**1** Rîrîa Jesû aarîkirie kûthomithania maûndû mau monthe, nîwerire arutwa ake atîrî,

**2** “Mue nîmwîcî atî kîrugo Kîam pasaka nîgîgûkinya vuva wa mîthenya îrî, na Mûrû wa Mûndû nîakûnenganîrwa akambwe.”

**2**

**3** Nao anene a athînjîri-Ngai wa vamwe na athuuri nîmaacemanirie mûciî kwa Mûthînjîri-Ngai mûnene wetagwa Kaiafa,

**4** na makîvanga ûrîa makûnyita Jesû na nthitho nîguo mamûûrage.

**5** Nwatî nîmeeranire atîrî, “Tûtingîmûnyita vîndî îno ya kîrugo, nîûndû andû mavota kûgoma.”

**5**

**6** Nake Jesû aarî îtûûrarî rîa Bethania mûciî gwa Simoni ûrîa warwarîte mûrimû wa ngothi.

**7** Rîrîa Jesû aarîcaga irio, mûndûmûka ûmwe nîwathiîre kûrî ke akuuîte mûcuva wîcûrîte maguta maanungaga waro na ma goro, na agîtîrîria maguta mau kîongorî Kîam Jesû.

**8** Nwatî rîrîa arutwa moonire ûguo nîmaarakarire na makîambîrîria kûrania atîrî, “Nî ndûî gîatûma anange maguta mau.

**9** Maguta mama nîmangîendua mbeca nyîngî ikînavewa athîni!”

**9**

**10** Nake Jesû nîwamenyire ûrîa maaugaga, na kwoguo nîwamerire atîrî, “Mûrathînia mûndûmûka ûyû nîkî? Mûndûmûka ûyû nîwambîka ûndû mwaro mûno.

**11** Andû arîa athîni mûkethagîrwa nao vîndî cionthe nwatî mûtikethagîrwa nanie vîndî cionthe.

**12** Mûndûmûka ûyû etîrîria mwîrî wakwa maguta nîguo aûvarîrîrie mbere ya ûthikwe.

**13** Nie nîramwîra nama atî kûrîa kuonthe ûvoro mwaro ûkaavunjua nthî yonthe, ûndû ûcio ambîka nîûkaganagwa nîguo aririkanagwe.”

**13**

**14** Nake mûrutwa ûmwe wa arîa îkûmi na aîrî wetagwa Judasi Mûsikariota, nîwathiîre kûrî anene a athînjîri-Ngai

**15** na akîmaûria atîrî, “Nîndûî mûkûmva nîngîmûnengera Jesû?” Nao nîmaatarire mbeca mîrongo îthatû cia sîlûva makîmûnengera.

**16** Kuuma vîndî îo Judasi nîwambîrîre gûcaria kamweke nîguo anenganîre Jesû kûrî o.

**16**

**17** Na mûthenya wa mbere wa kîrugo gîa kûrîa mîgate îrîa îtethagîrwa îkîrîtwe ndawa ya kwimbia, arutwa a Jesû nîmaathiîre kûrî ke na makîmûûria atîrî, “Ûrenda tûgakûvarîrîrie irio cia pasaka kû?”

**17**

**18** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Ta thiîni kûrî mûndû mûna îtûûrarî na mûmwîre, ‘Mwarimû auga atîrî: Îvinda rîakwa nîrîkinyu, na nîngûrîîra irio cia pasaka gwaku nyomba tûrî na arutwa akwa.’ ”

**18**

**19** Nao arutwa nîmeekire wata ûrîa Jesû aamerîte, na makîvarîria irio cia pasaka.

**19**

**20** Na kîvwaî Kîam mûthenya wa ûcio, Jesû na arutwa arîa îkûmi na aîrî nîmeekarire nthî nîguo marîe.

**21** Na rîrîa maarîcaga Jesû nîwamerire atîrî, “Nîramwîra nama atî, ûmwe gatagatîrî kenyu nîakûnjukanîrîra.”

**21**

**22** Nao arutwa nîmaanyitirwe nî kîeva na makîambîrîria kûmûria ûmwe kwa ûmwe atîrî, “Mwathani, nî nie ngûgûcukanîrîra?”

**22**

**23** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Ûmwe gatagatîrî kenyu ûrîa ûravokanîria mûgate thuvurî vamwe nanie nîke ûkûnjukanîrîra.

**24** Mûrû wa Mûndû nîagûkua wata ûrîa Mandîko Matheru maugîte. Nwatî kaî mûndû ûrîa ûgûcukanîrîra Mûrû wa Mûndû nîakûgîa na thîna-î! Nî kava mûndû ûcio atangîaciarirwe!”

**24**

**25** Nake Judasi ûrîa wamûcukanîrîre nîwamûririe atîrî, “Mwathani nînie ngûgûcukanîrîra?” Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Ûguo wauga nîguo.”

**25**

**26** Rîrîa maarîcaga, Jesû nîwocire mûgate, akîûrathima, akîwenyûranga, akîûnengera arutwa ake na akîmeera atîrî, “Kani mûrîe, ûyû nî mwîrî wakwa.”

**26**

**27** Nîwacokire agîoca gîkombe, agîcokeria Ngai ngatho, akîmanengera, na akîmeera atîrî, “Nyuani îno muonthe.

**28** Îno nî nthakame yakwa ya Kîrîkanîro , îrîa îgeetûrûrwa nîûndû wa andû eengî nîûndû wa kwoverwa mevia.

**29** Nîramwîra atî nie ndigaacoka kûnyua ndivei îno rîngî nginya mûthenya ûrîa ngaamînyua îrî njerû tûrî namue Ûthamakirî wa Vava.”

**29**

**30** Nao marîkia kwina rwîmbo, nîmaaumire kûu nyomba makîthiî kîrîmarî Kîam mîtî ya Mîtamaiyû.

**30**

**31** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Ûtukû ûyû wa ûmûnthî muonthe nîmûkûûra mûndiganîrie. Nîûndû Mandîko maugîte atîrî, ‘Ngai nîakaaûraga mûrîthi; nacio ng'ondu ivurunjûke.’

**32** Nwatî nariûka nîngaamûtongoria tûthiî Galili.”

**32**

**33** Nake Petero nîwerire Jesû atîrî, “Wana arîa engî onthe mangîgagûtiganîria, nie ndigaagûtiganîria!”

**33**

**34** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Nîrakwîra na ma atî mbere ya ngûkû îgambe ûtukû ûyû wa ûmûnthî, nîûkwîthîrwa ûngaanîte maita mathatû.”

**34**

**35** Nake Petero nîwamûcokerie atîrî, “Nie ndigaagûkaana wana ethîrwa nîkwa ngûraganîrua vamwe nawe!”

**35** Nao arutwa acio engî onthe nîmaaugire wa guo.

**35**

**36** Nake Jesû na arutwa ake nîmaacokire makîthiî vandû vetagwa Gethisemane na akîmeera atîrî, “Îkarani ava kamwerua nthiî vaarîa ngavoe.”

**37** Nake Jesû nîwetire Petero na ariû aîrî a Zebedii na makîthiî vamwe nao. Jesû nîwambîrîrie kûnyitwa nî kîeva, akîthînîka mûno ngororî yake,

**38** na akîra arutwa ake atîrî, “Nie nînîregua kîeva kîîngî mûno ngororî yakwa wa takwa nîngîkua. Îkaragani ava vamwe na nie na mûtikagwatwe nî toro.”

**38**

**39** Jesû aagendagenda mbere vanini nîwegwîthirie nthî na akîvoya atîrî, “Vava ethîrwa nwa kûvoteke, nthengutîria gîkombe gîkî Kîam mathîna. Nwatî îka ûrîa we ûkwenda, tî ûrîa nie ngwenda.”

**39**

**40** Nake Jesû nîwacokire varîa arutwa acio athatû maarî, na akîmethîrîria marî toro. Nake nîwaûririe Petero atîrî, “Mûtingîvotire gwîkara mûtarî toro na mûvoe vamwe nanie wanarî îthaa rîmwe?

**41** Mûtikamame nwatî voyani nîguo mûtikagwe mageriorî. Roho nîûrenda nwatî mwîrî ndûrî na vinya.”

**41**

**42** Jesû nîwacokire akîmatiga rîngî na akîvoya atîrî, “Vava, ethîrwa gîkombe gîkî Kîam mathîna gîtingînthengutîra ndakînyuîrîrîte, wendi waku nîwîkwe.”

**43** Ke nîwacokire rîngî kûrîa arutwa maarî, na nîwamethîrîrie mamamiî nîûndû maarî na toro mwîngî.

**43**

**44** Nake Jesû nîwamatigire rîngî, akîthiî na akîvoya riita rîa kathatû akiugaga ciugo wata icio.

**45** Ke nîwacokire rîngî varîa arutwa maarî, na akîmeera atîrî, “Anga nginya rîu mûrî toro mûvurûkîte? Ta roriani! Îvinda nîrîakinya na Mûrû wa Mûndû nîakûnenganîrwa kûrî evia.

**46** Rûngamani tûthiî! Taroriani mûnjukanîrîri nîwakinya!”

**46**

**47** Rîrîa Jesû aaragia, Judasi ûrîa warî ûmwe wa arutwa arîa îkûmi na aîrî nîwakinyire. Aakinyire marî na andû eengî makuuîte mviû na njokoma. Nao maatûmîtwe nî anene a athînjîri-Ngai na athuuri.

**48** Judasi ûrîa wamûcukanîrîre nîwambîte kwîra kîrîndî atîrî, “Mûndû ûrîa ngamumunya, ûcio nîke. Mûnyiteni!”

**48**

**49** Na wa rîmwe Judasi nîwathiîre kûrî Jesû na akîmwîra atîrî, “Mwarimû! Wî mwaro.” Nîwacokire akîmûmumunya.

**49**

**50** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Mûrata, îka ûrîa ûûkire gwîka!”

**50** Nao nîmaaûkire, makînyita Jesû na makîmûrangîra.

**51** Na ûmwe wa andû arîa maarî na Jesû nîwacomorire rûviû rwake, na akîrenga gûtû kwa ngombo ya Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene.

**52** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Cokia rûviû rwaku njûrarî, nîûndû arîa onthe marûaga na rûviû makaûragwa na rûviû.

**53** Anga ndwîcî nwambîtie ûtethio kuuma kûrî Vava, na andûmîre athigari makîria ya ikundi îkûmi na igîrî cia araika.

**54** Nwatî nwa nginya gwîkîke ûguo, nîguo Mandîko Matheru mavingue, wata ûrîa maugîte?”

**54**

**55** Nake Jesû nîwaûririe kîrîndî atîrî, “Mûkîte kûnyita mûkuîte mviû na njokoma takwa nî mûcunani? Nîrekaraga hekarûrî mûthenya wa mûthenya ngîthomithagia na matingînyiita.

**56** Nwatî maûndû mama mekîka nîguo maûndû marîa maarîtue nî arathi mandîkorî marîa matheru mavinge.”

**56** Nao arutwa ake onthe nîmaaûrire makîmûtiganîria.

**56**

**57** Nao andû arîa maanyitire Jesû nîmaamûvirire mûciî kwa Mûthînjîri-Ngai mûnene ûrîa wetagwa Kaiafa. Nao athuuri, wa vamwe na arimû a Watho nîmaagomanîte kuo.

**58** Nake Petero nîwaumire Jesû vuva arî varaca, nginya magîkinya nja ya mûciî wa Mûthînjîri-Ngai mûnene. Nîwekarire vau nja marî na arangîri nîguo one ûrîa gûgwîkara.

**59** Nao anene a athînjîri-Ngai, na Kîamma kîonthe nîmaacaragia ûira wa maveeni ûrîa mangîruta nîguo maûragithie Jesû,

**60** nwatî ûgîtura. Kûnarî ûguo, andû eengî nîmaarutire ûira wa maveeni wîgiî Jesû. Na mûthiiarî andû aîrî nîmaaûkire

**61** na makiuga atîrî, “Mûndû ûyû aaugire atî nwa avote kwomomora hekarû ya Ngai na amîtume rîngî na mîthenya îthatû.”

**61**

**62** Nake Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene nîwarûngamire na akîra Jesû atîrî, “Anga we ndûrî na ûndû ûngîcokia îgûrû rîa maûndû mama monthe ûrathitangwa namo?”

**63** Nwatî Jesû ndaamatumûka, aakirire kivi. Na wa rîngî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene nîwerire Jesû atîrî, “Nie nakwatha na rîîtwa rîa Ngai ûrîa ûtûûraga Mwoyo ûtwîre kana we nîwe Mesaya Mûriû wa Ngai.”

**63**

**64** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “We nîwauga guo. Nwatî nîramwîra atîrî muonthe; kuuma rîu nîmûkwona Mûrû wa Mûndû ûrîa wîkaraga mwena wa ûrîo wa Ngai Mwene Vinya na mwone agîûka arî matuurî ma îgûrû!”

**64**

**65** Nake Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene nîwatembûrangire nguo ciake na akiuga atîrî, “Nîwaruma Ngai! Gûtirî aira engî tûrenda! Mue nîmwegua akîruma Ngai!

**66** Nîmuga atîa îgûrû rîake?”

**66** Nao nîmaacokirie atîrî, “Ke nîmûvîtiu na nwanginya aûragwe.”

**66**

**67** Nao andû amwe nîmaatuîrîre Jesû mata ûthiû na makîmûriva. Engî nao nîmaamûcamûrire na mvî

**68** na makîmwîra atîrî, “Mesaya, we wî mûrathi! Tatwîre nî ûrîkû wakûringa.”

**68**

**69** Vîndî îo Petero ekarîte vau nja ya nyomba, mwîrîtu ûmwe warî ndungata ya mûnene wa athînjîri-Ngai nîwathiîre kûrî ke na akîmwîra atîrî, “Wa nawe mûrarî na Jesû wa Galili.”

**69**

**70** Nwatî Petero nîwakaanire arî mbere yao onthe na akiuga atîrî, “Nie ndiîcî ûrîa we ûrauga.”

**71** Petero nîwacokire akîthiî ya mwîrîgarî. Nake mwîrîtu wîngî warî ndungata nîwamwonire na îkîra andû arîa maarûngamîte vo atîrî, “Mûndû ûyû mararî na Jesû wa Nazarethi.”

**71**

**72** Nake Petero nîwakaanire rîngî akiuga atîrî, “Nîraria ma na Ngai nî mûira atî nie ndiîcî mûndû ûcio!”

**72**

**73** Vuva wa kavinda kanini andû arîa maarûngamîte vau nîmaathiîre kûrî Petero na makîmwîra atîrî, “Na ma ûrî ûmwe wao nîûndû wana mwarîrie waku nîûragûcukanîrîra!”

**73**

**74** Petero nîwambîrîrie kwîvîta akiugaga atîrî, “Nîraria ûma na Ngai amverithie ethîrwa nîraria maveeni atî nie ndiîcî mûndû ûcio!”

**74** Na kavinda wa kau ngûkû nîyagambire.

**75** Nake Petero nîwaririkanire ûrîa Jesû aamwîrîte atî, “Mbere ya ngûkû îgambe nîûkwîthîrwa ûngaanîte maita mathatû.” Nake Petero nîwaumire nja na akîrîra arî na ûrûrû mwîngî mûno.

# Mat 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavirirwe kûrî Pilato

## (

## Mar 15.1

## ;

## Luka 23.1-2

## ;

## Joh 18.28-32

## )

## Gûkua kwa Judasi

## (

## Ciîko 1.18-19

## )

## Jesû nîwacirithirue nî Pilato

## (

## Mar 15.2-5

## ;

## Luka 23.3-5

## ;

## Joh 18.33-38

## )

## Jesû nîwatuîrîrwe kûûragwa

## (

## Mar 15.6-15

## ;

## Luka 23.13-25

## ;

## Joh 18.39—19.16

## )

## Thigari nîcianyûrûririe Jesû

## (

## Mar 15.16-20

## ;

## Joh 19.2-3

## )

## Kwambwa kwa Jesû

## (

## Mar 15.21-32

## ;

## Luka 23.26-43

## ;

## Joh 19.17-27

## )

## Gûkua kwa Jesû

## (

## Mar 15.33-41

## ;

## Luka 23.44-49

## ;

## Joh 19.28-30

## )

## Kûthikwa kwa Jesû

## (

## Mar 15.42-47

## ;

## Luka 23.50-56

## ;

## Joh 19.38-42

## )

## Arangîri a mbîrîra

**1** Kîraûko tene, anene a athînjîri-Ngai onthe na athuuri nîmaavangire ûrîa makûûragithia Jesû.

**2** Nao nîmaamwovire na mvîngû na makîmûvira kûrî Pilato, ûrîa warî mûnene wa thirikari ya Roma.

**2**

**3** Rîrîa Judasi ûrîa wacukanîrîre Jesû aamenyire atî Jesû nîwatuîrwa kûûragwa, nîweririre na agîcokia mbeca irîa mîrongo îthatû cia sîlûva kûrî anene a athînjîri-Ngai na athuuri, na akîmeera atîrî,

**4** “Nie nînjîvîtie nîûndû wa gûcukanîrîra mûndû ûtevîtie nîguo aûragwe.”

**4** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tue tûtiramaka nî ûguo, ûcio nî thîna waku.”

**4**

**5** Nake Judasi nîwaikanirie mbeca icio kûu hekarûrî, akiuma na akîthiî agîita.

**5**

**6** Nao anene a athînjîri-Ngai nîmoocire mbeca icio na makiuga atîrî, “Ino nî mbeca cia nthakame, na watho wetû ndwîtîkîrîtie kwiga mbeca ta ino mûthithûrî wa hekarû.”

**7** Kwoguo nîmaathiîre ndundu, na makîrîkanîra magûre kîthaka Kîam mûmbi wa nyûngû na mbeca icio gîtuîke gîa kûthikagwa ageni.

**8** Kwoguo nginya ûmûnthî kîthaka kîu gîtagwa, “Kîthaka Kîam nthakame”.

**8**

**9** Kwoguo maûndû nîmaavingire marîa maarîtue nî mûrathi Jeremia atî: “Nîmoocire mbeca mîrongo îthatû cia sîlûva, thogora ûrîa andû a Isiraeli metîkîrîte kûrîva nî ûndû wake.

**10** Nîmaatûmîre mbeca icio kûgûra kîthaka Kîam mûmbi wa nyûngû kûringana na ûrîa Mwathani aambathîte.”

**10**

**11** Jesû nîwarûngamire mbere ya mûnene wa thirikari ya Roma. Mûnene ûcio nîwamûririe atîrî, “We nîwe mûthamaki wa Ayahudi?”

**11** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “We nîwe wauga guo.”

**12** Nwatî Jesû ndaacokia ûndû îgûrû rîa maûndû marîa aathitangirwe namo nî anene a athînjîri-Ngai na athuuri.

**12**

**13** Kwoguo Pilato nîwamûririe atîrî, “Anga ndûregua maûndû mau monthe marakûthitanga namo?”

**13**

**14** Nwatî Jesû nîwaregire gûcokia wanarî ûndû. Kwoguo Pilato nîwamakire mûno.

**14**

**15** Wa vîndî ya kîrugo Kîam pasaka, mûnene wa thirikari ya Roma nîwamenyerete kûrekagîrîria mûndû ûmwe wa arîa methagîrwa marî njeera, mûndû wa ûrîa andû mangîetirie.

**16** Na vîndî îo kwarî na mûndû ûmwe wovetwe njeera wetagwa Baraba . Ke nîwecîkene nîûndû aarî mûcûku mûno.

**17** Kwoguo, rîrîa andû maagomanire, Pilato nîwamaûririe atîrî, “Mûrenda nîmûrekerie ûrîkû? Nî Baraba kana nî Jesû ûrîa wîtagwa Mesaya?”

**18** Pilato nîwecî waro atî atongoria a Ayahudi maanenganîrîte Jesû kûrî ke nîûndû maarî na rwetho.

**18**

**19** Rîrîa Pilato eekarîte nyombarî ya gûcirithanîrua, mûka nîwatûmanire akeerwa atîrî, “Ndûgeke mûndû ûcio wanarî ûndû, nîûndû ndarî ûndû mûcûku ekîte. Nîûndû ûtukû mbîthîrîtwe nthînîkîte mûno kîrotorî gîakwa nîûndû wake.”

**19**

**20** Nao anene a athînjîri-Ngai na athuuri nîmaaringîrîrie kîrîndî kîre Pilato amarekerie Baraba na aûragithie Jesû.

**21** Nwatî Pilato nîwaûririe kîrîndî atîrî, “Nî ûrîkû gatagatîrî ka andû aya aîrî mûrenda nîmûrekerie?”

**21** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Nî Baraba!”

**21**

**22** Pilato nîwamaûririe atîrî, “Mûrenda mbîke atîa vi na Jesû ûrîa wîtagwa Mesaya?”

**22** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Mwambe mûtharavarî îgûrû!”

**22**

**23** Pilato nîwamaûririe atîrî, “Nî ûndû ûrîkû mûcûku ekîte?”

**23** Nao nîmaakîrîrîrie kugîrîria atîrî, “Mwambe mûtharavarî îgûrû!”

**23**

**24** Rîrîa Pilato oonire atî gûtirî ûndû angîka na akîona atî andû mavota kûgoma, nîwocire manjî, akîîthambia njara arî mbere ya kîrîndî na akîmeera atîrî, “Nie ndikaûrua nthakame ya mûndû ûyû. Ûyû nî wîra wenyu!”

**24**

**25** Nakîo kîrîndî kîonthe nîgîacokirie atîrî, “Nthakame yake nî îtûcokerere na îcokerere ciana cietû.”

**25**

**26** Pilato nîwacokire akîrekereria Baraba. Na arîkia kûrivithia Jesû na ivoko, nîwamûnenganîre akambwe.

**26**

**27** Nao athigari a Pilato nîmaacokire makîvira Jesû mûciî kwa mûnene wa Roma. Nayo mbûtû yonthe ya athigari nîyamûrigicîrie.

**28** Nîmaacokire makîmûruta nguo ciake makîmwîkîra nguo ndune.

**29** Nao nîmaamûthondekere nthûmbî ya mîgua, makîmwîkîra kîongorî gîake na makîmûnyitithia karûthanju na njara yake ya ûrîo. Nîmaacokire magîturia maru mbere yake na makîmûnyûrûria makiugaga atîrî, “Wî mwaro Mûthamaki wa Ayahudi!”

**30** Nao nîmaamûtuîrîre mata, magîoca rûthanju na makîmûringa kîongo.

**31** Na rîrîa marîkirie kûmûnyûrûria, nîmaamûrutire kanjû makîmûcokia nguo ciake na makîmûvira akambwe mûtharavarî îgûrû.

**31**

**32** Marî njîrarî, nîmaatûnganire na mûndû waumîte Kurene wetagwa Simoni na makîmûringîrîria akuuîre Jesû Mûtharava.

**33** Nao nîmaakinyire vandû vetagwa Gologotha, na ûguo nî ta kuga, “Vandû va îvîndî rîa Kîongo”.

**34** Na marî vau nîmaaveere Jesû ndivei îtukanîtue na kîndû kîrûrû, nwatî amîcama nîwaregire kûmînyua.

**34**

**35** Nao nîmaamwambire mûtharavarî na magîcoka makîûthîra nguo ciake na makîigaana.

**36** Na vuva wa ûguo nîmeekarire nthî wa vau mamûrangîrîte.

**37** Na îgûrû rîa kîongo gîake nîmaacuririe kîmenyithia Kîamndîkîtwe ûndû ûrîa aathitangîrîtwe atî, “Ûyû nîke Jesû Mûthamaki wa Ayahudi.”

**38** Nao nîmaacokire makîamba acunani aîrî vamwe na Jesû, ûmwe mwena wake wa ûrîo, na ûcio wîngî mwena wake wa ûmotho.

**38**

**39** Nao andû arîa maavîtûkagîrîra vau nîmaainainirie ciongo ciao na makîruma Jesû makîmwîraga atîrî,

**40** “Ooo! We nîûngîomomorire hekarû na ûmîtume rîngî na mîthenya îthatû. Îîtethûre na wîrute mûtharavarî ethîrwa we wî Mûriû wa Ngai.”

**40**

**41** Nao anene a athînjîri-Ngai, arimû a Watho, na athuuri wa nao nîmaamûnyûrûririe makiugaga atîrî,

**42** “Nîaratethûraga arîa engî, nwatî ndangîîtethûra! Ke nîke Mûthamaki wa Isiraeli. Nîerute mûtharavarî îgûrû, natue nîtûgwîtîkia atî ke nîke Mesaya.

**43** Ke nîevokete Ngai na augaga atî ke nî Mûriû wa Ngai. Tigani rîu twone kana Ngai nîakûmûtethûra.”

**43**

**44** Wana nginya acunani arîa maambîtwe vamwe nake nîmaamûrumire wa guo.

**44**

**45** Thaa thita cia mûthenya ciakinya, vûrûri wonthe nîwagîre nduma nginya thaa kenda.

**46** Na ciakinya thaa kenda, Jesû nîwaugîrîrie atîrî, “Eloi, Eloi, lama savakithani?” Na ûguo nî ta kuga atîrî, “Ngai wakwa, Ngai wakwa wandiganîria nîkî?”

**46**

**47** Nao andû amwe arîa maarûngamîte vau mamwîgua, nîmaaugire atîrî, “Ke areta Elija.”

**48** Na ûmwe gatagatîrî kao nîwavinyûrire wa rîmwe, agîoca civonji, na akîmîrinda ndiveirî îno ngagatu. Nîwacokire akîmîmundîrîra karûthanjurî na akîmûnengereria anyue.

**48**

**49** Nwatî andû acio engî nîmeeranire atîrî, “Tweterereni twone kana Elija nî agûka kûmûtethûra!”

**49**

**50** Nake Jesû nîwanîrîre rîngî na mûgambo mûnene na akînatuîkana.

**50**

**51** Nakîo gîtambaa gîa hekarû nîgîatûkanire maita maîrî, kuuma îgûrû nginya nthî. Nayo nthî nîyainainire namo mathiga magîatûkanga.

**52** Mbîrîra nîciavingûkire, na andû a Ngai eengî arîa maakuîte nîmaariûkirue;

**53** na makiumia mbîrîrarî ciao. Na rîrîa Jesû ariûkire, nîmaathiîre îtûûrarî rîa Jerusalemu na makîonwa nî andû eengî.

**53**

**54** Rîrîa mûnene wa athigari îgana na athigari arîa maarî nake marangîrîte Jesû meegwire kîthingithia, na makîona maûndû marîa mengî monthe meekîkire, nîmaamakire na makiuga atîrî, “Na ma mûndû ûyû ararî Mûriû wa Ngai!”

**54**

**55** Navo vaarî na aka eengî meroragîria marî varaca. Aka acio nî arî maarûmîrîrîte Jesû kuuma Galili makîmûtungatagîra.

**56** Gatagatîrî kao kwarî na Mariamu Mûmagidali, Mariamu ng'ina wa Jakuvu na Josefu, na mûka wa Zebedii.

**56**

**57** Kîvwaî gîakinya, mûndû warî mûtongu waumîte Arimathea nîwakinyire. Ke eetagwa Josefu na aarî mûrutwa wa Jesû.

**58** Nake nîwathiîre kûrî Pilato na akîmûria amûve mwîrî wa Jesû. Pilato nîwathanire atî Josefu avewe mwîrî wa Jesû.

**59** Kwoguo Josefu nîwocire mwîrî, akîûrigica na cuka îno ntheru,

**60** na akîwiga mbîrîrarî yake îrîa aacîte îthigarî na îtaanaigwa mûndû. Nîwacokire akîvingiritia îthiga rînene akîvinga mbîrîra narîo akînathiî.

**61** Mariamu Mûmagidali na Mariamu ûcio wîngî meekarîte nthî vau mwena ûcio wîngî wa mbîrîra.

**61**

**62** Mûthenya ûcio wîngî warî mûthenya wa thavatû. Nao anene a athînjîri-Ngai na Afarisai, nîmaagomanire mbere ya Pilato na makîmwîra atîrî,

**63** “Mûnene, tue nîtûraririkana atî vîndî îrîa mûndû ûcio mûthani aatûûraga mwoyo nîwaugire atîrî, ‘Nîngaariûkua mûthenya wa kathatû.’

**64** Kwoguo, athana mbîrîra yake îrangîrwe nginya mûthenya wa kathatû nîguo arutwa ake kûthiî vo maîe mwîrî wake na vuva wa ûguo macoke meere andû atî Jesû nîmûriûku. Maveeni ta mau nwa methîrwe marî macûku mûno gûkîra marîa ma mbere.”

**64**

**65** Nake Pilato nîwamerire atîrî, “Ocani arangîri na mûthiî nao makarangîre mbîrîra îo wata ûrîa mûngîvota.”

**65**

**66** Kwoguo nîmaathiîre na magîkîra îthiga rîrîa rîavingîte mbîrîra mûvûûri na magîcoka magîtiga athigari marangîrîte mbîrîra.

# Mat 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûriûka kwa Jesû

## (

## Mar 16.1-10

## ;

## Luka 24.1-12

## ;

## Joh 20.1-10

## )

## Ûrîa arangîri maugire

## Jesû nîwaumîrîre arutwa ake îkûmi na ûmwe

## (

## Mar 16.14-18

## ;

## Luka 24.36-49

## ;

## Joh 20.19-23

## ;

## Ciîko 1.6-8

## )

**1** Thavatû yathira, njumavili kîraûko tene, Mariamu Mûmagidali na Mariamu ûcio wîngî nîmaathiîre kûroria mbîrîra.

**2** Na wa rîmwe nîkwagîre na kîthingithia kînene. Nake Mûraika wa Mwathani nîwanyûrûrûkire kuuma îgûrû, akîvingiritia îthiga na akîrîkarîra.

**3** Mûraika ûcio aakengaga ta rûveni, nacio nguo ciake ciacerûvîte ta îra.

**4** Nao arangîri nîmeetigîre mûno, makinaina na magîkara ta andû akuû.

**4**

**5** Nake mûraika nîwerire aka acio atîrî, “Tigani gwîtigîra, nîûndû nîmbîcî mûracaria Jesû ûrîa wambirwe mûtharavarî.

**6** Ndarî ava, ke nîariûkîtue wata ûrîa aaugire. Taûkani mwone varîa aramamîte.

**7** Rîu thiîni narua mwîre arutwa ake atîrî, ‘Ke nîmûriûku, na nîakûthiî Galili mbere yenyu, na kûu nîkuo mue mûkamwona!’ Ririkanani ûrîa nie namwîra.”

**7**

**8** Kwoguo aka acio nîmaumire mbîrîrarî na îvenya mamakîte nwatî marî na gîkeno. Nîmaavinyûrire na makîthiî kwîra arutwa a Jesû ûvoro ûcio.

**8**

**9** Na wa rîmwe Jesû nîwaumîrîre aka acio na akîmeera atîrî, “Gîani na thayû.” Nao nîmaathiîre kûrî ke na makîmûgooca manyitîte magûrû make.

**10** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Tigani gwîtigîra. Thiîni mwîre ariû a îthe wetû mathiî Galili na kûu nîkuo makaamona.”

**10**

**11** Na rîrîa aka acio maathiîre, arangîri amwe gatagatîrî ka arîa maarangîrîte mbîrîra nîmaacokire matûûrarî, na makîra athînjîri-Ngai arîa anene maûndû marîa monthe mekîkire.

**12** Athînjîri-Ngai na athuuri nîmaagomanire na makîthondeka mûvango wao. Nîmaaveere arangîri acio mbeca nyîngî

**13** na makîmeera atîrî, “Thiîni mûkera andû atî arutwa a Jesû nîmaraûkire ûtukû na maîa mwîrî wa Jesû rîrîa mûraamamîte.

**14** Na mûnene wa thirikari ya Roma angîgua ûguo, tue nîtûkûmwonithia atî mûtiîvîtie. Kwoguo mûtigetigîre.”

**14**

**15** Kwoguo arangîri nîmoocire mbeca na magîka wa ûrîa meerîtwe meke. Naguo ûvoro ûyû nîguo ûtûîre ûganagwa nî Ayahudi nginya mûthenya wa ûmûnthî.

**15**

**16** Nao arutwa arîa îkûmi na ûmwe nîmaathiîre îtûûrarî rîa Galili, kîrîmarî kûrîa Jesû aamerîte mathiî.

**17** Na rîrîa maamwonire, nîmaamûgoocire wana gûtuîka amwe gatagatîrî kao maarî na nganja.

**18** Nake Jesû nîwathiîre vakuvî nao na akîmeera atîrî, “Nie nîrî mûve wathani wonthe gûkû nthî wana îgûrû.

**19** Kwoguo thiîni kûrî andû onthe arîa marî nthî yonthe mûkamatue arutwa akwa. Mavatithagieni na rîîtwa rîa Îthe, na rîa Mûriû na rîa Roho Mûtheru.

**20** Mathomithagieni kwathîkîra maûndû monthe marîa nîmwathîte. Ngethagîrwa nîrî vamwe na mue vîndî cionthe kinya îthirîro rîa mavinda mama.”

Mar

# Mar 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mavunjio ma Johana Mûvatithania

## (

## Mat 3.1-12

## ;

## Luka 3.1-18

## ;

## Joh 1.19-28

## )

## Kûvatithua na kûgerua kwa Jesû

## (

## Mat 3.13—4.11

## ;

## Luka 3.21-22

## ;

## 4.1-13

## )

## Jesû nîwetire ategi ana a nthamaki

## (

## Mat 4.12-22

## ;

## Luka 4.14-15

## ;

## 5.1-11

## )

## Mûndû warî na ngoma

## (

## Luka 4.31-37

## )

## Jesû nîwavonirie andû eengî

## (

## Mat 8.14-17

## ;

## Luka 4.38-41

## )

## Jesû nîwavunjirie Galili

## (

## Luka 4.42-44

## )

## Jesû nîwavonirie mûndû warwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi

## (

## Mat 8.1-4

## ;

## Luka 5.12-16

## )

**1** Gîkî nîkîo Kîammbîrîria Kîam Ûvoro Mwaro wîgiî Jesû Kristû, Mûriû wa Ngai

**2** Kwandîkirwe nî mûrathi Isaia:

**2** “Ngai aaugire atîrî,

**2** ‘Nie nîngûtûma mûnjaama wakwa athiî mbere yaku,

**2** na nîke ûgaakûthondekera njîra’;

**2**

**3** Kûrî na mûndû ûranîrîra arî werûrî akiugaga atîrî,

**3** ‘Thondekani njîra ya Mwathani,

**3** na mûrûngarie tûcîra twake!’ ”

**3**

**4** Nake Johana nîwathiîre werûrî akîvunjagia na akîvatithanagia. Nîweraga andû atîrî, “Îrireni mevia menyu na mûvatithue, nake Ngai nîakûmwovera mevia menyu.”

**5** Nao andû eengî arîa maaumîte vûrûrirî wa Judea na îtûûrarî rîa Jerusalemu nîmaathiîre kûrî Johana nîguo mamûthikîrîrie. Nao nîmaaumbûrire mevia mao na makîvatithua nîke rûnjîrî rwa Jorodani.

**5**

**6** Johana eekîraga nguo yarûthîtwe na guoya wa ngamîîra na akeyovaga mûcivi wa rûo kîûnûrî. Irio ciake ciarî ngige na ûûkî wa kîthaka.

**7** Nîwavunjîrie andû na akîmeera atîrî, “Ûrîa ûgûka vuva wakwa nî mûnene kûngîra na nie ndirî mwagîrîru wa kûvota gûkuamîrîria nîmwovore iratû ciake.

**8** Nîmûvatithagia na manjî, nwatî ke akaamûvatithagia na Roho Mûtheru.”

**8**

**9** Mîthenya mînini yavîtûka, Jesû nîwaumire îtûûrarî rîa Nazarethi vûrûrirî wa Galili na akîthiî kûvatithua nî Johana rûnjîrî rwa Jorodani.

**10** Jesû aaumîra manjîrî warîo, nîwonire îgûrû rîavingûka na Roho Mûtheru akîmûnyûrûrûkîra ekariî ta ndutuura.

**11** Naguo mûgambo nîwaumire îgûrû ûkiuga atîrî, “We nîwe Mûrû wakwa ûrîa mendete, nîrîmûkenie mûno nîwe.”

**11**

**12** Na warîo Roho Mûtheru nîwatûmire athiî werûrî,

**13** kûrîa eekarire mîthenya mîrongo îna, akîgeragua nî Caitani. Nîwekaranirie na nyamû cia kîthaka, nao araika makîmûtungatîra.

**13**

**14** Rîrîa Johana aavingîrwe njeera, Jesû nîwathiîre Galili akîvunjagia Ûvoro Mwaro wa Ngai,

**15** akiugaga atîrî, “Kavinda nîgakinyu, naguo ûthamaki wa Ngai nîûkuvîvîrîtie! Îrireni mevia menyu na mwîtîkie Ûvoro Mwaro!”

**15**

**16** Rîrîa Jesû aavîtûkagîra rûtererî rwa îria rîa Galili, nîwonire ategi aîrî a nthamaki, Simoni na mûrwang'ina wetagwa Enderea. Nao maategaga nthamaki na neti.

**17** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Ûkani mûnûmîrîre na nîngûmûtua ategi a andû.”

**18** Nao nî nîmatiganîrie neti ciao wa rîmwe, na makîmûrûmîrîra.

**18**

**19** Nake Jesû athiîcathiîca vanini, nîwonire Jakuvu mûrû wa Zebedii, vamwe na mûrwang'ina wetagwa Johana marî gatarûrî magîtuma neti ciao.

**20** Rîrîa Jesû aamonire nîwametire. Nao nîmaatigire îthe wao Zebedii wa vamwe na andû ake a wîra marî gatarûrî, makîrûmîrîra Jesû.

**20**

**21** Jesû na arutwa ake nîmaathiîre îtûûrarî rîa Kaperinaumu. Na mûthenya wa thavatû wakinya nîwatonyire îvoerorî na akîambîrîria kûthomithia andû.

**22** Nao andû arîa maamûthikîrîrîtie nîmaamakire nîûndû athomithanagia ta mûndû warî na wathani, nwatî tî ta arimû a Watho.

**22**

**23** Na vîndî wa îo, kûu îvoerorî nîgwatonyire mûndû wanyitîtwe nî ngoma, na akiugîrîria atîrî,

**24** “Ûrenda atîa natue we Jesû wa Nazarethi? Ûkîte gûtûthiria? Nîngwîcî we wî û. We wî ûrîa Mûtheru wa Ngai!”

**25** Nake Jesû nîwagûkirie ngoma îo na vinya na akîmîra atîrî, “Kira na ume gwîke!”

**25**

**26** Nayo ngoma îo nîyamwinainirie na vinya, agîkaa na mûgambo mûnene na îkînauma kûrîke.

**27** Nao andû onthe nîmaamakire na makîambîrîria kûrania atîrî, “Ûguo naguo-î nî atîa? Gîkî nakîo nîkwa gî kîthomo kîgeni? Mûndû ûyû aratha ngoma nacio ikamwathîkîra!”

**27**

**28** Na wa rîmwe ngumo ya Jesû nîyatambire kûndû kuonthe vûrûrirî wa Galili.

**28**

**29** Jesû na arutwa ake nîmaaumire îvoerorî na magîtonya nyomba gwa Simoni na Enderea. Nake Jakuvu na Johana maarî vamwe nao.

**30** Na vîndî îo, ng'ina wa mûka wa Simoni aamamîte ûrîrî arwarîte mûrimû wa kûviûva mwîrî. Nake Jesû akinya wa rîo nîmaamûmenyithirie ûvoro wake.

**31** Jesû amûkuvîvîria, nîwamûnyitire njara na akîmûrûngamia. Nake mûndû ûcio nîwegwire waro na akîambîrîria kûmatungatîra.

**31**

**32** Na kîvwaîrî kîu riûa rîathûa, andû nîmaavirîre Jesû andû onthe arîa maarwarîte wana arîa maarî na ngoma.

**33** Nao andû onthe a îtûûra rîu, nîmaagomanire vau nja ya nyomba.

**34** Nake Jesû nîwavonirie andû eengî arîa maarwarîte mîrimû ya mîthemba mîîngî na akîrutûrûra ndaimono nyîngî. Nake ndaciîtîkîria ciarie nîûndû nîciamwîcî.

**34**

**35** Kîraûko macangîa Jesû aramûka, nîwaumire nyomba na akîthiî kûndû gûtaarî na andû kûvoya Ngai.

**36** Nake Simoni na arîa engî maarî nake, nîmaamûcaririe

**37** na mamwona makîmwîra atîrî, “Andû onthe nîmaragûcaria.”

**37**

**38** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Tigani tuume gûkû tûthiî na kûu icagirî irîa irî vakuvî nîguo ngavunjie kuo, nîûndû kîu nîkîo gîtûmi kîrîa gîatûmire mbûke.”

**38**

**39** Nake Jesû nîwathiîre Galili kuonthe akîvunjagîria andû mavoerorî na akîrutûrûraga ndaimono kuuma kûrî andû.

**39**

**40** Mûndû ûmwe warwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi nîwathiîre kûrî Jesû akîmûturîria maru na akîmûkaîra akîmwîra atîrî, “We ûngîenda nwa ûntherie.”

**40**

**41** Nake Jesû nîwaringirwe nî ntha, agîtambûrûkia njara, akîmûvutia na akîmwîra atîrî, “Nie nîngwenda, Ûrothera!”

**42** Na wa rîo mûrimû ûcio wa ngothi nîwamûthirire na akîthera.

**43** Nake Jesû nîwamwarîrie na vinya na akîmwîra atîrî,

**44** “Menyerera ndûkere mûndû wana ûrîkû ûvoro ûyû. Nwatî ûthiî ûkeyonanie kûrî mûthînjîri-Ngai na ûrute îgongoona rîrîa Musa aathanire nîguo rîtuîke ûira wa ma kûrî andû onthe atî we nîwatherua.”

**44**

**45** Nake mûndû ûcio aathiî, nîwaririe atagwîtigîra na agîtambia ûvoro ûcio mûno ûndû Jesû atangîatonyire îtûûrarî wanarî rîrîkû akîonagwa. Kwoguo Jesû nîwathiîre kûndû kwîthithu, nwatî wana arî kuo andû nwa maathiîcaga kûrî ke maumîte kûndû kuonthe.

# Mar 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavonirie mûndû warî mûkuû ciîga cia mwîrî

## (

## Mat 9.1-8

## ;

## Luka 5.17-26

## )

## Jesû nîwetire Lawi

## (

## Mat 9.9-13

## ;

## Luka 5.27-32

## )

## Kîûria kîgiî kwînyerekia

## (

## Mat 9.14-17

## ;

## Luka 5.33-39

## )

## Kîûria kîgiî mûthenya wa thavatû

## (

## Mat 12.1-8

## ;

## Luka 6.1-5

## )

**1** Mîthenya mînini yavîtûka, Jesû arîkia gûcoka Kaperinaumu, nîkwamenyekanire atî aarî mûciî.

**2** Nao andû eengî nîmaagomanire kuo ki na magîtura vandû mangîkara, wana nginya vau nja ya nyomba. Na vîndî wa îo Jesû akîmavunjagîria,

**3** andû ana nîmaakinyire makuuanîrîte mûndû warî mûkuû ciîga cia mwîrî.

**4** Nao matingîavotire kûmûkinyia kûrî Jesû nîûndû wa ûrîa kîrîndî Kîamvatîkanîte. Kwoguo nîmaaimbûrire nyomba îgûrû rîa varîa Jesû aarî. Na maimbûra vandû mangîvota kûmûtonyereria, nîmaamûnyûrûrûkirie amamîrîte kîvarî.

**5** Nake Jesû ona ûrîa maarî na wîtîkio mûnene, nîwerire mûndû ûcio wakuîte ciîga ciake cia mwîrî atîrî, “Mûvîcîwa, nîwoverwa mevia maku.”

**5**

**6** Nao arimû a Watho arîa meekarîte kuo, nîmeeyûririe na ngoro ciao atîrî,

**7** “Mûndû ûyû angîvota kuga ûguo atîa? Kûu nî kûruma Ngai. Nû ûngîvota kwovanîra mevia tiga Ngai?”

**7**

**8** Nake Jesû nîwamenyire wa rîmwe ûrîa meciragia, na kwoguo akîmaûria atîrî, “Nîndûî kîratûma mwîcirie maûndû ta mama?

**9** Ûndû ûrîa mûvûthû nî ûrîkû, nîkwîra mûndû ûyû ûkuîte ciîga ciake cia mwîrî, ‘Nîwoverwa mevia maku,’ kana nîkûmwîra, ‘Ûkîra woce kîvarî gîaku na wîthiîre?’

**10** Nie nîngûmwonia na ma atî Mûrû wa Mûndû arî na ûvoti gûkû nthî wa kwovanîra mevia.” Na kwoguo nîwerire mûndû ûcio wakuîte ciîga ciake cia mwîrî atîrî,

**11** “Nie nakwîra ûkîre woce kîvarî gîaku, na wînûke!”

**11**

**12** Nake mûndû ûcio nîwaûkîrire, agîoca kîvarî gîake na akiuma narua aroretue nî andû onthe. Nao andû onthe nîmaamakire na magîkumia Ngai makiugaga atîrî, “Kaî rûrû tûtirî twaruona-î!”

**12**

**13** Jesû acoka rûtererî rwa îria rîa Galili, andû eengî nîmaathiîre kûrî ke na akîambîrîria kûmathomithia.

**14** Na rîrîa aavîtûkaga, nîwonire mwîtia wa mbeca cia gooti wetagwa Lawi mûrû wa Alufayo ekarîte wavicirî yake. Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Nûmîrîra.” Nake Lawi nîwaûkîrire na akîmûrûmîrîra.

**14**

**15** Rîrîa Jesû eekarîte metharî akîrîa irio kwa Lawi mûciî, etia eengî a mbeca cia gooti na evia arîa maamûrûmîrîrîte, nîmeekaranîre vamwe na Jesû na arutwa ake.

**16** Na rîrîa arimû amwe a watho, a gîkundi Kîam Afarisai moonire Jesû akîrîcanîra na evia na etia a mbeca cia gooti, nîmaaûririe arutwa ake atîrî, “Nîndûî gîtûmaga arîcanîre na andû ta aya?”

**17** Rîrîa Jesû eegwire ûrîa maaûragia, nîwamerire atîrî, “Andû arîa arwaru nîo mavataraga ndagîtarî, nwatî tî arîa matarî arwaru. Nie ndiûkîte gwîta andû arîa athingu, nwatî mbûkîte gwîta evia.”

**17**

**18** Vîndî îmwe rîrîa arutwa a Johana ûrîa Mûvatithania na a Afarisai meenyereketie, andû amwe nîmaathiîre kûrî Jesû na makîmûria atîrî, “Nîndûî gîtûmaga arutwa a Johana Mûvatithania na a Afarisai menyerekie, nwatî aku matiînyerekagia?”

**18**

**19** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Andû arîa metîrîtwe ûviki nwa menyerekie vîndî îrîa mûvikania arî vamwe nao?” Ûguo gûtingîvoteka! Vîndî îrîa mûvikania arî vamwe nao, matingîvota kwînyerekia.

**20** Kavinda nîgagaakinya rîrîa mûvikania akaathengutua karîgatîrî kao, na vîndî îo nîmakenyerekia.

**20**

**21** “Gûtirî mûndû ûtengaga nguo ngûrû na kîraka gîkî gîcerû, nîûndû angîka ûguo, kîraka kîu nwa kîgucagucie nguo îo ngûrû, nayo îgatembûka mûno.

**22** Wana gûtirî mûndû wonoragîria ndivei ya kûvivwa warîo mboororî îno ngûrû, nîûndû mbooro îo nwa îtarûrwe nî ndivei îo, na ndivei, wana mbooro ikaûra mana. Ndivei ya kûvivwa warîo yonoragîrua mboororî îno njerû.”

**22**

**23** Na mûthenya ûmwe wa thavatû Jesû nîwavîtûkîre mîgûndarî ya ngano. Nao arutwa ake arîa maathiîcanîtie nake nîmaambîrîrie gûtua igira cia ngano.

**24** Kwoguo Afarisai nîmaaûririe Jesû atîrî, “Nîndûî kîratûma arutwa aku meke ûrîa Watho ûtetîkîrîtie gwîkwe mûthenya wa thavatû?”

**24**

**25** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Anga mûtianathoma ûrîa Daudi eekire rîrîa ke vamwe na arîa maarî nake maarî avûtu?

**26** Aatonyire nyombarî ya Ngai vîndî îrîa Abiatha aarî Mûthînjîri-Ngai mûnene, na akîrîa mîgate îrîa yarutîrîtwe Ngai na îtaagîrîrwe kûrîwa nî mûndû wîngî tiga athînjîri-Ngai onga. Daudi nîwamîrîre na akîva arîa engî maarî nake.”

**26**

**27** Nake Jesû akîrîkîrîria nîwamerire atîrî, “Mûthenya wa thavatû watuirwe nîûndû wa wagîrîru wa mûndû, nwatî mûndû ndaaûmbwa nîûndû wa thavatû.

**28** Na kwoguo Mûrû wa Mûndû nî Mwathani nginya wa mûthenya wa thavatû.”

# Mar 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavonirie mûndû wonjete

## (

## Mat 12.9-14

## ;

## Luka 6.6-11

## )

## Kîrîndî kîrîa kîarî vakuvî na îria

## Jesû nîwathuurire atûmwa ake îkûmi na aîrî

## (

## Mat 10.1-4

## ;

## Luka 6.12-16

## )

## Jesû na Belizebuli

## (

## Mat 12.22-32

## ;

## Luka 11.14-23

## ;

## 12.10

## )

## Ng'ina wa Jesû na arîa maaciaranîrîtue na Jesû

## (

## Mat 12.46-50

## ;

## Luka 8.19-21

## )

**1** Wana rîngî Jesû nîwatonyire îvoerorî kûrîa kwarî na mûndû wonjete njara.

**2** Nao andû amwe arîa maarî kuo nîmaatuîragia ûndû ûrîa mangîmûthitanga naguo. Nao nîmekarire mamûroretie mûno nîguo moone kana nîakûvonia mûndû ûcio mûthenya wa thavatû.

**3** Nake Jesû nîwerire mûndû ûcio wonjete njara atîrî, “Umîra ava mbere.”

**4** Nîwacokire akîûria andû acio atîrî, “Watho wetû ûtwîtîkîrîtie twîkage atîa mûthenya wa thavatû? Ûtwîtîkîrîtie gûtethia kana kûnûva? Gûtethûra mûndû kuuma gîkuûrî kana kûûraga?” Nao nîmakirire.

**4**

**5** Jesû nîwamaroririe arakarîte na arî na kîeva kîîngî mûno ngororî yake nîûndû wa ûrîa maaûmîtie ngoro ciao. Nîwacokire akîra mûndû ûcio wonjete njara atîrî, “Tambarûkia njara yaku.” Nake nîwamîtambarûkirie na îkîvua.

**6** Nao Afarisai moona ûguo nîmaaumire îvoerorî, na makîthiî ndundu na Aerodia nîguo mavange ûrîa makûragithia Jesû.

**6**

**7** Jesû na arutwa ake nîmaaumire kûu na makîthiî îriarî rîa Galili.

**8** Nao andû eengî nîmaamûrûmîrîre. Amwe maarî a kuuma Galili na engî a kuuma Judea, Jerusalemu, na mûringo wa Idumea, wana mûringo wa îrathîro wa rûnjî rwa Jorodani na kuuma vûrûrirî ûrîa wî vakuvî na matûûra ma Turo na Sidoni. Andû acio maathiîre kûrî Jesû nîûndû nîmeguîte maûndû marîa eekaga.

**9** Na nîûndû wa ûrîa andû maarî eengî, Jesû nîwerire arutwa ake mamûvarîrîrie gatarû nîguo ndagatugutanue nîo.

**10** Nake nîwavonetie andû eengî, na nîkîo arwaru onthe maavatîkanaga makîenda kûmûvutia.

**11** Na rîrîa rîonthe ngoma ciamwonaga, nîcietungumanagia nthî mbere yake na ikîmugagîrîria atîrî, “We nîwe Mûriû wa Ngai!”

**11**

**12** Jesû nîwakaanirie ngoma icio na vinya itikeere mûndû ûrîkû kana ûrîkû ke nîke û.

**12**

**13** Jesû nîwacokire akîambata kîrîmarî, na agîîtîra andû arîa eendire. Nao nîmaathiîre kûrî ke,

**14** na akîthuura îkûmi na aîrî arîa aatuire atûmwa, nîguo mekaranagie nake, amatûmage makavunjie,

**15** na methagîrwe na ûvoti wa kûrutûrûra ngoma.

**15**

**16** Nao nî Simoni (ûrîa aatuîrîre rîîtwa akîmwîta Petero);

**17** Jakuvu mûrû wa Zebedii na Johana mûrwang'ina na Jakuvu (arîa aatuîrîre rîîtwa akîmeeta, Boanerigesi, naguo ûguo nî ta kuga “Andû a marurumî,”);

**18** Enderea, Filipu, Batholomayo, Mathaayo, Toma, Jakuvu mûrû wa Alufayo, Thadayo, Simoni Mûzeloti

**19** na Judasi Mûsikariota, ûrîa wamûcukanîrîre.

**19**

**20** Jesû nîwacokire akînûka. Kîrîndî kîîngî nakîo nîkîagomanire ûndû ke na arutwa ake, matangîonire kamweke ga kûrîa irio.

**21** Rîrîa andû a mûciî wao meeguire ûguo, nîmaathiîre kûmûnyita, nîûndû andû maugaga atî, “Nîagûrûkîte.”

**22** Nao arimû amwe a watho, arîa maaumîte Jerusalemu maaugaga atîrî, “Arî na Belizebuli mûnene wa ndaimono! Belizebuli nîke ûmûvecaga ûvoti wa kûrutûrûra ndaimono.”

**22**

**23** Kwoguo Jesû nîwametire na akîmeera na ngerekano atîrî, “Caitani angîvota kûrutûrûra Caitani atîa?

**24** Ûthamaki wa wonthe ûngîîgaûkania, ûthamaki ûcio ndûngîvota kwîrûngamia.

**25** Wana mûciî ûngîîgaûkania, mûciî ûcio ndûngîvota kwîrûngamia.

**26** Kwoguo ûthamaki wa Caitani ûngîîgaûkania, ûthamaki ûcio ndûngîvota kwîrûngamia nîkwa ûngîthira.

**26**

**27** “Gûtirî mûndû ûngîtonya nyomba ya mûndû njamba na amûcune indo ciake atambîte kûmûthaîkania. Nwanga aambire kûmûthaîkania nîguo avote kûmûcuuna indo ciake.

**27**

**28** “Nîramwîra na ma atî, andû nîmakooverwa mevia mao monthe, wana irumi cionthe irîa maanaruma Ngai nacio.

**29** Nwatî mûndû wa wonthe, ûkaaruma Roho Mûtheru ndarî vingo akooverwa nîûndû nîwîkîte wîvia ûrîa ûtakoovanîrwa tene na tene.”

**30** (Jesû aaugire ûguo nîûndû andû amwe maaugaga atîrî, “Mûndû ûyû arî na ngoma.”)

**30**

**31** Nake ng'ina wa Jesû na arîa maaciaranîrîtue na Jesû nîmaakinyire, makîrûngama vau nja na makîmûtûmanîra etwe.

**32** Nakîo kîrîndî kîrîa gîekarîte nthî kîmûrigicîrîtie nîkîamwîrire atîrî, “Taroria nyûkwe na arîa mûciaranîrîtue nao marûngamîte varîa nja magîkûûria.”

**32**

**33** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Nyanya na arîa tûciaranîrîtue nao nî arîkû?”

**34** Na wa aroretie arîa meekarîte nthî vakuvî nake mamûrigicîrîtie, nîwamacokerie atîrî, “Nyanya na arîa tûciaranîrîtue nao, nî aya marî ava!

**35** Mûndû wa wonthe ûvingagia wendi wa Ngai, nîke mûrwaiya na mwarwaiya, na nîke nyanya.”

# Mar 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya mûminji wa mbeû

## (

## Mat 13.1-9

## ;

## Luka 8.4-8

## )

## Mworoto wa Ngerekano

## (

## Mat 13.10-17

## ;

## Luka 8.9-10

## )

## Jesû nîwataarîrie ngerekano ya mûminji wa mbegû

## (

## Mat 13.18-23

## ;

## Luka 8.11-15

## )

## Gûkunîkîra taa na ndeve

## (

## Luka 8.16-18

## )

## Ngerekano ya gûkûra kwa mbeû

## Ngerekano ya mvîndî ya mûtî wa karatarî

## (

## Mat 13.31-32

## ,

## 34

## ;

## Luka 13.18-19

## )

## Jesû nîwavorerie îria

## (

## Mat 8.23-27

## ;

## Luka 8.22-25

## )

**1** Wa rîngî Jesû nîwambîrîrie kûthomithia andû arî rûtererî rwa îria rîa Galili. Na kîrîndî kîîngî mûno nîkîamûrigicîrîtie. Kwoguo nîwatwîre gatarûrî karîa kerereete manjîrî na agîkara nthî kuo. Nakîo kîrîndî nîgîatigirwe gîkarîte rûtererî rwa îria.

**2** Nake nîwamathomithirie maûndû meengî na ngerekano, na akîmeera atîrî,

**2**

**3** “Tathikîrîriani. Vîndî îmwe nîkwarî na mûrîmi wathiîre kûminja mbeû mûgûndarî.

**4** Na rîrîa aaiminjaga, imwe nîciagwîre gacîrarî, nacio iconi igîûka ikîirîa.

**5** Ciîngî nacio nîciagwîre rûciararî kûrîa ciamerangire nîûndû gûtiarî na mûthetu mwîngî.

**6** Na rîrîa riûa rîarire, nîrîavîvirie mîmera îo, nayo îkîûma narua nîûndû îtiarî na mîri mîrikîru.

**7** Nacio mbeû ciîngî nîciagwîre mûtheturî ûrîa warî na mbîtîkîra ya mvîndî cia mîgua. Nayo mîgua îo yakûra, nîyaithararirie na ikîrega gûciara.

**8** Mbeû ciîngî nacio nîciagwîre mûtheturî ûrîa warî mûnoru, ikîmera ikîneneva na igîciara mûno; imwe nîciaciarire maita mîrongo îthatû, ciîngî maita mîrongo îtandatû na ciîngî maita îgana.”

**8**

**9** Nake Jesû akîrîkîrîria nîwamerire atîrî, “Ûrîa wîna matû ma kwîgua, nîegue.”

**9**

**10** Jesû athengutîra kîrîndî, arutwa ake arîa îkûmi na aîrî, vamwe na andû amwe a arîa maamûrigicîrîtie nîmaamûthaithire amataarîrie ngerekano îo.

**11** Nake nîwamacokerie atîrî, “Mue mûrî aguûrîrie nthitho ya ûthamaki wa Ngai. Nwatî andû arîa engî megucaga maûndû na ngerekano, nîguo,

**11**

**12** ‘Kûroria maroragie,

**12** na matione;

**12** kwîgua megucage,

**12** na matitaûkîrwe.

**12** Nîûndû mangîtaûkîrwa, nwa macokerere Ngai,

**12** nake akamovera mevia mao.’ ”

**12**

**13** Jesû nîwamerire atîrî, “Angîthîrwa mûtirataûkîrwa nî ngerekano îno, mûngîtaûkîrwa nî icio ciîngî atîa?

**14** Mûminji aminjaga ndûmîrîri ya Ngai.

**15** Andû amwe arîa megucaga ndûmîrîri ya Ngai mekariî ta mbeû irîa ciagwîre gacîrarî, nîûndû mararîkia kwîgua ndûmîrîri îo, Caitani nîaûkaga, na akamîthengutia.

**16** Engî nao mekariî ta mbeû irîa ciagwîre rûciararî. Aya nao nî arîa maregua ndûmîrîri ya Ngai, mamîamûkagîra wa rîmwe makenete

**17** nwatî makaremwa nî kûmîkindîria. Nao maambîrîrie kûthînua na kûnyamarua nîûndû wa ndûmîrîri îo, nîmaremagwa nî kûmîrîria na makamîtiganîria wa rîmwe.

**18** Engî nao mekariî ta mbeû irîa ciagwîre mîguarî. Aya nao nî arîa megucaga ndûmîrîri îo ya Ngai,

**19** nwatî mathîna ma gûkû nthî, ta kwenda ûtonga, wa vamwe na merirîria ma mîthemba na mîthemba, makathararia ndûmîrîri îo nginya magatura maciaro.

**20** Andû engî nao mekariî ta mbeû irîa ciagwîre mûtheturî ûrîa warî mûnoru. Aya nao nî arîa megucaga ndûmîrîri ya Ngai, makamîtîkîra na îkagîa na maciaro. Kûrî andû amwe ndûmîrîri îo nîîciaraga maita mîrongo îthatû, kûrî engî maita mîrongo îtandatû, na kûrî engî maita îgana.”

**20**

**21** Jesû nîwathiîre na mbere na kûmeera atîrî, “Kûrî mûndû wakagia taa akînamîkunîkîra na ndeve, kana akînamiga rungu rwa gîtanda? Na kinthî ndigagîrîrwa vandû îgûrû?

**22** Gûtirî kîndû kîthithe gîtakoonanua, kana ûndû wîkagîrwa ndumarî ûtakoonanua ûtherirî.

**23** Ûrîa wîna matû ma kwîgua, nîegue!”

**23**

**24** Nake Jesû nîwacokire akîmeera atîrî, “Menyererani maûndû marîa mûregua, nîûndû kîthimi kîrîa mûthimanagîra nakîo nwakîo Ngai akaamûthimîra nakîo na amwongerere.

**25** Nake mûndû ûrîa wîna kîndû nîakoongererwa, nwatî ûrîa ûtarî nîagaacunwa wana kîrîa kînini arî nakîo.”

**25**

**26** Jesû nîwathiîre na mbere na kûmeera atîrî, “Ûthamaki wa Ngai wîkariî ta mûndû ûrîa ûvandaga mbeû mûgûndarî.

**27** Avandaga, agacoka akamama gwatuka, na agaûkîra gwakîa. Na kavinda wa kau mbeû nîimeraga na igakûra atakûmenya ûrîa irakûra.

**28** Mûthetu nîguo ûtûmaga mîmera îkûre na îciare; yambaga kûruta mîûgî, îgacoka îkaruta mathangû, na vuvarî îkagûrûkia.

**29** Na mîmera yarîkia gûkûra, mûrîmi nîamîkethaga.”

**29**

**30** Jesû nîwacokire akîmaûria atîrî, “Tûngîringithania ûthamaki wa Ngai na ndûî? Nî ngerekano îrîkû tûngîvecana tûgîûtarîrîria?

**31** Ûthamaki wa Ngai wîkariî ta mvîndî ya mûtî wa karatarî, îrîa îthagîrwa îrî yo nini mûno gûkû nthî. Mûrîmi amîocaga na akamîvanda mûgûndarî.

**32** Na kavinda kanini kathira mûmera ûcio nîûkûraga, ûkaneneva, na ûkaruta mvûa nene, na ûkaneneva gûkîra îrîa îngî yonthe îrî mûgûndarî ûcio. Nacio iconi nîciûkaga na igatuma ciomba rungu rwa mvûa ciaguo.”

**32**

**33** Jesû nîwavunjîrie kîrîndî na ngerekano ciîngî nyîngî ta ino kûringana na ûrîa mangîavotire kwîgua.

**34** Na ndangîarîrie kîrîndî na njîra îngî tiga ya ngerekano. Nwatî rîrîa ethagîrwa arî vakuvî na arutwa ake onga, nîwamataaragîria maûndû monthe.

**34**

**35** Kîvwaî Kîam mûthenya wa ûcio, Jesû nîwerire arutwa ake atîrî, “Nîtûringeni mûringo ûrîa wîngî wa îria.”

**36** Kwoguo nîmaatiganîrie kîrîndî makîthiî magîtwa gatarû karîa Jesû eekarîrîte na makîringa îria marî vamwe. Navo varî na tûtarû twîngî tûrîa maaringanîrie natuo.

**37** Naruo rûkûngi rûnene nîrwavurutanire nginya ndivû cia manjî ikîambîrîria gûtonyia manjî gatarûrî nako gagîtigaria vanini gwecûra.

**38** Na vîndî wa îo Jesû aamamîte gatarûrî vuva etirîte kîongo na kamuuto. Nao arutwa ake nîmaamûramûkirie na makîmwîra atîrî, “Uui! Mwarimû! Ndûramaka na nîkwa tûraûrîra îriarî?”

**38**

**39** Nake Jesû aramûka, nîwakanirie rûkûngi na vinya, na akîra îria atîrî, “Vorera!” Naruo rûkûngi nîrwatigire kûvurutana, narîo îria rîkîvoorera.

**40** Nake Jesû nîwacokire akîûria arutwa ake atîrî, “Nîndûî kîramûmakia? Kaî mûtarî na wîtîkio?”

**40**

**41** Nao nîmeetigîrire mûno na makîambîrîria kûrania atîrî, “Nîkwa arî ûrîkû ûyû ûrathîkîrwa nî rûkûngi, wana îria?”

# Mar 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavonirie mûndû warî na ngoma

## (

## Mat 8.28-34

## ;

## Luka 8.26-39

## )

## Mwarî wa Jairi na mûndûmûka ûrîa wavutirie nguo ya Jesû

## (

## Mat 9.18-26

## ;

## Luka 8.40-56

## )

**1** Jesû na arutwa ake nîmaakinyire mûringo ûcio wîngî wa îria rîa Galili, kûrîa Agadarenesi maatûûraga.

**2** Rîrîa aaumire îtarûrî, nîwatûngirwe nî mûndû waumîte mbîrîrarî. Mûndû ûcio aarî na ngoma,

**3** na aatûûraga kûu mbîrîrarî. Gûtirî mûndû ûngîavotire kûmwova na mvîngû,

**4** nîûndû wana ovwa na mvîngû njara na magûrû, nîwaitucangaga. Mûndû ûcio aarî na vinya mûno na gûtirî mûndû ûngîavotire kûmûvoreria.

**5** Aatûûraga aûrûraga kûu mbîrîrarî na tûrîmarî ûtukû na mûthenya na akaugagîrîria agîîtemangaga na mathiga.

**5**

**6** Rîrîa mûndû ûcio arî wa varaca oonire Jesû, nîwavinyûrire na aakinya varîa Jesû aarî, nîwaturirie maru mbere yake.

**7** Nake nîwacokire akiugîrîria akiugaga atîrî, “Jesû Mûriû wa Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno! Nîndûî ûrenda kuumana nanie? Nie nakûthaitha na rîîtwa rîa Ngai, ndûkamverithie!”

**8** (Mûndû ûcio aaugire ûguo nîûndû Jesû nîwaugaga atîrî, “Ngoma îno uma kûrî mûndû ûyû!”)

**8**

**9** Jesû nîwacokire akîûria mûndû ûcio atîrî, “Wîtagwa atîa we?” Nake nîwamûcokerie atîrî, “Nie mbîtagwa mbûtû, nîûndû tûrî eengî.”

**10** Nake mûndû ûcio nîwathaithire Jesû mûno akîmwîraga ndakengate ngoma icio kuuma vûrûrirî ûcio.

**10**

**11** Nayo ndîthia nene ya ngûrwe nîyarîcaga kûu ndereerî cia irîma.

**12** Nacio ngoma icio nîciathaithire Jesû ikîmwîraga atîrî, “Twîtîkîrie tûthiî tûtonye ngûrwerî iirîa.”

**13** Nake Jesû nîwetîkîririe ngoma icio ciume kûrî mûndû ûcio. Nacio nîciaumire na igîtonya kûrî ngûrwe icio. Nayo ndîthia îo ya ngûrwe ta ngiri igîrî, nîyatitimûkire kînyûrûrûkorî na îvenya, na îgîtonya îriarî na îkîûrîra.

**13**

**14** Nao arîthi a ngûrwe icio nîmaaûrire na makîthiî na kûu îtûûrarî na mîgûndarî kwîra andû ûvoro ûcio. Nao andû nîmaathiîre kwîyonera ûrîa gwekîkire.

**15** Rîrîa maakinyire kûrî Jesû, nîmoonire mûndû ûcio wethîrîtwe arî na ngoma ekarîte vau nthî ekîrîte nguo na arî na kîongo Kîamro. Nao andû acio nîmaanyitirwe nî guoya.

**16** Andû arîa meeyonerete ûndû ûcio, nîmeerire arîa engî maûndû marîa mekîkîte kûrî mûndû ûcio warî na ngoma, na kûrî ngûrwe.

**16**

**17** Kwoguo andû acio nîmaathaithire Jesû aume vûrûrirî wao.

**17**

**18** Rîrîa Jesû aatûcaga îtarûrî, mûndû ûcio wethîrîtwe arî na ngoma nîwamûthaithire mathiî nake.

**18**

**19** Nwatî Jesû nîwaregire na akîmwîra atîrî, “Înûka mûciî kûrî andû enyu ûkameere maûndû marîa Mwathani agwîkîrîte, wana ûrîa akwîguîrîrîte ntha.”

**19**

**20** Nake mûndû ûcio nîwathiîre Dekapoli kuonthe akîraga andû maûndû marîa Jesû aamwîkîrîte. Nao andû onthe arîa megwire ûvoro ûcio nîmaamakire mûno.

**20**

**21** Rîrîa Jesû aaringire rîngî mûringo ûcio wîngî wa îria rîa Galili arî îtarûrî, kîrîndî kîîngî nîkîathiîre vau rûtererî rwa îria na gîkîmûrigicîria.

**22** Nake mûnene ûmwe wa îvoero wetagwa Jairi, nîwakinyire. Na rîrîa oonire Jesû nîwamûturîrie maru na akîmûthaitha akîmwîraga atîrî,

**23** “Kerîtu gakwa karî vakuvî gûkua. Wenda tu ûka ûkaigîrîre njara nîguo kavone na gatûûre mwoyo.”

**23**

**24** Nake Jesû nîwathiîre marî na Jairi. Nakîo kîrîndî kîîngî mûno nîkîamumire vuva kîmûvatîkîte.

**24**

**25** Navo vaarî na mûndûmûka watûûrîte mîaka îkûmi na îîrî athînagua nî mûrimû wa kuura nthakame.

**26** Wana ethîrwa mûndûmûka ûcio aarî mûvûthîru mbeca cionthe irîa aarî nacio akîthondekwa nî ndagîtarî eengî, ke nwakwa aakîragîrîria gûcûkîrwa.

**27** Na nîûndû mûndûmûka ûcio nîweguîte ngumo ya Jesû, nîwamumire vuva arî kîrîndîrî na akîvutia nguo yake akîîraga na ngoro atîrî,

**28** “Nîngîvutia tu nguo yake, nwa mvone!”

**28**

**29** Mûndûmûka ûcio nîwavutirie nguo ya Jesû, nayo nthakame îgîtiga kuura wa rîmwe na akîvona.

**30** Rîrîa Jesû aamenyire wa rîmwe atî vinya warî mumu kûrî ke, nîwevûgûrire na kûrîa kîrîndî Kîamrî na agîkîûria atîrî, “Nû wavutia nguo yakwa?”

**30**

**31** Nao arutwa ake nîmaamûcokerie atîrî, “Angwa nîkwa ûraûria nû wavutia nguo yaku takwa ûtarona ûrîa kîrîndî kîvatîkanîte gîkûrigicîrîtie?”

**31**

**32** Nake Jesû nîwekarire akîroragia nîguo amenye nû wamûvutirie.

**33** Na nîûndû mûndûmûka ûcio nîwamenyaga ûndû ûrîa wekîkîte kûrî ke, nîwaumire akinainaga nîûndû wa guoya agîîtungumania nthî mbere ya Jesû na akîmwîra ûma wonthe.

**34** Nake Jesû nîwerire mûndûmûka ûcio atîrî, “Mwarîwa, gwîtîkia gwaku nîkuo gwatûma ûvone. Thiî na thayû na mûrimû ûcio ndûgagûcokerere rîngî.”

**34**

**35** Kavinda karîa Jesû aaragia, andû arîa maatûmîtwe kuuma mûciî kwa Jairi nîmaakinyire na makîmwîra atîrî, “Tiga gûtinda ûkîthînia Mwarimû, nîûndû mwarîguo nîwakua.”

**35**

**36** Nake Jesû ndaatinda akîthikîrîria ûrîa maaugaga na kwoguo nîwerire Jairi atîrî, “Ndûkagîe na guoya, gîa na wîtîkio tu.”

**37** Jesû ndetîkîria mûndû wîngî amuume vuva tiga Petero, Jakuvu na Mûrwang'ina Johana.

**38** Rîrîa maakinyire mûciî kwa Jairi, Jesû nîwonire andû magagîte na makîrîraga maugîrîrîtie mûno.

**39** Na rîrîa Jesû aatonyire nyomba nîwerire andû arîa maarîraga atîrî, “Nîndûî kîmwagagîtie na gîkamûrîria ûguo? Mwana tî mûkuû nîkwa arî toro.”

**39**

**40** Nao nîmaathekerere Jesû. Nake Jesû nîwacokire akîrutûrûra andû onthe nja. Nîwocire îthe na ng'ina wa kerîtu kau, wa vamwe na arutwa acio athatû maarî nake na magîtonya varîa mwana ûcio aamamîte.

**41** Jesû nîwacokire akînyita kerîtu kau njara na agîkeera atîrî, “Talitha kumi”; naguo ûguo nîta kuga, “Kerîtu gaka, nie nakwîra ûkîre!”

**41**

**42** Nako kerîtu kau nîkaarûngamire wa rîmwe na gakîîthiîra. (Kerîtu kau kaarî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na îîrî.) Na rîrîa andû moonire ûguo nîmaamakire mûno.

**43** Nake Jesû nîwamerire makave kîndû gîa kûrîa, na agîcoka akîmakaania na vinya matikeere mûndû wana ûrîkû ûvoro ûcio.

# Mar 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwaregirwe Nazarethi

## (

## Mat 13.53-58

## ;

## Luka 4.16-30

## )

## Jesû nîwatûmire arutwa îkûmi na aîrî

## (

## Mat 10.5-15

## ;

## Luka 9.1-6

## )

## Gûkua kwa Johana Mûvatithania

## (

## Mat 14.1-12

## ;

## Luka 9.7-9

## )

## Jesû nîwavaithirie andû ngiri ithano

## (

## Mat 14.13-21

## ;

## Luka 9.10-17

## ;

## Joh 6.1-4

## )

## Jesû nîwathiîrîre manjîrî îgûrû

## (

## Mat 14.22-33

## ;

## Joh 6.15-21

## )

## Jesû nîwavonirie arwaru vûrûrirî wa Genesareti

## (

## Mat 14.34-36

## )

**1** Jesû nîwaumire kûu na agîcoka îtûûrarî rîa kwao rîa Nazarethi aumîtwe vuva nî arutwa ake.

**2** Mûthenya wa thavatû wakinya, nîwambîrîrie kûthomithania arî îvoerorî. Nao andû eengî arîa maamwîgwire nîmaamakire mûno, na makîûrania atîrî “Mûndû ûyû aarutire maûndû mau monthe kû? Kaî mûndû ûyû avetwe ûûgî wa mûthemba ûrîkû? Avotaga kûringa ciama atîa?

**3** Na kinthî ûyû tî mûvundi ûrîa wa mbaû, mûvîcî wa Mariamu, na nwake mûrwang'ina na Jakuvu, Josefu, Judasi na Simoni? Na kinthî wana aa mwarwang'ina matitûûraga gûkû vamwe natue.” Na kwoguo nîmaamûregire.

**3**

**4** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Mûrathi nîavecagwa gîtîîo kûndû kuonthe tiga îtûûrarî rîa gwake; kûrî andû ao, na kûrî andû a mûciî wake.”

**4**

**5** Nake Jesû ndaavota kûringa ciama kuo, tiga atî ke nîwaigîrîre arwaru anini njara na akîmavonia.

**6** Nake nîwamakire mûno nîûndû andû matiarî na wîtîkio.

**6** Nake nîwathiîre icagirî irîa ciarî vakuvî na Nazarethi akîthomithagia andû.

**7** Nîwetire arutwa îkûmi na aîrî vamwe. Na aarîkia kûmava ûvoti wa kûrutûrûra ngoma kuuma kûrî andû, nîwamatûmire mathiî aîrî kwa aîrî.

**8** Nake nîwamakaanirie matigekuuîre kîndû wana kîrîkû rûgendorî rwao tiga mûtiriî. Nîwamakaanirie matigekuuîre irio, kana mbooro, kana mbeca mîvukorî yao,

**9** nwatî mekîre iratû na matigekuuîre nguo ciîngî tiga irîa meekîrîte.

**10** Nake Jesû nîwacokire akîmeera atîrî, “Kûrîa kuonthe mûgaatonyaga na mûkagwatwa ûgeni, îkaragani kuo nginya rîrîa mûkaauma îtûûrarî rîu.

**11** Na mûngîkaathiî îtûûrarî na andû akuo marege kûmûgwata ûgeni, wana kana kûmûthikîrîria, îrivarivageni rûkûngû magûrûrî menyu mûkînauma kuo. Nakîo gîîko kîu gîgaatuîkaga ûira kûrî o atî ûndû ûcio ndûnamûkenia.”

**11**

**12** Kwoguo arutwa nîmaathiîre na makîvunjîria andû merire mevia mao.

**13** Nao nîmaarutûrûrire ngoma nyîngî, makîvaka arwaru eengî mûno maguta na makîmavonia.

**13**

**14** Mûthamaki Herode nîwegwire maûndû mau monthe nîûndû ngumo ya Jesû nîyatambîte kûndû kuonthe. Andû amwe maaugaga atîrî, “Nî Johana Mûvatithania ûriûkîte na nîkîo arî na ûvoti mwîngî ûguo wa kûringa ciama.”

**14**

**15** Nwatî engî maaugaga atîrî, “Ke nî Elija” wana engî makaugaga atîrî, “Ke nî mûrathi, ta ûmwe wa arathi arîa a tene.”

**15**

**16** Na rîrîa Herode eegwire ûvoro ûcio nîwaugire atîrî, “Nî Johana Mûvatithania ûrîa naarengithirie kîongo gîake ûriûkîte.”

**17** Herode ke mwene nîke wathanîte atî Johana anyitwe na ovwe na mvîngû na acoke aikue njeera. Herode eekire ûguo nîûndû nîwavikîtie Herodia ûrîa warî mûka wa mûrwang'ina Filipu.

**18** Johana Mûvatithania nîwekaraga akîraga Herode atîrî, “Watho wa Ngai ndûgwîtîkîrîtie ûvikie mûka wa mûrwanyûkwe.”

**18**

**19** Kwoguo Herodia nîwatumire Johana ûthû na akendaga kûmûragithia. Nwatî ndangîavotire,

**20** nîûndû Herode arîkia kûmenya atî Johana aarî mûndû mûthingu na mûtheru, nîwamwîtigîre, na kwoguo akîmûgitîra. Nake Herode nîwendaga kûthikîrîria Johana wana ethîrwa nîwathînîkaga mûno ngororî yake amwîgua.

**20**

**21** Na mûthiiarî, Herodia nîwacokire akîgîa na kamweke mûthenya ûrîa Herode akûngûagîra gûciarwa gwake. Mûthenya ûcio nîguo Herode aathondekete kîrugo na agetîra anene ake, atongoria a mbaara, wana andû arîa maarî na îgweta kûu Galili.

**22** Rîrîa mwarî wa Herodia aatonyire kûrîa kwarîcagîrwa na akîîinia, nîwakenirie Herode na ageni ake. Kwoguo mûthamaki nîwerire mwîrîtu ûcio atîrî, “Mbîtia kîndû wa kîonthe kîrîa ûngîenda, nanie nîngûkûva.”

**23** Nake mûthamaki nîwevîtire mbere ya mwîrîtu ûcio na akîmwîra atîrî, “Kîndû wa kîonthe kîrîa ûngîmbîtia nîngûkûva, wana angîthîrwa nî nuthu ya ûthamaki wakwa!”

**23**

**24** Kwoguo mwîrîtu ûcio nîwaumire na nja na akîûria ng'ina atîrî, “Nie nîmbîtia ndûî?” Nake Herodia nîwacokerie mwarî atîrî, “Îtia kîongo Kîam Johana Mûvatithania.”

**24**

**25** Mwîrîtu ûcio nîwacokire narua kûrî mûthamaki na akîmwîra atîrî, “Nîrenda ûmve wa rîu kîongo Kîam Johana Mûvatithania kîrî thaanirî!”

**25**

**26** Nake mûthamaki erwa ûguo nîwegwire kîeva kîîngî mûno, nwatî ndangîendire kwîricûkwa ciîranîro irîa eerîrîte mwîrîtu ûcio, mbere ya ageni ake.

**27** Na wa rîmwe mûthamaki nîwarutire watho akiuga mûrangîri ûmwe gatagatîrî ka arîa maamwîkaragia, athiî agîre kîongo Kîam Johana. Nake mûrangîri ûcio nîwathiîre njeera, akîrenga kîongo Kîam Johana na

**28** agîcoka agîkîvira gîkîrîtwe thaanirî, na agîkînenganîra kûrî mwîrîtu ûcio. Nake mwîrîtu ûcio nîwacokire akînengera ng'ina kîongo kîu.

**29** Rîrîa arutwa a Johana meeguire ûvoro ûcio, nîmaathiîre, magîoca mwîrî wake na makîûthika.

**29**

**30** Vuva wa ûguo atûmwa nîmaacokire kûrî Jesû na makîmwîra maûndû monthe marîa meekîte, wana marîa maathomithanîtie.

**31** Nakuo kwarî na andû eengî mûno, arîa maakinyaga na engî makîthiîcaga; ûndû nginya Jesû na arutwa ake mataavota kwona kamweke ga kûrîa irio. Na kwoguo Jesû nîwerire arutwa ake atîrî, “Ûkani tûthiî vandû vatarî na andû tûkavurûke vanini.”

**32** Nao nîmaatwîre îtarûrî marî onga, na makîthiî vandû vataarî na andû.

**32**

**33** Nao andû eengî nîmaamonire makîthiî na makîmamenya. Kwoguo nîmaavinyûrire maumîte matûûrarî monthe na magîkinya kuo mbere yao.

**34** Rîrîa Jesû aaumire îtarûrî, nîwonire kîrîndî kîîngî na akîringwa nî ntha nîûndû gîekarîte ta ng'ondu itarî na mûrîthi. Kwoguo nîwambîrîrie kûmathomithia maûndû meengî.

**35** Rîrîa kwambîrîrie gûtuka, arutwa ake nîmaathiîre varî ke na makîmwîra atîrî, “Mwarimû, gûkû tûrî nî werûrî na nîkwambîrîria gûtuka,

**36** kwoguo rekereria andû aya mathiî na kûu mîgûndarî na icagirî nîguo makegûrîre kîndû mangîrîa.”

**36**

**37** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Manengereni kîndû mangîrîa.” Nao nîmaamûririe atîrî, “Ûrenda tûthiî tûkagûre mîgate ya dinarii magana maîrî, nîguo tûmave marîe?”

**37**

**38** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Mûrî na mîgate îîgana? Tathiîni mûrorie.”

**38** Nao maaroria nîmaamwîrire atîrî, “Tûrî na mîgate îtano na nthamaki igîrî.”

**38**

**39** Jesû nîwacokire akîîra arutwa ake meere andû onthe megaanie na ikundi na mekara nthî nyakirî.

**40** Kwoguo nîmegaanirie na magîkara nthî marî ikundi, imwe cia andû îgana na ciîngî cia andû mîrongo îtano.

**41** Nake Jesû nîwacokire agîoca mîgate îo îtano na nthamaki icio igîrî, agîtiira metho make na îgûrû, na agîcokeria Ngai ngatho. Nîwenyûrangire mîgate îo na akînengera arutwa ake nîguo magaîre andû. Nîwacokire akîmagaîra nthamaki icio igîrî.

**42** Nao andû onthe nîmaarîre na makîvaa.

**43** Nao arutwa nîmaacokire makîûngania matigari ma cienywa cia mîgate wana cia nthamaki, na matigari mau magîcûra ciondo îkûmi na igîrî.

**44** Arûme arîa maarîre mîgate îo maarî ngiri ithano.

**44**

**45** Na wa rîmwe Jesû nîwerire arutwa ake matwe îtarûrî maringe mûringo ûcio wîngî wa îria, nîguo mathiî Bethisaida marî mbere yake kamwerua ka arekererie kîrîndî.

**46** Nake Jesû aarîkia kûrekereria kîrîndî, nîwathiîre kîrîmarî kûvoya Ngai.

**47** Na kîvwaî gîakinya arutwa ake maarî îriarî gatagatî matûîte îtarûrî, nake Jesû aarî wenga nthî nyûmû.

**48** Nake nîwonire arutwa ake makîthînîka, nîûndû maatwarithagia îtarû marîerekeretie na kûrîa rûkûngi rwaumaga. Na kîraûko tene Jesû nîwamakinyîre athiîrîrîte manjîrî îgûrû akîenda kûmavîtûka.

**49** Na rîrîa maamwonire athiîrîrîte manjîrî îgûrû, meciririe nî ngoma mona,

**50** na kwoguo nîmaamakire na makîambîrîria kuga mbu. Na wa rîmwe Jesû nîwamerire atîrî, “Ûmîrîriani! Nînie. Tigani gwîtigîra.”

**51** Nake Jesû nîwacokire agîtwa îtarûrî rîrîa maarî, naruo rûkûngi rûgîtiga kûvurutana. Nao arutwa nîmaamakire mûno,

**52** nîûndû o matiarî ataûkîre nî gîtûmi gîa Kîamma kîu gîa kûvaithia arûme ngiri ithano, nîûndû ngoro ciao ciarî nyûmû.

**52**

**53** Jesû na arutwa ake maringa îria, nîmaakinyire vûrûrirî wa Genesareti na makîoverera îtarû rîao rûtererî rwa îria.

**54** Na rîrîa maaumire îtarûrî, andû nîmaamenyire Jesû wa rîmwe.

**55** Kwoguo andû nîmaavinyûrire na kûu matûûrarî kuonthe, nîguo mamûgîrîre arîa onthe maarî arwaru. Na wa kûndû kuonthe meegucaga nîkuo Jesû aarî, nîmaamûviragîra arwaru mamamîrîte ivarî ciao.

**56** Na wa kûndû kuonthe kûrîa Jesû aathiîcaga; icagirî, matûûrarî, wana kana mîgûndarî, andû nîmaaviraga arwaru thokorî, na makamûthaithaga etîkîrie arwaru mavûrûrie wana angîthîrwa nî mîthiia ya nguo yake. Nao arwaru onthe arîa maamîvûrûririe nîmaavonirue.

# Mar 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîrîra kuuma kûrî methe ma tene

## (

## Mat 15.1-9

## )

## Maûndû marîa matûmaga mûndû agîe na mûgiro

## (

## Mat 15.10-20

## )

## Wîtîkio wa mûndûmûka

## (

## Mat 15.21-28

## )

## Jesû nîwavonirie mûndû ûteegucaga na ûtaaragia

**1** Nao Afarisai na arimû a watho arîa maaumîte Jerusalemu, nîmaaûnganire varîa Jesû aarî.

**2** Nao nîmoonire arutwa amwe ake makîrîa irio na njara irî na mûgiro; ûguo nî ta kuga na njara itarî nthambie.

**2**

**3** Afarisai na Ayahudi arîa engî onthe nîmaarûmagîrîra kîrîra kîrîa maanyitîte kuuma kûrî methe mao ma tene. Kwoguo matingîarîre irio matambîte kwîthambia njara. Wana nginya matingîarîre kîndû wana kîrîkû kuuma thokorî matambîte gûkîthambia.

**4** Nao nîmaarûmagîrîra mîtugo îngî mîîngî ta ya kûthambia ikombe, nyûngû, na mbakûri cia gîcango.

**4**

**5** Kwoguo Afarisai na arimû a watho nîmaaûririe Jesû atîrî, “Nîndûî kîgiragia arutwa aku marûmîrîre kîrîra kîrîa methe metû ma tene maatûtigîre, nwatî îthenya rîa ûguo maarîcaga irio na njara itarî nthambie?”

**5**

**6** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Na kaî Isaia nîwamenyaga rîrîa aarathire ûvoro ûmwîgiî-î! Mue mûrî mvinga. Wa ta ûrîa kwandîkîtwe atî:

**6** Ngai arauga atîrî, ‘Andû aya mamvecaga gîtîîo na mîromo,

**6** nwatî ngoro ciao irî kûraca mûno nanie.

**6**

**7** Kûngumia kwao gûtirî vata,

**7** nîûndû mathomithanagia mawatho marîa mathondeketwe nî andû,

**7** takwa arî mo maathani makwa!’

**7**

**8** Mue mûtiganagîria maathani ma Ngai na mûkarûmîrîra kîrîra kîrîa kiumanîte na andû.”

**8**

**9** Nake Jesû nîwathiîre na mbere na kûmeera atîrî, “Mue mûrî na wara mwîngî wa kûregana na maathani ma Ngai, nîguo mûrûmîrîre kîrîra kîrîa mwatigîrwe nî methe menyu.

**10** Nîûndû Musa nîwaugire atîrî, ‘Tîîa aguo na nyûkwe!’ Wana rîngî akiuga atîrî, ‘Mûndû ûrîa ûnyararaga îthe kana ng'ina arokua.’

**11** Nwatî mue mûthomithanagia atî mûndû nwa ere îthe kana ng'ina atîrî, ‘Kîndû kîrîa kîonthe nîrî nakîo, na mûngîeguna nakîo nî Koribani’ (Koribani nî ta kuga nîgîtegere Ngai).

**12** Na kuuma vingo îo mûndû ûcio nîmûgirîrîrie gûtethia îthe kana ng'ina.

**13** Na njîra ta îno kîrîra kîrîa mûkinyanagîria, nîgîtûmaga ûvoro ûrîa Ngai augîte wonekane takwa ûtarî vata. Na kûrî maûndû mengî meengî ta mama mue mwîkaga.”

**13**

**14** Jesû nîwacokire agîîta andû mathiî varî ke rîngî na akîmeera atîrî, “Tanthikîrîriani muonthe na mûtaûkîrwe.

**15** Gûtirî kîndû wana kîmwe gîtonyaga ndaarî ya mûndû kiumîte nja, kîngîtûma agîe na mûgiro. Nwatî nî kîndû kîrîa kiumaga ndaarî ya mûndû gîtûmaga mûndû agîe na mûgiro. [

**16** Ûrîa wî na matû ma kwîgua, nî egue].”

**16**

**17** Rîrîa Jesû aatigire kîrîndî na agîtonya nyomba, arutwa ake nîmaamûririe amataarîrie ngerekano îo.

**18** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Anga wa namue mûtirî ataûkîre? Gûtirî kîndû wana kîmwe gîtonyaga ndaarî ya mûndû kiumîte nja yake, kîngîtûma agîe na mûgiro,

**19** nîûndû gîtitonyaga ngororî yake, nwatî gîtonyaga îvurî rîake na gîgacoka gîkauma. (Na rîrîa Jesû aaugire ûguo, nîwatuire irio cionthe ntheru cia kûrîwa.”)

**19**

**20** Nake Jesû nîwathiîre na mbere na kûmeera atîrî, “Nî kîndû kîrîa kiumaga ndaarî ya mûndû gîtûmaga agîe na mûgiro.

**21** Nîûndû ngororî ya mûndû nîkuo kuumaga meciria macûku marîa matûmaga mûndû ende gwîka maûndû macûku ta; ûmaraa, wîi, ûûragani,

**22** ûtharia, ûkoroku na mawaganu ma mîthemba wa yonthe; ta kûveenania, gwîka maûndû ma ûûra nthoni, kwîgua wîru, kûrumana, gwîtîîa na ûrimû.

**23** Maûndû mama monthe macûku maumaga kûu ndaarî ya mûndû, nîmo matûmaga mûndû agîe na mûgiro.”

**23**

**24** Kuuma kûu Jesû nîwacokire akîthiî matûûrarî ma Turo na Sidoni. Nîwatonyire mûciî ûmwe na ndeendaga mûndû wana ûmwe amenye kûrîa aarî, nwatî ndangîavotire gwîkara ethithîte.

**25** Nake mûndûmûka ûmwe warî na kerîtu kaanyitîtwe nî ngoma nîwegwire ngumo ya Jesû na akîthiî kûrî ke. Mûndûmûka ûcio aakinya kûrî Jesû nîwegwîthirie nthî wa rîmwe magûrûrî make.

**26** Mûndûmûka ûcio aarî Mûngiriki waciarîrîtwe îtûûrarî rîa Foenike vûrûrirî wa Sîria. Nake nîwathaithire Jesû arutûrûre ngoma kuuma kûrî kerîtu gake.

**27** Jesû nîwamwîrire atîrî, “Mbere tiga ciana ciambe ivewe irio! Nîûndû gûtiagîrîrîte ciana icuunwe irio wa ikînaikîrua ngui.”

**27**

**28** Mûndûmûka ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Îî nîguo Mwathani, nwatî wana ngui irî rungu rwa metha, nîirîcaga rwîtîki rwa irio cia ciana.”

**29** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Nîûndû wa ûguo wacokia, înûka, na nîûkwîthîrîria kerîtu gaku karî gatige nî ngoma.”

**30** Mûndûmûka enûka nîwethîrîrie kerîtu gake kamamîte ûrîrî na ngoma îrîkîtie gûgatiga.

**30**

**31** Jesû nîwaumire îtûûrarî rîa Turo akîvîtûkîra Sidoni na agîkinya îriarî rîa Galili atuîkanîrîtie vûrûrirî wa Dekapoli.

**32** Nao andû amwe nîmaavirire mûndû ûteegucaga na ûtaavotaga kwaria kûrî Jesû, na makîmûthaitha aigîrîre mûndû ûcio njara.

**33** Jesû nîwathengutirie mûndû ûcio kuuma kûrî kîrîndî, nîwatonyirie ciara ciake matûûrî ma mûndû ûcio, agîtua mata kuuma kanyuarî gake, na akîvutia rûrîmî rwa mûndû ûcio.

**34** Jesû nîwacokire akîroria na îgûrû, akîvevûka na akîîra mûndû ûcio atîrî, “Efatha.” Ûguo nî ta kuga, “Vingûka!”

**34**

**35** Namo matû ma mûndû ûcio nîmaavingûkire na wa rîmwe mûndû ûcio nîwavotire kwîgua, naruo rûrîmî rwake nîrwaregerire na akîambîrîria kwaria.

**36** Nake Jesû nîwacokire agîkaania andû matikere mûndû wana ûrîkû ûvoro ûcio, nwatî wa ûrîa aathiîcaga na mbere na kûmakaania, nwaguo maakîragîrîria gûûtambia.

**37** Nao andû onthe arîa meeguire ûvoro ûcio, nîmaamakire mûno, makiugaga atîrî, “Na kaî mûndû ûyû nîwîkaga maûndû monthe waro-î! Ke wana nîatûmaga andû arîa mategucaga megue, na arîa mataragia marie.”

# Mar 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavaithirie andû ngiri inya

## (

## Mat 15.32-39

## )

## Afarisai nîmaaûririe maringîrwe kîama

## (

## Mat 12.38-42

## ;

## 16.1-4

## )

## Jesû nîwaringithanirie Afarisai, Herode na ndawa ya kwimbia mîgate

## (

## Mat 16.5-12

## )

## Jesû nîwavonirie mûtumumu îtûûrarî rîa Bethisaida

## Petero nîwaumbûrire Jesû

## (

## Mat 16.13-20

## ;

## Luka 9.18-21

## )

## Jesû nîwaririe ûvoro wîgiî kûthînua na gûkua gwake

## (

## Mat 16.21-28

## ;

## Luka 9.22-27

## )

**1** Vuva wa kavinda kanini andû eengî mûno nîmaagomanire. Nao matiarî na kîndû gîa kûrîa. Nake Jesû nîwetire arutwa ake kûrî ke na akîmeera atîrî,

**2** “Nie nînîreguîra andû aya ntha, nîûndû mbîthîrîtwe nao mîthenya îthatû, na rîu matirî na kîndû gîa kûrîa.

**3** Na nîngîmarekereria menûke mavûtiî nwa magirîkîre njîrarî, nîûndû amwe ao maumîte kûndû kûraca.”

**3**

**4** Nao arutwa ake nîmaamûririe atîrî, “Nîva werûrî ûyû mûndû angîruta irio mbîganu cia kûvaithia andû aya onthe?”

**4**

**5** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Mûrî na mîgate îîgana?”

**5** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tûrî na mîgate mûgwanja.”

**5**

**6** Nake Jesû nîwathire kîrîndî kîu gîkare nthî. Nîwacokire agîoca mîgate îo mûgwanja, agîcokeria Ngai ngatho, akîmîenyûranga na akîmînenganîra kûrî arutwa ake magaîre kîrîndî. Nao arutwa nîmaagaîre kîrîndî.

**7** Nao arutwa maarî na nginya tûthamaki tûnini. Nake Jesû nîwatûrathimire na akîmeera magaîre andû.

**8** Nao andû nîmaarîre na makîvaa na makîûngania cienywa irîa ciatigarire igîcûra ikavu mûgwanja.

**9** Andû arîa maarîre maarî andû ngiri inya (4,000). Nake Jesû nîwamarekererie na makînûka.

**10** Na wa rîmwe Jesû nîwatwîre îtarûrî vamwe na arutwa ake na makîthiî îtûûrarî rîa Dalamanutha.

**10**

**11** Afarisai amwe arîa meendaga kûgeria Jesû nîmaathiîre kûrî ke na makîambîrîria gûkararania nake makîmûûragia amaringîre Kîamma gîa kûmoonia atî ûvoti wake umîte îgûrû.

**12** Nwatî Jesû nîwavevûkire na vinya na akîmeera atîrî, “Nîndûî kîratûma andû a rûciaro rûrû mauge maringîrwe Kîamma? Nîramwîra na ma atî, gûtirî Kîamma makaaringîrwa.”

**12**

**13** Nake Jesû nîwamatigire, agîtwa îtarûrî, na akîringa mûringo ûcio wîngî wa îria.

**13**

**14** Nao arutwa nîmaariganîrîtwe nî gûkuua mîgate, tiga mûgate ûmwe tu ûrîa maarî naguo îtarûrî.

**15** Nake Jesû nîwamakaanirie na akîmeera atîrî, “Îîmenyerereni mûtikagwatanîre na Afarisai wana kana Herode, nîûndû mekariî ta ndawa ya kwimbia mîgate.”

**15**

**16** Nao arutwa nîmaarîrîrie ûvoro ûcio makiugaga atîrî. “Arauga ûguo nîûndû tûtirî na mîgate.”

**16**

**17** Jesû nîwecî ûrîa maaugaga na kwoguo nîwamaûririe atîrî, “Nîndûî kîratûma mwarîrîrie ûvoro wa ûrîa mûtarî na mîgate? Anga nginya rîu mûtirî mûramenya kana mûtaûkîrwa? Nîkwa mûmîtie ngoro cienyu atîa?

**18** Anga mûtionaga na mûrî na metho, mûtîgucaga na mûrî na matû?

**19** Nîmûraririkana rîrîa nenyûrangîre andû ngiri ithano mîgate îrîa îtano? Mwaûnganirie ciondo ciîgana ciîcûrîte cienywa cia mîgate?” Nao arutwa nîmaamûcokerie atîrî,

**19** “Twaûnganirie ciondo îkûmi na igîrî.”

**19**

**20** Nake Jesû nîwacokire akîmaûria atîrî, “Î narîo rîrîa nenyûrangîre andû arîa ngiri inya mîgate îrîa mûgwanja, mwaûnganirie ciondo ciîgana ciîcûrîte cienywa cia mîgate?”

**20** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Twaûnganirie ciondo mûgwanja.”

**20**

**21** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Mûtirataûkîrwa wana rîu?”

**21**

**22** Rîrîa Jesû na arutwa ake maakinyire îtûûrarî rîa Bethisaida, andû amwe nîmaamûvirîre mûndû warî mûtumumu na makîmûthaitha amûvutie.

**23** Nake Jesû nîwanyitire mûndû ûcio njara na akîmûruta gîcagirî kîu. Na aarîkia kûmûtuîra mata metho, nîwamwigîrîre njara na akîmûria atîrî, “Kûrî na kîndû ûrona?”

**23**

**24** Mûndû ûcio nîwambîrîrie kwona na akiuga atîrî, “Nînîrona andû makîthiî, nwatî nîrona mekariî ta mîtî.”

**24**

**25** Jesû nîwaigîrîre mûndû ûcio njara metho rîngî. Nake mûndû ûcio nîwaroririe mûno na akîvota kwona indo cionthe waro.

**26** Nake Jesû nîwacokire akîîra mûndû ûcio enûke, na ndagacoke wa rîo gîcagirî kîu.

**26**

**27** Jesû na arutwa ake nîmaaumire kûu na makîthiî icagirî cia îtûûra rîa Kaisarea Filipi. Na rîrîa maarî njîrarî, Jesû nîwamaûririe atîrî, “Andû maugaga nie nî û?”

**27**

**28** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Kûrî andû amwe maugaga atî we wî Johana Mûvatithania, engî makauga atî we wî Elija, na engî makauga atî we wî ûmwe wa arathi.”

**28**

**29** Nake Jesû nîwacokire akîmaûria atîrî, “Namue-î, mugaga nie nî û?”

**29** Nake Petero nîwamûcokerie atîrî “We nîwe Mesaya.”

**29**

**30** Nake Jesû nîwacokire akîmakaania matikeere mûndû wana ûrîkû ke nîke û.

**30**

**31** Jesû nîwacokire akîambîrîria kûthomithia arutwa ake atî, “Nwa nginya Mûrû wa Mûndû one mathîna meengî, aregwe nî athuuri, anene a athînjîri-Ngai, na arimû a Watho, na acoke aûragwe, na vuva wa mîthenya îthatû ariûke.”

**32** Jesû aamerire ûvoro ûyû cararûkû. Na kwoguo Petero nîwetire Jesû mathiî ndundu, na akîambîrîria kûmûkaania akîmwîraga ûguo gûtingîvotekeka.

**33** Nwatî rîrîa Jesû evûgûrire na akîroria arutwa ake nîwagûkîre Petero na akîmwîra atîrî, “Uma vakuvî nanie Caitani! Meciria mau maku matiumîte kûrî Ngai, nî ma ûmûndû!”

**33**

**34** Nake Jesû nîwacokire agîîta kîrîndî na arutwa ake varîa aarî, na akîmeera atîrî, “Mûndû wa wonthe ûngîenda kûnûmîrîra, nwa nginya erege, akuue mûtharava wake na acoke anûmîrîre.

**35** Nîûndû mûndû wa wonthe wendaga kûvonokia mwoyo wake nîakaaûrwa nîguo, nwatî mûndû wa wonthe ûragwa nî mwoyo wake nîûndû wakwa, na nîûndû wa ndûmîrîri yakwa, nîakaaûvonokia.

**36** Kûrî na wega ûrîkû wa mûndû agîe na ûtonga wa nthî yonthe nwatî acoke aûrwe nî mwoyo wake?

**37** Gûtirî kîndû wana kîmwe mûndû angîvota gûkûûranania mwoyo wake nakîo.

**38** Mûndû wa wonthe ûnjonokagîra, na agaconokera ciugo ciakwa, rûciarorî rûrû rûtetîkîtie na rwîvia, Mûrû wa Mûndû wa nake nîakaamûconokera rîrîa agaaûka na riiri wa îthe marî na araika arîa atheru.”

# Mar 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwagarûrûkire ûrîa oonekaga ekariî

## (

## Mat 17.1-13

## ;

## Luka 9.28-36

## )

## Jesû nîwavonirie kamwana kaarî na ngoma

## (

## Mat 17.14-21

## ;

## Luka 9.37-43

## )

## Jesû nîwaririe rîngî ûvoro wîgiî gûkua gwake

## (

## Mat 17.22-23

## ;

## Luka 9.43-45

## )

## Nî ûrîkû mûnene makîria ya arîa engî

## (

## Mat 18.1-5

## ;

## Luka 9.46-48

## )

## Mûndû wa wonthe ûtarî nthû yetû nî ûmwe wetû

## (

## Luka 9.49-50

## )

## Magerio

## (

## Mat 18.6-9

## ;

## Luka 17.1-2

## )

**1** Jesû nîwathiîre na mbere na kûmeera atîrî, “Nîramwîra na ma atî kûrî na andû amwe marûngamîte ava matagaakua matambîte kwona Ûthamaki wa Ngai ûgîûka ûrî na vinya mûnene.”

**1**

**2** Mîthenya îtandatû yavîtûka, Jesû nîwocire Petero, Jakuvu na Johana, akîmatongoria makîthiî vandû kîrîmarî îgûrû na magîkara kuo marî onga. Nake Jesû nîwagarûrûkire ûrîa oonekaga ekariî wa mamûroretie.

**3** Nacio nguo ciake nîciacerûvire cûa, ûndû gûtarî mûndû wana ûmwe gûkû nthî ûngîithambia igacerûva ûguo.

**4** Nao arutwa acio athatû nîmaacokire makîona Elija na Musa makîaranîria na Jesû.

**5** Petero nîwerire Jesû atîrî, “Mwarimû, na kaî nî ûndû mwaro atî tûrî ava-î! Tiga tûtume tûnyomba tûthatû: kamwe gaku, kamwe ka Musa na kamwe ka Elija.”

**6** Petero nîwarigirwe nî ûrîa akuuga nîûndû ke na arutwa acio engî maarî amaku mûno.

**6**

**7** Narîo îtu nîrîacokire rîkîmakunîkîra na kîruru Kîam rîo, na mûgambo ûkiuma îtuurî rîu ûkiugaga atîrî, “Ûyû nîke Mûrû wakwa ûrîa mendete, mûthikîrîrieni!”

**8** Na rîrîa maaroririe wa rîmwe, matiacoka kwona marî na mûndû wîngî tiga Jesû wenga.

**8**

**9** Rîrîa Jesû na arutwa acio athatû maanyûrûrûkîte maumîte kîrîmarî, nîwamakaanirie matikere mûndû wana ûrîkû maûndû marîa moonete, nginya rîrîa Mûrû wa Mûndû akaariûka aume kûrî akuû.

**9**

**10** Kwoguo nîmaaigire maûndû mau monthe ngororî ciao, nwatî gatagatîrî kao makaûranagia atîrî, “Jesû eendaga kuga atîa rîrîa aaririe ûvoro wa kûriûka gwa akuû?”

**11** Nao nîmaacokire makîûria Jesû atîrî, “Nîndûî gîtûmaga arimû a Watho mauge atî nî Elija wagîrîrwe nî gûka mbere?”

**11**

**12** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nî ma, nwa nginya Elija ambe aûke mbere, nîguo avarîrie maûndû monthe. Nwatî nîndûî gîtûmaga mandîko Matheru mauge atî Mûrû wa Mûndû nîakaathînua mûno na aregwe nî andû?

**13** Nîramwîra atî, Elija nîarîkîtie gûka na andû makamwîka maûndû monthe marîa meendaga kûmwîka, wata ûrîa ûvoro wake wandîkîtwe mandîkorî Matheru.”

**13**

**14** Rîrîa Jesû na arutwa acio athatû maathiîre varîa arutwa arîa engî maarî, nîmoonire kîrîndî kîmarigicîrîtie na arimû amwe a watho magîkararania nao.

**15** Na rîrîa andû moonire Jesû, nîmaamakire mûno na makîvinyûra kûrî ke na makîmûkethia.

**16** Jesû nîwaûririe arutwa ake atîrî, “Nî ûndû ûrîkû ûratûma mûkararanie nao?”

**16**

**17** Nake mûndû ûmwe warî vau kîrîndîrî nîwamûcokerie atîrî, “Mwarimû, ngûretere kamwana gakwa nîûndû nîkethagîrwa na ngoma îgiragia karie.

**18** Na rîrîa rîonthe ngoma îo yakanyita, nî îgatungumanagia nthî, nako gakambîrîria kûruta mûvûû, gakarîa magego, na gagaacoka gakaûmagara mwîrî wonthe. Nie mbûririe arutwa aku marutûrûre ngoma îo nwatî maremwa.”

**18**

**19** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Na kaî mue andû a rûciaro rûrû mûtiîtîkîtie-î! Nîmbîkarania namue nginya rî? Nînîmûkirîrîria nginya-rî? Ndetereni kamwana kau!”

**20** Nao nîmaavirire kamwana kau kûrî Jesû.

**20** Na rîrîa ngoma îo yonire Jesû, nîyakainainirie na vinya mûno nako gakîgwa nthî, gakîgaragara na gakîambîrîria kûruta mûvûû kanyuarî ga ko.

**21** Nake Jesû nîwacokire akîûria îthe wako atîrî, “Kamwana gaka gekarîte ûguo kuuma-rî?” Îthe wa kamwana kau nîwamûcokerie atîrî, “Gekarîte ûguo kuuma rîrîa gaaciarirwe.

**22** Mavinda meengî ngoma îo nîyageragia gûkaûraga na njîra ya gûgaikia mwakirî, na manjîrî. Nwatî angîthîrwa nwa ûvote, twîguîre ntha na ûtûtethie.”

**22**

**23** Nake Jesû nîwerire îthe wa kamwana kau atîrî, “Atî angîthîrwa nwa mvote! Mûndû ûrîa wîtîkîtie nwa avote gwîka ûndû wa wonthe.”

**23**

**24** Na wa rîmwe îthe wa kamwana kau nîwaugîrîrie atîrî, “Nîmbîtîkîtie, ndethia varîa ndetîkîtie!”

**24**

**25** Na rîrîa Jesû oonire kîrîndî gîkîgomana, nîwagûkîre ngoma îo na vinya na akîmîra atîrî, “We ngoma îno îtegucaga na îtaragia, nie nakwatha ume ndaarî ya kamwana gaka na ndûkaanagatonye rîngî!”

**25**

**26** Nayo ngoma îo nîyaugîrîrie, îkinainia kamwana kau na vinya, na îkiuma kûrî ko. Nako kamwana kau nîkaamamire vau ta kimba na andû eengî makaugaga atî nî gakuû.

**27** Nwatî Jesû nîwanyitire kamwana kau njara, agîgatethereria gûkîra, nako gakîrûngama.

**27**

**28** Na rîrîa Jesû aatonyire nyomba, arutwa ake marî onga nîmaamûririe atîrî, “Tûremirwe nî kûrutûrûra ngoma îo nîkî?”

**28**

**29** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Ngoma ya mûthemba ûcio ndîngîrutûrûrîka na njîra îngî tiga ya mavoya.”

**29**

**30** Jesû na arutwa ake nîmaaumire kûu, na makîthiî mavîtûkîrîte vûrûrirî wa Galili. Jesû ndeendaga mûndû wana ûmwe amenye kûrîa aarî,

**31** nîûndû nîwathomithagia arutwa ake akîmeeraga atîrî, “Mûrû wa Mûndû nîakaanenganîrwa kûrî andû, nao mamûûrage, na vuva wa mîthenya îthatû, ariûke.”

**32** Nwatî arutwa matiataûkîrwa nî ûrîa aaugaga. Nao nîmeetigîre kûmûria.

**32**

**33** Rîrîa Jesû na arutwa ake maakinyire Kaperinaumu na magîtonya nyomba, Jesû nîwamaûririe atîrî, “Nî ûndû ûrîkû ûgûtûmaga mûkararanie rîrîa tûrarî njîrarî?”

**33**

**34** Nao nîmaakirire kivi, nîûndû rîrîa maarî njîrarî nîmaakararanagia makîenda kûmenya nî ûrîkû mûnene makîria ya arîa engî.

**35** Nake Jesû nîwekarire nthî, agîîta arutwa acio îkûmi na aîrî na akîmeera atîrî, “Mûndû wa wonthe ûngîenda gûtuîka mûnene, nwa nginya enyivie na atuîke ndungata ya arîa engî.”

**36** Nîwacokire agîoca kaana agîkarûngamia mbere yao, agîgakumbata, na akîmeera atîrî,

**37** “Mûndû wa wonthe ûgwataga kaana ta gaka ûgeni nîûndû wakwa, nî nie agwataga ûgeni. Na mûndû wa wonthe ûngwataga ûgeni, tî nie tu agwataga ûgeni, nwatî agwataga wana ûrîa wandûmire.”

**37**

**38** Nake Johana nîwacokire akîmwîra atîrî, “Mwarimû, tue nîtwonire mûndû akîrutûrûra ngoma na rîîtwa rîaku na twamûkaania nîûndû ke tî ûmwe wetû.”

**38**

**39** Nwatî Jesû nîwamerire atîrî, “Tigani kûmûgiria, nîûndû gûtirî mûndû ûngîvota kûringa ciama na rîîtwa rîakwa, na vuva wa kavinda kanini acoke aanyarare.

**40** Nîûndû mûndû wa wonthe ûtarî nthû yetû, nî ûmwe wetû.

**41** Nîramwîra na ma atî mûndû wa wonthe ûkaamûva manjî ma kûnyua nîûndû mûrî akwa, nîakaavewa îgai rîake.

**41**

**42** “Mûndû wa wonthe angîvîtithia kamwe ga twana tûtû tûmbîtîkîtie, wana nî kava overerwe îthiga rîa kîthîi ngingorî yake na acoke aikue îriarî.

**43** Na angîthîrwa njara yaku nwa îtûme wîvie, mîtinie. Nîkava ûtonye mwoyorî wa tene na tene ûtarî na njara îmwe gûkîra wîthîrwe na njara cioîrî na wikue îcuarî [

**44** kûrîa kûrî igunyû irîa irîcaga mîîrî ya andû arîa makararagia Ngai, na kûrî mwaki ûtavorekaga] .

**45** Na angîthîrwa kûgûrû gwaku nwa gûtûme wîvie, gûtinie. Nîkava ûtonye mwoyorî wa tene na tene ûtarî na kûgûrû kûmwe, gûkîra wîthîrwe na magûrû moîrî na wikue îcuarî [

**46** kûrîa kûrî igunyû irîa irîcaga mîîrî ya andû arîa makararagia Ngai, na kûrî mwaki ûtavorekaga] .

**47** Narîo riitho rîaku rîngîtûma wîvie, rîkûûre. Nîkava ûtonye ûthamakirî wa Ngai wîna riitho rîmwe gûkîra wîthîrwe na metho moîrî na wikue îcuarî,

**48** (kûrîa kûrî igunyû irîa irîcaga mîîrî ya andû arîa makararagia Ngai, na kûrî mwaki ûtavorekaga).

**48**

**49** “Mûndû wa wonthe nîakaatherua na mwaki wata ûrîa magongoona ma tene maatheragua na cumbî.

**50** Cumbî nî mbaro, nwatî îngîthira mûcamo wayo, îngîcoka gwîkîrwa mûcamo nîndûî?

**50** “Îkaragani mwîgucanîte gatagatîrî kenyu ta cumbî na mûcamo wayo.”

# Mar 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwathomithanirie ûvoro wîgiî gûtecana kwa mûthuuri na mûka

## (

## Mat 19.1-12

## ;

## Luka 16.18

## )

## Jesû nîwarathimire twana

## (

## Mat 19.13-15

## ;

## Luka 18.15-17

## )

## Mûndû warî mûtongu

## (

## Mat 19.16-30

## ;

## Luka 18.18-30

## )

## Jesû nîwaririe riita rîa kathatû ûvoro wîgiî gûkua gwake

## (

## Mat 20.17-19

## ;

## Luka 18.31-34

## )

## Îvoya rîa Jakuvu na Johana

## (

## Mat 20.20-28

## )

## Jesû nîwavonirie mûtumumu wetagwa Baritimayo

## (

## Mat 20.29-34

## ;

## Luka 18.35-43

## )

**1** Jesû nîwaumire kûu Kaperinaumu, akîthiî vûrûrirî wa Judea, na akîringa mûringo ûcio wîngî wa rûnjî rwa Jorodani. Nakîo kîrîndî nîkîamûrigicîrie rîngî, na agîkîthomithia wata ûrîa aamenyerete.

**1**

**2** Nao Afarisai amwe nîmaathiîre kûrî ke makîenda kûmûgeria na makîmûûria atîrî, “Watho wetû nîwîtîkîrîtie mûthuuri ate mûka?”

**2**

**3** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Musa aamwîrire mûvingagie watho ûrîkû?”

**3**

**4** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Musa nîwetîkîrîtie mûthuuri andîkîre mûka maarûa ya kûmûta na acoke amûte.”

**4**

**5** Jesû nîwamerire atîrî, “Musa aamwandîkîre watho ûcio nîûndû mwarî na ngoro nyûmû.

**6** Nwatî kuuma Kîammbîrîria gîa kûmbwa kwa nthî, wa ta ûrîa kwîrîtwe mandîkorî atîrî, ‘Ngai aaûmbire mûndûmûrûme na mûndûmûka.

**7** Na nîûndû wa gîtûmi gîkî mûndûmûrûme agaatigaga îthe na ng'ina na makanyitithanua na mûka,

**8** na oîrî magatuîka kîndû kîmwe.’ Matigaacokaga gûtuîka aîrî rîngî nîûndû makethagîrwa marî mwîrî ûmwe.

**9** Kwoguo andû arîa Ngai anyitithanîtie, mûndû wana ûrîkû ndakanamatigithanie.”

**9**

**10** Rîrîa maacokire nyomba, arutwa nîmaaûririe Jesû ûndû ûcio wa rîngî.

**11** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mûthuuri wa wonthe ûgaata mûka, na acoke avikie mûndûmûka wîngî, nî atharîtie.

**12** Nake mûndûmûka ûrîa ûtecaga mûthuuriwe na akavikua nî mûthuuri wîngî, wa nake nî atharîtie.”

**12**

**13** Nao andû amwe nîmaavirîre Jesû twana nîguo atwigîrîre njara, nwatî arutwa ake makîmakaania.

**14** Rîrîa Jesû oonire ûguo nîwarakarire na akîîra arutwa ake atîrî, “Îtîkîriani twana tûke kûrî nie, tigani gûtûgiria, nîûndû Ûthamaki wa Ngai nî wa arîa mekariî ta tuo.

**15** Nîramwîra na ma atî mûndû wa wonthe ûtetîkagîra Ûthamaki wa Ngai ta kaana, ndagaaûtonya.”

**16** Jesû nîwacokire agîoca twana, agîtûkumbata, agîtwigîrîra njara ciake na agîtûrathima.

**16**

**17** Rîrîa Jesû aambagîrîria kûthiî rûgendo, mûndû ûmwe nîwavinyûrire varî ke, agîturia maru mbere yake na akîmwîra atîrî, “Mwarimû Mwaro, nîngîka atîa nîguo ngaagaîrwa mwoyo wa tene na tene?”

**17**

**18** Nake Jesû nîwamûûririe atîrî, “Ûrambîta mwaro nîkî? Gûtirî mûndû mwaro tiga Ngai wenga.

**19** We nîwîcî maathani ma Ngai: ‘Ndûkanaûragane; ndûkanatharanie; ndûkanaîe; ndûkanaigîrîre mûndû kîng'enyo; ndûkanaveenanie; tîîa aguo na nyûkwe.’ ”

**19**

**20** Nake mûndû ûcio nîwerire Jesû atîrî, “Mwarimû, maathani mama monthe nîmathîkîrîte kuuma wa nî mûndû mwîthî.”

**20**

**21** Nake Jesû aroria mûndû ûcio nîwegwire amwenda na akîmwîra atîrî, “Kûrî na ûndû ûmwe ûtigarîtie gwîka. Thiî wendie indo ciaku cionthe, ûve athîni mbeca icio na ûcoke ûnûmîrîre, nawe nî ûkwîigîra ûtonga mwîngî îgûrû.”

**22** Rîrîa mûndû ûcio eegwire ûguo, nîwairire kîthithi, na akîthiî aritûvîrîtwe mûno ngororî yake, nîûndû aarî mûtongu mûno.

**22**

**23** Nake Jesû nîwaroririe arutwa ake na akîmeera atîrî, “Na kaî nî ûndû wî na vinya itonga gûtonya Ûthamakirî wa Ngai-î!”

**23**

**24** Nao arutwa nîmaamakire mûno nîûndû wa ciugo icio, nwatî Jesû nîwathiîre na mbere na kûmeera atîrî, “Ciana ciakwa, na kaî nî ûndû wî na vinya gûtonya Ûthamakirî wa Ngai-î.

**25** Nî ûndû mûvûthû ngamîîra gûtonyerera karimarî ga cindano gûkîra gîtonga gûtonya Ûthamakirî wa Ngai.”

**25**

**26** Nao arutwa megua ûguo nîmaamakire mûno na makîûrania atîrî, “Nî ûrîkû vi, ûngîvonoka?”

**26**

**27** Jesû nîwamaroririe na akîmeera atîrî, “Ûndû ta ûyû ndûngîvotekeka nî andû, nwatî maûndû monthe nîmavotekekaga nî Ngai.”

**27**

**28** Petero nîwacokire akîîra Jesû atîrî, “Mwathani tue tûtiganîrîtie indo cionthe cietû na tûgakûrûmîrîra.”

**28**

**29** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nîramwîra na ma atî mûndû wa wonthe ûtigîte nyomba yake, na aa mûrwang'ina, aa mwarwang'ina, îthe kana ng'ina, kana ciana, wana kana mîgûnda, nîûndû wakwa na nîûndû wa ûvoro mwaro,

**30** nîakaagîa na ûtonga mwîngî rûciarorî rûrû, na acoke agîe na maita îgana, ma nyomba na ma aa mûrwang'ina, na aa mwarwang'ina; na aa ng'ina, na ciana, na mîgûnda na acoke anyamarue na vuva wa ûtûûro ûyû agîe na mwoyo wa tene na tene.

**31** Nwatî andû eengî arîa marî mbere rîu, nîmagaatuîka a vuva, nao arîa marî vuva rîu, nîmagaatuîka a mbere.”

**31**

**32** Rîrîa Jesû na arutwa ake maambatîte mathiîte Jerusalemu, Jesû aarî mbere yao. Kwoguo arutwa ake nîmaamakîte mûno, nao andû arîa maamaumîte vuva magetigîra. Na wa rîngî Jesû nîwetire arutwa arîa îkûmi na aîrî ndundu na akîmeera maûndû marîa ageerie kwona.

**33** Jesû nîwameerire atîrî, “Tathikîrîriani! Twambatîte tûthiîte Jerusalemu kûrîa Mûrû wa Mûndû akûnenganîrwa kûrî athînjîri-Ngai arîa anene na arimû a watho. Nao nîmakaamûtuîra aûragwe na mamûnenganîre kûrî andû a ndûrîrî,

**34** arîa makaamûnyûrûria, mamûtuîre mata mamûrive na ivoko na mamûûrage, na vuva wa mîthenya îthatû ariûke.”

**34**

**35** Nao Jakuvu na Johana, avîcî a Zebedii, nîmaathiîre kûrî Jesû na makîmwîra atîrî, “Mwarimû, kûrî na ûndû tûrenda ûtwîkîre.”

**35**

**36** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Mûrenda nîmwîkîre atîa?”

**36**

**37** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Vîndî îrîa ûgeekarîra gîtî Kîam ûnene Ûthamakirî waku ûrîa wîna riiri, tûrenda ûgaatwîtîkîria twîkare nawe, ûmwe mwena waku wa ûrîo na ûmwe mwena waku wa ûmotho.”

**37**

**38** Nwatî Jesû nîwameerire atîrî, “Mue mûtiramenya kîrîa mûravoya. Nîmûkûvota kûnyuîra gîkombe Kîam mînyamaaro kîrîa ngeerie kûnyuîra; kana mûvatithue na njîra îrîa ngeerie kûvatithua nayo?”

**38**

**39** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ii nîtûkûvota.” Jesû nîwameerire atîrî, “Nî ma nîmûkûnyuîra gîkombe kîrîa ngûnyuîra, na mûvatithue na njîra îrîa ngûvatithua nayo,

**40** nwatî ndirî na ûvoti wa gûtua nî ûrîkû ûgeekara mwena wakwa wa ûrîo kana wa ûmotho. Ngai nîke ûkaavecana itî icio kûrî andû arîa aigîrîte.”

**40**

**41** Na rîrîa arutwa arîa engî îkûmi meeguire ûguo, nîmaarakarire nîûndû wa Jakuvu na Johana.

**42** Kwoguo Jesû nîwametire onthe vamwe na akîmeera atîrî, “Mue nîmûramenya atî andû arîa magîrîrwe nî gûtongoria andû a ndûrîrî nîmenenevagia,

**43** nwatî ûguo tîguo gûkwîthîrwa gwîkariî gatagatîrî kenyu. Mûndû wa wonthe ûngîenda gûtuîka mûnene gatagatîrî kenyu, nwa nginya atuîke ndungata ya arîa engî onthe.

**44** Na mûndû wa wonthe ûngîenda gûtuîka wa mbere, nwa nginya atuîke ngombo ya arîa eengî onthe.

**45** Nîûndû Mûrû wa Mûndû wa nake ndaaûka gûtungatîrwa, nwatî aaûkire gûtungata na kûvecana mwoyo wake ûtuîke wa gûkûûra andû engî kuuma meviarî.”

**45**

**46** Nao nîmaakinyire Jeriko. Na rîrîa Jesû aaumire Jeriko marî na arutwa ake, wa vamwe na gîkundi kînene Kîam andû, nîmoonire mûtumumu wekarîte rûtererî rwa njîra akîvoyaga ûtethio. Na mûtumumu ûcio eetagwa Baritimayo (mûrû wa Timayo).

**47** Rîrîa mûtumumu ûcio eegwire atî nî Jesû wa Nazarethi wavîtûkîrîrîte vau, nîwaugîrîrie atîrî, “Jesû Mûrû wa Daudi, mbîguîra ntha!”

**47**

**48** Nao andû eengî maamwîgua nîmaamûgûkîre, nwatî ke nîwakîrîrîrie kugîrîria atîrî, “Mûrû wa Daudi, mbîguîra ntha.”

**48**

**49** Jesû nîwarûngamire na akîmeera atîrî, “Mwîteni.”

**49** Kwoguo nîmeetire mûtumumu ûcio na makîmwîra atîrî, “Îyûmîrîrie ûûkîre nîûndû Jesû nîaragwîta.”

**49**

**50** Nake mûtumumu ûcio nîwatecanirie nguo yake, akîrûngama wa rîmwe na akîthiî kûrî Jesû.

**50**

**51** Nake Jesû nîwamûûririe atîrî, “Ûrenda ngwîkîre atîa?”

**51** Nake mûtumumu ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Mwarimû! Nie nîrenda kwona!”

**51**

**52** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Îîthiîre! Gwîtîkia gwaku nîkuo gwatûma ûvone.”

**52** Na kavinda wa kau mûtumumu ûcio nîwavotire kwona na akîrûmîrîra Jesû.

# Mar 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwatonyire Jerusalemu arî na ûvootani

## (

## Mat 21.1-11

## ;

## Luka 19.28-40

## ;

## Joh 12.12-19

## )

## Jesû nîwarumire mûkûyû

## (

## Mat 21.18-19

## )

## Jesû nîwatonyire hekarûrî

## (

## Mat 21.12-17

## ;

## Luka 19.45-48

## ;

## Joh 2.13-22

## )

## Kîthomo kuumana na mûkûyû

## (

## Mat 21.20-22

## )

## Kîûria kîgiî Wathani wa Jesû

## (

## Mat 21.23-27

## ;

## Luka 20.1-8

## )

**1** Rîa Jesû na arutwa ake maakuvîvîrie îtûûra rîa Jerusalemu, na magîkinya krîmarî Kîam mîtî ya Mîtamaiyû, kîrîa Kîamrî vakuvî na matûûra ma Bethifage na Bethania, Jesû nîwatûmire arutwa ake aîrî mathiî mbere, na akîmeera atîrî,

**2** “Thiîni gîcagirî kîîrîa kîrî mbere yenyu, na mwakinya kuo warîo, nîmûkwona njaû ya mvunda îtaanakuua mûndû îthaîkîtwe vau nja. Mîthaûreni mûmîrete ava.

**3** Na mûngîûrua nî mûndû gîtûmi gîa gwîka ûguo, mwîreni, ‘Mwathani nîamîvatarîte na nîakûmûcokeria narua.’ ”

**3**

**4** Kwoguo andû acio aîrî nîmaathiîre na makîthîra njaû îthaîkîtwe vau nja ya nyomba. Na rîrîa maamîthaûraga,

**5** andû amwe arîa maarûngamîte vo nîmaamaûririe atîrî, “Mûrathaûra njaû îo nîkî?”

**5**

**6** Nao arutwa acio nîmaamacokerie wata ûrîa Jesû aamerîte, na andû acio makîmetîkîria mathiî nayo.

**7** Nao arutwa nîmaavirire njaû îo kûrî Jesû, makîmigîrîra nguo ciao, nake akîmîkarîra.

**8** Nao andû eengî nîmaatandîkire nguo ciao njîrarî na engî makiuna mathîgî kîthakarî na makîmatandîka njîrarî.

**9** Nao andû arîa maarî mbere ya Jesû na arîa maamumîte vuva, nîmaambîrîrie kugîrîria atîrî, “Ngai arokumua! Ngai arorathima ûrîa ûkîte na rîîtwa rîa Mwathani!

**10** Ngai arorathima ûthamaki wa îthe wetû Daudi. Ngai arokumua!”

**10**

**11** Jesû nîwakinyire Jerusalemu na agîtonya hekarûrî. Na rîrîa aaroririe kûu hekarûrî kuonthe, nîwaumire kuo, na akîthiî Bethania marî na arutwa ake îkûmi na aîrî nîûndû kwarî gûtuku.

**11**

**12** Mûthenya ûcio wîngî warûmîrîrîte, rîrîa Jesû na arutwa ake maaumîte Bethania, Jesû aarî mûvûtu.

**13** Na rîrîa oonire mûkûyû ûrî varaca na ûrurîte waro, nîwathiîre kwona kana warî na ngûyû. Nwatî rîrîa aakinyire varî guo, nîwonire atî ndwarî na ngûyû tiga mathangû tu, nîûndû kau tîko kaarî kavinda kaguo ga gûciara.

**14** Nake Jesû nîwerire mûkûyû ûcio atîrî, “Gûtirî mûndû ûkaarîa ngûyû rîngî ciumîte kûrî we!”

**14** Nao arutwa ake nîmeguire akiuga ûguo.

**14**

**15** Rîrîa Jesû na arutwa ake maakinyire Jerusalemu, Jesû nîwatonyire hekarûrî na akîambîrîria kûrutûrûra andû onthe arîa meendagia, wana arîa maagûraga. Nîwang'aûranirie metha cia andû arîa maakûrananagia mbeca wana itî cia andû arîa meendagia ndutuura.

**16** Nake Jesû ndangîetîkîririe mûndû wana ûrîkû avîtûkîrîrie kîndû wana kîrîkû hekarûrî.

**17** Nîwacokire akîthomithia andû atîrî, “Ngai augîte mandîkorî atî, ‘hekarû yakwa îgetagwa nyomba ya kûvoyagîrwa nî andû a ndûrîrî cionthe.’ Nwatî mue mûmîtuîte ngurunga ya acunani.”

**17**

**18** Rîrîa anene a athînjîri-Ngai na arimû a watho meeguire ûvoro ûcio, nîmaambîrîrie gûcaria ûrîa mangîmûûraga. Nao nîmaamwîtigagîra nîûndû kîrîndî nîkîamakagua mûno nî mûthomithanîrie wake.

**18**

**19** Na kîvwaî gîakinya, Jesû na arutwa ake nîmaaumire Jerusalemu.

**19**

**20** Mûthenya ûcio wîngî kîraûko macangîa rîrîa Jesû na arutwa ake maathiîte na njîra, nîmoonire mûkûyû wî mûmû kuuma mathangûrî nginya mîrirî.

**21** Nake Petero nîwaririkanire ûrîa gwekîkîte na akîîra Jesû atîrî, “Mwarimû, taroria! Mûkûyû ûrîa ûrarumire nî mûmû!”

**21**

**22** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Îtîkiani Ngai.

**23** Nîramwîra na ma atî, mûndû wa wonthe nwa eere kîrîma gîkî, ‘Îkûûre na wîikie îriarî.’ Ke nwa avingîrue ûndû ûyû angîthîrwa ndarî na nganja ngororî yake, nwatî nîetîkîtie atî ûndû ûcio auga nîûgûtuîkîka.

**24** Kwoguo nîramwîra atî, ûndû wa wonthe mûngîtia rîrîa mûkûvoya, îtîkagiani atî nîmûrîkîtie kûvingîrua, namue mûkaavecagwa kîndû wa kîonthe kîrîa mûkaavoyaga.

**25** Rîrîa rîonthe mûrûngamîte mûkîvoya, ovagîrani andû onthe arîa mamûvîtîrîtie nîguo îthe wenyu ûrîa wî îgûrû wa nake amwovagîre mevia menyu.” [

**26** Nwatî mûngîrega kwovanîra, wana îthe wenyu ûrîa wî îgûrû ndangîmwovera mevia menyu.]

**26**

**27** Jesû na arutwa ake nîmaakinyire Jerusalemu rîngî. Rîrîa Jesû aathiîrîrîte kûu hekarûrî, anene a athînjîri-Ngai, arimû a Watho na athuuri, nîmaathiîre kûrî ke

**28** na makîmûûria atîrî, “Ûreka maûndû mama na wathani ûrîkû, na nû ûkûvete wathani ûcio?”

**28**

**29** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nîngûmûria kîûria kîmwe tu, na mwanjokeria nîngûmwîra mbîkaga maûndû mama na wathani ûrîkû.

**30** Tambîrani atîrî, Johana aavatithanagia na wathani ûrîkû, warî wa kuuma kûrî Ngai kana kûrî andû?”

**30**

**31** Nao nîmaambîrîrie gûkararania makîûranagia atîrî, “Nîtuga atîa? Wona twamûcokeria, ‘Warî wa kuuma kûrî Ngai,’ nîatûûria atîrî, ‘Mwaregire gwîtîkia Johana nîkî vi?’

**32** Nwatî wona twamûcokeria atî, ‘Warî wa kuuma kûrî andû ...’ ” (Nao nîmeetigagîra nîûndû andû meetîkîtie atî Johana aarî mûrathi wa ma.)

**33** Kwoguo nîmaacokerie Jesû atîrî, “Tue tûtiîcî.”

**33** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Wa nanie ndikûmwîra mbîkaga maûndû mama na wathani ûrîkû.”

# Mar 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya Arîmi arîa maakomborete mûgûnda wa Mîthavibu

## (

## Mat 21.33-46

## ;

## Luka 20.9-19

## )

## Kîûria kîgiî îrîvi rîa gooti

## (

## Mat 22.15-22

## ;

## Luka 20.20-26

## )

## Kîûria kîgiî kûriûka

## (

## Mat 22.23-33

## ;

## Luka 20.27-40

## )

## Rîathani rîrîa rînene

## (

## Mat 22.34-40

## ;

## Luka 10.25-28

## )

## Kîûria kîgiî Mesaya

## (

## Mat 22.41-46

## ;

## Luka 20.41-44

## )

## Îîmenyagîrîreni mûtigatuîke ta Arimû a Watho

## (

## Mat 23.1-36

## ;

## Luka 20.45-47

## )

## Mûvothi wa mûndûmûka wa ndigwa

## (

## Luka 21.1-4

## )

**1** Jesû nîwambîrîrie kûthomithia andû na ngerekano na akîmeera atîrî, “Vîndî îmwe kwarî na mûndû wavandire mîthavibu mûgûndarî wake. Nîwawirigîre, akînja îrima rîa kîndû gîa kûvivîra ndivei, na agîtuma nyomba ya arangîri. Nîwacokire agîûkomborithia arîmi na akîthiî vûrûrirî wîngî.

**2** Rîrîa kavinda ga gûketha thavibu gaakinyire, mûndû ûcio nîwatûmire ngombo yake kûrî arîmi acio, nîguo îmûgîrîre îgai rîake rîa maketha.

**3** Nao arîmi acio nîmaanyitire ngombo îo, makîmîriva na makîmîcokithia njara ntheri.

**4** Nake mwene mûgûnda nîwacokire agîtûma ngombo îngî. Nao arîmi acio nîmaamîtivangirie kîongo, na makîmîka maûndû ma ûûra nthoni.

**5** Mwene mûgûnda nîwacokire agîtûma ngombo îngî, nao makîmîûraga. Arîmi acio nîmaatûmîrwe ngombo ciîngî nyîngî, imwe makîiriva na ciîngî magîciûraga.

**6** Mûndû ûcio ndaarî na mûndû wîngî wa gûtûma tiga mûvîcî wake wa mûmwe ûrîa eendete mûno. Na mûthiiarî nîwatûmire mûvîcî kûrî arîmi acio akiugaga atîrî, ‘Nîmbîcî nîmakûva mûvîcîwa gîtîîo!’

**7** Nwatî arîmi acio nîmeeranire atîrî, ‘Ûyû nîke ûgaatigîrwa mûgûnda ûyû wî îgai rîake. Ûkani tûmûrage nîguo îgai rîu rîake rîtuîke rîetû.’

**8** Kwoguo nîmaamûnyitire, makîmûûraga na magikia mwîrî wake nja ya mûgûnda ûcio.

**8**

**9** “Mûreciria mwene mûgûnda ûcio agaacoka eke arîmi acio atîa? Agaaûka amaûrage, na akomborithie arîmi engî mûgûnda ûcio.

**10** Nie nî na ma nîmûthomete mandîkorî atî

**10** ‘Îthiga rîrîa rîaregirwe nî atumi a nyomba,

**10** nîrîo rîtuîkîte rîa vata mûno,

**10** gûkîra marîa mengî monthe.

**10**

**11** Nî Mwathani wekire ûguo;

**11** naguo tûrawona wî ûndû wa magegania!’ ”

**11**

**12** Nao anene a Ayahudi nîmaageririe kûmûnyita nîûndû nîmaamenyire atî nî ûvoro wao Jesû aaragia na ngerekano îo. Nwatî nîmeetigîre kîrîndî na kwaguo makîmûtiga na makîîthiîra.

**12**

**13** Afarisai amwe na andû amwe a Kîamma Kîam Herode (nîo metagwa Aherodia) nîmaatûmirwe kûrî Jesû nîguo mamûtege na ciûria akîaria.

**14** Nao nîmaathiîre kûrî ke na makîmwîra atîrî, “Mwarimû, tue nîtwîcî atî we waragia ûma ûtakûmakua nî ûrîa andû magwîciria. Ndwendaga kûmenya mûndû nî wa ngathî îrîkû, nwatî nîûthomithagia andû ûma wîgiî wendi wa Ngai. Tatwîre atîrî, watho wetû nîûtwîtîkîrîtie tûrutîre mûthamaki wa Roma gooti? Tûrutage gooti kana tûtikarutage?”

**14**

**15** Nwatî Jesû nîwamenyire atî maarî na ûvinga na akîmaûria atîrî, “Mûrangeria nîkî? Tanengerani mbeca nîmîrorie.”

**15**

**16** Nao nîmaamûnengere mbeca, na akîmaûria atîrî, “Mbica îno, na rîîtwa rîîrî nî cia û?”

**16** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Nî cia Mûthamaki wa Roma.”

**16**

**17** Kwoguo Jesû nîwamerire atîrî, “Rutagîrani mûthamaki wa Roma kîrîa kîthagîrwa kîrî gîake, na mûrutagîre Ngai kîrîa kîthagîrwa gî gîake.”

**17** Nao andû nîmaamakire nîûndû wa ûrîa aamacokerie.

**17**

**18** Nao Asadukai arîa maugaga atî akuû matikaariûka nîmaathiîre kûrî Jesû na makîmwîra atîrî,

**19** “Mwarimû, Musa aatwandîkîre watho waugaga atîrî, ‘Mûthuuri angîkua na atige mûka matagîte mwana nake, nwanginya mûrwang'ina athambie mûndûmûka ûcio wa ndigwa na magîa ciana, ciîtanague na mûthuuriwe ûrîa wakwire.’

**20** Rîu-î, vîndî îmwe kwarî na anake mûgwanja a ng'ina ûmwe; ûrîa warî mûkûrû nîwavikanirie na vuvarî agîkua matagîte ciana na mûka.

**21** Nake wa kaîrî nîwavikirie mûndûmûka ûcio, na agîkua matagîte ciana. Na gûgîtuîka wa ûguo kûrî wana wa kathatû.

**22** Na onthe mûgwanja nîmaamûvikirie na magîkua matagîte ciana nake. Na mûthiiarî mûndûmûka ûcio wa nake nîwakwire.

**23** Rîu-î, rîrîa akuû onthe makaariûka-î, mûndûmûka ûcio agaatuîka wa û na anake acio onthe mûgwanja nîmaamûvikîtie?”

**23**

**24** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Na kaî mûrî aritu-î! Na gîtûmi nî atî mûtiîcî mandîko kana vinya wa Ngai.

**25** Nîûndû rîrîa akuû makaariûka, mageekara ta araika arîa marî îgûrû kwa Ngai na matikaavikania kana mavikue.

**26** Naguo ûvoro wîgiî kûriûkua gwa akuû-î, anga mûtiathoma îvukuurî rîa Musa gîcunjî kîrîa kîgiî kîvînga kîrîa gîaakanaga mwaki? Gîcunjîrî kîu kwandîkîtwe ûrîa Ngai aarîrie Musa akîmwîra atîrî, ‘Nie nînie Ngai wa Iburahimu, Ngai wa Isaka, na Ngai wa Jakovu.’

**27** Mue mûvîtîtie mûno nîûndû ke nî Ngai wa arîa marî mwoyo, tî Ngai wa arîa akuû.”

**27**

**28** Navo vaarî na mwarimû ûmwe wa watho wamathikîrîrîtie makîaranîria. Na rîrîa eegwire ûrîa Jesû aacokerie Asadukai waro, nîwamûririe atîrî, “Nî rîathani rîrîkû rîrî vata mûno makîria ya marîa mengî monthe?”

**28**

**29** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Rîathani rîrîa rîrî vata gûkîra marîa mengî monthe nî rîîrî, ‘Tathikîrîriani mue andû a Isiraeli! Mwathani Ngai wetû nîke Mwathani tu.

**30** Kwoguo endaga Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yonthe, na mwoyo waku wonthe, na meciria maku monthe wana vinya yaku yonthe.’

**31** Narîo rîa kaîrî nî rîîrî, ‘Enda mûndû ûrîa mûriganîtie nake wata ûrîa wîendete we mwene.’ Gûtirî rîathani rîngî rîrî vata gûkîra mama maîrî!”

**31**

**32** Nake mwarimû ûcio wa Watho nîwerire Jesû atîrî, “Mwarimû, nîwacokia waro! Nî ma atî Ngai nîke Mwathani tu na gûtirî Ngai wîngî tiga ke.

**33** Na mûndû kwenda Ngai na ngoro yake yonthe, na ûûgî wake wonthe, na vinya yake yonthe, wana kwenda mûndû ûrîa mariganîtie nake wata ûrîa eyendete ke mwene, nîgûkîrîte kûrutîra Ngai magongoona ma kûvîvua wana ma mîthemba îrîa îngî yonthe.”

**33**

**34** Rîrîa Jesû oonire mûndû ûcio acokia waro nîwamwîrire atîrî,

**34** “We ndûrî varaca na Ûthamaki wa Ngai.” Na kuuma kavinda kau gûtirî mûndû waûmîrîrie kûmûria kîûria kîngî.

**34**

**35** Rîrîa Jesû aathomithanagia hekarûrî, nîwaûririe atîrî, “Arimû a Watho maugaga Mesaya nî wa mbarî ya Daudi nîkî?

**36** Daudi nîwavotithirue nî Roho Mûtheru kuga atî:

**36** ‘Ngai-Mûnene nîwerire Mwathani wakwa atîrî:

**36** Îkara nthî mwena wakwa wa njara ya ûrîo,

**36** nginya rîrîa ngaatûma ûthige nthû ciaku na magûrû maku.’

**36**

**37** Angîthîrwa Daudi ke mwene eetire Mesaya Mwathani, Mesaya angîthîrwa arî wa mbarî ya Daudi atîa?”

**37** Navo vaarî na andû eengî mûno maathikîrîrîtie Jesû makenete.

**38** Rîrîa aamathomithagia nîwamerire atîrî, “Îîmenyagîrîreni mûtigatuîke ta arimû a Watho arîa mendete kûthiî mekîrîte nguo ndaca na gûkethua na gîtîîo thokorî,

**39** na mendete kwîthuurîra itî cia mbere mavoerorî na gwîkarîra itî cia ageni a gîtîîo marugarî.

**40** Aya nwao mathithûkagîra aka a ndigwa mîciîrî yao, makamacuna indo ciao cionthe, na makeyonania ûrîa marî aro na njîra ya kûracavia mavoya. Nao nîmagaatuîrwa îvera rînene.”

**40**

**41** Rîrîa Jesû eekarîte nthî hekarûrî vakuvî na varîa andû maavothagîra, nîwaroririe andû makîvotha. Nacio itonga nyîngî nîciarekirie mbeca nyîngî mûno.

**42** Nake mûndûmûka wa ndigwa mûthîni, nîwarekirie tûtuururu twîrî na mwîgana watuo warî ta kîng'otore kîmwe.

**43** Nake Jesû nîwetire arutwa ake na akîmeera atîrî, “Nîramwîra na ma atî mûndûmûka ûyû wa ndigwa mûthîni nîwarekia mbeca nyîngî kathandûkûrî ka mûvothi gûkîra acio engî onthe.

**44** Nîûndû acio engî onthe marekia matigari ma ûtonga wao, nwatî ûyû athînîte ûguo athînîte, arekia mbeca cionthe irîa ararî nacio mûthithûrî wake.”

# Mar 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwaririe ûvoro wîgiî kwomomorwa kwa hekarû

## (

## Mat 24.1-2

## ;

## Luka 21.5-6

## )

## Mathîna na mînyamaaro

## (

## Mat 24.3-14

## ;

## Luka 21.7-19

## )

## Vingo ya mathîna

## (

## Mat 24.15-28

## ;

## Luka 21.20-24

## )

## Gûka kwa Mûrû wa Mûndû

## (

## Mat 24.29-31

## ;

## Luka 21.25-28

## )

## Kîthomo kuumana na Mûkûyû

## (

## Mat 24.32-35

## ;

## Luka 21.29-33

## )

## Gûtirî mûndû wîcî mûthenya kana îthaa

## (

## Mat 24.36-44

## )

**1** Rîrîa Jesû aaumaga hekarûrî, mûrutwa ûmwe wake nîwamwîrire atîrî, “Mwarimû! Taroria ûrîa mathiga mama wana mîako îno înenevete!”

**1**

**2** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Nîûrona mîako îno mînene û? Gûtirî îthiga wana rîmwe rî ava rîgaatigwa rî îgûrû rîa rîrîa rîngî; monthe nîmakaagwîthua nthî.”

**2**

**3** Rîrîa Jesû eekarîte nthî Kîrîmarî Kîam Mîtî ya Mîtamaiyû aroretie hekarûrî, Petero, Jakuvu, Johana na Enderea, nîmaathiîre kûrî ke marî oonga na makîmwîra atîrî,

**4** “Ta twîre atîrî, maûndû mama mageekîka rî, na nî ndûî gîgaatwonia atî îvinda rîu nîrîkinyu rîrîa maûndû mama monthe makaavinga.”

**4**

**5** Nake Jesû nîwameerire atîrî, “Îîmenyagîrîreni mûtikavîtithue nî mûndû wana ûrîkû.

**6** Nîûndû andû eengî nîmagaaûka makiugaga atî nîo Mesaya na nîmakaavîtithia andû eengî.

**7** Na rîrîa mûkeegua mûrurumo wa mbaara vakuvî namue, kana ûvoro wa mbaara îrîa îgaaûka, mûtikavavûke. Maûndû ta mama nwa nginya mekîke, nwatî ûcio tîguo mûthiia wa nthî.

**8** Mavûrûri nîmakaarûa, namo mothamaki mathithûkanîre. Nîgûkaagîa na ithingithia kûndû kwîngî wana kûgîe na yûra. Maûndû mama nî ta Kîammbîrîria Kîam ûrûrû ûrîa mûndûmûka egucaga akîgîa na mwana.

**8**

**9** “Îîmenyagîrîreni nîûndû nîmûkaanyitwa na mûcirithîrue ciamarî cia athuuri. Wana nîmûkaarivîrwa mavoerorî, na mûrûngamue mbere ya anene na athamaki nîûndû wakwa ûrî ta ûira kûrî o.

**10** Nwatî mbere ya îvinda rîu rîkinye, nwa nginya andû onthe mavunjîrue ûvoro mwaro.

**11** Rîrîa mûkaanyitwa na mûcirithîrue ciamarî cia athuuri, mûtigatangîke mûgîîciria ûrîa mûkaauga. Vîndî îo yakinya, thiîni mûkaauga ûndû wa wonthe ûrîa mûkaavotithua nîûndû nî Roho Mûtheru ûkaaragia arî ndaarî yenyu.

**12** Mûndû nîakaanenganîra mûrwang'ina aûragwe, na mûthuuri anenganîre mwana wake. Nacio ciana nîigaaûkîrîra aciari a cio na imaûragithie.

**13** Nao andû onthe nîmakaamûmena nîûndû wakwa. Nwatî mûndû ûrîa ûkaaûmîrîria nginya mûthiia nîakaavonokua.

**13**

**14** “Rîrîa mûkoona kîndû kîrîa kîrî mûgiro kîrî varîa gîtagîrîrwe nîkwîthîrwa kîrî.” (Mûndû ûrîa ûrathoma nîataûkîrwe nî ûrîa kûreerwa) “Vîndî îo andû arîa makeethîrwa marî Judea, nîmakaaûra mathiîte irîmarî.

**15** Nake mûndû ûrîa ûkeethîrwa arî nyomba îgûrû, ndakavarûrûke kana atonye nyomba kûgîra kîndû Kîam athiî nakîo.

**16** Mûndû ûrîa wî mûgûndarî ndagacokere nguo ciake mûciî.

**17** Na kaî vîndî îo aka arîa makeethîrwa marî îvu wana arîa makeethîrwa makîongithia nîmakegua ûrûrû mwîngî-î!

**18** Voyani Ngai nîguo maûndû mama matigekîke vîndî ya mvevo.

**19** Nîûndû vîndî îo andû nîmakoona mathîna matanoneka kuuma rîrîa Ngai aambîrîrie kûmba nthî. Na gûtirî vîndî andû makaathînîka ta ûguo rîngî.

**20** Nwatî Mwathani nîanyivanyivîtie mîthenya ya mathîna mau, nîûndû wa andû ake arîa ethuurîrîte. Tiga nî ûguo gûtirî mûndû ûngîgaatigara.

**20**

**21** “Vîndî îo mûngîkeerwa nî mûndû atîrî, ‘Taroria, ûyû nîke Mesaya’ kana amwîre, ‘Roriani! Ûrîa nîke Mesaya;’ mûtikamwîtîkie.

**22** Nîûndû andû arîa metucaga Mesaya na arîa metucaga arathi nîmakeyumîria na monanie ciama na morirû nîguo kûngîvoteka mavîtithie andû arîa Ngai ethuurîrîte.

**23** Kwoguo îîmenyagîrîreni nîûndû nie nînamwîra maûndû mama mbere ya mekîke.

**23**

**24** “Mîthenyarî îo vîndî ya mathîna yavîtûka riûa nîrîgaatuîka nduma mweri ûtige kwara,

**25** njata igwe nthî kuuma îgûrû, na maavinya marîa marî îgûrû mainainue.

**26** Nake Mûrû wa Mûndû nîakoonekana agîûka arî matuurî, na arî na vinya nyîngî na riiri.

**27** Nake nîagaacoka atûme araika mathiî nthî yonthe makaûnganie andû arîa Ngai ethuurîrîte kuuma gîturi kîmwe Kîam nthî nginya kîrîa kîngî.

**27**

**28** “Tathomani kuumana na mûkûyû mwone atî kavinda karîa mvûa ciaguo ciambîrîria kûruta mathangû, nîmûmenyaga atî vîndî ya mbura îrî vakuvî.

**29** Kwoguo rîrîa mûkoona maûndû mama magîkîka nîmûkaamenya atî Mûrû wa Mûndû arî vakuvî.

**30** Nîramwîra na ma atî, rûciaro rûrû rûtikaathira maûndû mama monthe matarî mekîku.

**31** Îgûrû na nthî nîikaathira, nwatî ciugo ciakwa itikaathira.

**31**

**32** “Gûtirî mûndû wîcî mûthenya ûcio kana îthaa rîu rîgaakinya rî. Araika arîa marî îgûrû wana nginya Mûriû matiîcî, nwatî Ngai tu nîke wîcî.

**33** Îkaragani mwîvarîrîtie, nîûndû mûtiîcî rîrîa kavinda kau gagaakinya.

**34** Gûkeethîrwa gwîkariî ta ûrîa mûndû akiuma mûciî athiî rûgendo atigaga agaîra ndungata ciake mawîra, wa ndungata wîra wake, na agacoka akeera mûrangîri arangîre mûciî.

**35** Kwoguo îîmenyagîrîreni nîûndû mûtiîcî kavinda karîa mwene mûciî agaacoka. Avota gûgaacoka kîvwaîrî, kana ûtukû gatagatî, kana ngûkû îkîgamba, wana kana kîraûko riûa rîkîratha.

**36** Kwoguo îîmenyagîrîreni nîguo angîûka wa rîmwe, ndakamwîthîrîrie mûrî toro.

**37** Na ûguo nîramwîra, nwaguo nîrera andû onthe atî: Îîmenyagîrîreni!”

# Mar 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûvango wa kûûraga Jesû

## (

## Mat 26.1-5

## ;

## Luka 22.1-2

## ;

## Joh 11.45-53

## )

## Jesû nîwetîrîrue maguta arî Bethania

## (

## Mat 26.6-13

## ;

## Joh 12.1-8

## )

## Judasi nîwacukanîrîre Jesû

## (

## Mat 26.14-16

## ;

## Luka 22.3-6

## )

## Jesû nîwarîcanîre irio cia pasaka na arutwa ake

## (

## Mat 26.17-25

## ;

## Luka 22.7-14

## ,

## 21-23

## ;

## Joh 13.21-30

## )

## Irio cia Mwathani cia kîvwaî

## (

## Mat 26.26-30

## ;

## Luka 22.14-20

## ;

## 1Akor 11.23-25

## )

## Jesû nîwerire Petero atî nîakûmûkaana

## (

## Mat 26.31-35

## ;

## Luka 22.31-34

## ;

## Joh 13.36-38

## )

## Jesû nîwavoire arî Gethisemane

## (

## Mat 26.36-46

## ;

## Luka 22.39-46

## )

## Kûnyitwa kwa Jesû

## (

## Mat 26.47-56

## ;

## Luka 22.47-53

## ;

## Joh 18.3-12

## )

## Jesû nîwavirirwe mbere ya Kîama

## (

## Mat 26.57-68

## ;

## Luka 22.54-55

## ,

## 63-71

## ;

## Joh 18.13-14

## ,

## 19-24

## )

## Petero nîwakaanire Jesû

## (

## Mat 26.69-75

## ;

## Luka 22.56-62

## ;

## Joh 18.15-18

## ,

## 25-27

## )

**1** Mîthenya îîrî mbere ya kîrugo Kîam pasaka vamwe na kîrugo Kîam mîgate îrîa îtethagîrwa îkîrîtwe ndawa ya kwimbia, anene a athînjîri-Ngai, na arimû a Watho nîmaambîrîrie gûtuîria ûrîa mangînyita Jesû na nthitho nîguo mamûûrage.

**2** Nao nîmeeranire atîrî, “Tûtingîmûnyita andû arîa maûkîte kîrugorî Kîam pasaka makîonaga, nîûndû mavota kûgoma.”

**2**

**3** Jesû aarî îtûûrarî rîa Bethania mûciî gwa Simoni ûrîa warwarîte mangû. Rîrîa Jesû aarîcaga irio, mûndûmûka ûmwe nîwatonyire kûu nyomba akuuîte mûcuva wîcûrîte maguta maanungaga waro na ma goro. Nake mûndûmûka ûcio nîwakunûrire mûcuva ûcio na agîtîrîria maguta mau kîongorî Kîam Jesû.

**4** Nao andû amwe arîa maarî vo nîmaarakarire na makîambîrîria kûrania atîrî, “Nîndûî gîatûma anange maguta mau.

**5** Maguta mama nîmangîendua makîria ya dinarii magana mathatû, na mbeca icio ikavewa athîni.” Nao nîmaatetirie mûndûmûka ûcio mûno.

**5**

**6** Nwatî Jesû nîwamerire atîrî, “Tiganani nake! Mûramûthînia nîkî? Mûndûmûka ûyû nîwambîka ûndû mwaro mûno.

**7** Andû arîa athîni mûkethagîrwa nao vîndî cionthe na wa rîrîa rîonthe mûngîenda kûmatethia nwa mûmatethie. Nwatî mûtikethagîrwa nanie vîndî cionthe.

**8** Mûndûmûka ûyû eka ûrîa avota gwîka. Etîrîria maguta mwîrîrî wakwa, nîguo aûvarîrie mbere ya ûthikwe.

**9** Nîramwîra na ma atî kûrîa kuonthe Ûvoro Mwaro ûkaavunjua nthî yonthe, ûndû ûcio ambîka nîûkaaganagwa nîguo aririkanagwe.”

**9**

**10** Nake Judasi Mûsikariota ûmwe wa arutwa arîa îkûmi na aîrî, nîwathiîre kûrî anene a athînjîri-Ngai nîguo acukanîrîre Jesû kûrî o.

**11** Na rîrîa Judasi aameerire ûvoro ûcio, nîmaakenire mûno na makîmwîra atî nîmakûmûva mbeca. Nake Judasi nîwambîrîrie gûcaria kamweke nîguo amûnenganîre kûrî o.

**11**

**12** Mûthenya wa mbere wa Kîrugo gîa kûrîa Mîgate îrîa îtethagîrwa îkîrîtwe ndawa ya kwimbia, na ûrîa tûtûrûme twa kûrîwa vîndî ya pasaka twathînjagwa, arutwa a Jesû nîmaamûririe atîrî, “Ûrenda tûgakûvarîrîrie irio cia pasaka kû?”

**12**

**13** Nake Jesû nîwatûmire arutwa ake aîrî na akîmeera atîrî, “Thiîni mûtonye îtûûrarî na nîmûgûtûngwa nî mûndû akuuîte mûtûngi wa manjî;

**14** muumeni vuva nginya nyomba wa yonthe îrîa agaatonya na mwîre mwene yo atîrî, ‘Mwarimû akûria atîrî: Îrî va nyomba ya ageni îrîa ngûrîra irio cia pasaka nîrî vamwe na arutwa akwa?’

**15** Nake nîagûcoka amwonie nyomba ya îgûrû îkîrîtwe indo cionthe na îmvarîrie. Na aamwonia kuo, mûtûvarîrîrie irio cia pasaka.”

**15**

**16** Nao arutwa acio nîmaathiîre îtûûrarî na makîthîra maûndû monthe mekariî wata ûrîa Jesû aameerîte. Nao nîmaathondekire irio cia pasaka.

**16**

**17** Kîvwaî Kîam mûthenya wa ûcio, Jesû nîwakinyire marî na arutwa ake.

**18** Na rîrîa meekarîte metharî makîrîa irio, Jesû nîwamerire atîrî, “Nîramwîra na ma atî ûmwe gatagatîrî kenyu ûrîa ûrarîcanîra nanie nîakûnjukanîrîra.”

**18**

**19** Nao arutwa nîmaambîrîrie kûnyitwa nî kîeva na makîmûûria ûmwe kwa ûmwe atîrî, “Mwathani nî nie ngûgûcukanîrîra?”

**19**

**20** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nî ûmwe gatagatîrî kenyu mue îkûmi na aîrî ûrîa ûravokanîria mûgate thuvurî vamwe nanie.

**21** Mûrû wa Mûndû nîagûkua wata ûrîa mandîko maugîte. Nwatî kaî mûndû ûrîa ûgûcukanîrîra Mûrû wa Mûndû nîakûgîa na thîna-î! Wana nî kava mûndû ûcio atangîaciarirwe!”

**21**

**22** Rîrîa maarîcaga, Jesû nîwocire mûgate akîûrathima, akîwenyûranga na akîûnengera arutwa ake akiugaga atîrî, “Keni; ûyû nî mwîrî wakwa.”

**22**

**23** Nîwacokire agîoca gîkombe agîcokeria Ngai ngatho na akîmanengera; na onthe makînyunyanîra.

**24** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Îno nî nthakame yakwa ya kîrîkanîro, îrîa îgeetûrûrwa nîûndû wa andû eengî.

**25** Nîramwîra na ma atî nie ndigaacoka kûnyua ndivei îno rîngî nginya mûthenya ûrîa ngaamînyua îrî njerû Ûthamakirî wa Ngai.”

**25**

**26** Nao marîkia kwina rwîmbo nîmaaumire nyomba na makîthiî Kîrîmarî Kîam mîtî ya Mîtamaiyû.

**26**

**27** Jesû nîwamerire atîrî, “Muonthe nîmûkûremwa nî kûmîrîria na mûndiganîrie, nîûndû mandîko maugîte atîrî, ‘Ngai nîakaaûraga mûrîthi, nacio ng'ondu ivurunjûke.’

**28** Nwatî nariûka, nîngaamûtongoria tûthiî Galili.”

**28**

**29** Nake Petero nîwerire Jesû atîrî, “Wana arîa engî onthe mangîgûtiganîria nie ndigaagûtiganîria.”

**29**

**30** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Nîrakwîra na ma atî, mbere ya ngûkû îgambe maita maîrî ûtukû ûyû wa ûmûnthî, nîûkwîthîrwa ûngaanîte maita mathatû atî we ndûmbîcî.”

**30**

**31** Nake Petero nîwaregire na vinya mûno na akîîra Jesû atîrî, “Nie ndingîgûkaana, wana angîthîrwa nîkwa ngûraganîrua vamwe nawe.”

**31** Nao arutwa acio engî onthe nîmaaugire wa guo.

**31**

**32** Jesû na arutwa ake nîmaathiîre vandû vetagwa Gethisemane, na Jesû akîîra arutwa ake atîrî, “Îkarani ava nyambe nthiî ngavoe.”

**33** Nake Jesû nîwetire Petero, Jakuvu na Johana na makîthiî marî vamwe. Na vîndî wa îo Jesû nîwanyitirwe nî kîeva, akîthînîka mûno ngororî yake,

**34** na akîîra arutwa ake atîrî, “Nie nîregua kîeva kîîngî mûno ngororî yakwa wa takwa nîngîkua. Îkarani ava na mûtikamame.”

**34**

**35** Nake Jesû agendagenda mbere vanini nîwegwîthirie nthî na akîvoya atî angîthîrwa nwa kûvoteke vîndî îo ya thîna ûcio ndîkamûkinyîre.

**36** Nake nîwavoire atîrî, “Vava! We nîûvotaga gwîka maûndû monthe. Nthengutîria gîkombe gîkî Kîam mathîna. Nwatî îka ûrîa we ûkwenda, tî ûrîa nie ngwenda.”

**36**

**37** Rîrîa aacokire varîa arutwa acio athatû maarî nîwamethîrîrie marî toro na akîûria Petero atîrî, “Simoni, nîkwa ûrî toro? Ndûngîvotire gwîkara wanarî îthaa rîmwe ûtarî toro?

**38** Îkaragani mwîmenyererete nîguo mûtikagwe mageriorî. Ngoro nî îrenda nwatî mwîrî ndûrî na vinya.”

**38**

**39** Jesû nîwamatigire rîngî, na akîvoya wata ûrîa aavoete.

**40** Rîrîa aacokire rîngî varîa arutwa maarî, nîwamethîrîrie marî toro, nîûndû matingîavotire gwîkara maraûkîtie. Nao nîmaarigirwe nî ûrîa makûmûcokeria.

**40**

**41** Na rîrîa aathiîre varîa maarî riita rîa kathatû, nîwamerire atîrî, “Anga nginya rîu mûrî toro mûvurûkîte? Nî îthirîre vau! Îvinda nîrîakinya na Mûrû wa Mûndû nîakûnenganîrwa kûrî evia.

**42** Rûngamani tûthiî! Roriani mûnjukanîrîri nîwakinya.”

**42**

**43** Rîrîa Jesû aaragia, Judasi ûrîa warî ûmwe wa arutwa arîa îkûmi na aîrî, nîwakinyire. Judasi aakinyire marî na andû makuuîte mviû cia njûra na njokoma. Nao maatûmîtwe nî anene a athînjîri-Ngai, arimû a watho na athuuri.

**44** Judasi nîwambîte kwîra kîrîndî atîrî, “Mûndû ûrîa mûkona ngîmumunya mûkaamenya nîke, na kwoguo mûkaamûnyita na mûthiî nake mûmûrangîrîte.”

**44**

**45** Na wa rîmwe Judasi nîwathiîre kûrî Jesû na akîmwîta, “Mwarimû!” Nîwacokire akîmûmumunya.

**46** Na kwoguo andû acio nîmaanyitire Jesû.

**47** Nwatî ûmwe wa andû arîa maarûngamîte vau nîwacomorire rûviû rwake na akîrenga gûtû kwa ngombo ya Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene.

**48** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Mûkîte kûnyita mûkuuîte mviû na njokoma takwa mûkîte mûcunani?

**49** Nîrekaraga ngîmûthomithagia hekarûrî mûthenya wa mûthenya mûtakûnyita. Nwatî maûndû mama mekîka nîguo Mandîko Matheru mavingue.”

**49**

**50** Nao arutwa ake onthe nîmaaûrire na makîmûtiganîria.

**50**

**51** Nake mwanake ûmwe werigicîte gacuka katheri, nîwaumire Jesû vuva. Nao andû acio nîmaageririe kûmûnyita,

**52** nwatî nîwamatigîre cuka îrîa aarî nayo na akîvinyûra arî njaga.

**52**

**53** Andû arîa maamûnyitire nîmaamûvirire mûciî kwa Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene. Nao anene a athînjîri-Ngai onthe, athuuri, wa vamwe na arimû a watho nîmaagomanîte kuo.

**54** Nake Petero nîwaumire Jesû vuva arî varaca na agîkinya nja ya nyomba ya Mûthînjîri-Ngai ûcio mûnene. Petero nîwekarire vau nja agîotaga mwaki arî vamwe na arangîri.

**55** Nao anene a athînjîri-Ngai, na Kîamma kîonthe nîmaacaragia ûira ûrîa mangîruta nîguo maûragithie Jesû nwatî ûgîtura.

**56** Andû eengî nîmaarutire ûira wa maveeni wîgiî Jesû, nwatî ûira wao nîwavînganaga.

**56**

**57** Nao andû amwe nîmaarûngamire na makîmûthanîrîria atîrî,

**58** “Nîtwamwîguire akiuga atîrî, ‘Nie nîngwomomora hekarû îno îthondeketwe nî andû, na vuva wa mîthenya îthatû njoke ndume îngî, îrîa îtathondeketwe nî andû.’ ”

**59** Nwatî wana mauga ûguo ûira wao nwa wavînganaga.

**59**

**60** Nake Mûthînjîri-Ngai mûnene nîwarûngamire mbere yao na akîûria Jesû atîrî, “Anga we ndûrî na ûndû ûngîcokia îgûrû rîa maûndû mama monthe ûrathitangwa namo?”

**60**

**61** Nwatî Jesû ndaamatumûka, aakirire kivi. Wana rîngî Mûthînjîri-Ngai mûnene nîwaûririe Jesû atîrî, “We nîwe Mesaya, Mûriû wa Ngai ûrîa Mûrathime?”

**61**

**62** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Îni, nînie ke. Na nîmûkoona Mûrû wa Mûndû ekarîte mwena wa ûrîo wa Ngai mwene vinya wonthe na agîûka arî matuurî ma îgûrû.”

**62**

**63** Nake Mûthînjîri-Ngai mûnene nîwatembûrangire nguo ciake arakarîte mûno akiugaga atîrî, “Gûtirî aira engî tûrenda.

**64** Mue nîmweîguîra akîruma Ngai! Nîmuga atîa îgûrû rîake.?”

**64** Nao andû onthe nîmaamûtuîrîre aûragwe.

**64**

**65** Nao andû amwe gatagatîrî kao nîmaambîrîrie gûtuîra Jesû mata, makîmûkunîka metho, na makîmûriva na mvî makîmwîraga atîrî, “Tecirîrie nî ûrîkû wakûringa.” Arangîri wa nao nîmaamûrivire.

**65**

**66** Vîndî îrîa Petero aarî vau nja ya kîvaro, mwîrîtu ûmwe warî ndungata ya Mûthînjîri-Ngai mûnene nîwakinyire.

**67** Rîrîa oonire Petero agîota mwaki, nîwamûroririe mûno na akîmwîra atîrî, “Wa nawe mûrarî na Jesû wa Nazarethi.”

**67**

**68** Nake Petero nîwakaanire akiugaga atîrî, “Nie ndiîcî ûguo, na ndirataûkîrwa nî ûrîa ûrauga.” Petero auga ûguo, nîwacokire akiuma varîa aarî na akîthiî ya mwîrîgarî. Na vîndî wa îo ngûkû nîyagambire.

**68**

**69** Nake mwîrîtu ûcio nîwonire Petero na wa rîngî akîambîrîria kwîra arîa maarûngamîte vo atîrî, “Mûndû ûyû nî ûmwe wa arîa maraarî na Jesû!”

**70** Nwatî Petero nîwakaanire rîngî.

**70** Na kavinda kanini kavîtûka, andû arîa maarûngamîte vo nîmeerire Petero atîrî, “We nwa nginya wîthîrwe wî ûmwe wa arîa mararî nake nîûndû wî Mûgalili.”

**70**

**71** Nwatî Petero nîwambîrîrie kwîvîta akiugaga atîrî, “Nîraria ûma na Ngai nî mûira atî nie ndicî mûndû ûcio mûraria ûvoro wake!”

**71**

**72** Na kavinda wa kau ngûkû nîyagambire riita rîa kaîrî. Nake Petero nîwaririkanire ûrîa Jesû aamwîrîte atî, “Mbere ya ngûkû îgambe maita maîrî nîûkwîthîrwa ûngaanîte maita mathatû.” Nake Petero nîwatumûkire na kîrîro.

# Mar 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavirirwe kûrî Pilato

## (

## Mat 27.1-2

## ,

## 11-14

## ;

## Luka 23.1-5

## ;

## Joh 18.28-38

## )

## Jesû nîwatuîrîrwe kûûragwa

## (

## Mat 27.15-26

## ;

## Luka 23.13-25

## ;

## Joh 18.39—19.16

## )

## Thigari nîcianyûrûririe Jesû

## (

## Mat 27.27-31

## ;

## Joh 19.2-3

## )

## Kwambwa kwa Jesû

## (

## Mat 27.32-44

## ;

## Luka 23.26-43

## ;

## Joh 19.17-27

## )

## Gûkua kwa Jesû

## (

## Mat 27.45-56

## ;

## Luka 23.44-49

## ;

## Joh 19.28-30

## )

## Kûthikwa kwa Jesû

## (

## Mat 27.57-61

## ;

## Luka 23.50-56

## ;

## Joh 19.38-42

## )

**1** Kîraûko tene anene a athînjîri-Ngai nîmaagîre ndundu na athuuri, arimû a Watho, Kîamma kîonthe na makîrîkanîra ûrîa magwîka. Nao nîmoovire Jesû na makîmûvira kûrî Pilato.

**2** Nake Pilato nîwamûûririe atîrî,

**2** “We nîwe mûthamaki wa Ayahudi?” Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Nîwe wauga guo!”

**2**

**3** Nao anene a athînjîri-Ngai nîmaathitangire Jesû na maûndû mengî,

**4** kwoguo Pilato nîwamûûririe rîngî atîrî, “Anga ndûgûcokia? Tathikîrîria maûndû mau monthe marakûthitanga namo!”

**4**

**5** Wana rîngî Jesû nîwaregire gûcokia wa naarî ûndû. Kwoguo Pilato nîwamakire mûno.

**5**

**6** Vîndî ya pasaka Pilato nîwamenyerete kûrekagîrîria mûndû ûmwe wa arîa meethagîrwa marî njeera, mûndû wa ûrîa andû mangîetirie.

**7** Na vîndî îo kwarî na mûndû ûmwe wetagwa Baraba wovetwe njeera vamwe na mîtoi îrîa yaûraganîte vîndî îrîa kwarî na mbaara ya kûregana na thirikari.

**8** Nakîo kîrîndî nîkîathiîre kûrî Pilato na gîkîmûûria eke ûrîa aamenyerete gwîka.

**9** Nake Pilato nîwamaûririe atîrî, “Nîmûkwenda nîmûrekerie mûthamaki wa Ayahudi?”

**10** Pilato nîwecî waro atî anene a athînjîri-Ngai maanenganîrîte Jesû kûrî ke nîûndû maarî na wîru.

**10**

**11** Kwoguo anene a athînjîri-Ngai nîmaaringîrîre kîrîndî kîre Pilato amarekerie Baraba.

**12** Nake Pilato nîwacokire akîmaûria rîngî atîrî, “Mûrenda mbîke atîa vi na mûndû ûyû mwîtaga mûthamaki wa Ayahudi?”

**12**

**13** Nao nîmaanîrîre atîrî, “Mwambithie mûtharavarî îgûrû.”

**13**

**14** Nake Pilato nîwamaûririe atîrî, “Nîmwambithia nîkî? Ekîte wîvia ûrîkû?”

**14** Nwatî nîmaakîrîrîrie kugîrîria atîrî, “Mwambithie mûtharavarî îgûrû.”

**14**

**15** Na nîûndû Pilato nîwendaga gûkenia kîrîndî, nîwamarekerie Baraba. Nake Pilato nîwarivithirie Jesû ivoko na akîmûnenganîra akambwe.

**15**

**16** Nao athigari nîmaavirire Jesû nyombarî ya mûnene na magîîta athigari arîa engî a mbûtû yao.

**17** Nîmaacokire makîmwîkîra nguo ya rangi ya njambarawe, makîthondeka nthûmbî ya mîgua na makîmwîkîra yo kîongorî gîake.

**18** Nao athigari nîmaambîrîrie kûmûkethia na kînyûrûri atîrî, “Wî mwaro Mûthamaki wa Ayahudi!”

**19** Nao nîmaamûrivire kîongo na rûthanju, makîmûtuîra mata na makîmûturîria maru takwa maramûgooca.

**20** Rîrîa maarîkirie kûmûnyûrûria, nîmaamûrutire nguo ya rangi ya njambarawe îrîa maamwîkîrîte na makîmûcokia nguo ciake. Nao nîmaamûrutire na nja makamwambe.

**20**

**21** Na marî njîrarî, nîmaatûnganire na mûndû wetagwa Simoni aumîte ya mîgûndarî na makîmûringîrîria akuuîre Jesû mûtharava. (Simoni aarî wa kuuma Kurene na aarî îthe wa Alekisanda na Rufasi.)

**22** Nao nîmaavirire Jesû vandû vetagwa Gologotha, na ûguo nî ta kuga. “Vandû va îvîndî rîa kîongo.”

**23** Nîmaaveere Jesû ndivei îtukanîtue na kîndû kîrûrû, nwatî akîrega kûmînyua.

**24** Nîmaamwambire, makîgaania nguo ciake na magîciûthîra nîguo mamenye gîcunjî kîrîa wa mûndû akûthiî nakîo.

**25** Maamwambire thaa ithatû cia kîraûko.

**26** Nakîo kîmenyithia gîa kwonania gîtûmi Kîam ambwe, Kîamndîkîtwe atîrî, “Mûthamaki wa Ayahudi.”

**27** Nîmaacokire makîamba acuunani aîrî vamwe na Jesû, ûmwe mwena wake wa ûrîo na ûcio wîngî mwena wake wa ûmotho. [

**28** Namo mandîko marîa maugîte atî nîwataranîrue vamwe na imaramari, nîmaavingirue.]

**28**

**29** Nao andû arîa maavîtûkagîrîra vau nîmaamûrumaga na makamûnyûrûria makîmwîraga atîrî, “Oo! We nîûngîomomorire hekarû na ûmîtume rîngî na mîthenya îthatû,

**30** rîu îîtethûre na wîrute mûtharavarî.”

**30**

**31** Wana nginya anene a athînjîri-Ngai na arimû a Watho nîmaamûnyûrûririe makîranaga atîrî, “Nîaratethûraga arîa engî, nwatî ndangîîtethûra!

**32** Tiga twone Mesaya mûthamaki wa Isiraeli akîîruta kuuma mûtharavarî îgûrû na nîtûkûmwîtîkia.”

**32** Wana nginya acunani arîa maambîtwe vamwe nake nîmaamûrumire.

**32**

**33** Na thaa thita cia mûthenya ciakinya, vûrûri wonthe nîwagîre nduma nginya thaa kenda.

**34** Na ciakinya thaa kenda Jesû nîwaugîrîrie atîrî, “Eloi, Eloi, lama, savakithani?” Na ûguo nî ta kuga, “Ngai wakwa, Ngai wakwa, wandiganîria nîkî?”

**34**

**35** Nao andû amwe arîa maarûngamîte vau mamwîgua, nîmaaugire atîrî, “Tegueni nîareta Elija.”

**36** Na ûmwe gatagatîrî kao nîwavinyûrire agîoca civonji, na akîmîrinda ndiveirî îno ngagatu. Nîwacokire akîmîmundîrîra karûthanjurî na akîmûnengereria anyue akiugaga atîrî, “Etererani twone kana Elija nîagûka kûmûruta kuuma mûtharavarî.”

**36**

**37** Nake Jesû nîwanîrîre na mûgambo mûnene akînakua.

**37**

**38** Vîndî wa îo gîtambaa gîa hekarû nîgîatûkanire maita maîrî, kuuma îgûrû nginya nthî.

**39** Nake mûnene ûmwe wa athigari îgana ûrîa warûngamîte vau mbere ya Jesû ona agîtuîkana nîwaugire atîrî, “Na ma mûndû ûyû ararî Mûriû wa Ngai.”

**39**

**40** Na vau vaarî na aka meeroragîria marî varaca. Gatagatîrî kao kwarî na Mariamu Mûmagidali, Salome na Mariamu ng'ina wa Josefu na Jakuvu ûrîa mûnini.

**41** Nao nîmaarûmagîrîra Jesû na makamûtungatagîra vîndî îrîa aarî Galili. Wana vaarî na aka engî eengî arîa maathiîte nake Jerusalemu.

**41**

**42** Kwarî kîvwaî mûthenya wa kwîvarîria na nîguo mûthenya ûrîa wî mbere ya mûthenya wa thavatû.

**43** Josefu wa kuuma Arimathea nîwaûkire. Nake aarî mûthuuri mûtîîe wa Kîamma na watûûraga etererete gûka kwa Ûthamaki wa Ngai. Nake nîwathiîre kûrî Pilato na akîmûria amûve mwîrî wa Jesû.

**44** Pilato nîwamakire mûno rîrîa eegwire atî Jesû nî mûkuû. Na kwoguo nîwetire mûnene wa athigari îgana nîguo amûrie kana Jesû aarî mwîkaru kavinda karaca kuuma akua.

**45** Rîrîa eerirwe nî mûnene ûcio wa athigari îgana atî Jesû aarî mûkuû, nîwavere Josefu mwîrî wa Jesû.

**46** Nake Josefu nîwagûrire cuka, agîcurûria mwîrî ûcio, akîûrigica nayo, na akîwiga mbîrîrarî îrîa yacîtwe îthigarî. Nîwacokire akîvingiritia îthiga rînene nîguo rîkunîke mûromo wa mbîrîra îo.

**47** Nake Mariamu Mûmagidali na Mariamu ng'ina wa Josefu, nîmoonire varîa mwîrî wa Jesû waigirwe.

# Mar 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûriûka kwa Jesû

## (

## Mat 28.1-8

## ;

## Luka 24.1-12

## ;

## Joh 20.1-10

## )

## MÛRÎKÎRIE MÛRACA NA WA TENE WA ÎVUKU RÎA MAARIKO

## 16.9-20

## Jesû nîwaumîrîre Mariamu Mûmagidali

## (

## Mat 28.9-10

## ;

## Joh 20.11-18

## )

## Jesû nîwaumîrîre arutwa ake aîrî

## (

## Luka 24.13-35

## )

## Jesû nîwaumîrîre arutwa ake îkûmi na ûmwe

## (

## Mat 28.16-20

## ;

## Luka 24.36-49

## ;

## Joh 20.19-23

## ;

## Ciîko 1.6-8

## )

## Jesû nîwambatire îgûrû

## (

## Luka 24.50-53

## ;

## Ciîko 1.9-11

## )

## MÛRÎKÎRIE WÎNGÎ WA TENE WA ÎVUKU RÎA MAARIKO

## 16.9-10

**1** Thavatû yavîtûka, Mariamu Mûmagidali, Salome na Mariamu ng'ina wa Jakuvu nîmaagûrire indo cianungaga waro nîguo mathiî makavake mwîrî wa Jesû.

**2** Mûthenya wa Jumaviri kîraûko tene riûa rîkîratha, aka acio nîmaathiîre mbîrîrarî.

**3** Na marî njîrarî nîmaaûranagia atîrî, “Nû ûgaatûvingiritîria îthiga rîu rînene ûguo nîguo riumaume mûromorî wa mbîrîra?”

**4** Nwatî rîrîa maaroririe, nîmoonire îthiga rîu rî rîvingiritie.

**5** Na rîrîa maatonyire mbîrîrarî, nîmamakire mûno moona mwanake ekarîte nthî mwena wa ûrîo na ekîrîte nguo ndaca ya rangi îno njerû.

**5**

**6** Mwanake ûcio nîwamerire atîrî, “Tigani kûmaka nîmbîcî mûracaria Jesû wa Nazarethi ûrîa ûraambirwe. Ke nîmûriûku! Ndarî ava. Taroriani! Ava nîvo maramwigîte.

**7** Rîu thiîni kûrî arutwa ake mûtagûtigîrîra Petero na mûmeere atîrî, ‘Jesû nîakûthiî Galili mbere yenyu, na kûu nîkuo mûkaamwona wata ûrîa aamwîrire.’ ”

**7**

**8** Nao aka acio nîmaamakire mûno na magîtetema. Kwoguo nîmaaumire mbîrîrarî mavinyûrîte. Nao matiera mûndû wana ûrîkû ûndû ûcio, nîûndû maarî na guoya.

**8** [

**9** Rîrîa Jesû aariûkire Jumaviri kîraûko tene nîwambire kuumîrîra Mariamu Mûmagidali ûrîa aarutîte ngoma mûgwanja.

**10** Nake Mariamu nîwathiîre kûrî arutwa a Jesû na akîmethîrîria makîrîraga na marî na kîeva.

**11** Rîrîa Mariamu aameerire atî Jesû aarî mûriûku na atî ke aarî mûmwonu, matiamwîtîkia.

**11**

**12** Vuva wa ûguo Jesû nîwaumîrîre arutwa aîrî arî na mwonekere wîngî vîndî îrîa maathiîte ya mîgûndarî.

**13** Nao nîmaacokire kûrî arutwa arîa engî na makîmera atî o nîmona Jesû nwatî matietîkia.

**13**

**14** Na mûthiiarî, Jesû nîwaumîrîre arutwa arîa îkûmi na ûmwe vîndî îrîa meekarîte metharî makîrîa irio. Nake nîwamatetirie mûno nîûndû wa gûtura wîtîkio, kûmia ngoro ciao na kûrega gwîtîkia arîa maamwonete ariûka.

**14**

**15** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Thiîni nthî yonthe mûkavunjîrie andû onthe ûvoro mwaro.

**16** Na mûndû wa wonthe ûgeetîkagia na avatithue nîakaavonoka. Nwatî mûndû wa wonthe ûtageetîkagia, nîagaatuîrwa Mûthenya wa Îtuîro.

**17** Nao etîkia nîmakaavewa ûvoti wa kûringa ciama, wa kûrutûrûra ngoma kuuma kûrî andû na rîîtwa rîakwa na wa kwaria na nthiomi ng'eni.

**18** Na mangîkaanyita njoka kana manyue ûrogi, itikaamacûkia. Nîmakaaigîrîra arwaru njara na mavone.”

**18**

**19** Rîrîa Mwathani Jesû aarîkirie kûmarîria, nîwambatirue îgûrû na agîkara mwena wa ûrîo wa Ngai.

**20** Nao arutwa nîmaathiîre na makîvunjia ûvoro mwaro kûndû kuonthe. Nake Mwathani nîwethagîrwa arî vamwe nao na agekagîra ndûmîrîri yao vinya na njîra ya ciama irîa ciaringagwa.]

**20** [

**9** Nao aka acio nîmaathiîre kûrî Petero na arata ake na makîmava na njîra nguvî ûvoro wonthe ûrîa meerîtwe.

**10** Na vuva wa ûguo Jesû ke mwene nîwatûmire arutwa ake mathiî mwena wa îrathîro na wa îthûîro makavecane ndûmîrîri îrîa ntheru na ya ûvonokio wa tene na tene.]

Luka

# Luka 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûraika nîwanîrîre gûciarwa kwa Johana Mûvatithania

## Gûciarwa kwa Jesû nîkwanîrîrwe

## Mariamu nîwathiîre gûkethia Elizabethi

## Rwîmbo rwa Mariamu rwa kûgatha Ngai

## Gûciarwa kwa Johana Mûvatithania

## Ûrathi wa Zakaria

**1** Kûrî mûgathe Theofilo:

**1** Andû eengî nîmarîkîtie kwandîka ûvoro wîgiî maûndû marîa mekîkîte gatagatîrî getû.

**2** Maandîkire kûringana na ûrîa twîrîtwe ûvoro nî andû arîa moonire maûndû mama kuuma wa Kîammbîrîria na andû arîa maavunjagia ndûmîrîri ya Ngai.

**3** Kwoguo Theofilo, nie nîrona kwagîrîrîte ngwandîkîre na njîra mbaro mûtaratara wa ûrîa maûndû mau meekîkire, nîûndû nie nînaamarûmîrîre waro kuuma wa Kîammbîrîria Kîammo.

**4** Nie nîrakwandîkîra nîguo ûmenye ûma wonthe wa maûndû marîa ûmenyithîtue.

**4**

**5** Vîndî îrîa Herode aarî mûthamaki wa Judea, kwarî na mûthînjîri-Ngai wetagwa Zakaria, ûrîa warî wa gîkundi Kîam athînjîri-Ngai Kîam Abija. Mûka eetagwa Elizabethi na aarî wa mûvîrîga wa Aroni.

**6** Na oîrî nîmaatûûrîte marî athingu methorî ma Ngai. Nao nîmaathîkagîra mawatho wa vamwe na maathani ma Mwathani matarî na ûcuke.

**7** Matiarî na ciana nî ûndû Elizabethi aarî nthata, na wa oîrî maarî akûrû mûno.

**7**

**8** Mûthenya ûmwe Zakaria nîwarutaga wîra wa gûtungata hekarûrî arî mûthînjîri-Ngai vîndî ya gîkundi kîrîa aarî wakîo.

**9** Rîrîa mîtî yaikirue kûringana na mûtugo wa athînjîri-Ngai, Zakaria nîwathuurirwe kuuma gîkundirî gîake nîguo atonye hekarûrî na avîvie ûbani.

**10** Nao andû eengî nîmaavoyaga marî nja vîndî îrîa ûbani wavîvagua.

**10**

**11** Zakaria arî kûu hekarûrî ndarî, mûraika wa Mwathani nîwamumîrîre na akîrûngama mwenarî wa ûrîo wa metha ya kîgongoona îrîa yavîvagîrua ûbani.

**12** Vîndî îrîa Zakaria oonire mûraika ûcio nîwamakire na agîcûrwa nî guoya.

**13** Nwatî mûraika ûcio nîwerire Zakaria atîrî, “Zakaria, ndûkegue guoya. Ngai nîwîguîte mavoya maku. Mûkaguo Elizabethi nîagûgûciarîra mwana wa kavîcî na ûkaagatuîra rîîtwa Johana.

**14** We nîûgaakena na ûcanjamûke na andû engî eengî nîmagaakena vîndî îrîa agaaciarwa.

**15** Nîûndû nîagaatuîka mûndû mûnene methorî ma Mwathani. Nake ndakaanyua ndivei wana kana anyue njovi. Kuuma gûciarwa gwake nîakethîrwa ecûrîtwe nî Roho Mûtheru.

**16** Na nîakaagarûra andû eengî a Isiraeli nîguo macokerere Mwathani Ngai wao.

**17** Nîakaathiî mbere ya Mwathani arî na Roho na vinya wata mûrathi Elija. Nîagaatûma methe mendane na ciana ciao; na acoke agarûre andû arîa aremi magîe na ûûgî wata wa andû arîa athingu na avarîrie andû nîguo meterere Mwathani.”

**17**

**18** Zakaria nîwaûririe mûraika ûcio atîrî, “Ngaamenya atîa maûndû mau, nîûndû nie nîrî mûkûrû na mûndûmûka wakwa wa nake nî mûkûrû?”

**18**

**19** Nake mûraika ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Nie nînie Gaburieli na nûngamîte mbere ya Ngai ûrîa ûndûmîte mbûke ngûkinyîrie ûvoro ûyû mwaro.

**20** Na nîûndû nîwarega gwîtîkia ûvoro ûcio nakwîra, ndûkaavotaga kwaria nginya mûthenya ûrîa maûndû mama makaavingua mavinda mamo marîa magîrîrîte makinya.”

**20**

**21** Vîndî îo andû arîa meetererete Zakaria aume hekarûrî, nîmaamakire mûno na makîrigwa nî kîrîa gîatûmîte atinde kûu mûno.

**22** Rîrîa aaumire hekarûrî, nîmaamenyire atî nîwonete kîoneki nîûndû wana ageria kûmarîria, ndaavotaga. Nake nîwambîrîrie kûmarîria na ciîko na kuuma vingo îo agîkara atakûvota kwaria.

**23** Rîrîa kavinda gake ga gûtungata hekarûrî kaathirire, Zakaria nîwenûkire gwake mûciî.

**24** Nayo mîthenya mînini yavîtûka, mûka Elizabethi nîwagîre îvu. Elizabethi nîwekarire ethithîte îvinda rîa mîeri îtano na akaugaga atîrî,

**25** “Rîu Mwathani nîandethetie na akanthengutîria gîconoko gîakwa mbere ya andû!”

**25**

**26** Mwerirî wa gatandatû wa Elizabethi kwîthîrwa arî îvu, Ngai nîwatûmire mûraika Gaburieli îtûûrarî rîa Nazarethi kûu Galili.

**27** Aamûtûmire kûrî mwîrîtu nthingi wetagwa Mariamu ûrîa maarîkanîrîte na mûndû wetagwa Josefu atî nîmakûvikania. Josefu aarî wa rûciaro rwa Daudi.

**28** Mûraika ûcio nîwathiîre kûrî Mariamu na akîmûkethia atîrî, “Wî mwaro? We wî mûrathime mûno! Mwathani arî vamwe nawe!”

**28**

**29** Nake Mariamu egua rûkethi rûu rwa mûraika, nîwatangîkire mûno na akîambîrîria gwîciiria ûrîa rûkethi rûu rwendaga kuga.

**30** Nwatî mûraika nîwamwîrire atîrî, “Mariamu, tiga kwîgua guoya; Ngai nîmûgûkinyîriu wega wake.

**31** We nîûkûgîa îvu na ûciare mwana wa kavîcî ûrîa ûgatuîra rîîtwa Jesû.

**32** Nake nîagaatuîka mûndû mûnene na nîagetagwa Mûrû wa Ûrîa ûrî Îgûrû Mûno. Mwathani Ngai nîakaamûtua mûthamaki wata Daudi, îthe wake wa tene.

**33** Nake nîagaatuîka mûthamaki wa andû a Isiraeli tene na tene. Naguo ûthamaki wake ndûkaathira!”

**33**

**34** Nake Mariamu nîwaûririe mûraika ûcio atîrî, “Ûguo kûngîvotekeka atîa na nie nîrî nthingi?”

**34**

**35** Nake mûraika nîwamûcokerie atîrî, “Roho Mûtheru nîagûka kûrî we, naguo vinya wa Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno nîûgaagûkunîkîra ta kîruru. Kwoguo mwana ûcio ûgaaciarwa akethîrwa arî mûtheru na ageetagwa Mûriû wa Ngai.

**36** Na rîu wana Elizabethi mûndûmûka ûrîa wa mbarî yenyu na ûrîa wîrîkanaga atî nî nthata, wa nake arî ûkûrûrî wake nîagîte îvu. Ûyû nîguo mweri wa gatandatû kuuma agîa îvu,

**37** nîûndû gûtirî ûndû Ngai atangîvota gwîka.”

**37**

**38** Nake Mariamu nîwerire mûraika ûcio atîrî, “Nie nîrî ndungata ya Mwathani, nîmbîkwe wata ûrîa we wauga.” Nake mûraika ûcio nîwamûtigire.

**38**

**39** Vuva wa ûguo Mariamu nîwevarîrie na akîthiî îtûûrarî rîmwe rîrîa rîarî vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Judea.

**40** Rîrîa aakinyire kuo nîwatonyire nyomba kwa Zakaria na agîkethia Elizabethi.

**41** Rîrîa Elizabethi egwire ngethi cia Mariamu, mwana ûrîa warî îvurî rîake nîwathagatire. Nake Elizabethi nîwecûrirwe nî Roho Mûtheru,

**42** na akiugîrîria na mûgambo mûnene akiugaga atîrî, “We ûrî mûrathime gatagatîrî ga aka onthe, wana mwana ûrîa ûgaaciara nî mûrathime!

**43** Ûndû ûyû mûnene ûguo wekîka kûrî nie nîkî, atî ng'ina wa Mwathani wakwa aûke gwakwa kûngethia?

**44** Nîûndû kavinda karîa mbîgwire wangethia, mwana ûrîa ûrî îvurî rîakwa nîathagatire nî gûkena.

**45** Kûrathimwa nîwe nîûndû nîwetîkirie atî ndûmîrîri ya Mwathani kûrî we nî îkûvinga.”

**45**

**46** Nake Mariamu nîwaugire atîrî:

**46** “Ngoro yakwa nîragûkumia Mwathani:

**46**

**47** na roho wakwa nî ûkenete,

**47** nîûndû wa Ngai Mûvonokia wakwa,

**47**

**48** nîûndû nî andirikanîte

**48** nie mwînyivia ndungata yake!

**48** Kuuma rîu andû onthe makaambîtaga mûrathime,

**48**

**49** nîûndû wa maûndû manene marîa Ngai mwene vinya ambîkîrîte.

**49** Rîîtwa rîake nî rîtheru;

**49**

**50** nacio ntha ciake nî ikinyagîra arîa onthe mamûtîîte,

**50** kuuma rûciaro rûmwe nginya rûrîa rwîngî.

**50**

**51** Nî ekîte maûndû manene na njara ciake,

**51** nîanyagarûkanîtie arîa etîi wa na mîvango yao.

**51**

**52** Nî agwîthîtie athamaki makauma itîîrî ciao cia ûthamaki,

**52** na akanenevia arîa menyivagia.

**52**

**53** Arîa avûtu nî amavaithîtie na indo mbaro,

**53** na akengata itonga ithiî njara ntheri.

**53**

**54** Nîaigîte kîrîkanîro kîrîa erîîre methe metû,

**54** nî atethetie Isiraeli ndungata yake.

**54**

**55** Wa ta ûrîa erîîre methe metû,

**55** nîakeguîra Iburahimu na njiarwa ciake ntha tene na tene!”

**55**

**56** Nake Mariamu nîwekaranirie na Elizabethi kavinda ka mîeri ta îthatû na agîcoka akîînûka.

**56**

**57** Kavinda ka Elizabethi ga kûgîa mwana nî gaakinyire na agîciara kavîcî.

**58** Rîrîa andû a îtûûra arîa maatûûranîrîte na Elizabethi wa vamwe na andû a mûciî wao meegwire ûrîa Mwathani aamwîkîte waro, nî maakenanîre nake.

**58**

**59** Rîrîa mwana ûcio aathiririe mîthenya înana kuuma aciarwa nîwaruithirue. Andû meendaga mwana ûcio atuîrîrwe rîîtwa etwe Zakaria wa ta ûrîa îthe eetagwa.

**60** Nwatî ng'ina nîwamerire atîrî, “Naarî! Mwana agetagwa Johana.”

**60**

**61** Nao andû nîmaamwîrire atîrî, “Tatarania wone atî gûtirî mûndû wa na ûmwe wa mûciî wenyu wîtagwa ûguo!”

**62** Nîmaacokire makîarîria îthe wa mwana ûcio na ciîko makîmûûria rîîtwa rîrîa ke eendaga mwana ûcio etwe.

**62**

**63** Nake Zakaria nîwetirie rûvaû rwa kwandîkîra na akîandîka atîrî, “Rîîtwa rîake nî Johana.” Nao andû onthe makîmaka mûno.

**64** Vîndî wa îo Zakaria nîwavotire kwaria na akîambîrîria gûkumia Ngai.

**65** Nao andû onthe arîa maatûûranîrîte nake nî meegwire guoya mûno. Naguo ûvoro ûcio nîwataambire kûndû kuonthe vûrûrirî ûrîa ûrî irîma wa Judea.

**66** Andû onthe arîa meegwire ûvoro ûcio nîmawîciragia na makîûria atîrî, “Angwa nîkwa mwana ûyû agaatuîka û?” Nîûndû nî kwonekanaga waro atî vinya wa Mwathani warî vamwe nake.

**66**

**67** Nake Zakaria îthe Johana, nîwecûrirwe nî Roho Mûtheru na akîratha atîrî:

**67**

**68** “Mwathani Ngai wa Isiraeli arokumua!

**68** Nîûndû nîacerere andû ake,

**68** na akamakûûra kuuma ûkomborî.

**68**

**69** Nîatûvete mûvonokia ûrî na vinya,

**69** ke nî njiarwa ya Daudi ndungata yake.

**69**

**70** Nîweranîre kuuma tene,

**70** na tûnyua twa arathi ake atheru,

**70**

**71** atî nîagaatûvonokia kuuma kûrî nthû cietû,

**71** na nginya kuuma njararî cia andû onthe arîa matûmenete.

**71**

**72** Ke nîwaugire atî nîakeeguîra methe metû ntha,

**72** na aririkane kîrîkanîro gîake kîtheru.

**72**

**73** Ke nîwevîtîre îthe wetû Iburahimu akîmwîra,

**73**

**74** atî nîagaatûvonokia kuuma njararî cia nthû cietû,

**74** na atwîtîkîrie tûmûtungatagîre tûtarî na guoya,

**74**

**75** na tûtûûre tûrî atheru na athingu methorî make,

**75** mîthenya yonthe ya ûtûûro wetû.

**75**

**76** “Nawe mwana ûyû wakwa ûgeetagwa mûrathi wa Ngai Ûrîa Ûrî Îgûrû Mûno.

**76** Nîûkaathiî mbere ya Mwathani,

**76** kûmûthondekera njîra ciake.

**76**

**77** Nîûkaamenyithia andû ake atî nî makaavonokua,

**77** na njîra ya kwoverwa mevia mao.

**77**

**78** Ngai wetû arî ntha na nî mûkirîrîria.

**78** Nîagaatûma tûthererwe nî ûtheri wa ûvonokio.

**78**

**79** Nîakaatherera arîa mekarîte ndumarî na ûgwatirî wa gîkuû,

**79** na atwerekerie njîrarî ya thayû.”

**79**

**80** Nake mwana ûcio nîwakûrire na roho wake ûkîgîa na vinya. Eekarire werûrî nginya mûthenya ûrîa eyonanithirie kûrî andû a Isiraeli.

# Luka 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûciarwa kwa Jesû

## (

## Mat 1.18-25

## )

## Arîthi na araika

## Jesû nîwatuîrîrwe rîîtwa

## Jesû nîwavirirwe hekarûrî

## Josefu na Mariamu nîmaacokire îtûûrarî rîa Nazarethi

## Jesû nîwavirirwe hekarûrî

**1** Mîthenyarî îo, Agusito ûrîa warî mûthamaki wa Roma, nîwathanire atî andû onthe mathiî magetarithie.

**2** Gwîtarithia gûkû kwa mbere gwekirwe vîndî îrîa Kuirinio aarî mûnene wa vûrûri wa Sîria.

**3** Kwoguo andû onthe nîmaathiîre kwîyandîkithia wa mûndû akîthiî îtûûrarî rîa rîake.

**3**

**4** Josefu nîwaumire îtûûrarî rîa Nazarethi vûrûrirî wa Galili na akîthiî îtûûrarî rîa Bethilehemu vûrûrirî wa Judea, kûrîa mûthamaki Daudi aaciarîrwe. Josefu aathire kûu nîûndû aarî wa nyomba na wa mbarî ya Daudi.

**5** Kwoguo nîwathiîre kuo kwîyandîkithia marî na Mariamu, mwîrîtu ûrîa eerîrîte atî nîakûmûvikia. Vîndî îo Mariamu aarî îvu.

**6** Na vîndî îrîa maarî kûu Bethilehemu kavinda ka Mariamu ga kûgîa mwana, nîgaakinyire.

**7** Nake nîwarikithathire mwana wa kavîcî akîmûrigica na cuka na akîmûmamia mûvaratîrî nîûndû gûtiarî na vandû mangîavurûkire kûu mûkawarî.

**7**

**8** Nakuo kûu vûrûrirî kwarî na arîthi mekaraga ûtukû mûgima marî nja marangîrîte ng'ondu ciao.

**9** Mûraika wa Mwathani nîwamaumîrîre wa rîmwe. Naguo riiri wa Mwathani nîwamatherere mîena yonthe, nao makîmaka mûno.

**10** Nake mûraika ûcio nîwamerire atîrî, “Tigani kûmaka! Nie nîmûretere ûvoro mwaro na wa gîkeno kînene kûrî andû onthe,

**11** nîûndû ûtukû wa ûmûnthî îtûûrarî rîa Daudi nîmûciarîrîtwe mûvonokia na nîke Kristû Mwathani.

**12** Naguo ûvoro ûcio mûkaaûmenya na njîra ta îno: mûkoona gakenge karigicîrîtue cuka na kamamîte mûvaratîrî.”

**12**

**13** Na wa rîmwe gîkundi kînene Kîam araika a îgûrû nîkîaumîrire kîrî vamwe na mûraika ûcio na gîgîkumia Ngai gîkiugaga atîrî:

**13**

**14** “Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno arokumua,

**14** na thayû ûrogîa gûkû nthî,

**14** kûrî andû arîa mamûkenagia!”

**14**

**15** Rîrîa araika acio maatigire arîthi na magîcoka îgûrû, arîthi nîmeeranire atîrî, “Tigani tûthiî Bethilehemu nîguo tûkeyonere maûndû marîa mekîka mau Mwathani atûmenyithia.”

**15**

**16** Nao arîthi nîmaathiîre maviûvîte na makîthîrîria Mariamu, Josefu na makîona gakenge kamamîte mûvaratîrî.

**17** Nao makoona, nîmaavecanire ûvoro ûrîa mûraika aameerîte ûkegiî.

**18** Andû onthe arîa meegwire maûndû marîa arîthi acio maaugaga wîgiî gakenge kau, nîmaamakire mûno.

**19** Nake Mariamu nîwekarire akîririkanaga maûndû mama monthe na ageciragia mûno ûvoro wamo.

**20** Arîthi nîmaacokire kûrî ng'ondu ciao makîgoocaga na magîkumagia Ngai nîûndû wa maûndû monthe marîa meeguîte na makoona. Maûndû mau monthe maatuîkîkire wata ûrîa arîthi meerîtwe nî mûraika.

**20**

**21** Rîrîa mûthenya wa kanana wakinyire, mwana ûcio nîwaruire na agîtuîrîrwa rîîtwa Jesû. Rîîtwa rîîrî nî rîrîa mûraika aaugîte atuîrîrwe wa na mbere ya ng'ina amûgîe îvu.

**21**

**22** Naguo mûthenya nîwakinyire wa Josefu na Mariamu matherue vuva wa gûciara, wata ûrîa Watho wa Musa ugîte. Kwoguo nîmaavirire Jesû Jerusalemu nîguo makamûvecane kûrî Mwathani.

**23** Meekire ûguo kûringana na ûrîa kwandîkîtwe Wathorî wa Mwathani atî: “Îrikithathi rîonthe rîa kamwana nîrîkaavecanwa kûrî Mwathani.”

**24** Wana rîngî maathiîte kuo nîguo makarutîre Ngai îgongoona, wata ûrîa Watho wa Mwathani wathanîte atî mûndû nwa arute îgongoona rîa macîa maîrî kana rîa ndutuura igîrî.

**24**

**25** Vîndî îo kwarî na mûndû ûmwe wetagwa Simioni na watûûraga Jerusalemu. Mûndû ûcio nîwatûûrîte arî mûthingu, atîîte Ngai mûno na etererete kavinda karîa Ngai angîguîra Isiraeli ntha amavonokie. Nake Roho Mûtheru aarî vamwe nake.

**26** Roho ûcio nîwamûmenyithîtie atî ke ndagaakua atonete Mesaya ûrîa weranîrîtwe nî Mwathani.

**27** Simioni nîwathiîre hekarûrî atongoretue nî Roho Mûtheru. Na rîrîa Josefu na Mariamu maavirire Jesû kûu nîguo mavingie ûrîa Watho waugîte,

**28** Simioni nîwecukirie mwana ûcio njararî ciake na agîcokeria Ngai ngatho akiugaga atîrî,

**28**

**29** “Rîu Mwathani nîûvingîtie kîîranîro gîaku,

**29** îtîkîria ndungata yaku îthiî na thayû.

**29**

**30** Nîûndû metho makwa nîmonete ûvonokanio waku,

**30**

**31** ûrîa we ûvarîrîtie andû onthe makîonaga:

**31**

**32** Nî ûtheri wa kûguûrîria andû a ndûrîrî wendi waku,

**32** na riiri kûrî andû aku a Isiraeli.”

**32**

**33** Nake îthe wana ng'ina wa Jesû nîmaamakire nîûndû wa maûndû marîa Simioni aaririe megiî Jesû.

**34** Simioni nîwamarathimire, agîcoka akîîra Mariamu ng'ina wa Jesû atîrî, “Ngai athuurîte mwana ûyû nîguo acûkangie na avonokie andû eengî arîa marî vûrûrirî wa Isiraeli. Mwana ûyû akeethîrwa arî kîmenyithia kîrîa andû eengî makaaria maûndû macûku make,

**35** nîguo nthitho ciao iguûrue. Nakîo kîeva gîkariî ta rûviû rwa njûra rûrî rûnoore nîgîkaamunda ngoro.”

**35**

**36** Na wa kûu hekarûrî kwarî na mûndûmûka mûkûrû wa ndigwa na aarî mûrathi. Nake eetagwa Ana, mwarî wa Fanueli na aarî wa mûvîrîga wa Asheri. Ana ndarî na mûthuuri nîûndû kuuma aavika, eekaranirie na mûthuuri wake kavinda ka mîaka mûgwanja tu. Vîndî îo aarî na ûkûrû wa mîaka mîrongo înana na îna.

**37** Ana nîwathiîcaga hekarûrî mûthenya wana ûtukû na akathaithaga Ngai mûno na njîra ya kûmûvoya na kwînyerekia.

**38** Na îthaarî wa rîu, Ana nîwakinyire na agîcokeria Ngai ngatho. Ana nîwaririe ûvoro wîgiî mwana ûcio kûrî andû arîa maatûûrîte metererete Ngai akûre Jerusalemu.

**38**

**39** Rîrîa Josefu na Mariamu maarîkirie gwîka maûndû monthe marîa maathîtwe nî Watho wa Mwathani, nîmaacokire îtûûrarî rîao rîa Nazarethi, vûrûrirî wa Galili.

**40** Nake mwana ûcio nîwakûrire na akîgîa na vinya; na nîwecûrîtwe nî ûûgî na wega wa Ngai warî îgûrû rîake.

**40**

**41** Wa mwaka wa mwaka, aciari a Jesû nîmaathiîcaga Jerusalemu kîrugorî Kîam pasaka.

**42** Na vîndî îrîa Jesû aakinyirie ûkûrû wa mîaka îkûmi na îîrî, Josefu na Mariamu nîmaathiîre Jerusalemu wata ûrîa maamenyerete gwîka.

**43** Nakîo kîrugo Kîamthira andû nîmaambîrîrie kwînûka, nwatî kamwana tî Jesû nîgaatigirwe Jerusalemu aciari ake matakûmenya.

**44** Aciari ake meeciragia atî Jesû aarî gîkundirî Kîam andû arîa engî. Nîmaathiîre rûgendo rwa mûthenya mûgima, vuvarî nîmaambîrîrie kûmûcaria gatagatîrî ka andû ao wana ka arata ao.

**45** Nake aatura, nîmaacokire nginya Jerusalemu makîmûcaragia.

**46** Vuva wa mîthenya îthatû, nîmaamwîthîrîrie hekarûrî ekarîte nthî vamwe na arimû a Ayahudi. Nake nîwathikîrîrîtie arimû acio na akamaûragia ciûria.

**47** Nao andû onthe arîa meegwire ciugo ciake nîmaamakire mûno nîûndû wa ûrîa aacokagia ciûria arî na ûûgî mwîngî.

**48** Rîrîa aciari ake maamwonire nîmaamakire. Nake ng'ina nîwamwîrire atîrî, “Mûvîcîwa, ûtwîke ûguo nîkî? Nie na aguo twîthîrîtwe na kîeva kîîngî tûgîgûcaria.”

**48**

**49** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nîndûî kîratûmîte mûnjarie? Nîkwa mûtarecî atî nie nîmbagîrîrwe nî kwîthîrwa nîrî nyombarî ya vava?”

**49**

**50** Nwatî ng'ina na îthe matiataûkîrwa nî ûrîa aameerire.

**50**

**51** Jesû nîwacokire Nazarethi arî vamwe na aciari ake, na nîwekaranagia nao akîmaathîkagîra. Nake ng'ina nîwaigaga maûndû mau monthe ngororî yake.

**52** Nake Jesû nîwakûrire arî na ûûgî na vinya wa mwîrî na akîendagwa nî Ngai wa vamwe na andû.

# Luka 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mavunjio ma Johana Mûvatithania

## (

## Mat 3.1-12

## ;

## Mar 1.1-8

## ;

## Joh 1.19-28

## )

## Kûvatithua kwa Jesû

## (

## Mat 3.13-17

## ;

## Mar 1.9-11

## )

## Mûtaratara wa methe ma tene ma Jesû

## (

## Mat 1.1-17

## )

**1** Mwakarî wa îkûmi na gatano wa wathani wa Tiberio, mûthamaki wa Roma, Pontio Pilato nîke warî mûnene wa Judea. Nake Herode aathanaga vûrûrirî wa Galili, nake mûrwang'ina Filipu aathanaga icunjî cia Iturea na Turakoniti. Nake Lisania aathanaga vûrûrirî wa Abilene.

**2** Nao Anasi na Kaiafa nîo maarî anene a athînjîri-Ngai. Vîndî îo, ndûmîrîri ya Ngai nîyakinyîre Johana mûvîcî wa Zakaria arî werûrî.

**3** Kwoguo Johana nîwathiîre akîvunjagia vûrûrirî wonthe ûrîa wakuvîvîrîtie rûnjî rwa Jorodani akiugaga atîrî, “Îîrireni mûcoke mûvatithue, nake Ngai nîakûmwovera mevia menyu.”

**3**

**4** Wata ûrîa mûrathi Isaia aarathire akiuga atîrî,

**4** “Kûrî na mûndû ûranîrîra werûrî akauga:

**4** ‘Varîriani njîra ya Mwathani;

**4** na mûrûngarie tûcîra twake!

**4**

**5** Cianda cionthe nîigeecûrua,

**5** na irîma cionthe na tûrîma tûvaraganue.

**5** Nakuo kûrîa gûtarî kûrûngarû kûrûngarue,

**5** na kûrîa gûtarî kwaraganu kwaraganue.

**5**

**6** Nao andû onthe nîmakoona ûvonokio wa Ngai!’ ”

**6**

**7** Andû eengî nîmaathiîre kûrî Johana nîguo amavatithie. Nake nîwameraga atîrî, “Mue ciana ino cia njoka! Nû ûmwîrîte atî nwa mûvote kûûrîra marakara ma Ngai marîa mageere gûka?

**8** Îkani ciîko irîa ikwonania atî nîmwîrirîte mevia menyu. Mûtikambîrîrie kwîîra na ngoro cienyu atî, Iburahimu nîke îthe wenyu wa tene. Nie nîramwîra atî Ngai nwa oce mathiga mama na athondekere Iburahimu ciana kuuma kûrî mo!

**9** Wana rîu îthanwa nîrige gîtinarî Kîam mûtî. Kwoguo mûtî wa wonthe ûtaciaraga maciaro maro, nîûgûtemwa na wikue mwakirî.”

**10** Nao andû nîmaamûririe atîrî, “Kwoguo nîtwîka atîa vi?”

**11** Nake Johana nîwamacokerie atîrî, “Mûndû wonthe ûrî na cati igîrî nwa nginya ave ûrîa ûtarî, na mûndû wa wonthe ûrî na irio nwa nginya agaîre ûrîa ûtarî.”

**11**

**12** Nao etia amwe a mbeca cia gooti nîmaathiîre kûvatithua na makîmûûria atîrî, “Mwarimû, tue natue twagîrîrwe nî gwîka atîa?”

**12**

**13** Johana nîwamacokerie atîrî, “Tigagani gwîtia andû mbeca nyîngî gûkîra ûrîa watho ûmwîtîkîrîtie.”

**13**

**14** Nao athigari amwe nîmaacokire makîmûria atîrî, “Rîu natue-rî nîtwîka atîa?”

**14** Johana nîwamacokerie atîrî, “Tigagani gûcuuna mûndû wana ûmwe mbeca ciake na vinya kana mwigîrîre mûndû kîng'enyo. Îganagwani nî mûcara wenyu.”

**14**

**15** Andû nîmaambîrîrie kûgîa na mwîvoko mûnene nîûndû wa ndûmîrîri îrîa Johana aavecanaga. Kwoguo nîmaambîrîrie kwîyûria na ngoro ciao kana Johana nîke Mesaya.

**16** Nwatî Johana nîwerire andû onthe atîrî, “Nie nîmûvatithagia na manjî, nwatî ûrîa mûnene kûngîra nîaûkîte. Na nie ndirî mwagîrîru wa kwovora ndigi cia iratû ciake. Ke akaamûvatithagia na Roho Mûtheru na mwaki.

**17** Nake rîu nîanyitîte gîtaararû nîguo agûrûkie ngano, na aithuuranîre aciige îkûmbîrî, acoke oce macaki amavîvie na mwaki ûrîa ûtavoraga.”

**17**

**18** Johana nîwavunjîrie andû Ûvoro Mwaro agîtûmagîra njîra nyîngî akîmeeraga marûngarie mîthiîre yao.

**19** Johana nîwatetirie Herode ûrîa warî mûnene nîûndû Herode nîwocete Herodia ûrîa warî mûka wa mûrwang'ina akamûtua mûka, na agacoka ageka maûndû meengî ma waganu.

**20** Ûndû wîngî warî mûcûku mûno ûrîa Herode eekîte nî atî nîwavingîrithîtie Johana njera.

**20**

**21** Rîrîa andû onthe maarîkirie kûvatithua, Jesû nîwacokire akîvatithua. Na vîndî îrîa avoyaga Ngai, îgûrû nîrîavingûkire

**22** na Roho Mûtheru akîmûnyûrûrûkîra ekariî ta ndutuura. Naguo mûgambo nîwaumire na îgûrû ûkiugaga atîrî, “We nîwe Mûrû wakwa ûrîa mendete; nie nîngenetue nîwe.”

**22**

**23** Vîndî îrîa Jesû aambîrîrie wîra wake, aarî na ûkûrû ta wa mîaka mîrongo îthatû. Andû meciragia Jesû aarî mûvîcî wa Josefu, mûvîcî wa Heli,

**24** Heli aarî mûvîcî wa Mathati, mûvîcî wa Lawi, mûvîcî wa Meliki, mûvîcî wa Janai, mûvîcî wa Josefu,

**25** mûvîcî wa Matathia, mûvîcî wa Amosi, mûvîcî wa Nahumu, mûvîcî wa Esili, mûvîcî wa Nagai,

**26** mûvîcî wa Maathi, mûvîcî wa Matathia, mûvîcî wa Sumeini, mûvîcî wa Joseki, mûvîcî wa Joda,

**27** mûvîcî wa Joanani, mûvîcî wa Resa, mûvîcî wa Zerubabeli, mûvîcî wa Salathieli, mûvîcî wa Neri,

**28** mûvîcî wa Meliki, mûvîcî wa Adi, mûvîcî wa Kosamu, mûvîcî wa Elimadami, mûvîcî wa Eri,

**29** Mûvîcî wa Joshua, mûvîcî wa Eliezeri, mûvîcî wa Jorimu, mûvîcî wa Mathati, mûvîcî wa Lawi,

**30** mûvîcî wa Simioni, mûvîcî wa Juda, mûvîcî wa Josefu, mûvîcî wa Jonamu, mûrû wa Eliakimu,

**31** mûvîcî wa Melea, mûvîcî wa Mena, mûvîcî wa Matatha, mûvîcî wa Nathani, mûvîcî wa Daudi,

**32** mûvîcî wa Jesse, mûvîcî wa Obedi, mûvîcî wa Boazu, mûvîcî wa Salimoni, mûvîcî wa Nahashoni,

**33** mûvîcî wa Aminadabu, mûvîcî wa Adimini, mûvîcî wa Aroni, mûvîcî wa Hezironi, mûvîcî wa Perezi, mûvîcî wa Juda,

**34** mûvîcî wa Jakovu, mûvîcî wa Isaka, mûvîcî wa Iburahimu, mûvîcî wa Tera, mûvîcî wa Nahoru,

**35** mûvîcî wa Sheragi, mûvîcî wa Reu, mûvîcî wa Pelegi, mûvîcî wa Eberi, mûvîcî wa Shela,

**36** mûvîcî wa Kainani, mûvîcî wa Afakisadi, mûvîcî wa Shemu, mûvîcî wa Noa, mûvîcî wa Lameki,

**37** mûvîcî wa Methusela, mûvîcî wa Enoku, mûvîcî wa Jeradi, mûvîcî wa Mahalaleli, mûvîcî wa Kainani,

**38** mûvîcî wa Enosi, mûvîcî wa Sethi, mûvîcî wa Adamu, mwana wa Ngai.

# Luka 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwagerirue

## (

## Mat 4.1-11

## ;

## Mar 1.12-13

## )

## Jesû nîwambîrîrie wîra wake vûrûrirî wa Galili

## (

## Mat 4.12-17

## ;

## Mar 1.14-15

## )

## Jesû nîwaregirwe Nazarethi

## (

## Mat 13.53-58

## ;

## Mar 6.1-6

## )

## Mûndû ûrîa warî na ngoma

## (

## Mar 1.21-28

## )

## Jesû nîwavonirie andû eengî

## (

## Mat 8.14-17

## ;

## Mar 1.29-34

## )

## Jesû nîwavunjîrie andû îvoerorî

## (

## Mar 1.35-39

## )

**1** Jesû nîwaumire rûnjîrî rwa Jorodani ecûrîtwe nî Roho Mûtheru. Roho ûcio nîwamûtongoririe akîmûvira werûrî,

**2** kûrîa aagerirue nî Ngoma îvinda rîa mîthenya mîrongo îna. Mîthenya îo yonthe Jesû ndaarî mûrîu kîndû, kwoguo rîrîa mîthenya îo yathirire nîwavûtire.

**2**

**3** Nayo Ngoma nîyacokire îkîmwîra atîrî, “Ethîrwa nama we nîwe Mûriû wa Ngai, atha îthiga rîîrî rîtuîke mûgate.”

**3**

**4** Nwatî Jesû nîwamîcokerie atîrî, “Mandîko maugîte atîrî, ‘Twa mûgate wonga ûngîtûûria mûndû mwoyo!’ ”

**4**

**5** Ngoma nîyacokire agîtongoria Jesû akîmûvira vandû îgûrû. Na kavinda ta ga kûvucia kwa riitho ngoma nîyonirie Jesû mothamaki monthe ma nthî,

**6** na îkîmwîra atîrî, “Nie nîngûkûva wathani wa kwatha mothamaki mama monthe wana riiri wamo, nîûndû nîmvetwe mo, na nwamve mûndû wa wonthe ûrîa nîngîenda.

**7** Mothamaki mama monthe nîmagûtuîka maku wona wandurîria maru na ûngooce.”

**8** Nake Jesû nîwacokerie ngoma îo atîrî, “Mandîko maugîte atîrî, ‘Goocaga Mwathani Ngai waku na ûmûtungatagîre wake wenga!’ ”

**8**

**9** Wana rîngî ngoma nîyatongoririe Jesû îkîmûvira Jerusalemu na îkîmûtwîthia kathûrûmûndû ga hekarû na îkîmwîra atîrî, “Ethîrwa we nîwe Mûriû wa Ngai, îîvarûkie kuuma ava,

**10** nîûndû mandîko maugîte atîrî, ‘Ngai nîakaatha araika ake nîguo makûgitîre.’ Wana rîngî mandîko maugîte atîrî,

**11** ‘Araika nîmagaakwanîrîria na njara ciao nîguo kûgûrû gwaku gûtikathumûrwe nî îthiga.’ ”

**11**

**12** Nwatî Jesû nîwacokerie ngoma atîrî, “Mandîko wa mau nwamo maugîte atîrî, ‘Ndûkagerie Mwathani Ngai waku.’ ”

**12**

**13** Rîrîa Ngoma yarîkirie kûgeria Jesû na njîra cionthe, nîyambire kûmûtiganîria.

**13**

**14** Jesû nîwacokire vûrûrirî wa Galili arî na vinya wa Roho Mûtheru. Nayo ngumo yake nîyatambire vûrûrirî wonthe.

**15** Nake Jesû nîwathomithanagia arî mavoerorî na andû onthe nîmaamûkumagia.

**15**

**16** Jesû nîwathiîre îtûûrarî rîa Nazarethi kûrîa aarereretwe. Naguo mûthenya wa thavatû wakinya, wa ta mûtugo, Jesû nîwathiîre na agîtonya îvoerorî. Na rîrîa aarûngamire nîguo athome,

**17** nîwanengererue îvuku rîa mûrathi Isaia, na akîguûria vandû varîa vandîkîtwe atîrî,

**17**

**18** “Roho wa Ngai ûrî vamwe nanie,

**18** nîûndû nîamvakîte maguta,

**18** nîguo ngavunjîrie andû arîa athîni Ûvoro Mwaro.

**18** Nîandûmîte nthiî nganîrîre atî andû arîa moveetwe nî makûrekererua,

**18** atumumu nîmagûcoka kwona,

**18** na njoke manîrîre atî andû arîa mavinyîrîrîtue nîmagûtethûrwa,

**18**

**19** na atî îvinda nîrîkinyu rîrîa Mwathani akûvonokia andû ake.”

**19**

**20** Jesû nîwakunîkire îvuku na akîrînenganîra kûrî ndungata na agîcoka agîkara nthî. Nao andû onthe arîa maarî îvoerorî nîmaamûroririe na vinya.

**21** Nake nîwamerire atîrî, “Mandîko mama mwegua makîthomwa nîmavinga ûmûnthî ûyû.”

**21**

**22** Andû onthe nîmaakenirue mûno nîke na makîmaka, nîûndû wa mîario mîaro îrîa aaragia. Nao nîmaambîrîrie kûrania atîrî, “Na kinthî ûyû tî mûvîcî wa Josefu?”

**22**

**23** Nake Jesû nîwerire andû acio atîrî, “Nie ndirî na nganja atî nîmûkûngwetera nthimo îrîa yugaga atîrî, ‘Ndagîtarî, amba wîthondeke we mwene.’ Wana rîngî nîmbîcî nîmûkûmbîra mbîke gûkû îtûûrarî rîetû maûndû marîa mwegwire atî nînekire îtûûrarî rîa Kaperinaumu.

**24** Na ma nîramwîra atîrî, ‘Mûrathi ndetîkîrîkaga kwao.’ ”

**24**

**25** Jesû nîwerire andû acio atîrî, “Taririkanani ûrîa gwekîkire vîndî ya Elija, rîrîa gwekarire mîaka îthatû na nuthu gûtakuura mbura, na gûkîgîa yûra rînene mûno vûrûrirî wonthe wa Isiraeli. Nîramwîra na ma atî kwarî na aka eengî a ndigwa,

**26** nwatî Elija ndaatûmwa kûrî o. Elija aatûmirwe tu kûrî mûndûmûka ûmwe wa ndigwa. Mûndûmûka ûcio eekaraga îtûûrarî rîa Zerefatha vûrûrirî wa Sidoni.

**27** Wana vîndî ya mûrathi Elisha, kwarî na andû eengî maarwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi, vûrûrirî wa Isiraeli nwatî gûtirî wana ûmwe wao watherirue tiga Naamani ûrîa warî Mûsîria.”

**27**

**28** Rîrîa andû onthe arîa maarî îvoerorî meegwire ûguo, nîmaarakarire mûno.

**29** Nao nîmaaûkîrire na makîmûrutûrûra makîmûvira kîrîmarî îgûrû, varîa îtûûra rîu rîao rîatumîtwe. Andû acio meendaga kûmûvarûkia kuuma kîrîmarî îgûrû,

**30** nwatî Jesû nîwavîtûkîrîre gatagatîrî kao na akîîthiîra.

**30**

**31** Jesû nîwacokire akîthiî Kaperinaumu, îtûûrarî rîrîa rîarî vûrûrirî wa Galili. Nake nîwathomithirie andû arî îvoerorî mûthenya wa thavatû.

**32** Nao andû onthe nîmaamakirue nî ndûmîrîri yake, nîûndû aaragia arî na wathani.

**33** Na wa kûu îvoerorî kwarî na mûndû warî na ngoma. Nake nîwaugîrîrie atîrî,

**34** “Ûrenda atîa natue we Jesû wa Nazarethi? Ûkîte gûtûthiria? Nie nîngwîcî we ûrî û. We ûrî ûrîa mûtheru wa Ngai!”

**34**

**35** Nwatî Jesû nîwamûkaanirie akîmwîra atîrî, “Kira na ume kûrî ke!” Nayo ngoma îo yarîkia gûtungumania mûndû ûcio vau nthî mbere ya andû acio onthe, nîyaumire kûrî ke îtakûmûgera ngero wana îrîkû.

**35**

**36** Nao andû onthe nîmaamakire na makîrana atîrî, “Mûndû ûyû angîvota kwaria ûguo atîa? Nîûndû arî na vinya na ûvoti wa kwatha ngoma ciume kûrî mûndû.”

**37** Nayo ngumo ya Jesû nîyatambire matûûrarî monthe marîa maarî vakuvî.

**37**

**38** Jesû nîwaumire îvoerorî na akîthiî mûciî kwa Simoni. Vîndî îo, ng'ina wa mûka wa Simoni aarî mûrwaru mûrimû wa kûviûva mwîrî. Nao andû a mûciî ûcio nîmaamenyithirie Jesû ûvoro wake.

**39** Jesû nîwakuvîvîrie mûndûmûka ûcio, na aamûroria, akîatha mûrimû ûcio ume kûrî ke, na ûkiuma. Nake mûndûmûka ûcio nîwaûkîrire wa rîmwe na akîambîrîria kûmatungatîra.

**39**

**40** Na rîrîa riûa rîathûaga, andû onthe arîa maarî na andû arwaru mîrimû mwanya mwanya, nîmaamavirire kûrî Jesû. Nake Jesû nîwaigîrîre andû acio onthe njara na akîmavonia.

**41** Nacio ngoma nîciaumire kûrî andû eengî arîa maarî vo ikîanagîrîra atîrî, “We nîwe Mûriû wa Ngai!”

**41** Nake Jesû nîwakaanirie ngoma icio na ndaciîtîkîria imwanîrîre wana ethîrwa cio nî ciamwîcî atî ke nîke Mesaya.

**41**

**42** Kîraûko gwakîa, Jesû nîwaumire kûu mûciî ûcio na akîthiî kûndû gûtaarî andû. Nao andû nîmaathiîre kûmûcaria. Na vîndî îrîa maamwonire nîmaageririe kûmûrigîrîria nîguo ndakaume kuo.

**43** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nwa nginya nie mvunjîrie andû Ûvoro Mwaro wa Ûthamaki wa Ngai, matûûrarî marîa mengî wa namo, nîûndû ûguo nîguo Ngai aandûmire mbûke mbîke.”

**43**

**44** Kwoguo Jesû nîwavunjirie ûvoro ûyû mavoerorî vûrûri wonthe wa Judea.

# Luka 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwetire arutwa ake a mbere

## (

## Mat 4.18-22

## ;

## Mar 1.16-20

## )

## Jesû nîwavonirie mûndû warwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi

## (

## Mat 8.1-4

## ;

## Mar 1.40-45

## )

## Jesû nîwavonirie mûndû warwarîte mûrimû wa gûkua ciîga

## (

## Mat 9.1-8

## ;

## Mar 2.1-12

## )

## Jesû nîwetire Lawi

## (

## Mat 9.9-13

## ;

## Mar 2.13-17

## )

## Kîûria kîgiî kwînyerekia

## (

## Mat 9.14-17

## ;

## Mar 2.18-22

## )

**1** Mûthenya ûmwe, Jesû nîwarûngamîte rûtererî rwa îria rîa Genesareti. Nao andû nîmaamûvatîkîte makîenda kwîgua ndûmîrîri ya Ngai.

**2** Vîndî wa îo Jesû nîwonire tûtarû twîrî tûgucagucîtue rûtererî rwa îria. Nao ategi a nthamaki nîmaaumîte tûtarûrî tûu na makambîrîria kûthambia neti ciao.

**3** Nake Jesû nîwatwîre gatarûrî kamwe ka mûndû wetagwa Simioni, na akîmwîra akagendagendie vanini nîguo kaumaume rûtererî rwa îria. Jesû nîwacokire agîkara nthî kûu gatarûrî na akîambîrîria kûthomithia kîrîndî.

**3**

**4** Rîrîa Jesû aarîkirie kûthomithia kîrîndî kîu, nîwerire Simoni atîrî, “Gendagendia gatarû na kûrîa kûrî manjî marikîru na mûcoke mwikie neti cienyu kuo nîguo mûtege nthamaki.”

**4**

**5** Nake Simoni nîwerire Jesû atîrî, “Mwathani! Tue tûrarutire wîra mûmû ûtukû mûgima na gûtirî kîndû tûragwatirie. Nwatî nîûndû we nîwambîra mbikie neti manjîrî, nie nîngwîka guo.”

**6** Na rîrîa ategi acio maaikirie neti ciao manjîrî, nîmaagwatirie nthamaki nyîngî mûno nginya neti ciao igîtigaria vanini mûno gûtuîka.

**7** Kwoguo nî maaveenerie arata ao arîa maarî gatarûrî kau kengî nîguo mathiî mamatethererie. Na rîrîa arata acio ao maathiîre kûmatethereria, nîmecûririe nthamaki tûtarûrî tuoîrî, nginya tûkîambîrîria kûvorokera.

**8** Nake Simoni Petero ona ûguo, nîwaturîrie Jesû maru na akîmwîra atîrî, “Nthengutîra Mwathani nîûndû nie nîrî mûndû mwîvia!”

**8**

**9** Simoni na arata ake onthe nîmaamakire mûno nîûndû wa wîngî wa nthamaki irîa maagwatirie.

**10** Nao Jakuvu na Johana; ariû a Zebedii, arîa maarutithanagia wîra na Simoni, nîmaamakire. Nwatî Jesû nîwerire Simoni atîrî, “We Petero, tiga kwîgua guoya, nîûndû kwambîrîria rîu ûgaategaga andû.”

**10**

**11** Nao ategi acio a nthamaki, nîmaagucagucirie tûtarû twao rûtererî rwa îria, magîtiga indo cionthe ciao na makîmûrûmîrîra.

**11**

**12** Rîrîa Jesû aarî îtûûrarî rîmwe, mûndû ûmwe warwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi nîwathiîre varîa Jesû aarî. Na vîndî îrîa mûndû ûcio oonire Jesû, nîwegwîthirie nthî mbere yake na akîmûthaitha atîrî, “Mwathani! Ûngîenda nwa ûntherie!”

**12**

**13** Nake Jesû nîwatambûrûkirie njara yake, akîmûvutia na akîmwîra atîrî, “Nie nîngwenda, ûrothera!” Nake Mûndû ûcio warwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi nîwavonire wa rîmwe.

**14** Nake Jesû nîwerire mûndû ûcio atîrî, “We ndûkeere mûndû wa na ûmwe ûndû ûyû. Nwatî thiî ûkarorue nî mûthînjîri-Ngai na ûrute îgongoona wata ûrîa Musa aathanire. Na weka ûguo, andû onthe nîmakûmenya atî nîwatherua.”

**14**

**15** Nayo Ngumo ya Jesû nîyatambire vûrûrirî wonthe na andû eengî makîgomana nîguo mamûthikîrîrie na mavonue mîrimû yao.

**16** Nwatî Jesû nîwamatigire na akîthiî werûrî kûvoera kuo.

**16**

**17** Mûthenya ûmwe rîrîa Jesû aathomithanagia, Afarisai amwe wana arimû a Watho arîa maaumîte matûûrarî monthe ma Galili, Judea na Jerusalemu, nîmeekarîte vakuvî na varîa Jesû aarî. Nake Jesû aarî mûve vinya wa kûvonia andû nî Mwathani.

**18** Nao andû amwe nîmaathiîre makuuîte mûndû warî mûkuû ciîga cia mwîrî amamîrîte kîvarî. Na rîrîa maakinyire varîa Jesû aarî, nîmaageririe kûmûtonyia nyomba nîguo mamwige vau mbere ya Jesû.

**19** Nwatî vîndî îrîa maaturire vandû va kûmûvîtûkîrîria nîûndû kîrîndî nîkîavatîkanîte mûno, nîmaatwîre nyomba îgûrû mamûkuuîte, magîcoka makîthondeka mwanya, makîmûnyûrûkîria mwanyarî ûcio wa amamîrîte kîvarî, na makîmwiga gatagatîrî ka andû vau mbere ya Jesû.

**20** Rîrîa Jesû oonire atî andû acio maarî na wîtîkio mûnene nîwerire mûndû ûcio atîrî, “Mûrata wakwa, nîwoverwa mevia maku.”

**20**

**21** Nao arimû a Watho na Afarisai nîmaambîrîrie kûrania atîrî, “Mûndû ûyû ûraruma Ngai nîkwa arî û? Nî ûrîkû ûngîvota kwovera mûndû mevia tiga Ngai wenga?”

**21**

**22** Nake Jesû nîwamenyire meciria mao na akîmaûria atîrî,

**23** “Nîndûî kîratûma mwîcirie maûndû ta mau ngororî cienyu? Ûndû ûrîa mûvûthû nî ûrîkû, nî kuga mûndû ûyû, ‘We nîwoverwa mevia maku’ kana nî kuga, ‘Ûkîra na wîthiîre?’

**24** Nie nîngûmwonia atî Mûrû wa Mûndû arî na wathani wa kwovera andû mevia gûkû nthî.” Na kwoguo Jesû nîwerire mûndû ûcio warwarîte mûrimû wa gûkua ciîga, atîrî, “Nie nîrakwîra atîrî, ûkîra, woce kîvarî gîaku na wînûke!”

**24**

**25** Na wa rîmwe, mûndû ûcio nîwaûkîrire andû onthe mamûroretie, agîoca kîvarî kîrîa aamaamîrîte na akînûka agîkumagia Ngai.

**26** Nao andû onthe nîmaamakire mûno, makîgua guoya na makîambîrîria gûkumia Ngai makiugaga atîrî, “Na kaî ûmûnthî ûyû nîtwona maûndû ma magegania-î!”

**26**

**27** Nake Jesû arîkia gwîka ûguo, nîwaumire nja na akîona mwîtia wa mbeca cia gooti wetagwa Lawi, ekarîte wavicirî yake na akîmwîra atîrî, “Nûmîrîra.”

**28** Nake Lawi nîwaûkîrire, agîtiga indo cionthe na akîmûrûmîrîra.

**28**

**29** Lawi nîwacokire akîthondekera Jesû kîrugo kînene mûno gwake mûciî. Gîkundirî Kîam ageni arîa meetîtwe, kwarî na etia eengî a mbeca cia gooti wa vamwe na andû arîa engî.

**30** Nao Afarisai amwe wana arimû a Watho arîa maarî a gîkundi Kîamo, nîmaanegenirie arutwa a Jesû makîmeeraga atîrî, “Nîndûî gîtûmaga mûrîcanîre na mûnyunyanîre na etia a mbeca cia gooti wa vamwe na evia?”

**30**

**31** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Andû arîa methagîrwa marî na vata wa ndagîtarî nî arîa arwaru, nwatî tî arîa matarî arwaru.

**32** Nie ndiûkîte gwîta andû arîa athingu, nwatî mbûkîte gwîta evia nîguo merire.”

**32**

**33** Andû amwe nîmeerire Jesû atîrî, “Arutwa a Johana nîmenyerekagia keengî na makavoya, wana nginya arutwa a Afarisai nîmekaga wa guo, nwatî arutwa aku nîmarîcaga na makanyua?”

**33**

**34** Nake Jesû nîwameerire atîrî, “Mûreciria nwamûvote gûtûma andû arîa metîrîtwe ûviki menyerekie vîndî îrîa mûvikania arî vamwe nao? Ûguo gûtingîvoteka!

**35** Nwatî mûthenya nîûgaakinya rîrîa mûvikania akaathengutua gatagatîrî kao, na vîndî îo nîmakenyerekia.”

**35**

**36** Wana rîngî Jesû nîwamerire na ngerekano atîrî, “Gûtirî mûndû ûtinagia kîraka kuuma nguorî îno njerû akînagîtumîrîra nguorî îno ngûrû. Mûndû ûcio angîka ûguo, nwa atembûre nguo îo njerû na kîraka kîu kîrege gwocana na nguo îo ngûrû.

**37** Wana gûtirî mûndû wonoragîria ndivei ya kûvivwa warîo mboororî îno ngûrû. Ndivei ya kûvivwa warîo nwa îtarûre mbooro îo na îgacoka îgeetîka na mbooro îo îkavaragana viû.

**38** Vandû va ûguo, ndivei ya kûvivwa warîo nwa nginya îkîrwe mboororî îno njerû!

**39** Wana gûtirî mûndû wîthagîrwa anyuîte ndivei îno ngûrû wendaga kûnyua ndivei ya kûvivwa wa rîo, nîûndû nîaugaga atîrî, ‘Ndivei îrîa ngûrû nî mbaro gûkîra ndivei ya kûvivwa warîo.’ ”

# Luka 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîûria kîgiî mûthenya wa thavatû

## (

## Mat 12.1-8

## ;

## Mar 2.23-28

## )

## Jesû nîwavonirie mûndû wonjete njara

## (

## Mat 12.9-14

## ;

## Mar 3.1-6

## )

## Jesû nîwathuurire Atûmwa îkûmi na aîrî

## (

## Mat 10.1-4

## ;

## Mar 3.13-19

## )

## Jesû nîwathomithirie na akîvonania

## (

## Mat 4.23-25

## )

## Kîrathimo na kîeva

## (

## Mat 5.1-12

## )

## Endagani nthû cienyu

## (

## Mat 5.38-48

## ;

## 7.12

## )

## Gûtucanîra ciira

## (

## Mat 7.1-5

## )

## Mûtî na maciaro ma guo

## (

## Mat 7.16-20

## ;

## 12.33-35

## )

## Atumi aîrî a nyomba

## (

## Mat 7.24-27

## )

**1** Mûthenya ûmwe wa thavatû rîrîa Jesû na arutwa ake mathiîrîrîte mîgûndarî ya ngano. Arutwa ake nîmaatuire igira cia ngano, makîirikitha na makîambîrîria kûrîa ngano.

**2** Nao Afarisai amwe nîmaamûririe atîrî, “Nîndûî kîratûma mue mwîke ûrîa Watho wetû ûgirîtie gwîkwe mûthenya wa thavatû?”

**3** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Anga mûtianathoma ûrîa Daudi eekire vîndî îrîa ke na arîa maarî nake maavûtire?

**4** Daudi aatonyire nyombarî ya Ngai, agîoca mîgate îrîa yategeretwe Ngai, akîrîa na agîcoka akînengera andû arîa maarî nake. Ûguo nîguo ke eekire wana ethîrwa Watho wetû ndwîtîkîrîtie mûndû wîngî kûrîa mîgate îo tiga athînjîri-Ngai onga.”

**4**

**5** Nake Jesû akîrîkîrîria nîwamerire atîrî, “Mûrû wa Mûndû nî Mwathani nginya wa mûthenya wa thavatû.”

**5**

**6** Mûthenya wîngî wa thavatû, Jesû nîwatonyire îvoerorî na akîthomithîria andû kuo. Nakuo kûu îvoerorî kwarî na mûndû warî na njara yake ya ûrîo yonjete.

**7** Nao arimû a Watho na Afarisai nîmaacaragia ûndû ûrîa mangîthitanga Jesû naguo na kwoguo nîmaamûtuîririe mûno nîguo moone kana nîakûvonania, mûthenya wa thavatû.

**8** Nwatî Jesû nîwamenyaga meciria mao, na kwoguo nîwerire mûndû ûcio wonjete njara yake atîrî, “Ûka na ûrûngame ava.” Mûndû ûcio nîwarûngamire na akiumîra vau mbere.

**9** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nie nîrenda kûmûria watho wetû ûtwîtîkîrîtie twîkage atîa mûthenya wa thavatû? Ûtwîtîkîrîtie tûtethanagie kana tûnûvanage! Kûvonokia mwoyo wa mûndû kana gûûcûkangia?”

**10** Nake Jesû nîwacokire akîroria andû acio onthe na akîîra mûndû ûcio atîrî, “Kûnjûra njara yaku.” Nake mûndû ûcio nîwekire ûguo na njara yake îkîvona.

**10**

**11** Nao andû acio nîmaatûmbirwe nî marakara na makîambîrîria kûrania ûrîa magwîka Jesû.

**11**

**12** Na mîthenyarî îo, Jesû nîwathiîre kîrîmarî îgûrû kûvoya na agîkara kuo ûtukû mûgima akîvoyaga Ngai.

**13** Na kîraûko gwakîa, Jesû nîwetire arutwa ake na gatagatîrî kao akîîthuurîra îkûmi na aîrî, arîa eetire atûmwa.

**14** Nao maarî; Simoni (ûrîa aatuîrîre rîîtwa akîmwîta Petero), na mûrwang'ina Enderea; Jakuvu na mûrwang'ina Johana, Filipu, Batholomayo,

**15** Mathaayo, Toma, Jakuvu mûrû wa Alufayo, Simoni (ûrîa wetagwa Zeloti),

**16** Judasi mûrû wa Jakuvu, na Judasi Mûsikariota ûrîa wacukanîrîre Jesû.

**16**

**17** Vîndî îrîa Jesû aanyûrûrûkire aumîte kîrîmarî arî vamwe na atûmwa ake, nîwarûngamire vandû varaganu arî vamwe na gîkundi kînene mûno Kîam arutwa ake. Nao andû eengî mûno arîa maaumîte matûûrarî ma Judea, Jerusalemu na nginya matûûrarî ma Turo na Sidoni marîa maarî ndeererî cia îria, nîmaathiîre kûrî Jesû nîguo mamûthikîrîrie na mavonue mîrimû yao.

**18** Wana nginya andû arîa maathînagua nî ngoma nîmaavonirue.

**19** Nao arwaru onthe nîmaageragia kûmûvutia nîûndû vinya nîyaumaga kûrî ke na îkamavonia onthe.

**19**

**20** Jesû nîwaroririe arutwa ake na akîmeera atîrî, “Kûrathimwa nîmue athîni, nîûndû Ûthamaki wa Ngai nî wenyu!

**21** Kûrathimwa nîmue arîa avûtu rîu, nîûndû nîmûkaavaithua! Kûrathimwa nîmue arîa mûrarîra rîu, nîûndû nîmûkaatheka!

**22** Kûrathimwa nîmue vîndî îrîa andû mamûmena, mamûrega, mamûruma, na mamûcambia nîûndû wa Mûrû wa Mûndû.

**23** Vîndî îrîa gwekîka ûguo, kenagani na mûgacanjamûka nîûndû nîmwigîrîtwe kîveo kînene mûno îgûrû nîûndû ûguo nwaguo methe ma andû acio meekire arathi.

**23**

**24** “Na kaî mue andû arîa atongu rîu mûrî na thîna-î! Nîûndû mue mûrî anyitu kîrîa kîmwîganaga ûtûûrorî wenyu.

**25** Na kaî mue andû arîa avau rîu mûrî na thîna-î! Nîûndû mue nîmûkaavûta. Na kaî mue mûratheka rîu mûrî na thîna-î! Nîûndû mue nîmûkegua kîeva na mûrîre!

**26** Na kaî mue andû arîa mûkumagua nî andû onthe mûrî na thîna-î! Nîûndû ûguo nwaguo methe ma andû acio meekire arathi a maveeni.”

**26**

**27** “Namue andû arîa mûnthikîrîrîtie nîramwîra atîrî: Endagani nthû cienyu. Nao andû arîa mamûmenete mekageni waro.

**28** Arîa mamwimagîra irî, metagîrieni kîrathimo kuuma kûrî Ngai, na mûvoyagîre arîa mamwîkaga naaî.

**29** Mûndû angîgûcamûra rûvî rûthîa rwa mwena ûmwe, mûvûgûrîre wana rûu rwîngî arûcamûre. Na mûndû angîgûcuna îgooti rîaku, mwîtîkîrie oce nginya cati yaku.

**30** Mûndû wa wonthe angîkûvoya kîndû mûve, na mûndû wa wonthe angîgûcuna kîndû gîaku, ndûkamwîtie.

**31** Îkaga andû arîa engî wata ûrîa ûngîenda o magwîke.”

**31**

**32** “Mûngîrathimwa atîa, angîthîrwa mûkendaga tu wa andû arîa mamwendete? Wana nginya evia nîmendaga andû arîa mamendete!

**33** Kûngîtuîka atî andû arîa mamwîkaga waro nwao mûgeekaga waro, mûngîrathimwa atîa? Wana nginya evia nîmekaga wa guo!

**34** Na kûngîtuîka atî andû arîa mamûrîvaga nwao mûgaakombithagia, mûngîrathimwa atîa? Wana nginya evia nîmakombithagia evia arîa engî nîguo makaarîva na kîthimi wata kîu!

**35** Vandû va ûguo, endagani nthû cienyu na mûciîkage waro na mûkombithanagie mûtakûgîa na mwîvoko wa gûkaarîvwa. Namue nîmûkaagîa na îgai rînene na mûtuîke ciana cia Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno. Nîûndû Ngai arî ntha kûrî andû arîa matarî ngatho na arîa methagîrwa marî na mîtugo mîcûku.

**36** Kwoguo îgucanagîrani ntha wata ûrîa îthe wenyu amwîgucagîra ntha.

**36**

**37** “Mûtigatucanîre ciira, na wanamue mûtigaatuîrwa. Mûtigekûûe andû arîa engî na wanamue mûtigeekûûîrwa. Ovanagîrani na wanamue nî mûkooverwa.

**38** Vecanagani namue nîmûkaavewa iveo nî Ngai, mwîcûrîrîtue, igakindîrwa, ikainainua na ikathûmbwa. Nîûndû kîthimi kîrîa mûthimanagîra nakîo nîkîo Ngai akaamûthimîra nakîo.”

**38**

**39** Nake Jesû nîwacokire akîva arutwa ake ngerekano akîmeera atîrî, “Angwa ngaûria! Mûtumumu nwa onie mûtumumu ûrîa wîngî njîra? Na kinthî wa oîrî tîkwa mangîvarûka îrimarî?

**40** Gûtirî mûrutwa ûngîneneva gûkîra mwarimû wake, nwatî mûrutwa wa wonthe angîthomithua viû atuîkaga ta mwarimû wake.

**40**

**41** “Nîndûî gîtûmaga wone kîvuti kîrîa kîrî riithorî rîa mûrûanyûkwe, nwatî ûkaremwa nî kwona gîting'û kîrîa kîrî riithorî rîaku?

**42** Ûngîvota kwîra mûrûanyûkwe atî nîûkûmûruta kîvuti kîrîa kîrî riithorî rîake atîa, wa rîrîa we ûtangîvota kwona gîting'û kîrîa kîrî riithorî rîaku? We mvinga îno! Amba ûrute gîting'û kîrîa kîrî riithorî rîaku, nîguo ûvote kwona waro ûkîruta kîvuti kîrîa kîrî riithorî rîa mûrûanyûkwe!

**42**

**43** “Gûtirî mûtî mwaro ûngîciara maciaro macûku kana mûtî mûcûku ûciare maciaro maro.

**44** Wa mûtî ûmenyekaga na maciaro ma guo. Nîûndû ngûyû ititucagwa mîtîrî ya mîgua kana thavibu ituuwe kaiavarî.

**45** Mûndû mwaro aragia maûndû maro marîa maumîte ngororî yake. Nake mûndû mûcûku aragia maûndû macûku marîa maumîte ngororî yake. Mûndû aragia maûndû marîa mecûrîte ngororî yake.

**45**

**46** “Nîndûî gîtûmaga mûmbîte, ‘Mwathani, Mwathani,’ na mûtiîkaga maûndû marîa nîmwîraga mwîke?

**47** Mûndû wa wonthe ûkaga kûrî nie, akegua ciugo ciakwa na agaciathîkîra, nîngûmwonia ûrîa ke ekariî.

**48** Ekariî ta mûtumi wa nyomba ûrîa wambire kwînja mûcingi mûrikîru na akîûthondeka rûciararî. Vîndî îrîa rûnjî rwaunire manjî maruo nîmaaringire nyomba îo na vinya, nwatî matiaminainia nîûndû yarî ndume waro.

**49** Nwatî mûndû wa wonthe ûrîa wîgucaga ciugo ciakwa na akarega gûciathîkîra ekariî ta mûndû ûrîa watumire nyomba atambîte kûthondeka mûcingi. Vîndî îrîa rûnjî rwaunire na manjî maruo makîringa nyomba îo na vinya, nyomba îo nîyomomokire wa rîmwe. Nyomba îo nîyomomokire na vinya îkîvaragana.”

# Luka 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavonirie ndungata ya mûnene wa athigari îgana

## (

## Mat 8.5-13

## )

## Jesû nîwariûkirie kamwana ka mûndûmûka wa ndigwa

## Anjaama arîa maatûmîtwe nî Johana Mûvatithania

## (

## Mat 11.2-19

## )

## Jesû nîwanyitirwe ûgeni mûciî kwa Mûfarisai wetagwa Simioni

**1** Rîrîa Jesû aarîkirie kwîra andû maûndû marîa monthe eendaga kûmeera, nîwacokire akîthiî îtûûrarî rîa Kaperinaumu.

**2** Vîndî îo mûnene ûmwe wa athigari îgana wa Kîîroma aarî na ndungata îmwe yake eendeete mûno. Na kavinda kau ndungata îo nîyarwarîte mûno îgakuvîvîria gûkua.

**3** Vîndî îrîa mûnene ûcio wa athigari îgana eegwire ngumo ya Jesû, nîwatûmire athuuri amwe a Ayahudi mathiî mete Jesû nîguo akavonie ndungata îo.

**4** Rîrîa athuuri acio maakinyire varîa Jesû aarî, nîmaamûthaithire mûno makîmwîraga atîrî, “Nama mûndû ûyû nîmwagîrîru wa gûtethua nîwe,

**5** nîûndû ke nîwendete andû etû na nîwatûtumîre îvoero.”

**5**

**6** Kwoguo Jesû nîwathiîre vamwe na athuuri acio. Na vîndî îrîa aakinyire vakuvî na mûciî, mûnene ûcio nîwatûmire arata ake mathiî kûrî Jesû makamwîre atîrî, “Mwathani tiga kwîthînia nîûndû nie ndirî mwagîrîru wa gûkûnyita ûgeni gwakwa mûciî.

**7** Na kîu nîkîo gîtûmi kîrîa kîngiririe mbûke kûrî we. Nwatî we uga kiugo kîmwe tu, na ndungata yakwa nî îkûvona.

**8** Nîûndû wa nanie nî mbathagwa, na ngacoka kwatha athigari akwa. Nî mbîîraga mûthigari ûmwe, ‘Thiî,’ nake akathiî, ngacoka ngera wîngî, ‘Ûka,’ nake agaûka. Na nginya ndungata yakwa nîmîraga, ‘Îka ûndû ûyû,’ nayo îgeka.”

**8**

**9** Vîndî îrîa Jesû eegwire ûguo, nîwamakire akîvûgûkîra kîrîndî kîrîa Kîammuumîte vuva na agîkîîra atîrî, “Nie nîramwîra atî wana nginya gûkû Isiraeli ndianona mûndû wana ûmwe wî na wîtîkio ta ûyû!”

**9**

**10** Na vîndî îrîa anjaama acio maacokire mûciî kwa mûnene nîmeethîrîrie ndungata îo îrî mvonu.

**10**

**11** Vuva wa ûguo , Jesû nîwathiîre îtûûrarî rîetagwa Naini arî vamwe na arutwa ake na kîrîndî. Na vîndî îrîa aakuvîvîrie kîvingo Kîam îtûûra rîu, nîwatûnganire na andû makuuîte mwîrî wa mûndû mûkuû mathiîte kûûthika.

**12** Nake mûndû ûcio wakuîte aarî mwana wa mûmwe wa mûndûmûka wa ndigwa. Na andû eengî a kuuma îtûûrarî rîu nîmaathiîte na mûndûmûka ûcio mathikorî mau.

**13** Vîndî îrîa Mwathani oonire mûndûmûka ûcio, nîwamwîguîrîre ntha na akîmwîra atîrî, “Tiga kûrîra.”

**14** Jesû nîwacokire akîthiî na akîvutia îthandûkû rîa mûndû ûcio wakuîte na andû arîa maarîkuuîte makîrûngama. Nake Jesû akiuga atîrî, “Kamwana gaka nie nakwîra ûramûke.”

**15** Nako kamwana kau nîkaaramûkire, gagîkara nthî na gakîambîrîria kwaria. Nake Jesû nîwacokire agîkanenganîra kûrî ng'ina.

**15**

**16** Nao andû onthe arîa maarî vo nîmecûrirwe nî guoya na magîkumia Ngai makiugaga atîrî, “Tue tûrî aumîrîre nî Mûrathi mûnene, na Ngai nîaûkîte kûvonokia andû ake.”

**16**

**17** Naguo ûvoro ûyû wîgiî Jesû nîwatambire Judea kuonthe na matûûrarî marîa maakûthiûrûrûkîrîtie.

**17**

**18** Vîndî îrîa Johana eerirwe ûvoro wa maûndû mau monthe nî arutwa ake, nîwetire arutwa aîrî gatagatîrî kao

**19** na akîmatûma mathiî kûrî Mwathani makamûûrie atîrî, “We nîwe ûrîa Johana aaugire nîûgûka kana nîkwa tûgweterera wîngî?”

**19**

**20** Nao arutwa acio makinya kûrî Jesû nîmaamûririe atîrî, “Johana Mûvatithania atûtûma kûrî we tûke tûkûrie kana we nîwe ûrîa aatwîrire nîûgûka, kana nîkwa tûgweterera wîngî?”

**20**

**21** Îvinda wa rîu Jesû nîwavonirie andû eengî arîa maarî na mîrimû, akîrutûrûra maroho macûku kuuma kûrî andû arîa maarî namo, na akîvotithia atumumu eengî kwona.

**22** Nake Jesû nîwacokire akîîra anjaama acio atîrî, “Cokani mûkeere Johana maûndû marîa mweyonera na mweîguîra: atî atumumu nîmarona, ithua nîirathiî, andû arîa arwaru mûrimû wa mangû nîmaratherua, itegua nîiregua, akuû nîmarariûkua, na athîni nîmaravunjîrua Ûvoro Mwaro.

**23** Mûndû ûrîa mûrathime nî ûrîa ûtethagîrwa arî na nganja maûndûrî monthe marîa mambîgiî!”

**23**

**24** Vîndî îrîa anjaama a Johana maathiîre, Jesû nîwambîrîrie kwîra kîrîndî ûvoro wîgiî Johana na akiuga atîrî, “Vîndî îrîa mwathiîre werûrî kûrî Johana-î, mweciragia nîndûî mwathiîte kwona? Mwathiîte kwona îthanje rîkinainua nî rûkûngi?

**25** Nîndûî vi mwathiîte kwona? Mwathiîte kwona mûndû wekîrîte nguo îrî na riiri? Nie nîramwîra atî, andû arîa mekîraga nguo irî na riiri na matûûraga waro, monekanaga mîciîrî ya athamaki.

**26** Kwoguo nîndûî vi mwathiîte kwona? Mwathiîte kwona mûrathi? Îni nîguo, mue mwathiîte kwona mûrathi, nwatî nîmwonire mûndû mûnene gûkîra mûrathi.

**27** Nîûndû Johana nîke mandîko maugaga ûvoro wake atî, ‘Nie nîngûtûma mûnjaama wakwa athiî mbere yaku, nîguo agakûthondekere njîra.’

**28** Nie nîramwîra atîrî, ‘Gatagatîrî ka andû arîa onthe maanaciarwa nî aka, gûtirî wa na ûmwe wao mûnene gûkîra Johana. Nwatî mûndû ûrîa mûnini viû ûthamakirî wa Ngai, nî mûnene gûkîra Johana.’ ”

**28**

**29** Andû onthe arîa meegwire ciugo cia Jesû na mûno makîria etia a mbeca cia gooti, nîmeetîkirie atî njîra cia Ngai nî nûngarû vîndî îrîa meetîkîrire kûvatithua nî Johana.

**30** Nwatî Afarisai na arimû a Watho nîmaaregire gwîtîkia atî njîra cia Ngai nî nûngarû vîndî îrîa o maaregire kûvatithua nî Johana.

**30**

**31** Jesû nîwathiîre na mbere na kûmeera atîrî, “Nîndûî rîu nîngîgerekania andû a rûciaro rûrû nakîo? Rîu andû aya-î mekariî ta ndûî?

**32** Mekariî ta ciana ciîkarîte thokorî. Na gîkundi kîmwe gîa ciana icio gîkeraga kîrîa kîngî atîrî, ‘Tue twamwinîre nyîmbo cia ûviki, nwatî mûtieinia, tûgîcoka tûkîmwinîra nyîmbo cia kîeva, nwatî mûtiarîra!’

**33** Nie namwîra ûguo nîûndû vîndî îrîa Johana Mûvatithania aaûkire na akîînyerekia kûrîa mîgate wana nginya kûnyua ndivei mwaugire atî, ‘Ke arî na ngoma!’

**34** Nake Mûrû wa Mûndû aûka akîrîcaga na akînyunyaga mûkiuga atî, ‘Taroriani mûndû ûyû! Ke nîmûkoroku na nî mûrîu! Nî mûrata wa etia a mbeca cia gooti na wa evia arîa engî.’

**35** Nwatî ûûgî wa Ngai nîwonanagua nî wa ma nî andû onthe arîa metîkagîra ndûmîrîri ya Johana na ya Jesû.”

**35**

**36** Mûfarisai ûmwe nîwetîre Jesû irio. Rîrîa Jesû aathiîre mûciî kwa Mûfarisai ûcio, nîwekarire nthî na akîambîrîria kûrîa irio.

**37** Nakuo kwarî na mûndûmûka warî mwîvia îtûûrarî rîu. Rîrîa mûndûmûka ûcio eegwire atî Jesû aarî mûciî kwa Mûfarisai akîrîa irio, nîwathiîre kuo akuuîte mûcuva wîcûrîte maguta maanungaga waro ma kwîvaka.

**38** Nake mûndûmûka ûcio nîwaturirie maru vakuvî na magûrû ma Jesû akîambîrîria kûrîra, na methori marîa maaumaga akîrîra nîmeetîkîre na magîconja magûrû ma Jesû. Nake mûndûmûka ûcio nîwagiririe methori mau na njuîrî ciake, agîcoka akîmumunya magûrû na akîmavaka maguta.

**39** Vîndî îrîa Mûfarisai ûcio wetîrîte Jesû irio oonire ûguo, nîweîrire na ngoro atîrî, “Mûndû ûyû angîrî mûrathi, nîangîramenya mûndûmûka ûyû ûramûvutia nî wa mûthemba ûrîkû, wana rîngî nîangîramenya mûndûmûka ûyû nî mwîvia.”

**39**

**40** Nake Jesû nîwerire Simoni atîrî, “Simoni! Nie nîrî na ûndû nîrenda gûkwîra.”

**40** Nake Simoni nîwacokerie Jesû atîrî, “Nî ûndû ûrîkû? Tambûria Mwarimû!”

**40**

**41** Nake Jesû nîwerire Simoni atîrî, “Vîndî îmwe kwarî na andû aîrî maakovithîtue mbeca nî mûndû ûmwe. Mûndû ûmwe aakovithîtue dinarii magana matano na ûcio wîngî agakovithua dinarii mîrongo îtano.

**42** Nake mûndû ûcio wamakovithîtie mbeca icio nîwamacamîre cio nîûndû nîmaaremirwe nî kûmûrîva. Rîu-î, gatagatîrî ka andû acio aîrî, nî ûrîkû wendire mûndû ûcio wamakovithîtie mûno makîria?”

**42**

**43** Nake Simoni nîwacokerie Jesû atîrî, “Nie nîreciria mûndû ûcio wacamîrwe mbeca irîa ciarî nyîngî nîke wendire mûndû ûcio wamakovithîtie mbeca makîria.”

**43**

**44** Nake Jesû nîwacokerie Simoni atîrî, “We nîwaria ma.” Nîwacokire akîvûgûkîra mûndûmûka ûcio na akîîra Simoni atîrî, “Simoni nî ûrona mûndûmûka ûyû? Nie mbûkire na natonya gûkû gwaku nyomba, na ndûnamva manjî ma kwîthambia magûrû. Nwatî ke aconja magûrû makwa na methori make na acoka angiria methori mau na njuîrî ciake.

**45** We ndûnamumunya, nwatî kuuma vîndî îrîa mbûkire gûkû gwaku, mûndûmûka ûyû tî mûtigu kûmumunya magûrû makwa.

**46** We ndûnamvaka maguta kîongo, nwatî mûndûmûka ûyû nî wamvaka maguta maranunga waro magûrûrî makwa.

**47** Kwoguo nie nîrakwîra atîrî, wendo mwîngî ûrîa mûndûmûka ûyû onania, nîûronania atî ke nîwoverwa mevia meengî. Nwatî mûndû wa wonthe woveretwe mevia manini, onanagia wendo mûnini.”

**47**

**48** Nake Jesû nîwacokire akîîra mûndûmûka ûcio atîrî, “We nîwoverwa mevia maku.”

**48**

**49** Nao andû arîa meekaranîrîte na Jesû makîria irio, nîmaambîrîrie kwîyûria na ngoro atîrî, “Mûndû ûyû ûrovanîra nginyagia mevia nîkwa arî û?”

**49**

**50** Nwatî Jesû nîwerire mûndûmûka ûcio atîrî, “Gwîtîkia gwaku nîkuo gwatûma ûvonoke; Thiî na thayû.”

# Luka 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aka arîa maathiîcanirie na Jesû

## Ngerekano ya mûvandi wa mbeû

## (

## Mat 13.1-9

## ;

## Mar 4.1-9

## )

## Mworoto wa ngerekano

## (

## Mat 13.10-17

## ;

## Mar 4.10-12

## )

## Jesû nîwataarîrie ngerekano ya mûvandi wa mbeû.

## (

## Mat 13.18-23

## ;

## Mar 4.13-20

## )

## Ngerekano ya taa

## (

## Mar 4.21-25

## )

## Ng'ina wa Jesû na arîa maaciaranîrîtue na Jesû

## (

## Mat 12.46-50

## ;

## Mar 3.31-35

## )

## Jesû nîwavorerie îria

## (

## Mat 8.23-27

## ;

## Mar 4.35-41

## )

## Jesû nîwavonirie mûndû warî na ngoma

## (

## Mat 8.28-34

## ;

## Mar 5.1-20

## )

## Mwarî wa Jairi na mûndûmûka ûrîa wavutirie nguo ya Jesû

## (

## Mat 9.18-26

## ;

## Mar 5.21-43

## )

**1** Vuva wa ûguo, Jesû nîwavîtûkîrîre matûûrarî na icagirî, akîvunjagia Ûvoro Mwaro wîgiî Ûthamaki wa Ngai. Nao arutwa ake îkûmi na aîrî

**2** vamwe na aka amwe arîa Jesû aarutûrûrîte maroho macûku kuuma kûrî o na akamavonia mîrimû, nîmaathiîcanirie nake. Aka arîa maarî vo nî; Mariamu (ûrîa wetagwa Mûmagidali) ûrîa warutûrûrîtwe ngoma mûgwanja,

**3** na Joana mûka wa Kuza, mûthuuri ûrîa wamenyagîrîra indo cia Herode, na Susana wa vamwe na aka eengî arîa maatûmagîra indo ciao magîtethereria Jesû na arutwa ake.

**3**

**4** Vîndî îrîa andû eengî arîa maaumîte matûûrarî ngûrani ngûrani maathiîre na makîgomana varîa Jesû aarî, Jesû nîwamerire na ngerekano atîrî,

**4**

**5** “Vîndî îmwe kwarî na mûrîmi wathiîre kûvanda mbeû. Na rîrîa aaminjaga mbeû icio mûgûndarî, imwe nîciagwîre gacîrarî, igîkinyangwa nî andû, na iconi igîcoka ikîirîa.

**6** Ciîngî nacio nîciagwîre rûciararî, na vîndî îrîa ciamerire nîciaûmire nîûndû mûthetu ûrîa warî varîa ciagwîre warî mûng'aru.

**7** Nacio ciîngî nîciagwîre mûtheturî ûrîa warî na mbîtîkîra ya mvîndî cia mîgua. Nayo mîgua îo nîyameranîrie na mbeû icio na îkîithararia.

**8** Nacio mbeû ciîngî nîciagwîre mûtheturî ûrîa warî mûnoru; na mîmera yakûra nîyaciarire, wa mûmera ûgîciara maita îgana.”

**8** Nake Jesû akîrîkîrîria nîwaugire na mûgambo mûnene atîrî, “Mûndû ûrîa wîna matû ma kwîgua, nîegue!”

**8**

**9** Jesû nîwaûrirue nî arutwa ake ûrîa ngerekano îo yendaga kwonania.

**10** Nake nîwamacokerie atîrî, “Mue mûrî ave ûûgî wa kûmenya nthitho cia Ûthamaki wa Ngai, nwatî andû arîa engî mamenyithagua ûvoro na ngerekano, nîguo maroragie na matione wanarî kîndû, na megucage na matitaûkîrwe.”

**10**

**11** “Ngerekano îo yendaga kwonania atî: mbeû icio nî ndûmîrîri ya Ngai.

**12** Mbeû irîa ciagwîre gacîrarî nî andû arîa megucaga ndûmîrîri ya Ngai, nwatî Ngoma akathiî kûrî o na akathengutia ndûmîrîri îo kuuma ngororî ciao nîguo matigetîkie na matikavonokue.

**13** Nacio mbeû irîa ciagwîre rûciararî, nî andû arîa megucaga ndûmîrîri ya Ngai na makamîamûkîra makenete, nwatî makaremwa kûmîkindîria ngororî ciao, nîûndû metîkagia wa kavinda kanini na vîndî îrîa maumîrîrwa nî magerio makagwa.

**14** Nacio mbeû irîa ciagwîre mbîtîkîrarî ya mvîndî cia mîgua, nî andû arîa mathikagîrîria ndûmîrîri ya Ngai, nwatî waganu, ûtonga, na ikeno cia gûkû nthî ikathararia ndûmîrîri îo, na maciaro mayo makarega gûkûra.

**15** Nacio mbeû irîa ciagwîre mûtheturî ûrîa warî mûnoru, nî andû arîa megucaga ndûmîrîri ya Ngai na makamiga marî na ngoro mbaro na mbathîki, na magakirîrîria nginyagia rîrîa makaagîa maciaro.”

**15**

**16** Gûtirî mûndû wakagia taa na akînamîkunîkîra na ndeve, wana kana akînamiga rungu rwa gîtanda. Nwatî mûndû wa wonthe arakia taa nîamigagîrîra vandû îgûrû nîguo andû arîa maratonya nyomba mamûrîkîrwe nîyo.

**16**

**17** “Gûtirî ûndû wana ûmwe mûthithe ûtakoonanua ûtherirî, wana kana mûkunîkîre, ûtakaamenyeka na umîrue ûtherirî.

**17**

**18** “Kwoguo menyererani maûndû marîa mûregua, nîûndû mûndû ûrîa ûrî na indo nyîngî nîke ûkoongererwa. Nwatî mûndû ûrîa ûtarî, nîagaacunwa wa na kîrîa kînini arecirîria atî arî nakîo.”

**18**

**19** Ng'ina wa Jesû na arîa maaciaranîrîtue na Jesû nîmaathiîre kûrî Jesû nwatî makîremwa nî gûkinya varîa aarî nîûndû andû nîmaavatîkanîte mûno.

**20** Nake mûndû ûmwe nîwerire Jesû atîrî, “Nyûkwe na arîa mûciaranîrîtue nao marûngamîte vaarîa nja makîenda gûkwona.”

**20**

**21** Nake Jesû nîwerire andû acio onthe atîrî, “Nyanya na aa mûrwaiya nî andû arîa megucaga na makathîkîra ndûmîrîri ya Ngai.”

**21**

**22** Mûthenya ûmwe, Jesû na arutwa ake nîmaatwîre îtarû na Jesû akîmeera atîrî, “Nîtûringeni mûrîmo ûrîa wîngî wa îria.” Kwoguo nî maambîrîrie rûgendo rwao.

**23** Na vîndî îrîa maaringaga îria, Jesû nî wagwatirwe nî toro. Naruo rûkûngi rûnene mûno nî rwambîrîrie kûvurutana na manjî makîambîrîria kûgîa îtarûrî, nginya magîtigaria vanini mûno kûvorokera manjîrî.

**24** Nao arutwa a Jesû nî maathiîre varîa aarî, makîmûramûkia na makîmwîra atîrî, “Mwarimû! Tûrî vakuvî gûkua!”

**24** Nake Jesû nî waramûkire na agîkaania rûkûngi na ndivû cia manjî, naruo rûkûngi rûgîtiga kûvurutana na îria rîkîvoorera.

**25** Jesû nî wacokire akîûria arutwa ake atîrî, “Mûregete kûgîa na wîtîkio nîkî?”

**25** Nao nî maamakire, makîgua guoya na makîambîrîria kûrania atîrî, “We! Kaî mûndû ûyû arî ke û? Ke aratha rûkûngi wana manjî, nacio ikamwathîkîra?”

**25**

**26** Jesû na arutwa ake nîmaakinyire vûrûrirî wa Gerasa , ûrîa ûrî mûrîmo wa îria rîa Galili.

**27** Rîrîa Jesû aaumire îtarûrî na agîkinya nthî nyûmû, nîwatûngirwe nî mûndû warî na ngoma wa kuuma îtûûrarî rîu. Mûndû ûcio eekaraga arî njaga na ndaatûûraga mûciî, nwatî aatûûraga kûrîa mbîrîra ciarî.

**28** Na rîrîa mûndû ûcio oonire Jesû, nîwakaire, akîîgwîthia nthî mbere yake na akîanîrîra atîrî, “Jesû Mûriû wa Ngai ûrîa ûrî Îgûrû Mûno, ûrenda atîa nanie? Nie nakûthaitha ndûkamverithie!”

**29** Mûndû ûcio aaugire ûguo nîûndû Jesû nîwathîte ngoma îo yume kûrî ke. Na maita meengî mûndû ûcio ethîrîtwe arî mûnyite nî ngoma îo. Rîrîa ngoma îo yamûnyita, nîwavingagîrwa na agacoka akovwa na mînyororo, nwatî ke nîwatucangaga mînyororo îo na ngoma îgacoka îkamwerekeria nginyagia werûrî.

**29**

**30** Nake Jesû nîwaûririe mûndû ûcio atîrî, “Wîtagwa atîa?”

**30** Nake mûndû ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Nie mbîtagwa mbûtû.”

**30** Mûndû ûcio aacokirie ûguo nîûndû aarî na ngoma nyîngî.

**31** Nacio ngoma icio nîciathaithire Jesû ndagaciathe ithiî itonye îrimarî rîrîa rîriku na rîtarî mûthiia.

**31**

**32** Nakuo kûu rûtererî rwa kîrîma kwarî na ngûrwe nyîngî ciarîcaga kuo. Kwoguo ngoma icio nîciathaithire Jesû aciîtîkîrie ithiî itonye ngûrwerî icio, nake nîwaciîtîkîrie.

**33** Nacio ngoma nîciaumire kûrî mûndû ûcio na igîtonya ngûrwerî. Nacio ngûrwe icio cionthe nîciatitimûkire kînyûrûrûkorî igîikia îriarî na ikîûrîra kuo.

**33**

**34** Rîrîa arîthi a ngûrwe icio moonire ûguo nîmaaûrire na makîthiî gûtambia ûvoro ûcio matûûrarî wana mîgûndarî.

**35** Nao andû nîmaaumire mîciî kwao na makîthiî kwîyonera maûndû marîa meekîkîte. Na rîrîa andû acio maakinyire kûrî Jesû nî meegwire guoya nîûndû nîmeethîrîrie mûndû ûcio warutîtwe ngoma ekarîte nthî magûrûrî ma Jesû, ekîrîte nguo na arî na kîongo Kîamro.

**36** Andû arîa meeyonerete mûndû ûcio akîvonua nî meerire andû acio engî ûvoro wa ûrîa mûndû ûcio warî na ngoma aavonirue.

**37** Nao andû onthe a vûrûri ûcio wa Agadarenesi nîmaathaithire Jesû aume kûu kwao nîûndû o nî meegwire guoya nyîngî. Kwoguo Jesû nîwatwîre gatarûrî na agîcoka kûrîa aaumîte.

**38** Nake mûndû ûcio warutîtwe ngoma nîwathaithire Jesû amwîtîkîrie mathiî nake. Nwatî Jesû nîwaregire mathiî nake na akîmwîra atîrî,

**39** “Coka kwenyu mûciî na ûkamenyithie andû ûrîa Ngai agwîkîte.”

**39** Nake mûndû ûcio nîwathiîre kûndû kuonthe îtûûrarî rîu akîanagîrîra ûrîa Jesû aamwîkîte.

**39**

**40** Rîrîa Jesû aacokire mûrîmo ûcio wîngî wa îria andû onthe nîmaamûgwatire ûgeni makenete nîûndû nîmaamwetererete athiî kuo.

**41** Vîndî wa îo mûnene ûmwe wa îvoero wetagwa Jairi, nîwakinyire. Nake Jairi nîwegwîthirie nthiî magûrûrî ma Jesû, na akîmûthaitha etîkîre kûthiî gwake mûciî,

**42** nîûndû mwîrîtu wake wa mûmwe warî na ûkûrû wa mîaka îkûmi na îrî, aarî vakuvî gûkua.

**42** Vîndî îrîa Jesû aarî njîrarî athiîte kwa Jairû mûciî, andû nîmaamûvatîkîte mîenarî yonthe.

**43** Na gatagatîrî ka andû acio, vaarî na mûndûmûka watûûrîte mîaka îkûmi na îrî auraga nthakame. Mûndûmûka ûcio nîwavûthîrîte indo cionthe ciake kûrîva ndagîtarî arîa maamûthondekaga, nwatî gûtiarî wana ûmwe wavotete kûmûthondeka.

**44** Nake mûndûmûka ûcio nîwaumire Jesû vuva. Na vîndî îrîa aavutirie mûthiia wa kanjû ya Jesû, nthakame îrîa aauraga nîyatigire kuura wa rîmwe.

**45** Nake Jesû nîwaûririe atîrî, “Nî ûrîkû ûcio wamvutia?”

**45** Na vîndî îrîa andû onthe maakanire, Petero nîwamwîrire atîrî, “Mwarimû na kinthî we ndûrona andû nîmakûrigicîrîtie na magakûvatîka!”

**45**

**46** Nwatî Jesû nîwareganire nake na akiuga atîrî, “Maveeni! Kûrî na mûndû wamvutia, nîûndû nie nînegua vinya yauma kûrî nie.”

**47** Rîrîa mûndûmûka ûcio oonire atî nîwamenyeka, nîwaumîrire akinainaga na akîgwîthia vau nthî magûrûrî ma Jesû. Mûndûmûka ûcio arî vau mbere ya andû onthe, nîwaumbûrire gîtûmi Kîam amûvutie na ûrîa ke aavonirue wa rîmwe.

**48** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Mwarîwa, gwîtîkia gwaku nîkuo gwatûma ûvone. Thiî na thayû.”

**48**

**49** Kavinda wa kau Jesû akîaragia, mûndû ûmwe ûrîa watûmîtwe kuuma kwa Jairû nîwakinyire na akîra Jairû atîrî, “Wana ûtangîtinda ûthînîtie mwarimû makîria nîûndû mwarîguo nîwakua.”

**49**

**50** Nwatî rîrîa Jesû eegwire ûguo nîwerire Jairû atîrî, “Tiga kwîgua guoya, îtîkia tu, na mwarîguo nîakûvona.”

**50**

**51** Vîndî îrîa Jesû aakinyire kwa Jairû mûciî, ndeetîkîria mûndû wîngî atonyanie nake nyomba tiga Petero, Johana, Jakuvu, îthe wa mwîrîtu ûcio na ng'ina.

**52** Nao andû onthe arîa maarî kuo nîmaarîraga marî na kîeva nîûndû wa gûtigwa nî mwîrîtu ûcio. Nake Jesû nîwerire andû acio atîrî, “Tigani kûrîra nîûndû mwîrîtu ûyû tî mûkuû, nîkwa amamîte.”

**52**

**53** Nao andû onthe arîa maarî vo nîmaamûthekerere nîûndû nîmaamenyaga atî mwîrîtu ûcio aarî mûkuû.

**54** Nwatî Jesû nîwanyitire mwîrîtu ûcio njara na akîmwîra atîrî, “Mwarîwa, rûngama!”

**55** Nake mwîrîtu ûcio nî wacokererwe nî mwoyo wake, na agîûkîra wa rîmwe. Nake Jesû nîwaugire mwîrîtu ûcio avewe kîndû angîrîa.

**56** Nao aciari a mwîrîtu ûcio nîmaamakire mûno, na Jesû akîmakaania matikeere mûndû wana ûmwe ûrîa gwekîka.

# Luka 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwatûmire arutwa arîa îkûmi na aîrî

## (

## Mat 10.5-15

## ;

## Mar 6.7-13

## )

## Herode nîwarigarirue nî ûvoro wa Jesû

## (

## Mat 14.1-12

## ;

## Mar 6.14-29

## )

## Jesû nîwavaithirie andû ngiri ithano

## (

## Mat 14.13-21

## ;

## Mar 6.30-44

## ;

## Joh 6.1-14

## )

## Petero nîwaumbûrire Jesû

## (

## Mat 16.13-19

## ;

## Mar 8.27-29

## )

## Jesû nîwaririe ûvoro wîgiî kûthînua na gûkua gwake

## (

## Mat 16.20-28

## ;

## Mar 8.30—9.1

## )

## Jesû nîwagarûrûkire mwonekere wake

## (

## Mat 17.1-8

## ;

## Mar 9.2-8

## )

## Jesû nîwavonirie kamwana karîa kaarî na ngoma

## (

## Mat 17.14-18

## ;

## Mar 9.14-27

## )

## Jesû nîwaririe rîngî ûvoro wîgiî gûkua gwake

## (

## Mat 17.22-23

## ;

## Mar 9.30-32

## )

## Nî ûrîkû mûnene gûkîra arîa engî

## (

## Mat 18.1-5

## ;

## Mar 9.33-37

## )

## Mûndû ûrîa ûtarî nthû yenyu nî wa thiritû yenyu

## (

## Mar 9.38-40

## )

## Gîcagi kîmwe kîa Asamaria nîkîaregire kûgwata Jesû ûgeni

## Andû arîa mangîatuîkire arûmîrîri a Jesû

## (

## Mat 8.19-22

## )

**1** Jesû nîwetire arutwa ake vamwe na akîmava vinya na ûvoti wa kûrutûrûra ngoma cionthe wana wa kûvonia andû mîrimû.

**2** Nîwacokire akîmatûma mathiî makavunjie Ûvoro wa Ûthamaki wa Ngai na makavonie arwaru.

**3** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Mûtigekuuîre kîndû wana kîrîkû rûgendorî rwenyu; mûtigakuue mûtiriî, mbooro, irio, mbeca wana kana nguo wana îmwe ya gûcenjia.

**4** Na nyomba wa yonthe îrîa mûgaatonyaga na mûkagwatwa ûgeni, îkaragani kuo nginya rîrîa mûkaauma îtûûrarî rîu.

**5** Na kûndû kuonthe kûrîa andû akuo matakaamûgwata ûgeni, mbere ya mume îtûûrarî rîu, îîrivarivageni rûkûngû magûrûrî menyu. Nakîo gîîko gîkî gîtuîkage ûira kûrî andû acio, atî ûndû ûcio ndûnamûkenia.”

**5**

**6** Nao arutwa acio nîmaaumire vau na makîthiî icagirî cionthe makîvunjagia Ûvoro Mwaro na makîvonagia arwaru a kûndû kuonthe.

**6**

**7** Vîndî îrîa Herode ûrîa warî mûthamaki wa Galili eegwire maûndû monthe marîa meekîkaga, nîwarigarirue mûno nîûndû andû amwe maaugaga atî Johana Mûvatithania nîke ûriûkîte.

**8** Andû arîa engî maaugaga atî Elija nîke wonekete, nao andû engî makaugaga atî mûrathi ûmwe wa arîa a tene nîke ûriûkîte.

**9** Nake Herode nîwaugire atîrî, “Nie nînie narengithirie kîongo Kîam Johana. Kwoguo, mûndû ûyû wîngî nîregua ûvoro wake-î, nîkwa arî ke û?” Nake Herode nîwageragia ûrîa angîona Jesû.

**9**

**10** Vîndî îrîa atûmwa maacokire nîmeerire Jesû maûndû monthe marîa meekîte. Nake Jesû nîwocire arutwa ake na akîmavira îtûûrarî rîa Bethisaida marî onga.

**11** Rîrîa andû maamenyire kûrîa Jesû aarî, nîmaamûrûmîrîrie. Nao andû acio makinya varîa Jesû aarî nîwamagwatire ûgeni na akîambîrîria kûmathomithia ûvoro wîgiî ûthamaki wa Ngai na agîcoka akîvonia arwaru eengî.

**11**

**12** Rîrîa riûa rîambîrîrie kûthûa, arutwa nî maakuvîvîrie Jesû na makîmwîra atîrî, “Îra andû aya mathiî icagirî na mîgûndarî îrîa îrî vakuvî, nîguo magacarie kîndû mangîrîa na kûndû mangîmama nîûndû gûkû tûrî gûtirî na mîciî.”

**12**

**13** Nwatî Jesû nîwerire arutwa ake atîrî, “Mue manengereni kîndû mangîrîa.”

**13** Nao arutwa nîmaamûcokerie atîrî, “Tue tûtirî na irio ciîngî tiga mîgate îtano na nthamaki igîrî, tiga nwanga tûthiîre kûgûra irio cia kûrîwa nî andû aya onthe.”

**14** (Vandû vau vaarî na arûme ta ngiri ithano.)

**14** Nake Jesû nîwerire arutwa ake atîrî, “Îrani andû mekare nthî marî ikundi ta cia andû mîrongo îtano.”

**14**

**15** Nao arutwa nîmeerire andû onthe mekare nthî kûringana na ûrîa Jesû aamerire.

**16** Vîndî wa îo, Jesû nîwocire mîgate îo îtano na nthamaki icio igîrî na atira metho na îgûrû, akîirathima, agîcoka akîenyûranga mîgate wana nthamaki icio na akînengera arutwa ake magaîre andû acio.

**17** Rîrîa andû onthe maarîre na makîvaa, arutwa nîmaaûnganirie cienywa irîa ciatigarîte, na cienywa icio igîcûra ciondo îkûmi na igîrî.

**17**

**18** Mûthenya ûmwe rîrîa Jesû aavoyaga arî wenga, arutwa ake nîmaathiîre kûrî ke, nake akîmaûria atîrî, “Andû maugaga nie nîrî û?”

**18**

**19** Nao arutwa nîmaamûcokerie atîrî, “Andû amwe maugaga atî we nîwe Johana Mûvatithania, arîa engî makauga atî we nîwe Elija, nao engî makauga atî we ûrî mûrathi ûmwe wa arîa a tene ûriûkîte.”

**19**

**20** Jesû nîwacokire akîmaûria atîrî, “Mue namue-î mugaga nie nîrî û?”

**20** Nake Petero nîwamûcokerie atîrî, “We nîwe Mesaya wa Ngai.”

**20**

**21** Nake Jesû nîwamakaanirie na vinya atî matikere mûndû wa na ûmwe ûvoro ûcio,

**22** na akîmeera atîrî, “Nwa nginya Mûrû wa Mûndû athînue mûno na aregwe nî athuuri, anene a athînjîri-Ngai, na arimû a Watho. Nake nîakaaûragwa na mûthenya wa kathatû acoke ariûke.”

**22**

**23** Jesû nîwacokire akîîra andû onthe atîrî, “Mûndû wa wonthe ûngîenda kûnûmîrîra, mbere nî ambe erege ke mwene na akuuage mûtharava wake wa mûthenya na acoke anûmîrîre.

**24** Nîûndû mûndû wa wonthe wendaga kûvonokia mwoyo wake nîaûtecaga, na mûndû wa wonthe ûtecaga mwoyo wake nîûndû wakwa, nîakaaûvonokia.

**25** Kûrî na vata ûrîkû wa mûndû kûgîa na ûtonga wa nthî ng'ima, na acoke aûrwe nî mwoyo wake?

**26** Mûndû wa wonthe ûconokaga nîûndû wakwa na nîûndû wa ndûmîrîri yakwa, ûcio nî agaaconokerwa nî Mûrû wa Mûndû rîrîa ke agaaûka na riiri wake, wa vamwe na riiri wa îthe na wa araika atheru.

**27** Nwatî nie nîramwîra na ma atî, ava varî na andû amwe matagaakua matambîte kwona Ûthamaki wa Ngai.”

**27**

**28** Naguo mûthenya wa kanana kuuma Jesû aaria maûndû mau, nîwocire Petero, Johana na Jakuvu na makîambata kîrîmarî îgûrû kûvoya.

**29** Vîndî îrîa Jesû aavoyaga, ûthiû wake nîwagarûrûkire, na nguo ciake nacio ikîambîrîria gûkengakenga.

**30** Wa rîmwe andû aîrî maarî vau makîaria nake. Andû acio maarî Musa na Elija.

**31** Andû acio aîrî maarî na riiri na nîmaambîrîrie kwaria na Jesû ûvoro wîgiî gîkuû gîake, kîrîa aarî akue arî îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**32** Nake Petero vamwe na andû aîrî arîa maarî nake maarî toro, nwatî vîndî îo nîmaaramûkire na makîona Jesû arî na riiri na andû aîrî marûngamîte vamwe nake.

**33** Na vîndî îrîa andû acio maatigaga Jesû, Petero nîwerire Jesû atîrî, “Mwarimû, na kaî nî ûndû mwaro tûrî ava-î! Twîtîkîrie tûtume tûnyomba tûthatû: kamwe gaku, kamwe ka Musa na kamwe ka Elija.” (Nwatî ke aaririe ûguo atakûmenya ûrîa aaugaga.)

**33**

**34** Vîndî wa îo Petero wa aaragia, îtu nîrîaumîrire na rîkîmakunîkîra na kîruru Kîam rîo, na nî ûndû wa ûguo, arutwa nîmaagîre na guoya nyîngî.

**35** Naguo mûgambo nîwaumire îtuurî rîu ûkiugaga atîrî, “Ûyû nîke Mûrû wakwa ûrîa nîthuurîrîte, mûthikagîrîrieni!”

**36** Rîrîa mûgambo warîkirie kwîguîka, Jesû nîwonekire arî wenga. Nao arutwa ake nîmaakirire kivi na mîthenyarî îo matiera mûndû wana ûmwe ûvoro wîgiî maûndû marîa monthe moonete.

**36**

**37** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte, Jesû na arutwa acio ake athatû nîmaanyûrûrûkire maumîte kîrîmarî îgûrû na Jesû agîtûngwa nî kîrîndî kîîngî.

**38** Nake mûndû ûmwe ûrîa warî kîrîndîrî kîu nîwaugîrîrie atîrî, “Mwarimû! Nie nakûthaitha ûririkane mûvîcîwa nîûndû ke nwake mwana wakwa wa mûmwe!

**39** Mavinda mamwe ngoma nthûku nîîmûnyitaga, nake agakaa wa rîmwe. Nayo ngoma îo nîtûmaga ke aikie nthari nginya akambîrîria kûruta mûvûû kanyuarî gake. Ngoma îo nîîcokaga îkauma kûrî ke kavora, nwatî rîrîa yauma nî îmûtigaga atuîkangîte.

**40** Nie nînthaithire arutwa aku mamîrutûrûre, nwatî matinavota.”

**40**

**41** Jesû nîwacokirie atîrî, “Mue rûciaro rûrû rûtetîkîtie na rwîvia! Nîmbîkarania namue nginya rî? Na nîmûkirîrîria nginya rî?” Nake Jesû nîwacokire akîîra mûndû ûcio atîrî, “Rete mûvîcîguo ava!”

**41**

**42** Vîndî îrîa kamwana kau kaathiîte kûrî Jesû, ngoma îo nîyakagwîthirie nthî, nako gakîambîrîria gwikia nthari. Nwatî Jesû nîwakaanirie ngoma îo, agîcoka akîvonia kamwana kau na agîkanenganîra kûrî îthe.

**43** Nao andû onthe nîmaamakire nîûndû wa ûvoti mûnene wa Ngai.

**43** Vîndî îrîa andû onthe maamakîte nîûndû wa maûndû monthe marîa Jesû eekaga, nîwerire arutwa ake atîrî,

**44** “Mûtikariganîrwe nî ûvoro ûyû ngeerie kûmwîra! Mûrû wa Mûndû nîakûnenganîrwa nîguo anyitwe nî andû.”

**45** Nwatî arutwa nao matiataûkîrwa nî ûrîa Jesû eendaga kuga. Ûndû ûcio warî mûthithe kuuma kûrî o nîguo matikaûmenye na nîmeetigagîra kûmûria ûrîa eendaga kuga.

**45**

**46** Nao arutwa nîmaagîre na ngarari gatagatîrî kao arutwa makîenda kûmenya nî ûrîkû mûnene gûkîra arîa engî.

**47** Nwatî rîrîa Jesû aamenyire ûrîa arutwa meciragia, nîwocire mwana, na akîmûrûngamia rwarurî rwake

**48** na akîmeera atîrî, “Mûndû wa wonthe ûgwataga mwana ûyû ûgeni nîûndû wa rîîtwa rîakwa, nînie ethagîrwa akîgwata ûgeni. Nake mûndû wa wonthe ûngwataga ûgeni, nî ûrîa wandûmire ethagîrwa akîgwata ûgeni. Mûndû ûrîa mûnini viû gatagatîrî kenyu muonthe, nîke mûnene gûkîra arîa engî onthe.”

**48**

**49** Johana nîwerire Jesû atîrî, “Mwarimû, nîtûronire mûndû akîrutûrûra ngoma na rîîtwa rîaku, na twamûkaania nîûndû ke tî wa thiritû yetû.”

**49**

**50** Nwatî Jesû nîwacokerie Johana na arutwa acio engî atîrî, “Mûtiagîrîrwe nî kûmûkaania, nîûndû mûndû wa wonthe ûtarî nthû yenyu nî wa thiritû yenyu.”

**50**

**51** Rîrîa kavinda gaakuvîvîrie ka Jesû ambatue îgûrû, Jesû nîweciririe athiî Jerusalemu.

**52** Nake nîwatûmire anjaama amwe mathiî mbere yake. Na rîrîa andû acio maathiîre nîmaatonyire gîcagirî kîmwe Kîam Asamaria kûmûvarîria maûndû monthe.

**53** Nao andû a gîcagi kîu nî maaregire kûmûnyita ûgeni nîûndû nîmaaicî cararûkû atî ke athiîte Jerusalemu.

**54** Rîrîa arutwa ake, Jakuvu na Johana maamenyire ûguo, nîmaamûririe atîrî, “Mwathani, nîûrenda tuge mwaki ûmanyûrûrûkîre kuuma îgûrû na ûmathirie?”

**54**

**55** Nwatî Jesû nîwavûgûkire na kûrîa maarî na akîmakaania.

**56** Nake Jesû na arutwa ake nîmaaumire kûu na makîthiî gîcagirî kîngî.

**56**

**57** Rîrîa Jesû na arutwa ake maarî njîrarî mathiîte, nîmaatûnganire na mûndû ûmwe ûrîa werire Jesû atîrî, “Nie nîngûkûrûmîrîra wa kûrîa kuonthe ûkûthiî.”

**57**

**58** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Mbwe ciîthagîrwa na marima, iconi ikethîrwa na ciomba, nwatî Mûrû wa Mûndû ndarî na vandû angîmama avurûke.”

**59** Nake Jesû nîwerire mûndû wîngî atîrî, “Nûmîrîra.”

**59** Nake mûndû ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Mwathani, tiga nyambe nthiî ngathike vava.”

**59**

**60** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Tiga akuû mathike akuû ao. Thiî ûkanîrîre ndûmîrîri ya Ûthamaki wa Ngai.”

**60**

**61** Nake mûndû wîngî nîwerire Jesû atîrî, “Mwathani, nie nîngûkûrûmîrîra, nwatî tiga nyambe njoke mûciî, nîguo ngeere andû etû matigwe na waro.”

**61**

**62** Nake Jesû nîwerire mûndû ûcio atîrî, “Mûndû wa wonthe ûroragia na vuva vîndî îrîa ambîrîria kûrîma, tî mwagîrîru Ûthamakirî wa Ngai.”

# Luka 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwatûmire arutwa mîrongo mûgwanja na aîrî

## Andû a matûûra marîa matetîkîtie

## (

## Mat 11.20-24

## )

## Arutwa arîa mîrongo mûgwanja na aîrî nîmaacokire

## Jesû nîwakenire

## (

## Mat 11.25-27

## ;

## 13.16-17

## )

## Ngerekano ya Mûsamaria Mwaro

## Jesû nîwathiîre gûcerera Maritha na Mariamu

**1** Vuva wa ûguo, Mwathani nîwathuurire andû engî mîrongo mûgwanja na aîrî , na akîmatûma aîrî aîrî mathiî mbere yake matûûrarî monthe na kûndû kuonthe kûrîa ke aageerie kûthiî.

**2** Nake Mwathani nîwamerire atîrî, “Maketha nî meengî, nwatî aruti wîra nî anini. Thaithani mwene maketha atûme aruti wîra mûgûndarî wake.

**3** Thiîni kûrîa namûtûma. Nie namûtûma ta ng'ondu irî gatagatî ga ciathi.

**4** Mûtigakuue iveeti, mîvuko wana kana iratû; na mûtigakethie mûndû wana ûmwe njîrarî.

**5** Mûciî wa wonthe ûrîa mûgaatonyaga ambagani kuga atîrî, ‘Thayû ûrogîa mûciîrî ûyû!’

**6** Na angîthîrwa kûu mûciîrî ûcio kûrî na mûndû wîkaraga kuo wendete thayû, thayû ûcio wenyu ûgeekaraga nake. Nwatî angîthîrwa kûu mûciîrî ûcio gûtirî mûndû wîkaraga kuo wendete thayû, thayû ûcio wenyu ûkaamûcokagîrîra.

**7** Îkaragani mûciîrî ûcio mûkîrîcaga na mûkînyunyaga kîndû wa kîonthe kîrîa andû akuo makamûnengagîra, nîûndû mûthûkûmi nîwagîrîrwe kûvewa mûcara wake. Mûtikaûrûrage kuuma mûciîrî ûmwe nginya ûrîa wîngî.

**8** Îtûûrarî wa rîonthe rîrîa mûkaathiîcaga, na andû akuo mamûgwate ûgeni, rîcagani irio irîa makaamûvecaga.

**9** Vonagiani arwaru arîa makethagîrwa marî kuo, na mwîrage andû akuo atî, ‘Ûthamaki wa Ngai ûrî vakuvî mûno namue.’

**10** Nwatî îtûûra wa rîonthe rîrîa mûgaatonyaga na andû akuo marege kûmûgwata ûgeni, umagîrani tûvaravararî twa îtûûra rîu mûkiugaga atîrî,

**11** ‘Wana nginya rûkûngû rwa îtûûra rîenyu rûrîa rûraûmbîrîrîte magûrûrî metû, nîtwerivariva ruo nîguo rûmûcokerere. Nwatî ririkanani atî, Ûthamaki wa Ngai ûrî vakuvî mûno namue!’

**12** Nie nîramwîra na ma atî, mûthenya wa îtuîro Ngai nîakeeguîra andû a îtûûra rîa Sodomu ntha nyîngî gûkîra ûrîa akeeguîra andû a îtûûra rîu!

**12**

**13** “Mue andû a îtûûra rîa Korazini! Na kaî mûrî na thîna-î! Wa namue andû a îtûûra rîa Bethisaida! Na kaî mûrî na thîna-î! Nîûndû angîthîrwa ciama îrîa ciaringirwe matûûrarî menyu ciaringirwe matûûrarî ma Turo na Sidoni, andû akuo mangîekarire nthî tene, mageekîra nguo cia macakaya, na makeminjîria mûu nîguo monanie atî nîmeerirîte mevia mao!

**14** Mûthenya wa îtuîro, Ngai nîakeeguîra andû a matûûra ma Turo na Sidoni ntha nyîngî gûkîra ûrîa ke akaamwîguîra.

**15** Namue andû a îtûûra rîa Kaperinaumu, nîkwa mwendaga kwînenevia nginya mûkinye îgûrû? Mue nîmûgaaikua îcuarî!”

**15**

**16** Jesû nîwacokire akîîra arutwa ake atîrî, “Mûndû wa wonthe ûrîa ûmûthikagîrîria, nînie athikagîrîria; na mûndû wa wonthe ûrîa ûmûregaga, nînie aregaga, na mûndû wa wonthe ûrîa ûndegaga, aregaga ûrîa wandûmire.”

**16**

**17** Nao arutwa arîa mîrongo mûgwanja na aîrî nîmaacokire makenete na makîra Jesû atîrî, “Mwathani, wana nginya ngoma nîiratwathîkagîra rîrîa twaciatha na rîîtwa rîaku!”

**17**

**18** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nie nîronire Caitani akîgwa nthî wa rîmwe kuuma îgûrû wata ûrîa rûveni rûvenûkaga.

**19** Rîu nie nînamûva ûvoti wa kûthiî mûgîkinyangaga ciîmvuva wana tûng'aurû, na ûvoti wa kûvoota maavinya monthe ma ngoma na gûtirî kîndû gîkaamwîka naaî.

**20** Mûtigakene nîûndû wa atî ngoma nîiramwathîkîra, nwatî mûkene nîûndû marîîtwa menyu nîmandîke îgûrû.”

**20**

**21** Vîndî îo Jesû nîwakenire ecûrîtwe nî Roho Mûtheru na akiuga atîrî, “Vava wa îgûrû na nthî, nînagûcokeria ngatho nîûndû we nîwonetie andû arîa enyivia maûndû marîa ûthithîte andû arîa aûgî na imenyi. Îni nîguo Vava, ûguo nîguo we wendaga gwîkîke.”

**21**

**22** “Vava nîmûnengeru maûndû monthe. Gûtirî mûndû wana ûmwe wîcî Mûriû tiga Îthe, na gûtirî mûndû wana ûmwe wîcî Vava tiga Mûriû na andû arîa Mûriû endaga kûmenyithia ke nû.”

**22**

**23** Jesû nîwacokire akîîvûgûra na kûrîa arutwa ake maarî akîmeera marî onga atîrî, “Na kaî mue mûrî arathime nîûndû wa kwona maûndû marîa mwonaga-î!

**24** Nie nîramwîra nama atî arathi eengî na athamaki nîmeendaga mûno kwona kîrîa mue mûrona nwatî matiakîona, na kwîgua kîrîa mue mûregua nwatî matiakîgua.”

**24**

**25** Vîndî îmwe mwarimû ûmwe wa watho nîwarûngamire akîenda kûgeria Jesû na akîmûria atîrî, “Mwarimû, nie nîngîka atîa nîguo ngaagaîrwa mwoyo wa tene na tene?”

**25**

**26** Nake Jesû akîmûcokeria nîwamûûririe atîrî, “Mandîko matheru maugaga atîa? We ûmataûraga atîa?”

**26**

**27** Nake mûndû ûcio nîwacokirie atîrî, “‘Enda Mwathani Ngai waku na ngoro yonthe na mwoyo waku wonthe na vinya waku wonthe na meciria maku monthe na wende mûndû ûrîa mûtûûranîrîte nake wata ûrîa we wîyendete.’ ”

**27**

**28** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “We nîwacokia waro. Îkaga ûguo na nîûgûtûûra mwoyo.”

**28**

**29** Nwatî mwarimû ûcio wa watho nîwendaga kwîyarîrîria, kwoguo nîwaûririe Jesû atîrî, “Mûndû ûrîa tûtûûranîrîte nake nî ûrîkû?”

**29**

**30** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Vîndî îmwe kwarî na mûndû wanyûrûrûkîte aumîte Jerusalemu athiîte Jeriko. Vîndî îrîa aarî varavararî athiîte, nîwaumîrîrwe nî acunani arîa maamûcunire nguo ciake cionthe, makîmûriva na makîmûtiganîria arî vakuvî gûkua.

**31** Na kavinda wa kau, mûthînjîri-Ngai ûmwe nîwanyûrûrûkîte varavararî wa îo. Nwatî rîrîa ke oonire mûndû ûcio nîwamwererekere na akîvîtûkîra mûkîra ûcio wîngî wa varavara.

**32** Na njîra wata îo, Mûlawi ûmwe nîwakinyire varîa mûndû ûcio aarî na amwona akîvîtûkîra mûkîra ûcio wîngî wa varavara îo.

**33** Nwatî Mûsamaria ûmwe ûrîa warî rûgendorî nîwakinyire varîa mûndû ûcio aarî, na amwona akîringwa nî ntha.

**34** Nake Mûsamaria ûcio nîwathiîre varîa mûndû ûcio aarî akîmûthambia ironda na ndivei, akîivaka maguta na akîmwova cio. Nîwacokire agîtwîthia mûndû ûcio îgûrû rîa mvunda, akîmûvira mûkawarî kûrîa aamenyererwe.

**35** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte, Mûsamaria ûcio nîwarutire sîlûva igîrî akînengera mwene mûkawa na akîmwîra atîrî, ‘Menyerera mûndû ûyû na vîndî îrîa ngaacokerera ava, nîngaakûrîva kîndû wa kîonthe kîrîa akeethîrwa avûthîrîte.’ ”

**35**

**36** Jesû akîrîkîrîria nîwaûririe mwarimû ûcio wa watho atîrî, “Kûringana na meciria maku, nî mûndû ûrîkû gatagatîrî ka andû acio athatû wekire ta mûndû watûûranîrîte na mûndû ûcio warivîtwe nî acunani?”

**36**

**37** Nake mwarimû ûcio wa watho nîwacokirie atîrî, “Nî mûndû ûrîa wamwîguîrîre ntha.”

**37** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Wanawe thiî na wîke wata ûguo.”

**37**

**38** Vîndî îmwe Jesû na arutwa ake maathiîte na mbere na rûgendo, Jesû nîwatonyire gîcagirî kîmwe na mûndûmûka ûmwe wetagwa Maritha akîmûgwata ûgeni gwake mûciî.

**39** Nake Maritha aarî na mwarî wa ng'ina wetagwa Mariamu. Mariamu nîwekarire nthî vakuvî na Jesû na akîambîrîria kûmûthikîrîria akîaria.

**40** Nwatî Maritha nîwaritûvîrîtwe mûno nî wîra, kwoguo nîwathiîre kûrî Jesû atûmbîtwe nî marakara na akîmwîra atîrî, “Mwathani, anga ndûrona mwarwaiya andekereretie wîra wonthe? Ûngîenda tu mwîre aûke andethererie!”

**40**

**41** Nwatî Mwathani nîwamûcokerie atîrî, “Maritha! Maritha! We nîûramakua na ûkathînua nî maûndû meengî mûno,

**42** nwatî ûndû ûmwe tu nîguo ûravatarîka. Mariamu nîwethuurîra ûndû ûrîa wagîrîrîte na ke tî acunwa guo.”

# Luka 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwathomithirie arutwa ake kûvoya

## (

## Mat 6.9-13

## ;

## 7.7-11

## )

## Jesû na Belizebuli

## (

## Mat 12.22-30

## ;

## Mar 3.20-27

## )

## Gûcoka kwa Ngoma

## (

## Mat 12.43-45

## )

## Kîrathimo kîa ma

## Andû nîmeerire Jesû amaringîre kîama

## (

## Mat 12.38-42

## )

## Ûtheri wa mwîrî

## (

## Mat 5.15

## ;

## 6.22-23

## )

## Jesû nîwengîrîre Afarisai na Arimû a Watho

## (

## Mat 23.1-36

## ;

## Mar 12.38-40

## )

**1** Vîndî îmwe Jesû aarî vandû akîvoya. Na rîrîa aarîkirie kûvoya, mûrutwa ûmwe wake nîwamwîrire atîrî, “Mwathani, tûthomithie kûvoya ta ûrîa Johana aathomithirie arutwa ake.”

**1**

**2** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Vîndî îrîa mûkûvoya, ugagani atîrî,

**2** ‘Vava: Rîîtwa rîaku rîtheru rîrotîîwa;

**2** ûthamaki waku nî ûûke.

**2**

**3** Tûvecage wa mûthenya wa mûthenya irio cietû cia gûtwîgana,

**3**

**4** na ûtwovagîre mevia metû,

**4** nîûndû wa natue nîtwovagîra andû onthe arîa matûvîtagîria.

**4** Na ndûgatûvire mageriorî.’ ”

**4**

**5** Nake Jesû nîwacokire akîîra arutwa ake atîrî, “Angwa mûndû ûmwe gatagatîrî kenyu angîthiî mûciî kwa mûrata wake, ûtukû gatagatî na amwîre atîrî, ‘Mûrata wakwa, mva mîgate îthatû nîûndû

**6** nie nîrî na mûrata wararîrîra gwakwa na ndirî na kîndû gîa kûmûraîra!’

**7** Na mûrata ûcio wake arî nyomba ndaarî amûcokerie atîrî, ‘We tiga kûnthînia! Mûrango nîmûvinge, na nie vamwe na ciana ciakwa tûrî ûrîrî tûmamîte. Kwoguo gûtirî kîndû nîngîûkîra gûkûva.’

**8** Nie nîramwîra nama atî wana angîthîrwa mûrata ûcio ndangîûkîra na amûnengere mîgate îo nîûndû atî ke nî mûrata wake, nwatî ke nwa aûkîre na akamûva kîndû kîrîa kîonthe avatarîte nîûndû wa gûtinda akîmûvoya.”

**8**

**9** “Kwoguo nîramwîra atî: Voyani na nîmûkûvewa, cariani na nîmûkwona, ringaringani mûrango na nîmûkûvingûrîrwa.

**10** Nîûndû mûndû wa wonthe ûvoyaga nîavecagwa, ûrîa ûcaragia nîwonaga na ûrîa nake ûringaringaga mûrango, nîavingûragîrwa.

**11** Angwa kûrî mûciari ûngîîtua nthamaki nî mwana wake, nake akamûva njoka?

**12** Wana kana amwîtie îtumbî nake akamûva kang'aurû?

**13** Ethîrwa mue wana mûrî acûku nîmûmenyaga kûva ciana cienyu indo mbaro, nî maita megana îthe wenyu ûrîa ûrî îgûrû angîvecana Roho Mûtheru kûrî andû arîa mamwîtagia!”

**13**

**14** Vîndî îmwe Jesû nîwarutûrûraga ngoma kuuma kûrî mûndû ûmwe ûtaavotaga kwaria. Rîrîa ngoma îo yaumire kûrî ke, mûndû ûcio nîwambîrîrie kwaria na andû onthe nîmaamakire mûno.

**15** Nwatî andû amwe gatagatîrî kao nîmaambîrîrie kuga atîrî, “Nî Belizebuli mûnene wa ngoma ûmûvecaga ûvoti wa kûrutûrûra ngoma.”

**15**

**16** Nao andû engî makîmûgeria nîmaamûririe amaringîre Kîamma kuuma îgûrû nîguo onanie atî Ngai aarî vamwe nake.

**17** Nwatî Jesû nîwamenyire ûrîa meeciragia, na kwoguo nîwamerire atîrî, “Ûthamaki wa wonthe ûngîîgaûkania, ndûngîîrûngamia kavinda karaca. Wana nginya mûciî ûngîîgaûkania, nîkwa ûvaraganaga.

**18** Kwoguo ethîrwa ûthamaki wa Caitani nîwîgaûkanîtie, ûthamaki ûcio ûngîvota kwîrûngamia atîa? Nie nîrauga ûguo nîûndû mue mugaga atî Belizebuli nîke ûmvotithagia kûrutûrûra ngoma.

**19** Angîthîrwa Belizebuli nîke ûmvotithagia kûrutûrûra ngoma-î, nao arûmîrîri enyu marutûrûraga ngoma mavotithîtue nû? Kwoguo wana nginya arûmîrîri enyu nîmaicî atî mue mûrî avîtiu!

**20** Nwatî ethîrwa Ngai nîke ûmvotithagia kûrutûrûra ngoma, ûguo nî kwonania atî Ûthamaki wa Ngai nîûrîkîtie gûka kûrî mue.

**20**

**21** “Mûndû ûrî na vinya angîgitîra mûciî wake evotorete viû na indo cia mbaara, indo cionthe ciake ciîthagîrwa irî menyerere.

**22** Nwatî mûndû ûcio angîtonyererwa na akîrue vinya nî mûndû wîngî, mûndû ûcio mûmûkîriu vinya nî amûcunaga indo cionthe ciake cia mbaara irîa egitîrîte nacio na agacoka agakuua indo imwe kuuma kûu mûciîrî wa mûndû ûcio aakîria vinya.

**22**

**23** “Mûndû wa wonthe ûtethagîrwa arî vamwe nanie na ma ke nî nthû yakwa. Na mûndû wa wonthe ûtacokanagîrîria vamwe nanie na ma ke nîkwa anyagarûkanagia.”

**23**

**24** “Vîndî îrîa ngoma yauma kûrî mûndû, nî yûrûraga werûrî îgîcaria vandû varîa îngîvurûka. Na yatura vandû îngîvurûka nî îîraga atîrî, ‘Nie nîngûcoka kûrî mûndû ûrîa ûraarî nyomba yakwa.’

**25** Kwoguo ngoma îo yacoka kuo, nîîthagîrîria nyomba îo îrî mvate na irî njokanîrîrie waro.

**26** Ngoma îo nîîcokaga îkagîîra ngoma ciîngî mûgwanja na nthûku kûmîkîra, na ciaûka igekara kûrî mûndû ûcio. Nake mûndû ûcio nîacûkagîrwa mûno makîria ya ûrîa ke arekariî vau mbererî.”

**26**

**27** Rîrîa Jesû aarîkirie kuga ûguo, mûndûmûka ûmwe warî kîrîndîrî nîwaugîrîrie atîrî, “Kûrathimwa nî mûndûmûka ûrîa wagûciarire na agîkûrera!”

**27**

**28** Nwatî Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Kûrathimwa makîria nî andû onthe arîa megucaga kiugo Kîam Ngai na magakîathîkîra!”

**28**

**29** Vîndî îrîa andû maambîrîrie kwîngîva, Jesû nîwamerire atîrî, “Na kaî andû a rûciaro rûrû nî aganu-î! Atî marauga maringîrwe Kîamma. Kîama kîrîa mangîringîrwa nî kîrîa Kîam Jona tu.

**30** Nîûndû wata ûrîa Jona aatuîkire kîmenyithia kûrî andû a îtûûra rîa Nineve, ûguo nwaguo Mûrû wa Mûndû agûtuîka kîmenyithia kûrî andû a rûciaro rûrû.

**31** Mûthenya wa îtuîro wakinya, mûndûmûka ûrîa warî mûthamaki wa vûrûri wa Sheba nîakaarûngama na athitange andû a rûciaro rûrû, nîûndû ke nîwathiîre rûgendo rûraca mûno rwa kuuma vûrûrirî wake na akîthiî kûthikîrîria ûûgî wa Solomoni. Nwatî rîu nîramwîra nama atî ava varî na mûndû mûnene gûkîra Solomoni.

**32** Mûthenya wa îtuîro wakinya, andû a îtûûra rîa Nineve nîmakaarûngama na mathitange andû a rûciaro rûrû nîûndû nîmeeririre vîndî îrîa Jona aamavunjîrie. Nwatî rîu nîramwîra nama atî, ava varî na mûndû mûnene gûkîra Jona.

**32**

**33** “Gûtirî mûndû ûgwatagia taa akînamîthitha Mûndû agwatagia taa na akamigîrîra vandû îgûrû nîguo îmûrîkîre andû magîtonya nyomba.

**34** Metho maku nîmo taa ya mwîrî waku. Vîndî îrîa metho maku marona waro, wana nginya mwîrî waku wîthagîrwa ûrî mwîcûre nî ûtheri, nwatî vîndî îrîa metho maku matakwona waro, wana nginya mwîrî waku wîthagîrwa ûrî mwîcûre nî nduma.

**35** Kwoguo îîmenyerere nîguo ûtheri ûrîa ûrî ndarî yaku ndûgatuîke nduma.

**36** Angîthîrwa mwîrî wonthe waku nîmwîcûre nî ûtheri na ndûrî na gîcunjî wana kîmwe kîrî na nduma mwîrî ûcio waku wîthagîrwa ûgîkenga vingo cionthe, wa ta ûrîa ûtheri wa taa ûkûtheragîra.”

**36**

**37** Vîndî îrîa Jesû aarîkirie kwaria, Mûfarisai ûmwe nîwamwîtire nîguo mathiî nake gwake makarîe. Kwoguo Jesû nîwatonyire nyomba ndarî na agîkara metharî kûrîa irio.

**38** Nake Mûfarisai ûcio nîwamakire mûno rîrîa oonire Jesû ambîrîria kûrîa irio atambîte kwîthambia njara.

**39** Jesû nîwamwîrire atîrî, “Mue Afarisai aya! Mûthambagia ikombe na thaani cienyu îgûrû, nwatî ngororî cienyu mwîcûrîtwe nî ûkoroku na waganu.

**40** Mue irimû ino! Na kinthî Ngai ûrîa waûmbire mwena wa îgûrû wa gîkombe na wa thaani twake waûmbire mwena wa ndarî?

**41** Vandû va gwîka ûguo, vecagani athîni ûtethio na indo cionthe cienyu nî igûtuîka ntheru.

**41**

**42** “Kaî mue Afarisai mûrî na thîna-î! Nîûndû mue mûrutagîra Ngai gîcunjî gîa îkûmi Kîam manyenyi ta ma rwoga, karîmî ka nthiia na nderamûkîa , nwatî mûgatiganîria ûthingu wa vamwe na kwenda Ngai. Maûndû mama mwagîrîrwe mûmekage mûtagûtiganîria marîa mengî.

**42**

**43** “Kaî mue Afarisai mûrî na thîna-î! Nîûndû mue mwendaga gwîkara itîîrî cia mbere mavoerorî wa vamwe na gûkethua na njîra îrî na gîtîîo rîrîa mûrî thokorî!

**44** Na kaî mue mûrî na thîna-î! Nîûndû mue mwîkariî ta mbîrîra irîa itarî na rûûri na irîa andû makinyangaga matakûmenya.”

**44**

**45** Nake mwarimû ûmwe wa watho nîwerire Jesû atîrî, “Mwarimû, vîndî îrîa ûkuga ûguo, wa natue nî ûratûruma!”

**45**

**46** Nwatî Jesû nîwacokirie atîrî, “Na kaî wa namue arimû a watho mûrî na thîna-î! Nîûndû mue mwaîkaga andû mîrigo mîrito, nwatî mûkarega kûmîvutia wa naaî na Kîamra kîmwe kîenyu mûkîmatethia kûmîkuua.

**47** Na kaî mûrî na thîna-î! Nîûndû mue mûthondekagîra arathi mbîrîra mbaro arathi wa arîa methe menyu maaûragire.

**48** Kwoguo mue nîmwîtîkagîra atî methe menyu nîmeekire waro nîûndû o nîo maaûragithirie arathi, namue mûkîmathondekera mbîrîra.

**49** Nîûndû wa ûguo, ke ûrîa wîtagwa Ûûgî wa Ngai nîwaugire atîrî, ‘Nie nîngaamatûmîra arathi wana atûmwa. Nîmakaaûraga amwe ao na manyarire arîa engî.’

**50** Kwoguo andû a rûciaro rûrû nîmakaaverithua nîûndû wa kûûraga arathi onthe arîa maanaûraga kuuma rîrîa nthî yaûmbirwe.

**51** Nîmakaaverithua nîûndû wa arathi onthe arîa maanaûraga kuuma vîndî ya Habili nginya ya Zakaria ûrîa waûragirwe arî gatagatî ka metha ya kîgongoona kîtheru na hekarû. Îni nie nîramwîra na ma atî, andû a rûciaro rûrû nîmakaaverithua nîûndû wa kûûraga andû acio onthe.

**51**

**52** “Na kaî mue arimû a watho mûrî na thîna-î! Nîûndû mue mûrî aigu cavi îrîa îrugûraga mûrango wa gûtonya nyombarî îrîa andû magîcagîra ûmenyo. Mue mûtirî atonyu nyombarî îo na nwakwa mûragirîrîria andû arîa marenda gûtonya!”

**52**

**53** Rîrîa Jesû aaumire kûu, arimû a watho na Afarisai nîmaamwîngîrîre na vinya mûno na makîmûûria ciûria ciîgiî maûndû meengî. Arimû acio a watho na Afarisai meekire ûguo

**54** marî na mworoto wa kûmûtega nîguo megue kana vaarî na ûndû mûcûku angîaugire.

# Luka 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkaanua ûvinga

## (

## Mat 10.26-27

## )

## Nî ûrîkû mwagîrîrwe nî gwîtigîra

## (

## Mat 10.28-31

## )

## Kumbûra Kristû na kûmûkaana

## (

## Mat 10.32-33

## ;

## 12.32

## ;

## 10.19-20

## )

## Ngerekano ya gîtonga kîrîa kîarî kîritu

## Îîvokeni Ngai

## (

## Mat 6.25-34

## )

## Îigîreni ûtonga îgûrû kwa Ngai

## (

## Mat 6.19-21

## )

## Ndungata irîa ciîkaraga ciîvarîrîtie

## Ndungata îrîa îvokekete na îrîa îtevokekete

## (

## Mat 24.45-51

## )

## Jesû aûkîte kûrete ngaûkano

## (

## Mat 10.34-36

## )

## Gûkûrûkania mavinda

## (

## Mat 16.2-3

## )

## Geragiani kwîgucana na nthû cienyu

## (

## Mat 5.25-26

## )

**1** Vîndî wa îo, rîrîa andû ngiri nyîngî maagomanîte nginya makambîrîria gûkinyangana magûrû, Jesû nîwambire kwarîria arutwa ake akîmeera atîrî, “Îîmenyagîrîreni kuumana na ûvinga wa Afarisai ûrîa wîkariî ta ndawa ya kwimbia mîgate.

**2** Ûndû wa wonthe mûkunîkîre nîûgaakunûrwa, na wa wonthe mûthithe, nîûkaamenyeka.

**3** Kwoguo, ûndû wa wonthe mwanarîria ndumarî andû nîmakaawîgua ûtherirî, na ûndû wa wonthe mwanavevanîrîra mwîthithîte nyomba ndarî, nî ûkaanîrîrwa nî mûndû arûngamîte nyomba îgûrû.

**3**

**4** “Arata akwa nîramwîra atîrî: mûtigetigîre andû arîa maûragaga mwîrî na marîkia gwîka ûguo, matirî na ûndû wîngî mangîvota gwîka.

**5** Nie nîngûmwonia ûrîa mwagîrîrwe nî gwîtigîra. Îîtigagîreni Ngai ûrîa wîthagîrwa arî na ûvoti wa kûûraga mûndû na akamwikia îcuarî. Nîramwîra na ma atî, ûcio nîke mwagîrîrwe nî gwîtigîra!

**5**

**6** “Na kinthî tûconi tûtano tûtiendagua thendi igîrî? Nwatî gûtirî gaconi wana kamwe ga tuo Ngai ariganagîrwa nîko.

**7** Wana nginya njuîrî cionthe cia kîongo kîenyu nî ndare. Kwoguo tigagani gwîtigîra nîûndû mue mûrî a vata mûno gûkîra tûconi twîngî.

**7**

**8** “Nîramwîra na ma atî mûndû wa wonthe ûnyumbûraga mbere ya andû, wana Mûrû wa Mûndû nîakaamumbûra mbere ya araika a Ngai.

**9** Nwatî mûndû wa wonthe ûngaanaga mbere ya andû, wana Mûrû wa Mûndû nîakaamûkaana mbere ya araika a Ngai.

**9**

**10** “Mûndû wa wonthe ûcambagia Mûrû wa Mûndû nîakooverwa, nwatî mûndû wa wonthe ûrumaga Roho Mûtheru ndarî vingo akooverwa.

**10**

**11** “Vîndî îrîa andû mamûvira mûgacirithue mavoerorî, athamaki wana kana mbere ya anene, mûtikamake mûgîîciria ûrîa mûngîyarîrîria wana kana mûngiuga.

**12** Nîûndû îvinda rîu rîakinya, Roho Mûtheru nîakaamûthomithia ûrîa mwagîrîrwe nî kwîyarîrîria.”

**12**

**13** Mûndû ûmwe warî kîrîndîrî nîwerire Jesû atîrî, “Mwarimû, îra mûrwaiya etîkîre tûgaane nake îgai rîrîa vava aatûtigîre.”

**13**

**14** Nwatî Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Mûrata wakwa, nî ûrîkû ûmvete rûtha rwa gûtua ciira yenyu na rwa kûgaa indo cienyu?”

**15** Nake Jesû nîwacokire akîra andû onthe atîrî, “Îîmenyagîrîreni na mwîgitagîre kuumana na maûndû monthe ma ûkoroku, nîûndû mûtûûrîre wa ma wa mûndû ndwîthagîrwa ûthondeketwe nî ûtonga wana angîthîrwa mûndû ta ûcio atongete atîa.”

**15**

**16** Nake nîwacokire akîra kîrîndî ngerekano îno: “Vîndî îmwe kwarî na mûndû gîtonga warî na mûgûnda warî na kîmera Kîamro.

**17** Nake nîwambîrîrie kwîyûria na ngoro atîrî, ‘Angwa rîu nie nîmbîka atîa, nîûndû ndirî na îkûmbî nîngîkethera irio ino cionthe?’

**18** Mûndû ûcio nîwacokire akîîra atîrî, ‘Nie nîntharia makûmbî makwa na njoke ndume mengî manenanene kûrîa ngwiga irio cionthe ciakwa wa vamwe na indo irîa ciîngî ciakwa.

**19** Na nîngûcoka nîîre atî nie nîrî na mûnyaka. Nîrî na indo nyîngî cia kûmbîgana mîaka mîîngî. Rîu nîmbîkara nthî nîguo ndîe na nyue ngenete!’

**20** Nwatî Ngai nîwamwîrire atîrî, ‘We kîrimû gîkî! Ûtukû wa ûmûnthî nî ûkûnenganîra mwoyo ûcio waku. Kwoguo, nî ûrîkû ûkûnyita îgai rîu rîa indo ciaku?’ ”

**20**

**21** “Ûguo nwa ta guo gwîkaraga vîndî îrîa mûndû eigîra mûthithû ûrîa ûtarî wa ndûmîrîri ya Ngai.”

**21**

**22** Jesû nîwacokire akîra arutwa ake atîrî, “Nie nîramwîra atî mûtikamakue nî ûvoro wîgiî irio irîa mûvatarîte kûrîa nîguo mûtûûre, wa na kana nguo irîa mûvatarîte gwîkîra mîîrîrî yenyu.

**23** Nîramwîra ûguo nîûndû mwoyo ûrî vata mûno gûkîra irio, naguo mwîrî ûrî vata mûno gûkîra nguo.

**24** Tathiîni mûkaaroria mogogo: mativandaga na matikethaga; matirî nyomba cia kwiga maketha na matirî makûmbî; na Ngai nîamavecaga gîa kûrîa. Mue mûrî vata mûno gûkîra iconi!

**25** Kûrî na mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûngîyongerera mûthenya wana ûmwe ûtûûrorî wake wana akamaka atîa?

**26** Angîthîrwa mûtingîvota gwîîkîra wana kaûndû kanini ûguo, nîndûî kîratûma mûmakue nî ûvoro wîgiî maûndû mau mengî?

**27** Tathiîni mûkaaroria ûrîa maûa ma kîthakarî makûraga; matiîrutagîra wîra wana kana metumîre nguo. Nwatî nie nîramwîra atî wana ethîrwa mûthamaki Solomoni aarî mûtongu mûno, ke ndangîonire riiri ta wa riûa wana rîmwe rîa mama.

**28** Angîthîrwa Ngai nîke ûvecaga nyaki ya kîthakarî riiri, nyaki îrîa îrî vo ûmûnthî na rûyû îgaikua riiko, na kinthî tî ke ûngîmwîkîra nguo mûno makîria mue andû aya a wîtîkio mûnini!

**28**

**29** “Kwoguo mûtigatangîke mûkîûria kîrîa mûkaarîa na mûkaanyua.

**30** (Nîûndû wana andû onthe a nthî îno arîa matetîkîtie matangîkaga magîcaria maûndû mau. Ngai îthe wenyu nî wîcî nîmûvatarîte maûndû mau.)

**31** Vandû va ûguo, cariani Ûthamaki wake, nake nîakaamûva maûndû mama monthe.”

**31**

**32** “Tigani gwîtigîra mue ndîthia îno nini nîûndû Ngai îthe wenyu nîwonete kûrî kwagîrîru amûve ûthamaki.

**33** Endiani indo cionthe cienyu na mûcoke mûve athîni mbeca icio. Îîthondekereni tûveeti twa mbeca tûrîa tûtangîthira. Îigîreni mûthithû wenyu îgûrû kwa Ngai, kûrîa ûtangînyiva nîûndû gûtirî mwîi ûngîûkinyîra wana kana mûthûa ûngîûcûkia.

**34** Nîûndû kûrîa kuonthe mûthithû waku ûrî, nîkuo ngoro yaku îthagîrwa îrî.

**34**

**35** “Îkaragani mwîvarîrîtie vingo cionthe na mwîna taa cienyu igîakanaga.

**36** Tuîkani ta ndungata irîa cietererete mwathi wacio akiuma kîrugorî Kîam ûviki. Ciîkaraga ciîvarîrîtie nîguo vîndî wa yonthe îrîa angîûka na aringaringa mûrango, nwa imûrugûrîre wa rîmwe.

**37** Kûrathimwa nî ndungata irîa ciîthagîrîrua nî mwathi wacio itamamîte vîndî îrîa acoka. Nie nîramwîra na ma atî vîndî îrîa mwathi wacio agaacoka akamba kûruta îgooti, ameete mathiî mekare metharî na acoke amaraîre.

**38** Kûrathimwa nî ndungata irîa mwathi wacio akeethîrîria ciîvarîrîtie vîndî îrîa agaakinya, wana angîthîrwa ke agaakinya thaa thita kana thaa kenda cia ûtukû.

**39** Nwatî mue mwagîrîrwe nî kûmenya atî kethîrwa mwene mûciî nîwecî vîndî îrîa mwîi agaaûka ndangîarekererie mwîi ûcio avunje nyomba yake.

**40** Wa namue îkaragani mwîvarîrîtie nîûndû Mûrû wa Mûndû agaaûka îthaarî rîrîa mûtamwîrîgîrîrîte.”

**40**

**41** Petero nîwaûririe Jesû atîrî, “Mwathani, ûravecana ngerekano îno nîûndû wetû kana nîûndû wa andû onthe?”

**41**

**42** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Ndungata îrîa îvokekete na mbûgî, nî îrîkû? Nî îrîa îvecagwa nî mwathi wayo wîra wa kûrûngamîrîra ndungata irîa ciîngî na wa kûigaîra irio mathaa marîa magîrîrîte.

**43** Kûrathimwa nî ndungata îrîa îthagîrîrua nî mwathi wayo îgîka ûguo!

**44** Nîramwîra na ma atî mwene mûciî nî akaava ndungata îo wîra wa kûrûngamîrîra indo cionthe ciake.

**45** Nwatî ndungata îo îngîîra atîrî, ‘Mwathi wakwa nîagwîkara kavinda karaca ma agîgaacoka,’ na yambîrîrie kûriva ndungata cia arûme na cia aka irîa irî kuo, na îcoke yambîrîrie kûrîa na kûnyua ndivei nginya îkarîwa,

**46** mwathi wa ndungata îo agaacoka amiumîrîre mûthenya ûmwe ûrîa îtamwîrîgîrîrîte na îthaarî rîrîa yo îtaicî. Mwathi wa ndungata îo nîagaacoka amîverithie mûno na amîngate îthiî îgekaranie na andû arîa matetîkîtie.

**46**

**47** “Nayo ndungata îrîa îcî ûndû ûrîa mwathi wayo endaga îke, nwatî ndîvaragîria wana kana îîke ûndû ûcio, nîkaavewa îvera rîa kûrivwa mûno na kîvoko.

**48** Nwatî ndungata îrîa îtaicî ûrîa mwathi wayo endaga na îkaga ûndû ûrîa ûngîtûma îverithue, nîkaavewa îvera rîa kûrivwa vanini na kîvoko. Mûndû ûrîa wîvoketwe na indo nyîngî nîageetua indo nyîngî; na ûrîa nake wîvoketwe na nyîngî makîria, nîageetua nyîngî makîria.

**48**

**49** “Nie mbûkîte kûrete mwaki gûkû nthî; naarî kethîrwa nîmwambîrîriu gwakana!

**50** Nie nîrî na ûvatithio ngeerie kûvatithua naguo. Nîrathînîka ngîyûria rîrîa ûndû ûyû ûkaavingua.

**51** Mûreciria mbûkîte kûrete thayû gûkû nthî? Naarî! Nie ndiûkîte kûrete thayû, nwatî mbûkîte kûrete ngaûkano.

**52** Kwambîrîria rîu andû atano a mûciî ûmwe makethagîrwa magaûkanîte, athatû mathûre aîrî, nao acio aîrî mathûre acio athatû.

**53** Mûndû akathûûraga mûvîcî, nake mwanake akathûûra îthe; mûndû akathûûraga mwarî, nake mwîrîtu akathûûra ng'ina; mwîrîtu aavika akathûûraga naciarawe, na naciara akathûûra mwarî ûcio ûvikîte gwake.”

**53**

**54** Jesû nîwacokire akîva kîrîndî ngerekano îno: “Mûngîona matu mairû mambîrîria kuumîra mwena wa îthûîro, mugaga wa rîmwe atî nî gûkura na gûkaura.

**55** Na mwegua rûkûngi rûkîvurutana rumîte mwena wa îveti mûkauga atî nî gûkûgîa ûrugarî mwîngî na nîgûkaagîa naguo.

**56** Mue mvinga ino! Nwa mûrorie nthî na îgûrû na mûgataûra ûrîa gûgwîkara. Nîndûî vi kîratûma mûrigwe nî vata wa mavinda mama?

**56**

**57** “Nîndûî kîgiragia mûtue ciira ya ûndû ûrîa mwagîrîrwe nî gwîka?

**58** Mûndû angîkûthitanga, amba ûgerie wa ûrîa ûngîvota mwîgucane nake mbere ya mûgakinya îgootirî. Warega gwîka ûguo, mûndû ûcio nîagûkûvira kûrî mûcirithania, nake mûcirithania akûnenganîre kûrî athigari nao makûvingîre njeera.

**59** Nîrakwîra na ma atî, ndûkaauma njeera ûtambîte kûrîva nginya gatururu ka mûthiia ka thendi irîa ûtuîrîrîtwe.”

# Luka 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mwarega kwîrira mevia menyu, nîmûgûkua

## Ngerekano ya mûkûyû ûrîa wathatîte

## Jesû nîwavonirie mûndûmûka kîonje mûthenya wa thavatû

## Ngerekano ya mvîndî ya mûtî wa karatarî

## (

## Mat 13.31-32

## ;

## Mar 4.30-32

## )

## Ngerekano ya ndawa ya kwimbia mîgate

## (

## Mat 13.33

## )

## Mûromo ûrîa mûceke

## (

## Mat 7.13-14

## ,

## 21-23

## )

## Wendo wa Jesû kûrî andû a îtûûra rîa Jerusalemu

## (

## Mat 23.37-39

## )

**1** Kavinda wa kau, andû amwe nîmaakinyire na makîra Jesû ûvoro wîgiî andû a Galili arîa Pilato aaûragire vîndî îrîa aamethîrîrie makîrutîra Ngai îgongoona.

**2** Nake Jesû nîwacokerie andû acio atîrî, “Nîkwa mwîciragia atî andû a Galili arîa maaûragirwe maarî evia gûkîra andû arîa engî onthe a Galili?

**3** Naarî, ûguo tîguo kwarî! Nîramwîra na ma atî mwarega kwîrira mevia menyu, nîmûkua muonthe wata ûrîa andû acio maakwire.

**4** Î nao andû arîa îkûmi na anana maakwire vîndî îrîa maagwîrîrwe nî nyomba îrîa yarî ndaca mûno îtûûrarî rîa Siloamu; nîkwa mwîciragia ûguo kwonanirie atî maarî evia gûkîra andû arîa engî onthe maatûûraga îtûûrarî rîa Jerusalemu?

**5** Naarî, ûguo tîguo kwarî! Nîramwîra na ma atî mwarega kwîrira mevia menyu, nîmûkua muonthe wata o.”

**5**

**6** Jesû nîwavecanire ngerekano îno: “Vîndî îmwe kwarî na mûndû wavandîte mûkûyû mûgûndarî wake wa mîthavibu. Nake mûndû ûcio nîwathiîre gûcaria ngûyû mûtîrî ûcio, nwatî ke ndoona ngûyû wana îmwe.

**7** Kwoguo nîwerire mûruti wa wîra wa mûgûnda ûcio wake atîrî, ‘Rîu mîaka îthatû nî mîthiru wa mbûkaga gûcaria ngûyû mûkûyûrî ûyû, nwatî ndianona wanarî îmwe. Ûteme, nîûndû nîûragînjia mûgûnda wakwa mana!’

**8** Nake mûruti wa wîra nîwamûcokerie atîrî, ‘Mwathani! Tigana naguo! Wana nî kava ûûve mwaka wîngî ûmwe tu. Nie nîngûûrîmîra na nîwîkîre thumu.

**9** Angîthîrwa mûkûyû ûyû nîûgûciara mwaka mûku nî waro, nwatî angîthîrwa tîûciara, thiî ûkaambîra nîûteme.’ ”

**9**

**10** Jesû nîwathomithagia andû îvoerorî mûthenya wa thavatû.

**11** Nakuo kûu kwarî na mûndûmûka warî na ngoma yatûmîte arware îvinda rîa mîaka îkûmi na înana. Mûndûmûka ûcio aatûûrîte enamîrîrîte na atakûvota kwînamûka.

**12** Rîrîa Jesû oonire mûndûmûka ûcio nîwamwîtire na akîmwîra atîrî, “We mûndûmûka ûyû, nîwavonua!”

**13** Nake Jesû nîwamwigîrîre njara na wa rîmwe mûndûmûka ûcio akînamûka na agîkumia Ngai.

**13**

**14** Nake mûnene wa îvoero rîu nîwarakarire nîûndû Jesû nîwavonanirie mûthenya wa thavatû, kwoguo nîwerire andû atîrî, “Twagîrîrwe nî kûruta wîra mîthenya îtandatû; kwoguo ûkagani mîthenyarî îo na mûkavonua, nwatî mûtigaûkage mûthenya wa thavatû!”

**14**

**15** Nake Mwathani nîwamûcokerie atîrî, “Mue mvinga ino! Kûrî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûtathaûraga ng'ombe kana mvunda yake nîguo amîvire îthiî îkanyue manjî mûthenya wa thavatû?

**16** Mûndûmûka ûyû wa rûciaro rwa Iburahimu arathirîtie mîaka îkûmi na înana ovetwe nî Caitani. Anga tî kwagîrîru mûndûmûka ûyû wa nake avonue mûthenya wa thavatû?”

**17** Rîrîa Jesû aaugire ûguo, nthû cionthe ciake nîciaconokire. Nao andû acio engî onthe nîmaakenire nîûndû wa ciîko cia magegania irîa ke eekire.

**17**

**18** Jesû nîwacokire akiuga atîrî, “Ûthamaki wa Ngai nîngîûgerekania na ndûî? Nîndûî nîngîûringithania nakîo?

**19** Ûthamaki wa Ngai nîûgerekania na mvîndî ya mûtî wa karatarî. Mûndû angîoca mvîndî îo na amîvande mûgûndarî wake, nî îmeraga na îgatuîka mûtî, nacio iconi nîthiîcaga na igatuma ciomba ciacio mvûarî cia mûtî ûcio.”

**19**

**20** Wana rîngî Jesû nîwaugire atîrî, “Nîndûî nîngîringithania Ûthamaki wa Ngai nakîo?

**21** Nie nîngîringithania Ûthamaki wa Ngai na ndawa îrîa imbagia mûtu vîndî îrîa mûndû akûruga mîgate. Mûndûmûka angîoca ndawa îo na amîtukanie na mîkeve îthatû ya mûtu wa ngano, ndawa îo nîimbagia mûtu ûcio wonthe.”

**21**

**22** Jesû nîwavîtûkîrîre icagirî na matûûrarî akîthomithagia andû vîndî îrîa aathiîte îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**23** Nake mûndû ûmwe nîwamûûririe atîrî, “Mwathani, anga atî nî andû anini tu makaavonokua?”

**23** Nake Jesû nîwacokerie mûndû ûcio atîrî,

**24** “Geragiani mûno gûtonyerera mûromorî ûrîa mûceke. Nîûndû nîramwîra na ma atî, andû eengî nîmakaageria gûtonya na matikaavota.

**25** Kavinda nîgagaakinya karîa mwene nyomba agaaûkîra na avinge mûrango. Namue nîmûgaacoka mûke na mwambîrîrie kûringaringa mûrango mûkiugaga atîrî, ‘Mwathani! Tûvingûrîre.’ Nake Mwathani nîakaamûcokeria atîrî, ‘Nie ndiîcî mumîte na kû!’

**26** Namue nîmûgaacoka mûmûcokerie atîrî, ‘Vîndî îmwe nîwarîcanîre na ûkînyunyanîra natue, na ûgîcoka ûkîthomithia andû ûrî njîrarî cia matûûra ma gwetû.’

**27** Nake Mwathani nîakaamûcokeria rîngî atîrî, ‘Nie ndiîcî mumîte na kû. Nthengutîrani ava ndûrîka ino!’

**28** Mue nîmûkoona Iburahimu, Isaka, Jakovu na arathi onthe marî Ûthamakirî wa Ngai, namue mwikîtue na nja. Na kaî vîndî îo mûkoona ûguo nîmûkaarîra na mûrîe magego-î!

**29** Andû nîmagaakinya maumîte mwena wa îrathîro wana wa îthûîro, na maumîte mwena wa rûgûrû na wa îveti, na macoke mekare metharî na marîcanîre kîrugorî Kîam ûthamaki wa Ngai.

**30** Andû amwe arîa marî vuva rîu nîmagaatuîka a mbere nao amwe arîa marî mbere rîu matuîke a vuva.”

**30**

**31** Vîndî wa îo, Afarisai amwe nîmaathiîre varîa Jesû aarî na makîmwîra atîrî, “Nî kava ume gûkû nîûndû Herode nîarenda gûkûûragithia.”

**31**

**32** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Tathiîni mwîre mbwe îo atî ûmûnthî wana rûyû nîmbîthîrwa nîrî gûkû ngîrutûrûraga ngoma kuuma kûrî andû na ngîmavonagia mîrimû yao. Narîo aûke nîngarîkia wîra wakwa.

**33** Nwatî ûmûnthî, rûyû na aûke nwa nginya mbîthîrwe nîrî rûgendorî rwakwa. Nîûndû tî kwagîrîru mûrathi aûragwe arî kûndû kwîngî tiga îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**33**

**34** “Jerusalemu, Jerusalemu! Atî wa rîrîa rîonthe Ngai agûtûmîra arathi nîkwa ûmaûragaga! Nî maita megana nanenda gûcokanîrîria andû aku vamwe wata ûrîa ngûkû îcokanagîrîria tûciiû rungu rwa mathagu mayo, nwatî ndûmbîtîkagîria!

**35** Kwoguo nîngûtiganîria hekarû yaku. Nîrakwîra na ma atî, we ndûkaamona nginya rîrîa kavinda gagaakinya karîa ûkaauga atîrî, ‘Ngai arorathima ûrîa ûûkîte na rîîtwa rîa Mwathani!’ ”

# Luka 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavonirie mûndû warî mûrwaru

## Kwînyivia na kûgwata andû ûgeni

## Ngerekano ya kîrugo kînene

## (

## Mat 22.1-10

## )

## Îrîvi rîa gûtuîka mûrutwa wa Jesû

## (

## Mat 10.37-38

## )

## Cumbî îrîa îtarî vata

## (

## Mat 5.13

## ;

## Mar 9.50

## )

**1** Mûthenya ûmwe wa thavatû, Jesû nîwathiîre kûrîa irio mûciî kwa mûnene ûmwe Mûfarisai. Na arî kûu, andû nîmaamûroragia mûno.

**2** Mûndû ûmwe warwarîte mûrimû wa kwimba magûrû na njara nîwathiîre kûrî Jesû.

**3** Nake Jesû nîwaûririe arimû a Watho na Afarisai atîrî, “Watho wetû-î, nîwîtîkîrîtie mûndû avonanie mûthenya wa thavatû kana ndwîtîkîrîtie?”

**3**

**4** Nwatî arimû a watho na Afarisai nîmaakirire kivi. Kwoguo Jesû nîwocire mûndû ûcio warwarîte akîmûvonia na akîmwîtîkîria athiî.

**5** Nake Jesû nîwacokire akîmaûria atîrî, “Mûndû ûmwe gatagatîrî kenyu angîthîrwa na mûvîcî ûvarûkîte kîthimarî mûthenya wa thavatû, wana kana ng'ombe, na kinthî ndangîiruta wa rîmwe mûthenya ûcio wa thavatû?”

**5**

**6** Nao arimû a Watho na Afarisai nîmaarigirwe nî ûrîa makûmûcokeria.

**6**

**7** Jesû nîwonire ûrîa ageni amwe meethuuragîra itî cia mbere kîrugorî, na kwoguo akîva andû onthe ngerekano îno:

**8** “Mûndû angîgwîtîra kîrugo Kîam ûviki tigaga kwîthuurîra gîtî Kîam mbere, nîûndû mûndû mûtîîkanu gûgûkîra nwa ethîrwe arî mwîtîre kîrugo kîu,

**9** nake mûndû ûrîa ûmwîtîrîte kîrugo mûrî muoîrî aûke akwîre atîrî, ‘Nengera mûndû ûyû gîtî kîu wîkarîrîte.’ We nwa ûconoke mûno ûkîthiî gwîkarîra itî irîa cigîtwe vuva viû.

**10** Vandû va ûguo ûngîtîrwa kîrugo, vandû va kwîthuurîra gîtî Kîam mbere îkaragîra gîtî kîrîa kigîtwe vuva nîguo mûndû ûrîa ûgwîtîrîte kîrugo kîu aûke na akwîre atîrî, ‘Mûrata wakwa, ûkîra ûthiî ûgekarîre gîtî kîîrîa kîrî vaarîa mbere.’ Na kwoguo we ûkeegua ûrî mûtîîkanu mûno mbere ya andû onthe arîa metîrîtwe kîrugo kîu.

**11** Nîûndû mûndû wa wonthe wînenevagia nîakaanyivua, na ûrîa wînyivagia nîakaanenevua.”

**11**

**12** Jesû nîwacokire akîra mûndû ûrîa wamwîtîrîte kîrugo atîrî, “Rîrîa wavarîria kîrugo tigaga gwîtîra arata aku kana aa mûrwanyûkwe kana andû a mûciî wenyu kana itonga irîa mûriganîtie nacio, atî nîûndû wa nao nîmagaagwîtîra kîrugo mûthenya ûmwe na kwoguo makûrîve nîûndû wa kûmetîra kîrugo gîaku.

**13** Rîrîa wavarîria kîrugo îtagîra andû arîa athîni, cionje, ithua na atumumu;

**14** nawe nîûkaarathimwa nîûndû o matingîvota gûkûrîva. Nake Ngai nîagaakûrîva vîndî îrîa andû arîa maakwire marî athingu makariûka.”

**14**

**15** Rîrîa mûndû ûmwe gatagatîrî ka arîa meekarîte vau metharî eegwire ûvoro ûcio, nîwerire Jesû atîrî, “Na kaî andû arîa makaarîa irio Ûthamakirî wa Ngai nîmakaarathimwa!”

**15**

**16** Nake Jesû nîwerire mûndû ûcio atîrî, “Vîndî îmwe kwarî na mûndû wavarîrie kîrugo kînene na agîta andû eengî mûno.

**17** Rîrîa kîrugo Kîamrî vakuvî kwambîrîria mûndû ûcio nîwatûmire ndungata yake îthiî îkeere andû arîa meetîrîtwe kîrugo kîu atîrî, ‘Ûkani, maûndû monthe rîu nîmavarîrie!’

**18** Nao andû onthe arîa meetîrîtwe kîrugo kîu nîmaambîrîrie kûvecana itûmi cia kûgiria mathiî kîrugorî kîu. Mûndû wa mbere nîwerire ndungata îo atîrî, ‘Thiî ûkeere mûnene waku angirîrîrie nîûndû nie nîragûrire mûgûnda na nwa nginya nthiî ngawone.’

**19** Mûndû wîngî nîwerire ndungata îo atîrî, ‘Thiî ûkeere mûnene waku angirîrîrie nîûndû nie nîragûrire ndegwa îkûmi cia kûrîma na nthiîte kûigeria.’

**20** Mûndû wîngî nîwerire ndungata îo atîrî, ‘Thiî ûkeere mûnene waku angirîrîrie nîûndû nie nîravikanirie na kwoguo tîmvota kûthiî.’

**20**

**21** “Nayo ndungata îo nîyacokire mûciî kwa mûnene wayo na îkîmwîra maûndû mau monthe. Nake mûnene ûcio nîwarakarire mûno na akîra ndungata îo atîrî, ‘Îîvîke ûthiî varavararî na tûcîrarî twa îtûûra rîîrî, ûke na athîni, cionje, atumumu, na ithua.’

**22** Vuva wa kavinda kanini ndungata îo nîyacokire mûciî na îkîra mûnene wayo atîrî, ‘Mwathani nînavingia ûrîa ûrandûmîte, nwatî nyomba twa mbîcûru andû.’

**23** Mûnene wa ndungata îo nîwamîrire atîrî, ‘Thiî varavararî wa na tûcîrarî tûrîa tûrî nja ya îtûûra rîîrî ûringîrîrie andû maûke nîguo nyomba yakwa îcûre.

**24** Nîramwîra atî, gûtirî mûndû wana ûmwe wa arîa meetîtwe mbere ûgaacama irio cia kîrugo gîakwa!’ ”

**24**

**25** Vîndî îmwe andû eengî maathiîcanîtie na Jesû. Nake nîwavûgûkire na akîmera atîrî,

**26** “Mûndû wa wonthe ûkaga kûrî nie na nwa ende gûtuîka mûrutwa wakwa nwa nginya amende makîria ya ûrîa endete îthe na ng'ina, mûka na ciana, aa mûrwang'ina na aa mwarwang'ina, na amende makîria ya ûrîa eyendete ke mwene.

**27** Mûndû wa wonthe ûtakuuaga mûtharava wake na akanûmîrîra, ndangîtuîka mûrutwa wakwa.

**27**

**28** “Mûndû ûmwe gatagatîrî kenyu angîthîrwa nîaravanga gûtuma nyomba, mbere ambaga agekara nthî na agatara matûmîri nîguo avote kûmenya kana arî na mbeca mbîganu cia kûmîrîkia.

**29** Nwatî angîtuma mûcingi na acoke aremwe nî kûrîkia nyomba îo, andû onthe arîa makonaga nyomba îo makamûnyûrûragia

**30** makiugaga atîrî, ‘Mûndû ûyû aambîrîrie gûtuma nyomba nwatî nîwaremirwe nî kûrîkia!’

**30**

**31** “Mûthamaki ûmwe angîthîrwa nîarenda kûthiî kûrûa na mûthamaki wîngî, mbere ambaga agekara nthî, akeyûria kana arî na mbûtû ya athigari ngiri îkûmi nwa avoote mûthamaki ûcio wîngî wîna mbûtû ya athigari ngiri mîrongo îîrî.

**32** Nwatî angîthîrwa nîarona waro atî ndangîvoota mûthamaki ûcio wîngî, nîamûtûmanagîra arî wa varaca na akamûûria ûrîa mangîvota kwîgucana.

**33** Kwoguo gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûngîtuîka mûrutwa wakwa atambîte gûtiga indo cionthe irîa arî nacio.

**33**

**34** “Cumbî nî mbaro. Nwatî ethîrwa nwa îthire mûcamo wayo, nîndûî kîngîtûma îgîe na mûcamo rîngî?

**35** Cumbî ta îo ndîrî vata mûtheturî wana kana thumurî; nîkwa îtecagwa. Mûndû ûrîa ûrî na matû ma kwîgua, nîegue!”

# Luka 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya ng'ondu îmwe yûrîte

## (

## Mat 18.12-14

## )

## Ngerekano ya ciringi îmwe yûrîte

## Mwanake ûrîa waûrîte

**1** Mûthenya ûmwe etia eengî a mbeca cia gooti na evia nîmaathiîre varîa Jesû aarî kûthikîrîria akîthomithania.

**2** Nao Afarisai na arimû a Watho nîmaambîrîrie kûnuguna makiugaga atîrî, “Mûndû ûyû nîagwataga evia ûgeni wana nginya akarîcanîra nao!”

**3** Na kwoguo Jesû nîwamavere ngerekano îno:

**3**

**4** “Mûndû ûmwe gatagatîrî kenyu angîthîrwa arî na ng'ondu îgana, na îmwe yacio yûre-î, angîcoka eke atîa? Na kinthî ndatigaga icio ciîngî mîrongo kenda na kenda kîthakarî, na agacoka akathiî gûcaria îo îngî yûrîte nginya rîrîa akaamîona.

**5** Na amîona, nîakenaga mûno nginya akamigîrîra cianderî ciake

**6** na akamîkuua amîcoketie na mûciî. Na akinya mûciî, nîwîtaga arata ake wa vamwe na andû arîa maatûûranîrîte nake na akameera atîrî, ‘Ûkani tûkenanîre nîûndû nîrîmwonu ng'ondu yakwa îrîa îraûrîte!’

**7** Nîramwîra na ma atî, ûguo nwaguo îgûrû kwîthagîrwa na gîkeno makîria, nîûndû wa mwîvia ûmwe ûrîa wîrirîte, gûkîra gîkeno kîrîa kîthagîrwa kuo nîûndû wa andû athingu mîrongo kenda na kenda, arîa matarî na ûvatari wa kwîrira.

**7**

**8** “Kana ethîrwa mûndûmûka arî na ciringi îkûmi cia sîlûva, na îmwe yacio yûre-î, ekaga atîa? Na kinthî ndagwatagia taa, na akavaata nyomba agîcaragia ciringi îo na vinya nginya rîrîa akaamîona?

**9** Nake amîona, nîwîtaga arata ake wa vamwe na andû arîa matûûranîrîte nake na akameera atîrî, ‘Ûkani tûkenanîre nîûndû nînîronire ciringi yakwa îrîa îraûrîte!’

**10** Nîramwîra atî, ûguo nwa guo araika a Ngai makenagîra mwîvia ûmwe ûrîa wîrirîte mevia make.”

**10**

**11** Jesû nîwacokire akiuga atîrî, “Vîndî îmwe kwarî na mûndû warî na anake ake aîrî.

**12** Mwanake ûrîa warî mûnini nîwerire îthe atîrî, ‘Vava, nengera îgai rîakwa wa rîu.’ Kwoguo mûndû ûcio nîwagaîre anake acio ake aîrî indo ciake.

**13** Mîthenya mînini yavîtûka, mwanake ûcio warî mûnini nîwendirie îgai rîonthe rîake na akiuma kûu mûciî arî na mbeca. Nîwathiîre vûrûrirî ûmwe wa kûraca kûrîa anangire mbeca cionthe ciake na gwîka maûndû ma ûûra nthoni.

**14** Na rîrîa avûthîre mbeca cionthe irîa aarî nacio, nîkwagîre na yûra rînene vûrûrirî ûcio nginya akîambîrîria kûthînîka.

**15** Kwoguo mwanake ûcio nîwathiîre na akîûria wîra kwa mûndû ûmwe wa vûrûri ûcio. Nake mûndû ûcio nîwamûvere wîra wa kûrîthia ngûrwe mûgûndarî wake.

**16** Mwanake ûcio nîwavûtire mûno nginya akîambîrîria kwîrirîria kûrîa makoro marîa maarîcagwa nî ngûrwe, nwatî gûtirî mûndû wamûvecaga kîndû.

**17** Na mûthiiarî, mwanake ûcio nîwakirire na agîîciria atîrî, ‘Andû onthe arîa marutaga wîra kwa vava marîcaga, makavaa na magatigaria, nwatî nie nîrakuîra gûkû nî yûra.

**18** Nie nîmbûkîra, nthiî kûrî vava na nîmwîre atîrî: Vava, nie nîmvîtîrîtie Ngai na ngakûvîtîria.

**19** Na nie ndirî mwagîrîru wa gwîtwa mûvîcîguo. Ndua ta ûmwe wa aruti aku a wîra.’

**20** Kwoguo mwanake ûcio nîwaumire kûu na agîcoka kûrî îthe.

**20** “Na rîrîa mwanake ûcio aarî varaca na mûciî, îthe nîwamwonire na akîringwa nî ntha, agîcoka akîvinyûra, akîmûkumbatîria na akîmûmumunya.

**21** Nake mwanake ûcio nîwerire îthe atîrî, ‘Vava, nie nîmvîtîrîtie Ngai na ngakûvîtîria. Nie ndirî mwagîrîru wa gwîtwa mûvîcîguo.’

**22** Nwatî îthe nîwetire ndungata ciake na akîmeera atîrî, ‘Thiîni narua mûrete nguo îrîa mbaro viû na mûmwîkîre. Na mûcoke mûmwîkîre mbete Kîamra na mûmwîkîre iratû.

**23** Mûcoke mûthînje karegwa karîa kanoru viû nîguo tûkarîe tûkenete,

**24** nîûndû mwanake ûyû wakwa ararî mûkuû, nwatî rîu nîmûriûku; ararî mûru nwatî rîu nîmwoneku.’ Na kwoguo nîmaambîrîrie gûkenanîra.

**24**

**25** “Maûndû mama monthe magîkîka, mwanake wake ûrîa mûkûrû aarî mûgûndarî. Na rîrîa eenûkîte akinya vakuvî na mûciî nîwegwire andû makina makenete.

**26** Kwoguo nîwetire ndungata îmwe na akîmîûria atîrî, ‘Nîndûî kîrathiî na mbere?’

**27** Nayo ndungata îo nîyamûcokerie atîrî, ‘Nî mûrwanyûkwe ûrîa mûnini ûcokire mûciî. Nake aguo amûthînjîra karegwa karîa kanoru viû nîûndû nîamûcokerere arî mûgima.’

**27**

**28** “Mwanake ûcio mûkûrû nîwarakarire mûno na akîrega gûtonya nyomba. Kwoguo îthe nîwaumire nja na akîambîrîria kûmûthaitha atonye nyomba.

**29** Nwatî mwanake ûcio nîwacokerie îthe atîrî, ‘Vava tathikîrîria ngwîre! Ngûrutîrîte wîra mîaka îno yonthe ndagûkûvîtîria, nwatî ndwanamva wanarî koori kamwe nîguo tûrîcanîre na arata akwa tûkenete.

**30** Nwatî mûvîcîguo anangîte indo cionthe ciaku marî na maraa, na acoka mûciî wamûthînjîra karegwa karîa kanoru!’

**31** Nake îthe nîwamûcokerie atîrî, ‘Mûvîcîwa, twîthagîrwa nawe vingo cionthe, na indo cionthe ciakwa nî ciaku.

**32** Nwatî nîkûragîrîrîte tûkûngûîre na tûkene nîûndû mûrwanyûkwe ûyû ararî mûkuû nwatî rîu nîmûriûku, na ararî mûru na rîu nî mwoneku.’ ”

# Luka 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûroria wa indo ûrîa ûtaarî mwîvokeku

## Maûndû mamwe ma marîa Jesû aaririe

## (

## Mat 11.12-13

## ;

## 5.31-32

## ;

## Mar 10.11-12

## )

## Gîtonga na Lazaro

**1** Jesû nîwerire arutwa ake atîrî, “Vîndî îmwe kwarî na gîtonga Kîamrî na mûndû wa kûmenyerera indo ciakîo. Nakîo gîtonga nîkîerirwe atî mûndû ûcio nîwatûmagîra mbeca ciakîo naaî.

**2** Kwoguo nîkîamwîtire na gîkîmûûria atîrî, ‘Ûvoro ûcio nîregua ûkwîgiî, nî ûrîkû? Mandîkîra mûtaratara mwaro wa kûmonia wîra ûrîa ûrutîte ta mûmenyereri wa indo ciakwa, nîûndû we ndûgûcoka kûmenyerera indo ciakwa rîngî.’

**3** Nayo ndungata îo nîyeîrire na ngoro atîrî, ‘Nie rîu nîmbîka atîa, nîûndû gîtonga gîakwa nîgîkûmvuta? Nie ndirî na vinya mbîganu ya kûvota gûcimba na nwa njonoke mûno ngîvoya ûtethio.

**4** Rîu nînamenya ûrîa ngwîka, nîguo andû makaangwataga ûgeni mîciîrî yao navutwa wîra.’

**4**

**5** “Kwoguo mûmenyereri ûcio wa indo nîwetire wa mûndû warî na thirî ya gîtonga gîake. Nake nîwaûririe mûndû wa mbere atîrî, ‘We-rî, wîna thirî wîgana atîa wa gîtonga gîakwa?’

**6** Nake nîwamûcokerie atîrî, ‘Nie nîrî na thirî wa maguta ndeve îgana rîmwe.’ Nake mûmenyereri ûcio wa indo nîwerire mûndû ûcio warî na thirî atîrî, ‘Ke maarûa îno ya thirî waku, wîkare nthî narua na wandîke atî wîna thirî wa maguta ndeve mîrongo îtano.’

**7** Mûmenyereri ûcio wa indo nîwacokire agîta mûndû wîngî warî na thirî ya gîtonga gîake na akîmûria atîrî, ‘Nawe-î, ûrî na thirî wîgana atîa wa gîtonga gîakwa?’ Nake mûndû ûcio nîwamûcokerie atîrî, ‘Nie nîrî na thirî wa ngano ngunia ngiri îmwe.’ Nake mûmenyereri ûcio wa indo nîwamwîrire atîrî, ‘Ke maarûa îno ya thirî waku na wandîke atî ûrî na thirî wa ngano ngunia magana manana.’

**7**

**8** “Nakîo gîtonga kîu nîkîaganire mûmenyereri ûcio wa indo ûtaarî mwîvokeku na ûcio watûmîrîte wara mwîngî, nîûndû andû a gûkû nthî nî aara gûkîra andû arîa methagîrwa marî a ûtheri.”

**8**

**9** Jesû nîwathiîre na mbere kwaria na akiuga atîrî, “Tûmîrani ûtonga wa gûkû nthî mûkîthondeka arata, nîguo rîrîa ûtonga wenyu ûkaathira, Ngai akamûgwata ûgeni mûciîrî wa tene na tene.

**10** Mûndû wa wonthe mwîvokeku na tûindo tûnini, nîakethîrwa arî na indo nyîngî. Nake mûndû ûrîa ûtarî mwîvokeku na tûindo tûnini, ethagîrwa atarî mwîvokeku na indo nyîngî.

**11** Kwoguo angîthîrwa ndûrî mwîvokeku na ûtonga wa gûkû nthî, nû ûngîkwîvokera ûtonga wa ma?

**12** Na angîthîrwa ndûrî mwîvokeku na indo cia mûndû wîngî, nû ûngîkûnengera indo irîa irî ciaku?

**12**

**13** “Gûtirî ndungata îngîvota gûtuîka ngombo ya athani aîrî. Nîûndû nwa yende ûmwe na îkamena ûcio wîngî, kana yathîkîre ûmwe na iire ûcio wîngî. Ndûngîvota gûtungatîra Ngai na ûtungatîre ûtonga.”

**13**

**14** Rîrîa Afarisai meegwire maûndû mama monthe, nîmaanyûrûririe Jesû nîûndû maarî akorokeru mbeca mûno.

**15** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Mue mwendaga gwîtua ûrîa mûrî aro methorî ma andû, nwatî Ngai nîwîcî ngoro cienyu. Nîûndû maûndû marîa monekanaga marî na vata methorî ma andû matirî vata methorî ma Ngai.

**15**

**16** “Maûndû marîa mandîkîtwe Wathorî wa Musa na mavukurî ma arathi nîmaavunjirue nginya vîndî ya Johana Mûvatithania. Kuuma vîndî îo, Ûvoro Mwaro wa Ûthamaki wa Ngai nî ûvunjagua, na mûndû wa wonthe nî ageragia na vinya ûrîa angîtonya kuo.

**17** Nwatî kûthira kwa îgûrû na nthî nî kûvûthû gûkîra kûthengutia gatiring'o wana kamwe ka Watho.

**17**

**18** “Mûthuuri wa wonthe ûtecaga mûka na akavikia mûndûmûka wîngî nîatharagia. Nake mûthuuri wa wonthe ûvikagia mûndûmûka ûrîa ûtetwe nî mûthuuriwe, nîatharagia.

**18**

**19** “Vîndî îmwe kwarî na mûndû warî mûtongu mûno na wekagîra nguo cia goro cia rangi ya njambarawe. Nake mûndû ûcio atûûraga na mîkarîre ya goro mûno mîthenya yonthe.

**20** Na wa kûu kwarî na mûthîni ûmwe wetagwa Lazaro, ûrîa warî na ironda nyîngî mûno mwîrîrî wake. Nake Lazaro nîwaviragwa mûromorî wa nyomba ya gîtonga kîu,

**21** arî na mwîrîgîrîro wa kûrîa matigari ma irio irîa ciagwîcaga kuuma metharî ya gîtonga kîu. Nacio ngui nîciathiîcaga kûrî ke na ikamûcûnacûna ironda.

**21**

**22** “Kavinda karîa mûthîni ûcio aakwire, araika nîmaamûkuuire na makîmûvira îgûrû agekaranîre na Iburahimu kîrugorî îgûrû. Nakîo gîtonga kîu nîgîakwire na gîkîthikwa.

**23** Rîrîa Kîamthînîkaga kîrî îcuarî, nîkîaroririe na îgûrû na gîkîona Iburahimu na Lazaro marî varaca na mekaranîrîte.

**24** Kwoguo gîtonga kîu nîgîetire Iburahimu na gîkîmwîra atîrî, ‘Vava Iburahimu! Mbîguîra ntha na ûndûmîre Lazaro athiî atovokie mûthiia wa kaara gake ka njara manjîrî nîguo avoravorie rûrîmî rwakwa nîûndû nînîrathînîka mûno mwakirî ûyû!’

**24**

**25** “Nwatî Iburahimu nîwamwîrire atîrî, ‘Mwana wakwa, taririkana atî kavinda karîa warî mwoyo nîwavetwe maûndû monthe maro, nake Lazaro akavewa maûndû monthe macûku. Nwatî rîu Lazaro arî gîkenorî nawe ûrî mathînarî.

**26** Wana twa ûguo wonga, gatagatîrî getû nawe nîvenje mûtaro mûnene mûno, nîguo ûrigîrîrie andû arîa mangîenda gûkîrania maume na gûkû maûkîte kûrî mue na kûrigîrîria arîa mangîenda gûkîrania maume na kûrîa mûrî maûkîte na kûrî tue.’

**27** Nakîo gîtonga kîu nîkîerire Iburahimu atîrî, ‘Vava Iburahimu nakûthaitha vi ûtûme Lazaro gwetû mûciî,

**28** nîûndû nîrî na aa mûrwaiya atano nîguo athiî akamakanie matigeke ta ûrîa nekaga nîguo wa nao matigaûke gûkû mathînarî mama.’

**28**

**29** “Nake Iburahimu nîwerire gîtonga kîu atîrî, ‘Aa mûrwanyûkwe marî na Musa na Arathi a kûmakania.’

**30** Nakîo gîtonga kîu nîgîacokerie Iburahimu atîrî, ‘Vava Iburahimu, ûguo tî mwîganu! Angîthîrwa mûndû nwa ariûke na akathiî kûrî o, o nwa meerire mevia mao.’

**31** Nwatî Iburahimu nîwacokerie gîtonga kîu atîrî, ‘Angîthîrwa matingîthikîrîria Musa na Arathi, wana mûndû akariûka matingîmûthikîrîria.’ ”

# Luka 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîvia

## (

## Mat 18.6-7

## ,

## 21-22

## ;

## Mar 9.42

## )

## Wîtîkio

## Wîra wa ndungata

## Jesû nîwavonirie andû îkûmi

## Gûka kwa Ûthamaki wa Ngai

## (

## Mat 24.23-28

## ,

## 37-41

## )

**1** Jesû nîwerire arutwa ake atîrî, “Maûndû marîa matûmaga andû mevie, nwa nginya moneke. Nwatî kaî mûndû ûrîa ûtûmaga maûndû mau moneke arî na thîna-î!

**2** Wana nî kava mûndû ûcio overerwe îthiga rîa kîthîi ngingorî yake akînaikua îriarî, gûkîra kûmûrekereria avîtithie kamwe ga twana tûtû tûnini.

**3** Kwoguo menyagîrîrani ciîko cienyu!

**3** “Mûrwanyûkwe angîkûvîtîria mûkanie, na angîkûverera mwovere.

**4** Na angîkûvîtîria maita mûgwanja mûthenya ûmwe, na wa riita rîrîa aakûvîtîria aûke kûrî we na akwîre atîrî, ‘Nie nînavera,’ we nwa nginya ûmwovere.”

**4**

**5** Nao atûmwa nîmeerire Mwathani atîrî, “Twongerere wîtîkio!”

**5**

**6** Nake Mwathani nîwamacokerie atîrî, “Angîthîrwa mûrî na wîtîkio wîgana ta mvîndî ya mûtî wa karatarî, nwa mwîre mûkûyû ûyû atîrî, ‘Îîkûûre na wîvande îriarî!’ Naguo nwa ûmwathîkîre.

**6**

**7** “Ethîrwa kûrî mûndû gatagatîrî kenyu ûrî na ndungata îrarîma mûgûndarî kana îrarîthia mbûri, yauma mûgûndarî nwa amîre atîrî, ‘Ûka wîkare nthî ûrîe?’

**8** Na ma ndangîmîra ûguo! Vandû va ûguo nwa amîrire atîrî, ‘Mvarîrîria irio cia kîvwaî na weterere ndîe na nyue. Navaa nîrîo ûkaarîa na ûnyue.’

**9** Ndungata îcokerue ngatho nîûndû wa gwîka ûrîa mwene amîra îke?

**10** Kwoguo wa namue rîrîa mweka ûndû wa wonthe ûrîa mwerwa mwîke ugagani atîrî, ‘Tue tûrî ndungata itarî mbagîrîru tweka tu ûrîa tûragîrîrwe nî gwîka.’ ”

**10**

**11** Rîrîa Jesû aathiîte Jerusalemu, nîwavîtûkîrîre mûvakarî wa vûrûri wa Samaria na Galili.

**12** Rîrîa aatonyaga gîcagirî kîmwe, nîwatûngirwe nî andû îkûmi arîa maarwarîte mûrimû mûcûku wa ngothi. Nao andû acio nîmaarûngamire vandû varaca na

**13** makiugîrîria atîrî, “Jesû! Mwarimû! Twîguîre ntha!”

**13**

**14** Rîrîa Jesû oonire andû acio nîwamerire atîrî, “Thiîni mûkeyonanie kûrî athînjîri-Ngai.”

**14** Na marî njîrarî mathiîte, nîmaatherirue.

**15** Rîrîa mûndû ûmwe gatagatîrî kao oonire atî nîwavonua, nîwacokire vuva agîkumagia Ngai na mûgambo mûnene.

**16** Nake mûndû ûcio akinya varîa Jesû aarî, nîwegwîthirie nthî magûrûrî ma Jesû na akîmûcokeria ngatho. Mûndû ûcio aarî Mûsamaria.

**17** Nake Jesû nîwamûûririe atîrî, “Na kinthî nditheririe andû îkûmi? Acio engî kenda-rî, marî kû?

**18** Anga gûtirî mûndû wîngî wacoka vuva gûcokeria Ngai ngatho tiga mûndû ûyû ûtarî wa gûkû?”

**19** Nake Jesû nîwacokire akîra mûndû ûcio atîrî, “Rûngama na wîthiîre, gwîtîkia gwaku nîkuo gwatûma ûvone.”

**19**

**20** Nao Afarisai amwe nîmaaûririe Jesû rîrîa Ûthamaki wa Ngai ûgaaûka. Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Ûthamaki wa Ngai ndûkaga na njîra îroneka.

**21** Wana gûtirî mûndû ûkaauga atîrî, ‘Taroriani, ûrî ava!’ kana ‘Ûûrîa vaarîa!’ Nîûndû Ûthamaki wa Ngai ûrî gatagatîrî kenyu.”

**21**

**22** Jesû nîwacokire akîra arutwa ake atîrî, “Kûrî vingo îgaakinya mwîrirîrie kwona mûthenya ûmwe wa mîthenya ya Mûrû wa Mûndû nwatî mûtikawona.

**23** Kûrî na andû amwe makaamwîra atîrî, ‘Taroriani vaarîa!’ kana ‘Taroriani ava!’ Nwatî mûtikaamarûmîrîre.

**24** Nîûndû wata ûrîa rûveni rûvenagia na rûkamûrîka matu kuuma mwena ûmwe nginya mwena ûrîa wîngî, ûguo nwaguo Mûrû wa Mûndû ageekara mûthenya ûcio wake.

**25** Nwatî nwa nginya ambe athînîke mûno na aregwe nî andû a rûciaro rûrû.

**26** Wata ûrîa gwekariî vîndî ya Nuhu, nwaguo gûgeekara mûthenya wa Mûrû wa Mûndû.

**27** Andû nîmaarîcaga na makanyua, makavikania na makavikua, nginya mûthenya ûrîa Nuhu aatonyire thavinarî na mbura ya kîvovoto îkiura na îkîmaûraga onthe.

**28** Mûthenya ûcio ûgeekara wata ûrîa gwekariî vîndî ya Loti. Vîndî îo andû maatûûraga marîcaga na manyunyaga, magûraga na mendagia indo, na mavandaga na matumaga nyomba.

**29** Nwatî mûthenya ûrîa Loti aaumire Sodomu, Ngai nîwaurithirie mwaki na ûviriti, na ûkîûraga andû acio onthe.

**30** Ûguo nwaguo gûgeekara mûthenya ûrîa Mûrû wa Mûndû akoonanua.

**30**

**31** “Mûthenya ûcio mûndû ûrîa ûkeethîrwa arî nyomba îgûrû ndakaume athiîte kûruta indo ciake. Wana mûndû ûrîa ûkeethîrwa arî mûgûndarî ndagacoke na mûciî.

**32** Taririkanani mûka wa Loti!

**33** Mûndû wa wonthe ûgeragia kûvonokia mwoyo wake nîagaaûta, nake ûrîa ûtecaga mwoyo wake nîakaaûvonokia.

**34** Nîramwîra na ma atî, ûtukû ûcio andû aîrî nîmakeethîrwa mamamîte ûrîrî ûmwe, na ûmwe wao nîagoocwa nake ûcio wîngî atigwe.

**35** Nao aka aîrî nîmakeethîrwa marî vamwe magîkia, na ûmwe wao nîagoocwa, nake ûcio wîngî atigwe. [

**36** Nao andû aîrî nîmakeethîrwa marî vamwe makîruta wîra mûgûndarî, na ûmwe wao nîagoocwa nake ûcio wîngî atigwe.”]

**36**

**37** Nao arutwa nîmaaûririe Jesû atîrî, “Mwathani, maûndû mama magaatuîkîkîra kû?”

**37** Nake nîwamacokerie atîrî, “Vandû varîa kimba kîrî nîvo nderi itûnganaga.”

# Luka 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya mûndûmûka wa ndigwa na mûcirithania

## Ngerekano ya Mûfarisai na mwîtia wa mbeca cia gooti

## Jesû nîwarathimire twana

## (

## Mat 19.13-15

## ;

## Mar 10.13-16

## )

## Mûndû warî mûtongu

## (

## Mat 19.16-30

## ;

## Mar 10.17-31

## )

## Jesû nîwaririe riita rîa kathatû ûvoro wîgiî gûkua gwake

## (

## Mat 20.17-19

## ;

## Mar 10.32-34

## )

## Jesû nîwavonirie mûtumumu watûûraga avoyaga ûtethio

## (

## Mat 20.29-34

## ;

## Mar 10.46-52

## )

**1** Jesû nîwacokire akîva arutwa ake ngerekano ya kûmonia atî nîmagîrîrwe nî kûvoya vingo cionthe matagûkua ngoro.

**2** “Îtûûrarî rîmwe kwarî na mûcirithania ûtetigagîra Ngai kana ava andû gîtîîo.

**3** Na wa kûu îtûûrarî rîu, kwarî na mûndûmûka wa ndigwa watindaga akîthiî kûrî mûcirithania ûcio na akamûthaithaga athikîrîrie ivooto ciake akîmwîraga atîrî, ‘Nie nîrenda ûndethererie ciirarî îno nthitangîtwe nayo nî nthû yakwa!’

**4** Nake mûcirithania ûcio nîwekarire mîthenya mîîngî akîregaga gûtethereria mûndûmûka ûcio, nwatî mûthiiarî akîîra na ngoro yake atîrî, ‘Wana angîthîrwa ndiîtigagîra Ngai kana ngava andû gîtîîo,

**5** nie nwa nginya ndethererie mûndûmûka ûyû nîguo ndagatindage agîûka kûnogia!’ ”

**5**

**6** Nake Mwathani nîwathiîre na mbere kuga atîrî, “Nîmwegua ûrîa mûcirithania ûcio ûtaarî mûthingu aaugire?

**7** Na kinthî ûguo twaguo Ngai atethagia andû ake arîa mamûvoyaga ûtukû na mûthenya? Anga Ngai nwa arege kûmatethia na îvenya?

**8** Nîramwîra atî Ngai nîamatethagia na îvenya. Nwatî vîndî îrîa Mûrû wa Mûndû agaaûka gûkû nthî, nîakeethîrîria andû mamwîtîkîtie?”

**8**

**9** Andû arîa meetucaga atî nîo athingu na magatua atî arîa engî onthe nî evia, nîmaaveerwe nî Jesû ngerekano îno.

**10** “Vîndî îmwe kwarî na andû aîrî maathiîre hekarûrî kûvoya. Ûmwe aarî Mûfarisai na ûcio wîngî aarî mwîtia wa mbeca cia gooti.

**10**

**11** “Mûfarisai nîwarûngamire vandû arî wenga na akîvoya na ngoro atîrî, ‘Ngai nîragûcokeria ngatho nîûndû nie ndiîkariî ta andû arîa engî methagîrwa marî akoroku, aganu na andû arîa mavûûraga ûmaraa. Nîragûcokeria ngatho nîûndû nie ndiîkariî ta mwîtia ûrîa wa mbeca cia gooti.

**12** Nîînyerekagia maita maîrî wa kiumia na vingo cionthe ngaruta gîcunjî gîa îkûmi gîa kîrîa kîonthe nathûkûma.’

**12**

**13** “Nwatî mwîtia wa mbeca cia gooti nîwarûngamire vandû varaca na ndangîetîkîrire gûtiira metho make na îgûrû, nwatî ke nwakwa eeriraga akiugaga atîrî, ‘Ûûi Ngai, mbîguîra ntha, nie nîrî mwîvia!’

**14** Nie nîramwîra na ma atî, mwîtia ûcio wa mbeca cia gooti eenûkire gwake mûciî arî mwagîrîru methorî ma Ngai gûkîra Mûfarisai. Nîûndû mûndû wa wonthe wînenevagia nîakaanyivua nake ûrîa wonthe wînyivagia nîakaanenevua.”

**14**

**15** Andû amwe nîmaavirire twana twao kûrî Jesû nîguo atwigîrîre njara. Na rîrîa arutwa ake moonire ûguo nîmaamakaanirie.

**16** Nwatî Jesû nîwetire twana tûu akiuga atîrî, “Îtîkîriani twana tûke kûrî nie. Tigani gûtûgiria, nîûndû Ûthamaki wa Ngai nî wa arîa mekariî ta twana tûtû.

**17** Nîramwîra na ma atî, mûndû wa wonthe ûtamûkagîra Ûthamaki wa Ngai ta kaana ndagaaûtonya.”

**17**

**18** Nake mûtongoria ûmwe warî Mûyahudi nîwaûririe Jesû atîrî, “Mwarimû Mwaro, nîngîîka atîa nîguo ngaagaîrwa mwoyo wa tene na tene?”

**18**

**19** Nake Jesû nîwamûririe atîrî, “Ûrambîta mwaro nîkî? Gûtirî mûndû mwaro tiga Ngai wenga.

**20** We nîwîcî maathani maugîte atî: ‘Ndûkanatharie; ndûkanaûragane; Ndûkanaîe; ndûkanaigîrîre mûndû ûrîa wîngî kîng'enyo; na ûtîîe aguo na nyûkwe.’ ”

**20**

**21** Nake mûndû ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Nie nîmbathîkîrîte maathani mama kuuma nîrî mûnini.”

**21**

**22** Rîrîa Jesû eegwire ûguo nîwerire mûndû ûcio atîrî, “Varî na ûndû ûmwe tu ûtigarîtie. Thiî ûkendie indo cionthe ciaku na ûve athîni mbeca icio, nawe nîûkwîigîra mûthithû îgûrû kwa Ngai, na ûcoke ûnûmîrîre.”

**23** Nwatî rîrîa mûndû ûcio eegwire ûguo, nîwanyitirwe nî kîeva kîîngî mûno nîûndû ke aarî mûtongu mûno.

**23**

**24** Rîrîa Jesû oonire mûndû ûcio anyitwa nî kîeva nîwaugire atîrî, “Na kaî nî ûndû mûmû itonga gûtonya Ûthamakirî wa Ngai-î!

**25** Na nî ûndû mûvûthû ngamîîra gûtonyerera îrimarî rîa cindano, gûkîra gîtonga gûtonya Ûthamakirî wa Ngai?”

**25**

**26** Andû arîa meegwire Jesû akiuga ûguo nîmaamûririe atîrî, “Nî ûrîkû vi ûngîvonoka.”

**26**

**27** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Maûndû marîa andû matangîvota gwîka, Ngai nwa avote kûmeka.”

**27**

**28** Nake Petero nîwacokire akiuga atîrî, “Taroria! Tue tûtigîte mîciî yetû na tûgakûrûmîrîra.”

**28**

**29** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nîramwîra na ma atî mûndû wa wonthe ûtigaga mûciî wake, kana mûka, kana aa mûrwang'ina, kana aa mwarwang'ina, kana aciari ake, wana kana ciana ciake nîguo atungatîre Ûthamaki wa Ngai,

**30** nîakaagîa na makîria ya kîrîa atigîte kavindarî gaka tûrî na acoke agîe na mwoyo wa tene na tene.”

**30**

**31** Jesû nîwocire arutwa ake akîthiî ndundu nao na akîmera atîrî, “Tathikîrîriani! Tûthiîte Jerusalemu kûrîa maûndû monthe marîa arathi maandîkire megiî Mûrû wa Mûndû makaavingîrua.

**32** Mûrû wa Mûndû nîakaanenganîrwa kûrî andû a ndûrîrî. Nao nîmakaamûnyûrûria, mamwîke maûndû ma ûûra nthoni na mamûtuîre mata.

**33** Nîmagaacoka mamûvûûre na ivoko na mamûûrage. Na mûthenya wa kathatû nîakaariûka.”

**33**

**34** Nwatî arutwa matiataûkîrwa nî maûndû mau. Maûndû marîa Jesû aaugaga maarî na nthitho, kwoguo matiamenya ûrîa aaugaga.

**34**

**35** Rîrîa Jesû aakuvîvîrie îtûûra rîa Jeriko, nîwakinyire vandû vaarî na mûtumumu wekarîte nthî rûtererî rwa njîra akîvoyaga ûtethio.

**36** Rîrîa mûndû ûcio eegwire înegene rîa andû mavîtûkîte, nîwaûririe atîrî, “Nîndûî kîrathiî na mbere?”

**36**

**37** Nao andû nîmaamûcokerie atîrî, “Nî Jesû wa Nazarethi ûvîtûkîte.”

**37**

**38** Nake mûtumumu ûcio nîwaugîrîrie atîrî, “Jesû! Mûrû wa Daudi! Mbîguîra ntha!”

**38**

**39** Nao andû arîa maarî mbere ya Jesû nîmaakaanirie mûtumumu ûcio na makîmwîra akire. Nwatî mûtumumu ûcio nîwaugîrîrie mûno akiugaga atîrî, “Mûrû wa Daudi! Mbîguîra ntha!”

**39**

**40** Nake Jesû nîwarûngamire na akîathana atî mûtumumu ûcio avirwe kûrî ke. Na rîrîa mûtumumu akuvîvîrie, Jesû nîwamûûririe atîrî,

**41** “Ûrenda ngwîkîre atîa?”

**41** Nake mûtumumu ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Mwathani nie nîrenda gûcoka kwona.”

**41**

**42** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Coka kwona! Gwîtîkia gwaku nîkuo gwatûma ûvone.”

**42**

**43** Na wa rîmwe mûtumumu ûcio nîwavotire kwona na akiuma Jesû vuva agîkumagia Ngai. Na rîrîa andû onthe moonire ûguo, nîmaakumirie Ngai.

# Luka 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû na Zakayo

## Ngerekano ya mbeca cia thaavu

## (

## Mat 25.14-30

## )

## Jesû nîwatonyire îtûûrarî rîa Jerusalemu arî na ûvootani

## (

## Mat 21.1-11

## ;

## Mar 11.1-11

## ;

## Joh 12.12-19

## )

## Jesû nîwarîrire nîûndû wa îtûûra rîa Jerusalemu

## Jesû nîwatonyire hekarûrî

## (

## Mat 21.12-17

## ;

## Mar 11.15-19

## ;

## Joh 2.13-22

## )

**1** Jesû nîwavîtûkîrîre îtûûrarî rîa Jeriko.

**2** Kwarî na mûnene ûmwe wa etia a mbeca cia gooti wetagwa Zakayo. Nake Zakayo aarî mûtongu mûno.

**3** Zakayo nîwageragia ûrîa angîona Jesû nîguo amûmenye, nwatî ke ndaavota nîûndû aarî mûkuvî na andû maarî eengî.

**4** Kwoguo Zakayo nîwavinyûrire mbere ya andû na agîtwa mûkûyû îgûrû nîguo avote kwona Jesû ûrîa wavîtûkîrîre njîrarî îo.

**5** Na vîndî îrîa Jesû aakinyire rungu rwa mûtî ûcio, nîwaroririe îgûrû na akîîra Zakayo atîrî, “Zakayo, varûrûka narua ume mûtî îgûrû, nîûndû ûmûnthî nîngûtuîka mûgeni waku.”

**5**

**6** Nake Zakayo nîwaumire mûtîrî îgûrû narua na akîgwata Jesû ûgeni akenete mûno.

**7** Nao andû onthe arîa moonire ûguo, nîmaanugunire makiuga atîrî, “Mûndû ûyû athiî mûciî kwa mwîvia gûtuîka mûgeni.”

**8** Nake Zakayo nîwaumîrire vau mbere yao onthe na akîîra Mwathani atîrî, “Tathikîrîria Mwathani! Nie nîngûva athîni nuthu ya indo ciakwa. Na angîthîrwa kûrî mûndû nanacuuna kîndû gîake, nîngûmûrîva maita mana ma kîo.”

**8**

**9** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Ûmûnthî ûyû ûvonokio nîwaûka mûciî ûyû nîûndû mûndû ûyû wa nake nî wa mbarî ya Iburahimu.

**10** Nîûndû Mûrû wa Mûndû aaûkire gûcaria na kûvonokia andû arîa maûrîte.”

**10**

**11** Rîrîa andû maathikîrîrîtie mîario îo, Jesû nîwamavere ngerekano. Vîndî îo aarî vakuvî na Jerusalemu na andû meciragia atî Ûthamaki wa Ngai warî vakuvî gûkinya.

**12** Kwoguo Jesû nîwaugire atîrî, “Mûndû ûmwe warî mûnene nîwathiîre vûrûrirî wa kûraca gûtuuwa mûthamaki, na arîkia gûtuuwa mûthamaki nîwavangire acoke mûciî.

**13** Mbere ya athiî mûndû ûcio nîwetire ndungata ciake îkûmi na akîva wa îmwe yacio mbeca ya thaavu na agîciîra atîrî, ‘Onjorithiani mbeca ino nginya rîrîa ngaacoka.’

**14** Nwatî andû a vûrûri wake nîmaamûmenete mûno, kwoguo nîmaatûmire anjaama mamuume vuva, na maakinya mauge atîrî, ‘Tue tûtikwenda mûndû ûyû atuîke mûthamaki wetû.’

**14**

**15** “Nake mûndû ûcio nîwacokire mûciî arîkia gûtuuwa mûthamaki. Nîwacokire agîtûmana etîrwe ndungata icio aatigîrîte mbeca, nîguo avote kûmenya wa ndungata yonjorithîtie mbeca ciîgana atîa.

**16** Nayo ndungata ya mbere nîyakinyire na îkîmwîra atîrî, ‘Mûnene, monjorithîtie mbeca îkûmi cia thaavu, kuumana na mbeca îmwe îrîa wamvere.’

**17** Nake mûnene ûcio nîwamwîrire atîrî, ‘Nîwaro ndungata yakwa mbaro! We ûrî mwîvokeku na kaûndû kanini, rîu ûkaathanaga matûûrarî îkûmi.’

**18** Nayo ndungata ya kaîrî nîyakinyire na îkîîra mûnene wayo atîrî, ‘Mûnene, monjorithîtie mbeca ithano cia thaavu kuumana na mbeca îmwe îrîa wamvere.’

**19** Nake mûnene ûcio nîwamîrire atîrî, ‘Rîu ûkaathanaga matûûrarî matano.’

**19**

**20** “Nayo ndungata îngî nîyakinyire na îkîmwîra atîrî, ‘Mûnene, îcukia mbeca îno yaku ya thaavu. Nie namîovire na gatambaa ngîmîthitha.

**21** Nînaagwîtigîre nîûndû ûrî mûndû wa ngoro nyûmû. We wocaga kîndû kîrîa ûtathithinîrîte na ûgaketha kîrîa ûtavandîte.’

**22** Nake mûnene ûcio nîwamîrire atîrî, ‘We ndungata îno mbaganu! Mîario îo waria na kanyua kau gaku, nwayo ngûgûtuîra nayo! Kwoguo nîwecî atî nie nîrî mûndû wa ngoro nyûmû, mûndû wocaga kîrîa atathithinîrîte na agaketha kîrîa atavandîte!

**23** Waregire kwiga mbeca yakwa mbangi nîkî nîguo naûka nîmîgîre îna maciaro?’

**23**

**24** “Nake mûnene ûcio nîwerire andû arîa maarûngamîte vau atîrî, ‘Mûcuneni mbeca îo ya thaavu na mûve mûndû ûrîa ûrî na mbeca îkûmi.’

**25** Nwatî andû acio nîmeerire mûnene ûcio atîrî, ‘Mûnene! Ke arî na mbeca îkûmi!’

**26** Nake mûnene ûcio nîwamacokerie atîrî, ‘Nîramwîra na ma atî mûndû wa wonthe ûrî na kîndû nîakoongererwa ciîngî nyîngî, nwatî mûndû ûrîa ûtarî na kîndû, wana kîrîa kînini arî nakîo nîagaacunwa.

**27** Nacio nthû ciakwa irîa iteendaga nduîke mûthamaki wacio, ireteni ava mbere yakwa na mûciûrage ngîonaga!’ ”

**27**

**28** Rîrîa Jesû aarîkirie kuga ûguo, nîwathiîre na mbere kunûkia erekerete Jerusalemu.

**29** Na vîndî îrîa aakinyire kîrîmarî Kîam Mîtî ya Mîtamaiyû vakuvî na matûûra ma Bethifage na Bethania, nîwatûmire arutwa ake aîrî na akîmeera atîrî,

**30** “Thiîni gîcagirî kîîrîa kîrî mwena ûûrîa wîngî na mwatonya kuo, nîmûkwîthîrîria njaû ya mvunda îtaanakuua mûndû îthaîkîtwe. Mîthaûreni na mûmîrete ava.

**31** Na mûndû angîmûria mûramîthaûra nîkî, mwîreni atîrî, ‘Mwathani nîamîvatarîte. ’ ”

**31**

**32** Nao arutwa acio nîmaathiîre na makîthîrîria maûndû mekariî wata ûrîa Jesû aameerîte.

**33** Na vîndî îrîa maathaûraga njaû îo, ene yo nîmaamaûririe atîrî, “Mûrathaûra njaû îo nîkî?”

**33**

**34** Nao arutwa acio nîmaamacokerie atîrî, “Mwathani nîamîvatarîte.”

**35** Kwoguo arutwa acio nîmaavirîre Jesû njaû îo. Nîmaacokire magîtandîka nguo ciao îgûrû rîa njaû îo na magîtethereria Jesû gwîkarîra îgûrû rîayo.

**36** Na vîndî îrîa athiîte akuuîtwe nî njaû îo andû nîmaatandîkire nguo ciao njîrarî.

**36**

**37** Rîrîa Jesû aarî mwîkûrûkorî wa kîrîma Kîam Mîtî ya Mîtamaiyû vakuvî na îtûûra rîa Jerusalemu, arutwa onthe ake nîmaambîrîrie kwina makenete na kûgooca Ngai maugîrîrîtie nîûndû wa maûndû manene marîa maarîkîtie kwona.

**38** Nao nîmaagoocaga Ngai makiugaga atîrî, “Kûrathimwa nî mûthamaki ûrîa ûkîte na rîîtwa rîa Mwathani! Thayû ûrogîa îgûrû nake Ngai akumue!”

**38**

**39** Nao Afarisai amwe arîa maarî kîrîndîrî nîmeerire Jesû atîrî, “Mwarimû, îra arutwa aya aku makire.”

**39**

**40** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nîramwîra atî arutwa aya mangîkira, namo mathiga nîkwa makwambîrîria kwina.”

**40**

**41** Rîrîa Jesû aakuvîrîrie îtûûra rîa Jerusalemu na akîrîona, nîwarîrire nîûndû warîo

**42** akiugaga atîrî, “Naarî kethîrwa mwamenya maûndû marîa marendekana ûmûnthî nîûndû wa thayû! Nwatî rîu mûtiravota kûmona!

**43** Kavinda nîgagûkinya karîa nthû cienyu ikaamûrigicîria na mbumbu ya mûthetu na ciînje mîtaro imûvingîrîrie mîena yonthe.

**44** Nîikaamûcûkangia wa vamwe na ciana cienyu na gûtirî îthiga wana rîmwe magaatiga rîrî îgûrû rîa rîngî, nîûndû mûtiamenya kavinda karîa Nga aaûkîte kûmûvonokia!”

**44**

**45** Jesû nîwacokire agîtonya hekarûrî na akîambîrîria kûrutûrûra andû arîa meendagîria kuo,

**46** akîmeeraga atîrî, “Ngai augîte Mandîkorî matheru atî, ‘hekarû yakwa nî nyomba ya kûvoyagîrwa,’ nwatî mue mûmîtuîte ngurunga ya acunani!”

**46**

**47** Wa mûthenya Jesû nîwathomithanagîria hekarûrî. Nao anene a athînjîri-Ngai, arimû a Watho wa vamwe na atongoria a andû nîmeendaga kûmûraga.

**48** Nwatî matingîavotire gwîka guo nîûndû andû onthe mekaraga mamûthikîrîrîtie matakwenda kûvîtûkwa nî kiugo gîake wana kîmwe.

# Luka 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîûria kîgiî wathani wa Jesû

## (

## Mat 21.23-27

## ;

## Mar 11.27-33

## )

## Ngerekano ya arîmi arîa maakomborithîtue mûgûnda wa mîthavibu

## (

## Mat 21.33-46

## ;

## Mar 12.1-12

## )

## Kîûria kîgiî kûrîva gooti

## (

## Mat 22.15-22

## ;

## Mar 12.13-17

## )

## Kîûria kîgiî kûriûka gwa akuû

## (

## Mat 22.23-33

## ;

## Mar 12.18-27

## )

## Kîûria kîgiî Mesaya

## (

## Mat 22.41-46

## ;

## Mar 12.35-37

## )

## Îîmenyagîrîreni kuumana na arimû a Watho

## (

## Mat 23.1-36

## ;

## Mar 12.38-40

## )

**1** Mûthenya ûmwe rîrîa Jesû aarî hekarûrî akîthomithia andû na akîvunjia Ûvoro Mwaro, anene a athînjîri-Ngai na arimû a Watho wa vamwe na athuuri nîmaathiîre kûrî ke,

**2** na makîmûûria atîrî, “Ta twîre atîrî, wîkaga maûndû mama na wathani ûrîkû, na nû wakûveere wathani ûcio?”

**2**

**3** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Rîu wa nanie tigani nîmûrie kîûria; Tambîrani

**4** nû watûmire Johana akavatithanie, nî Ngai kana nî andû?”

**4**

**5** Nao nîmaambîrîrie kûrania atîrî, “Nîtuga atîa? Wona twauga, ‘Johana aatûmirwe nî Ngai,’ ke nîagûtûûria, ‘Mwaregire gwîtîkia Johana nîkî?’

**6** Nwatî wona twauga, ‘Johana aatûmirwe nî andû,’ andû aya onthe nîmagûtûriva na mathiga nîûndû nîmetîkîtie atî Johana aarî mûrathi.”

**7** Kwoguo nîmaamûcokerie atîrî, “Tue tûtiîcî aatûmirwe nû.”

**7**

**8** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Wa nanie ndikûmwîra mbîkaga maûndû mama na wathani ûrîkû.”

**8**

**9** Jesû nîwacokire akîva andû ngerekano îno: “Vîndî îmwe kwarî na mûndû wavandire mîthavibu mûgûndarî wake agîûkomborithia kûrî arîmi, agîcoka akîthiî vûrûrirî wîngî na agîkara kuo îvinda îraca.

**10** Rîrîa îvinda rîa gûketha thavibu rîakinyire, mûndû ûcio nîwatûmire ndungata yake îthiî kûrî arîmi acio îkamûgîrîre maketha mamwe make. Nwatî arîmi acio nîmaarivire ndungata îo na makîmîcokithia njara ntheri.

**11** Kwoguo mwene mûgûnda ûcio nîwacokire agîtûma ndungata îngî; wa nayo nîmaamîrivire, makîmîka maûndû ma ûûra nthoni na magîcoka makîmîcokithia njara ntheri.

**12** Nîwacokire agîtûma ndungata îngî ya kathatû; na wa nayo makîmîtivangia na makîmîrutûrûra mûgûndarî ûcio.

**13** Nake mwene mûgûnda nîweyûririe atîrî, ‘Rîu nîmbîka atîa? Nîmatûmîra mûriû wakwa ûrîa mendete na nîrî na ma nîmakûmûva gîtîîo!’

**14** Nwatî vîndî îrîa arîmi acio moonire mûriû, nîmaagîre ndundu na makîrana atîrî, ‘Ûyû nîke ûkaagaîrwa mûgûnda ûyû. Tigani tûmûrage nîguo îgai rîake rîgaatuîka rîetû!’

**15** Kwoguo nîmaamûrutûrûrire na nja ya mûgûnda ûcio na makîmûûraga.”

**15** Nake Jesû nîwaûririe atîrî, “Angwa mwene mûgûnda ûcio agaacoka ameke atîa?

**16** Agaaûka aûrage arîmi acio na anenganîre mûgûnda ûcio kûrî arîmi engî.”

**16** Na rîrîa andû meegwire ûguo nîmeeranire atîrî, “Ngai! Ûndû ûyû ûrorega gûtuîkîka!”

**17** Nwatî Jesû nîwamakûrîre metho na akîmeera atîrî, “Mûtaûkagîrwa atîa vi nî Mandîko marîa maugaga:

**17** ‘Îthiga rîrîa rîaregirwe nî atumi a nyomba,

**17** nîrîo rîtuîkîte rîa vata mûno gûkîra marîa mengî monthe.’

**17**

**18** Mûndû wa wonthe ûgûcagîra îthiga rîu nîaunangagwa nîrîo; na mûndû wa wonthe ûgûcagîrwa nîrîo nîamiûragua nîrîo.”

**18**

**19** Vîndî wa îo, arimû a Watho na anene a athînjîri-Ngai nîmaageririe kûnyita Jesû nîûndû nîmaaicî atî aavecanire ngerekano îo nîûndû wao. Nwatî nao nîmeetigîre andû.

**20** Kwoguo nîmaacaririe kamweke na makîvaka andû amwe nîguo metue athingu na makîmatûma magatuîrie ûrîa Jesû aaugaga na njîra ya ciûria nîguo mavote kûmûnenganîra kûrî mûnene ûrîa wamaathaga.

**21** Nao andû acio nîmaathiîre na makîûria Jesû atîrî, “Mwarimû, tue nîtwîcî atî we waragia na ûkathomithania maûndû ma ma na ndûrî kîmenyano, nwatî nîûthomithanagia na ma wendi wa Ngai kûrî andû ake.

**22** Ta twîre kana watho wetû nîûtwîtîkîrîtie tûrutagîre mûthamaki wa Roma mbeca cia gooti kana ndûtwîtîkîrîtie?”

**22**

**23** Nwatî Jesû nîwonire wara wao na akîmeera atîrî,

**24** “Tamoniani mbeca îmwe ya sîlûva . Mbica îno na rîîtwa rîîrî rîandîkîtwe vo nî rîa û?”

**24** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Nî cia mûthamaki wa Roma.”

**24**

**25** Jesû nîwamerire atîrî, “Kwoguo rutagîrani mûthamaki wa Roma kîndû kîrîa kîthagîrwa kîrî gîake, na mûrutagîre Ngai kîndû kîrîa kîthagîrwa kîrî gîake.”

**25**

**26** Nao matiavota kûmûgwatithia na mîario îrîa aarîtie arî mbere ya andû. Kwoguo nîmaamakire na magîkira kivi.

**26**

**27** Nao Asadukai amwe arîa maugaga atî andû arîa akuû matikaariûka, nîmaathiîre kûrî Jesû na makîmwîra atîrî,

**28** “Mwarimû, Musa aatwandîkîre Watho waugaga atî: ‘Mûthuuri angîkua na atige mûka atarî ciana, nwa nginya mûrwang'ina na mûthuuri ûcio avikie mûndûmûka ûcio wa ndigwa nîguo magîe ciana nake irîa igaatuîka cia mûrwang'ina ûcio mûkuû.’

**29** Vîndî îmwe kwarî na anake mûgwanja a îthe ûmwe na ng'ina ûmwe; ûrîa warî mûkûrû nîwavikanirie na agîcoka agîkua atagîte ciana na mûka.

**30** Nake wa kaîrî

**31** wana wa kathatû nîwavikirie mûndûmûka ûcio. Na onthe mûgwanja magîka wa ûguo na magîkua matagîte ciana nake.

**32** Na mûthiiarî mûndûmûka ûcio wa nake nîwakuire.

**33** Rîu ta twîre rîrîa akuû onthe makaariûka-î, mûndûmûka ûcio akethîrwa arî wa û? Nîûndû anake onthe mûgwanja nîmaamûvikîtie.”

**33**

**34** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Andû a mavinda mama nîmavikanagia na makavikua,

**35** nwatî andû arîa makoonwa marî agîrîru a kûriûka kuuma kûrî akuû, matikaavikania wana kana mavikue.

**36** Makethîrwa mekariî ta araika na matigaakua, na nî ciana cia Ngai nîûndû makethîrwa mariûkîte kuuma kûrî akuû.

**37** Wana nginya Musa ke mwene nîwonanîtie na ma atî akuû nîmariûkagua gîcunjîrî kîrîa kîgiî kîvînga kîrîa gîaakanaga mwaki, rîrîa eetire Mwathani, ‘Ngai wa Iburahimu, Ngai wa Isaka, na Ngai wa Jakovu.’

**38** Ke tî Ngai wa arîa akuû, nî Ngai wa arîa marî mwoyo, nîûndû nîke ûtûmaga andû onthe matûûre.”

**38**

**39** Nao arimû amwe a Watho nîmaamûcokerie atîrî, “Mwarimû, nîwacokia waro!”

**40** Nao matiamûûria kîûria kîngî.

**40**

**41** Jesû nîwacokire akîûria Asadukai atîrî, “Nîndûî gîtûmaga andû mauge atî Mesaya nî mûrû wa Daudi?

**42** Daudi ke mwene augîte îvukuurî rîa thaburi atî,

**42** ‘Ngai-Mûnene nîwerire Mwathani wakwa atîrî:

**42** Îkara nthî mwena wakwa wa ûrîo,

**42**

**43** nginya rîrîa ngatûma nthû ciaku ituîke gaturwa ka magûrû maku.’

**43**

**44** Angîthîrwa Daudi aamwîtîte ‘Mwathani;’ nîndûî kîngîtûma Mesaya atuîke Mûrû a Daudi?”

**44**

**45** Rîrîa andû onthe maamûthikîrîrîtie, Jesû nîwerire arutwa ake atîrî,

**46** “Îîmenyerereni kuumana na arimû a Watho arîa mendete kûrûra mekîrîte kanjû ndaca, na mendete gûkethua na gîtîîo kîîngî mûno marî thokorî; na methuuragîra itî cia mbere mavoerorî na makethuurîra vandû varîa varo mûno marugarî.

**47** Andû acio nwao mathithûkagîra aka a ndigwa na makamacuna indo ciao cionthe na magacoka makeyonania ûrîa marî aro na njîra ya kûracavia mavoya. Andû acio nîmakaaverithua mûno makîria!”

# Luka 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûvothi wa mûndûmûka wa ndigwa

## (

## Mar 12.41-44

## )

## Jesû nîwaririe ûvoro wîgiî kwomomorwa kwa hekarû

## (

## Mat 24.1-2

## ;

## Mar 13.1-2

## )

## Mathîna na mînyamaaro

## (

## Mat 24.3-14

## ;

## Mar 13.3-13

## )

## Jesû nîwaririe ûvoro wîgiî kwomomorwa kwa îtûûra rîa Jerusalemu

## (

## Mat 24.15-21

## ;

## Mar 13.14-19

## )

## Gûka kwa Mûrû wa Mûndû

## (

## Mat 24.29-31

## ;

## Mar 13.24-27

## )

## Kûthoma kuumana na mûtî wa mûkûyû

## (

## Mat 24.32-35

## ;

## Mar 13.28-31

## )

## Vata wa kwîmenyerera

**1** Jesû nîwaroririe na akîona itonga ikîrekia mûvothi wacio kathandûkûrî ka mûvothi.

**2** Nîwacokire akîona mûndûmûka wa ndigwa warî mûthîni mûno akîrekia tûtuururu twîrî.

**3** Nake nîwamerire atîrî, “Nîramwîra na ma atî mûndûmûka ûyû wa ndigwa na mûthîni, nîwarekia makîria ya acio engî onthe.

**4** Nîûndû acio engî mavotha matigari ma ûtonga wao, nwatî mûndûmûka ûyû wana arî mûthîni ûguo, arekia mûthithû wake wonthe.”

**4**

**5** Arutwa amwe nîmaaragia ûvoro wîgiî hekarû na makiugaga ûrîa yonekanaga îgemetue na mathiga ma goro wa vamwe na indo nthaka irîa andû maavecanîte nîûndû wa gûtîîa Ngai. Nake Jesû nîwamerire atîrî,

**6** “Maûndû mama monthe mûrona vîndî nîgakinya îrîa ava vakethîrwa vatarî wana îthiga rîmwe rîrî îgûrû rîa rîrîa rîngî; mathiga monthe nîmakoomomorwa.”

**6**

**7** Arutwa nîmaamûririe atîrî, “Mwarimû, maûndû mama mageekîka rî? Na nîndûî gîgaatwonia atî maûndû mama marî vakuvî gwîkîka?”

**7**

**8** Jesû nîwamerire atîrî, “Îîmenyagîrîreni mûtikavîtithue. Nîûndû andû eengî nîmagaaûka makîvûthagîra rîîtwa rîakwa na makiugaga atîrî, ‘Nie nînie Kristû!’ na ‘Îvinda nîrîkinyu!’ Nwatî mue mûtikamarûmîrîre.

**9** Rîrîa mûkeegua ûvoro wa mbaara kana mbûkanîrîro mûtigetigîre, nîûndû maûndû mau nwa nginya mambe mekîke nwatî ûguo tî kuga atî îvinda rîrî vakuvî.”

**9**

**10** Jesû nîwacokire akîmeera atîrî, “Andû a vûrûri ûmwe nîmakaarûa na andû a vûrûri ûrîa wîngî, nao andû a ûthamaki ûmwe marûe na andû a ûthamaki ûrîa wîngî.

**11** Kûndû kwîngî nîgûkaagîa na ithingithia inene, yûra, na mîrimû na kûgîe na maûndû ma kûmakania na ma kûgegania kuuma îgûrû.

**12** Nwatî mbere ya maûndû mama monthe mekîke, mue nîmûkaanyitwa na mûnyarirwe. Nîmûkaanenganîrwa nîguo mûcirithîrue mavoerorî na mwikue njeera na mûcoke mûvirwe mbere ya athamaki na aathani nîûndû wakwa.

**13** Gaka gakethîrwa karî kamweke kenyu ga kûvunjia Ûvoro Mwaro.

**14** Tuani ciira mbere na mûtigetange mûgîîciria ûrîa mûgacokia mûgîcirithua.

**15** Nîûndû nie nîngaamûva mîario na ûûgî ûrîa gûtarî nthû yenyu wana îmwe îngîvota kûregana naguo kana gûûkararia.

**16** Mue nîmûkaanenganîrwa nî aciari enyu, nî aa mûrwanyûkwe, nî andû a mûciî wenyu, wana nî arata enyu na amwe gatagatîrî kenyu maûragwe.

**17** Andû onthe nîmakaamûmena nîûndû wa rîîtwa rîakwa.

**18** Nwatî gûtirî rûcuîrî wana rûmwe rwa ciongo cienyu rûkaaûra.

**19** Ûmîrîriani na nîmûkaavonokia mîoyo yenyu.

**19**

**20** “Vîndî îrîa mûkoona îtûûra rîa Jerusalemu rîthiûrûrûkîrîtue nî athigari, nîmûkaamenya atî îvinda rîarîo rîa kwomomorwa rîrî vakuvî.

**21** Vîndî îo andû arîa makeethîrwa marî Judea nîmakaaûra mathiî irîmarî, na arîa makeethîrwa marî îtûûrarî, nîmakaauma kuo, nao arîa makeethîrwa marî nja ya îtûûra, matikanagerie kûrîtonya.

**22** Nîûndû mîthenya îo nîo îkethîrwa îrî ya kûverithania nîguo maûndû monthe marîa Mandîko Matheru maugîte mavinge.

**23** Na kaî aka arîa makeethîrwa marî îvu kana makîongithia nîmakeethîrwa na thîna-î! Nîgûkaagîa na kîeva kînene gûkû nthî na marakara ma Ngai nîmagaakinyîra andû aya.

**24** Andû amwe nîmakaaûragwa na mviû na engî nîmagaatavwa na mavirwe mavûrûrirî monthe. Nao andû a ndûrîrî nîmakaaverithia andû a Jerusalemu nginya rîrîa kavinda ka andû a ndûrîrî ga kwathana gakaathira.

**24**

**25** “Nîgûkaagîa na marûûri riûarî, mwerirî na njatarî. Nakuo gûkû nthî, andû a mavûrûri monthe nîmagaata mwîvoko na metigîre marurumî ma îria na makûmbî ma manjî.

**26** Andû nîmakaagirîka nîûndû wa guoya vîndî îrîa makeethîrwa metererete kwona ûrîa nthî yonthe îgekara, nîûndû mavinya monthe ma îgûrû nîmakenyenyua.

**27** Nake Mûrû wa Mûndû nîagaacoka onekane agîûka arî îtuurî na arî na vinya na riiri.

**28** Vîndî îrîa maûndû mama makaambîrîria gwîkîka, mûkaarûngama na mûkîrîrie ciongo cienyu na îgûrû, nîûndû ûvonokio wenyu ûkeethîrwa ûrî vakuvî.”

**28**

**29** Jesû nîwacokire akîva arutwa ake ngerekano îno: “Ta îcirieni ûvoro wîgiî mûtî wa mûkûyû na mîtî îrîa îngî yonthe.

**30** Rîrîa mwona mathangû ma mîtî îo mambîrîria kuuma, mue nîmûmenyaga atî vîndî ya mbura îrî vakuvî.

**31** Rîrîa mûkoona maûndû mama mambîrîria gwîkîka, nîmûkaamenya atî Ûthamaki wa Ngai ûrî vakuvî.

**31**

**32** “Nîramwîra na ma atî, rûciaro rûrû rûtingîthira maûndû mama monthe matarî mavingu.

**33** Îgûrû na nthî nîikaathira, nwatî ciugo ciakwa itikaathira.”

**33**

**34** “Îîmenyerereni! Mûtigetîkîre gûtûmîra mavinda menyu monthe na kûrîa mûno na kûnyua na kûthînîka mûno mûgîîciria mûno ûvoro wîgiî maûndû ma gûkû nthî. Mweka ûguo mûkethîrîrua nî mûthenya ûcio mûtevarîrîtie,

**35** wata ûrîa mbîa îthagîrîrua nî mûtego îtevarîrîtie. Nîûndû mûthenya ûcio ûgaaûka kûrî andû onthe arîa matûûraga gûkû nthî.

**36** Îkaragani mwîvarîrîtie vingo cionthe na mûkîvoyaga, nîguo mûgîe na vinya wa kûmîrîria maûndû monthe marîa marî vakuvî gwîkîka, na mûgîe vinya wa kûrûngama mbere ya Mûrû wa Mûndû.”

**36**

**37** Wa mûthenya, wa mûthenya, Jesû nîwathomithanagia hekarûrî, na gwatuka akathiî kûraara kîrîmarî Kîam mîtî ya Mîtamaiyû.

**38** Wa kîraûko tene andû onthe nîmaathiîcaga hekarûrî kûmûthikîrîria.

# Luka 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûvango wa kûûraga Jesû

## (

## Mat 26.1-5

## ;

## Mar 14.1-2

## ;

## Joh 11.45-53

## )

## Judasi nîwetîkîre gûcukanîrîra Jesû

## (

## Mat 26.14-16

## ;

## Mar 14.10-11

## )

## Jesû nîwevarîrie kûrîa irio cia pasaka

## (

## Mat 26.17-25

## ;

## Mar 14.12-21

## ;

## Joh 13.21-30

## )

## Irio cia Kîvwaî cia Mwathani

## (

## Mat 26.26-30

## ;

## Mar 14.22-26

## ;

## 1Akor 11.23-25

## )

## Ngarari cia kwenda kûmenya nî ûrîkû mûnene

## Jesû nîwerire Petero atî nîakûmûkaana

## (

## Mat 26.31-35

## ;

## Mar 14.27-31

## ;

## Joh 13.36-38

## )

## Kîveeti, mbooro na rûviû

## Jesû nîwavoire arî kîrîmarî kîa mîtî ya Mîtamaiyû

## (

## Mat 26.36-46

## ;

## Mar 14.32-42

## )

## Jesû nîwanyitirwe

## (

## Mat 26.47-56

## ;

## Mar 14.43-50

## ;

## Joh 18.3-11

## )

## Petero nîwakaanire Jesû

## (

## Mat 26.57-58

## ,

## 69-75

## ;

## Mar 14.53-54

## ,

## 66-72

## ;

## Joh 18.12-18

## ,

## 25-27

## )

## Jesû nîwanyûrûrirue na akîrivwa

## (

## Mat 26.67-68

## ;

## Mar 14.65

## )

## Jesû nîwacirithirue nî kîama

## (

## Mat 26.59-66

## ;

## Mar 14.55-64

## ;

## Joh 18.19-24

## )

**1** Mûthenya wa kîrugo Kîam mîgate îrîa îtethagîrwa îkîrîtwe ndawa ya kwimbia nîwakuvîvîrie. Kîrugo kîu gîtagwa pasaka.

**2** Nao anene a athînjîri-Ngai, arimû a Watho, nîmaatuîragia ûrîa mangîûragithia Jesû na nthitho, nîûndû nîmeetigagîra andû.

**2**

**3** Caitani nîwatonyire Judasi ûrîa wetagwa Mûsikariota na ûrîa warî ûmwe wa arutwa arîa îkûmi na aîrî a Jesû.

**4** Kwoguo Judasi nîwathiîre kûrî anene a athînjîri-Ngai, wa vamwe na anene a athigari arîa marangagîra hekarû nîguo marîkanîre ûrîa agûcukanîrîra Jesû kûrî o.

**5** Nao nîmaakenire na makîrîkanîra atî nîmakûmûrîva mbeca.

**6** Judasi nîwetîkanirie nao na akîambîrîria gûcaria kamweke ga gûcukanîrîra Jesû kûrî o andû matakûmenya.

**6**

**7** Mûthenya nîwakinyire vîndî ya kîrugo Kîam mîgate îrîa îtethagîrwa îkîrîtwe ndawa ya kwimbia. Mûthenya ûcio nîguo tûtûrûme twa kûrîwa vîndî ya pasaka twathînjagwa.

**8** Nake Jesû nîwatûmire Petero na Johana akîmeera atîrî, “Thiîni mûkavarîrie irio cia pasaka nîguo tûke tûrîe.”

**8**

**9** Nao nîmaamûririe atîrî, “Nîkû ûrenda tûthiî tûkavarîrie irio cia pasaka?”

**9**

**10** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mûgîtonya îtûûrarî nîmûgûtûngana na mûndûmûrûme akuuîte mûtûngi wa manjî. Mumeni vuva na mûtonye nyomba îrîa ke agaatonya.

**11** Na mwamîtonya mwîre mwene yo atîrî, ‘Mwarimû atwîra tûke tûkwîre ûtwonie nyomba ya ageni, îrîa ke na arutwa ake makûrîra irio cia pasaka!’

**12** Nake mûndû ûcio nîakûmwonia nyomba nene ngorovarî îgûrû na îrî na indo cionthe. Kûu nîkuo mûkûvarîria.”

**12**

**13** Nao nîmaathiîre na makîthîrîria gwîkariî wata ûrîa Jesû aameerîte na makîvarîria irio cia pasaka.

**13**

**14** Rîrîa îvinda rîakinyire, Jesû na atûmwa ake nîmeekarire metharî kûrîa.

**15** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nie nîrendete mûno tûrîcanîre namue irio ino cia pasaka mbere ya nthînue.

**16** Nîûndû nîramwîra na ma atî nie ndikaamîrîa rîngî nginya rîrîa îkaavingua Ûthamakirî wa Ngai.”

**16**

**17** Jesû nîwacokire agîoca gîkombe, agîcokia ngatho na akiuga atîrî, “Keni gîkombe gîkî na mûkînyunyanîre.

**18** Nîramwîra na ma atî, kuuma rîu nginya rîrîa Ûthamaki wa Ngai ûgaaûka, nie ndikaanyua ndivei îno.”

**18**

**19** Nîwacokire agîoca mûgate na arîkia gûcokeria Ngai ngatho, akîwenyûranga na akînengera arutwa ake akiugaga atîrî, [“Ûyû nîguo mwîrî wakwa ûrîa ûvecanîtwe nîûndû wenyu. Îkagani ûguo nîguo mûndirikanage.”

**20** Na marîkia kûrîa, nîwamanengere gîkombe akiugaga atîrî, “Gîkombe gîkî nî Kîam nthakame yakwa ya kîrîkanîro gîcerû îrîa yetûrûrirwe nîûndû wenyu.]

**20**

**21** “Nwatî menyani atî mûndû ûrîa ûkûnjukanîrîra arî vamwe nanie ava metharî îno!

**22** Mûrû wa Mûndû nîagûkua wata ûrîa Ngai atuîte, nwatî kaî mûndû ûrîa ûkamûcukanîrîra arî na thîna-î!”

**22**

**23** Nao arutwa nîmaambîrîrie kûrania, nî ûrîkû gatagatîrî kao wavangîte gûcukanîrîra Jesû.

**23**

**24** Nîgwacokire gûkîgîa na ngarari cia kwenda kûmenya nî ûrîkû mûnene viû gatagatîrî ka arutwa.

**25** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Athamaki a andû arîa matetîkîtie nîmakinyagîrîria andû arîa maathaga, na athani acio nîmendaga gwîtwa, ‘Arata a andû.’

**26** Nwatî ûguo tîguo mwîkariî. Tigani ûrîa mûnene viû gatagatîrî kenyu atuîke mûnini viû, na mûtongoria atuîke ta ndungata.

**27** Nî mûndû ûrîkû wîthagîrwa arî mûnene viû; nî ûrîa wîkaraga metharî nîguo avirîrwe irio kana nî ûrîa ûviranagîra irio metharî? Na kinthî tî mûndû ûrîa wîkaraga metharî nîguo avirîrwe irio? Nwatî nie nîrî gatagatîrî kenyu mbîkariî ta ndungata yenyu.

**27**

**28** “Mue mwîthîrîtwe mûrî vamwe nanie mûno ngîgerua.

**29** Kwoguo wata ûrîa Ngai Vava aamveere ûvoti wa kwathana, ûguo nwa ta guo wa nanie ngûmûva ûvoti.

**30** Nîmûkaarîra na mûnyuîre metharî yakwa Ûthamakirî wakwa, na mûcoke mwîkarîre itî cia Ûthamaki na mwathe mîvîrîga îrîa îkûmi na îrî ya Isiraeli.”

**30**

**31** Jesû nîwacokire akiuga atîrî, “Simoni, Simoni! Tathikîrîria! Caitani nîmûve rûtha rwa kûmûgeria muonthe na acagûranie andû arîa aro kuuma kûrî arîa acûku, wata ûrîa mûrîmi acagûranagia ngano kuuma kûrî macaki.

**32** Nwatî we Simoni, nie nîrîmûkûvoeru nîguo wîtîkio waku ndûkenyenyue. Na wanjokerera ûgeekagîra aa mûrwanyûkwe vinya.”

**32**

**33** Nake Petero nîwamûcokerie atîrî, “Mwathani, nie nîrî mwîvarîriu kûvingîrwa njeera wana kûûragwa vamwe nawe!”

**33**

**34** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Nîrakwîra na ma atî, ngûkû tî îgamba ûtukû wa ûmûnthî ûtakaanîte maita mathatû atî we ndûmbîcî.”

**34**

**35** Jesû nîwacokire akîûria arutwa ake atîrî, “Vîndî îrîa namûtûmîte mûtarî na kîveeti, mbooro wana kana iratû, kûrî kîndû wana kîmwe mwaturire?”

**35** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Gûtirî kîndû twaturire.”

**35**

**36** Jesû nîwacokire akîmeera atîrî, “Nwatî rîu, mûndû wa wonthe ûrî na kîveeti kana mbooro nîakuue, na mûndû wa wonthe ûtarî na rûviû nwa nginya endie îgooti rîake arûgûre.

**37** Nîûndû nîramwîra atî Mandîko Matheru marîa maugîte atîrî, ‘Nîwatuîrîrwe ûndû ûmwe na imaramari,’ nwa nginya mavingue; nîûndû maûndû marîa mandîkîtwe îgûrû rîakwa nî vîndî maravinga.”

**37**

**38** Nao arutwa nîmaamwîrire atîrî, “Mwathani! Taroria! Ava varî na mviû igîrî.”

**38** Nake nîwamacokerie atîrî, “Nî ûguo rîu! Icio nîmbîganu!”

**38**

**39** Jesû nîwaumire îtûûrarî rîu na wata ûrîa aamenyerete, akîthiî kîrîmarî Kîam mîtî ya Mîtamaiyû. Nao arutwa ake nîmaamumire vuva.

**40** Rîrîa aakinyire kuo, nîwamerire atîrî, “Voyani nîguo mûtikagwe mageriorî.”

**40**

**41** Jesû nîwacokire akîmatiga, akîthiî vandû wata varîa mûndû angîvota gwikia îthiga, na aaturia maru nîwavoire atîrî,

**42** “Vava, ûngîenda nthengutîria gîkombe gîkî Kîam mathîna, nwatî îka ûrîa we ûkwenda, tî ûrîa nie ngwenda.” [

**43** Na vîndî wa îo mûraika kuuma îgûrû nîwamumîrîre na akîmwîkîra vinya.

**44** Jesû arî na ûrûrû mwîngî ngororî yake, nîwavoire na kîo kîîngî mûno. Nayo nthithina yake nîyagwîcaga nthî îkariî ta matata manene ma nthakame.]

**44**

**45** Rîrîa Jesû aarîkirie kûvoya, nîwacokire varîa aatigîte arutwa ake na akîmethîrîria mamamîte na maûrîtwe nî vinya nîûndû wa kîeva.

**46** Nake nîwamaûririe atîrî, “Nîndûî gîtûmîte mûmame? Ûkîrani mûvoe nîguo mûtikagwe mageriorî.”

**46**

**47** Rîrîa Jesû aaragia andû eengî nîmaakinyire matongoreretue nî mûndû wetagwa Judasi ûrîa warî ûmwe wa arutwa arîa îkûmi na aîrî. Judasi nîwakuvîvîrie Jesû nîguo amûmumunye.

**48** Nwatî Jesû nîwamûririe atîrî, “Judasi, ûracukanîrîra Mûrû wa Mûndû na njîra ya kûmûmumunya?”

**48**

**49** Rîrîa arutwa arîa maarî na Jesû moonire ûrîa kwathiîte gwîkîka, nîmaamûririe atîrî, “Mwathani, tûmatemange na mviû cietû?”

**50** Na ûmwe gatagatîrî kao nîwarengire gûtû kwa ûrîo kwa ngombo ya Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene.

**50**

**51** Nwatî Jesû nîwaugire atîrî, “Tigani gwîka ûguo!” Nake nîwacokire akîvutia gûtû kwa ngombo îo na akîmîvonia.

**51**

**52** Jesû nîwacokire akîîra anene a athînjîri-Ngai, arangîri a hekarû na atongoria a mavoero arîa maathiîte kûmûnyita atîrî, “Nîkwa nîrî mûtoi nîguo mûke kûnyita mûkuuîte mviû na njokoma?

**53** Mûthenya wa mûthenya nîrethagîrwa nîrî namue hekarûrî na mûtiranyitaga. Nwatî gaka nîko kavinda kenyu ga gwîka ûrîa mwîcirîtie gwîka mûtongoretue nî vinya wa nduma.”

**53**

**54** Nao nîmaanyitire Jesû na makîmûvira mûciî kwa Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene. Nake Petero nîwamaumire vuva arî varaca.

**55** Nao athigari marîkia gwakia mwaki nja gatagatî, Petero nîwekarire nthî vamwe nao.

**56** Rîrîa ndungata îmwe ya mwîrîtu yonire Petero amûrîkîtwe nî ûtheri wa mwaki, nîyamûroririe mûno na akiuga atîrî, “Mûndû ûyû wa nake arethagîrwa arî vamwe na Jesû.”

**56**

**57** Nwatî Petero nîwakaanire akiugaga atîrî, “We mûndûmûka ûyû, tenya kûndeterere, nie wana ndiîcî mûndû ûyû!”

**57**

**58** Vuva wa kavinda kanini, mûndû wîngî nîwonire Petero na akîmwîra atîrî, “Wa nawe ûrî ûmwe wa o!”

**58** Nwatî Petero nîwamûcokerie atîrî, “We mûndû ûyû, tenya kûndeterere, nie ndîrî ûmwe wa o!”

**58**

**59** Vuva wa îthaa ta rîmwe ûguo, mûndû wîngî nîwakinyîrîrie ûvoro ûcio akiuga atîrî, “Na ma mûndû ûyû mararî na Jesû, nîûndû wa nake nî Mûgalili!”

**59**

**60** Nwatî Petero nîwamûcokerie atîrî, “Mûndû ûyû, tenya kûndeterere, nie wana ndiramenya ûrîa ûrauga!”

**60** Kavinda wa kau aaragia, ngûkû nîyagambire.

**61** Nake Mwathani nîwavûgûkire na akîroria Petero. Petero nîwacokire akîririkana ciugo irîa Mwathani aamwîrîte atî: “Mbere ya ngûkû îgambe ûtukû wa ûmûnthî, nîûkwîthîrwa ugîte maita mathatû atî we ndûmbîcî.”

**62** Nake Petero nîwacokire akiuma nja na akîrîra arî na ûrûrû mwîngî ngororî yake.

**62**

**63** Andû arîa maarangîrîte Jesû nîmaamûnyûrûririe na makîmûriva.

**64** Nîmaacokire makîmûmika metho na makîmûria atîrî, “Mûrathi ûyû, ta îcirîrie nû wakûringa!”

**65** Nao nîmaacokire makîmwîra maûndû meengî ma kûmûruma.

**65**

**66** Kîraûko gwakîa atongoria a mavoero, anene a athînjîri-Ngai na arimû a Watho, nîmaatûnganire vamwe. Nake Jesû nîwarûngamirue mbere ya athuuri acio a Kîamma

**67** na makîmûûria atîrî, “Ta twîre atîrî, we nîwe Mesaya?”

**67** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nie wana nîngîmwîra mûtingîmbîtîkia.

**68** Na nîngîmûria kîûria, mûtingînjokeria.

**69** Nwatî kuuma rîu Mûrû wa Mûndû akethagîrwa ekarîte mwenarî wa ûrîo wa Ngai mwene vinya wonthe.”

**69**

**70** Nao athuuri acio onthe a Kîamma nîmaamûririe atîrî, “We vi nîwe Mûriû wa Ngai?”

**70** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mue nîmwauga atî nie nînie ke.”

**70**

**71** Nao athuuri acio a Kîamma nîmeeranire atîrî, “Nî ûira wîngî ûrîkû tûravatara? Tue nîtweîguîra ûrîa auga.”

# Luka 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwacirithirue nî Pilato

## (

## Mat 27.1-2

## ,

## 11-14

## ;

## Mar 15.1-5

## ;

## Joh 18.28-38

## )

## Jesû nîwavirirwe kûrî Herode agacirithue

## Jesû nîwatuîrîrwe kûûragwa

## (

## Mat 27.15-26

## ;

## Mar 15.6-15

## ;

## Joh 18.39—19.16

## )

## Jesû nîwambirwe

## (

## Mat 27.32-44

## ;

## Mar 15.21-32

## ;

## Joh 19.17-27

## )

## Gûkua kwa Jesû

## (

## Mat 27.45-56

## ;

## Mar 15.33-41

## ;

## Joh 19.28-30

## )

## Kûthikwa kwa Jesû

## (

## Mat 27.57-61

## ;

## Mar 15.42-47

## ;

## Joh 19.38-42

## )

**1** Athuuri onthe a Kîamma nîmaaûkîrire na makîvira Jesû agacirithue nî Pilato.

**2** Nao nîmaambîrîrie kûmûthitanga makiugaga atîrî, “Tue tûranyitire mûndû ûyû akîvîtithia andû a vûrûri wetû. Arameeraga matikarutîre mûthamaki wa Roma mbeca cia gooti na akauga atî ke nîke Mesaya, mûthamaki.”

**2**

**3** Nake Pilato nîwamûûririe atîrî, “We nîwe mûthamaki wa Ayahudi?”

**3** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “We nîwe wauga guo.”

**3**

**4** Pilato nîwacokire akîîra anene a athînjîri-Ngai wa vamwe na kîrîndî atîrî, “Nie ndirona ûndû wana ûmwe mûcûku nîngîthitanga mûndû ûyû naguo.”

**4**

**5** Nwatî nîmaakinyîrîrie ûvoro ûcio mûno makiugaga atîrî, “Mûndû ûyû akîthomithia nîaraunjuga andû a vûrûri wonthe wa Judea. Ke aambîrîrie vûrûrirî wa Galili na rîu arî gûkû gwetû.”

**5**

**6** Vîndî îrîa Pilato eegwire ûguo nîwaûririe atîrî, “Mûndû ûyû nî Mûgalili?”

**7** Rîrîa Pilato aamenyire atî Jesû aarî wa kuuma vûrûrirî ûrîa Herode aathanaga, nîwamûtûmire kûrî Herode. Vîndî îo Herode wa nake aarî Jerusalemu.

**8** Nake Herode nîwakenire mûno rîrîa oonire Jesû, nîûndû aarî mwîgu ngumo yake na nîwatûûrîte arî na mwîrîgîrîro mûno wa kwenda kwona Jesû akîringa ciama.

**9** Kwoguo Pilato nîwaûririe Jesû ciûria nyîngî, nwatî Jesû ndaamûcokeria.

**10** Nao anene a athînjîri-Ngai na arimû a Watho arîa maarûngamîte vo, nîmaathitangire Jesû mevotorete mûno.

**11** Nake Herode na athigari ake nîmaanyûrûririe Jesû na makîmwîka maûndû meengî ma ûûra nthoni. Nîmaacokire makîmwîkîra kanjû yarî ya goro na ya riiri na makîmûcokia kûrî Pilato.

**12** Kuuma mûthenya ûcio Herode na Pilato nîmaatuîkire arata wana ethîrwa vau mbererî maarî nthû.

**12**

**13** Pilato nîwetire mûcemanio wa anene a athînjîri-Ngai, atongoria wa vamwe na kîrîndî,

**14** na akîmeera atîrî, “Mue mûndetere mûndû ûyû na mwambîra atî ke nîaravîtithagia andû. Nînarîkia kûmûcirithia mûrî vo na ndinona ekîte îvîtia wana rîmwe rîa marîa mûramûthitanga namo.

**15** Wana nginya Herode ndanoona ekîte îvîtia wana rîmwe nîûndû nîamûcokirie kûrî tue. Mûndû ûyû tî mwîku îvîtia wana rîmwe rîngîtûma atuîre kûûragwa.

**16** Kwoguo nîmûrivithia ivoko na njoke nîmûrekie.” [

**17** Pilato nîwetîkîrîtue nî watho wa Ayahudi amarekerie mûndû ûmwe vîndî ya pasaka].

**17**

**18** Nakîo kîrîndî kîonthe nîkîaugîrîrie atîrî, “Mûndû ûyû nîaûragwe na tûcoke twovorerwe Baraba!”

**19** (Baraba oovetwe nîûndû wa kunjuga andû îtûûrarî na nîûndû wa kûûragana.)

**19**

**20** Pilato nîwarîrie kîrîndî wa rîngî nîûndû nîwendaga kûrekia Jesû.

**21** Nwatî kîrîndî nîkîaugîrîrie atîrî, “Mwambe mûtharavarî îgûrû! Mwambe mûtharavarî îgûrû!”

**21**

**22** Wa rîngî Pilato nîwamaarîrie rita rîa kathatû na akîmaûria atîrî, “Mûndû ûyû ekîte wîvia ûrîkû? Nie ndirona ekîte îvîtia wana rîmwe rîngîtûma atuîrwe kûûragwa. Kwoguo nîmûrivithia ivoko na njoke nîmûrekie.”

**22**

**23** Nwatî kîrîndî nîkîathiîre na mbere kugîrîria gîkinyîrîrîtie gîkiuga atî Jesû ambwe, na mûthiiarî kugîrîria kwao gûkîvootana.

**24** Kwoguo Pilato nîwacokire agîtua ciira akiuga mavingîrue ûrîa meendaga.

**25** Nîwamovorere mûndû ûrîa meendaga, ûrîa wovetwe nîûndû wa kunjuga andû îtûûrarî na wa kûûragana. Nîwacokire akîmanengera Jesû nîguo mamwîke ûrîa meendaga.

**25**

**26** Rîrîa athigari maaumagarîtie Jesû mathiîte kûmwamba, nîmaatûnganire na mûndû ûmwe wa kuuma îtûûrarî rîa Kurene wetagwa Simoni aumîte ya mîgûndarî. Nîmaamûnyitire makîmwigîrîra mûtharava nîguo aûkue aumîte Jesû vuva.

**26**

**27** Andû eengî mûno nîmaaumire Jesû vuva na gatagatîrî kao vaarî na aka maarîragîra Jesû marî na kîeva kîîngî ngororî ciao.

**28** Nwatî Jesû nîwevûgûrire na kûrîa maarî na akîmeera atîrî, “Mue aka aya a Jerusalemu tigani kûndîrîra, îîrîrîreni mue ene na mûrîrîre ciana cienyu.

**29** Nîûndû mîthenya nîyûkîte rîrîa andû makaambîrîria kuga atîrî, ‘Na kaî aka arîa nthaata arîa mataanaciara na arîa matanongia, nîarathime-î.’

**30** Kavinda kau nîrîo andû makaambîrîria kwîra irîma atîrî, ‘Tûgwîreni!’ na macoke meere tûrîma atîrî, ‘Tûkunîkîreni!’

**31** Nîûndû angîthîrwa andû nîmareka maûndû ta mama vîndî îrîa mûtî ûrî mwîthî, gûgeekara atîa mûtî waûma?”

**31**

**32** Na andû engî aîrî ageri ngero nîmaaumagarirue nîguo makaûragwe vamwe na Jesû.

**33** Rîrîa maakinyire vandû vetagwa, “Îvîndî rîa Kîongo,” nîmaambire Jesû vo wa vamwe na ageri ngero acio aîrî, ûmwe mwena wake wa ûrîo, na ûcio wîngî mwena wake wa ûmotho.

**34** Nake Jesû nîwaugire atîrî, “Ngai Vava, movere nîûndû matiîcî ûrîa mareka.”

**34** Nao nîmaaûthîre nguo cia Jesû nîguo mamenye ûrîa makûigaana.

**35** Rîrîa andû maarûngamîte vau maroretie, atongoria a Ayahudi nîmaanyûrûririe Jesû makîmwîraga atîrî, “Nîaravonokagia andû arîa engî, tiga evonokie rîu angîthîrwa ke nîke Mesaya ûrîa Ngai athuurîte!”

**35**

**36** Wa nao athigari nîmaathiîre kûrî Jesû, makîmûva ndivei ino ngagatu na makîmûnyûrûria

**37** makîmwîraga atîrî, “Îîvonokie rîu angîthîrwa we nîwe Mûthamaki wa Ayahudi!”

**37**

**38** Na vau mûtharavarî îgûrû rîa kîongo Kîam Jesû, vaarî na kîmenyithia Kîamndîkîtwe atîrî: “Ûyû nîke mûthamaki wa Ayahudi!”

**38**

**39** Na mûndû ûmwe wa arîa maambîtwe nîûndû wa kûgera ngero nîwamûrumire akîmwîraga atîrî, “Na kinthî we tîwe Mesaya? Îîvonokie na ûcoke ûtûvonokie!”

**39**

**40** Nwatî mûndû ûcio wîngî nîwamûkaanirie akîmwîraga atîrî, “Anga ndwîtigagîra Ngai? We ûtuîrîrîtwe ûndû ûmwe nake?

**41** Tue tûtuîrîrîtwe îvera rîringanîte na ciîko irîa twîkîte. Nwatî mûndû ûyû tî mwîku ûndû wana ûmwe mûcûku.”

**42** Nake mûndû ûcio nîwacokire akîîra Jesû atîrî, “Jesû, ûkaandirikana vîndî îrîa ûgaatuîka Mûthamaki!”

**42**

**43** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Na ma nîrakwîra atî, ûmûnthî ûyû, nîwîthîrwa ûrî îkenero vamwe nanie.”

**43**

**44** Kuuma thaa thita cia mûthenya, riûa nîrîatigire kwara na vûrûri wonthe ûkîgîa nduma nginya thaa kenda,

**45** nakîo gîtambaa Kîam hekarû gîgîatûkana maita maîrî.

**46** Jesû nîwaugîrîrie na mûgambo mûnene atîrî, “Vava, nînakûnengera mwoyo wakwa.” Na arîkia kuga ûguo agîtuîkana.

**46**

**47** Vîndî îrîa mûnene wa athigari îgana oonire ûrîa gwekîka, nîwakumirie Ngai akiugaga atîrî, “Na ma mûndû ûyû ararî mûthingu!”

**47**

**48** Rîrîa andû onthe arîa maacemanîtie kwîroreria, moonire ûrîa gwekîka nîmeenûkire makîîriraga.

**49** Nao andû onthe arîa maamwîcî wa vamwe na aka arîa maamûrûmîrîrîte kuuma Galili, nîmaarûngamire vandû varaca maroretie.

**49**

**50** Kwarî mûndû wetagwa Josefu waumîte Arimathea, îtûûra rîa Judea. Ke aarî mûndû mwaro na mûthingu.

**51** Nîwatûûraga etererete gûka kwa Ûthamaki wa Ngai. Wana ethîrwa aarî mûthuuri wa Kîamma Kîam Ayahudi, ke ndetîkanîtie na îtua na gîko Kîamo.

**52** Josefu nîwathiîre kûrî Pilato na akîvoya mwîrî wa Jesû.

**53** Nîwacokire akîûruta mûtharavarî, akîûrigica na cuka na akîwiga mbîrîrarî îrîa yacîtwe îthigarî. Nayo mbîrîra îo ndîethîrîtwe yanaigwa mwîrî wa mûndû wîngî.

**54** Mûthenya ûcio warî wa Jumaa nayo thavatû yarî vakuvî kwambîrîria.

**54**

**55** Nao aka arîa maaumîte Jesû vuva kuuma Galili, nîmaathiîre marî vamwe na Josefu na makîona mbîrîra na ûrîa mwîrî wa Jesû waigirwe.

**56** Nîmaacokire makînûka, makîvarîria indo cianungaga waro na maguta maanungaga waro ma gwîtîrîria mwîrî wa Jesû.

**56** Naguo mûthenya wa thavatû wakinya nîmaanogokire wata ûrîa Watho wathanîte.

# Luka 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûriûka kwa Jesû

## (

## Mat 28.1-10

## ;

## Mar 16.1-8

## ;

## Joh 20.1-10

## )

## Rûgendo rwa kûthiî Emau

## (

## Mar 16.12-13

## )

## Jesû nîwaumîrîre arutwa ake

## (

## Mat 28.16-20

## ;

## Mar 16.14-18

## ;

## Joh 20.19-23

## ;

## Ciîko 1.6-8

## )

## Jesû nîwambatirue îgûrû

## (

## Mar 16.19-20

## ;

## Ciîko 1.9-11

## )

**1** Mûthenya wa Jumaviri kîraûko tene, aka arîa maaumîte Jesû vuva kuuma îtûûra rîa Galili nîmaathiîre mbîrîrarî makuuîte indo irîa maathondekete na cianungaga waro.

**2** Nao nîmeethîre îthiga rîrîa rîakunîkîte mbîrîra rîrî rîvingiritie.

**3** Nwatî rîrîa maagukumire kûu mbîrîrarî matiethîra mwîrî wa Mwathani Jesû.

**4** Rîrîa maarûngamîte kûu ndarî marigarîtue nî ndeto îo, arûme aîrî arîa meekîrîte nguo ciakengaga mûno, nîmaamaumîrîre wa rîmwe na makîrûngama rwarurî rwao.

**5** Nao aka acio nîmaavavûkire na makînamia mothiû mao nthî. Nao arûme acio nîmaamerire atîrî, “Nîndûî kîratûma mûcarie mûndû ûrî mwoyo gatagatîrî ka arîa akuû?

**6** Ke ndarî ava nîmûriûku. Taririkanani ûrîa aamwîrire vîndî îrîa aarî Galili, atî;

**7** ‘Nwa nginya Mûrû wa Mûndû anenganîrwe kûrî evia, ambwe na mûthenya wa kathatû ariûkue.’ ”

**7**

**8** Nao aka acio nîmaacokire makîririkana ciugo cia Jesû.

**9** Nîmaaumire vau mbîrîrarî na makîthiî kûmenyithania maûndû mau monthe kûrî arutwa arîa îkûmi na ûmwe na kûrî andû onthe.

**10** Mariamu Mûmagidali, Joana na Mariamu ng'ina wa Jakuvu na aka arîa engî maarî nao nîo maamenyithirie atûmwa ûvoro ûcio.

**11** Nwatî atûmwa matietîkia ûvoro ûcio nîûndû megucaga irî ng'ano. [

**12** Nwatî Petero nîwaûkîrire na akîvinyûra erekerete ya mbîrîrarî. Nake akinya vo nîwarorererie akuamîrîrîtie na akîona cuka îrîa yarigicîte mwîrî wa Jesû, nwatî ndoona kîndû kîngî. Petero nîwacokire akînûka amakîte nîûndû wa maûndû marîa meekîkîte.]

**12**

**13** Na mûthenya wa ûcio arûmîrîri aîrî a Jesû maarî rûgendorî mathiîte gîcagirî Kîam Emau, kîrîa Kîamrî ta kilomita îkûmi na îmwe kuuma îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**14** Nao nîmaathiîre makîaragia ûvoro wîgiî maûndû monthe marîa meekîkîte.

**15** Na rîrîa maaragîrîria maûndû marîa mekîkîte, Jesû ke mwene nîwamaumîrîre na akîthiîcania vamwe nao.

**16** Nao nîmaamwonire nwatî matiamûmenya.

**17** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Nî ûvoro ûrîkû mûthiîte mûkîaragia?”

**17** Nao nîmaarûngamire marî na kîeva kîîngî mûno.

**18** Na ûmwe gatagatîrî kao, ûrîa wetagwa Kileopa nîwaûririe Jesû atîrî, “We nwawe mûgeni tu îtûûrarî rîîrî rîa Jerusalemu ûrîa ûtaicî maûndû marîa mekîkîte kuo mîthenyarî îno?”

**18**

**19** Nake Jesû nîwamaûririe atîrî, “Nî maûndû marîkû?”

**19** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Maûndû megiî Jesû wa Nazarethi. Methorî ma Ngai na ma andû onthe mûndû ûcio ararî mûrathi ûrarî na ûvoti mûnene maûndûrî marîa araugaga na arekaga.

**20** Nao athînjîri-Ngai etû arîa anene na atongoria nîmaramûnenganîre kûrî anene a Roma, arîa maramûtuîrîre aûragwe na ambwe mûtharavarî.

**21** Natue tûrevokete atî ke nîke ûkûvonokia andû a Isiraeli. Na makîria ya ûguo, ûyû rîu nîguo mûthenya wa kathatû kuuma maûndû mau mekîka.

**22** Aka amwe a gîkundi gîetû nîmatûmakirie mûno nîûndû mathiîre mbîrîrarî kîraûko macangîa

**23** nwatî matinethîra mwîrî wa Jesû. Maûkire matwîra atî nîmonire kîoneki Kîam araika arîa mameerire atî Jesû arî mwoyo.

**24** Nao andû amwe a gîkundi gîetû mathiîre mbîrîrarî na methîra maûndû mekariî wata ûrîa aka acio maratûmenyithîtie, nwatî ke matinamwona.”

**24**

**25** Nake Jesû nîwacokirie atîrî, “Mue irimû ino mûtaviûvaga gwîtîkia na ngoro cienyu maûndû monthe marîa maarirue nî arathi!

**26** Na kinthî gûtiagîrîrîte Mesaya athînue nîguo acoke kwoneka arî na riiri wake?”

**27** Jesû nîwacokire akîmeereithia maûndû marîa mamwîgiî na maarîtue Mandîkorî Matheru, kwambîrîria na mavuku ma Musa nginya marîa maandîkirwe nî arathi onthe.

**27**

**28** Vîndî îrîa maakuvîvîrie gîcagi kîrîa mathiîte, Jesû nîwonekanire takwa eendaga kûthiî na mbere na rûgendo.

**29** Nwatî arûmîrîri acio nîmaamûthaithire makîmwîraga atîrî, “Îkarania natue nîûndû kûthiîte gûtuka.” Kwoguo Jesû nîwathûkirie na agîkarania nao.

**30** Jesû nîwekarire metharî vamwe nao, agîoca mûgate na akîûrathima, agîcoka akîwenyûranga na akîmava.

**31** Namo metho mao nîmaavingûkire na makîmûmenya. Nake nîwacokire akîûrîra wa rîmwe na magîtiga kûmwona.

**32** Nao nîmaambîrîrie kûrania atîrî, “Na kinthî ngoro cietû itikûrîrîmbûkaga vîndî îrîa agûtwaragîria na gûtûtaarîria Mandîko Matheru tûrî njîrarî?”

**32**

**33** Nao arûmîrîri acio nîmaaûkîrire vîndî wa îo na magîcoka Jerusalemu. Nîmeethîre arutwa arîa îkûmi na ûmwe magomanîte vamwe na arîa engî

**34** makiugaga atîrî, “Nî ma Mwathani nî mûriûku! Ke nîwîyonithanîtie kûrî Simoni!”

**34**

**35** Nao arûmîrîri arîa aîrî nîmaacokire makîmenyithia arutwa acio îkûmi na ûmwe a Jesû wa vamwe na andû acio engî maûndû marîa meekîkire marî njîrarî na ûrîa maamenyire Mwathani kavinda karîa eenyûrangire mûgate.

**35**

**36** Rîrîa arûmîrîri acio aîrî maamavecaga ûvoro ûcio, Jesû ke mwene nîwarûngamire gatagatîrî kao wa rîmwe na akîmeera atîrî, “Gîani na thayû!”

**36**

**37** Nao nîmegwire guoya mûno na makîmaka nîûndû meciragia atî nî ngoma moonaga.

**38** Nwatî Jesû nîwamaûririe atîrî, “Nîndûî kîratûma mwîtigîre? Nîndûî kîratûma mûgîe na nganja?

**39** Taroriani njara ciakwa na magûrû mwone atî nie nînie. Mvutiani na nîmûkwîîguîra nîûndû ngoma ndarî nyama kana mavîndî ta mama mûrona nîrî namo.”

**39** [

**40** Rîrîa aarîkirie kûmeera ûguo nîwamoonirie njara ciake wana magûrû make.]

**41** Na rîrîa meekarîte ûguo matagwîtîkia nîûndû wa gûkena na kûmaka, Jesû nîwamaûririe atîrî, “Mûrî na kîndû kîngîrîwa?”

**42** Nao nîmaamûvere kînuku Kîam nthamaki îno nduge,

**43** nake agîgîoca na agîkîrîa mamûroretie.

**43**

**44** Jesû nîwacokire akîmeera atîrî, “Maûndû mama nwamo nîramwîraga vîndî îrîa nîrethagîrwa nîrî vamwe namue. Maûndû marîa mambîgiî na mandîkîtwe Wathorî wa Musa, mandîkorî ma arathi, wana nginya Thaburirî nwa nginya mavingue.”

**44**

**45** Nake Jesû nîwamavotithirie gûtaûkîrwa nî Mandîko,

**46** na akîmeera: “Kwandîkîtwe atîrî, nwa nginya Mesaya athînue na mûthenya wa kathatû acoke ariûke.

**47** Na atî rîîtwarî rîake andû a ndûrîrî cionthe cia nthî, kwambîrîria îtûûrarî rîa Jerusalemu nwa nginya mavunjîrue ndûmîrîri ya Ngai, îgiî kwîrira nîguo moverwe mevia mao.

**48** Mue mûrî aira a maûndû mama.

**49** Nie nînie ngaamûtûmîra kîrîa Ngai Vava aamwîrîîre. Nwatî nwa nginya mwîkare gûkû îtûûrarî rîa Jerusalemu mwetererete nginya rîrîa mûkaagîa na vinya wa Ngai kuuma îgûrû.”

**49**

**50** Jesû nîwamatongoririe makiuma kûu îtûûrarî rîu na makîthiî îtûûrarî rîa Bethania. Nîwacokire agîûkîrîria njara ciake na akîmarathima.

**51** Na vîndî îrîa aamarathimaga, nîwamatigire na akîambatua îgûrû.

**52** Nao arutwa ake nîmaamûgoocire na magîcoka îtûûrarî rîa Jerusalemu makenete mûno.

**53** Na mavinda mao monthe nîmeekaraga hekarûrî magîkumagia Ngai.

Joh

# Joh 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kiugo nîgîatuîkire mûndû

## Ûira wa Johana Mûvatithania

## (

## Mat 3.1-12

## ;

## Mar 1.1-8

## ;

## Luka 3.1-18

## )

## Gatûrûme ka Ngai

## Arutwa a mbere a Jesû

## Jesû nîwetire Filipu na Nathanieli

**1** Kîambîrîriarî, Ke ûrîa wîtagwa Kiugo aarî wa kuo. Kiugo aarî vamwe na Ngai na aarî Ngai.

**2** Kuuma wa Kîammbîrîria, Kiugo aarî vamwe na Ngai.

**3** Indo cionthe ciaûmbirwe nî Ngai na njîra ya Kiugo na gûtirî kîndû wana kîmwe Kîamûmbirwe Kiugo atarî vo.

**4** Ndaarî yake kwarî na mwoyo, naguo mwoyo nîguo warî ûtheri wa andû.

**5** Ûtheri nîûkengaga ndumarî, na nduma ndîanaûvoota.

**5**

**6** Ngai nîwatûmire mûnjaama wake; mûndû ûcio eetagwa Johana.

**7** Ke aaûkire kûva andû ûira wa ûtheri nîguo andû onthe megue ndûmîrîri îo na mamîtîkie.

**8** Johana tîke warî ûtheri, nwatî aaûkire nîguo ave andû ûira wa ûtheri.

**9** Ûyû nîguo warî ûtheri wa ma; ûtheri ûrîa ûkaga gûkû nthî na ûkamûrîkîra andû onthe.

**9**

**10** Kiugo aarî gûkû nthî, nwatî wana ethîrwa Ngai aaûmbire nthî na njîra yake, andû a gûkû nthî matiamwîtîkîra.

**11** Kiugo aathiîre vûrûrirî wake mwene na andû ake mwene matiamûnyita ûgeni.

**12** Nwatî andû onthe arîa maamwamûkîre na makîmwîtîkia, nîwametîkîrie gûtuîka ciana cia Ngai.

**13** Nao matiatuîka ciana cia Ngai na njîra îrîa andû maciaragwa, kana vinya wa mûndû wana kana wendi wa mûndû, nwatî Ngai ke mwene nîke watûmire matuîke ciana ciake.

**13**

**14** Kiugo nîwatuîkire mûndû na agîtûûrania natue ecûrîtwe nî wega na ûma. Natue nîtwonire riiri wake, riiri ûrîa Ngai aaveere Mûriû wake wa mûmwe.

**14**

**15** Johana nîwavecanire ûira wa Kiugo na akîanîrîra akiuga atîrî, “Ûyû nîke ûrîa nie naaragia ûvoro wake vîndî îrîa naugire atî, ‘Ûrîa ûraûka vuva wakwa arî na vata kûngîra, nîûndû aarî kuo mbere ya njiarwe.’ ”

**15**

**16** Nîtûnyitîte irathimo nyîngî mûno kuuma wegarî ûcio wake mwîngî.

**17** Ngai aavecanire watho na njîra ya Musa, nwatî wega na ûma ciaûkire na njîra ya Jesû Kristû.

**18** Gûtirî mûndû wanona Ngai. Nwatî Mûriû wake wa mûmwe ûrîa wî vakuvî mûno na îthe, nîke ûtûmîte amenyekane.

**18**

**19** Atongoria a Ayahudi marî Jerusalemu, nîmaatûmire athînjîri-Ngai na Alawi mathiî kûrî Johana makamûrie atîrî, “We wî û?”

**19**

**20** Johana ndaarega kûmacokeria, nwatî nîwamaumbûrîre cararûkû akîmeera atîrî, “Nie tînie Mesaya.”

**20**

**21** Nao nîmaamûririe atîrî, “We wî û vi? We wî Elija?”

**21** Nake Johana nîwamacokerie atîrî, “Naarî, nie tînie ke.”

**21** Nao nîmaamûririe atîrî, “We nîwe Mûrathi?”

**21** Nake Johana nîwamacokerie atîrî, “Naarî.”

**21**

**22** Kwoguo athînjîri-Ngai na Alawi nîmaamwîrire atîrî, “Twîre vi we wî û, nîûndû nwa nginya tûvire macokio kûrî atongoria arîa matûtûmire. Nî ûvoro ûrîkû ûngiuga ûkwîgiî?”

**22**

**23** Nake Johana nîwamacokerie na ciugo irîa mûrathi Isaia aaririe atî:

**23** “Nînie Mûgambo ûranîrîra werûrî ûkiugaga atîrî:

**23** ‘Rûngariani njîra ya Mwathani!’ ”

**23**

**24** Nao anjaama arîa maatûmîtwe nî Afarisai,

**25** nîmaacokire makîûria Johana atîrî, “Angîthîrwa we tîwe Mesaya, kana Elija, kana Mûrathi, ûvatithanagia nîkî?”

**25**

**26** Johana nîwamacokerie atîrî, “Nie mvatithanagia na manjî, nwatî gatagatîrî kenyu varî na mûndû mûtecî.

**27** Ke nîagûka vuva wakwa na nie ndirî mwagîrîru wa kwovora ndigi cia iratû ciake.”

**27**

**28** Maûndû mama monthe meekîkire îtûûrarî rîa Bethania rîrîa rîarî mûringo wa îrathîro wa Rûnjî rwa Jorodani, kûrîa Johana aavatithanagîria.

**28**

**29** Naguo mûthenya ûcio wîngî Johana nîwonire Jesû athiîte kûrî ke na akiuga atîrî, “Taroriani Gatûrûme ka Ngai karîa kathengutagia wîvia wa andû a nthî!

**30** Ûyû nîke naamwîraga ûvoro ûmwîgiî rîrîa naaugire atîrî, ‘Varî na mûndû ûgûka vuva wakwa, nwatî ke arî na ûvoti kûngîra nîûndû ke aarî kuo wana mbere ya njiarwe?’

**31** Nie mwene ndiamwîcî, nwatî naaûkire ngîvatithanagia na manjî nîguo andû a Isiraeli mamûmenye.”

**31**

**32** Johana nîwavecanire ûira ûyû: “Nînona Roho akînyûrûrûka kuuma îgûrû ekariî ta ndutuura na ekara îgûrû rîake.

**33** Nie mwene ndiamwîcî, nwatî Ngai ûrîa wandûmire ngavatithanie na manjî, nîwambîrire atîrî, ‘We nîûkoona Roho akînyûrûrûka na agîkara îgûrû rîa mûndû; Ke nîke ûvatithanagia na Roho Mûtheru.’

**34** Nie nînona maûndû mama magîkîka na nekîra ûira atî mûndû ûyû nî Mûriû wa Ngai.”

**34**

**35** Naguo mûthenya ûcio wîngî Johana nîwarûngamîte vau rîngî marî na arutwa ake aîrî.

**36** Rîrîa oonire Jesû avîtûkîrîrîte vo, nîwaugire atîrî, “Taroriani Gatûrûme ka Ngai.”

**36**

**37** Rîrîa arutwa acio aîrî meeguire Johana auga ûguo, nîmaarûmîrîre Jesû.

**38** Jesû evûgûra, nîwamoonire mamûrûmîrîrîte na akîmaûria atîrî, “Nîndûî mûracaria?”

**38** Nao nîmaamûririe atîrî, “Rabii, Wîkaraga kû?” (“Rabii” nî kuga, “Mwarimû.”)

**38**

**39** Nake Jesû nîwacokerie arutwa acio atîrî, “Ûkani mûkone.” Vîndî îo kwarî ta thaa îkûmi cia mûthenya. Nao nîmaathiîre nake makîona kûrîa eekaraga na magîkarania nake nginya mûthenya ûcio ûkîthira.

**39**

**40** Ûmwe wa arutwa acio aîrî arîa meeguire Johana akîaria ûvoro wîgiî Jesû aarî Enderea mûrwang'ina na Simoni Petero.

**41** Ûndû wa mbere ûrîa Enderea eekire warî kûthiî kûrî mûrwang'ina Simoni na akîmwîra atîrî, “Tue nîtûronire Mesaya.” (Ûguo nîkuga Kristû)

**42** Enderea nîwacokire akîvira Simoni kûrî Jesû.

**42** Nake Jesû nîwamûroririe na akîmwîra atîrî, “We nîwe Simoni, mûvîcî wa Johana nwatî kuuma rîu ûgeetagwa Kefa.” (Rîîtwa rîîrî na Kîngiriki nî Petero, na nî ûndû ûmwe na kuga “Îthiga.”)

**42**

**43** Naguo mûthenya ûcio wîngî Jesû nîwatwire athiî Galili. Nake nîwethîrîrie Filipu na akîmwîra atîrî, “Nûmîrîra!”

**44** (Filipu aarî wa kuuma îtûûrarî rîa Bethisaida, kûrîa Enderea na Simoni maatûûraga).

**45** Nake Filipu nîwonire Nathanieli na akîmwîra atîrî, “Tue nîtwona mûndû ûrîa ûvoro wake wandîkîtwe nî Musa îvukuurî rîa Watho na ûgacoka ûkandîkwa nî arathi. Ke nîke Jesû mûriû wa Josefu wa kuuma îtûûrarî rîa Nazarethi.”

**45**

**46** Nake Nathanieli nîwaûririe Filipu atîrî, “Kûrî kîndû Kîamro kîngiuma îtûûrarî rîa Nazarethi?”

**46** Nake Filipu nîwamûcokerie atîrî, “Ûka ûkone.”

**46**

**47** Rîrîa Jesû oonire Nathanieli athiîte kûrî ke nîwaririe ûvoro ûmwîgiî na akiuga atîrî, “Taroriani mwone Mûisiraeli wa ma, na ndarî ûcuke!”

**47**

**48** Nake Nathanieli nîwamûririe atîrî, “We ûmbîcî atîa?”

**48** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Nie nîngwonire rîrîa ûrekarîte kîrururî Kîam mûkûyû mbere ya Filipu agwîte.”

**48**

**49** Nathanieli nîwacokerie Jesû atîrî, “Mwarimû, we nîwe Mûriû wa Ngai! Nîwe Mûthamaki wa Isiraeli”

**49**

**50** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Wetîkia tu nîûndû nînakwîra nîngwonire rîrîa ûrekarîte kîrururî Kîam mûkûyû? We nîûkwona maûndû meengî manene gûkîra mama!”

**51** Jesû nîwacokire akîmeera atîrî, “Nîramwîra ûvoro wa ma atî: nîmûkoona îgûrû rîkîvingûka nao araika a Ngai makiunûkia na makînyûrûrûka îgûrû rîa Mûrû wa Mûndû.”

# Joh 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûviki îtûûrarî rîa Kaana ya Galili

## Jesû nîwathiîre hekarûrî

## (

## Mat 21.12-13

## ;

## Mar 11.15-17

## ;

## Luka 19.45-46

## )

## Jesû nîwaicî ngoro cia andû

**1** Vuva wa mîthenya îîrî kwarî na ûviki îtûûrarî rîa Kaana ya Galili. Nake ng'ina wa Jesû aarî kuo.

**2** Wana Jesû na arutwa ake maarî eete ûvikirî ûcio.

**3** Na vîndî îrîa ndivei yathirire, Jesû nîwerirwe nî ng'ina atîrî, “Matirî na ndivei îngî.”

**3**

**4** Nake Jesû nîwerire ng'ina atîrî, “Twa nginya ûmbîre ûrîa mbagîrîrwe nî gwîka. Îvinda rîakwa tî rîkinyu.”

**4**

**5** Ng'ina wa Jesû nîwacokire akîra ndungata atîrî, “Îkani ûndû wa wonthe ûrîa ke akûmwîra mwîke.”

**5**

**6** Ayahudi nîmaathîkagîra mawatho meengî megiî ûrîa mûndû avatarîte kwîtheria. Navo vaarî na nyûngû ithathatû cia manjî irîa ciatûmagîrwa nî Ayahudi mîtugorî ya kwîtheria, na wa nyûngû nîîngîagîre manjî mîtûngi îtano.

**7** Nake Jesû nîwerire ndungata icio atîrî, “Îcûriani manjî nyûngûrî ino cionthe.” Nacio ndungata nîciecûririe manjî nyûngûrî icio nginya manjî makîerera.

**8** Nake nîwacokire akîmeera atîrî, “Rîu ta tavani na mûthiî mûvirîre mûrûngamîrîri wa kîrugo.” Nacio nîciamûvirîre.

**9** Rîrîa aakundire, manjî maatuîkîte ndivei na ndaamenya kûrîa yaumîte (nwatî ndungata icio ciatavîte manjî mau nîciaicî). Kwoguo nîwetire mûvikania

**10** na akîmwîra atîrî, “Mûndû wa wonthe ambaga kûraîra ageni ndivei îrîa mbaro, na manyua megania nîacokaga akamaraîra ndivei îrîa îtarî mbaro mûno. Nwatî we ûrambîte kwiga ndivei îrîa mbaro nginya rîu!”

**10**

**11** Jesû aaringire Kîamma gîkî Kîam mbere, arî Kaana ya Galili. Kûu nîkuo oonanirie riiri wake, na arutwa ake makîmwîtîkia.

**11**

**12** Vuva wa ûguo Jesû nîwathiîre Kaperinaumu marî na ng'ina na arîa maaciaranîrîtue nake, wa vamwe na arutwa ake. Nao nîmeekarire kuo mîthenya mînini.

**12**

**13** Vîndî ya kîrugo Kîam pasaka ya Ayahudi yarî vakuvî. Kwoguo Jesû nîwaunûkirie nginya Jerusalemu.

**14** Na kûu hekarûrî, nîwethîrîrie andû makîendagia ng'ombe, ng'ondu, na ndutuura, na engî mekarîte metharî ciao magîcenjagîria andû mbeca.

**15** Rîrîa oonire ûguo, nîwathondekire mûcarica wa ndigi, akîrutûrûra ng'ondu na ng'ombe kuuma kûu hekarûrî, akîng'aûrania metha cia andû arîa maacenjagîria andû arîa engî mbeca, na akînyagarûkania mbeca ciao.

**16** Nake nîwacokire akîra andû arîa meendagia ndutuura atîrî, “Thengutiani ndutuura ino ava! Tigani gûtûmîra nyomba ya Vava ta thoko!”

**17** Nao arutwa ake nîmaaririkanire atî Mandîko Matheru nîmaugîte atîrî, “Kîîo kîrîa nîrî nakîo nîûndû wa nyomba yaku nîkîo gîkaandîa.”

**17**

**18** Kwoguo atongoria a Ayahudi nîmaacokire makîûria Jesû atîrî, “Nî Kîamma kîrîkû ûngîtûringîra gîa gûtwonia atî nîwagîrîrwe nî gwîka maûndû mama?”

**18**

**19** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Thariani hekarû îno na nîngûcoka nîmîtume na mîthenya îthatû.”

**19**

**20** Nao nîmaamûririe atîrî, “hekarû îno yatumirwe na mîaka mîrongo îna na îtandatû-rî nîyo ûrauga nîûkûmîtuma na mîthenya îthatû?”

**20**

**21** Nwatî hekarû îrîa Jesû aaragia ûvoro wayo yarî mwîrî wake.

**22** Vîndî îrîa Jesû aariûkirue, arutwa ake nîmaaririkanire atî ke nîwaugîte ûguo. Kwoguo nîmeetîkirie Mandîko Matheru na ûrîa Jesû aameerîte.

**22**

**23** Rîrîa Jesû aarî Jerusalemu vingo ya kîrugo Kîam pasaka, andû eengî nîmaamwîtîkirie nîûndû nîmoonire ciama irîa aaringire.

**24** Nwatî ndaamevokera ûtûûro wake nîûndû nîwamaicî onthe.

**25** Ndaavatara mûndû wana ûmwe wa kûmûmenyithia ûvoro wîgiî andû acio, nîûndû ke mwene nîwaicî kîrîa Kîamrî ngororî ciao.

# Joh 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû na Nikodemu

## Jesû na Johana Mûvatithania

## Ûrîa ûkaga aumîte îgûrû

**1** Vîndî îmwe kwarî na mûndû wetagwa Nikodemu warî mûtongoria wa Ayahudi na aarî wa Kîama Kîam Afarisai.

**2** Ûtukû ûmwe Nikodemu nîwathiîre kûrî Jesû na akîmwîra atîrî, “Rabii, tue nîtwîcî atî we wî mwarimû ûtûmîtwe nî Ngai. Gûtirî mûndû wana ûmwe ûngîvota kûringa ciama ta icio ûringaga Ngai atarî vamwe nake.”

**2**

**3** Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Nîramwîra na ma atî: gûtirî mûndû ûngîona Ûthamaki wa Ngai atambîte gûciarwa rîngî.”

**3**

**4** Nikodemu nîwaûririe Jesû atîrî, “Mûndû mûgima angîvota gûciarwa rîngî atîa? Nwa atonye îvurî rîa ng'ina nîguo aciarwe rîngî.”

**4**

**5** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Nîrakwîra na ma atî gûtirî mûndû ûngîtonya Ûthamakirî wa Ngai atambîte gûciarwa rîngî na manjî na Roho Mûtheru.

**6** Kîrîa kîonthe gîciarîtwe nî mwîrî nî mwîrî, na kîrîa kîonthe gîciarîtwe nî roho nî Roho.

**7** Tiga kûmaka nîûndû nînakwîra atî nwa nginya ûciarwe rîngî.

**8** Rûkûngi rûvurutanaga rûthiîte wa kûrîa rûkwenda na mûndû nîwîgucaga mûrurumo waruo, nwatî ndamenyaga na kûrîa rumîte kana na kûrîa rûthiîte. Ûguo nwa ta guo gwîkîkaga kûrî mûndû wa wonthe ûciarîtwe nî Roho Mûtheru.”

**8**

**9** Nake Nikodemu nîwamûririe atîrî, “Ûndû ûyû ûngîvoteka atîa?”

**9**

**10** Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Kûngîvoteka atîa gûtuîke atî we ndwîcî ûndû ûyû na wî mwarimû wî ngumo nene vûrûrirî wa Isiraeli?

**11** Nîrakwîra na ma atî: tue twaragia maûndû marîa twicî na tûkavecana ndeto ciîgiî maûndû marîa twonete, nwatî mue mûtirenda gwîtîkia ûira wetû.

**12** Angîthîrwa ndûrambîtîkia ngîkwîra maûndû ma gûkû nthî, ûngîmbîtîkia atîa ngîkwîra maûndû ma îgûrû?

**13** Gûtirî mûndû wanathiî îgûrû tiga Mûrû wa Mûndû ûrîa wanyûrûrûkire kuuma îgûrû.

**13**

**14** “Wata ûrîa Musa aaûkîrîrie njoka ya gîcango arî werûrî ûguo nwa ta guo Mûrû wa Mûndû wa nake agaaûkîrîrua

**15** nîguo mûndû wa wonthe ûmwîtîkîtie agîe na mwoyo wa tene na tene.

**16** Nîûndû Ngai nîwendire andû a gûkû nthî mûno nîwavecanire Mûriû wake wa mûmwe nîguo mûndû wa wonthe ûmwîtîkîtie ndagaakue nwatî agîe na mwoyo wa tene na tene.

**17** Ngai ndaatûma Mûriû gûkû nthî nîguo atuîre andû, nwatî aamûtûmire gûkû nthî nîguo atuîke mûvonokia wa andû.

**17**

**18** “Andû arîa metîkîtie Mûriû matitucagîrwa, nwatî arîa matamwîtîkîtie nîmarîkîtie gûtuîrwa nîûndû matiîtîkitie Mûriû wa mûmwe wa Ngai.

**19** Andû matucagîrwa na njîra îno: ûtheri nîûrîkîtie gûka nthî, nwatî andû nîmendete nduma gûkîra ûrîa mendete ûtheri nîûndû ciîko ciao nî njûku.

**20** Mûndû wa wonthe wîkaga ciîko cia waganu nîathûrîte ûtheri na ndarî vingo angîumîra ûtherirî, nîûndû ndangîenda ciîko ciake cia waganu cionekane.

**21** Nwatî mûndû wa wonthe wîkaga ciîko cia ma nîwîyumagîria ûtherirî, nîguo ciîko irîa eekaga cionanagie atî nîwathîkagîra Ngai.”

**21**

**22** Vuva wa ûguo Jesû na arutwa ake nîmaathiîre gîcunjîrî Kîam Judea na agîkarania nao kuo akîvatithanagia.

**23** Johana wa nake nîwavatithanagia arî Aenoni vakuvî na Salimu, nîûndû kûu kwarî na manjî meengî. Na andû nîmaathiîcaga kûrî Johana nake akamavatithia.

**24** (Ûndû ûyû wekîkire mbere ya Johana aikua njeera.)

**24**

**25** Arutwa amwe a Johana nîmaambîrîrie gûkararania na Mûyahudi ûmwe îgûrû rîgiî ûvoro wa kwîtheria.

**26** Kwoguo nîmaathiîre kûrî Johana na makîmwîra atîrî, “Mwarimû, nîûraririkana mûndû ûrîa mûrarî nake mûringo wa Rûnjî rwa Jorodani mwena wa îrathîro, na ûrîa waragia ûvoro ûmwîgiî? Rîu nîaravatithania na andû onthe nîmarathiî kûrî ke!”

**26**

**27** Nake Johana nîwamacokerie atîrî, “Gûtirî mûndû ûngîgîa na kîndû Ngai atamûvete kîo.

**28** Mue mûrî aira akwa atî nînaugire atîrî, ‘Nie tî nie Mesaya nwatî ndûmîtwe mbûke mbere yake.’

**29** Mûvikania nîke wîthagîrwa arî ke mwene mûviki, nwatî rîrîa mûrûngamîrîri wa ûviki arûngamîte vakuvî na mûvikania na akamûthikîrîria, nî ecûragwa nî gîkeno egua mûvikania akîaria. Na rîu gîkeno gîakwa nîgîcûru.

**30** Ke nwa nginya aneneve nanie nwa nginya nyive.”

**30**

**31** Ûrîa ûkaga aumîte îgûrû nî mûnene gûkîra arîa engî onthe. Ke ûrîa umîte gûkû nthî nî wa gûkû nthî na aaragia ûvoro wîgiî maûndû ma gûkû nthî. Nwatî ûrîa ûkaga aumîte îgûrû nî mûnene gûkîra arîa engî onthe.

**32** Arutaga ûira wîgiî maûndû marîa onete na eguîte, nwatî gûtirî mûndû wîtîkagîra ûira wake.

**33** Nwatî mûndû wa wonthe wîtîkagîra ûira wake, nîatuîkaga mûira atî Ngai nî wa ma.

**34** Ûrîa ûtûmîtwe nî Ngai aragia ciugo cia Ngai nîûndû Ngai nîavecaga mûndû Roho atakûthimîrîra.

**35** Îthe nîwendete Mûriû wake na nîatûmîte agîe na wathani îgûrû rîa maûndû monthe.

**36** Mûndû wa wonthe wîtîkîtie Mûriû arî na mwoyo wa tene na tene; na mûndû wa wonthe ûregete kûmwîtîkia ndakaagîa na mwoyo, nwatî agatûûra averithagua nî Ngai.

# Joh 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû na mûndûmûka Mûsamaria

## Jesû nîwavonirie mûvîcî wa karani ûmwe wa thirikari

**1** Jesû nîwamenyire atî Afarisai nîmeguîte atî ke nîwagîcaga na akavatithia arutwa eengî gûkîra Johana.

**2** (Nî ma Jesû ke mwene ndaavatithia mûndû wana ûmwe, nî arutwa ake tu maavatithagia andû.)

**3** Kwoguo Jesû nîwaumire kûu vûrûrirî wa Judea na agîcoka vûrûrirî wa Galili.

**4** Na arî rûgendorî rwa kûthiî Galili, nwa nginya angîavîtûkîrîre Samaria.

**4**

**5** Kwoguo Jesû nîwakinyire îtûûrarî rîa Samaria rîrîa rîetagwa Sikaru, na rîarî vakuvî na mûgûnda ûrîa Jakovu aagaîrîte mûûriû wake Josefu.

**6** Navo vaarî na kîthima Kîam Jakovu. Nake Jesû aarî mûnogu mûno nîûndû wa kûthiî rûgendo rûu. Kwoguo nîwekarire nthî rûtererî rwa kîthima kîu. Vîndî îo kwarî kîndû ta thaa thita cia mûthenya.

**6**

**7** Mûndûmûka Mûsamaria nîwathiîre gûtava manjî kîthimarî kîu na Jesû akîmwîra atîrî, “Ngundia manjî.”

**8** (Ûndû ûyû wekîkire vîndî îrîa arutwa ake mataarî vo nîûndû maarî athiîu îtûûrarî kûgûra irio.)

**8**

**9** Nake mûndûmûka ûcio nîwamûririe atîrî, “Ûngîvota atîa kûmvoya manjî ma kûnyua na we wî Mûyahudi nanie nîrî Mûsamaria?” (Ayahudi matingîarîîrîre thaanirî kana manyuîre ikomberî irîa cianyunyagîrwa nî Asamaria.)

**10** Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Kethîrwa nwa ûmenye kîrîa Ngai avecanaga, na nî ûrîkû ûrakûvoya manjî ma kûnyua, we nîûngîamûvoya na nîangîakûva manjî ma mwoyo.”

**10**

**11** Nake mûndûmûka ûcio nîwamwîrire atîrî, “Mûthuuri ûyû, kîthima nîkîrikîru mûno na we ndûrî na kîndû ûngîtava manjî nakîo. Nîkû ûngîruta manjî ma mwoyo?

**12** Nî Jakovu îthe wetû wa tene watûveere kîthima gîkî. Ke mwene, ciana ciake na ndîthia yake nîmaanyuire manjî ma kîthima gîkî. We ûrenda kuga atî wî mûnene gûkîra Jakovu?”

**12**

**13** Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Mûndû wa wonthe ûnyunyaga manjî mama, nîacokaga kûnyonda.

**14** Nwatî mûndû wa wonthe ûnyunyaga manjî marîa mvecanaga, ndakaanyonda rîngî. Manjî marîa ngûva mûndû ûcio nîmatuîka ta kîthima ndaarî yake kîrîa kîtherûkaga manjî marîa ma mwoyo wa tene na tene.”

**14**

**15** Nake mûndûmûka ûcio nîwamwîrire atîrî, “Mûthuuri ûyû, mva manjî mau, nîguo ndikanacoke kûnyonda wana kana gûka ava rîngî gûtava manjî.”

**15**

**16** Nake Jesû nîwerire mûndûmûka ûcio atîrî, “Ta thiî ûgeete mûthuuriguo na mûke ava nake.”

**16**

**17** Nake mûndûmûka ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Nie ndirî na mûthuuri.”

**17** Nake Jesû nîwacokire akîmwîra atîrî, “We ûraria ma ûkiuga ndûrî na mûthuuri.

**18** We wanavikua nî athuuri atano, na mûthuuri ûcio wî nake rîu tîke mûthuuriguo. We waria ûma.”

**18**

**19** Mûndûmûka ûcio nîwamwîrire atîrî, “Mûthuuri ûyû, rîu nînamenya atî we wî mûrathi.

**20** Methe metû ma tene ma Samaria maagoocagîra Ngai kîrîmarî gîkî, nwatî mue Ayahudi mugaga atî îtûûrarî rîa Jerusalemu nîkuo twagîrîrwe nî kûgoocera Ngai.”

**20**

**21** Jesû nîwerire mûndûmûka ûcio atîrî, “Mûndûmûka ûyû mbîtîkia nîûndû kavinda nîgagûkinya karîa andû matagacoka kûgoocera Vava kîrîmarî gîkî wana kana îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**22** Mue Asamaria mûtiîcî nî ûrîkû mûgoocaga nwatî tue Ayahudi nîtwîcî nî ûrîkû tûgoocaga, nîûndû ûvonokio uumaga kwa Ayahudi.

**23** Nwatî kavinda nîgagûkinya karîa andû makaagoocaga Îthe wetû marî na Roho na ûma. Kavinda kau rîu nîgakinyu.

**24** Ngai nî Roho, na arîa mamûgoocaga mamûgoocage na Roho na ûûma.”

**24**

**25** Nake mûndûmûka ûcio nîwerire Jesû atîrî, “Nie nîmbîcî atî Mesaya nîagaaûka, na vîndî îrîa agaaûka agaatwîra maûndû monthe.”

**25**

**26** Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Nie nîrakwarîria nînie ke.”

**26**

**27** Na kavinda wa kau arutwa a Jesû nîmaacokire na makîmaka mûno methîrîria Jesû akîaria na mûndûmûka. Nwatî gûtirî mûrutwa wana ûmwe waûririe Jesû atîrî, “Nîndûî ûrenda kuuma kûrî ke,” kana amûrie atîrî, “Ûraria nake nîkî?”

**27**

**28** Mûndûmûka ûcio nîwatiganîrie mûtûngi wake wa manjî agîcoka îtûûrarî na akîîra andû arîa maarî kuo atîrî,

**29** “Ûkani mûkoone mûndû wambîra maûndû monthe marîa naneka. Nwa kûvoteke ethîrwe ke nîke Mesaya?”

**30** Kwoguo andû nîmaaumire îtûûrarî rîu na makîthiî kûrî Jesû.

**30**

**31** Na kamwerua andû acio makinye, arutwa nîmaathaithaga Jesû etîkîre kûrîa irio makîmwîraga atîrî, “Mwarimû! Wenda tu rîa irio.”

**31**

**32** Nwatî Jesû nîwerire arutwa ake atîrî, “Nie nîrî na irio cia kûrîa irîa mue mûtaicî.”

**32**

**33** Kwoguo arutwa nîmaambîrîrie kûrania atîrî, “Nwa ethîrwe kûrî na mûndû ûmûreteere irio?”

**33**

**34** Jesû nîwamerire atîrî, “Irio ciakwa nî kûvingia wendi wa ûrîa wandûmire na kûrîkia wîra ûrî aamveere ndute.

**35** Mue mwîthagîrwa na nthimo yugaga atîrî, ‘Îvinda rîa gûketha rîtigarîtie mîeri îna tu.’ Nwatî nie nîramwîra atîrî, vingûrani metho menyu na mûrorie mîgûnda mwone atî maciaro ma kîmera gîkî nî makûrû!

**36** Mûkethi wa maciaro mau nîararîvwa mûcara wake na araketha maciaro nîûndû wa mwoyo wa tene na tene. Kwoguo mûvandi na mûkethi nîmagaakena marî vamwe.

**37** Nîûndû nthimo îno yugaga atî, ‘Mûndû ûmwe nîke ûvandaga nake wîngî agaketha.’

**38** Nie namûtûma mûthiî mûgakethe maciaro kuuma mûgûndarî ûrîa mue mûtaarutîra wîra. Andû engî nîo maaûrutîre wîra, namue mûragunîka kuumana na wîra wao.”

**38**

**39** Nao Asamaria eengî a kuuma îtûûrarî rîu nîmeetîkirie Jesû nîûndû mûndûmûka ûcio nîwamarutîre ûira akîmeera atîrî, “Ke ambîrire maûndû monthe marîa nie naaneka.”

**40** Kwoguo vîndî îrîa Asamaria acio maathiîre kûrî Jesû nîmaamûthaithire etîkîre gwîkarania nao. Nake Jesû nîwekaranirie nao kuo mîthenya îîrî.

**40**

**41** Nao andû engî eengî nîmeetîkirie nîûndû wa ciugo irîa Jesû aaririe.

**42** Nao nîmeerire mûndûmûka ûcio atîrî, “Rîu tue nîtwetîkia, tî nîûndû atî nîûtûrutîre ûira, nwatî nîûndû tue ene nîtweîguîra na matû metû na twamenya atî Jesû nîke Mûvonokia wa andû onthe a nthî.”

**42**

**43** Jesû arîkia gwîkara kûu mîthenya îîrî, nîwacokire rîngî Galili.

**44** Nîûndû ke mwene nîwaugîte atîrî, “Mûrathi ndavecagwa gîtîîo vûrûrirî wake.”

**45** Rîrîa Jesû aakinyire Galili, andû a kuo nîmaamûgwatire ûgeni. Andû acio maarî onu maûndû monthe marîa eekîte vîndî ya kîrugo Kîam pasaka îtûûrarî rîa Jerusalemu nîûndû wa nao maarî kuo.

**45**

**46** Jesû nîwathiîre rîngî îtûûrarî rîa Kana ya Galili kûrîa aagarûrîrîte manjî magatuîka ndivei. Nakuo îtûûrarî rîa Kaperinaumu kwarî na karani ûmwe wa thirikari warî na mûvîcî wake warwarîte.

**47** Rîrîa Karani ûcio eegwire atî Jesû aarî mumu Judea na akathiî Galili, nîwathiîre kûrî ke na akîmûthaitha etîkîre kûthiî îtûûrarî rîa Kaperinaumu nîguo akavonie mûvîcî ûrîa watigarîtie vanini mûno akue.

**48** Jesû nîwerire karani ûcio atîrî, “Gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûgeetîkia atonete ciama na morirû.”

**48**

**49** Nake Karani ûcio nîwamwîrire atîrî, “Mûthuuri ûyû tûthiî nawe wa rîu mûvîcîwa atanakua.”

**49**

**50** Jesû nîwerire Karani ûcio atîrî, “Înûka mûvîcîguo nîakûvona!”

**50** Nake karani ûcio nîwetîkirie ciugo cia Jesû na akîînûka.

**51** Vîndî îrîa karani ûcio aarî rûgendorî enûkîte nîwatûngirwe nî ndungata ciake na ikîmwîra atîrî, “Mûvîcîguo nîwavona!”

**51**

**52** Nake karani ûcio nîwaûririe ndungata icio ciake atîrî, “Mûvîcîwa ambîrîrie kwîgua waro kîndû ta thaa ciîgana?” Nacio nîciamûcokerie atîrî, “Mûvîcîguo aregwire waro îgoro kîndû ta thaa mûgwanja cia mûthenya.”

**53** Nake îthe wa mwana ûcio nîwaririkanire atî thaa wa icio nîrîo Jesû aamwîrîte atî, “Mûvîcîguo nîakûvona!” Kwoguo karani ûcio na andû onthe a mûciî wake nîmeetîkirie Jesû.

**53**

**54** Gîkî nîkîo Kîamrî Kîamma gîa kaîrî kîrîa Jesû aaringire arî Galili arîkia kuuma Judea.

# Joh 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavonirie mûndû warî kîthua

## Wathani wa Mûriû

## Aira a Jesû

**1** Vuva wa ûguo, Jesû nîwathiîre Jerusalemu kîrugorî Kîam Ayahudi.

**2** Nakuo kûu îtûûrarî rîa Jerusalemu vakuvî na Kîvingo Kîam Ng'ondu, kwarî na îria rînene rîa manjî rîatumîrîtwe ithaku ithano na rîetagwa Bethizatha na rûthiomi rwa Kîhibirania.

**3** Nao arwaru eengî: atumumu, ithua, na andû arîa maakuîte ciîga, nîmeekarîte ithakurî icio. [Arwaru acio nîmeetagîrîra manjî maunjugwe,

**4** nîûndû mavinda kwa mavinda mûraika wa Mwathani nîwanyûrûrûkaga îriarî rîu na akaunjuga manjî. Nake mûrwaru wa wonthe ûrîa watuvûkaga îriarî rîu arî wa mbere manjî marîkia kunjugwa, nîwavonagua mûrimû wa wonthe ûrîa ethagîrwa arwarîte.]

**5** Vau Kîthakurî vaarî na mûndû watûûrîte mîaka mîrongo îthatû na înana arwarîte.

**6** Rîrîa Jesû oonire mûndû ûcio amamîte vo, nîwamenyire atî mûndû ûcio aarî mûtûûru mîaka mîîngî arî mûrwaru. Kwoguo Jesû nîwaûririe mûndû ûcio atîrî, “We nîûrenda kûvona?”

**6**

**7** Mûndû ûcio nîwacokerie Jesû atîrî, “Mûthuuri ûyû, ava vatirî na mûndû ûngînduvukia îriarî manjî marîkia kunjugwa. Na vîndî wa yonthe îrîa nageria gwîtuvukia kuo, mûndû wîngî nîatuvûkaga kuo mbere yakwa.”

**7**

**8** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Ûkîra woce kîvarî gîaku na ûthiî.”

**9** Na vîndî wa îo mûndû ûcio nîwavonire, agîoca kîvarî gîake na akîîthiîra.

**9** Mûthenya ûcio gwekîkire ûguo warî wa thavatû.

**10** Kwoguo Ayahudi nîmaamwîrire atîrî, “Ûmûnthî nî mûthenya wa thavatû na watho wetû ndûgwîtîkîrîtie gûkuua kîvarî gîaku.”

**10**

**11** Nake mûndû ûcio nîwacokerie Ayahudi acio atîrî, “Mûndû ûrîa ûmvonirie aambîrire mboce kîvarî gîakwa na nthiî.”

**11**

**12** Nao Ayahudi nîmaaûririe mûndû ûcio atîrî, “Nî mûndû ûrîkû ûcio ûkwîrire wîke ûguo?”

**12**

**13** Nwatî mûndû ûcio wavonetue ndaamenya ûrîa wamûvonirie nîûndû Jesû nîwaûrîre kîrîndîrî kîrîa Kîamrî vau.

**13**

**14** Vuva wa ûguo, Jesû nîwethîrîrie mûndû ûcio hekarûrî na akîmwîra atîrî, “Nîwona, rîu we nîwavona. Tiga kwîvagia nîguo ndûkone ûndû wîngî mûcûku makîria ya ûyû.”

**14**

**15** Nake mûndû ûcio nîwacokire akîthiî kwîra Ayahudi atî Jesû nîke wamûvonetie.

**16** Kwoguo Ayahudi nîmaambîrîrie kûnyarira Jesû nîûndû nîwekaga maûndû ta mama mûthenya wa thavatû.

**17** Nwatî Jesû nîwerire Ayahudi atîrî, “Vava nîarutaga wîra vîndî cionthe na wa nanie nwa nginya ndute wîra.”

**17**

**18** Rîrîa Jesû aaugire ûguo, Ayahudi nîmaagîre na kîîo kîîngî mûno gîa kwenda kûmûûraga. Meendaga gwîka ûguo tî nîûndû atî nîwaunîte watho wîgiî mûthenya wa thavatû, nwatî nîûndû nîwaugîte atî Ngai nî îthe kwoguo akeîganania na Ngai.

**18**

**19** Kwoguo Jesû nîwamerire atîrî, “Nîramwîra na ma atî: gûtirî ûndû Mûriû ekaga eîrîte; ekaga wa ûrîa tu onaga Îthe agîka. Na wa ûrîa wonthe Îthe eekaga, wana Mûriû nîwîkaga.

**20** Nîûndû Îthe nîwendete Mûriû na nîamwonagia maûndû monthe marîa ke mwene ekaga. Ke nîakaamwonia wana maûndû manene ma gwîka gûkîra mama, na mue nîmûkaamaka.

**21** Na wata ûrîa Îthe ariûkagia akuû na akamava mwoyo, ûguo nwa ta guo Mûriû avecanaga mwoyo kûrî arîa onthe endaga kûva.

**22** Gûtirî mûndû ûtucagîrwa ciira nî Îthe. Ke nîwîtîkîrîtie Mûriû atucanagîre ciira,

**23** nîguo andû onthe matîîage Mûriû wata ûrîa matîîaga Îthe. Mûndû wa wonthe ûtatîîaga Mûriû, ndatîîaga Îthe ûrîa wamûtûmire.

**23**

**24** “Nie nîramwîra na ma atî: mûndû wa wonthe wîgucaga ndûmîrîri yakwa na agetîkia Ngai ûrîa wandûmire, arî na mwoyo wa tene na tene. Mûndû ûcio ndagaacirithua nî Ngai, nîûndû ke nîmumu kûrî arîa akuû na agatonya kûrî arîa marî mwoyo.

**25** Nie nîramwîra na ma atî îvinda nîrîkuvîvîriu na nîrîrîkîtie gûkinya. Îvinda rîîrî nîrîo akuû makeegua mûgambo wa Mûriû wa Ngai, na arîa makaawîgua nîmakaagîa na mwoyo.

**26** Na wata ûrîa Vava ke mwene arîke kiumo Kîam mwoyo, ûguo nwa ta guo atûmîte Mûriû atuîke kiumo Kîam mwoyo.

**27** Nake Vava nîavete Mûriû rûtha rwa gûtuîra andû ciira, nîûndû ke nî Mûrû wa Mûndû.

**28** Tigani kûmakua nî maûndû mama, nîûndû îvinda nîrîgaakinya rîrîa akuû onthe makeegua mûgambo wake,

**29** na maume mbîrîrarî ciao. Andû arîa mekîte waro nîmakaariûkua na magîe na mwoyo wa tene na tene, nwatî arîa mekîte naaî nîmakaariûkua na matuîrwe.

**29**

**30** “Gûtirî ûndû nîngîka na vinya wakwa. Nducanagîra ciira kûringana na ûrîa Ngai ambîraga mbîke. Kwoguo îtua rîakwa nî rîa kîvooto nîûndû nie ndirageria kûvingia wendi wakwa, nwatî nîrageria kûvingia wendi wa ûrîa wandûmire.

**30**

**31** “Angîthîrwa nîravecana ûira wakwa nie mwene, ûira ûcio nîravecana tî wa ma.

**32** Nwatî nîmbîcî atî kûrî mûndû ûvecanaga ûira ûmbîgiî, na nie nîmbîcî atî maûndû marîa augaga mambîgiî nî ma ma.

**33** Mue nîmwatûmire anjaama enyu kûrî Johana, na Johana akîaria ûma ûrîa ûmbîgiî.

**34** Nie ndivatarîte ûira kuuma kûrî mûndû wana ûrîkû, nwatî nauga ûguo nîguo mûvonokue.

**35** Johana aakengaga ta taa yakanîte, namue nîmwendire gûkenerera ûtheri ûcio wake kavinda kanini.

**36** Nwatî nîrî na ûira ûmbîgiî ûkîrîte wa Johana. Maûndû marîa Vava aambîrire mbîkage nîmo maumbûraga atî Vava nîke wandûmire.

**37** Wana nginya Vava ûrîa wandûmire nîavecanaga ûira ûmbîgiî. Mue mûtianegua mûgambo wake na mûtianona ûrîa ekariî.

**38** Mue mûtiîtîkagîra ndûmîrîri yake nîûndû mûtiîtîkagia ûrîa wandûmire.

**39** Mue mûthomaga Mandîko Matheru nîûndû mwîciragia atî mwamathoma nîmûkûgîa na mwoyo wa tene na tene. Mandîko Matheru maragia ûvoro ûmbîgiî.

**40** Kûnarî ûguo mue mûtiendaga gûka kûrî nie nîguo mûgîe na mwoyo.

**40**

**41** “Nie ndiracaria ngumo kuuma kûrî andû.

**42** Nwatî nîmbîcî mûrî andû a mûthemba ûrîkû na nîmbîcî atî mue mûtiendete Ngai na ngoro cienyu.

**43** Nie mbûkîte na rîîtwa rîa Vava na mûtinyamûkagîra. Nwatî mûndû wîngî angîûka akîaragia ûrîa eîrîte, nwa mûmwamûkîre.

**44** Mue mûcaragia ngumo kuuma kûrî andû arîa engî, nwatî mûtigeragia kûgîa na ngumo kuuma kûrî ûrîa arîke Ngai.

**45** Mûtigecirie atî nie nînie ngaamûthitanga kûrî Vava. Musa ûrîa mwigîte kîîrîgîrîro kûrî ke, nîke ûkaamûthitanga.

**46** Kethîrwa na ma mue nîmwetîkîtie Musa, wa nanie nîmûngîmbîtîkîtie, nîûndû ke aandîkire ûvoro ûrîa ûmbîgiî.

**47** Nwatî angîthîrwa mûtiîtîkîtie ûvoro ûrîa aandîkire, mûngîvota atîa vi gwîtîkia ûrîa nie mbugîte?”

# Joh 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavaithirie andû eengî

## (

## Mat 14.13-21

## ;

## Mar 6.30-44

## ;

## Luka 9.10-17

## )

## Jesû nîwathiîrîre manjîrî îgûrû

## (

## Mat 14.22-33

## ;

## Mar 6.45-52

## )

## Andû nîmaathiîre gûcaria Jesû

## Jesû nîke Mûgate wa Mwoyo

## Ciugo cia mwoyo wa tene na tene

**1** Vuva wa ûguo, Jesû nîwaringire îria rîa Galili (rîrîa rîcîkene na rîîtwa rîngî îria rîa Tiberia)

**2** Andû eengî nîmaamûrûmîrîre nîûndû nîmoonete Jesû akîringa ciama cia kûvonia arwaru.

**3** Jesû na arutwa ake nîmaaunûkirie vandû karîmarî îgûrû na magîkara nthî vo.

**4** Na vîndî ya kîrugo Kîam pasaka yarî vakuvî.

**5** Rîrîa Jesû aaroririe akîona andû eengî mathiîte varîa aarî, nîwaûririe Filipu atîrî, “Nîtûruta irio cia kûrîwa nî andû aya onthe kû?”

**6** (Jesû aaûririe ûguo nîguo agerie Filipu, nwatî ke mwene nîwaicî ûrîa eendaga gwîka.)

**6**

**7** Filipu nîwacokerie Jesû atîrî, “Mîgate ya dinarii magana maîrî ndîngîgana andû aya onthe wana wa mûndû angîvewa gacunjî kanini atîa.”

**7**

**8** Na mûrutwa wake wîngî wetagwa Enderea mûrwang'ina na Simoni Petero nîwerire Jesû atîrî,

**9** “Ava varî na kamwana karî na mîgate îtano ya mûtu wa cairi na nthamaki igîrî, nwatî ino itingîgana andû aya onthe.”

**9**

**10** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Îrani andû mekare nthî. Navo vau vaarî na nyaki nyîngî. Kwoguo andû onthe nîmeekarire nthî.” Navo vaarî arûme ta ngiri ithano.

**11** Jesû nîwocire mîgate îo, agîcokeria Ngai ngatho na akîmînenganîra îgaîrwe andû arîa meekarîte nthî. Nîwacokire agîoca nthamaki icio, agîcokeria Ngai ngatho na akîinenganîra igaîrwe andû kûringana na kîthimi kîrîa wa mûndû endire.

**12** Rîrîa andû onthe maarîre na makîvaa, Jesû nîwerire arutwa ake atîrî, “Ûnganiani cienywa irîa ciatigara nîguo tûtigate wanarî kîndû.”

**13** Kwoguo nîmaaûnganirie cienywa irîa ciatigarîte cia mîgate ya mûtu wa cairi na igîcûra ciondo îkûmi na igîrî.

**13**

**14** Rîrîa andû arîa maarî vo moonire Kîamma kîrîa Jesû aaringire, nîmaaugire atîrî, “Na ma ûyû nîke Mûrathi ûrîa warî aûke gûkû nthî!”

**15** Na rîrîa Jesû aamenyire atî andû maarî vakuvî kûmûnyita nîguo mamûtue mûthamaki, nîwacokire Karîmarî rîngî arî wenga.

**15**

**16** Kîvwaî Kîam mûthenya wa ûcio, arutwa a Jesû nîmaanyûrûrûkire makîthiî îriarî,

**17** na magîtwa îtarûrî nîguo maringe mûringo ûcio wîngî, meerekerete îtûûrarî rîa Kaperinaumu. Nakuo nîgwatukire na Jesû ndaarî mûthiîu kûrî o.

**18** Na vîndî îo, rûkûngi rûnene nîrwavurutanaga kûu îriarî na gûkîgîa makûmbî manene ma manjî.

**19** Na vîndî îrîa arutwa maathiîte rûgendo rwa kilomita ta ithano kana ithathatû marî îtarûrî, nîmoonire Jesû athiîrîrîte manjîrî îgûrû na erekerete na kûrîa maarî. Nao nîmaamakire mûno.

**20** Jesû nîwamerire atîrî, “Nînie! Tigani kûmaka.”

**21** Nao nîmaakenire Jesû atwa îtarûrî. Na wa rîo îtarûrî nîrîakinyire kûrîa maathiîte.

**21**

**22** Mûthenya ûcio wîngî andû arîa meekarîte mûringo ûrîa wîngî wa îria nîmaaicî atî kwarî na îtarû rîmwe tu na Jesû ndaatonya îtarûrî rîu vamwe na arutwa ake, nwatî arutwa ake maaringire marî onga.

**23** Namo matarû mengî marîa maaumîte îtûûrarî rîa Tiberia maakinyire rûtere rwa îria vakuvî na varîa andû maarîrîrîte mîgate, Mwathani aarîkia gûcokia ngatho.

**24** Rîrîa andû eengî moonire atî Jesû na arutwa ake matiarî vo, nîmaatwîre matarûrî mau na makîthiî îtûûrarî rîa Kaperinaumu kûmûcaria.

**24**

**25** Rîrîa andû meethîrîrie Jesû mûringo ûcio wîngî wa îria, nîmaamûririe atîrî, “Mwarimû, nîkwa ûûkire gûkû rî?”

**25**

**26** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nîramwîra na ma atî mue mûranjaria nîûndû nîmûrarîre mîgate mûkîvaa, nwatî tî nîûndû atî nîmûrataûkîrwe nî ûrîa ciama ciakwa irendaga kwonania.

**27** Mûtikenogagie mûgîcaria irio irîa icûkaga, nwatî îînogagieni mûgîcaria irio irîa itacûkaga na ivecanaga mwoyo wa tene na tene. Ino nîcio irîa mûkaavewa nî Mûrû wa Mûndû nîûndû Ngai Îthe nîwonanîtie atî nîmûmwîtîkîru.”

**27**

**28** Nao nîmaamûririe atîrî, “Tue twagîrîrwe nî gwîka atîa nîguo twîkage ûrîa Ngai endaga?”

**28**

**29** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Ûndû ûrîa Ngai endaga mwîke nî gwîtîkia mûndû ûrîa ke aatûmire.”

**29**

**30** Kwoguo andû nîmaamûririe atîrî, “Nî Kîamma kîrîkû ûgûtûringîra nîguo twakîona tûgwîtîkie? We nîwîka atîa?

**31** Methe metû ma tene nîmaarîre maana werûrî wa ta ûrîa mandîko matheru maugîte atî, ‘Ke nîwamavere mûgate kuuma îgûrû marîe.’ ”

**31**

**32** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nie nîramwîra na ma atî Musa ndaamûva irio kuuma îgûrû. Ngai Vava nîke ûmûvecaga mûgate ûrîa wa ma kuuma îgûrû.

**33** Ke ûrîa umîte îgûrû nîke mûgate ûrîa Ngai avecanaga, na nîke ûvecaga andû mwoyo.”

**33**

**34** Nao andû nîmaamwîrire atîrî, “Mûthuuri ûyû tûvecage mûgate ûcio vingo cionthe.”

**34**

**35** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nie nînie mûgate wa mwoyo. Mûndû wa wonthe ûkaga kûrî nie ndakaavûta na mûndû wa wonthe ûmbîtîkagia, ndakaanyonda.

**36** Na wata ûrîa namwîra, mue nîmûmonete nwatî mûtirambîtîkia.

**37** Andû onthe arîa Vava amvete nîmagûka kûrî nie. Na nie ndirî vingo ngeengata mûndû wa wonthe ûrîa ûûkaga kûrî nie.

**38** Nie naumire îgûrû ngîûka gûkû nthî nîguo mvingie wendi wa ûrîa wandûmire, nwatî tî wendi wakwa.

**39** Naguo wendi wa ûrîa wandûmire nî atî nie ndiagîrîrwe nî gûta mûndû wana ûmwe wa arîa amveere, nwatî mbagîrîrwe nîgûkaamariûkia onthe mûthenya wa mûthiia.

**40** Nîûndû wendi wa Vava nî atî mûndû wa wonthe ûrîa wonaga Mûriû na akamwîtîkia nîwagîrîrwe nî kûgîa na mwoyo wa tene na tene. Nanie nîngaamûriûkia mûthenya wa mûthiia.”

**40**

**41** Nao andû nîmaambîrîrie kûnuguna nîûndû Jesû nîwaugire atîrî, “Nie nînie mûgate ûrîa wanyûrûrûkire kuuma îgûrû.”

**42** Nao nîmaaugaga atîrî, “Na ma ûyû nî Jesû mûvîcî wa Josefu. Tue nîtwîcî îthe wana ng'ina. Rîu ke arauga aumîte îgûrû nîkî?”

**42**

**43** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Tigani kûnuguna gatagatîrî kenyu.

**44** Gûtirî mûndû ûngîûka kûrî nie, tiga nwanga Vava ûrîa wandûmire andeterete ke. Nanie nîngaariûkia mûndû ûcio mûthenya wa mûthiia.

**45** Kwandîkîtwe mavukurî ma arathi atî, ‘Andû onthe nîmakaathomithua nî Ngai!’ Mûndû wa wonthe ûrîa wîgucaga Vava na akethomithia maûndû kuuma kûrî ke nîaûkaga kûrî nie.

**46** Ûguo tî kuga atî kûrî na mûndû wanona Vava. Nwatî ke ûrîa umîte kûrî Ngai nwake tu wonete Vava.

**47** Nie nîramwîra ûma: mûndû wa wonthe wîtîkîtie arî na mwoyo wa tene na tene.

**48** Nînie mûgate wa mwoyo.

**49** Methe menyu ma tene maarîre maana werûrî na magîkua.

**50** Nwatî mûgate ûrîa ûnyûrûrûkaga kuuma îgûrû nî wa mwanya mûno, nîûndû mûndû wa wonthe ûrîa ûûrîcaga ndagaakua.

**51** Nie nînie mûgate wa mwoyo ûrîa wanyûrûrûkire kuuma îgûrû. Mûndû wa wonthe ûrîcaga mûgate ûyû, agaatûûra tene na tene. Mûgate ûyû nî mwîrî wakwa ûrîa ngaavecana nîguo andû magîe na mwoyo.”

**51**

**52** Nao andû nîmaarakarire mûno na makîambîrîria kûrania atîrî, “Mûndû ûyû angîtûva mwîrî wake atîa tûrîe?”

**52**

**53** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nie nîramwîra ûma: mwarega kûrîa mwîrî wa Mûrû wa Mûndû na mûnyue nthakame yake, mûtikaagîa na mwoyo ndaarî yenyu.

**54** Mûndû wa wonthe ûrîcaga mwîrî wakwa na akanyua nthakame yakwa, arî na mwoyo wa tene na tene na nîngaamûriûkia mûthenya wa mûthiia.

**55** Nîûndû mwîrî wakwa nî irio cia ma, na nthakame yakwa nî kîndû gîa kûnyua Kîam ma.

**56** Mûndû wa wonthe ûrîcaga mwîrî wakwa na akanyua nthakame yakwa nîwîkaraga ndaarî yakwa, nanie ngekara ndaarî yake.

**57** Nie natûmirwe nî Vava mûtûûra mwoyo na wa nanie ndûûraga mwoyo nîûndû wake. Na njîra wata îo mûndû wa wonthe ûrîcaga mwîrî wakwa nîatûûraga mwoyo nîûndû wakwa.

**58** Ûyû nîguo mûgate ûrîa wanyûrûrûkire kuuma îgûrû. Ndwîkariî ta mûgate ûrîa warîrwe nî methe menyu ma tene na vuvarî magîkua. Nwatî mûndû wa wonthe ûrîa ûrîcaga mûgate ûyû nîagaatûûra tene na tene.”

**58**

**59** Jesû aaugire maûndû mama rîrîa aathomithanagia îvoerorî rîrîa rîarî Kaperinaumu.

**59**

**60** Nao arûmîrîri eengî a Jesû nîmegwire maûndû mau na makiuga atîrî, “Kîthomo gîkî nî kîûmû mûno. Nû ûngîgîtîkîra?”

**60**

**61** Wana atarî mwîre nî mûndû Jesû nîwaicî atî arûmîrîri ake nîmaanugunaga. Kwoguo nîwamaûririe atîrî, “Maûndû mama nîmo maratûma mwende gûtiganîria wîtîkio wenyu?

**62** Î narîo mûkona Mûrû wa Mûndû akiunûkia acokete kûrîa aarî mbererî?

**63** Roho wa Ngai nîke ûvecanaga mwoyo. Mwîrî ndûvecanaga mwoyo. Ciugo icio namwîra nîcio itûmaga mûgîe na Roho wa Ngai ûrîa ûvecanaga mwoyo.

**64** Nwatî kûrî na amwe gatagatîrî kenyu mataretîkia.” (Na kuuma mûthenya ûrîa Jesû aambîrîrie kûthomithania, nîwaicî andû arîa matetîkîtie na akamenya mûndû ûrîa ûkaamûcukanîrîra.)

**65** Jesû nîwacokire akîmeera atîrî, “Gîkî nîkîo kîrarî gîtûmi gîa kûmwîra atî gûtirî mûndû ûngîûka kûrî nie tiga nwanga avotithîtue nî Vava.”

**65**

**66** Na kuuma vîndî îo arûmîrîri eengî a Jesû nîmaamûtigire na matiacoka kûmûrûmîrîra rîngî.

**67** Kwoguo Jesû nîwaûririe arutwa ake îkûmi na aîrî atîrî, “Mue namue nîmûrenda kûthiî?”

**67**

**68** Nake Simoni Petero nîwamûcokerie atîrî, “Mwathani tûngîgûtiga tûkathiî kûrî û? We ûrî na ciugo cia mwoyo wa tene na tene.

**69** Tue nîtwîtîkîtie na tûkamenya atî we nîwe ûrîa Mûtheru kuuma kûrî Ngai.”

**69**

**70** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Na kinthî nie tî nie naamûthuurire mûrî îkûmi na aîrî? Nwatî ûmwe gatagatîrî kenyu nî ngoma!”

**71** Jesû aaragia ûvoro wîgiî Judasi mûvîcî wa Simoni Mûsikariota, nîûndû wana ethîrwa Judasi aarî ûmwe wa arutwa arîa îkûmi na aîrî, ke nîke warî acukanîrîre Jesû.

# Joh 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû na arîa maaciaranîrîtue nake

## Jesû nîwathiîre kîrugorî gîa gwîkara tûnyombarî

## Andû nîmaaûririe kana Jesû nîke Mesaya

## Arangîri nîmaatûmirwe makanyite Jesû

## Tûrûnjî twa manjî marîa mavecanaga mwoyo

## Andû nîmaamûkanire

## Anene a Ayahudi nîmaaregire gwîtîkia

**1** Vuva wa ûguo, Jesû nîwathiîre Galili. Ke ndeendaga kûthiî Judea nîûndû Ayahudi arîa maarî kuo nîmeendaga kûmûraga.

**2** Na kîrugo Kîam Ayahudi gîa gwîkara tûnyombarî vîndî ya maketha nîgîakinyire.

**3** Kwoguo arîa maaciaranîrîtue na Jesû nîmaamwîrire atîrî, “Uma gûkû na ûthiî Judea nîguo arûmîrîri aku makoone maûndû marîa ûreka.

**4** Mûndû wa wonthe wendaga kûmenyekana ndathithaga andû maûndû marîa ke areka. Ethîrwa we nîûreka maûndû mama, tiga andû onthe makûmenye!”

**5** (Wana nginya arîa maaciaranîrîtue nake matiamwîtîkia.)

**5**

**6** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Îvinda rîakwa rîrîa rîagîrîrîte tî rîkinyu, nwatî kûrî mue îvinda wa rîonthe nîrîagîrîru.

**7** Andû a nthî matingîmûmena, nwatî nie nîmamenete nîûndû nînîmeraga atî nîmekaga maûndû macûku.

**8** Mue thiîni kîrugorî. Nie ndikûthiî kuo nîûndû îvinda rîakwa rîrîa rîagîrîru tî rîkinyu.”

**9** Nake arîkia kûmeera ûguo nîwekarire kûu Galili.

**9**

**10** Vuva wa arîa maaciaranîrîtue na Jesû kûthiî kîrugorî kîu, Jesû wa nake nîwathiîre nwatî ndathiî akîonagwa aathiîre na nthitho.

**11** Nao atongoria a Ayahudi nîmaamûcaririe mûno kûu kîrugorî na makîûria atîrî, “Ke arî kû?”

**11**

**12** Nao andû eengî nîmaambîrîrie kwaria na kîvwe ûvoro ûmwîgiî. Andû amwe maaugaga atîrî, “Ke nî mûndû mwaro,” na engî makauga atîrî, “Naarî nîaravîtithia andû.”

**13** Nwatî gûtirî mûndû wana ûmwe waririe ûvoro ûmwîgiî andû makîgucaga, nîûndû nîmeetigagîra atongoria a Ayahudi.

**13**

**14** Rîrîa kîrugo Kîamgeerie gûkinya gatagatî, Jesû nîwatonyire hekarûrî na akîambîrîria kûthomithania.

**15** Nao atongoria a Ayahudi nîmaamakire mûno na makîûria atîrî, “Mûndû ûyû aramenya maûndû mama monthe atîa na ke ndaanathomithua?”

**15**

**16** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Maûndû marîa nthomithanagia matiumîte kûrî nie, nwatî maumîte kûrî Ngai ûrîa wandûmire.

**17** Mûndû wa wonthe wendaga kûvingia wendi wa Ngai nîamenyaga kana maûndû marîa nthomithanagia maumîte kûrî Ngai, kana mbaaragia na wathani wakwa.

**18** Mûndû ûrîa waragia na wathani wake ke mwene, nîgwîkumia ekumagia. Nwatî mûndû ûrîa wendaga ûrîa wamûtûmire akumue nîwîthagîrwa arî mwîvokeku na ndaveenanagia.

**19** Na kinthî Musa tîke wamûveere watho? Nwatî gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu wathîkagîra watho. Mûrenda kûmbûraga nîkî?”

**19**

**20** Nao andû nîmaamûcokerie atîrî, “We wîna ngoma! Nû ûrenda gûkûûraga?”

**20**

**21** Jesû nîwamacokerie atîrî, “Naamûringîre Kîamma kîmwe, na muonthe mûkîmakua nîkîo.

**22** Musa aamwathire mûruithagie tûvîcî twenyu (wana gûtuîka mûtugo ûcio ndwambîrîrue nî Musa, nwatî wambîrîrue nî methe menyu ma tene) na kwoguo rîu nîmûruithagia tûvîcî mûthenya wa thavatû.

**23** Ethîrwa mûruithagia kavîcî mûthenya wa thavatû nîguo mûtikaune watho wa Musa, mûrandakarîra nîkî navonia mûndû ûyû mwîrî wonthe mûthenya wa thavatû?

**24** Tigani gûtucanagîra ciira kûringana na ûrîa maûndû monekaga mekariî, nwatî tucanagîrani ciira kûringana na ivooto.”

**24**

**25** Nao andû amwe a Jerusalemu nîmaaugire atîrî, “Na kinthî ûyû tîke mûndû ûrîa atongoria marenda kûûraga?

**26** Taroriani araria andû onthe makîgucaga na gûtirî ûndû atongoria maramwîra! Nwa kûvoteke Ayahudi methîrwe nîmamenyete na ma atî Jesû nîke Mesaya?

**27** Nwatî rîrîa Mesaya agaaûka, gûtirî mûndû wana ûmwe ûkaamenya kûrîa ke aumîte. Tuonthe nîtwîcî kûrîa mûndû ûyû aumîte.”

**27**

**28** Rîrîa Jesû aathomithanagia hekarûrî, nîwanîrîre akiuga atîrî, “Mue nama nîmûmbîcî na mûkamenya kûrîa nyumîte? Nwatî nie tînie nîîtûmîte. Ûrîa wandûmire nî wa ma na mue mûtimwîcî,

**29** nwatî nînîmwîcî, nîûndû nie naaumire kûrî ke na nîke wandûmire.”

**29**

**30** Andû amwe arîa maarî vo nîmaageririe kûmûnyita, nwatî gûtirî mûndû wana ûmwe wamûvûrûririe nîûndû îvinda rîake rîtiarî rîkinyu.

**31** Nao andû eengî nîmaamwîtîkirie na makiuga atîrî, “Rîrîa Mesaya agaaûka, nîakaaringa ciama nyîngî gûkîra irîa cianaringwa nî mûndû ûyû?”

**31**

**32** Afarisai nîmegwire andû makîaria na kîvwe ûvoro wîgiî Jesû. Kwoguo Afarisai acio marî vamwe na anene a athînjîri-Ngai, nîmaatûmire arangîri mathiî makanyite Jesû.

**33** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nîmbîthîrwa nîrî vamwe namue kavinda gakuvî, na vuvarî njoke nthiî kûrî ûrîa wandûmire.

**34** Mue nîmûkaanjaria na mûtikaamona nîûndû mûtikaavota kûthiî kûrîa nie ngeethîrwa nîrî.”

**34**

**35** Nao atongoria a Ayahudi nîmeeranire atîrî, “Ke arenda kûthiî kû kûu tue tûtakaamwona? Arenda kûthiî matûûrarî ma Angiriki kûrîa andû etû matûûraga nîguo akathomithie Angiriki?

**36** Ke arauga nîtûkaamûcaria na tûtikaamwona na atî tûtingîvota kûthiî kûrîa ke akeethîrwa arî. Akiuga ûguo-rî, arenda gûtwîra atîa?”

**36**

**37** Mûthenya ûrîa warî wa mûthiia na wa vata mûno wa kîrugo, Jesû nîwarûngamire na akîanîrîra akiuga atîrî, “Mûndû wa wonthe mûnyondu nîaûke kûrî nie, na anyue,

**38** na wata ûrîa mandîko matheru maugîte, ‘Ngororî ya mûndû wa wonthe ûmbîtîkîtie gûkaaumaga tûrûnjî twa manjî marîa mavecanaga mwoyo.’ ”

**39** Nake Jesû akiuga ûguo aaragia ûvoro wîgiî Roho Mûtheru, ûrîa warî avewe arîa maamwîtîkirie. Vîndî îo Roho ndaarî mûvecane nîûndû Jesû ndaarî mûve riiri wake.

**39**

**40** Andû amwe arîa maarî vo nîmegwire akiuga ûguo na makiuga atîrî, “Na ma mûndû ûyû nî Mûrathi!”

**40**

**41** Nao andû amwe nîmaaugire atîrî, “Ke nîke Mesaya!”

**41** Nwatî andû engî nîmaaugire atîrî, “Anga Mesaya akaauma îtûûrarî rîa Galili?

**42** Na kinthî mandîko matheru matiugîte atî Mesaya akeethîrwa arî wa mbarî ya Mûthamaki Daudi, na atî ke agaaciarîrwa îtûûrarî rîa Bethilehemu kûrîa Daudi aatûûraga?”

**43** Kwoguo andû arîa maarî vo nîmaamûkanire nîûndû wa Jesû.

**44** Andû amwe nîmeendaga kûmûnyita, nwatî gûtirî wana ûmwe wamûvûrûririe.

**44**

**45** Rîrîa arangîri maacokire, anene a athînjîri-Ngai na Afarisai nîmaamaûririe atîrî, “Mûregire kûrete Jesû nîkî!”

**45**

**46** Nao arangîri nîmaamacokirie atîrî, “Gûtirî mûndû wanaaria maûndû marîa mûndû ûyû araria!”

**46**

**47** Nao Afarisai nîmaaûririe arangîri acio atîrî, “Anga wa namue mûrî aritie nîke?

**48** Mwanegua mûtongoria wana ûmwe wana kana Mûfarisai wîtîkîtie Jesû?

**49** Andû acio matiîcî Watho wa Musa, na kwoguo nîarume!”

**49**

**50** Mûfarisai ûmwe wa arîa maarî vo aarî Nikodemu, ûrîa na vau mbererî wathiîte kûrî Jesû. Nake nîwerire acio engî atîrî,

**51** “Kûringana na Watho wetû tûtingîvota gûtuîra mûndû ciira, tûtambîte kwîgua ûrîa akuga na kûmenya ûrîa ke ekîte.”

**51**

**52** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Anga wa nawe wî wa kuuma îtûûrarî rîa Galili? Tuîria waro Mandîkorî Matheru wone atî gûtirî mûrathi ûkaauma îtûûrarî rîa Galili.”

**53** Nao onthe nîmeenûkire wa mûndû gwake mûciî.

# Joh 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndûmûka ûrîa wanyitirwe akîtharia

## Jesû nîke ûtheri wa nthî

## Mûtingîvota kûthiî kûrîa nie ngûthiî

## Ûma nîguo ûkaamûruta ûkomborî

## Jesû na Iburahimu

**1** Jesû nîwacokire athiî Kîrîmarî Kîam Mîtî ya Mîtamaiyû.

**2** Kîraûko tene mûthenya ûcio wîngî, Jesû nîwacokire hekarûrî. Nao andû onthe nîmaathiîre kûrî ke, nake agîkara nthî na akîambîrîria kûmathomithia.

**3** Nao arimû a watho na Afarisai nîmaamûvirîre mûndûmûka wanyitîtwe akîtharia. Nîmaacokire makîmûrûngamia mbere ya andû onthe

**4** na makîra Jesû atîrî, “Mwarimû, mûndûmûka ûyû anyitirwe agîka maûndû ma ûtharia.

**5** Wathorî wetû Musa aatwathire atî mûndûmûka ta ûyû aagîrîrwe arivwe na mathiga nginya akue. Rîu we ûrauga atîa?”

**6** Nao maaûririe ûguo makîenda kûgeria Jesû nîguo mone ûndû ûrîa mangîmûthitanga naguo. Nwatî Jesû nîwakuamîrîrie na akîandîka nthî na Kîamra gîake.

**6**

**7** Rîrîa maakîrîrîrie kûria Jesû ciûria, Jesû nîwenamûkire na akîmeera atîrî, “Angîthîrwa kûrî na mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûtaanevia nî ethîrwe arî wa mbere gwikia mûndûmûka ûyû îthiga.”

**8** Nake nîwakuamîrîrie na akîthiî na mbere kwandîka nthî.

**9** Rîrîa meegwire ûguo, nîmaambîrîrie kûthiî ûmwe kwa ûmwe, mambîrîrîtue nî arîa maarî akûrû. Nao nîmaatigire Jesû arî wenga na mûndûmûka ûcio arûngamîte wa varîa aarî.

**10** Nake Jesû nîwenamûkire na akîûria mûndûmûka ûcio atîrî, “Mûndûmûka ûyû, marî kû andû acio. Anga gûtirî mûndû wagûtuîra?”

**10**

**11** Nake mûndûmûka ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Mwathani, gûtirî mûndû wanduîra.”

**11** Jesû nîwamwîrire atîrî, “Wa nanie ndigûgûtuîra. Thiî na ndûgacoke kwîvia rîngî.”]

**11**

**12** Jesû nîwarîrie Afarisai rîngî akîmeera atîrî, “Nie nînie ûtheri wa nthî. Mûndû wa wonthe ûnûmagîrîra nîakûgîa na ûtheri wa mwoyo na ndakaathiîcagîrîra ndumarî.”

**12**

**13** Nao Afarisai nîmaamwîrire atîrî, “We nîkwa ûrevecana ûira waku. Ûira ûcio waku tî wa ma.”

**13**

**14** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Wana ethîrwa nîravecana ûira wakwa, ûira ûrîa nîramûva nî wa ma nîûndû nie nîmbîcî kûrîa naaumire na kûrîa nthiîte. Mue mûtiîcî kûrîa naaumire wana kana kûrîa nthiîte.

**15** Mue mûtucanagîra ciira kûringana na ûmûndû. Nie gûtirî mûndû nducagîra ciira.

**16** Nwatî wana ningîtucanîra ciira îtua rîakwa rîngîthîrwa rîrî rîa ma, nîûndû nditucanagîra ciira nîrî nienga. Nwatî twîthagîrwa tûrî na Vava ûrîa wandûmire.

**17** Nîkwandîkîtwe Wathorî wenyu atî ûira wa andû aîrî ûngîgucana, ûira ûcio nî wa ma.

**18** Nie nîmvecanaga ûira wakwa, wana Vava ûrîa wandûmire nîavecanaga ûira wakwa.”

**18**

**19** Nao Afarisai nîmaamûririe atîrî, “Aguo arî kû?”

**19** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mue mûtimbîcî na mûtiîcî Vava. Angîthîrwa nîmûmbîcî nîmûngîramenya Vava.”

**19**

**20** Jesû aaririe maûndû mama monthe vîndî îrîa aathomithanagia hekarûrî arî vakuvî na kanyomba karîa kaaigagwa tûthandûkû tûrîa twekagîrwa mûvothi. Nwatî gûtirî mûndû wana ûmwe wamûnyitire nîûndû îvinda rîake rîtiarî rîkinyu.

**20**

**21** Wana rîngî Jesû nîwamerire atîrî, “Nie nîngûthiî namue mûkaanjaria, nwatî nîmûgaakua nî mevia menyu. Mue mûtingîvota kûthiî kûrîa ngûthiî.”

**21**

**22** Kwoguo Ayahudi nîmeeranire atîrî, “Ke arauga atî tûtingîvota kûthiî kûrîa akûthiî. Nîkwa arenda kuga atî nîakwîyûraga?”

**22**

**23** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mue muumîte gûkû nthî, nwatî nie nyumîte îgûrû. Mue mûrî a gûkû nthî, nwatî nie ndirî wa gûkû nthî.

**24** Na nîkîo namwîra atî mwona mwathiî na mbere na kwîvia, mûgaakua. Na mûgaakua mûrî wana mevia menyu angîthîrwa mûtigwîtîkia atî ‘Nie Nînie Nie’ ”

**24**

**25** Nao nîmaamûririe atîrî, “We nîwe û?”

**25** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nie nînaamwîrire nîrî û kuuma wa Kîammbîrîria.

**26** Nîrî na maûndû meengî nîngiuga mamwîgiî na ma kûmûtuîra ciira. Nwatî ûrîa wandûmire nîmwîvokeku na nie mvecaga andû tu ûvoro ûrîa mbîguîte kuuma kûrî ke.”

**26**

**27** Nao matiataûkîrwa atî Jesû aamavecaga ûvoro wîgiî Îthe.

**28** Kwoguo nîwamerire atîrî, “Vîndî îrîa mûgaaûkîrîria Mûrû wa Mûndû îgûrû, nîmûkaamenya atî ‘Nînie Nie’ na atî gûtirî ûndû wana ûmwe mbîkaga nîyathîte, nwatî mbugaga tu wa ûrîa Vava ambathîte mbuge.

**29** Nake ûrîa wandûmire arî vamwe nanie. Ke tîmûndigu nîrî nienga nîûndû vîndî cionthe mbîkaga maûndû marîa mamûkenagia.”

**29**

**30** Andû eengî arîa meegwire Jesû akîaria maûndû mau, nîmaamwîtîkirie.

**30**

**31** Kwoguo Jesû nîwerire Ayahudi atîrî, “Mwona mwathîkîra ciugo ciakwa, nîmûgûtuîka arutwa akwa.

**32** Nîmûkaamenya ûma na ûma nîûkaamûruta ûkomborî.”

**32**

**33** Nao Ayahudi nîmaamwîrire atîrî, “Tue tûrî njiarwa cia Iburahimu na tûtianatuîka ngombo cia mûndû wana ûrîkû. Ûrenda kuga atîa rîrîa ûrauga atî nîtûgaakûûrwa ûkomborî?”

**33**

**34** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nîramwîra na ma atî, mûndû wa wonthe wîvagia, nî ngombo ya wîvia.

**35** Ngombo ndîtûûraga mûciî tene na tene, nwatî mûriû atûûraga kuo tene na tene.

**36** Kwoguo Mûriû angîmûruta ûkomborî, nîakûmûruta viû.

**37** Nie nîmbîcî atî mûrî njiarwa cia Iburahimu. Nwatî mûrenda kûmbûraga nîûndû mûtiîtîkagîra maûndû marîa nthomithanagia.

**38** Nie mbaragia maûndû marîa Vava amonetie, nwatî mue mwîkaga maûndû marîa îthe wenyu amwîrîte.”

**38**

**39** Nao Ayahudi nîmaamwîrire atîrî, “Îthe wetû nî Iburahimu.”

**39** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Angîthîrwa na ma mûrî ciana cia Iburahimu, nîmûngîkaga maûndû ta marîa ke eekire.

**40** Ûndû ûrîa nie naaneka nî kûmûva ûvoro wa ma ûrîa neguire kuuma kûrî Ngai, nwatî mue mûrenda kûmbûraga. Iburahimu ndeka ûndû ta ûcio.

**41** Mue mûreka ûrîa îthe wenyu eekire.”

**41** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ngai ke mwene nîke Îthe wetû na tue tûrî ciana ciake cia ma.”

**41**

**42** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Angîthîrwa na ma Ngai nîke Îthe wenyu, nîmûngîmendete nîûndû naaumire kûrî Ngai na rîu nîrî ava. Nie tînie netûmire nwatî Ngai nîke wandûmire.

**43** Mûrarega gûtaûkîrwa nî ûrîa nîrauga nîkî? Mûrarega gûtaûkîrwa nîûndû mûtirenda kûthikîrîria ndûmîrîri yakwa.

**44** Mue mûrî ciana cia îthe wenyu Ngoma na mwendaga gwîka maûndû wata marîa îthe wenyu endaga gwîka. Kuuma wa Kîammbîrîria ke aarî mûragani na ndaanenda ûvoro wa ma nîûndû ke ndaanaria ûvoro wa ma. Rîrîa araria maveeni ethagîrwa akîaria kîrîa tu kîrî ngororî yake, nîûndû ke nî mûthaani na nîke îthe wa maveeni.

**45** Nwatî nie mbaragia ûvoro wa ma na nîkîo mûrarega kûmbîtîkia.

**46** Nîûrîkû gatagatîrî kenyu ûngîvota kwonania atî nîrî na ûcuke? Angîthîrwa nie mbaragia ûvoro wa ma, mûrarega kûmbîtîkia nîkî?

**47** Mûndû wa wonthe umîte kûrî Ngai nîwathîkagîra ciugo cia Ngai. Nwatî mue mûtiumîte kûrî Ngai na kîu nîkîo kîratûma mûrege kûthikîrîria.”

**47**

**48** Nao Ayahudi nîmaaûririe Jesû atîrî, “Na kinthî tue tûtiraria ûma tûkiuga atî we ûrî Mûsamaria na ûrî na ngoma?”

**48**

**49** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nie ndirî na ngoma. Nie nîmvecaga Vava gîtîîo, nwatî mue mûtimvecaga gîtîîo.

**50** Nie ndiîkumagia, nwatî kûrî na ûrîa ûngumagia na nîke ûtucanagîra ciira na kîvooto.

**51** Nîramwîra na ma atî: mûndû wa wonthe wathîkagîra ciugo ciakwa ndagaakua.”

**51**

**52** Nao Ayahudi nîmaamwîrire atîrî, “Rîu nîtwamenya na ma atî we ûrî na ngoma! Iburahimu na arathi onthe nîmaakuire, nwatî we ûratwîra atî mûndû wa wonthe wathîkagîra ciugo ciaku ndagaakua.

**53** We nîkwa ûrî mûnene gûkîra Iburahimu îthe wetû ûrîa wakuire? Arathi wa nao nîmaakuire. Nîkwa ûreciria we ûrî û?”

**53**

**54** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Angîthîrwa nîkwa nîrekumia, gwîkumia kûu nî kwa mana. Ûrîa ûngumagia nî Vava wa ûcio mugaga atî nîke Ngai wenyu.

**55** Mue mûtianamûmenya, nwatî nie nînîmwîcî. Angîthîrwa nwa mbuge ndimwîcî, nîngîthîrwa nîrî mûthaani wa tamue. Nwatî nie nînîmwîcî na nîmbathîkagîra kiugo gîake.

**56** Îthe wenyu Iburahimu nîwakenire agîîciria atî nîakoona îvinda rîrîa ngaaûka. Ke nîwarîonire na agîkena.”

**56**

**57** Nao Ayahudi nîmaamûririe atîrî, “Kûngîvoteka atîa gûtuîka atî we wanona Iburahimu na we ndûrî mûkinyiu wanarî mîaka mîrongo îtano?”

**57**

**58** Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nîramwîra na ma atî Iburahimu atarî mûciare, ‘Nie naarî wa kuo.’ ”

**58**

**59** Nao nîmoocire mathiga nîguo mamwikie, nwatî Jesû nîwethithire na akiuma kûu hekarûrî.

# Joh 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavonirie mûndû waciarîtwe arî mûtumumu

## Afarisai nîmaatuîririe ûvoro wîgiî kûvonua kwa mûtumumu

## Ûtumumu wa kîîroho

**1** Rîrîa Jesû aavîtûkîte, nîwonire mûndû waciarîtwe arî mûtumumu.

**2** Nao arutwa ake nîmaamûririe atîrî, “Mwarimû, nî mevia ma û maatûmire mûndû ûyû aciarwe arî mûtumumu? Nî make kana nî ma aciari ake?”

**2**

**3** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mûndû ûyû ndaciarwa arî mûtumumu nîûndû wa mevia make kana ma aciari ake. Aaciarirwe arî mûtumumu nîguo andû mone vinya wa Ngai ûkîruta wîra ndaarî yake.

**4** Rîrîa kûrî mûthenya nwa nginya twîkare tûkîrutaga wîra wa ûrîa wandûmire. Ûtukû nîûgûkinya rîrîa gûtarî mûndû ûngîvota kûruta wîra.

**5** Îvinda rîrîa ngwîthîrwa nîrî gûkû nthî, nîmbîthîrwa nîrî ûtheri wa nthî.”

**5**

**6** Nake Jesû aarîkia kuga ûguo, nîwatuire mata nthî kuuma kanyuarî gake, akîthondeka ndaka namo akîmûvaka metho

**7** na akîmwîra atîrî, “Thiî ûkethambie metho îriarî rîa Siloamu.” (Siloamu nî kuga “Ûrîa mûtûme.”) Kwoguo mûndû ûcio nîwathiîre akîîthambia na agîcoka akîonaga.

**7**

**8** Nao andû arîa maariganîtie nake na arîa maamenyerete kûmwona akîvoya ûtethio nîmaaûririe atîrî, “Na kinthî mûndû ûyû tîke ûramenyerete kûvoya ûtethio ekarîte nthî?”

**8**

**9** Andû amwe nîmaacokirie atîrî, “Nîke.” Nwatî engî magîcokia atîrî, “Naarî tîke. Nîkwa aronekana ta ke.”

**9** Kwoguo ke mwene nîwamerire atîrî, “Nie nînie ke.”

**9**

**10** Nao nîmaamûririe atîrî, “Gwîkîkire atîa nîguo ûvote kwona?”

**10**

**11** Nake nîwamacokerie atîrî, “Mûndû ûrîa wîtagwa Jesû, athondekire ndaka, amvaka metho na ambîra nthiî ngethambie metho îriarî rîa Siloamu. Kwoguo nînthiîre na nethambia nîmvotire kwona.”

**11**

**12** Nao nîmaamûririe atîrî, “Ke arî kû?”

**12** Nake nîwamacokerie atîrî, “Nie ndiîcî.”

**12**

**13** Nao andû acio nîmaavirîre Afarisai mûndû ûcio wethîrîtwe arî mûtumumu.

**14** Naguo mûthenya ûrîa Jesû aathondekire ndaka na akîmûvonia warî wa thavatû.

**15** Na wa rîngî Afarisai nîmaacokire makîûria mûndû ûcio ûrîa gwekîkire nîguo avote kwona. Nake nîwamacokerie atîrî, “Ke amvakire ndaka metho, nanie nînîîthambirie na rîu nînîrona.”

**15**

**16** Nao Afarisai amwe nîmaaugire atîrî, “Mûndû ûrîa ûrekire ûguo ndaumîte kûrî Ngai, nîûndû ke ndathîkagîra watho wa thavatû.”

**16** Nwatî andû amwe nîmaaûririe atîrî, “Mûndû wîthîrîtwe arî mwîvia aravota atîa kûringa ciama ta ino?” Nao nîmaamûkanire.

**16**

**17** Wa rîngî Afarisai acio nîmaaûririe mûndû ûcio atîrî, “We ûngiuga atîa îgûrû rîa mûndû ûcio ûrauga nîke ûrakûvotithirie kwona?”

**17** Nake mûndû ûcio nîwamacokerie atîrî, “Ke nî mûrathi.”

**17**

**18** Nao Ayahudi matietîkia atî mûndû ûcio wavonirue eethîrîtwe arî mûtumumu. Kwoguo nîmaatûmanîre aciari a mûndû ûcio metwe

**19** na makîmaûria atîrî, “Ûyû nî mwana wenyu ûrîa mûrauga atî aaciarirwe arî mûtumumu? Kûngîvoteka atîa atî rîu nîaravota kwona?”

**19**

**20** Nao aciari ake nîmaacokirie atîrî, “Tue nîtwîcî atî ke nî mwana wetû na aaciarirwe arî mûtumumu.

**21** Nwatî tûtiîcî ûrîa ke aravota kwona. Wana tûtiîcî mûndû ûrîa ûramûvotithirie kwona. Mûrieni ke nî mûgima wa kûvota kwîarîrîria!”

**22** Aciari ake maaugire ûguo nîûndû nîmeetigagîra Ayahudi. Ayahudi nîmaarîkîtie gwîtîkanîria atî mûndû ûrîa ûgeetîkia atî Jesû nîke Mesaya nîakeengatwa kuuma îvoerorî.

**23** Kîu nîkîo gîatûmire aciari ake mauge atîrî, “Ke nî mûgima mûrieni!”

**23**

**24** Na riita rîa kaîrî Ayahudi nîmeetire mûndû ûrîa waciarîtwe arî mûtumumu na makîmwîra atîrî, “Aria ûma mbere ya Ngai! Tue nîtwîcî atî mûndû ûrîa ûraakûvonirie nî mwîvia.”

**24**

**25** Nake nîwamacokerie atîrî, “Nie ndiîcî ke nî mwîvia kana tî mwîvia. Nwatî ûrîa mbîcî nî atî: nîrethagîrwa nîrî mûtumumu na rîu nînîrona.”

**25**

**26** Nao nîmaamûririe atîrî, “Arekire atîa nîguo ûvote kwona?”

**26**

**27** Nake nîwamacokerie atîrî, “Nie namwîra wa rîu na mûtinenda kûnthikîrîria. Mûrenda nîmwîre rîngî nîkî? Nîkwa wa namue mûrenda gûtuîka arutwa ake?”

**27**

**28** Nao nîmaamûrumire na makîmwîra atîrî, “We nîwe mûrutwa wake, nwatî tue tûrî arutwa a Musa.

**29** Tue nîtwîcî atî Ngai nîwarîrie Musa, nwatî tue wana tûtiîcî îtûûra rîrîa mûndû ûcio aumîte!”

**29**

**30** Nake mûndû ûcio nîwamacokerie atîrî, “Na kaî nîmûramakia-î! Mue mûtiîcî kûrîa aumîte nwatî ke nîke ûramvonirie metho!

**31** Tue nîtwîcî atî Ngai ndathikagîrîria evia, nwatî nîathikagîrîria mavoya ma andû arîa mamwîtigîrîte na mavingagia wendi wake.

**32** Kuuma rîrîa nthî yaûmbirwe gûtirî kwaneguua mûndû wana ûmwe wanavotithia mûndû waciarîtwe arî mûtumumu kwona.

**33** Mûndû ûcio atangîaumire kûrî Ngai, ndangîravota gwîka wanarî ûndû.”

**33**

**34** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ûngîvota atîa gûtûthomithia na we ûrî mwîvia kuuma rîrîa waciarirwe?” Nao nîmaamwîngatire kuuma kûu îvoerorî.

**34**

**35** Rîrîa Jesû eegwire ûrîa kwarîkîtie gwîkîka nîwacaririe mûndû ûcio na amwona akîmûria atîrî, “We nîwîtîkîtie Mûrû wa Mûndû?”

**35**

**36** Nake mûndû ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Mûthuuri ûyû, mbîra ke nû nîguo mvote kûmwîtîkia!”

**36**

**37** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “We nîûrîkîtie kûmwona na nîke mûraria nake rîu.”

**37**

**38** Nake mûndû ûcio nîwaugire atîrî, “Mwathani, nie nîmbîtîkîtie.” Nake arîkia kuga ûguo nîwaturirie maru mbere ya Jesû.

**38**

**39** Nake Jesû nîwaugire atîrî, “Nie naûkire gûkû nthî gûtucanîra ciira, nîguo atumumu mavote kwona na arîa monaga matuîke atumumu.”

**39**

**40** Nao Afarisai amwe arîa maarî vakuvî nake nîmegwire akiuga ûguo na makîmûria atîrî, “Nîkwa ûrenda kuga atî wa natue tûrî atumumu?”

**40**

**41** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Mûngîrî atumumu mûtingîrî na ûcuke, nwatî nîûndû mugaga nîmûvotaga kwona, ûguo nî kuga atî mûrî na ûcuke.”

# Joh 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya Mûrîthi

## Jesû nîke Mûrîthi Mwaro

## Jesû nîwaregirwe

**1** Jesû nîwaugire atîrî, “Na ma nîramwîra atî: mûndû ûrîa ûtavîtûkagîrîra kîvingorî agîtonya rwagarî rwa ng'ondu, nwatî atwîcagîra rwirigorî nî mwîi na nî mûcunani.

**2** Mûndû ûrîa ûvîtûkagîrîra kîvingorî agîtonya nîke mûrîthi wa ng'ondu.

**3** Ûcio nîke ûvingûragîrwa nî mwîkaria wa kîvingo. Nake nîwîtaga ng'ondu ciake na marîîtwa na ciegua mûgambo wake agaitongoreria, ikauma nja.

**4** Nake airuta nja nîaitongoragîria nacio ikamuuma vuva nîûndû nîciîcî mûgambo wake.

**5** Itingiuma mûndû wîngî vuva; vandû va ûguo nîkwa ingîûra nîke nîûndû itiîcî mûgambo wake.”

**5**

**6** Jesû nîwamavere ngerekano îno, nwatî matiataûkîrwa nî ûrîa eendaga kuga.

**6**

**7** Kwoguo Jesû nîwamerire rîngî atîrî, “Nîramwîra na ma atî: Nie nînie kîvingo kîrîa ng'ondu ivîtûkagîrîra igîtonya.

**8** Arîa onthe maaûkire mbere yakwa nî aîi na acunani, nwatî ng'ondu itiamathikîrîria.

**9** Nie nînie kîvingo. Mûndû wa wonthe ûvîtûkagîrîra varî nie agîtonya, nîakaavonoka; ke agaatonyaga na akauma na akona kîndû gîa kûrîa.

**10** Mwîi aûkaga tu nîguo aîe, aûrage na acûkangie. Nie mbûkîte nîguo mûgîe na mwoyo na mûgîe naguo viû.

**10**

**11** “Nie nînie mûrîthi mwaro. Mûrîthi mwaro nîarutaga mwoyo wake nîûndû wa ng'ondu.

**12** Mûndû ûrîa ûrîvagwa nîguo amenyerere ng'ondu nî ngûrani na mûrîthi mwene cio. Mûndû wa kûrîvwa angîona Kîamthi gîûkîte nîavinyûraga aûrîte na agatiganîria ng'ondu irî cionga. Nakîo Kîamthi nîkînyitaga ng'ondu îmwe na icio ciîngî ikanyagania.

**13** Mûndû wa kûrîvwa nîavinyûraga akaûra, nîûndû ke nî mûndû tu wa kûrîvwa na ndatindanagîra na ng'ondu.

**14** Nie nînie mûrîthi ûrîa mwaro. Nîmbîcî ng'ondu ciakwa nacio ng'ondu ciakwa nîimbîcî,

**15** wata ûrîa Vava ambîcî, nanie ngamenya Vava. Nînaruta mwoyo wakwa nîûndû wa cio.

**16** Na nîrî na ng'ondu ciîngî ciakwa itarî rwagarî rûrû, na nwa nginya wa nacio nîirete. Nacio nîikûthikîrîria mûgambo wakwa, na cionthe vamwe ituîke cia ndîthia îmwe na igîe na mûrîthi ûmwe.

**16**

**17** “Vava nîamendete nîûndû nîrîmwîvarîriu kûruta mwoyo wakwa nîguo njoke nîwîcukie rîngî.

**18** Gûtirî mûndû ûkûnjuna mwoyo wakwa. Nie nînie ngûûvecana na kwenda gwakwa. Nîrî na ûvoti wa kûûvecana na nîrî na ûvoti wa kûwîcukia rîngî. Na ûguo nîguo Vava ambathîte mbîke.”

**18**

**19** Nake auga ûguo, Ayahudi nîmaamûkanire rîngî.

**20** Eengî gatagatîrî kao nîmaambîrîrie kuga atîrî, “Ke arî na ndaimono, na arî na ngoma! Mûramûthikîrîria nîkî?”

**20**

**21** Nwatî andû engî nîmaaugaga atîrî, “Mûndû wîna ndaimono ndangîvota kwaria ûguo! Ndaimono nwa îvotithie mûtumumu kwona?”

**21**

**22** Îvinda nîrîakinyire rîa kîrugo gîa gûkûngûîra kwamûrwa kwa hekarû îtûûrarî rîa Jerusalemu. Kwarî vîndî ya mvevo.

**23** Rîrîa Jesû aaceraga Kîthakurî gîa Solomoni kûu hekarûrî,

**24** andû amwe nîmaamûrigicîrie na makîmûûria atîrî, “Nîwîkara ûtwigîte na nganja nginya rî? Twîre cararûkû: we nîwe Mesaya?”

**24**

**25** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nie nîndîkîtie kûmwîra, nwatî mûtirambîtîkia. Maûndû marîa mbîkaga na rîîtwa rîa Vava nîmonanagia nie nîrî û;

**26** nwatî mue mûtiretîkia nîûndû mûtirî ng'ondu ciakwa.

**27** Ng'ondu ciakwa nîithikagîrîria mûgambo wakwa; nie nînîciîcî na nîinûmagîrîra.

**28** Nie nînîivecaga mwoyo wa tene na tene, na itigaakua rî kana rî. Gûtirî mûndû ûngînjuna cio.

**29** Vava nîke wamvere ng'ondu icio. Ke nî mûnene gûkîra andû onthe na gûtirî mûndû ûngîiruta njararî cia Vava.

**30** Nie na Vava tûrî kîndû kîmwe.”

**30**

**31** Wa rîngî Ayahudi nîmoocire mathiga nîguo mamûûrage namo.

**32** Nwatî Jesû nîwamerire atîrî, “Mue mûrî onu ngîka maûndû meengî maro mvotithîtue nî Vava; gatagatîrî ka mo nî ûndû ûrîkû ûratûma mwende kûmbûraga?”

**32**

**33** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tûtirenda gûkûûraga nîûndû wa gwîka maûndû maro, nwatî nîûndû nîwaruma Ngai! We wî mûndû tu, nwatî ûrageria gwîtua Ngai!”

**33**

**34** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Nîkwandîke wathorî wenyu atî Ngai aaugire atîrî, ‘Mue mûrî ngai.’

**35** Tue nîtuicî atî mandîko matheru maugaga ûma vîndî cionthe. Nake Ngai nîwetire andû acio maavunjîrue ndûmîrîri îo yake ngai cia mîvuanano.

**36** Vava nîwanyamûrire na akîndûma gûkû nthî. Kwoguo nîndûî kîratûma muge nînaruma Ngai namwîra, ‘Nie nîrî Mûriû wa Ngai?’

**37** Angîthîrwa ndireka maûndû marîa Vava endaga mbîke, gûtirî na vata wa kûmbîtîkia.

**38** Nwatî angîthîrwa nîreka maûndû marîa Vava endaga mbîke, nîkwagîrîrîte mwîtîkie maûndû marîa mbîkaga wana ethîrwa mûtirambîtîkia. Mwona mwetîkia maûndû marîa mbîkaga nîmûkûvota kûmenya waro atî nie na Vava tûrî kîndû kîmwe.”

**38**

**39** Na wa rîngî Ayahudi nîmaageririe kûnyita Jesû nwatî ke nîwaûrire.

**39**

**40** Wa rîngî Jesû nîwacokire mûringo wa rûnjî rwa Jorodani kûrîa Johana aavatithanagîria mbererî. Jesû nîwekarire kuo,

**41** na andû eengî makîthiî kûrî ke na makîmwîra atîrî, “Johana ndaatûringîra ciama, nwatî maûndû monthe marîa aaririe megiî mûndû ûyû nî ma ma.”

**42** Nao andû onthe arîa maarî kuo nîmeetîkirie Jesû.

# Joh 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkua kwa Lazaro

## Jesû nîke kûriûka na nîke mwoyo

## Jesû nîwarîrire

## Lazaro nîwariûkire

## Mûvango wa kûraga Jesû

## (

## Mat 26.1-5

## ;

## Mar 14.1-2

## ;

## Luka 22.1-2

## )

**1** Vîndî îmwe mûndû wetagwa Lazaro wa kuuma îtûûrarî rîa Bethania aarî mûrwaru. Bethania nîkuo Mariamu na mwarwang'ina Maritha maatûûraga, na maarî aa mwarwang'ina na Lazaro.

**2** Mariamu nîke vuvarî wacokire gwîtîrîria Mwathani maguta maanungaga waro na akîmûgiria na njuîrî ciake. Mûrwang'ina Lazaro nîke warî mûrwaru.

**3** Kwoguo Mariamu na Maritha nîmaatûmanire Jesû akeerwe atîrî, “Mwathani, mûrata waku nîmûrwaru.”

**3**

**4** Rîrîa Jesû eegwire ûguo nîwaugire atîrî, “Mûrimû ûyû tîwa gûtûma Lazaro akue, nwatî nîwagûtûma Ngai akumue, atî Mûriû wa Ngai agoocithue na njîra yaguo.”

**4**

**5** Jesû nîwendete Maritha, mwarwang'ina wana Lazaro.

**6** Nwatî rîrîa ke eegwire atî Lazaro aarî mûrwaru, nîwekarire mîthenya îngî îîrî kûrîa aarî.

**7** Nîwacokire akîra arutwa ake atîrî, “Tigani tûcoke Judea.”

**7**

**8** Nao arutwa nîmaamûcokerie atîrî, “Mwarimû, ûrenda gûcoka Judea rîngî na nî mîthenya mînini mîvîtûku kuuma andû a kuo menda gûkûriva na mathiga?”

**8**

**9** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Na kinthî mûthenya ndwîthagîrwa na mathaa îkûmi na maîrî? Kwoguo mûndû wa wonthe ûthiîcaga mûthenya ndavîngagwa nîûndû nîwonaga ûtheri wa gûkû nthî.

**10** Nwatî mûndû wa wonthe ûthiîcaga ûtukû nîavîngagwa nîûndû ndethagîrwa na ûtheri wa kûmûvotithia kwona.”

**11** Jesû arîkia kuga ûguo nîwacokire akiuga atîrî, “Mûrata wetû Lazaro nîkwa amamîte nwatî nîngûthiî kûmûkîria.”

**11**

**12** Nao arutwa nîmaamwîrire atîrî, “Mwathani, ethîrwa nîkwa amamîte nîakûvona.”

**12**

**13** Jesû eendaga kûmeera atî Lazaro aarî mûkuû, nwatî meciragia aaugaga atî Lazaro aarî toro.

**14** Kwoguo Jesû nîwacokire akîmeera cararûkû atîrî, “Lazaro nîmûkuû,

**15** nwatî nîûndû wenyu nîrîmûkenu nîûndû ndirarî vo. Na nîûndû wa ûguo mue nîmûkûvota kûgîa na wîtîkio. Maûndû mama monthe nîmakûmûguna. Ûkani tûthiî kûrî ke.”

**15**

**16** Nake Toma (ûrîa wetagwa Mathatha) nîwacokire akîra arutwa acio engî atîrî, “Ûkani muonthe tûthiîcanie na Mwarimû nîguo tûgakue vamwe nake!”

**16**

**17** Rîrîa Jesû aakinyire, nîwethîre Lazaro arî mûthiriu mîthenya îna kuuma athikwa.

**18** Îtûûra rîa Bethania rîarî kîndû ta kilomita ithatû kuuma îtûûrarî rîa Jerusalemu,

**19** na andû eengî kuuma Judea maarî athiîu kûmîrîria Maritha na Mariamu nîûndû wa gûkuîrwa nî mûrwang'ina.

**19**

**20** Rîrîa Maritha eegwire atî Jesû nîaûkîte, nîwathiîre kûmûtûnga nwatî Mariamu nîwatigirwe ekarîte nyomba.

**21** Maritha nîwerire Jesû atîrî, “Ûngîrarî vo Mwathani, mûrwaiya ndangîrakuire!

**22** Nwatî nîmbîcî atî wana rîu Ngai nîagûkûva kîndû wa kîonthe kîrîa ûkûmwîtia.”

**22**

**23** Jesû nîwamwîrire atîrî, “Mûrwanyûkwe nîakaariûka.”

**23**

**24** Maritha nîwamûcokerie atîrî, “Nîmbîcî atî nîakaariûka mûthenya wa mûthiia.”

**24**

**25** Jesû nîwamwîrire atîrî, “Nie nînie kûriûka na nînie mwoyo. Mûndû wa wonthe ûmbîtîkîtie wana akua nîagaatûûra mwoyo;

**26** na mûndû wa wonthe ûtûûraga mwoyo na ûmbîtîkîtie ndarî vingo agaakua. We nîwîtîkîtie ûguo?”

**26**

**27** Maritha nîwaugire atîrî, “Ii Mwathani! Nie nîmbîtîkîtie atî we nîwe Mesaya Mûriû wa Ngai ûrîa warî aûke gûkû nthî.”

**27**

**28** Maritha aarîkia kuga ûguo nîwacokire akîthiî agîîta mwarwang'ina Mariamu na makîthiî vandû marî onga na akîmwîra atîrî, “Mwarimû nîwaûka na nîaragwîta.”

**29** Rîrîa Mariamu eegwire ûguo nîwaûkîrire na akîvinyûra ya nja kûmûtûnga.

**30** (Jesû ndaarî agûtonya gîcagirî, nwatî aarî wa varîa Maritha aamûtûngîte.)

**31** Nao Ayahudi arîa maarî na Mariamu kûu nyomba makîmûmîrîria, nîmaamûrûmîrîre vîndî îrîa maamwonire aûkîra na avinyûra ya nja, nîûndû meciragia atî athiîte mbîrîrarî kûrîrîra vo.

**31**

**32** Mariamu nîwakinyire varîa Jesû aarî, na amwona nîwegwîthirie nthî magûrûrî make na akîmwîra atîrî, “Ûngîrarî vo Mwathani mûrwaiya ndangîrakuire.”

**32**

**33** Rîrîa Jesû oonire Mariamu na arîa maarî nake ûrîa maarîraga, nîwaringirwe nî ntha akîthînîka mûno ngororî yake,

**34** na akîmaûria atîrî, “Mûmûthikîte va?”

**34** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Ûka ûkone Mwathani.”

**34**

**35** Jesû nîwarîrire.

**36** Nao andû nîmaaugire atîrî, “Oneni ûrîa aramwendete!”

**36**

**37** Nwatî andû amwe gatagatîrî kao nîmaambîrîrie kûrania atîrî, “Na kinthî mûndû ûyû tîke wavingûrire mûtumumu metho? Nîkwa ke atangîravotire kûgiria Lazaro akue?”

**37**

**38** Wa rîngî Jesû nîwathînîkire mûno ngororî yake, na akîthiî mbîrîrarî îrîa yarî ngurunga na yakunîkîtwe na îthiga.

**39** Nake nîwerire andû amwe arîa maarûngamîte vo atîrî, “Thengutiani îthiga vo!”

**39** Nwatî Maritha, mwarwang'ina na ûcio wakuîte nîwerire Jesû atîrî, “Mwathani, nîgûkûnunga naaî mûno nîûndû ke nîmûthiriu mîthenya îna kuuma athikwa!”

**39**

**40** Jesû nîwamwîrire atîrî, “Na kinthî ndikwîrire wetîkia nîûkwona riiri wa Ngai?”

**41** Nao nîmaathengutirie îthiga vo. Jesû nîwacokire akîroria îgûrû na akiuga atîrî, “Vava nînagûcokeria ngatho nîûndû nîûnthikagîrîria.

**42** Nie nîmbîcî nîûnthikagîrîria vingo cionthe, nwatî nîrauga ûguo nîguo andû aya marî ava mamenye atî we nîwe wandûmire.”

**43** Arîkia kuga ûguo, nîwetanire na mûgambo mûnene atîrî, “Lazaro, uma!”

**44** Lazaro nîwaumire arî mwove na itamî njara na magûrû na akovwa na gîtamî ûthiû. Jesû nîwerire andû arîa maarûngamîte vo atîrî, “Mwovoreni na mûreke athiî.”

**44**

**45** Ayahudi eengî arîa maathiîte gûcerera Mariamu nîmoonire ûrîa Jesû eekire na makîmwîtîkia.

**46** Nwatî amwe gatagatîrî kao nîmeenûkire na makîthiî kwîra Afarisai ûrîa Jesû eekîte.

**47** Kwoguo Afarisai na anene a athînjîri-Ngai nîmaagomanire na Kîamma Kîam Ayahudi. Nao nîmaaûranirie atîrî, “Nîtwîka atîa? Mûndû ûyû nîararinga ciama nyîngî mûno!

**48** Wona twareka athiî na mbere gwîka maûndû mama, andû onthe nîmakûmwîtîkia. Nao Aroma nîmagûcoka maûke macûkangie hekarû yetû na rûrîrî rwetû!”

**48**

**49** Nwatî mûndû ûmwe wa arîa maarî vo wetagwa Kaiafa na warî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene mwakarî ûcio, nîwamerire atîrî, “Na kaî mûrî aritu-î!

**50** Anga mûtiîcî nî kava mûndû ûmwe akuîre andû gûkîra gwîtîkîra rûrîrî ruonthe rûcûkangue.”

**51** Kaiafa akiuga ûguo tîke weîrîte. Nwatî arî ta Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene mwakarî ûcio, nîwarathire atî Jesû aarî akuîre rûrîrî rwa Ayahudi,

**52** na ciana cia Ngai irîa inyagarûkîte kûndû kuonthe, nîguo aicokanîrîrie vamwe na aitue kîndû kîmwe.

**52**

**53** Kuuma mûthenya ûcio Ayahudi nîmaavangire ûrîa makûraga Jesû.

**54** Kwoguo Jesû ndaacoka kûthiî akîonagwa kûu Judea. Nîwaumire kuo na akîthiî îtûûrarî rîetagwa Efiraimu rîrîa rîarî vakuvî na werû na agîkara kuo marî na arutwa ake.

**54**

**55** Vîndî ya kîrugo Kîam pasaka yarî vakuvî. Andû eengî nîmaaumire vûrûrirî ûcio na makîthiî îtûûrarî rîa Jerusalemu nîguo metherie mbere ya kîrugo kîu Kîammbîrîrie.

**56** Nao nîmaacaragia Jesû na marûngamîte kûu hekarûrî makaûranagia atîrî, “Mûrona takwa na ma agûka kîrugorî gîkî?”

**57** Nao anene a athînjîri-Ngai na Afarisai nîmaathanîte atî mûndû wa wonthe ûkaamenya kûrîa Jesû arî, athiî akamamenyithie nîguo mamûnyite.

# Joh 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwetîrîrue maguta arî îtûûrarî rîa Bethania

## (

## Mat 26.6-13

## ;

## Mar 14.3-9

## )

## Mûvango wa kûraga Lazaro

## Jesû nîwatonyire Jerusalemu arî na ûvootani

## (

## Mat 21.1-11

## ;

## Mar 11.1-11

## ;

## Luka 19.28-40

## )

## Angiriki amwe nîmaacaririe Jesû

## Jesû nîwaririe ûvoro wîgiî gûkua gwake

## Andû nîmaaregire gwîtîkia Jesû

## Ciugo cia Jesû nîcio igaatuîra andû ciira

**1** Gûtigarîtie mîthenya îtandatû pasaka yambîrîrie, Jesû nîwathiîre îtûûrarî rîa Bethania kûrîa Lazaro ûrîa aariûkîtie aatûûraga.

**2** Kûu nîkuo maamûvarîrîrie irio cia kîvwaî. Maritha nîwatethererie kûvecana irio, nake Lazaro aarî ûmwe wa arîa meekarîte na Jesû metharî.

**3** Mariamu nîwocire mûcuva warî na maguta maanungaga waro na ma goro, akîmetîrîria magûrûrî ma Jesû. Mariamu nîwagiririe maguta magûrûrî ma Jesû na njuîrî ciake. Naguo mûnungo mwaro wa maguta mau nîwecûrire nyomba yonthe.

**4** Mûrutwa ûmwe wa Jesû wetagwa Judasi Mûsikariota, (na nîke ûrîa wacokire kûmûcukanîrîra), nîwaûririe atîrî,

**5** “Nîndûî Kîamgiria maguta mama mendue dinarii magana mathatû, na mbeca icio ivewe athîni.”

**6** Nwatî Judasi ndaauga ûguo nîûndû atî wa kûrîrîra athîni, nwatî aaugire ûguo nîûndû aarî mwîi. Ke nîke wakuuaga kathandûkû ka mbeca na nîwaîaga mbeca kuuma kathandûkûrî kau.

**6**

**7** Jesû nîwaugire atîrî, “Tigana na Mariamu! Tiga aige kîrîa arî nakîo nîûndû wa mûthenya ûrîa ngaathikwa.

**8** Mûkethagîrwa mûrî na athîni vingo cionthe nwatî mûtikethagîrwa mûrî nanie vingo cionthe.”

**8**

**9** Rîrîa Ayahudi eengî meegwire atî Jesû aarî îtûûrarî rîa Bethania nîmaathiîre kuo. Nao matiathiî kuo nîûndû wa kwenda kwona Jesû, nwatî maathiîre kuo nîguo makoone Lazaro ûrîa wariûkîtue nî Jesû.

**10** Kwoguo anene a athînjîri-Ngai nîmaavangire ûrîa makûraga Lazaro wanake,

**11** nîûndû Ayahudi eengî mamenya maûndû marîa Lazaro eekîtwe, nîmaareganaga na atongoria ao na magetîkia Jesû.

**11**

**12** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte, andû eengî arîa maakinyîte kîrugorî Kîam pasaka, nîmegwire atî Jesû aarî njîrarî athiîte Jerusalemu.

**13** Kwoguo nîmoocire mathîgî ma mîkîndû na makîthiî kûmûtûnga makîanagîrîra atîrî, “Hosana! Kûrathimwa nî ûrîa ûkîte na rîîtwa rîa Mwathani! Kûrathimwa nî Mûthamaki wa Isiraeli!”

**13**

**14** Nake Jesû nîwonire njaû ya mvunda na akîthiî amîtwîte wata ûrîa mandîko matheru maugîte atî,

**14**

**15** “Tigani gwîtigîra mue andû a îtûûra rîa Zayuni!

**15** Oneni Mûthamaki wenyu nîaûkîte,

**15** atwîte njaû ya mvunda.”

**15**

**16** Nao arutwa ake matiataûkîrwa nî maûndû vîndî îo, nwatî rîrîa Jesû aarîkirie kûgîa na riiri nîmaaririkanire atî mandîko matheru nîmaugîte nîagekwa maûndû mama.

**16**

**17** Nao andû arîa maarî nake vîndî îrîa eetire Lazaro kuuma mbîrîrarî na akîmûriûkia, nîmaathiîre na makîva kîrîndî ûvoro wa ûrîa Jesû eekire.

**18** Ûndû ûcio nîguo watûmire kîrîndî kîmûtûnge, nîûndû nîkîegwire atî nîwaringîte Kîamma kîu.

**19** Nao Afarisai nîmaacokire makîrana atîrî, “Nîmûrona tûtiravota gwîka wanarî atîa! Taroriani! Andû onthe nîmaramûrûmîrîra!”

**19**

**20** Kwarî Angiriki maarî gatagatîrî ka andû arîa maathiîte îtûûrarî rîa Jerusalemu kûgooca Ngai vîndî ya Kîrugo Kîam pasaka.

**21** Nao nîmaathiîre kûrî Filipu (ûrîa warî wa kuuma Bethisaida gîcunjîrî Kîam Galili) na makîmwîra atîrî, “Mûthuuri ûyû, nîtûrenda kwona Jesû.”

**21**

**22** Nake Filipu nîwathiîre na akîra Enderea, na oîrî makîthiî makîra Jesû.

**23** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Îvinda nîrîkinyu Mûrû wa Mûndû avewe riiri.

**24** Nie nîramwîra na ma atî, mvîndî ya ngano îkaraga îrî wa yonga îngîrega kûvandwa mûtheturî na îkue. Nwatî îngîkua, nîîciaraga maciaro meengî.

**25** Mûndû wa wonthe wendete mwoyo wake nîakaaûrwa nîguo, nwatî mûndû wa wonthe ûmenete mwoyo wake arî gûkû nthî nîagaûtûûria tene na tene.

**26** Mûndû wa wonthe ûndungatagîra nwa nginya anûmîrîre nîguo varîa nîrî ndungata yakwa îthagîrwe nîvo îrî wa nayo. Nake Vava agaatîîaga mûndû wa wonthe ûrîa ûndungatagîra.

**26**

**27** “Rîu nînîrathînîka mûno ngororî yakwa, nwatî nîmbuga atîa? Nîkwa nguuga, ‘Vava ndûgetîkîre nginyîrwe nî îvinda rîîrî?’ Nwatî kîu nîkîo gîtûmi kîrîa gîatûmire mbûke gûkû nthî nîguo nginyîre îvinda rîîrî.

**28** Vava goocithia rîîtwa rîaku!”

**28** Naguo mûgambo nîwacokire ûkiuma îgûrû ûkiuga atîrî, “Nînîrîgoocithîtie na nwa ngûrîgoocithia wa rîngî.”

**28**

**29** Nao andû arîa maarûngamîte vo nîmeguire mûgambo ûcio na amwe gatagatîrî kao makiuga, atî mau maarî marurumî. Nwatî andû arîa engî nîmaaugire atîrî, “Mûraika nîke wamwarîria!”

**29**

**30** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Mûgambo ûcio ndûnarua nîûndû wakwa, nwatî warua nîûndû wenyu.

**31** Rîrî nî îvinda rîa gûtuîra andû a gûkû nthî ciira, na rîu mûnene wa gûkû nthî nîakwîngatwa.

**32** Rîrîa ngaavirwa îgûrû nyume gûkû nthî, nîngaagucîrîria andû onthe kûrî nie.”

**33** (Jesû akiuga ûguo eendaga kwonania njîra îrîa aarî akue nayo.)

**33**

**34** Nakîo kîrîndî nîgîacokirie atîrî, “Watho wetû ûtwîraga atî Mesaya agaatûûra tene na tene. Kûngîvoteka atîa ûtwîre atî Mûrû wa Mûndû nwa nginya ambatue? Mûrû wa Mûndû ûcio nû?”

**34**

**35** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Ûtheri nîwîthîrwa ûrî gatagatîrî kenyu kavinda kanini. Thiîni rîrîa kûrî na ûtheri nîguo mûtikethîrîrue nî nduma, nîûndû mûndû ûrîa ûthiîcaga kûrî na nduma ndamenyaga kûrîa arathiî.

**36** Îtîkiani ûtheri vîndî îrîa mûrî naguo, nîguo mûtuîke andû a ûtheri.”

**36** Nake Jesû aarîkia kuga ûguo, nîwamatigire na akîmethitha.

**37** Wana ethîrwa Jesû aarî mûringu ciama ino cionthe andû makîonaga, o matiamwîtîkia.

**38** Ûndû ûyû wekîkire nîguo ciugo ivinge irîa mûrathi Isaia aaugire atîrî:

**38** “Mwathani, nû wetîkirie ndûmîrîri îrîa twavecanire?

**38** Na nû Mwathani oonirie ûrîa vinya wake wîgana?”

**38**

**39** Kwoguo andû matietîkia, nîûndû Isaia nwa waugire atîrî:

**39**

**40** “Ngai nîamatuîte atumumu,

**40** na akamaûmia ngoro,

**40** nîguo matikone na metho mao,

**40** na matigataûkîrwe ngororî ciao,

**40** wana matikanjokerere nîmavonie.”

**40**

**41** Isaia aaugire ûguo nîûndû nîwonire riiri wa Jesû na akîaria ûvoro ûmwîgiî.

**41**

**42** Nakuo kwarî na anene eengî a Ayahudi maamwîtîkirie, na nîûndû nîmeetigagîra Afarisai nîmaaremirwe nî kwaria cararûkû ûvoro ûmwîgiî nîguo matikengatwe kuuma îvoerorî.

**43** O meendete gûkumua nî andû makîria ya ûrîa meendete gûkumua nî Ngai.

**43**

**44** Jesû nîwanîrîre akiuga atîrî, “Mûndû wa wonthe ûmbîtîkîtie tî nie tu etîkîtie, nwatî etîkîtie wana ûrîa wandûmire.

**45** Mûndû wa wonthe ûmonaga nîwonaga wana ûrîa wandûmire.

**46** Nie mbûkîte ta ûtheri gûkû nthî nîguo andû onthe arîa mambîtîkagia matigekare ndumarî.

**47** Mûndû wa wonthe angîgua ndûmîrîri yakwa na arege kûmîathîkîra, ndingîmûtuîra. Nie ndiaûka gûtuîra andû nwatî naaûkire kûmavonokia.

**48** Mûndû wa wonthe ûndegaga na ûtetîkagîra ndûmîrîri yakwa arî na mûndû ûkaamûtuîra ciira. Ciugo irîa naria nîcio igaacirithia mûndû ûcio mûthenya wa mûthiia!

**49** Nie ndinaria na wathani wakwa nie mwene, nwatî Vava ûrîa wandûmire nîke ûmvete ûrîa mbagîrîrwe nî kuga na kwaria.

**50** Na nîmbîcî atî maathani make nîmatûmaga andû magîe na mwoyo wa tene na tene. Kwoguo ûndû wa wonthe mbugaga nî ûrîa Vava ethagîrwa ambîrîte mbuge.”

# Joh 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwathambirie arutwa ake magûrû

## Jesû nîwaugire atî nîagûcukanîrîrwa

## (

## Mat 26.20-25

## ;

## Mar 14.17-21

## ;

## Luka 22.21-23

## )

## Rîathani rîcerû

## Jesû nîwerire Petero atî nîakûmûkaana

## (

## Mat 26.31-35

## ;

## Mar 14.27-31

## ;

## Luka 22.31-34

## )

**1** Gwatigarîtie mûthenya ûmwe kîrugo Kîam pasaka Kîammbîrîrie. Jesû nîwaicî atî îvinda rîake rîa kuuma gûkû nthî athiî kûrî îthe rîarî rîkinyu. Ke aarî mwendu andû ake arîa maarî gûkû nthî, na aamendire nginya mûthiia.

**1**

**2** Rîrîa Jesû na arutwa ake maarî metharî makîrîa irio cia kîvwaî, Ngoma aarî mwîkîru meciria ma gûcukanîrîra Jesû ngororî ya Judasi mûvîcî wa Simoni Mûsikariota.

**3** Nake Jesû nîwaicî atî Îthe aarî mûmûveu vinya wa gwîka maûndû monthe. Nîwaicî atî ke aaumîte kûrî Ngai na aacokete kûrî Ngai.

**4** Kwoguo rîrîa maarî metharî makîrîa Jesû nîwaûkîrire, akîruta nguo yake îrîa eekagîra îgûrû na akîîyova taurû kîûnûrî.

**5** Nîwacokire agîkîra manjî kîraîrî na akîambîrîria kûthambia arutwa ake magûrû akîmagiragia na taurû îo eeyovete kîûnûrî.

**6** Nake Simoni Petero akinyîrîrwa nîwaûririe Jesû atîrî, “Mwathani, ûrenda kûnthambia magûrû?”

**6**

**7** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “We rîu ndûramenya ûrîa nîreka, nwatî vuvarî ûgaataûkîrwa.”

**7**

**8** Nake Petero nîwaugire atîrî, “We ndûngînthambia magûrû!”

**8** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Ethîrwa tîngûthambia magûrû, ndûgûcoka gûtuîka mûrutwa wakwa.”

**8**

**9** Nake Petero nîwamwîrire atîrî, “Mwathani, ndûkanthambie magûrû monga, nthambia wana njara na kîongo!”

**9**

**10** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Mûndû ethambîtie mwîrî ethagîrwa arî mûtheru na ndavataraga kwîthambia rîngî warîo, nwanga tu ethambirie magûrû make. Mue mûrî atheru, nwatî ûmwe gatagatîrî kenyu tî mûtheru.”

**11** (Jesû nîwaicî ûrîa wendaga kûmûcukanîrîra. Na kîu nîkîo gîatûmire auge atî, “Mûrî atheru, nwatî ûmwe gatagatîrî kenyu tî mûtheru.”)

**11**

**12** Jesû aarîkia kûmathambia magûrû, nîwacokirie nguo yake mwîrî îrîa eekagîra îgûrû na agîcoka varîa eekarîte metharî. Nake nîwamaûririe atîrî, “Nîmwataûkîrwa nî ûrîa namwîka?

**13** Mûmbîtaga Mwarimû na mûkambîta Mwathani. Rîrîa mûgwîka ûguo mwîthagîrwa mûkîaria ûvoro wa ma nîûndû nie nînie ke.

**14** Angîthîrwa nie Mwathani na Mwarimû wenyu nînamûthambia magûrû wa namue nwa nginya mûthambanagie magûrû.

**15** Nie namûva kîonereria nîguo mwîkage wata ûrîa namwîka.

**16** Nîramwîra na ma atî gûtirî ngombo nene gûkîra mûmîathi, wana gûtirî mûnjaama mûnene gûkîra mûmûtûmi.

**17** Rîu nîûndû nîmwamenya maûndû mama, mûkaarathimagwa ethîrwa mûkaamekaga!

**17**

**18** “Nie ndiraria ûvoro ûmwîgiî muonthe. Nîmbîcî nî andû arîkû nthuurîte. Nwatî nwa nginya mandîko matheru mavinge marîa maugîte atî, ‘Mûndû ûrîa twarîcanîre mûgate nake nîke wacokire kûngarûrûka.’

**19** Namwîra ûvoro ûyû mbere ya wîkîke nîguo rîrîa ûgeekîka, mûgeetîkia atî ‘Nie nînie ke.’

**20** Nie nîramwîra ûvoro wa ma atî, mûndû wa wonthe wamûkagîra mûndû ûrîa ndûmîte wa nanie nîanyamûkagîra. Nake mûndû wa wonthe ûnyamûkagîra nîwamûkagîra ûrîa wandûmire.”

**20**

**21** Nake Jesû aarîkia kuga maûndû mau, nîwathînîkire mûno ngororî yake na akiuga cararûkû atîrî, “Nie nîramwîra na ma atî mûndû ûmwe gatagatîrî kenyu nîakûnjukanîrîra.”

**21**

**22** Nao arutwa nîmaaroranirie mamakîte mûno nîûndû nîmaarigirwe Jesû eeciragîria mûndû ûrîkû.

**23** Nake mûrutwa ûmwe ûrîa Jesû eendeete nîwekarîte vakuvî na Jesû.

**24** Kwoguo Simoni Petero nîwavenerie mûrutwa ûcio na akîmwîra atîrî, “Ta mûrie araria ûvoro wa ûrîkû.”

**24**

**25** Nake mûrutwa ûcio nîwenamîrîre varî Jesû na akîmûria atîrî, “Mwathani nî ûrîkû ûgûgûcukanîrîra?”

**25**

**26** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Mûndû ûrîa ngûnengera mûgate ûrîa ngûvokithia thuvurî nîke ûkûnjukanîrîra.” Kwoguo Jesû nîwocire kînuku Kîam mûgate, agîkîvokithia na akînengera Judasi mûriû wa Simoni Mûsikariota.

**27** Na vîndî wa îo Judasi aarîkia gwîcukia kînuku Kîam mûgate, nîwatonyirwe nî Caitani. Nake Jesû nîwerire Judasi atîrî, “Îka narua ûrîa ûrenda gwîka!”

**28** Gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî ka arîa maarî vau metharî wataûkîrwe nî kîrîa gîatûmire Jesû eere Judasi ûguo.

**29** Nwatî nîûndû Judasi nîke waigaga kathandûkû ka mbeca, arutwa amwe meciragia atî nîkwa Jesû aamwîraga athiî akagûre indo irîa ciavataranagia kîrugorî, wana kana atî athiî akave athîni kîndû.

**29**

**30** Nake Judasi ecukia kînuku Kîam mûgate, nîwaumire nja warîo. Nakuo kwarî ûtukû.

**30**

**31** Judasi aathiî, Jesû nîwaugire atîrî, “Rîu Mûrû wa Mûndû nîmûve riiri, na riiri wa Ngai nîwonanîtue na njîra ya Mûrû wa Mûndû.

**32** Ethîrwa Ngai nîmûve riiri na njîra ya Mûriû wa Mûndû, kwoguo wana nginya Ngai nîakoonania na njîra yake riiri wa Mûrû wa Mûndû.

**33** Ciana ciakwa, nîmbîthîrwa nîrî namue îvinda rînini. Mue mûkaanjaria; nwatî nîramwîra wata ûrîa nerire Ayahudi atî, ‘Kûrîa ngûthiî tîmûvota gûka.’

**34** Na rîu nîngûmûva rîathani rîcerû: Endanagani. Nwa nginya mwendanage wata ûrîa nîmwendete.

**35** Mwekara mwendanîte, andû onthe makaamenyaga atî mûrî arutwa akwa.”

**35**

**36** Simoni Petero nîwaûririe Jesû atîrî, “Mwathani, nîkwa ûrathiî kû?”

**36** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Kûrîa nie nîrathiî ndûngînûmîrîra rîu, nwatî vuvarî ûkaanûmîrîra.”

**36**

**37** Nake Petero nîwamûûririe atîrî, “Mwathani, nîndûî gîkûgiria ngûrûmîrîre rîu, na nie nîrî mwîvarîriu gûkua nîûndû waku?”

**37**

**38** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “We wî mwîvarîriu gûkua nîûndû wakwa? Nie nîrakwîra na ma atî: mbere ya njamba ya ngûkû îgambe, nîûkwîthîrwa ûngaanîte maita mathatû.”

# Joh 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîke njîra ya kûthiî kûrî Îthe

## Kwîrîrwa Roho Mûtheru

**1** Jesû nîwamerire atîrî, “Tigani gûtangîka ngororî cienyu. Îtîkiani Ngai na wa nanie mûmbîtîkie.

**2** Mûciî kwa Vava kûrî na ciîkaro nyîngî, na nîngûthiî kûmûvarîrîria vandû. Nie ndingîamwîra ûguo angîthîrwa ûguo tîguo kûrî.

**3** Na narîkia kûthiî kûmûvarîrîria vandû, nîngûcoka nîmwîcîre nîguo mue mwîthagîrwe mûrî varîa nie nîrî.

**4** Mue nîmwîcî njîra îrîa yerekagîria mûndû kûrîa nîrathiî.”

**4**

**5** Nake Toma nîwaûririe Jesû atîrî, “Mwathani, tûngîvota atîa kûmenya njîra îrîa yerekagîria mûndû kûrîa we ûrathiî, na tue wana tûtiîcî kûrîa ûrathiî?”

**5**

**6** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Nie nînie njîra, nînie ûvoro wa ma, na nînie mwoyo. Gûtirî mûndû ûthiîcaga kûrî Vava atavîtûkîrîrîte kûrî nie.”

**7** Nake Jesû nîwerire arutwa ake atîrî, “Angîthîrwa na ma nîmûmbîcî, nîmûngîramenya wana nginya Vava. Nwatî kuuma rîu nîmwamûmenya na nîmwamwona.”

**7**

**8** Nake Filipu nîwerire Jesû atîrî, “Mwathani, twonie Vava, na nîtûkwîgua tweganîra.”

**8**

**9** Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Filipu, ndûûranîtie namue muonthe kavinda karaca ûguo na atî we ndûrî mûûmenyu? Mûndû wa wonthe ûmonete, nîmwonu Vava. Nîndûî kîratûma ûmbîre, ‘Twonie Vava?’

**10** Filipu, ndûretîkia atî nie nîrî ndaarî ya Vava na Vava arî ndaarî yakwa? Nie, tînie nîîrîte ciugo irîa namwîra. Vava ûrîa wîkaraga ndaarî yakwa nîke wîkaga maûndû mama.

**11** Namwîra atî nie nîrî ndaarî ya Vava na Vava arî ndaarî yakwa, mbîtîkiani. Ethîrwa tîmwîtîkia nîûndû wa ûguo, îtîkiani nîûndû wa maûndû marîa mbîkîte.

**12** Nie nîramwîra na ma atî: mûndû wa wonthe ûmbîtîkagia ageekaga maûndû ta marîa mbîkaga, na ageekaga maûndû wana manene gûkîra mama nîûndû nînîrathiî kûrî Vava.

**13** Ûndû wa wonthe ûrîa mûkavoyaga na rîîtwa rîakwa ngawîkaga, nîguo Vava akumague na njîra ya Mûriû.

**14** Mûngîkaavoya ûndû wana ûrîkû na rîîtwa rîakwa, ngaamûvingagîria.

**14**

**15** “Ethîrwa nîmûmendete, mûkaathîkagîra maathani makwa.

**16** Nie nîngûvoya Vava, nake nîakûmûva Mûtethia wîngî nîguo atûûranagie namue tene na tene.

**17** Ke nîke Roho ûrîa wonagia andû ûvoro wa ma. Andû a gûkû nthî matingîmwamûkîra, nîûndû matimwonaga wana kana mamûmenye. Nwatî mue nîmûmwîcî nîûndû atûûranagia namue na arî ndaarî yenyu.

**17**

**18** “Nie ndikûmûtiga ta ciana cia ndigwa; ngaamûcokerera.

**19** Vuva wa kavinda kanini andû a nthî tî macoka kûmona rîngî, nwatî mue mûkaamona; na nîûndû nîndûûraga mwoyo, wa namue nîmûgaatûûra mwoyo.

**20** Na rîrîa mûthenya ûcio ûgaaûka, nîmûkaamenya atî nie nîrî ndaarî ya Vava na atî mue mûrî ndaarî yakwa, wata ûrîa nie nîrî ndaarî yenyu.

**20**

**21** “Mûndû wa wonthe wamûkagîra maathani makwa na akamathîkîra nîke ûmendete. Vava akendaga mûndû ûrîa ûmendete, wa nanie ngaamwendaga na ngeyonithanagia kûrî ke.”

**21**

**22** Nake Judasi (nwatî tî Judasi Mûsikariota) nîwaûririe Jesû atîrî, “Mwathani, kûngîvoteka atîa ûkeyonithanagia kûrî tue na tî kûrî andû a gûkû nthî?”

**22**

**23** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Mûndû wa wonthe ûmendete nîwathîkagîra ciugo ciakwa. Vava nîamwendete, na nie tûrî na Vava nîtûkaga kûrî ke na tûgatûûrania nake.

**24** Mûndû wa wonthe ûtamendete ndathîkagîra ciugo ciakwa. Na ciugo irîa mwegua tî ciakwa, nwatî ciumîte kûrî Vava ûrîa wandûmire.

**24**

**25** “Nie namwîra maûndû mama nîrî wa vamwe namue.

**26** Nwatî Mûtethia, na nîke Roho Mûtheru, ûrîa Vava agaatûma na rîîtwa rîakwa, nîakaamûthomithia maûndû monthe na amûvotithie kûririkana ûrîa wonthe namwîra.

**26**

**27** “Thayû nîguo nie nîramûtigîra; nî thayû wakwa nîramûva. Nie ndiramûva thayû wîkariî ta ûrîa ûvecanagwa nî nthî. Tigani gûtangîka ngororî cienyu kana mûgîe na guoya.

**28** Mue nîmwîguîte ngîmwîra atî, ‘Nînîrathiî, nwatî ngaamûcokerera.’ Ethîrwa na ma nîmûmendete, nîmûngîrakena nîûndû nîrathiî kûrî Vava, nîûndû ke nî mûnene kûngîra.

**29** Nie namwîra maûndû mama rîu mbere ya mekîke, nîguo rîrîa mageekîka mûgeetîkia.

**30** Ndikwaria namue mûno rîngî îvinda îraca, nîûndû mûnene wa gûkû nthî nîaûkîte. Ke ndangîvota kûmbatha,

**31** nwatî nîmbîkaga maûndû monthe marîa Vava ambathaga mbîke, nîguo andû a gûkû nthî mamenye atî nîmendete Vava.

**31** “Ûkîrani rîu tûthiî tuume ava.

# Joh 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîke Mûthavibu wa ma

## Rûmena rwa andû a gûkû nthî

**1** “Nie nînie Mûthavibu wa ma, nake Vava nîke mûrîmîri.

**2** Ke nîatemaga rûvûa wa ruonthe rwakwa rûrîa rûtaciaraga maciaro, na rûvûa wa ruonthe rûciaraga maciaro nîarûcaaga nîguo rûciare maciaro meengî.

**3** Mue nîmûrîkîtie kûtherua nî ciugo icio namwîra.

**4** Îkaragani ndaarî yakwa, nanie mbîkare ndaarî yenyu. Rûvûa rûgekara rûrî ruonga rûtingîgîa na maciaro; rûngîvota kûgîa na maciaro tu angîthîrwa nwa rwîkare mûthaviburî. Ûguo nwaguo wa namue mûtangîvota kûgîa na maciaro angîthîrwa tî mwîkara mûrî ndaarî yakwa.

**4**

**5** “Nie nî nie Mûthavibu, namue nîmue mvûa. Mûndû wa wonthe wîkaraga ndaarî yakwa, nanie ngekara ndaarî yake, nîagîcaga maciaro meengî; nîûndû mûtarî vamwe na nie gûtirî ûndû mûngîvota gwîka.

**6** Mûndû wa wonthe ûtekaraga ndaarî yakwa nîatecagwa wata ûrîa rûvûa rûtecagwa rûgacoka rûkaûma. Mvûa ta icio nîciocanagua na igaikua mwakirî na ikavîa.

**7** Ethîrwa mûgekaraga ndaarî yakwa na ciugo ciakwa igekara ndaarî yenyu, ngaamûvecaga kîndû wa kîonthe kîrîa mûkaambîtagia.

**8** Mwagîa na maciaro meengî, mûkonekanaga mûrî arutwa akwa, na ûndû ûyû ûkaagoocithagia Vava.

**9** Nie nîmwendete wata ûrîa Vava amendete; îkaragani wendorî wakwa.

**10** Mwathîkîra maathani makwa mûgekaraga mûrî wendorî wakwa, wata ûrîa mbathîkîrîte maathani ma Vava na ngekara nîrî wendorî wake.

**10**

**11** “Nie namwîra maûndû mama nîguo mûgîe na gîkeno ta kîrîa nîrî nakîo na mûgîe na gîkeno gîcûru.

**12** Narîo rîathani rîakwa nî rîîrî: Endanagani wa ta ûrîa nîmwendete.

**13** Wendo ûrîa mûnene mûndû angîonania nî kûruta mwoyo wake nîûndû wa arata ake.

**14** Mwona mweka maûndû marîa nîmwathaga, nîmûgûtuîka arata akwa.

**15** Nie ndigûcoka kûmwîta ndungata rîngî, nîûndû ndungata ndîthagîrwa îkîmenya ûrîa mûmîathi areka. Vandû va ûguo nînîmwîta arata, nîûndû nînîmûmenyithîtie maûndû monthe marîa mbîguîte kuuma kûrî Vava.

**16** Mue tî mue mwanthuurire, nînie namûthuurire na ngîmûva wîra wa kûthiî kûgîa na maciaro meengî marîa magwîkara kavinda karaca. Kwoguo Vava akaamûvecaga kîndû wa kîonthe kîrîa mûkaamwîtagia na rîîtwa rîakwa.

**17** Narîo rîathani rîakwa nî rîîrî: Endanagani.

**17**

**18** “Ethîrwa andû a gûkû nthî nîmamûmenete, ririkanani atî nie nînie maambire kûmena wana mbere ya mamûmena.

**19** Mûngîrî a gûkû nthî, andû nwa mamwendete. Nwatî namûthuurire kuuma kûrî andû a gûkû nthî na kwoguo mue mûtirî a gûkû nthî. Kîu nîkîo gîtûmaga andû a gûkû nthî mamûmene.

**20** Taririkanani ûrîa namwîrire atî: ‘Gûtirî ngombo nene gûkîra mûmîathi.’ Angîthîrwa andû nîmaanyaririre, wa namue nîmakaamûnyarira. Ethîrwa nîmaathîkîre ciugo ciakwa, wana nginya cienyu nîmagaaciathîkîra.

**21** Nwatî nîmakaamwîka maûndû mama monthe nîûndû wakwa na nîûndû matiîcî ûrîa wandûmire.

**22** Angîthîrwa ndiamava ndûmîrîri yakwa, matingîatuirwe evia. Nwatî rîu matirî na kîîgwatio atî matirî na mevia.

**23** Mûndû wa wonthe ûmenete nîamenete wana nginya Vava.

**24** Ndangîekire maûndû marîa mataneekwa nî mûndû wîngî gatagatîrî kao, matingîatuirwe evia. Nwatî rîu nîmonete maûndû marîa nekire na nîmamenete na makamena Vava.

**25** Naguo ûndû ûyû wekîkire nîguo ciugo ivinge irîa ciandîkîtwe wathorî wao atî: ‘Maamenire gûtarî na gîtûmi.’

**25**

**26** “Nie nîngaamûtûmîra Mûtethia kuuma kûrî Vava. Ke nîke Roho wa ma ûrîa uumaga kûrî Vava na nîke ûkaaruta ûira wakwa.

**27** Wa namue nîmûkaaruta ûira ûmbîgiî nîûndû mwîthîrîtwe mûrî vamwe nanie kuuma wa Kîammbîrîria.

# Joh 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîra wa Roho Mûtheru

## Kîeva na gîkeno

## Nîmûvootu nthî

**1** “Namwîra maûndû mama nîguo mûtigatiganîrie wîtîkio wenyu.

**2** Mue nîmûkaarutûrûrwa mavoerorî. Nako kavinda nîgagaakinya karîa mûndû wa wonthe ûrîa ûkûmûraga ageeciria atî agîka ûguo nî Ngai aratungatîra.

**3** Andû nîmakaamwîka maûndû mama nîûndû matiîcî Vava na matimbicî.

**4** Nwatî namwîra maûndû mama nîguo îvinda rîakinya rîa maûndû mama gwîkîka, mûkaaririkana atî nînamwîrîte ûvoro ûmegiî.

**4** “Nie ndiamwîra maûndû mama kuuma Kîammbîrîria nîûndû nîrethagîrwa nîrî vamwe namue.

**5** Nwatî rîu nîngûcoka kûrî ûrîa wandûmire na gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûrambûria kûrîa nîrathiî.

**6** Na rîu ngoro cienyu nîmbîcûre nî kîeva nîûndû nînamwîra maûndû mama.

**7** Nwatî nîramwîra na ma atî: nie nathiî nîmûkûgîa umithio nîûndû nîngîrega kûthiî mûtigaatûmîrwa Mûtethia. Nwatî nathiî nîngaamûtûma kûrî mue.

**8** Rîrîa agaaûka nîakoonia andû a gûkû nthî ûrîa mavîtîtie îgûrû rîa maûndû megiî wîvia, ûthingu na ûvoro wîgiî gûtuîrwa ciira.

**9** Mavîtîtie ûvororî wîgiî mevia nîûndû matimbîtîkîtie;

**10** nîmavîtîtie ûvororî wîgiî ûthingu nîûndû nîngûthiî kûrî Vava na mûtigûcoka kûmona.

**11** Mavîtîtie ûvororî wîgiî gûtuîra ciira nîûndû mûnene wa gûkû nthî nîarîkîtie gûtuîrwa.

**11**

**12** “Nîrî na maûndû mengî meengî ma kûmwîra, nwatî rîu mûtingîvota kûmaûmîrîria.

**13** Rîrîa Roho ûrîa wonanagia ûvoro wa ma wa Ngai agaaûka, nîakaamûtongoria maûndûrî monthe ma ma. Ke ndakaaria maûndû na wathani, nwatî akaaria marîa egucaga na amwîre ûvoro wîgiî maûndû marîa magaaûka.

**14** Ke nîakaangoocithia, nîûndû nîagooca maûndû marîa mbarîtie na amwîre mo.

**15** Kîrîa kîonthe Vava arî nakîo nî gîakwa. Na kîu nîkîo gîatûma mbuga atî Roho nîagooca maûndû marîa mbugîte na amwîre mo.

**15**

**16** “Vandû va kavinda kanini mûtigûcoka kûmona, nwatî vuva wa kavinda kanini mûkaamona.”

**16**

**17** Arutwa amwe ake nîmaambîrîrie kûrania atîrî, “Rîu nîkwa aratwîra atîa? Atî aratwîra vandû va kavinda kanini tûtigûcoka kûmwona, nwatî vuva wa kavinda kanini tûkaamwona. Wana rîngî akauga atî, tûtigûcoka kûmwona nîûndû nîarathiî kûrî Îthe.

**18** Rîrîa Jesû auga ‘Kavinda kanini’ nîendaga kuga atîa? Tue tûtiîcî ûrîa akwendaga kuga.”

**18**

**19** Jesû nîwamenyaga atî arutwa nîmeendaga kûmûria ûvoro wîgiî ûndû ûcio. Kwoguo nîwamerire atîrî, “Angwa nîkwa mûraûrania ûrîa ngwendaga kuga rîrîa namwîra atî, ‘Vandû va kavinda kanini mûtigûcoka kûmona, nwatî vuva wa kavinda kanini mûkaamona?’

**20** Nie nîramwîra na ma atî: nîmûkaarîra mûrî na kîeva kîîngî mûno ngororî cienyu, nwatî andû a gûkû nthî nîmagaakena. Nîmûkaagîa na kîeva, nwatî kîeva kîenyu nîgîgaacoka gîtuîke gîkeno.

**21** Rîrîa mûndûmûka ageerie kûgîa na mwana nîagîcaga na kîeva nîûndû îvinda rîake rîa kwîgua ûrûrû nîrîkinyu, nwatî agîa na mwana nîakenaga na akariganagîrûa nî ûrûrû nîûndû mwana nî mûciare gûkû nthî.

**22** Kwoguo mue rîu mûrî na kîeva, nwatî nîngaamwona rîngî na vîndî îo nîmûkaagîa na gîkeno, gîkeno kîrîa gûtarî mûndû ûngîmûcuna.

**22**

**23** “Rîrîa mûthenya ûcio ûgaakinya mûtikaambûria wanarî atîa. Nie nîramwîra na ma atî, Vava nîakaamûva kîndû wa kîonthe kîrîa mûkaamûvoya na rîîtwa rîakwa.

**24** Nginya rîu gûtirî ûndû mwanavoya na rîîtwa rîakwa. Voyani namue nîmûkûvewa na mûcoke mûgîe na gîkeno gîkî gîcûru.

**24**

**25** “Namwîra maûndû mama monthe na ngerekano. Nwatî kavinda nîgagaakinya rîrîa ndakaamwîra maûndû na ngerekano, nwatî ngaamwîra cararûkû ûvoro wîgiî Vava.

**26** Rîrîa mûthenya ûcio ûgaakinya, nîmûkaamûvoya na rîîtwa rîakwa. Nie ndiramwîra atî nîngaamûvoera kûrî Vava.

**27** Vava ke mwene nîamwendete. Amwendete nîûndû nîmûmendete na nîmwîtîkîtie atî naumire kûrî Ngai.

**28** Nie naumire kûrî Vava na ngîûka gûkû nthî na rîu nînguuma gûkû nthî njoke kûrî Vava.”

**28**

**29** Nao arutwa ake nîmaamwîrire atîrî, “Aia, rîu watwîra maûndû cararûkû ûtagûtûmîra ngerekano.

**30** Rîu nîtwamenya atî we nîwîcî maûndû monthe. We nîûvotaga gûcokeria mûndû kîûria wana mbere ya akûrie. Ûndû ûyû nîguo ûratûma twîtîkie atî we waumire kûrî Ngai.”

**30**

**31** Nake Jesû nîwamacokerie atîrî, “Kwoguo rîu nîmwetîkia?

**32** Kavinda nîgagûkinya, na rîu nîgakinyu, kavinda karîa muonthe mûkaanyagarûkana wa mûndû enûke gwake mûciî na mûndige nîrî nienga. Nwatî ndirî nienga nîûndû Vava arî vamwe nanie.

**33** Namwîra maûndû mama nîguo mûgîe na thayû mûrî na ngwatanîro nanie. Nîmûkûthînîka mûrî gûkû nthî, nwatî ûmîrîriani! Nie nîrîmûvootu nthî!”

# Joh 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwavoere arutwa ake

**1** Jesû arîkia kwaria maûndû mama, nîwaroririe îgûrû na akîvoya atîrî, “Vava îvinda nîrîkinyu. Goocithia Mûrûguo, nîguo nake Mûrûguo akûgoocithie.

**2** Nîûndû Nîwamûvere wathani wa kwatha andû onthe nîguo arîa onthe wamûveere amave mwoyo wa tene na tene.

**3** Naguo mwoyo wa tene na tene nî atî andû onthe makûmenye we Ngai wa ma na mamenye Jesû Kristû ûrîa watûmire.

**4** Nie nîrîmûkûgoocithiu gûkû nthî nîûndû nîrîmûrîkiu kûruta wîra ûrîa wamvere.

**5** Vava! Nîrî mbere yaku mva riiri, riiri wata ûrîa naarî naguo mbere ya nthî kûmbwa.

**5**

**6** “Nîndûmîte ûmenyekane nî andû a gûkû nthî arîa wamvere. O maarî aku, nawe nîwamûvere o na makîathîkîra ciugo ciaku.

**7** Rîu nîmaicî atî maûndû monthe marîa wamvere maumîte kûrî we.

**8** Nie nînaamakinyîrie ndûmîrîri îrîa wamvere, nao makîmîamûkîra. Nîmaicî na ma atî nie naumire kûrî we, na nîmetîkîtie atî we nîwe wandûmire.

**8**

**9** “Acio nîo nîravoera. Ndiravoera andû a gûkû nthî nwatî nîravoera arîa wamvere nîûndû nî aku.

**10** Andû onthe akwa nî aku, na onthe aku nî akwa. Naguo riiri wakwa nîwonanîtue na njîra yao.

**11** Na rîu nîkwa mbûkîte kûrî we. Nie rîu ndirî gûkû nthî rîngî, nwatî o marî gûkû nthî. Vava Mûtheru, mamenyagîrîre na vinya wa rîîtwa rîaku rîrîa wamvere , nîguo matuîke kîndû kîmwe wata ûrîa we nanie tûrî kîndû kîmwe.

**12** Rîrîa naarî vamwe nao, nînaamamenyererete na vinya wa rîîtwa rîaku rîrîa wamvere. Nînaamagitîre na gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kao waûrire tiga ûrîa warî wa kûûra nîguo mandîko matheru mavingue.

**13** Rîu nie nîkwa mbûkîte kûrî we. Nîraria maûndû mama nîrî gûkû nthî nîguo arûmîrîri akwa magîe na gîkeno gîcûru ta kîrîa nîrî nakîo.

**14** Nînaamakinyîrie ndûmîrîri yaku na andû a gûkû nthî makîmamena nîûndû o tî a gûkû nthî wata ûrîa wa nanie ndarî wa gûkû nthî.

**15** Nie tîkwa nîrakûria ûmarute gûkû nthî, nwatî nîrakûria ûmamenyerere kuumana na Ûrîa Mûcûku.

**16** Wata ûrîa wa nanie ndarî wa gûkû nthî, wa nao tî a gûkû nthî.

**17** Mamûre matuîke aku ûvororî wa ma. Ciugo ciaku nî cia ma.

**18** Wa ta ûrîa wandûmire gûkû nthî, wa nanie nîguo namatûma.

**19** Na nîûndû wao nie nînîyamûrîte ngûtungatîre nîguo wa nao meyamûre magûtungatîre na ma.

**19**

**20** “Tî acio onga tu nîravoera, nwatî nîravoera nginya arîa onthe makaambîtîkia nîûndû wa ndûmîrîri yao.

**21** Nîravoya atî onthe matuîke kîndû kîmwe. Maroekara ndaarî yetû, wata ûrîa we ûrî ndaarî yakwa nanie nîrî ndaarî yaku. Marotuîka kîndû kîmwe nîguo andû a gûkû nthî metîkie atî we nîwe wandûmire.

**22** Nie nîmavete riiri wata ûrîa we wamvere nîguo matuîke kîndû kîmwe wata ûrîa we nanie tûrî kîndû kîmwe.

**23** Nie ngethagîrwa nîrî ndaarî yao, nawe ûkethagîrwa ûrî ndaarî yakwa nîguo matuîke kîndû kîmwe viû. Nao andû a gûkû nthî magaacoka mamenye atî we nîwe wandûmire na atî we nîûmendete wata ûrîa ûmendete.

**23**

**24** “Vava! Nîrenda acio wamvere mekarage varîa nie nîrî, nîguo monage riiri wakwa ûrîa we wamvere, nîûndû we nîwamendire wana mbere ya nthî kûmbwa.

**25** Vava Mûthingu! Andû a gûkû nthî matigwîcî, nwatî nie nîngwîcî na nginya acio wamvere nîmaicî atî we nîwe wandûmire.

**26** Nie nînakûmenyithanirie kûrî o, na nwa ngûthiî na mbere gwîka wa guo nîguo ûmende wata ûrîa ûmendete, na nîguo wa nanie mbîthagîrwe nîrî ndaarî yao.”

# Joh 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwanyitirwe

## (

## Mat 26.47-56

## ;

## Mar 14.43-50

## ;

## Luka 22.47-53

## )

## Jesû nîwavirirwe kûrî Anasi

## Petero nîwakaanire Jesû

## (

## Mat 26.69-70

## ;

## Mar 14.66-68

## ;

## Luka 22.55-57

## )

## Jesû nîwaûrirue ciûria nî Mûthînjîri-Ngai mûnene

## (

## Mat 26.59-66

## ;

## Mar 14.55-64

## ;

## Luka 22.66-71

## )

## Petero nîwakaanire Jesû rîngî

## (

## Mat 26.71-75

## ;

## Mar 14.69-72

## ;

## Luka 22.58-62

## )

## Jesû nîwavirirwe kûrî Pilato

## (

## Mat 27.1-2

## ,

## 11-14

## ;

## Mar 15.1-5

## ;

## Luka 23.1-5

## )

## Jesû nîwatuîrîrwe kûûragwa

## (

## Mat 27.15-31

## ;

## Mar 15.6-20

## ;

## Luka 23.13-25

## )

**1** Rîrîa Jesû aarîkirie kûvoya, nîwaumire kûu maarî na arutwa ake na makîthiî mûringo ûcio wîngî wa karûnjî ga Kidironi. Navo vau vaarî na mûgûnda na Jesû na arutwa ake nîmaatonyire kuo.

**2** Judasi ûrîa wacukanîrîre Jesû nîwaicî varîa mûgûnda ûcio warî, nîûndû Jesû nîwamenyerete gûtûnganaga na arutwa ake kuo.

**3** Kwoguo Judasi nîwathiîre mûgûndarî ûcio arî na gîkundi Kîam athigari a Roma wa vamwe na arangîri a hekarû matûmîtwe nî anene a athînjîri-Ngai wa vamwe na Afarisai. Maathiîre kuo makuuîte indo cia mbaara, taa na imûrî.

**4** Jesû nîwaicî maûndû monthe marîa meendaga kûmwîka. Kwoguo nîwaumîrire vau mbere yao na akîmaûria atîrî, “Nû mûracaria?”

**4**

**5** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Nî Jesû wa Nazarethi.”

**5** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nînie ke.”

**5** Nake Judasi ûrîa wamûcukanîrîre aarûngamîte vau marî na andû acio.

**6** Rîrîa Jesû aameerire atî, “Nînie ke,” nîmaacokire na vuva na makîgwa nthî.

**7** Nake Jesû nîwacokire akîmaûria rîngî atîrî, “Nû mûracaria?”

**7** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Nî Jesû wa Nazarethi.”

**7**

**8** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Nie nînamwîra atî nînie ke. Kwoguo angîthîrwa nînie mûracaria îtîkîriani aya engî mathiî.”

**9** (Ke aaugire ûguo nîguo ciugo irîa aaugîte ivinge, atî: “Vava, nie ndirî mûteu mûndû wana ûmwe wa arîa we wamvere.”)

**9**

**10** Nake Simoni Petero nîwacomorire rûviû rûrîa aarî naruo na akîrenga gûtû kwa mwena wa ûrîo kwa ngombo ya Mûthînjîri-Ngai mûnene. Ngombo îo yetagwa Maliku.

**11** Nake Jesû nîwerire Petero atîrî, “Cokia rûviû rwaku njûrarî. Nîkwa ûreciria atî ndikûnyuîra gîkomberî Kîam mathîna kîrîa Vava amvete?”

**11**

**12** Kwoguo athigari a Roma marî vamwe na mûnene wao na atongoria a Ayahudi nîmaanyitire Jesû.

**13** Nîmaamwovire na makîmûvira kûrî Anasi ûrîa warî mûthoniwe wa Kaiafa na warî Mûthînjîri-Ngai mûnene mwakarî ûcio.

**14** Kaiafa nîke wataarîte Ayahudi atî nî kava mûndû ûmwe akuîre andû onthe.

**14**

**15** Simoni Petero marî na mûrutwa wîngî nîmaaumire Jesû vuva. Mûrutwa ûcio wîngî nîwecîkene mûno nî Mûthînjîri-Ngai mûnene. Kwoguo ke marî na Jesû nîmaatonyire vau nja ya nyomba ya Mûthînjîri-Ngai mûnene,

**16** na Petero agîtigwa mwîrîgarî. Nake mûrutwa ûcio wîngî wecîkene mûno nî Mûthînjîri-Ngai mûnene nîwacokire akiuma nja, akîaria na mwîrîtu ûrîa warî mwîkaria wa mwîrîga na agîtonyia Petero kuo.

**17** Nake mwîrîtu ûcio warî mwîkaria wa mwîrîga nîwaûririe Petero atîrî, “Na kinthî wa nawe ndûrî ûmwe wa arutwa a mûndû ûcio?”

**17** Petero nîwamûcokerie atîrî, “Naarî, nie ndirî ûmwe wa arutwa ake!”

**17**

**18** Na nîûndû kwarî na mvevo, ndungata na arangîri maarî akiu mwaki wa makara na nîmaarûngamîte maûthiûrûrûkîrîtie makîwota. Kwoguo Petero nîwathiîre na akîrûngama vamwe nao nîguo ote mwaki.

**18**

**19** Mûthînjîri-Ngai mûnene nîwaûririe Jesû ciûria ciîgiî arutwa ake wa vamwe na maûndû marîa ke aathomithanagia.

**20** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Nie ndûûraga mbaragîria andû onthe cararûkû nîguo megue. Ndûûraga nthomithanagîria mavoerorî na hekarûrî kûrîa andû onthe macemanagia. Nie ndianaria ûndû wana ûmwe nthithorî.

**21** Nîndûî kîratûma ûmbûrie ciûria? Ûria andû arîa maregucaga maûndû marîa nîrathomithanagia. O nîo maicî maûndû marîa nîraragia.”

**21**

**22** Rîrîa Jesû aarîkirie kuga ûguo, mûrangîri ûmwe ûrîa warî vau nîwamûringire na rûvî na akîmûria atîrî, “Ûngîvota gûcokeria Mûthînjîri-Ngai mûnene ûguo atîa?”

**22**

**23** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Ethîrwa nînaria ûndû mûcûku, îra andû aya marî ava ûndû ûcio nî ûrîkû. Nwatî ethîrwa naria ûvoro wa ma, nîndûî gîatûma ûninge?”

**23**

**24** Nake Anasi nîwacokire akîvecana Jesû arî mwove nîguo avirwe kûrî Kaiafa, Mûthînjîri-Ngai mûnene.

**24**

**25** Rîrîa Petero aarûngamîte vau nja agîota mwaki, andû amwe arîa maarî vo nîmaamûririe atîrî, “Na kinthî wa nawe ndûrî ûmwe wa arutwa a mûndû ûûrîa?”

**25** Nwatî Petero nîwakaanire akiugaga atîrî, “Nie ndirî ûmwe wa arutwa ake.”

**25**

**26** Nayo ngombo îmwe ya Mûthînjîri-Ngai mûnene yarî vo. Ngombo îo yarî ûmwe wa andû a mûciî wa mûthigari ûrîa Petero aarengire gûtû. Ngombo îo nîyaûririe Petero atîrî, “Na kinthî ndikwonire mûrî nake mûgûndarî?”

**26**

**27** Na wa rîngî Petero nîwakaanire. Na vîndî wa îo ngûkû îkîgamba.

**27**

**28** Kîraûko macangîa arangîri nîmaarutire Jesû mûciî gwa Kaiafa na makîmûvira mûciî mûnene wa Pilato. Nao Ayahudi matietîkîra gûtonya kuo nîûndû matiendaga kûnyitwa nî mûgiro mbere ya kûrîa kîrugo Kîam pasaka.

**29** Kwoguo Pilato nîwaumire nja varîa maarî na akîmaûria atîrî, “Mûrathitanga mûndû ûyû na maûndû marîkû?”

**29**

**30** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Kethîrwa mûndû ûyû ndarekîte naaî tûtingîakwindîra ke.”

**30**

**31** Nake Pilato nîwamerire atîrî, “Kwoguo vi mwoceni mûkamûcirithie kûringana na watho wenyu.”

**31** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tue tûtiîtîkîrîtue kûûraga mûndû.”

**32** (Ûndû ûyû wekîkire nîguo maûndû mavinge marîa Jesû aarîtie megiî mûthemba wa gîkuû kîrîa agaakua.)

**32**

**33** Nake Pilato nîwacokire nyomba, agîîta Jesû na akîmûria atîrî, “We nîwe Mûthamaki wa Ayahudi?”

**33**

**34** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “We nîwe weciiria ûmbûrie kîûria kîu, kana nî andû engî makwîrîte ûvoro ûmbîgiî?”

**34**

**35** Pilato nîwamwîrire atîrî, “Nîkwa ûreciria nie nîrî Mûyahudi? Nî andû enyu na anene a athînjîri-Ngai makûnenganîre kûrî nie. We nîkwa wîkîte atîa?”

**35**

**36** Nake Jesû nîwaugire atîrî, “Ûthamaki wakwa tî ta wa andû a gûkû nthî. Nîûndû ûthamaki wakwa ûngîkariî ta wa andû a gûkû nthî, arûmîrîri akwa nîmangîrandûîrîra nîguo ndikanenganîrwe kûrî Ayahudi. Nwatî ûthamaki wakwa tî ta wa andû a gûkû nthî!”

**36**

**37** Pilato nîwamûririe atîrî, “Anga we ûrî mûthamaki?”

**37** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “We nîwe wauga atî nie nîrî mûthamaki. Nie naaciarirwe na ngîûka gûkû nthî nîûndû wa gîtûmi gîkî kîmwe, kwaria ûvoro wa ma. Na mûndû wa wonthe wîthagîrwa akîaria ûma nîambathîkagîra.”

**37**

**38** Nake Pilato nîwamûririe atîrî, “Ûvoro wa ma nî ûrîkû?”

**38** Nake Pilato aarîkia kuga ûguo nîwaumire nja wa rîngî na akîra Ayahudi atîrî, “Nie ndirona îvîtia rîrîa mûndû ûyû ekîte.

**39** Nwatî kûringana na mûtugo wenyu nî atî wa vîndî ya pasaka nîmwovoragîre mûndû ûmwe gatagatîrî ka arîa mavingîrîtwe njeera. Nîmûrenda nîmwovorere Mûthamaki wa Ayahudi?”

**39**

**40** Nao maugîrîrîtie nîmaamûcokerie atîrî, “Naarî ndûkamwovore! Tûrenda ûtwovorere Baraba!” (Nake Baraba aarî mûcunani.)

# Joh 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwambirwe mûtharavarî

## (

## Mat 27.32-44

## ;

## Mar 15.21-32

## ;

## Luka 23.26-43

## )

## Gûkua kwa Jesû

## (

## Mat 27.45-56

## ;

## Mar 15.33-41

## ;

## Luka 23.44-49

## )

## Jesû nîwamundirwe na îtumû rûvarurî rwake

## Kûthikwa kwa Jesû

## (

## Mat 27.57-61

## ;

## Mar 15.42-47

## ;

## Luka 23.50-56

## )

**1** Pilato nîwacokire akîrivithia Jesû ivoko.

**2** Nao athigari nîmaatumire nthûmbî ya mîgua na makîmwîkîra yo kîongo. Nîmaacokire makîmwîkîra kanjû ya rangi ya njambarawe,

**3** na makathiîcaga varîa arî na makamûringa na mvî makîmwîraga atîrî, “Wî mwaro Mûthamaki wa Ayahudi!”

**3**

**4** Nake Pilato nîwaumire nja rîngî na akîra Ayahudi atîrî, “Tathikîrîriani, nie nauga aindwe ava nja nîguo mûmenye atî nie ndirona îvîtia rîrîa mûndû ûyû ekîte.”

**5** Kwoguo Jesû nîwaumire nja ekîrîte nthûmbî ya mîgua na kanjû ya rangi wa njambarawe. Nake Pilato nîwamerire atîrî, “Taroriani! Mûndû nîke ûyû!”

**5**

**6** Rîrîa anene a athînjîri-Ngai na arangîri a hekarû maamwonire, nîmaambîrîrie kugîrîria atîrî, “Mwambithie mûtharavarî! Mwambithie mûtharavarî!”

**6** Nake Pilato nîwamerire atîrî, “Mwoceni na mûthiî mûkamwambe mûtharavarî arî mue nîûndû nie ndirona îvîtia rîrîa mûndû ûyû ekîte.”

**6**

**7** Nao Ayahudi nîmaamûcokerie atîrî, “Watho wetû ugaga atî ke aagîrîrwe nî kûûragwa nîûndû nîwîtuîte Mûriû wa Ngai.”

**7**

**8** Rîrîa Pilato eegwire ûguo, nîwetigîre mûno makîria.

**9** Nîwacokire agîtonya rîngî kûu nyomba na akîûria Jesû atîrî, “We wî wa kuuma kû?”

**9** Nwatî Jesû ndaamûcokeria.

**10** Nake Pilato nîwacokire akîmûria atîrî, “Wana nginya ndûrenda kûmbarîria? Nîkwa ûtaicî atî nîrî na ûvoti wa gûkwovera wana wa gûkwambithia mûtharavarî?”

**10**

**11** Nake Jesû nîwamûcokerie atîrî, “We ndûrî na ûvoti wa kûmbîka wanarî ûndû ethîrwa ûvoti ûcio ndûvetwe guo nî Ngai. Kwoguo mûndû ûrîa ûmindire kûrî we arî na wîvia mûnene makîria.”

**11**

**12** Rîrîa Pilato eegwire ûguo, nîwageririe gûcaria ûrîa angîovora Jesû. Nwatî Ayahudi nîmaaugîrîrie atîrî, “Wona wovora mûndû ûyû, we ndûrî mûrata wa mûthamaki wa Roma. Mûndû wonthe wîtucaga mûthamaki ethagîrwa arî nthû ya mûthamaki wa Roma!”

**12**

**13** Rîrîa Pilato eegwire ciugo icio, nîwarutire Jesû nja na akîmwîkarîria gîtîrî gîa gûtucanîra ciira kîrîa Kîamrî vandû vetagwa “Rwara rwa Îthiga.” (Na Kîhibirania vetagwa “Gabatha.”)

**14** Vîndî îo kwarî ta thaa thita cia mûthenya wa kûvarîrîria pasaka. Pilato nîwerire Ayahudi atîrî, “Ûyû mûthamaki wenyu!”

**14**

**15** Nao Ayahudi nîmaaugîrîrie atîrî, “Mûrage! Mûrage! Mwambithie mûtharavarî!”

**15** Pilato nîwamaûririe atîrî, “Nîkwa mûrenda nyambithie mûthamaki wenyu mûtharavarî?”

**15** Nao anene a athînjîri-Ngai nîmaamûcokerie atîrî, “Tue tûtirî mûthamaki wîngî tiga mûthamaki wa Roma!”

**15**

**16** Kwoguo Pilato nîwanenganîre Jesû kûrî o nîguo mathiî makamwambe mûtharavarî.

**16** Kwoguo athigari nîmaanyitire Jesû.

**17** Nake nîwathiîre ekuuîrîte mûtharava nginya magîkinya nja ya îtûûra rîu vandû vetagwa “Vandû va Îvîndî rîa Kîongo.” (Na Kîhibirania vetagwa “Gologotha”.)

**18** Vau nîvo maambire Jesû mûtharavarî. Nîmaacokire makîamba andû engî aîrî vakuvî na Jesû, ûmwe mwena wa ûrîo, na ûcio wîngî mwena wake wa ûmotho.

**19** Pilato nîwandîkithirie kîmenyithia na akiuga gîcuurue mûtharavarî wa Jesû. Nakîo kîmenyithia kîu Kîamndîkîtwe atîrî, “Jesû wa Nazarethi, Mûthamaki wa Ayahudi.”

**20** Nao andû eengî nîmaathomire kîmenyithia kîu nîûndû varîa Jesû aambirwe vaarî vakuvî na îtûûra. Nakîo Kîamndîkîtwe na nthiomi mîthemba îthatû: rûthiomi rwa Kîhibirania, Kîlatini na Kîngiriki.

**21** Nao anene a athînjîri-Ngai nîmeerire Pilato atîrî, “Ndûkandîke ‘Mûthamaki wa Ayahudi’ nwatî andîka, ‘Mûndû ûyû araugaga atî, Nie nînie Mûthamaki wa Ayahudi.’ ”

**21**

**22** Pilato nîwamacokerie atîrî, “Ûguo nandîkithia nînandîkithia.”

**22**

**23** Nao athigari marîkia kwamba Jesû mûtharavarî, nîmaagaanirie nguo ciake icunjî inya, wa mûthigari gîcunjî gîake. Nîmaacokire magîoca kanjû yake îrîa yatumîtwe na gîtambaa gîtaarî na rûtumo wana rûmwe.

**24** Athigari acio nîmaambîrîrie kwîrana atîrî, “Vandû va kûmîatûrana tigani tûmîûthîre nîguo tûmenye nî ûrîkû ûkûthiî nayo.” Ûndû ûyû wekîkire nîguo Mandîko Matheru mavinge marîa maugîte atî:

**24** “Nîmaagaanirie nguo ciakwa,

**24** na makîûthîra kanjû yakwa.”

**24** Na ûguo nwaguo athigari meekire.

**24**

**25** Nao ng'ina wa Jesû, mwarwang'ina na ng'ina wa Jesû, Mariamu mûka wa Kileopa na Mariamu Mûmagidali, nîmaarûngamîte vakuvî na mûtharava wa Jesû.

**26** Rîrîa Jesû oonire ng'ina wa vamwe na mûrutwa ûrîa eendeete marûngamîte vakuvî nake, nîwerire ng'ina atîrî, “Mwongia, ûyû nîke mûvîcîguo.”

**26**

**27** Nîwacokire akîra mûrutwa ûcio atîrî, “Ûyû nîke nyûkwe.” Na kuuma vîndî îo mûrutwa ûcio nîwamwocire makîthiî gwîkara nake gwake mûciî.

**27**

**28** Jesû nîwaicî atî vuva wa ûguo maûndû monthe maarî marîku. Na nîguo mandîko matheru mavinge nîwaugire atîrî, “Nie nîrî mûnyondu.”

**28**

**29** Navo vaarî na mbakûri yecûrîte ndivei îno ngagatu. Kwoguo nîmarindire civonji ndiveirî îo, makîmîmundîrîra rûthanjurî rwa mûtî wa Hisofu na makîmîvutithia mîromorî ya Jesû.

**30** Rîrîa Jesû aakundire ndivei îo nîwaugire atîrî, “Maûndû monthe nîmavinga!”

**30** Nîwacokire akîînamia kîongo gîake na agîkua.

**30**

**31** Vuva wa ûguo Ayahudi nîmaaûririe Pilato ametîkîrie maunange magûrû ma andû acio maambîtwe na vuvarî macurûrie mîîrî îo kuuma mîtharavarî. Maaûririe metîkîrue gwîka ûguo nîûndû mûthenya ûcio warî wa Jumaa, na thavatû îo yarî ya vata mûno. Matiendaga mîîrî îo îkare mîtharavarî mûthenya wa thavatû.

**32** Kwoguo athigari nîmaathiîre na makiunanga magûrû ma mûndû wa mbere na ma ûcio wîngî wambîtwe marî na Jesû.

**33** Nwatî rîrîa maakinyire varî Jesû, nîmoonire atî aarî mûkuû, kwoguo matiamunanga magûrû.

**34** Nwatî mûthigari ûmwe nîwamundire rûvaru rwa Jesû na îtumû na vakiuma nthakame na manjî.

**35** (Mûndû ûrîa wonire ûndû ûyû ûgîkîka nîke ûravecana ûira, na ûrîa augîte nî ûira wa ma. Ke nîwicî aragia ûvoro wa ma, na aragia nîguo wa namue mwîtîkie.)

**36** Maûndû mama monthe meekîkire nîguo mandîko matheru mavinge marîa maugîte atî: “Gûtirî îvîndî rîake wana rîmwe rîkaaunangwa.”

**37** Na rîngî vandûrî vengî mandîko matheru nîmaugîte atî, “Andû nîmakaaroria mûndû ûrîa maamundire na îtumû.”

**37**

**38** Vuva wa ûguo, Josefu ûrîa warî wa kuuma îtûûra rîa Arimathea nîwaûririe Pilato amwîtîkîrie akuue mwîrî wa Jesû. (Josefu aarî mûrûmîrîri wa Jesû, nwatî aamûrûmagîrîra na nthitho, nîûndû nîwetigagîra Ayahudi.) Pilato nîwamwîtîkîrie, na kwoguo Josefu nîwathiîre na agîûkuua.

**39** Nake Nikodemu ûrîa vau mbererî wathiîte kûrî Jesû ûtukû, nîwathiîre marî na Josefu akuuîte kilo ta mîrongo îthatû cia maguta maanungaga waro na ndawa cia mûtî wa mare.

**40** Nao andû acio aîrî nîmaakuuire mwîrî wa Jesû, makîwovania na cuka ya gatani na makîûminjîria ndawa kûringana na mûtugo wa kûthikana wa Ayahudi.

**41** Nakuo mûgûndarî ûrîa warî vakuvî na varîa Jesû aambirwe, kwarî na mbîrîra îteethîrîtwe yanathikwa mûndû wana ûmwe.

**42** Nao nîmaaigire mwîrî wa Jesû mbîrîrarî îo nîûndû warî mûthenya wa Ayahudi wa kwîvarîria thavatû, na rîngî nîûndû mbîrîra îo yarî vakuvî.

# Joh 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwariûkire kuuma kûrî akuû

## (

## Mat 28.1-8

## ;

## Mar 16.1-8

## ;

## Luka 24.1-12

## )

## Jesû nîwaumîrîre Mariamu Mûmagidali na makîaria nake

## (

## Mat 28.9-10

## ;

## Mar 16.9-11

## )

## Jesû nîwaumîrîre arutwa ake

## (

## Mat 28.16-20

## ;

## Mar 16.14-18

## ;

## Luka 24.36-49

## )

## Jesû nîwaumîrîre Toma

## Mworoto wa îvuku rîîrî

**1** Jumaviri kîraûko macangîa kûrî na nduma, Mariamu Mûmagidali nîwathiîre mbîrîrarî. Na rîrîa oonire îthiga rîrîa rîaigîtwe mûromorî wa mbîrîra rîrî rîthengutie,

**2** nîwang'aîrire akîthiî kûrî Petero na mûrutwa ûrîa wîngî Jesû eendete na akîmeera atîrî, “Nîathengutiu Mwathani kuuma mbîrîrarî na tûtiîcî kûrîa mamwigîte!”

**2**

**3** Kwoguo Petero na mûrutwa ûcio wîngî nîmaathiîre mbîrîrarî mavinyûrîte,

**4** nwatî mûrutwa ûcio wîngî nîwakîririe Petero îvenya na agîkinya vo mbere yake.

**5** Nîwakuamîrîrie akîrorereria ndaarî na akîona cuka ya gatani îrî vau nthî, nwatî ndaatonya kuo.

**6** Nake Simoni Petero ûrîa wamumîte vuva nîwakinyire na akîthiî atonyete mbîrîrarî. Nîwonire cuka ya gatani îrî vau nthî,

**7** nakîo gîtamî kîrîa Kîamrigicîte kîongo Kîam Jesû kîrî gîkûnje na gîkaigwa vandû ngûrani na varîa cuka yarî.

**8** Nake mûrutwa ûcio wîngî wakinyîte mbîrîrarî mbere wa nake nîwatonyire akîona na agîtîkia. (

**9** Nginya vîndî îo matiarî ataûkîre nî mandîko matheru marîa maugîte atî nwa nginya ariûke kuuma kûrî akuû.)

**10** Nao arutwa acio nîmaacokire makînûka kwao mîciî.

**10**

**11** Mariamu nîwarûngamire vau nja vakuvî na mbîrîra akîrîraga. Na wa akîrîraga nîwakuamîrîrie na aroria kûu mbîrîrarî ndaarî,

**12** nîwonire araika aîrî mekîrîte nguo cia rangi îno njerû. Nao meekarîte varîa mwîrî wa Jesû wethîrîtwe ûrî. Ûmwe eekarîte mwena ûrîa kîongo Kîamrî, na ûcio wîngî agekara mwena ûrîa magûrû maarî.

**13** Nao nîmaamûririe atîrî, “Mûndûmûka ûyû ûrarîra nîkî?”

**13** Nake nîwamacokerie atîrî, “Nîûndû nîmakuuire Mwathani wakwa, na rîu ndiîcî varîa mamwigîte!”

**13**

**14** Nake Mariamu nîwacokire akîvûgûka na akîona Jesû arûngamîte vau, nwatî ke ndaamenya atî nî Jesû.

**15** Nake Jesû nîwamûûririe atîrî, “Mûndûmûka ûyû, ûrarîra nîkî? Nû ûracaria?”

**15** Mariamu eeciragia mûndû ûcio nîke warî mwene mûgûnda na kwoguo nîwamwîrire atîrî, “Mûthuuri ûyû, ethîrwa we nîwe ûmwocire, mbîra kûrîa ûmwigîte na nîngûthiî kûmûgîra.”

**15**

**16** Nake Jesû nîwamwîtire atîrî, “Mariamu!”

**16** Nake Mariamu nîwevûgûrire na kûrîa Jesû aarî na agîcokia na rûthiomi rwa Kîhibirania atîrî, “Raboni!” (Naguo nî kuga “Mwarimû.”)

**16**

**17** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Tiga kwînyitîrîra nanie nîûndû ndirî mwambatu kûrî Vava. Nwatî thiî kûrî aa mûrwaiya na ûmeere atî nie nîkwa njokete kûrî ûrîa arîke Vava na nwake Îthe wao, Ngai wakwa na nwake Ngai wao”.

**17**

**18** Kwoguo Mariamu Mûmagidali nîwathiîre na akîîra arutwa atîrî, “Nie nîmwonu Mwathani.” Nake nîwamerire maûndû marîa Jesû aamwîrîte.

**18**

**19** Jumaviri wa îo kîvwaî arutwa nîmaagomanîte vamwe nyomba ndaarî mevingîrîte nîûndû nîmeetigagîra anene a Ayahudi. Nake Jesû nîwamaumîrîre na akîmeera atîrî, “Gîani na thayû.”

**20** Nake arîkia kûmeera ûguo nîwamonirie njara na mbaru ciake. Nao arutwa nîmaakenire mûno rîrîa moonire Mwathani.

**21** Nake Jesû nîwamerire rîngî atîrî, “Gîani na thayû. Wa ta ûrîa Vava aandûmire, nwaguo wa nanie namûtûma.”

**22** Nake nîwacokire akîmaveverera mîvevû na akîmeera atîrî, “Amûkîrani Roho Mûtheru.

**23** Wona mwovera andû mevia mao nîmakooverwa. Wona mwarega kûmovera, matikooverwa.”

**23**

**24** Nake mûrutwa ûmwe gatagatîrî ka arîa îkûmi na aîrî, na nîke Toma (ûrîa wetagwa Mathatha) ndaarî vamwe nao vîndî îrîa Jesû aamaumîrîre.

**25** Kwoguo arutwa acio engî nîmaamwîrire atîrî, “Tue tûrî onu Mwathani!”

**25** Nake Toma nîwamerire atîrî, “Nie ndingîtîkia ndonete irema cia mîcumarî njararî ciake na ngavutia irema icio na Kîamra gîakwa na njoke mvutie mbaru ciake.”

**25**

**26** Vuva wa kiumia kîmwe arutwa nîmaagomanîte vamwe rîngî ndaarî ya nyomba na Toma aarî vamwe nao. Mîrango yarî mîvinge, nwatî Jesû nîwamaumîrîre na akîmeera atîrî, “Gîani na thayû.”

**27** Nake nîwacokire akîra Toma atîrî, “Vutia irema ino na Kîamra gîaku, na ûrorie njara ciakwa. Ta vutia mbaru ciakwa. Thirwa nî nganja na wîtîkie!”

**27**

**28** Nake Toma nîwamûcokerie atîrî, “Mwathani wakwa na Ngai wakwa!”

**28**

**29** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Wetîkia nîûndû nîwamona? Kûrathimwa nî arîa metîkagia matonete!”

**29**

**30** Kûrî ciama ciîngî nyîngî itarî îvukuurî rîîrî, irîa Jesû aaringire arutwa ake makîonaga.

**31** Nwatî ino ciandîkirwe nîguo mwîtîkie atî Jesû nîke Mesaya Mûriû wa Ngai, na atî mwamwîtîkia nîmûkaagîa na mwoyo nîûndû wa rîîtwa rîake.

# Joh 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîwaumîrîre arutwa mûgwanja

## Jesû nîwaririe na Petero

## Jesû nîwaririe ûvoro wîgiî mûrutwa ûrîa endeete

## Kûrîkia

**1** Vuva wa ûguo Jesû nîwacokire akiumîrîra arutwa ake rîngî îriarî rîa Tiberia. Nake aamaumîrîre na njîra îno:

**2** Simoni Petero, Toma (Ûrîa wetagwa Mathatha), Nathanieli (ûrîa warî wa kuuma Kana ya Galili), na ariû a Zebedii na arutwa engî aîrî a Jesû maarî vamwe.

**3** Simoni Petero nîwerire acio engî atîrî, “Nie nthiîte gûtega nthamaki.”

**3** Nao nîmaamwîrire atîrî, “Wa natue nîtûkûthiî nawe.” Kwoguo nîmaaumagarire na magîtwa îtarûrî makîthiî, nwatî ûtukû wonthe matianyita wanarî kîndû.

**4** Rîrîa riûa rîarathaga, Jesû nîwarûngamire rûtererî rwa îria, nwatî arutwa matiamenyaga atî nî Jesû.

**5** Nake Jesû nîwacokire akîmaûria atîrî, “Anake aya, mûrîanyitu nthamaki wanarî îmwe?”

**5** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Naarî.”

**5**

**6** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Ikiani neti cienyu mwena wa ûrîo wa îtarû na nîmûkûnyitia nthamaki.” Kwoguo nîmaaikirie neti îriarî na makîremwa nî kûmîguucia nîûndû wa ûrîa maanyitîtie nthamaki nyîngî.

**6**

**7** Nake mûrutwa ûrîa Jesû eendeete nîwerire Petero atîrî, “Nî Mwathani!” Na rîrîa Petero eegwire atî nî Mwathani, nîwekîrire kanjû yake (nîûndû aarî mûmîrutu) na akîrûga manjîrî.

**8** Nao arutwa acio engî nîmaathiîre rûtererî rwa îria marî îtarûrî magucîtie neti îcûrîte nthamaki. Na vau maarî vatiarî varaca mûno kuuma nthî nyûmû, vaarî kîndû ta mita îgana rîmwe.

**9** Rîrîa maaumîrire, nîmoonire mwaki wa makara na nthamaki cigîrîrîtwe îgûrû na makîona mîgate.

**10** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Indeni nthamaki imwe cia irîa mwanyitia.”

**10**

**11** Nake Simoni Petero nîwatwîre îtarûrî na akiumîria neti amîgucîtie îcûrîte nthamaki nene. Nacio ciarî nthamaki îgana rîmwe rîa mîrongo îtano na ithatû. Nwatî wana ethîrwa nthamaki ciarî nyîngî ûguo, neti ndîatuîka.

**12** Jesû nîwamerire atîrî, “Ûkani mûtue mwathi.” Na gûtirî mûrutwa waûmîrîrie kûmûria, “We wî û?” nîûndû nîmaaicî nî Mwathani.

**13** Kwoguo Jesû nîwaumîre vau mbere yao, agîoca mûgate na akîmanengera. Nîwacokire agîoca nthamaki na akîmanengera.

**13**

**14** Rîîrî nîrîo rîarî riita rîa kathatû rîa Jesû kuumîrîra arutwa ake arîkia kûriûka kuuma kûrî akuû.

**14**

**15** Marîkia gûtua mwathi Jesû nîwaûririe Simoni Petero atîrî, “Simoni Mûrû wa Johana nîûmendete gûkîra aya engî?”

**15** Nake Simoni nîwamûcokerie atîrî, “Îî Mwathani, we nîwîcî atî nîngwendete.”

**15** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Rîthagia ng'ondu ciakwa.”

**16** Jesû nîwacokire akîmûria riita rîa kaîrî atîrî, “Simoni mûrû wa Johana, nîûmendete?”

**16** Nake Simoni nîwamûcokerie atîrî, “Îî Mwathani, we nîwîcî atî nîngwendete.”

**16** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Rîthagia ng'ondu ciakwa.”

**17** Jesû nîwacokire akîmûria riita rîa kathatû atîrî, “Simoni mûrû wa Johana, nîûmendete?”

**17** Nake Petero nîwatuurirwe nîûndû Jesû nîwamûririe riita rîa kathatû, “Nîûmendete?” Kwoguo nîwamwîrire atîrî, “Mwathani, we nîwîcî maûndû monthe; we nîwîcî atî nîngwendete!”

**17** Nake Jesû nîwamwîrire atîrî, “Rîthagia ng'ondu ciakwa.

**18** Nîrakwîra na ma atî vîndî îrîa warî mwîthî wevaragîria na ûkathiî wa kûrîa kuonthe wendaga, nwatî vîndî îrîa ûgaakûra ûgaatambûrûkia njara ciaku nake mûndû wîngî akwove na akûvire kûrîa ûtarenda kûthiî.”

**19** (Jesû akiuga ûguo eendaga kwonania ûrîa Petero agaakua na agoocithie Ngai.) Nake Jesû nîwacokire akîmwîra atîrî, “Nûmîrîra!”

**19**

**20** Petero nîwavûgûkire na akîona mûrutwa ûcio wîngî ûrîa Jesû endeete amaumîte vuva na nwake wekarîte vakuvî mûno na Jesû vîndî ya irio cia mûthiia. Mûrutwa ûcio nwake waûrîtie Jesû atîrî, “Mwathani, nî ûrîkû ûgûgûcukanîrîra?”

**21** Rîrîa Petero oonire mûrutwa ûcio nîwaûririe Jesû atîrî, “Mwathani, î nake mûndû ûyû, ûvoro wake nî atîa?”

**21**

**22** Jesû nîwamûcokerie atîrî, “Wana ngenda ekare nginya rîrîa ngaaûka-î, îo nî thîna yaku? We ta nûmîrîra!”

**22**

**23** Kwoguo ndeto nîciatambire gatagatîrî ka arûmîrîri a Jesû atî mûrutwa ûyû ndagaakua. Nwatî Jesû ndaaugîte atî mûrutwa ûyû ndagaakua, aaugîte atîrî, “Wana ngenda ekare nginya rîrîa ngaaûka rî, îo nî thîna yaku?”

**23**

**24** Mûrutwa ûcio nîke waririe maûndû mama na akîmandîka na tue nîtwîcî atî ûvoro ûrîa aaririe nî wa ma.

**24**

**25** Kûrî maûndû mengî meengî Jesû eekire. Angîthîrwa maûndû mau monthe nîmaandîkirwe, nîreciria wana nthî yonthe ndîngîganîra mavuku marîa mangîandîkwa.

Ciîko

# Ciîko 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai nîweranîre Roho Mûthetu

## (

## 1.1-5

## )

## Jesû nîwavirirwe îgûrû

## (

## Mar 16.19-20

## ;

## Luka 24.50-53

## )

## Mathiia nîwathuurirwe vandûrî va Judasi

## (

## Mat 27.3-10

## )

**1** 1 Kûrî Theofilo:

**1** Îvukuurî rîakwa rîa mbere nînaandîkire maûndû monthe marîa Jesû eekire na aathomithanirie kuuma vîndî îrîa aambîrîrie wîra wake,

**2** nginya rîrîa aavirirwe îgûrû. Mbere ya avirwa îgûrû, nîwavere andû arîa aathuurîte matuîke atûmwa ake kîrîra. Nake eekire ûguo avotithîtue nî Roho Mûtheru.

**3** Vuva wa gûkua gwake Jesû nîweyonithanirie na njîra nyîngî atî aarî mwoyo. Îvindarî rîa mîthenya mîrongo îna kuuma akua nîwamaumîrîre na akîmeera ûvoro wîgiî Ûthamaki wa Ngai.

**4** Na arî vamwe nao nîwamaathire atîrî, “Mûtikaume Jerusalemu, nwatî etererani kîveo kîrîa naamwîrire ûvoro wakîo, kîveo kîrîa vava aamwîrîîre.

**5** Johana aavatithagia andû na manjî, nwatî vuva ya mîthenya mînini nîmûkaavatithua na Roho Mûtheru.”

**5**

**6** Rîrîa atûmwa maagomanire vamwe na Jesû, nîmaamûririe atîrî, “Mwathani, vîndî îno nîyo ûgaacokeria Aisiraeli Ûthamaki wao?”

**6**

**7** Nake Jesû nîwamerire atîrî, “Tî ûvoro wenyu kûmenya ciathî na mavinda irîa Vava atuîte ke mwene na wathani wake.

**8** Nwatî rîrîa Roho Mûtheru agaaûka kûrî mue, nî mûkaagîa na vinya na mûtuîke aira akwa Jerusalemu, Judea kuonthe na Samaria wana mîthiia yonthe ya nthî.”

**9** Nake Jesû arîkia kuga ûguo, nîwavirirwe îgûrû wa mamûroretie na îtu rîkîmûkunîka magîtiga kûmwona.

**9**

**10** Rîrîa maaroretie îgûrû akiunûkia arûme aîrî nîmaarûngamire rwarurî rwao mekîrîte nguo cia rangi njerû.

**11** Nao arûme acio nîmaamerire atîrî, “Mue andû a Galili, mûrûngamîte mûroretie îgûrû nîkî? Jesû ûcio wauma kûrî mue avirwa îgûrû nîagaacoka rîngî wata ûguo mwona akîthiî îgûrû.”

**11**

**12** Nao atûmwa nîmaacokire makiuma kîrîmarî Kîam mîtî ya Mîtamaiyû makîthiî Jerusalemu. Kîrîma kîu Kîamrî ta vandû va kilomita îmwe kuuma îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**13** Rîrîa maatonyire îtûûrarî rîu nîmaacokire makîthiî kanyombarî ka îgûrû kûrîa meekaraga. Nao maarî Petero, Johana, Jakuvu na Enderea, Filipu, Toma, Batholomayo, Mathaayo, Jakuvu mûrû wa Alufayo, Simoni ûrîa wetagwa Zelote, na Judasi mûrû wa Jakuvu.

**14** Nao nîmaatûnganaga mavinda meengî kûvoya Ngai marî vamwe, na marî na aka wana Mariamu ûrîa ng'ina wa Jesû na aa mûrwang'ina na Jesû.

**14**

**15** Mîthenya mînini yavîtûka nîkwagîre na mûcemanio wa etîkia, na onthe maarî ta îgana na mîrongo îîrî. Nake Petero nîwarûngamire akîmeera atîrî,

**16** “Ariû na aarî a îthe wetû mue mwîtîkîtie Ngai, Mandîko marîa matheru nwanginya maarî mavingue marîa Roho Mûtheru aaririe na kanyua ka Daudi rîrîa aarathire ûvoro wîgiî Judasi. Judasi nîke watongoretie arîa maanyitire Jesû.

**17** Judasi ûcio aarî ûmwe wa gîkundi gîkî gîetû wathuurîtwe na warutithanagia wîra natue.”

**17**

**18** (“Nake Judasi nîwagûrire mûgûnda na mbia irîa oonire na njîra îrîa îtaagîrîrîte, vau nîvo aagwîre agîtûmûka îvu mara makiuma na agîkua.

**19** Andû arîa onthe maatûûraga Jerusalemu nîmegwire ûvoro ûcio, na kwoguo na rûthiomi rwao metaga mûgûnda ûcio Akelidama, naguo ûguo nîta kuga mûgûnda wa nthakame.”)

**19**

**20** “Nîûndû îvukuurî rîa Thaburi rîandîkîtwe atîrî;

**20** ‘Nyomba yake îrotigwa îrî ntheri,

**20** na gûtirî mûndû ûgûtûûra kuo.’

**20** Nîkwandîkîtwe rîngî atîrî,

**20** ‘Mûndû wîngî nî oce wîra wake.’

**20**

**21** Kwoguo, mûndû wîngî wa arîa twethagîrwa nao vîndî îrîa twathiîcanagia na Mwathani Jesû,

**22** kuuma vîndî îrîa Johana aavatithanagia nginya rîrîa Mwathani Jesû aavirirwe îgûrû, nwanginya athuurwe atonye gîkundirî gîetû. Mûndû ûcio nwanginya atuîke mûira vamwe natue wa ûvoro wa kûriûka kwa Jesû.”

**22**

**23** Nao nîmaagwetire andû aîrî, Josefu ûrîa wetagwa Barasaba (na nîwecîkene na rîîtwa rîngî Jusito) na Mathiia.

**24** Nao nîmavoire makiugaga atîrî, “Mwathani we nîwîcî meciria ma andû onthe, ta twonie gatagatîrî ka andû aya aîrî ûrîa we ûthuurîte

**25** wa gûtungata arî mûtûmwa vandûrî va Judasi ûrîa watûtigîre na nîwacokire akîthiî varîa vamwagîrîrîte.”

**26** Nao nîmaaikirie mîtî nîguo mathuure ûmwe gatagatîrî kao. Nake Mathiia akîthuurwa na agîcoka agîtaranîrua na atûmwa arîa engî îkûmi na ûmwe.

# Ciîko 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûka kwa Roho Mûtheru

## Ndûmîrîri ya Petero

## Mûtûûrîre gatagatîrî ka etîkia

## Petero nîwavonirie mûndû warî kîonje

**1** Na rîrîa mûthenya wa Pentekosto wakinyire, arîa onthe metîkîtie Jesû maagomanîte vamwe Jerusalemu.

**2** Wa rîmwe nîkwagîre mûgambo mûnene umîte îgûrû wagambaga ta rûvuvo rwavurutanaga na vinya, na ûgîcûra nyomba yonthe kûu meekarîte.

**3** Nao nîkwaumîrire kîndû Kîamvuana ta nînîmbî cia mwaki nacio ikîvutia wa mûndû warî nyombarî îo.

**4** Nao onthe nîmecûrirwe nî Roho Mûtheru, na makîambîrîria kwaria na nthiomi ciîngî wata ûrîa Roho ûcio aamavotithirie kwaria.

**4**

**5** Kûu Jerusalemu nîgwatûûraga Ayahudi maaumîte mavûrûri monthe ma nthî. Andû acio maarî avoi Ngai.

**6** Rîrîa meegwire mûgambo ûcio, andû eengî nîmaagomanire vamwe. Nao onthe nîmaamakire nîûndû wa mûndû nîweguire atûmwa makîaria na nthiomi cia kûrîa mûndû aumîte.

**7** Nîmaamakire mûno nginya makiugîrîria atîrî, “Anga aya onthe makwaria ûû tî a Galili!

**8** Ûguo nî atîa atî tuonthe nîtûregua makîaria na nthiomi cia kûrîa tumîte?

**9** Tue tumîte kûndû mwanya, kuuma Parithia, Amede na Aelamu, kuuma Mesopotamia, Judea, Kapadokia, na kuuma Ponto, Asia na

**10** Furegia na Pamufilia, kuuma Misiri na kuuma vûrûri wa Lîbia kûrîa gûkuvî na Kurene. Amwe etû twî a kuuma Roma,

**11** Ayahudi wana andû arîa magarûrûkîte magacoka gûtuîka a kûrûmîrîra Kîyahudi. Nao arîa engî etû nî a kuuma Kurene na Arabia. Nwatî tuonthe nîtûregua andû acio makîaria na nthiomi cietû, marerana ûvoro wa maûndû manene marîa Ngai ekîte!”

**12** Nîûndû wa ûrîa maamakîte na magatanganîrua nîmekarire makîûranagia atîrî, “Ûndû ûyû nî atîa?”

**12**

**13** Nwatî arîa engî nao makîmathekerera makîmeeraga atî, nî kûrîwa marîtwe nî ndivei ya kûvivwa warîo.

**13**

**14** Nake Petero marî vamwe na atûmwa arîa engî îkûmi na ûmwe nîwarûngamire na akîîra kîrîndî na mûgambo mûnene atîrî, “Mue andû aya tûtûûraga namue gûkû Judea, wa namue muonthe mûtûûraga Jerusalemu, ta nthikîrîriani. Tigani nîmwîre ûrîa kûrî.

**15** Andû aya tîkwa marîtwe ta ûguo mûreciria nîûndû nî thaa ithatû tu cia kîraûko.

**16** Nwatî ûyû nî ûndû ûrîa warathirwe nî mûrathi Joeli vîndî îrîa aaugire atîrî:

**16**

**17** ‘Ngai augîte atî: Mîthenyarî ya mûthiia,

**17** nie nîngetîrîria andû onthe Roho wakwa.

**17** Ariû na aarî enyu nîmakaanîrîra ndûmîrîri yakwa kûrî andû;

**17** anake enyu na erîtu enyu nîmakoona cioneki,

**17** nao andû enyu arîa akûrû,

**17** nîmakaarota iroto.

**17**

**18** Îni, nginya kûrî ndungata ciakwa cia arûme na cia aka,

**18** nîngaairekeria Roho wakwa mîthenyarî îo,

**18** nacio nîikaanîrîra ndûmîrîri yakwa.

**18**

**19** Nie nîngaaringa ciama matuurî îgûrû,

**19** na monanie morirû gûkû nthî.

**19** Nîgûkaagîa nthakame, mwaki na ndogo ndumanu.

**19**

**20** Riûa nîrîkaagarûrûka rîtuîke nduma,

**20** naguo mweri nîûkaagarûrûka ûtunîve ta nthakame,

**20** mbere ya Mûthenya wa Mwathani ûkinye,

**20** mûthenya ûcio ûkethîrwa ûrî mûnene na ûrî na riiri.

**20**

**21** Na mûndû wa wonthe ûgeeta Mwathani akîenda ûtethio nîakaavonokua.’

**21**

**22** “Mue Aisiraeli aya, tathikîrîriani ciugo ino! Jesû wa Nazarethi aarî mûndû warî wa mwanya. Wathani wake wa ûngai nîwonanirue waro kûrî mue na njîra ya morirû na ciama irîa Ngai aaringire na njîra yake. Mue ene nîmwîcî ûguo nîûndû ûndû ûcio nîwekîkire gûkû gatagatîrî kenyu.

**23** Kûringana na mûvango wake ke mwene, Ngai nîwatuîte atî Jesû nîakanenganîrwa kûrî mue. Namue nîmwamûragire na njîra ya gwîtîkîria evia mamwambe mûtharavarî îgûrû.

**24** Nwatî Ngai nîwariûkirie Jesû na akîmwovora ûrûrûrî wa gîkuû, nîûndû gûtingîavotekire atûûre ovetwe nîkîo.

**25** Nîûndû Daudi nîwaririe ûvoro ûmwîgiî akiuga atîrî:

**25** ‘Nie nîmonaga Mwathani arî mbere yakwa mavinda monthe;

**25** ke arî vakuvî nanie na ndingîona thîna.

**25**

**26** Kwoguo nie nîrîmûcanjamûku,

**26** na nîraria ngenete.

**26** Nwatî wana ethîrwa nîngaakua,

**26** nie nîrî na mwîrîgîrîro,

**26**

**27** nîûndû we ndûkaandiganîria kwa arîa akuû;

**27** we ndûgetîkîra ûrîa waku mwîvokeku oorere mbîrîrarî.

**27**

**28** We nîûmenyithîtie njîra ya mwoyo,

**28** na nîûndû wa kwîthîrwa nîrî vamwe nawe nie nîmbîcûrîtwe nî gîkeno.’

**28**

**29** “Ariû na aarî a Îthe wetû, nie nwa nginya nîmwîre nyûmîrîrîtie, ûvoro wîgiî Mûthamaki Daudi ûrîa warî îthe wetû wa tene. Ke nîwakwire na akîthikwa. Na nginya mûthenya ûyû wa ûmûnthî, mbîrîra yake îrî gûkû gwetû.

**30** Ke aarî mûrathi na nîwecî kîrîa Ngai aamwîrîrîte. Ngai nîwevîtîte atî ke nîagaatûma ûmwe wa njiarwa cia Daudi atuîke mûthamaki wata ûrîa Daudi aarî.

**31** Daudi nîwecî ûndû ûyû wana mbere ya ûtuîkîke. Kwoguo ke nîwaririe ûvoro wîgiî kûriûka kwa Mesaya vîndî îrîa aaugire atîrî:

**31** ‘Ke ndaatiganîrua kwa arîa akuû;

**31** na mwîrî wake ndworera mbîrîrarî.’

**31**

**32** Ngai nîwariûkirie Jesû ûyû na tue tuonthe tûrî aira a ûma ûyû.

**33** Jesû nîwanenevirue na rîu ekaraga mwena wa ûrîo wa Ngai Îthe wake. Nake Ngai Nîwamûvere Roho Mûtheru wata ûrîa aamwîrîrîte. Kwoguo Jesû nîatwîtîrîrîtie Roho ûcio. Ûndû ûyû mûrona na mûregua nî kîveo Kîam Roho ûrîa Jesû atwîtîrîrîtie.

**34** Daudi tîke waunûkirie îgûrû; nwatî ke nîwaugire atîrî:

**34** ‘Mwathani nîwerire Mwathi wakwa atîrî:

**34** Îkara nthî mwena wakwa wa ûrîo

**34**

**35** nginya rîrîa ngaatûma nthû ciaku ituîke gaturwa ka magûrû maku.’

**35**

**36** “Kwoguo mue andû onthe a Isiraeli nwa nginya mûmenye na ma atî Jesû ûyû ûrîa mue mwambire mûtharavarî îgûrû, nîke Ngai atuîte Mwathani na Mesaya!”

**36**

**37** Rîrîa andû acio meegwire ûguo, nîmaathînîkire mûno na makîûria Petero na atûmwa acio engî atîrî, “Ariû na aarî a Îthe wetû, tue rîu nîtwîka atîa?”

**37**

**38** Nake Petero nîwamerire atîrî, “Mûndû wa wonthe gatagatîrî kenyu nwanginya erire mevia make na avatithue na rîîtwa rîa Jesû Kristû, nîguo overwe mevia make. Namue nîmûkwamûkîra Roho Mûtheru arî kîveo kuuma kûrî Ngai.

**39** Ngai nîweranîre kîîranîro gîkî kûrî mue, kûrî ciana cienyu na kûrî andû onthe arîa marî kûraca, na kûrî andû onthe arîa Mwathani Ngai wetû etaga kûrî ke.”

**39**

**40** Petero nîwamaarîrie na akîmathaitha na ciugo nyîngî akîmeeraga atîrî, “Îîvonokieni kuuma îverarî rîrîa rîgûka kûrî andû a rûciaro rûrû rwaganu!”

**41** Kwoguo andû arîa metîkîîre ndûmîrîri îrîa Petero aamaveere, nîmaavatithirue. Mûthenya ûcio andû ngiri ta ithatû nîmoongererekire gîkundirî Kîam etîkia.

**41**

**42** Nao nîmeekarire marî evokeku kûrî kîrîra Kîam atûmwa, na ngwatanîrorî ciao, na kûrî ngwatanîro cia kwenyûrana mûgate na kûvoya marî vamwe.

**42**

**43** Nacio ciama nyîngî nîciaringirwe na morirû makîonekana na njîra ya atûmwa. Na nîûndû wa ûguo andû onthe nîmeetigîre Ngai.

**44** Nao etîkia onthe nîmaathiîre na mbere kûgwatanîra makîgaanaga indo ciao marî vamwe.

**45** Mavinda na mavinda etîkia nîmeendagia ithaka wana indo ciao na makagaania mbeca icio kûringana na ûrîa wa mûndû aavataraga.

**46** Na wa mûthenya wa mûthenya etîkia nîmaatûnganaga vamwe hekarûrî. Nîmaarîcanagîra marî vamwe kwao mîciî makenete na marî na ûtaana.

**47** Nîmaakumagia Ngai na nîmeendetwe nî andû onthe. Na wa mûthenya wa mûthenya Mwathani nîwongagîrîra gîkundirî Kîam etîkia andû arîa ke aavonokagia.

# Ciîko 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri ya Petero hekarûrî

**1** Mûthenya ûmwe Petero na Johana nîmaathiîre hekarûrî thaa kenda vîndî ya mavoya.

**2** Na vau mûromorî wa hekarû, ûrîa wetagwa Mûromo Mûthaka, vaarî na mûndû watûûrîte onjete magûrû kuuma gûciarwa gwake. Wa mûthenya wa mûthenya nîwakuuagwa akaigwa vau mûromorî ûcio nîguo avoe mbeca kuuma kûrî andû arîa maatonyaga hekarûrî.

**3** Rîrîa oonire Petero na Johana magîtonya kuo, nîwamathaithire mamûve kîndû.

**4** Nao nîmaamûroririe na vinya mûno na Petero nîwamwîrire atîrî, “Ta tûrorie!”

**5** Nake mûndû ûcio nîwamaroririe agîciragia nîakûvewa kîndû nîo.

**6** Nwatî Petero nîwamwîrire atîrî, “Nie ndirî na mbeca, nwatî nîngûkûva kîrîa nîrî nakîo. Na rîîtwa rîa Jesû Kristû wa Nazarethi, nie nakwîra ûûkîre na wîthiîre!”

**7** Nake Petero nîwamûnyitire njara yake ya ûrîo na akûmûtethereria gûkîra. Na wa rîmwe makinyo make na nthûng'wa nîciagîîre vinya.

**8** Nake mûndû ûcio wonjete nîwarûgire îgûrû, akîrûngama na akîambîrîria kûthiî na magûrû. Nîwacokire agîtonya hekarûrî vamwe nao athiîte na magûrû akîrûgarûgaga na agîkumagia Ngai.

**9** Nao andû arîa maarî vau onthe nîmoonire mûndû ûcio athiîte na magûrû na agîkumagia Ngai.

**10** Na rîrîa maamenyire atî mûndû ûcio nî ûrîa watûûraga mûromorî ûrîa mûthaka akîvoya mbeca, onthe nîmaamakire mûno na makîgega nî ûrîa gwekîkîte.

**10**

**11** Rîrîa mûndû ûcio enyitîrîrîte varî Petero na Johana vau kîthakurî kîrîa gîetagwa Kîam Solomoni, andû nîmaamakire mûno na makîvinyûra varî o.

**12** Rîrîa Petero oonire andû acio, nîwamerire atîrî: “Mue andû etû a Isiraeli, ûndû ûyû ûmûmakîtie nîkî? Mûtûroretie na vinya ûguo nîkî? Nîkwa mûreciria atî nî vinya kana ûngai wetû ûtûmire mûndû ûyû athiî na magûrû?

**13** Ngai wa Iburahimu, Isaka na Jakovu na nîke Ngai wa methe metû ma tene, nîke ûvecanîte riiri wake kûrî Jesû ndungata yake. Nwatî mue nîmwanenganîre Jesû kûrî athani na mûkîmûrega mbere ya Pilato, wana ethîrwa Pilato nîwatuîte amûrekererie.

**14** Mue nîmwaregire Ûrîa Mûtheru na Mûthingu na mûkîûria Pilato amwovorere mûragani vandû vake.

**15** Mue nîmwaûragire Mûvecani wa mwoyo, nwatî Ngai nîwamûriûkirie. Tue tûrî aira a ûvoro ûyû.

**16** Vinya wa rîîtwa rîa Jesû nîguo watûma mûndû ûyû ûraarî kîonje agîe na vinya. Ûguo mue mûrona na mûramenya wekîka nîûndû wa gwîtîkia rîîtwa rîa Jesû.

**16**

**17** “Na rîu ariû na aarî a Îthe wetû, nie nîmbîcî mue na anene enyu mwekire Jesû ûguo nîûndû wa kûrigwa.

**18** Nwatî ûguo nîguo Ngai aavingirie ûrîa ke aarîtie na njîra ya tûnyua twa arathi ake onthe, atî nwa nginya Mesaya wake anyarirwe.

**19** Kwoguo îîrireni na mûcokerere Ngai nîguo ke amwovere mevia menyu. Na mwona mweka ûguo,

**20** Mwathani nîakûmûva mavinda ma kûgîa na vinya wa kîîroho na amûtûmîre Jesû, ûrîa ke aathuurire atuîke Mesaya.

**21** Nwatî Jesû nwa nginya ekare îgûrû nginya rîrîa kavinda gagaakinya ka maûndû monthe gûtuîka macerû. Kavinda kau nîko Ngai ke aaririe kuuma tene na njîra ya tûnyua twa arathi ake atheru.

**22** Nîûndû wana Musa nîwaugire atîrî, ‘Mwathani Ngai wenyu nîakaamûtûmîra mûrathi wata ûrîa ke aandûmire. Mûrathi ûcio akeethîrwa arî ûmwe wa andû enyu. Na mue nwanginya mûkaamwathîkîra maûndûrî monthe marîa ke akaamwîra.

**23** Mûndû wa wonthe ûtakaathîkîra mûrathi ûcio nîakaathengutua kûrî andû a Ngai na athirue.’

**24** Nao arathi onthe arîa manavecana ndûmîrîri ya Ngai, mambîrîrîtue nî Samueli na arîa maaûkire vuva wake, nîmaarathire ûvoro wîgiî maûndû marîa marethîrwa magîkîka mîthenyarî îno.

**25** Mue mûrî a mbarî ya arathi, na nîmwamûkîrîte kîrîkanîro kîrîa Ngai aarîkanîre na methe menyu ma tene. Ke erire Iburahimu, îthe wenyu wa tene atîrî, ‘Nie nîngaarathima andû onthe a nthî na njîra ya andû a mbarî yaku.’

**26** Kwoguo Ngai nîwathuurire Ndungata yake na akîmîtûma kûrî mue mbere, nîguo îmûrathime na îtûme wa mûndû wa wonthe agarûrûke atige mîtugo yake ya waganu.”

# Ciîko 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Petero na Johana nîmaavirirwe mbere ya kîama

## Etîkia nîmaavoire mavewe ûmîrîru

## Etîkia nîmaatûmagîra indo ciao cionthe vamwe

**1** Rîrîa Petero na Johana maaragîria andû acio, athînjîri-Ngai, mûnene wa arangîri a hekarû, na Asadukai nîmaakinyire.

**2** Nao nîmaarakarire mûno nîûndû arutwa acio aîrî nîmaathomithagia andû makameera atî Jesû nîwariûkîte, ûvoro ûrîa wonanagia atî arîa makuîte nîmakaariûka.

**3** Ayahudi acio nîmaanyitire Petero na Johana na makîmavingîra njera nîguo meterere gûkîe, nîûndû kwarî kîvwaî.

**4** Nwatî andû eengî gatagatîrî ka arîa meegwire ndûmîrîri îo yavunjagua nî Petero na Johana nîmeetîkirie. Nao arûme arîa meetîkirie nîmongererekire magîkinya kîndû ta ngiri ithano.

**4**

**5** Mûthenya ûcio wîngî, anene, athuuri na arimû a watho nîmaagomanire kûu Jerusalemu.

**6** Maagomanire vamwe na Anasi mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene, Kaiafa, Johana, Alekisanda na andû onthe a mûciî wa Mûthînjîri-Ngai ûcio mûnene.

**7** Nao nîmaarûngamirie Petero na Johana mbere yao na makîmaûria atîrî, “Mûrekire ûguo na vinya ûrîkû kana na rîîtwa rîa û?”

**7**

**8** Nake Petero ecûrîtwe nî Roho Mûtheru nîwamerire atîrî: “Mue anene a vûrûri na athuuri,

**9** nî ma nîmûratûûria ûvoro wîgiî gîîko Kîamro kîrîa mûndû ûyû ûratûûrîte onjete magûrû arekirwe na mûgatûria ke aravonirue atîa.

**10** Tûrenda mue muonthe na andû onthe a Isiraeli mûmenye atî, mûndû ûyû aravonirue na rîîtwa rîa Jesû Kristû wa Nazarethi. Mue mwambire Jesû mûtharavarî îgûrû, nwatî Ngai nîwamûriûkirie. Mûndû ûyû ûronjete magûrû arûngamîte ava mbere yenyu nîûndû wa vinya wa Jesû.

**11** Jesû nîke mandîko matheru maugaga atîrî;

**11** ‘Îthiga rîrîa rîaregirwe nî atumi a nyomba,

**11** nîrîo rîtuîkîte rîa vata mûno gûkîra marîa mengî monthe.’

**11**

**12** Jesû wenga tu nîke ûvotaga kûvonokia andû na gûkû nthî kuonthe gûtirî mûndû wîngî Ngai anavecana ûngîvota gûtûvonokia.”

**12**

**13** Nao athuuri a Kîamma nîmaamakire moona ûrîa Petero na Johana maaûmîrîrîtie. Nîmaamenyire atî o maarî andû mataarî ngûrani na andû arîa engî na matiarî athomu. Kwoguo nîmaamenyire atî Petero na Johana nîmaatûûranîtie na Jesû.

**14** Nwatî rîrîa moonire mûndû ûcio wavonirue arûngamîte vau rwarurî rwa Petero na Johana, athuuri acio nîmaaturire ûndû mangiuga.

**15** Na rîrîa Petero na Johana meerirwe maume kûu mûcemaniorî, athuuri acio a Kîamma nîmaacokanirie ndundu na makîûrania atîrî,

**16** “Tue nîtwîka atîa na andû aya? Andû onthe gûkû Jerusalemu nîmamenyete atî andû aya nîmaringîte Kîamma na tue tûtingîvota kûregana na ûvoro ûcio.

**17** Nwatî nîguo ûvoro ûyû ndûgatambe makîria gatagatîrî ka andû, tigani tûmakaanie matikarîrie mûndû wana ûrîkû rîngî na rîîtwa rîa Jesû.”

**17**

**18** Kwoguo nîmeetire Petero na Johana kûu Kîammarî na makîmeera matikanacoke kwaria kana kûthomithania na rîîtwa rîa Jesû.

**19** Nwatî Petero na Johana nîmaamacokerie atîrî, “Mue ene tuani ûndû ûrîa mwagîrîru methorî ma Ngai. Tuani kana nîmue tûkwathîkîra kana nîtwathîkîra Ngai.

**20** Nîûndû tue tûtingîtiga kwaria ûvoro wîgiî maûndû marîa twonete na twîguîte.”

**21** Kwoguo athuuri a Kîama nîmaamakaanirie na vinya na makîmarekereria makîthiî. Athuuri acio nîmaaturire njîra ya kûmaverithia nîûndû andû onthe nîmaakumagia Ngai nîûndû wa ûndû ûcio wekîkîte.

**22** Mûndû ûcio wavonirue na njîra îo ya kûringîrwa Kîamma aarî na ûkûrû wa makîria ya mîaka mîrongo îna.

**22**

**23** Nao Petero na Johana marekererua wa rîo nîmaacokire kûrî arata ao na makîmamenyithia maûndû monthe marîa meerîtwe nî anene a athînjîri-Ngai na athuuri.

**24** Rîrîa etîkia meegwire ûvoro ûcio, nîmaavoire Ngai marî na ngoro îmwe makiugaga atîrî, “Mwathani na Mûmbi wa îgûrû na nthî, îria na indo cionthe irîa irî kuo!

**25** Na vinya wa Roho Mûtheru we nîwaririe na njîra ya Daudi Ndungata yaku, îthe wetû wa tene, ciugo rîrîa aaugire atîrî:

**25** ‘Andû a Ndûrîrî maarakarîte nîkî?

**25** Andû maathondekire mîvango ya mana nîkî?

**25**

**26** Athamaki a gûkû nthî nîmeevarîrie,

**26** na anene nîmaagomanire vamwe nîguo maregane na Mwathani na Mesaya wake.’

**26**

**27** Nîûndû ûguo nîguo gwekîkire rîrîa Herode, Pontio Pilato, andû a Ndûrîrî na andû a Isiraeli, maatûnganire vamwe îtûûrarî rîîrî rîa Jerusalemu. Nîmaaregire Jesû ndungata yaku ntheru îrîa we watuire Mesaya.

**28** Maatûnganire nîguo meke maûndû monthe marîa we na vinya na wendi waku wavangîte kuuma wa Kîammbîrîria atî nîmagekîka.

**29** Na rîu Mwathani, ta roria wone ûrîa maratûmakia. Tue tûrî ndungata ciaku. Tûvotithie tûvecanage ndûmîrîri yaku tûrî na ûmîrîru.

**30** Kûnjûra njara yaku nîguo ûvonanie. Onania magegania na ûringe ciama na njîra ya rîîtwa rîa Jesû ndungata yaku ntheru.”

**30**

**31** Rîrîa maarîkirie kûvoya ûguo, nthî nîyainainire varîa maagomanîte. Nao andû onthe nîmecûrirwe nî Roho Mûtheru na makîanîrîra ndûmîrîri ya Ngai marî na ûmîrîru.

**31**

**32** Etîkia onthe maarî na ngwatanîro ya ngoro na meciria. Gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kao waugaga atî arî na kîndû gîake arî wenga. Maatûmagîra indo ciao cionthe marî vamwe.

**33** Nao atûmwa nîmaarutaga ûira wa kûriûka kwa Mwathani Jesû marî na vinya nyîngî. Nake Ngai nîwamavecaga onthe irathimo nyîngî.

**34** Gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kao waturaga kîndû wana kîrîkû. Arîa maarî na mîgûnda yao kana nyomba nîmaaciendagia, na mbeca irîa moona,

**35** nîmainenganagîra kûrî atûmwa. Na wa mûndû wa mûndû nîwagaagîrwa mbeca icio kûringana na ûvatari wake.

**35**

**36** Kwarî na mûndû ûmwe Mûlawi waciarîrîtwe îtûûrarî rîa Kuporo. Mûndû ûcio eetagwa Josefu. Atûmwa maamûtuîrîrîte rîîtwa Baranaba (naguo nî kuga “Ke ûrîa ûmanagîrîria.”)

**37** Josefu nîwendirie mûgûnda wake na mbeca irîa oonire akîivira na akîinenganîra kûrî atûmwa.

# Ciîko 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Anania na Safira

## Ciama na morirû

## Atûmwa nîmaanyaririrwe

**1** Kwarî na mûndû ûmwe wetagwa Anania. Anania aarî na mûka wetagwa Safira. Nao nîmeendirie mûgûnda wao.

**2** Vuva wa kûrîkanîra na mûka, Anania nîwetigarîrie mbeca imwe nacio icio ciîngî akîinenganîra kûrî atûmwa.

**3** Nake Petero nîwamûûririe atîrî, “Anania, ûretîkîrie Caitani atonye ngororî yaku nîkî, agîtûma ûveenie Roho Mûtheru na wîtigarîrie mbeca imwe kuuma kûrî irîa ûronire wendia mûgûnda?

**4** Mbere ya kwendia mûgûnda, ûrarî wa waku. Na wana warîkia kûwendia, nîûngîravûthîre mbeca icio na njîra wa yonthe îrîa ûngîrendire. Ûravangire gwîka ûndû ta ûcio nîkî? Tî andû ûraveenirie, we ûraveenirie Ngai!”

**5** Na rîrîa Anania eegwire ciugo icio, nîwagwîre nthî na agîkua. Na andû onthe arîa meegwire ûvoro ûcio nîmegwire guoya mûno.

**6** Nao anake nîmaathiîre makîova mwîrî wake, magîûkuua na makîthiî kûûthika.

**6**

**7** Ta mathaa mathatû ûguo marîkia kûthira, mûka nîwakinyire nwatî ke ndaamenyaga ûrîa gwekîkîte.

**8** Nake Petero nîwamûûririe atîrî, “Ta mbîra atîrî, mbeca ino nîcio we na mûthuuri waku mûronire mwendia mûgûnda?”

**8** Nake nîwamûcokerie atîrî, “Ii, icio nwacio tûronire.”

**8**

**9** Kwoguo Petero nîwamwîrire atîrî, “We na mûthuuri waku mûrarîkanîre mûgerie Roho wa Mwathani nîkî? Tathikîrîria! Arîa marathiîte kûthika mûthuuriguo rîu marî ava mûrangorî maûkîte na wa nawe nîmagûkûruta nja magûkuuîte.”

**10** Wa rîmwe Safira nîwagwîre nthî magûrûrî ma Petero na agîkua. Rîrîa anake acio maatonyire kuo na makîmwîthîra arî mûkuû, nîmaamûrutire nja mamûkuuîte na makîthiî makîmûthika rwarurî rwa mûthuuriwe.

**11** Nayo kanitha yonthe na andû arîa engî onthe meegwire ûvoro wîgiî maûndû mau, nîmegwire guoya.

**11**

**12** Atûmwa nîmaaringire ciama nyîngî na morirû gatagatîrî ka andû. Nao etîkia nîmaacemanagia kîthakurî gîa Solomoni.

**13** Gûtirî mûndû wana ûmwe warî nja ya gîkundi Kîam etîkia wetîkagîra kûgwatanîra nao, wana ethîrwa andû nîmaamakumagia mûno.

**14** Arûme na aka eengî nîmeetîkirie Mwathani na makîongereka gîkundirî Kîam etîkia.

**15** Andû nîmaakuuaga arwaru ao na makamaumîria njîrarî mamamîrîte morîrî na ivarî. Maamaigaga kuo marî na mwîvoko atî arwaru amwe nîmakûvutua nî kîruru Kîam Petero vîndî îrîa aavîtûkaga kuo.

**16** Nao andû eengî nîmaaûkire maumîte matûûrarî marîa maarigicîrîtie Jerusalemu. Maakinyire makuuîte andû ao arîa maarî arwaru na arîa maarî na ngoma, na onthe makîvonua.

**16**

**17** Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene na andû arîa maagendanagia nake a Kîamma Kîam Asadukai nîmaagîrwe nî wîru mwîngî mûno na magîtîkania nwa nginya mamenye ûrîa magwîka.

**18** Nîmaanyitire atûmwa na makîmavingîra njeera îrîa yavingagîrwa andû onthe.

**19** Nwatî ûtukû wa mûthenya ûcio, mûraika wa Mwathani nîwavingûrire mîrango ya njeera, akîmaruta kuo, na akîmeera atîrî,

**20** “Thiîni mûrûngame hekarûrî na mwîre andû maûndû monthe megiî mûtûûrîre ûyû mûcerû.”

**21** Nao atûmwa nîmaathîkire. Nîmaatonyire hekarûrî kîraûko macangîa na makîambîrîria kûthomithania.

**21** Na rîrîa Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene na andû arîa maathiîcanagia nake maakinyire, nîmeetire aakîama na athuuri onthe a Isiraeli vamwe. Nîmaacokire magîtûmana njeera makiuga atûmwa mavirwe Kîammarî.

**22** Nwatî vîndî îrîa athigari maakinyire njeera, matiethîra atûmwa kuo. Kwoguo nîmaacokire makîmenyithia Kîama magîkîîra atîrî,

**23** “Vîndî îrîa tue tûkinyire njeera, twîthîre kûvingîtwe waro na arangîri marûngamîte mîrangorî. Nwatî rîrîa tûvingûrire mîrango, tûtinethîra mûndû wana ûmwe kuo!”

**24** Na rîrîa anene a athînjîri-Ngai na mûnene wa arangîri a hekarû meegwire ûvoro ûcio, nîmaamakire na makîrigwa nî ûrîa gwekîkîte kûrî atûmwa.

**25** Nake mûndû ûmwe nîwatonyire Kîammarî na akîmeera atîrî, “Tathikîrîriani! Andû arîa mûraikirie njeera marûngamîte hekarûrî ndaarî makîthomithia andû!”

**26** Kwoguo mûnene wa arangîri nîwathiîre marî na athigari na makîvira atûmwa Kîammarî. Nwatî mûnene ûcio na athigari acio matiatûmîra vinya nîûndû nîmeetigagîra matikarivwe na mathiga nî andû.

**26**

**27** Athigari acio nîmaavirire atûmwa kûu Kîammarî na makîmarûngamia mbere ya Kîamma. Nake Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene nîwamacirithirie

**28** na akîmeera atîrî, “Tue tûramûkaanirie na vinya tûkîmwîra mûtikathomithanie na rîîtwa rîa mûndû ûcio. Nwatî mue ta roriani ûrîa mwîkîte! Mue mûthomithanîtie Jerusalemu kuonthe, na mûrenda tûcokwe nî nthakame ya mûndû ûcio!”

**28**

**29** Nwatî Petero na atûmwa acio engî nîmaamacokerie atîrî, “Tue nwa nginya twathîkîre Ngai vandû va kwathîkîra andû.

**30** Mue nîmwaûragire Jesû na njîra ya kûmwamba mûtharavarî îgûrû. Nwatî Ngai wa methe metû ma tene nîwamûriûkirie.

**31** Ngai nîwamwigire mwena wake wa ûrîo arî Mûtongoria na Mûvonokia. Ngai eekire ûguo nîguo ave andû a Isiraeli kamweke ga kwîrira nîguo moverwa mevia mao.

**32** Tue tûrî aira a maûndû mama. Wana nginya Roho Mûtheru ûrîa Ngai avecanîte kûrî arîa mamwathîkagîra nî mûira.”

**32**

**33** Rîrîa akîama acio meegwire ûguo, nîmaarakarire mûno na makîenda kûûraga atûmwa.

**34** Nwatî nîkwarî na Mûfarisai ûmwe kûu Kîamarî Kîamo wetagwa Gamalieli. Ke aarî mwarimû wa Watho na nîwatîîtwe mûno nî andû onthe. Nîwarûngamire na akîathana atûmwa mambe marutwe nja vanini.

**35** Nîwacokire akîîra akîama acio atîrî, “Mue andû aya etû a Isiraeli, menyererani ûrîa mûgwîka na andû aya.

**36** Ta ririkanani vîndî îrîa Theudayo aaumîrire. Ke eeîraga atî aarî mûndû wa vata na nîwagîre na arûmîrîri maarî kîndû ta magana mana. Nwatî vîndî îrîa ke aaûragirwe arûmîrîri onthe ake nîmaanyaganirie na gîkundi kîu gîkîthira.

**37** Vuva wa ûguo, Judasi ûrîa Mûgalili nîweyumîrie vîndî ya kwîyandîkithia. Wa nake nîwagucîrîrie andû eengî mûno na magîtuîka arûmîrîri ake. Nwatî vîndî îrîa wa nake aaûragirwe, arûmîrîri acio onthe ake nîmaanyaganirie.

**38** Kwoguo rîu nie nîrona arî waro twererekere andû aya na tûtigane nao. Ethîrwa mûvango na wîra ûyû wao umanîte na wathani wa ûmûndû, nîûkûthira.

**39** Nwatî ethîrwa umanîte na Ngai, mue tîmûmûvoota. Mwavota kwîthîrwa mûrarûa na Ngai ke mwene!”

**39** Nao aakîama acio nîmaarûmîrîre ûtaari wa Gamalieli.

**40** Nîmeerire atûmwa matonye, makîmarivithia, makîmakaania matigaacoke kwaria na rîîtwa rîa Jesû, na makîmarekereria.

**41** Atûmwa nîmaaumire kûu Kîammarî macanjamûkîte nîûndû Ngai nîwonete marî agîrîru a kûverithua na njîra îrî na nthoni nîûndû wa Jesû.

**42** Na wa mûthenya wa mûthenya Atûmwa nîmaathiîcaga hekarûrî na mîciîrî ya andû, kûthomithania na kûvunjia Ûvoro Mwaro wîgiî Jesû ûrîa Mesaya.

# Ciîko 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû mûgwanja a Gûtethereria Atûmwa

## Stefano nîwanyitirwe

**1** Vuvarî arutwa nîmaathiîre na mbere kwongerereka. Nwatî vîndî wa îo, nîkwagîre na ngucanio gatagatîrî ka Ayahudi arîa maaragia Kîngiriki na Ayahudi arîa maaragia Kîhibirania. Ayahudi arîa maaragia Kîngiriki maaugaga atî aka ao a ndigwa nîmaatigagîrîrwa vîndî ya kûgaîrwa mbeca wa mûthenya wa mûthenya.

**2** Nao atûmwa arîa îkûmi na aîrî nîmeetire etîkia onthe vamwe na makîmeera atîrî, “Tî waro tûtiganîrie wîra wetû wa kûvunjia ndûmîrîri ya Ngai atî nîguo tûmenyagîrîre kîgîna.

**3** Kwoguo, ariû na aarî a Îthe wetû gatagatîrî kenyu thuurani arûme mûgwanja marî na ngumo mbaro, mecûrîtwe nî Roho Mûtheru na marî na ûûgî mwîngî. Tue nîtûkûmava wîra ûcio marute.

**4** Nwatî tue nîtûthiî na mbere kwîvecana ûvororî wîgiî mavoya na wîra wa kûvunjia ndûmîrîri ya Ngai.”

**4**

**5** Nao etîkia onthe nîmaakenerere woni ûcio. Kwoguo nîmaathuurire Stefano, mûndû warî na wîtîkio mwîngî na wecûrîtwe nî Roho Mûtheru, na Filipu, na Prokoru, Nikanoru, Timoni, Paraminasi na Nikola, mûûrûrîrî ûrîa waumîte Antiokia na wagarûrûkîte agatuîka Mûyahudi.

**6** Nao etîkia nîmaanenganîre andû aya kûrî atûmwa, nao atûmwa makîmavoera na makîmaigîrîra njara.

**6**

**7** Kwoguo ndûmîrîri ya Ngai nîyathiîre na mbere gûtamba. Nao arutwa nîmoongererekire mûno kûu Jerusalemu, na athînjîri-Ngai eengî magîtuîka etîkia.

**7**

**8** Stefano ecûrîtwe nî vinya na wega wa Ngai, nîwaringire ciama nene na agîka maûndû meengî ma magegania gatagatîrî ka andû.

**9** Nwatî andû amwe arîa maarî a îvoero rîrîa rîtagwa (rîa andû oovore) nîmaambîrîrie gûkararania nake. Amwe maaumîte Kurene na Alekisandiria. Nao engî maaumîte Kilikia na Asia.

**10** Nwatî Roho nîwavere Stefano ûûgî mwîngî wa kwaria ûndû matangîavotire kûmûkararia.

**11** Kwoguo nîmaavakire andû na nthitho nîguo mauge atîrî, “Tue nîtwîguîte Stefano akîmenereria Musa na akîmenereria Ngai!”

**12** Naguo ûndû ûcio nîwaunjugire andû, athuuri na arimû a Watho. Nao andû nîmaanyitire Stefano wa rîmwe na makîmûvira Kîammarî.

**13** Nîmaacokire makîrete aira a maveeni arîa maaugire atîrî, “Mûndû ûyû ndatigaga kwaria ciugo cia kûmenereria hekarû yetû ntheru wana Watho wa Musa.

**14** Tue nîtwegwire mûndû ûyû akiuga atî Jesû wa Nazarethi nîakaatharia hekarû na agarûre mîtugo îrîa twareteerwe nî Musa.”

**15** Nao andû onthe arîa maarî Kîammarî nîmaaroririe Stefano na vinya na makîona ûthiû wa Stefano wîkariî ta wa mûraika.

# Ciîko 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîario ya Stefano

## Stefano nîwarivirwe na mathiga

**1** Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene nîwaûririe Stefano atîrî, “Maûndû mama nî ma ma?”

**2** Nake Stefano nîwamûcokerie atîrî, “Ariû a Îthe wetû na aa vava, tanthikîrîriani! Vîndî îrîa Iburahimu, îthe wa methe metû ma tene, ataarî mûthiîu gûtûûra Harani, Ngai mwene riiri nîwamumîrîre arî Mesopotamia,

**3** na akîmwîra atîrî, ‘Nthama ûtige vûrûri wenyu, andû enyu na ûthiî vûrûrirî ûrîa ngaakwonia.’

**4** Kwoguo Iburahimu nîwaumire vûrûrirî wa Kalidei, na akîthiî gûtûûra Harani. Rîrîa îthe aakwire, Ngai nîwamûrutire kuo akîmûrete vûrûrirî ûyû mûtûûraga rîu.

**5** Ngai ndaagaîra Iburahimu wa naarî îkinyo rîmwe rîa vûrûri ûcio. Nwatî Ngai nîwamwîrîre nîakûmûva vûrûri ûcio nîguo ûtuîke wake na wa njiarwa ciake, wana ethîrwa vîndî îo Iburahimu ndaarî na ciana.

**6** Nake Ngai nîwerire Iburahimu atîrî, ‘Njiarwa ciaku nîigaatûûra vûrûrirî mûgeni. Andû akuo nîmakaamatua ngombo na mameke maûndû macûku kwa îvinda rîa mîaka magana mana.

**7** Nwatî nie nîngaatuîra andû a vûrûri ûrîa njiarwa icio ûgaatungatîra. Na vuva wa ûguo njiarwa ciaku nîikaauma vûrûrirî ûcio na ingoocage irî gûkû.’

**8** Ngai nîwarûthire kîrîkanîro na Iburahimu, na ruo rûûri rwa kîrîkanîro kîu rwarî îrua. Kwoguo Iburahimu nîwaciarire Isaka, na akîmûrwithia akinyia ûkûrû wa mîthenya înana. Isaka nake nîwarwithirie mûvîcî Jakovu, na Jakovu akîrwithia avîcî ake îkûmi na aîrî arîa maarî methe ma tene ma andû etû.

**8**

**9** “Avîcî a Jakovu nîmeguîrîre Josefu wîru na makîmwendia atuîke ngombo vûrûrirî wa Misiri. Nwatî Ngai aarî vamwe nake

**10** na nîwamûtethûrire mathînarî mau make monthe. Josefu aarî mûve ûûgî mwîngî mûno nî Ngai arî mbere ya mûthamaki. Kwoguo mûthamaki wa Misiri nîwamûtuire mûnene wa vûrûri wa Misiri na akîmûva wîra wa kûrûngamîrîra andû onthe a mûciî wake.

**11** Nîgwacokire gûkîgîa na yûra na andû makîthînîka mûno vûrûrirî wonthe wa Misiri na Kanaani namo methe metû ma tene magîtura irio.

**12** Nwatî vîndî îrîa Jakovu eegwire atî Misiri kwarî na irio, nîwatûmire avîcî ake, na nîo methe metû ma tene kuo riita rîa mbere.

**13** Na rîrîa maathiîre kuo riita rîa kaîrî, Josefu nîwemenyithanirie kûrî aa mûrwang'ina, na andû a mûciî wa aa Josefu makîmenyekana nî mûthamaki wa Misiri.

**14** Nake Josefu nîwacokire agîtûmana akiuga îthe wake Jakovu, na andû onthe a mûciî wao, magîrwe mathiî Misiri. Nao andû onthe a mûciî wa Josefu maarî andû mîrongo mûgwanja na atano.

**15** Nake Jakovu nîwathiîre Misiri kûrîa ke na avîcî ake maakuîrîre.

**16** Nayo mîîrî yao nîyakuirwe îkîvirwa Shekemu na îkîthikwa mbîrîrarî îrîa Iburahimu aagûrire. Mbîrîra îo yagûrîtwe kuuma kûrî mbarî ya Hamori.

**16**

**17** “Rîrîa kavinda gaakuvîvîrie ka Ngai kûvingia kîîranîro kîrîa eerîrîte Iburahimu, andû arîa maarî Misiri nîmoongererekete mûno.

**18** Nake mûthamaki wîngî ûtaamenyete Josefu, nîwambîrîrie kwathana kûu Misiri.

**19** Mûthamaki ûcio nîwatungîre andû etû gîkuru na akîatha methe metû ma tene matiganîrie twana twao twa tûkenge nja nîguo tûkue.

**20** Vîndî îo nîrîo Musa aaciarirwe. Nake aarî mûthaka mûno. Nîwarererwe mûciî kwa îthe îvindarî rîa mîeri îthatû.

**21** Na rîrîa Musa aarutirwe mûciî kwao, mwarî wa mûthamaki nîwamwocire na akîmûrera ta mwana wake.

**22** Nake Musa nîwarerirwe na ûûgî wonthe wa andû a Misiri na agîtuîka mûndû warî na ûvoti mwîngî wa kwaria na wa gwîka maûndû.

**22**

**23** “Vîndî îrîa akinyirie ûkûrû wa mîaka mîrongo îna, nîwatuire atî ke nîakûthiî gûcerera andû a rûrîrî rwao rwa Isiraeli.

**24** Nîwonire Mûisiraeli ûmwe agîkwa naaî nî Mûmisiri. Kwoguo nîwatethererie Mûisiraeli ûcio na akîmûrîvîrîria na kûûraga Mûmisiri ûcio.

**25** (Musa eeciragia atî andû a rûrîrî rwao nîmagûtaûkîrwa atî Ngai eendaga kûmûtûmîra nîguo amakûûre, nwatî matiataûkîrwa.)

**26** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte, Musa nîwonire Aisiraeli aîrî magîtetania. Nake akîgeria kûmeguithania nîwamerire atîrî, ‘Andû etû mûravîtania nîkî na mue mûrî a ng'ina ûmwe?’

**27** Nwatî mûndû ûrîa wekaga ûcio wîngî naaî nîwatugutanirie Musa na akîmûria atîrî, ‘Nû ûgûtuire mûnene wetû na mûtûtuîri ciira?

**28** Ûrenda kûmbûraga ta ûrîa ûraûragire Mûmisiri îgoro?’

**29** Rîrîa Musa eegwire ûguo, nîwathaamire Misiri na akîthiî gûtûûra arî mûgeni vûrûrirî wa Midiani. Arî kûu nîwagîre na twana twîrî twa tûvîcî.

**29**

**30** “Rîrîa mîaka mîrongo îna yathirire, Musa arî werûrî wa kîrîma gîa Sinai nîwaumîrîrwe nî mûraika arî kîvîngarî kîrîa gîakanaga mwaki.

**31** Musa nîwamakire mûno rîrîa oonire ûguo. Na rîrîa aakuvîvîrie nîguo one waro, nîwegwire mûgambo wa Mwathani ûkiuga atîrî:

**32** ‘Nie nînie Ngai wa methe menyu ma tene, Ngai wa Iburahimu, Isaka na Jakovu.’ Nake Musa nîwambîrîrie kwinaina na akîgua guoya wa kûroria.

**33** Nake Mwathani nîwerire Musa atîrî, ‘Ruta iratû nîûndû vau ûrûngamîte nî vandû vatheru.

**34** Nie nîmonete ûrîa andû akwa arîa marî Misiri marathînua na vinya. Nîmbîguîte kîrîro Kîamo na nie nînanyûrûrûka nîguo nîmavonokie. Kwoguo ûka rîu, nie nîngûgûtûma Misiri.’

**34**

**35** “Musa ûcio nwake waregirwe nî andû a Isiraeli rîrîa maamûûririe atîrî, ‘Nû ûgûtuire mûnene wetû na mûtûtuîri ciira?’ Ke nwake watûmirwe nî Ngai arî mûnene na mûkûri wao na njîra ya mûraika ûrîa wamumîrîre kîvîngarî kîrîa gîaakanaga mwaki.

**36** Musa nîwatongoririe andû a Isiraeli akîmaruta Misiri. Nake nîwaringaga ciama na ageeka maûndû ma magegania kûu Misiri, Îriarî Îtune wana werûrî kwa îvinda rîa mîaka mîrongo îna.

**37** Musa ûcio nwake werire andû a Isiraeli atîrî, ‘Ngai nîakaamûtûmîra mûrathi wata ûguo aandûmire, na ke akeethîrwa arî ûmwe wa andû enyu.’

**38** Musa ûcio nwake warî vamwe na andû a Isiraeli vîndî îrîa maagomanîte werûrî. Ke aarî kûu werûrî vamwe na methe metû ma tene na mûraika ûrîa wamwarîrie arî îgûrû Kîrîmarî gîa Sinai. Nake nîwamûkîre ndûmîrîri îrî mwoyo ya Ngai na agîtûkinyîria yo.

**38**

**39** “Nwatî Musa ûcio nwake methe metû ma tene maaregire kwathîkîra. Nîmaamûregire na makîîrirîria gûcoka Misiri.

**40** Nîmeerire Aroni atîrî, ‘Tûthondekere ngai irîa igûtûtongoria nîûndû tûtiîcî ûrîa Musa ûrîa watûrutire Misiri aroonire.’

**41** Kwoguo andû acio nîmaathondekire mûvuanano wekariî ta njaû na makîûrutîra îgongoona. Nao nîmaagîre na îruga magîkenerera wîra wa njara ciao.

**42** Nwatî Ngai nîwamatiganîrie na akîmarekereria magooce njata cia îgûrû wata ûrîa kwandîkîtwe îvukuurî rîa arathi atîrî, ‘Andû a Isiraeli! Nie tî nie mwathînjagîra na mûkarutîra magongoona vîndî îrîa mue mwaûrûraga werûrî kwa îvinda rîa mîaka mîrongo îna.

**42**

**43** Mue mwakuîte îgema rîa ngai îrîa yetagwa Moleku,

**43** na mûgakuua mûvuanano wa ngai ya njata îrîa yetagwa Refani;

**43** mîvuanano îo nîyo mwarûthîte nîguo mûmîgoocage.

**43** Kwoguo, nîngaamûvira îthamîriorî kûraca mûno mbere ya Babuloni!’

**43**

**44** Methe metû ma tene maarî na îgema rîa kwonania atî Ngai aarî vamwe nao werûrî. Ngai nîwerire Musa ûrîa akûthondeka îgema rîu na Musa akîrîthondeka kûringana na ûrîa Ngai aamwonetie.

**45** Vuvarî methe metû ma tene nîmaamûkîre îgema rîu kuuma kûrî methe mao. Nao nîmaarîkuuire vîndî îrîa maathiîre na Joshua na makîrîkinyia vûrûrirî ûrîa wacokire gûtuîka wao Ngai arîkia kûrutûrûra ndûrîrî irîa ciatûûraga kuo. Narîo nîrîekarire kuo nginya vîndî ya Daudi.

**46** Daudi nîwonirwe arî mwagîrîru nî Ngai. Ke nîwaûririe Ngai amwîtîkîrie atume gîîkaro Kîam Ngai wa Jakovu.

**47** Nwatî Solomoni nîke watumîre Ngai hekarû.

**47**

**48** “Nwatî Ngai Ûrîa Ûrî Îgûrû Makîria ndatûûraga nyombarî irîa itumîtwe nî andû. Mwathani arauga na njîra ya mûrathi atîrî:

**48**

**49** ‘Îgûrû nî rîo gîtî kîrîa mbîkaragîra rîrîa nîrathana,

**49** nayo nthî nîyo njûng'wa îrîa mbigagîrîra magûrû makwa.

**49** Kwoguo we ûngîndumîra nyomba îrîkû,

**49** kana nie mvurûkaga kû?

**49**

**50** Na kinthî tî nie naathondekire indo ino cionthe?’ ”

**50**

**51** Nake Stefano nîwathiîre na mbere na kwaria akiuga atîrî: “Na kaî mue andû aya mûrî aûmû ngoro-î! Atî mue mûtirenda gwîtîkia Ngai wana kana kûthikîrîria ndûmîrîri yake! Atî vîndî cionthe mue nîkwa mûregaga kûthikîrîria Roho Mûtheru. Mue mûreka wata ûrîa methe menyu ma tene meekire.

**52** Nî mûrathi ûrîkû methe menyu ma tene mataanyarira? Arathi acio nîmaanîrîrîte makauga atî Ûrîa-Mûthingu nîagûka, nwatî methe menyu ma tene nîmaamûragire. Na rîu mue nîmwacukanîrîra na mwaûraga Ûrîa Mûthingu.

**53** Mue nwamue mwamûkîre watho wa Ngai ûrîa ke aamûveere na njîra ya araika ake, nwatî mue mûtiawathîkîra!”

**53**

**54** Rîrîa athuuri a Kîama meegwire Stefano akîaria maûndû mau, nîmaarûmithanirie magego nî kûrakara.

**55** Nwatî Stefano ecûrîtwe nî Roho Mûtheru, nîwaroririe îgûrû akîona riiri wa Ngai na Jesû arûngamîte mwena wa ûrîo wa Ngai.

**56** Nake nîwaugire atîrî, “Ta roriani! Nie nînîrona îgûrû rîvingûkîte na Mûrû wa Mûndû arûngamîte mwena wa ûrîo wa Ngai!”

**56**

**57** Nao athuuri onthe a Kîamma nîmaaugîrîrie na vinya, magîkunîka matû mao na magîtitimûkîra Stefano wa rîmwe.

**58** Nao nîmaamûrutûrûrire kûu îtûûrarî rîu înene na makîmûriva na mathiga. Nao aira nîmaatigire kanjû ciao imenyereretwe nî mwanake wetagwa Saûlo.

**59** Na rîrîa maarivaga Stefano na mathiga, Stefano nîwavoire akiuga atîrî, “Mwathani Jesû amûkîra roho wakwa!”

**60** Nake nîwaturirie maru na akîanîrîra na mûgambo mûnene akiuga atîrî, “Mwathani, ndûkamaverithie nîûndû wa wîvia ûyû wao!” Na rîrîa Stefano aarîkirie kuga ûguo, nîwakwire.

# Ciîko 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Saûlo nîwanyaririre kanitha

## Ûvoro Mwaro nîwavunjirue Samaria

## Filipu na karani ûmwe wa kuuma Ethiopia

**1** Saûlo nîwetîkîre atî kûûragwa kwa Stefano nîkwagîrîrîte.

**1** Mûthenya wa ûcio kanitha nîyambîrîrie kûnyarirwa mûno kûu Jerusalemu. Nao etîkia onthe, tiga atûmwa, nîmaanyagarûkire mavûrûrirî ma Judea na Samaria kuonthe.

**2** Nao etîkia amwe meetîkîtie Ngai mûno nîmaathikire Stefano makîmûrîragîra mûno.

**2**

**3** Nwatî Saûlo nîwageririe kûthiria kanitha. Nake nîwathiîcaga agîtonyaga nyomba wa nyomba akîrutûrûraga etîkia, arûme na aka na agatûmaga mavingîrwe njeera.

**3**

**4** Nao etîkia onthe arîa maanyagarûkire nîmaathiîre kûndû kuonthe makîvunjagia ûvoro mwaro.

**5** Filipu nîwathiîre îtûûrarî rîrîa rîarî rînene viû vûrûrirî wa Samaria na akîvunjîria andû arîa maarî kuo ûvoro wîgiî Mesaya.

**6** Nao andû eengî marî na ngoro îmwe, nîmaathikagîrîria waro mûno vîndî îrîa Filipu aaragia na nîmoonaga ciama irîa ke aaringaga.

**7** Andû eengî kûu maarî na ngoma, nacio nîciaumire kûrî o igîkaaga na mûgambo mûnene. Wana andû eengî arîa maarî cionje na ithua nîmaavonirue.

**8** Kwoguo nîkwagîre na gîkeno kîngî îtûûrarî rîu.

**8**

**9** Nwatî îtûûrarî rîu nîkwarî na mûndû wetagwa Simoni watûûraga aragûraga. Nake nîwamakagia andû mûno akîmeera atî ke nî mûndû wa vata mûno.

**10** Nao andû onthe, anini na anene, nîmaamûthikagîrîria waro na makaugaga atîrî, “Mûndû ûyû nîke vinya wa Ngai ûrîa wîtagwa ‘Vinya Nyîngî.’ ”

**11** Nao maamûthikagîrîria ûguo nîûndû ke nîwamamakîtie kwa îvinda îraca na ûragûri ûcio wake.

**12** Nwatî rîrîa Filipu aamavunjîrie Ûvoro Mwaro wîgiî Ûthamaki wa Ngai na wîgiî Jesû Kristû, arûme wana aka nîmeetîkirie ndûmîrîri îo na makîvatithua.

**13** Simoni wanake nîwetîkirie. Nake arîkia kûvatithua nîwaumire Filipu vuva na akîmaka mûno vîndî îrîa oonire maûndû ma magegania na ciama irîa Filipu aaringaga.

**13**

**14** Nao atûmwa arîa maarî Jerusalemu nîmegwire atî andû a Samaria nîmaamûkîrîte kiugo Kîam Ngai. Kwoguo atûmwa acio nîmaatûmire Petero na Johana kûrî o.

**15** Rîrîa Petero na Johana maakinyire, nîmaavoere etîkia acio a Samaria nîguo mamûkîre Roho Mûtheru.

**16** Etîkia acio nîmaavatithîtue na rîîtwa rîa Mwathani Jesû, nwatî Roho Mûtheru ndaarî mûnyûrûrûkîru wa naarî ûmwe wa ciao.

**17** Nao Petero na Johana nîmaamaigîrîre njara na etîkia acio makîamûkîra Roho Mûtheru.

**17**

**18** Nake Simoni nîwonire atî etîkia nîmaaveerwe Roho vîndî îrîa maaigîrîrûe njara nî atûmwa. Kwoguo Simoni nîwendire kûva atûmwa acio mbeca,

**19** na akîmeera atîrî, “Wa nanie mvani ûvoti ûcio nîguo mûndû wa wonthe ûrîa ngaaigagîrîra njara amûkagîre Roho Mûtheru.”

**19**

**20** Nwatî Petero nîwamwîrire atîrî, “We wana mbeca icio ciaku mûroûra nîûndû we nîwîciragia atî nwa ûvote kûgûra kîveo Kîam Ngai na mbeca!

**21** Na ma ûyû tîguo wîra waku, nîûndû ngoro yaku tî nûngarû methorî ma Ngai.

**22** Kwoguo îrire nîûndû wa waganu ûcio waku na ûvoe Mwathani akwovere nîûndû wa kûgîa na rîciria ta rîu.

**23** Nie nînîrona atî we nîwîcûrîtwe nî wîru na nîwovetwe nî wîvia.”

**23**

**24** Nake Simoni nîwerire Petero na Johana atîrî, “Mwenda mvoerani kûrî Mwathani nîguo ndikone ûndû wana ûmwe wa mau mwagweta.”

**24**

**25** Rîrîa Petero na Johana marîkirie kûvecana ûira na kwanîrîra ndûmîrîri ya Mwathani, nîmaacokire Jerusalemu. Nao marî njîrarî nîmaavîtûkîrîre icagirî nyîngî cia Samaria, makîvunjagîria andû Ûvoro Mwaro.

**25**

**26** Mûraika wa Mwathani nîwerire Filipu atîrî, “Ûkîra na ûthiî werekerete îveti njîrarî îrîa yumîte Jerusalemu îthiîte Gaza.” (Njîra îo îvîtûkîrîrîte werûrî).

**27+ACT** Kwoguo Filipu nîwaûkîrire na akîthiî. Na arî njîrarî nîwonire mûndû ûmwe wa kuuma Ethiopia warî ngaramba. Mûndû ûcio aarî wa vata mûno na waigaga mbeca cia mûndûmûka wathamakaga Ethiopia wetagwa Kandake. Mûndû ûcio aarî njîrarî enûkîte aumîte Jerusalemu kûgooca Ngai. Nake aathiîte ekarîrîte gîkaari gîake kîgucîtue nî mbarathi, akîthomaga mandîko kuuma îvukuurî rîa mûrathi Isaia.

**29** Nake Roho Mûtheru nîwerire Filipu atîrî, “Thiî vakuvî na ûgendanie na gîkaari kîu kîgucîtue nî mbarathi.”

**30** Kwoguo vîndî îrîa Filipu aakinyîrîre mûndû ûcio, nîwamwîgwire akîthoma mandîko kuuma îvukuurî rîa mûrathi Isaia. Nake Filipu nîwamûririe atîrî, “We! Nîûrataûkîrwa nî ûrîa ûrathoma?”

**30**

**31** Nake mûndû ûcio nîwacokerie Filipu atîrî, “Nîngîvota gûtaûkîrwa atîa ndatarîrîtue nî mûndû? Nake nîwathaithire Filipu atwe ndaarî mekaranîre nake.

**32** Nakîo gîcunjî Kîam mandîko matheru kîrîa mûndû ûcio aathomaga Kîamrî gîkî:

**32** Ke eekariî ta ng'ondu îthiîte kûthînjwa;

**32** na aakirire wata ûrîa ng'ondu îkiraga vîndî îrîa guoya wayo ûrenjwa.

**32** Ke ndaatumûra kanyua gake.

**32**

**33** Ke nîwaconorithirue na ndaatuîrwa na kîvooto.

**33** Gûtirî mûndû ûngîvota kwaria ûvoro wîgiî njiarwa ciake,

**33** nîûndû ûtûûro wake gûkû nthî nîûkinyîte mûthiia.”

**33**

**34** Nake mûndû ûcio warî ngaramba nîwaûririe Filipu atîrî, “We wenda tu ta mbîra atîrî, mûrathi araria ûvoro ûmwîgiî ke mwene kana araria ûvoro wîgiî mûndû wîngî?”

**35** Nake Filipu nîwatumûrire kanyua na akîmûva Ûvoro Mwaro wîgiî Jesû Kristû, ambîrîrîtie na gîcunjî kîu Kîam mandîko matheru.

**36** Na vîndî îrîa maanyûrûrûkîte na njîra îo, nîmaakinyire vandû vaarî na manjî, na mûndû ûcio akîîra Filipu atîrî, “Taroria! Manjî marî ava. Nîndûî kîngîgiria mvatithue?” [

**37** Nake Filipu nîwamwîrire atîrî, “Ethîrwa we nîwîtîkîtie na ngoro yaku yonthe, nwa ûvatithue.” Nake mûndû ûcio nîwerire Filipu atîrî, “Nie nîmbîtîkîtie atî Jesû Kristû nîke Mûriû wa Ngai.”]

**37**

**38** Nake mûndû ûcio nîwathanire akiuga gîkaari kîu kîrûngame. Na wa oîrî, Filipu na mûndû ûcio, nîmaatonyire manjîrî na Filipu akîmûvatithia.

**39** Na rîrîa maaumîrire manjîrî, Filipu nîwecukirue nî Roho wa Mwathani, na mûndû ûcio ngaramba ndaamwona rîngî, nwatî nîwathiîre na mbere na rûgendo rwake ecûrîtwe nî gîkeno.

**40** Nake Filipu nîweîthîre arî îtûûrarî rîetagwa Azotu. Nake nîwaumire Azotu na akîthiî akîvunjagia Ûvoro Mwaro matûûrarî monthe nginya agîkinya Kaisarea.

# Ciîko 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Saûlo nîwagarûrûkire

## (

## Ciîko 22.6-16

## ;

## 26.12-18

## )

## Saûlo nîwavunjirie Damesiki

## Saûlo arî Jerusalemu

## Petero nîwathiîre Lîda na Jopa

**1** Nwatî kavindarî wa kau Saûlo nîwekaraga akîvavûraga arûmîrîri a Mwathani, akiuga atî nîakûmaûraga. Kwoguo nîwathiîre kûrî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene,

**2** na agîtia maarûa cia kûmûmenyithania mavoerorî marîa maarî îtûûrarî rîa Damesiki, nîguo angîona arûmîrîri a njîra ya Mwathani, arûme kana aka, amanyite na amacokie Jerusalemu.

**2**

**3** Na rîrîa Saûlo aakuvîvîrie Damesiki ûtheri nîwaumire îgûrû na ûkîmûmûrîka wa rîmwe kuuma mîena yonthe.

**4** Nake nîwarivanire nthî na akîgua mûgambo ûkîmwîra atîrî, “Saûlo, Saûlo! Ûnyariraga nîkî?”

**4**

**5** Nake nîwaûririe atîrî, “We wî û Mwathani?”

**5** Nake nîweguire mûgambo ûcio ûgîcokia atîrî, “Nie nînie Jesû ûrîa ûranyarira.”

**5**

**6** “Nwatî ûkîra wa rîu, ûthiî îtûûrarî, na nîûkwîrwa ûrîa wagîrîrîtwe nî gwîka.”

**6**

**7** Nao andû arîa maathiîcanîtie na Saûlo nîmaarûngamire vau, nwatî matiauga wa naarî ûndû. Nîmegwire mûgambo, nwatî mationa mûndû.

**8** Nake Saûlo nîwarûngamire na akîvingûra metho, nwatî ndangîavotire kwona kîndû. Kwoguo andû arîa maarî nake nîmaathiîre mamûnyitîte njara nginya magîkinya Damesiki.

**9** Nake nîwekarire mîthenya îthatû atakûvota kwona na atakûrîa kana kûnyua wa naarî kîndû.

**9**

**10** Nakuo kûu Damesiki kwarî na mwîtîkia ûmwe wetagwa Anania. Nake Mwathani nîwamumîrîre na njîra ya kîoneki na akîmwîra atîrî, “Anania!”

**10** Nake nîwamûcokerie atîrî, “Nie nîrî ava, Mwathani.”

**10**

**11** Nake Mwathani nîwamwîrire atîrî, “Ûkîra ûthiî njîrarî Nûngarû, na wona wakinya mûciî kwa Judasi, ûrîrîrie mûndû ûmwe wa kuuma îtûûrarî rîa Tarishisi wîtagwa Saûlo. Rîu ke arî kûu akîvoya,

**12** na nîagîte na kîoneki na akona mûndû wîtagwa Anania akîthiî kûrî ke na akîmwigîrîra njara nîguo amûvotithie kwona rîngî.”

**12**

**13** Nwatî Anania nîwacokirie atîrî, “Mwathani, andû eengî nîmambîrîte ûvoro wîgiî mûndû ûcio, na wîgiî maûndû monthe macûku marîa ke ekîte andû aku atheru arîa marî kûu Jerusalemu.

**14** Rîu ke nîarîkîtie gûka gûkû Damesiki. Nao anene a athînjîri-Ngai nîmamûvete wathani wa kûnyita mûndû wa wonthe ûrîa ûkûgoocaga.”

**14**

**15** Nwatî Mwathani nîwerire Anania atîrî, “We thiî, nîûndû nie nînthuurîte Saûlo nîguo atuîke ndungata yakwa. Ke nîke ûgûtûma rîîtwa rîakwa rîmenywe nî Andû a Ndûrîrî, athamaki na andû a Isiraeli.

**16** Na nie mwene nîngûmwonia ûrîa ke akathînua nîûndû wakwa.”

**16**

**17** Kwoguo Anania nîwathiîre, agîtonya mûciî kwa Judasi, akigîrîra Saûlo njara na akîmwîra atîrî, “Saûlo mûriû wa îthe wetû, nie nînatûmwa nî Mwathani Jesû ûrîa ûrakumîrîre vîndî îrîa we ûraûkîte gûkû. Ke andûma nîguo we ûvote kwona rîngî na wîcûrwe nî Roho Mûtheru.”

**18** Na wa rîmwe tûnyamû twekariî ta tûkoro twa rûûo rwa nthamaki nîtwagwîre kuuma methorî ma Saûlo na akîvota kwona rîngî. Nake nîwacokire akîrûngama na akîvatithua;

**19** na arîkia kûrîa irio agîcokwa nî vinya.

**19** Kwa îvinda rîa mîthenya mînini Saûlo nîwekaranirie na etîkia arîa maarî Damesiki.

**20** Na vîndî wa îo ke nîwambîrîrie kûthiî mavoerorî. Nake nîwavunjirie kuo akiugaga atî Jesû nî Mûriû wa Ngai.

**20**

**21** Nao andû onthe arîa maamwîgwire nîmaamakire mûno na makîûrania atîrî, “Na kinthî mûndû ûyû tîke ûrîa ûrarî Jerusalemu, na nîke ûraûragaga andû arîa magoocaga mûndû ûcio wîtagwa Jesû? Wana kinthî ke twake ûraûkire gûkû nîûndû wa gîtûmi wa kîu gîa kûnyita arûmîrîri acio a Jesû akîmacokagia kûrî anene a athînjîri-Ngai?”

**21**

**22** Nwatî Saûlo nîwavunjirie na vinya mûno. Nake nîwonanagia nama atî Jesû nîke Mesaya, ûndû nginya Ayahudi arîa maatûûraga Damesiki matangîavotire gûkararania na Saûlo.

**22**

**23** Nayo mîthenya mîîngî yarîkia kûvîtûka, Ayahudi amwe nîmaacemanirie na makîvanga maûrage Saûlo.

**24** Nao nîmaamwetagîrîra kîvingorî Kîam îtûûra rîu makîenda kûmûûraga, nwatî Saûlo nîwamenyire mûvango ûcio wao.

**25** Nwatî ûtukû ûmwe arûmîrîri ake nîmaamwagararîrie rûthingorî îgûrû makîmûnyûrûrûkia arî gîkavurî.

**25**

**26** Nake Saûlo nîwathiîre Jerusalemu na akîgeria gûtonya gîkundirî Kîam arutwa, nwatî onthe nîmaamwîtigîre nîûndû matietîkagia atî ke aarî mûrûmîrîri.

**27** Nwatî Baranaba nîwamwîtîkîre na akîmûvira kûrî atûmwa. Baranaba nîwamataarîrie ûrîa Saûlo arî njîrarî oonire Mwathani na Mwathani akîmwarîria. Nîwacokire akîmeera ûrîa Saûlo aavunjirie na rîîtwa rîa Jesû arî na ûmîrîru mwîngî mûno kûu Damesiki.

**28** Kwoguo Saûlo nîwekaranirie na atûmwa. Nake nîwathiîcaga kûu Jerusalemu kuonthe akîvunjagia rîîtwarî rîa Mwathani arî na ûmîrîru mwîngî.

**29** Mavinda meengî ke nîwaragia na agakararania na Ayahudi arîa maaragia Kîngiriki, nwatî nao nîmaageragia kûmûûraga.

**30** Rîrîa etîkia maamenyire ûvoro ûcio, nîmaamûvirire Kaisarea na makîmwîra athiî îtûûrarî rîa Tarishisi.

**30**

**31** Kwoguo kanitha ya kûu kuonthe Judea, Galili na Samaria nîyekarire îrî na thayû. Nayo îgîtethagîrîrua nî Roho Mûtheru nîyagîre na vinya na îkîthiî na mbere gûkûra îkîongererekaga îrî na wîtigîri wa Mwathani.

**31**

**32** Rîrîa Petero aathiîcaga kûndû na kûndû, nîwacerere andû a Ngai arîa maatûûraga gîcagirî Kîam Lîda.

**33** Akinya kuo nîwethîrîrie mûndû wetagwa Aenea. Aenea nîwarwarîte mûrimû wa gûkua ciîga cia mwîrî na nîwekarîte mîaka înana atakûvota kuuma ûrîrî.

**34** Nake Petero nîwamwîrire atîrî, “Aenea, Jesû Kristû nîagûkûvonia wa rîu. Ûkîra na ware ûrîrî waku.” Na wa rîmwe Aenea nîwaûkîrire.

**35** Nao andû onthe arîa maatûûraga kûu gîcagirî Kîam Lîda na Sharoni nîmaamwonire na magîtîkia Mwathani.

**35**

**36** Nakuo îtûûrarî rîa Jopa nîkwarî na mûndûmûka mwîtîkia wetagwa Tabitha. (Rîîtwa rîu rîake na Kîngiriki nî Dorokasi, na nî ta kuga “nthiia.”) Nake nîwamenyerete gwîkaga ciîko mbaro na gûtethagia athîni.

**37** Vîndî îrîa Petero aarî kûu Lîda, Tabitha nîwarwarire na agîkua. Naguo mwîrî wake nîwathambirue na ûkigwa nyomba ya îgûrû.

**38** Na nîûndû kûu Lîda kwarî gûkuvî na Jopa, etîkia arîa maarî Jopa megua atî Petero aarî Lîda nîmaatûmire andû aîrî mathiî mamûthaithe makîmwîraga atîrî, “Wenda tu ûka gwetû narua.”

**39** Kwoguo Petero nîwaûkîrire na akîthiîcania nao. Na vîndî îrîa ke aakinyire kuo, etîkia nîmaamûvirire nyomba ya îgûrû. Nao aka a ndigwa nîmaathiûrûrûkîrie Petero makîrîraga, na makîmwonia cati na magooti marîa Dorokasi aatumîte rîrîa aarî mwoyo.

**40** Nwatî Petero nîwerire andû onthe arîa maarî kuo maume nja. Nake nîwaturirie maru na akîvoya. Nîwacokire akîvûgûka na kûrîa mwîrî ûcio warî na akiuga atîrî, “Tabitha, ûkîra!” Nake nîwavingûrire metho, na vîndî îrîa oonire Petero, nîwekarire nthî.

**41** Nake Petero nîwamûnengererie njara na akîmûtethia kûrûngama. Nîwacokire agîîta etîkia na aka a ndigwa na akîmûnenganîra kûrî o arî mwoyo.

**42** Naguo ûndû ûcio nîwamenyekanire Jopa kuonthe na andû eengî magîtîkia Mwathani.

**43** Nake Petero nîwekarire kûu Jopa mîthenya mîîngî marî na mûndû wathondekaga njûo wetagwa Simoni.

# Ciîko 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Petero na Korinelio

## Mîario ya Petero

## Andû a ndûrîrî nîmaamûkîre Roho Mûtheru

**1** Nakuo Kaisarea kwarî na mûndû ûmwe wetagwa Korinelio, warî mûnene wa athigari magana matandatû a mbûtû ya Roma îrîa yetagwa “Mbûtû ya Italia.”

**2** Ke aarî mûndû mwîtîkia Ngai mûno, na vamwe na andû onthe a mûciî wake nîmaagoocaga Ngai. Nake nîwavothagîra Ayahudi arîa maarî athîni arî na ûtaana na akavoyaga Ngai mavinda meengî.

**3** Na mûthenya ûmwe kîndû ta thaa kenda cia mûthenya, Korinelio nîwagîre na kîoneki. Nake nîwonire mûraika wa Ngai waro. Mûraika ûcio nîwamumîrîre na akîmwîra atîrî, “Korinelio!”

**3**

**4** Nake Korinelio nîwamûroririe amakîte mûno na akîmûria atîrî, “Nîndûî Mwathani?”

**4** Nake mûraika ûcio nîwamûcokerie atîrî, “Ngai nîwegua mavoya maku. Ke nîwona atî we nîûvothagîra athîni na nîwakûririkana.

**5** Rîu tûma andû mathiî Jopa makagîre Simoni ûrîa wîtagwa Petero.

**6** Ke anyitîtwe ûgeni nî Simoni ûrîa ûthondekaga njûo na atûûraga rûtererî rwa îria.”

**7** Rîrîa mûraika ûcio warîrie Korinelio athiîre, Korinelio nîwetire ndungata ciake ciîrî na mûthigari ûmwe wetîkîtie Ngai mûno. Aametire kuuma gatagatîrî ka andû arîa maamûtungatagîra.

**8** Nake Korinelio nîwamerire maûndû monthe marîa meekîkîte na akîmatûma Jopa.

**8**

**9** Na kîndû ta thaa thita cia mûthenya ûcio warûmîrîrîte wa marî rûgendorî, nîmaakinyire vakuvî na Jopa, na Petero akîthiî nyomba îgûrû kûvoya.

**10** Nake nîwavûtire na akîenda kîndû gîa kûrîa. Nwatî vîndî îrîa irio ciavaaragîrua ke nîwagîre na kîoneki.

**11** Nîwonire îgûrû rîvingûkîte na kîndû gîkiuma îgûrû gîkariî ta cuka nene îkînyûrûrûkua nthî înyitîtwe mîthiia yayo îna.

**12** Nakîo Kîamrî na nyamû cia mîthemba yonthe; nyamû irîa irî nthakame ngiru mvevo, na iconi irîa ciûmbûkaga rîerarî.

**13** Naguo mûgambo nîwerire Petero atîrî, “Petero, ûkîra; ûthînje na ûrîe!”

**13**

**14** Nwatî Petero nîwaugire atîrî, “Naarî Mwathani! Nie ndianarîa kîndû kîrî na mûgiro kana gîtarî kîtheru.”

**14**

**15** Na riita rîa kaîrî mûgambo nîwamwîrire atîrî, “Kîrîa Ngai atheretie we ndwagîrîrwe nî kuga kîrî na mûgiro.”

**16** Ûndû ûcio wekîkire maita mathatû na kîndû kîu gîkariî ta cuka gîgîcokua îgûrû wa rîmwe.

**16**

**17** Na rîrîa Petero aamakîte akîrigwa nî ûrîa kîoneki kîu kîeendaga kuga, andû arîa Korinelio aatumîte nîmaamenyete varîa nyomba ya Simoni yarî na vîndî wa îo maarûngamîte kîvingorî.

**18** Nao nîmeetanire na makîûria atîrî, “Gûkû kûrî na mûndû ûnyitîtwe ûgeni wîtagwa Simoni Petero?”

**18**

**19** Rîrîa Petero eeciragia ûvoro wîgiî kîoneki kîu, Roho nîwamwîrire atîrî, “Ta thikîrîria! Kûrî na andû athatû maûka gûgûcaria.

**20** Ûkîra, ume nyomba îgûrû na ûthiîcanie nao ûtarî na nganja nîûndû nînie namatûma.”

**21** Kwoguo Petero nîwaumire nyomba îgûrû, akîthiî varîa andû acio maarî na akîmeera atîrî, “Nie nînie mûndû ûrîa mûracaria, mwaûka nîkî?”

**21**

**22** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tue nîkwa tûtûmîrwe nî Korinelio ûrîa wîthagîrwa arî mûnene wa athigari îgana. Ke nî mûndû mûthingu, wîtigîrîte Ngai, na ûvetwe gîtîîo nî rûrîrî ruonthe rwa Ayahudi. Mûraika wa Ngai aramwîrire agûtûmanîre ûthiî gwake mûciî nîguo egue ûrîa we ûkuga.”

**23** Kwoguo Petero nîwamerire matonye kûu nyomba na akîmathaitha mararîrîre.

**23** Na mûthenya ûcio wîngî, Petero nîwevarîrie na akîthiîcania nao; wa vamwe na etîkia amwe a kuuma Jopa.

**24** Mûthenya ûcio warûmîrîrîte, nîmaakinyire Kaisarea, kûrîa Korinelio aametererete arî vamwe na andû a mûciî wake na arîa maarî na ûraata mûnene mûno nake.

**25** Rîrîa Petero aatonyire kuo, Korinelio nîwamûtûngire, akîîgwîthia nthî magûrûrî make na akîmûgooca.

**26** Nwatî Petero nîwamûtethererie kûrûngama na akîmwîra atîrî, “Rûngama; Wa nanie nîrî mûndû.”

**27** Nake Petero wa akîaragia na Korinelio, nîwatonyire kûu nyomba na akîthîrîria andû eengî mûno macemanîtie kuo.

**28** Nîwamerire atîrî, “Mue andû aya nîmwîcî waro atî Ayahudi tî etîkîrie nî ndini yao matukane kana maceranîre na Andû a Ndûrîrî. Nwatî Ngai nîamonetie atî nie ndiagîrîrwe nî kuga mûndû wana ûrîkû atî arî na mûgiro kana atî tî mûtheru.

**29** Na kîu nîkîo kîratûmire mbûke ndakûrega vîndî îrîa we ûrandûmanîre. Rîu ta mbîra ûrandûmanîre nîkî.”

**29**

**30** Nake Korinelio nîwaugire atîrî, “Mîthenya îna mîthiru, nie nînavoyaga nîrî gwakwa nyomba mathaa ta mama thaa kenda cia mûthenya. Na wa rîmwe mûndû wekîrîte nguo yakengaga nîwarûngamire mbere yakwa,

**31** na akîmbîra atîrî, ‘Korinelio! Ngai nîwîguîte mavoya maku na atî we nîûvothagîra athîni.

**32** Tûma mûndû athiî Jopa akagîre Simoni ûrîa wîtagwa Petero. Ke anyitîtwe ûgeni nî Simoni ûrîa ûthondekaga njûo na ûtûûraga rûtererî rwa îria.’

**33** Kwoguo nînaagûtûmanîre rîmwe, na we nîweka waro mûno nîûndû nîwaûka. Rîu tue tuonthe tûrî ava mbere ya Ngai tûthikîrîrîtie wa ûrîa wonthe we ûgûtwîra wathîtwe nî Mwathani.”

**33**

**34** Petero nîwatumûrire kanyua na akiuga atîrî, “Rîu nie nînamenya na ma atî Ngai ndarî kîmenyano.

**35** Andû arîa magoocaga Ngai na mekaga ûrîa kwagîrîrîte, nîmetîkagîrwa nîke wana ethîrwa nî a rûrîrî rûrîkû.

**36** Mue nîmwîcî ndûmîrîri îrîa Ngai aatûmire kûrî andû a Isiraeli. Ndûmîrîri îo yarî Ûvoro Mwaro wa thayû. Ûvoro ûcio waûkire na njîra ya Jesû Kristû ûrîa arî ke Mwathani wa andû onthe.

**37** Mue nîmwîcî atî ûvoro ûcio nîwavunjirue Judea kuonthe wambîrîrîtie Galili vuva wa Johana kûvunjîria andû ûvoro wîgiî ûvatithio.

**38** Mue nîmwîcî ûvoro wîgiî Jesû Mûnazarethi. Ngai Nîwamûvere Roho Mûtheru na akîmûva vinya. Jesû nîwathiîcaga kûndû kuonthe agîkaga waro na akîvonagia arîa onthe maanyitîtwe nî Ngoma. Jesû eekaga ûguo nîûndû Ngai aarî vamwe nake.

**39** Rîu tue tûrî aira a maûndû monthe marîa ke eekire arî vûrûrirî wa Isiraeli na arî Jerusalemu. Nao Ayahudi arîa maarî Jerusalemu nîmaamûragire na njîra ya kûmwamba mûtharavarî îgûrû.

**40** Nwatî vuva wa mîthenya îthatû, Ngai nîwamûriûkirie na agîtûma onekane.

**41** Ke ndoonekana nî andû onthe, nwatî oonekanire tu nî aira arîa Ngai aarîkîtie kûthuura. Na rîu, tue nîtue aira arîa maarîcanîre na makînyunyanîra nake arîkia kûriûkua.

**42** Ke nîwatwathire tûvunjîrie andû na tûrute ûira tûmere atî ke nîke wathuurirwe nî Ngai atuîre andû onthe arîa marî mwoyo na arîa akuû.

**43** Arathi onthe nîmaarutire ûira wîgiî Jesû, na makiuga atî andû onthe arîa mamwîtîkîtie nîmakooverwa mevia mao na vinya wa rîîtwa rîake.”

**43**

**44** Rîrîa Petero aathiîcaga na mbere kwaria, Roho Mûtheru nîwanyûrûrûkîre arîa onthe maathikîrîrîtie ndûmîrîri îo.

**45** Nao etîkia a Kîyahudi arîa maaûkanîtie na Petero maumîte Jopa, nîmaamakire mûno nîûndû kîveo Kîam Roho Mûtheru nîkîavecanîtwe wana kûrî Andû a Ndûrîrî.

**46** Etîkia acio a Kîyahudi nîmaamegwire makîaria na nthiomi ng'eni na magîkumagia Ngai. Nake Petero nîwaûririe atîrî:

**47** “Kûrî mûndû ûngîgiria andû aya mavatithue na manjî na nîmarîkia kwamûkîra Roho Mûtheru wa tatue?”

**48** Kwoguo Petero nîwathanire akiuga andû acio mavatithue na rîîtwa rîa Jesû Kristû. Nao nîmaaûririe Petero ekaranie nao mîthenya mînini.

# Ciîko 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Petero nîweyarîrîrie arî Jerusalemu

## Kanitha wa Antiokia

**1** Nao atûmwa na etîkia arîa maarî Judea nîmegwire atî wana andû a ndûrîrî nîmaamûkîrîte kiugo Kîam Ngai.

**2** Na rîrîa Petero aaunûkirie Jerusalemu, etîkia arîa meetîkîtie atî kwarî na ûvatari wa kûrua nîmaamwonirie mavîtia make na makîmwîra atîrî,

**3** “We wîthîrîtwe ûkînyitwa ûgeni mîciî kwa andû arîa matarî aruu, na ûkîrîcanîra nao!”

**4** Kwoguo Petero nîwambîrîrie kûmataarîria waro ûrîa maûndû meekîkîte kuuma Kîammbîrîria Kîammo.

**4**

**5** “Nie naarî îtûûrarî rîa Jopa. Na rîrîa naavoyaga, nînaagîre na kîoneki. Nînoonire kîndû gîkiuma îgûrû gîkariî ta cuka nene îkînyûrûrûkua kuuma îgûrû înyitîtwe mîthiia yayo îna. Nayo cuka îo nîyaûkire vakuvî mûno nanie.

**6** Na rîrîa naamîroririe waro ndaarî, nînoonire nyamû irîa cigagwa mîciî na ngîona nyamû irîa ciîkaraga kîthakarî. Nînoonire nyamû irîa irî nthakame ngiru mvevo, na iconi irîa ciûmbûkaga rîerarî.

**7** Nînaacokire ngîgua mûgambo ûkîmbîra atîrî, ‘Petero, Ûkîra; ûthînje na ûrîe!’

**8** Nwatî nie nînaugire atîrî, ‘Naarî Mwathani! Kîndû kîrî na mûgiro kana gîtarî kîtheru gîtianatonya kanyuarî gakwa.’

**9** Naguo mûgambo kuuma îgûrû nîwambîrire rîngî atîrî, ‘Kîrîa Ngai atheretie we ndwagîrîrwe nî kuga kîrî na mûgiro.’

**10** Ûndû ûyû wekîkire maita mathatû na indo icio cionthe ikîguucua icoketue îgûrû.

**11** Na kavinda wa kau, andû athatû arîa maatûmîtwe kûrî nie kuuma Kaisarea nîmaakinyire nyomba kûrîa twarî.

**12** Nake Roho nîwambîîrire nthiîcanie nao ndarî na nganja. Nîtwathiîcanirie na etîkia aya atandatû na tûgîtonya nyomba kwa Korinelio.

**13** Nake nîwatwîrire ûvoro wîgiî mûraika ûrîa oonire arûngamîte kûu nyomba gwake. Nake mûraika ûcio nîwamwîrire atîrî, ‘Tûma andû mathiî Jopa makagîre Simoni ûrîa wîtagwa Petero.

**14** Ke nîagûkûva ndûmîrîri îrîa îgûtûma we na andû onthe a mûciî waku mûvonoke.’

**15** Rîrîa naambîrîrie kwaria, Roho Mûtheru nîwamanyûrûrûkîre wata ûrîa aatûnyûrûrûkîre Kîammbîrîriarî.

**16** Nanie nînaacokire ngîririkana ciugo cia Mwathani. Ke aaugire atîrî: ‘Johana aavatithanirie na manjî, nwatî mue nîmûkaavatithua na Roho Mûtheru.’

**17** Ngai nîwavere andû a ndûrîrî kîveo wata kîrîa aatûvere vîndî îrîa twetîkirie Mwathani Jesû Kristû. Nie naarî û vi wa kûgiria Ngai eke ûrîa eendaga gwîka!”

**17**

**18** Nao etîkia acio megua ûguo nîmaathiririe ngarari na makîgooca Ngai makiugaga atîrî, “Kwoguo Ngai nîavete wana andû a ndûrîrî kanya ga kwîrira nîguo matûûre mwoyo!”

**18**

**19** Nao etîkia nîmaanyaganirie nîûndû wa kûnyariirwa kûrîa kwagîîre kuo vîndî îrîa Stefano aarîkirie kûûragwa. Amwe gatagatîrî kao nîmaathiîre nginya magîkinya Foenike, Kuporo na Antiokia. Nao maathiîre kûu kuonthe makîvunjagia ndûmîrîri kûrî Ayahudi onga.

**20** Amwe gatagatîrî ka etîkia acio maarî andû a kuuma Kuporo na Kurene. Na rîrîa o maakinyire Antiokia, nîmaarîrie wana Angiriki na makîmavunjîria Ûvoro Mwaro wîgiî Mwathani Jesû.

**21** Nao etîkia acio maarî na vinya wa Mwathani na andû gîkundi kînene magîtîkia na makîrûmîrîra Mwathani.

**21**

**22** Naguo kanitha wa Jerusalemu nîwegwire ûvoro wîgiî maûndû mau monthe, na kwoguo nîwatûmire Baranaba athiî Antiokia.

**23+ACT** Baranaba aarî mûndû mwaro, wecûrîtwe nî Roho Mûtheru na wîtîkio. Na rîrîa ke aakinyire Antiokia na akîona ûrîa Ngai aarathimîte andû, nîwacanjamûkire mûno na akîmathaitha onthe mekarage mevokete Mwathani vîndî cionthe na ngoro ciao cionthe. Nao andû eengî mûno nîmaatuîkire arûmîrîri a Mwathani.

**23+ACT**

**25** Nake Baranaba nîwacokire akîthiî Tarishisi gûcaria Saûlo.

**26** Rîrîa aamwonire, nîwamûvirire Antiokia, na kwa îvinda rîa mwaka mûgima Saûlo na Baranaba nîmaatûnganire na andû a kanitha na makîthomithia andû gîkundi kînene. Antiokia nîkuo etîkia meetirwe Akristiano rîrî riita rî mbere.

**26**

**27** Vîndî wa îo arathi amwe nîmaanyûrûrûkire kûu Antiokia maumîte Jerusalemu.

**28** Nake ûmwe gatagatîrî kao wetagwa Agabo, nîwarûngamire, na ke atethetue nî Roho nîwarathire akiuga atî nthî kuonthe nîgûkûgîa na yûra rînene. (Ûndû ûyû wekîkire vîndî ya wathani wa Kilaudio.)

**29** Nao arutwa nîmaatwire marute mbeca kûringana na ûvoti wa mûndû wa mûndû nîguo matethie etîkia arîa maatûûraga Judea.

**30** Kwoguo nîmaarutire mbeca na makîinenganîra kûrî Baranaba na Saûlo nîguo maivire kûrî athuuri a kanitha.

# Ciîko 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûnyariirwa makîria

## Petero nîwarekererue kuuma njeera

## Gûkua kwa Herode

**1** Vîndî wa îo Mûthamaki Herode nîwambîrîrie kûnyariira andû amwe arîa maarî a kanitha.

**2** Nake nîwathanire akiuga Jakuvu, mûrwang'ina na Johana aûragwe na rûviû.

**3** Na rîrîa Herode oonire atî ûndû ûcio nîwakenirie Ayahudi, nîwanyitithirie Petero wana ke. (Ûndû ûyû wekîkire vîndî ya Kîrugo Kîam Mîgate îrîa îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia.)

**4** Nake Herode arîkia kûnyitithia Petero, nîwamûvingîrithirie njeera na akîmûnenganîra arangîrwe nî ikundi inya cia athigari ana ana. Herode aavangîte nîakûmûciirithia arî mbere ya andû vuva wa Kîrugo Kîam pasaka.

**5** Kwoguo Petero nîwaigirwe njeera, nwatî andû arîa maarî a kanitha nîmaamûvoere Ngai marî na kîîo.

**5**

**6** Naguo ûtukû mbere ya Herode avira Petero kûrî andû, Petero aarî njeera amamîte karîgatî ka athigari aîrî, na ovetwe na mînyororo îrî. Nao athigari acio engî maarangîrîte mwîrîga wa njeera.

**7** Nake mûraika wa Mwathani nîwaumîre wa rîmwe na ûtheri ûgîkenga kûu njeera. Mûraika ûcio nîwainainirie Petero amûgwete Kîamnde, akîmûramûkia na akîmwîra atîrî, “Ramûka narua!” Nayo mînyororo îrîa ovetwe njara nayo nîyagwîre nthî wa rîmwe.

**8** Mûraika ûcio nîwacokire akîmwîra atîrî, “Îîyove mûcivi na wîkîre iratû ciaku.” Na rîrîa Petero aarîkirie gwîka ûguo, mûraika nîwacokire akîmwîra atîrî, “Îkîra kanjû yaku na ûnûmîrîre.”

**9** Kwoguo Petero nîwamûrûmîrîre na makiuma nja ya njeera, nwatî ke ndaamenyaga kana maûndû mau mûraika eekaga maarî ma ma. Petero eeciragia nî kîoneki arona.

**10** Nao nîmaavîtûkire gîkundi Kîam mbere Kîam arangîri wana gîa kaîrî na mûthiiarî magîkinya mwîrîgarî wa cuuma wa gûtonya îtûûrarî. Naguo mwîrîga ûcio nîwevingûrire guo mwene na makîvîtûkîrîra vo makiuma. Na rîrîa maathiîrîrîte njîrarî îmwe, mûraika nîwatigire Petero wa rîmwe.

**10**

**11** Nake Petero nîwamenyire ûrîa gwekîkîte kûrî ke, na akiuga atîrî, “Rîu nînamenya atî Mwathani na ma nîatûmîte mûraika wake aûke andethûre kuuma kûrî Herode na kuuma kûrî maûndû monthe marîa Ayahudi mareciragia nîmagwîka.”

**11**

**12** Na rîrîa aamenyire ûguo, nîwathiîre mûciî kwa Mariamu ng'ina wa Johana ûrîa na rîîtwa rîngî wîtagwa Maariko. Nao andû eengî nîmaacemanîtie kuo makîvoyaga.

**13** Nake Petero nîwaringaringire mûrango wa nja na mwîrîtu watungataga kuo wetagwa Roda akîthiî kûmûvingûrîra.

**14** Na rîrîa mwîrîtu ûcio aamenyire kanyua ka Petero, nîwakenire mûno na ndaavingûra mûrango. Vandû va ûguo, nîwavinyûrire na kûu ndaarî na akîîra andû onthe atîrî, “Nî Petero ûrûngamîte mûrangorî!”

**15** Nao nîmaamwîrire atîrî, “We wîna ngoma!” Nwatî mwîrîtu ûcio nîwakîrîrîrie kuga atî ke aaragia ûma. Kwoguo nîmaamwîrire atîrî, “Nwanginya ûcio ethîrwe nî mûraika wa Petero!”

**15**

**16** Nake Petero nîwathiîre na mbere na kûringaringa. Rîrîa mavingûrire mûrango na makîmwona, nîmamakire mûno.

**17** Petero nîwamaveenerie na njara yake akîmeera makire. Nake nîwamataarîrie ûrîa Mwathani aamûrutire njeera na akîmeera atîrî, “Îrani Jakuvu na etîkia arîa engî ûrîa kûrekîkire.” Nîwacokire akiuma kûu na akîthiî kûndû kwîngî.

**17**

**18** Na kîraûko rîrîa gwakere, arangîri nîmaanegenanirie mûno makîrigwa nî ûrîa gwekîkîte kûrî Petero.

**19** Nake Herode nîwarutire watho akiuga Petero acarue kûndû kuonthe, nwatî matiamwona. Kwoguo nîwatuîririe arangîri waro na akîruta watho akiuga maûragwe.

**19** Na vuva wa ûguo Herode nîwanyûrûrûkire akiuma Judea akîthiî Kaisarea agîkara kuo.

**19**

**20** Nake Herode nîwarakarirue mûno nî andû a Turo na Sidoni, na kwoguo nîmaathiîre kûmwona marî gîkundi. Nao nîmaambire makîgwithia Blasito ûrîa warûngamîrîrîte mûciî wa mûthamaki, atî nwa nginya amatethie. Nîmacokire makîthiî kûrî Herode na makîmwîra etîkîre mekaranie na thayû nîûndû vûrûri wao warutaga irio vûrûrirî ûcio wa mûthamaki.

**20**

**21** Na mûthenya ûmwe wathuurîtwe, Herode nîwekîrire nguo ciake cia ûthamaki, agîkarîra gîtî gîake Kîam ûthamaki na akîarîria andû.

**22** Nao andû nîmaaugîrîrie atîrî, “Ke araria ta ngai, ndararia ta mûndû.”

**23** Na nîûndû Herode ndaakumia Ngai, mûraika wa Mwathani nîwatûmire arware wa rîmwe. Herode nîwarîrwe nî igunyû na agîkua.

**23**

**24** Nayo ndûmîrîri ya Ngai nîyathiîre na mbere na gûtamba na îgîkinyîra andû eengî.

**24**

**25** Na rîrîa Baranaba na Saûlo maarîkirie wîra wao Jerusalemu, nîmaacokire Antiokia marî na Johana ûrîa na rîîtwa rîngî wetagwa Maariko.

# Ciîko 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Baranaba na Saûlo nîmaathuurirwe na magîtûmwa

## Baranaba na Saûlo marî Kuporo

## Baranaba na Paûlo nîmaavunjirie Ûvoro Mwaro îtûûrarî rîa Antiokia vûrûrirî wa Pisidia

**1** Kanitharî wa Antiokia nîkwarî na arathi na arimû aya: Baranaba, Simioni (ûrîa wetagwa Mwirû), Lukio (wa kuuma Kurene), na Manaini (ûrîa wareranîrîtue vamwe na Herode ûrîa warî mûnene), na Saûlo.

**2** Na rîrîa maagoocaga Mwathani na makîînyerekagia, Roho Mûtheru nîwamerire atîrî, “Nthurîrani Baranaba na Saûlo, nîguo makarute wîra ûrîa nie nîmetîrîte.”

**2**

**3** Kwoguo rîrîa maarîkirie kwînyerekia na makûvoya, nîmaaigîrîre Baranaba na Saûlo njara, na makîmatûma.

**3**

**4** Kwoguo, Baranaba na Saûlo, matûmîtwe nî Roho Mûtheru, nîmaanyûrûrûkire Seleucia na kuuma kûu makîthiî marî merirî magîkinya gîcîgîrîrarî gîa Kuporo.

**5** Na rîrîa maakinyire Salamisi nîmaavunjirie kiugo Kîam Ngai mavoerorî ma Ayahudi. Nake Johana Maariko aarî vamwe nao arî mûtethia wao.

**5**

**6** Na rîrîa maarîkirie kûvîtûkanîrîria gîcîgîrîrarî kîu, nîmaakinyire Pafosi kûrîa meethîrîrie Mûyahudi ûmwe mûringi ciama wetagwa Mûrû wa Joshua, na warî mûrathi wa maveeni.

**7** Nake mûragûri ûcio aarî mûrata wa Serigio Paûlo. Serigio aarî mûndû mûûgî na nîke warî mwarîrîria wa gîcîgîrîra Kîam Kuporo. Mûnene ûcio nîwetire Baranaba na Saûlo mathiî kûrî ke, nîûndû nîwendaga kwîgua kiugo Kîam Ngai.

**8** Nwatî mûringi wa ciama ûcio wetagwa Elimasi nîwareganire nao. (Elimasi nî rîîtwa rîa rûthiomi rwa Kîngiriki rîa Mûrû wa Joshua.) Elimasi nîwaringîrîre mûnene ûcio akîmwîra atige gwîtîkia.

**9** Nwatî Saûlo ûrîa na rîîtwa rîngî waicîkene ta Paûlo, nîwecûrirwe nî Roho Mûtheru. Saûlo nîwaroririe Elimasi na vinya

**10** na akiuga atîrî, “We mûrû wa Ngoma! We wî nthû ya maûndû monthe megiî ûthingu. Wîcûrîtwe nî mîthemba yonthe ya mawara ma waganu. Vîndî cionthe we ndûtigaga kûng'otaria njîra irîa nûngarû cia Mwathani!

**11** Rîu Mwathani nîagûkûverithia. We nîûgûtuîka mûtumumu na gwa kavinda we ndûkaavotaga kwona ûtheri wa riûa.”

**11** Na vîndî wa îo Elimasi nîwatigire kwona na akîambîrîria kûrûra, akîgeragia gûcaria mûndû wa kûthiî amûtongoreretie amûnyitîte njara.

**12** Na rîrîa Mwarîrîria ûcio oonire ûguo, nîwetîkirie; nîûndû ke nîwamakîtue mûno nî kîthomo kîu kîgiî Mwathani.

**12**

**13** Nake Paûlo na arîa maarî nake nîmaathiîre marî îtarûrî kuuma Pafosi nginya magîkinya Periga vûrûrirî wa Pamufilia, kûrîa Johana Maariko aamatigire na agîcoka Jerusalemu.

**14** Nao nîmaavîtûkire Periga na makîthiî magîkinya Antiokia vûrûrirî wa Pisidia. Na mûthenya wa thavatû nîmaathiîre îvoerorî na magîkara nthî kuo.

**15** Na rîrîa icunjî kuuma Wathorî wa Musa na mandîkorî ma arathi ciarîkirie kûthomwa, atongoria a îvoero nîmaatûmanire Paûlo na Baranaba meerwe atîrî, “Ariû a îthe wetû, ethîrwa mue mûrî na ciugo mûngîûmîrîria andû aya nacio, maarîrieni.”

**16** Nake Paûlo nîwarûngamire, akîmaveneria na njara yake na akiuga atîrî:

**16** “Andû a Isiraeli wa namue muonthe andû a ndûrîrî arîa mûgoocaga Ngai na mûrî ava: mwenda tu tathikîrîriani!

**17** Ngai wa andû a Isiraeli nîwathuurire methe metû ma tene na akîmatua rûrîrî rûnene vîndî îrîa maatûûraga vûrûrirî ûtaarî wao wa Misiri. Na nîûndû ke arî vinya nyîngî, nîwamarutire vûrûrirî ûcio,

**18** na kwa îvinda rîa mîaka mîrongo îna akîmamenyerera werûrî.

**19** Ngai nîwathiririe ndûrîrî mûgwanja irîa ciarî vûrûrirî wa Kanaani na akîvecana vûrûri ûcio kûrî andû ake.

**20** Maûndû mau monthe meekîkire kwa îvinda rîa mîaka magana mana ma mîrongo îtano.

**20** “Na vuva wa ûguo, Ngai nîwamavere atirîrîri a vûrûri nginya gûgîkinya vîndî ya mûrathi Samueli.

**21** Nao andû nîmaacokire makiuga mathuurîrwe mûthamaki. Kwoguo Ngai nîwamathuurîre Saûlo mûrû wa Kishi nîguo atuîke mûthamaki wao. Saûlo aaumîte mûvîrîgarî wa Benjamini, na amaathire kwa îvinda rîa mîaka mîrongo îna.

**22** Na rîrîa Ngai aamûrutire wathanirî, Ngai nîwathuurire Daudi nîguo atuîke mûthamaki wao. Nake Ngai nîwarutire ûira wîgiî Daudi na akiuga atîrî: ‘Nie nîmonete atî Daudi mûrû wa Jesse nîke mûndû ûrîa ngoro yakwa îthuurîte. Ke nîke ûgwîka maûndû monthe marîa nie ngwenda eke.’

**23** Kwoguo Ngai nîatuîte Jesû ûrîa wa mbarî ya Daudi Mûvonokia wa andû wa Isiraeli wata ûrîa ke eeranîrîte.

**24** Mbere ya Jesû ambîrîrie wîra wake, Johana nîwavunjirie kûrî andû onthe a Isiraeli na akîmeera atî nwa nginya merire mevia mao na mavatithue.

**25** Na vîndî îrîa Johana aageerie kûrîkia ûtungatîri wake, nîwerire andû atîrî, Mue mûreciria nie nîrî û? Nie tî nie ûrîa mwetererete. Ke nîagûcoka gûka vuvarî. Na nie ndirî mwagîrîru wa kwovora iratû ciake.

**25**

**26** “Ariû na aarî a îthe wetû, mue a mbarî ya Iburahimu, wa namue muonthe andû a ndûrîrî arîa mûgoocaga Ngai na mûrî ava: tue tuonthe nîtue tûtûmîrîtwe ndûmîrîri îno ya ûvonokio!

**27** Andû arîa matûûraga Jerusalemu na atongoria ao matiamenya atî Jesû nîke Mûvonokia. O matiataûkîrwa nî ciugo irîa arathi maandîkire, irîa ithomagwa mîthenya yonthe ya thavatû. Nwatî o nîmaaivingirie vîndî îrîa maaugire atî Jesû aarî na ûcuke.

**28** O matiarî na gîtûmi kîganu gîa gûtuîrîra Jesû aûragwe, nwatî nîmaaûririe Pilato amûûragithie.

**29** Na vîndî îrîa maarîkirie gwîka maûndû monthe marîa maamwîgiî marîa maandîkîtwe Mandîkorî Matheru, nîmaamûcurûkirie kuuma mûtharavarî îgûrû na makîmûthika mbîrîrarî.

**30** Nwatî Ngai nîwamûriûkirie.

**31** Na kwa îvinda rîa mîthenya mîîngî Jesû nîwaumîrîre arîa maambatanîtie nake kuuma Galili kûthiî Jerusalemu. O rîu nî aira ake kûrî andû a Isiraeli.

**32** Twaûka kûmûretere Ûvoro Mwaro wîgiî kîîranîro kîrîa Ngai eerîre methe metû ma tene.

**33** Na rîu Ngai nîavingîtie kîîranîro gîkî nîûndû wetû, tue ciana ciao. Akîvingîtie na njîra ya kûriûkia Jesû. Wa ta ûrîa kwandîkîtwe Thaburirî ya kaîrî atîrî:

**33** ‘We ûrî Mûriû wakwa;

**33** ûmûnthî nînatuîka Aguo.’

**33**

**34** Naguo ûvoro wîgiî kûriûkia Jesû nîguo ndakoorere mbîrîrarî, Ngai nîwaugire atîrî:

**34** ‘Mue nîngaamûva irathimo ntheru na cia ma irîa nerîîre Daudi.’

**34**

**35** Kwoguo wana nîaugîte Thaburirî îngî atîrî:

**35** ‘We ndûgeetîkîria Ûrîa Mûtheru waku orere mbîrîrarî.’

**35**

**36** Vîndî îrîa Daudi aarî mwoyo, nîwavingirie wendi wa Ngai. Ke nîwacokire agîkua na akîthikwa, na mwîrî wake ûkîorera mbîrîrarî.

**37** Nwatî ke Ûrîa wariûkirue nî Ngai ndoorera mbîrîrarî.

**38** Ariû na aarî a îthe wetû, tue tûrenda mûmenye atî tûramûvunjîria ûvoro wîgiî kwoverwa mevia na njîra ya mûndû ûyû.

**39** Na njîra yake mûndû wa wonthe ûmwîtîkîtie nîovagîrwa mevia monthe marîa mûndû atangîoverwe nî watho wa Musa.

**40** Kwoguo îîmenyerereni nîguo mûtigaacokwe nî maûndû marîa maarirue nî arathi atî:

**40**

**41** ‘Tathikîrîriani anyûrûrania aya! Makani na Mûkue!

**41** Nîûndû ûndû ûrîa nie ngwîka ûmûnthî ûyû mue tî mwîtîkia,

**41** wana mwataarîrua guo, nî mûndû!’ ”

**41**

**42** Na rîrîa Paûlo na Baranaba maaumaga îvoerorî, andû nîmaamathaithire makîmeera magaacoka rîngî thavatû îo yarûmîrîrîte nîguo mamaarîrie makîria îgûrû rîgiî maûndû mau.

**43** Na rîrîa mûcemanio ûrîa warî îvoerorî warîkire, Ayahudi eengî na andû a ndûrîrî eengî agooci Ngai arîa maagarûrîtwe magatonya ndinirî ya Ayahudi nîmaarûmîrîre Paûlo na Baranaba. Nao Paûlo na Baranaba nîmamaarîrie na makîmaûmîrîria matûûre mevokete wega wa Ngai.

**43**

**44** Na thavatû îo yarûmîrîrîte, vakuvî andû onthe a îtûûra rîu nîmaagomanire kuo nîguo megue kiugo Kîam Mwathani.

**45** Na rîrîa Ayahudi moonire kîrîndî, nîmecûrirwe nî wîru, magîkararia maûndû marîa Paûlo aaragia, na makîmûruma.

**46** Nwatî Paûlo na Baranaba nîmaaririe maûmîrîrîtie mûno na makiuga atîrî: “Kûrarî na vata kiugo Kîam Ngai Kîammbe kîvunjue kûrî mue. Nwatî nîûndû nîmwakîrega na mwetuîra wa mue ene atî mûtirona mûrî agîrîru a kûvewa mwoyo wa tene na tene, tue rîu nîtûkûmûtiga na tûthiî kûrî andû a ndûrîrî.

**47** Nîûndû ûguo nîguo Mwathani aatwathire twîkage vîndî îrîa ke aaugire atîrî:

**47** ‘Nie nînagûtua ûtheri kûrî andû a ndûrîrî,

**47** nîguo wonie andû onthe a gûkû nthî ûrîa makûvonoka.’ ”

**47**

**48** Na vîndî îrîa andû a ndûrîrî meegwire Paûlo akiuga ûguo, nîmaacanjamûkire na magîkumia ndûmîrîri ya Mwathani. Nao andû arîa maathuurîtwe nîguo magîe na mwoyo wa tene tene, nîmaatuîkire etîkia.

**48**

**49** Nakîo kiugo Kîam Mwathani nîgîatambire kûu vûrûrirî ûcio wonthe.

**50** Nwatî Ayahudi nîmaaunjugire anene a îtûûra wana aka a ndûrîrî a Kîrathi Kîam îgûrû arîa meetîkîtie Ngai. Nao nîmaatûmire Paûlo na Baranaba mambîrîrie kûnyariirwa na makîmengata kuuma vûrûrirî ûcio wa kwao.

**51** Kwoguo Paûlo na Baranaba nîmeerivaririvire rûkûngû kuuma magûrûrî mao rûrî ta rûûri rwa kûrega andû a îtûûra rîu na makîthiî Ikonia.

**52** Nwatî etîkia nîmecûrirwe nî gîkeno na Roho Mûtheru.

# Ciîko 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo na Baranaba nîmaavunjirie Ûvoro Mwaro îtûûrarî rîa Ikonia

## Paûlo na Baranaba nîmaavunjirie Ûvoro Mwaro matûûrarî ma Listra na Deribe

## Paûlo na Baranaba nîmaacokire Antiokia vûrûrirî wa Sîria

**1** Na rîrîa Paûlo na Baranaba maarî Ikoniumu, nîmaathiîre Îvoerorî rîa Ayahudi. Nao nîmaavecanire ûvoro waro mûno na andû eengî, Ayahudi na Angiriki magîtuîka etîkia.

**2** Nwatî Ayahudi amwe arîa maaregete gwîtîkia nîmaaunjugire andû a ndûrîrî na makîmaringîrîra mamene etîkia.

**3** Nao Paûlo na Baranaba nîmeekarire kûu Ikonia îvinda îraca na makîvecana ûira wa Mwathani maûmîrîrîtie. Nake Mwathani nîwonanirie atî ndûmîrîri yao îgiî wega wake yarî ya ma. Ke eekire ûguo na njîra ya kûmava ûvoti wa kûringa ciama na kwonania morirû.

**4** Nao andû a îtûûra rîu nîmaagaûkanire. Amwe nîmeetîkanirie na Ayahudi, na acio engî magîtîkania na atûmwa.

**4**

**5** Nao andû a ndûrîrî amwe na Ayahudi, vamwe na atongoria ao, nîmaavangire mathînie Paûlo na Baranaba na mamaûrage na njîra ya kûmariva na mathiga.

**6** Na rîrîa Paûlo na Baranaba maamenyire ûvoro ûcio, nîmaaûrire makîthiî Listra na Deribe, matûûra marîa maarî vûrûrirî wa Likaonia, na makîthiî mavûrûrirî marîa maarî gûkuvî nakuo.

**7** Wana kûu nîmaavunjirie Ûvoro Mwaro.

**7**

**8** Nakuo Listra nîkwarî na mûndû ûmwe waciarîtwe arî kîonje na ûtaarî anavota kûthiî na magûrû.

**9** Nake mûndû ûcio nîwathikîrîrîtie Paûlo akîaria. Paûlo nîwamûroririe na vinya na akîona atî nîwetîkîtie Ngai arî na ûvoti wa kûmûvonia.

**10** Kwoguo Paûlo nîwaugire na mûgambo mûnene atîrî, “Rûngama na magûrû maku!” Nake mûndû ûcio nîwarûgire îgûrû na akîambîrîria kûthiî na magûrû.

**11** Na rîrîa kîrîndî kîonire ûrîa Paûlo eekire, nîkîaugîrîrie na rûthiomi rwao rwa andû a Likaonia gîkiuga atîrî, “Ngai nîituîkîte ta andû na ikanyûrûrûka kûrî tue!”

**12** Nao andû acio nîmaaveere Baranaba rîîtwa makîmwîta Zeu nake Paûlo makîmwîta Herime, nîûndû nîke warî mwaria wa vata mûno.

**13** Nake mûthînjîri-ngai wa kûu hekarûrî ya Zeu; îrîa yarî vau nja ya îtûûra, nîwaretire ndegwa vau mwîrîgarî wa îtûûra rîu îgemetue na nthûmbî ya maûa. Ke arî vamwe na kîrîndî, eendaga kûruta kîgongoona kûrî Paûlo na Baranaba.

**13**

**14** Na rîrîa, Paûlo na Baranaba meegwire ûrîa andû meendaga gwîka, nîmaatembûrangire nguo ciao na makîvinyûra gatagatîrî ga kîrîndî makiugagîrîria atîrî,

**15** “Mue andû aya, mûreka ûguo nîkî? Tue wa natue tûrî andû tu mekariî wa tamue. Tue twaûka kûmûretere Ûvoro Mwaro na kûmwîra atî mue nîmwagîrîrwe nî gûtigana na maûndû mama matarî na vata na mûgarûrûkîre Ngai mûtûûra mwoyo. Ke nîke waûmbire îgûrû, nthî, îria, na indo cionthe irîa irî ndaarî yacio.

**16** Vingo ya tene Ngai nîwetîkagîria andû onthe meke wa ûrîa meendaga.

**17** Nwatî vîndî cionthe ke nîwîthîrîtwe akîonania na ma atî arî kuo na njîra ya maûndû maro marîa ekaga kûrî andû. Ke nîke urithagia mbura kuuma îgûrû na akamûva imera mavinda marîa magîrîru. Ke nîke ûmûvecaga irio na agecûria ngoro cienyu na gîkeno.”

**18** Wana ethîrwa atûmwa nîmaarîrie ciugo icio, o matiavota wana vanini kûgiria kîrîndî gîtikaarute kîgongoona kûrî o.

**18**

**19** Nao Ayahudi amwe nîmaakinyire maumîte matûûrarî ma Antiokia ya Pisidia na Ikonia, na makîonithia andû ûrîa makûregana na Paûlo. Kwoguo nîmaamûrivire na mathiga na makîmûkururia makîmûruta nja ya îtûûra rîu magîîciragia atî ke aarî mûkuû.

**20** Nwatî vîndî îrîa etîkia maagomanire mamûrigicîrîtie, nîwaûkîrire na agîcoka agîtonya kûu îtûûrarî rîu. Na mûthenya ûcio warûmîrîrîte nîmaaumire kûu marî na Baranaba na makîthiî îtûûrarî rîa Deribe.

**20**

**21** Paûlo na Baranaba nîmaavunjirie Ûvoro Mwaro îtûûrarî rîa Deribe na makîgîa na arutwa eengî mûno. Nao Paûlo na Baranaba nîmaacokire Listra, Ikonia na Antiokia ya Pisidia.

**22** Nao nîmeekîrire etîkia vinya, makîmaûmîrîria mekarage mekindîrîtie wîtîkiorî na makîmeera atîrî, “Nwa nginya twone mathîna meengî mûno mbere ya tûtonye Ûthamakirî wa Ngai.”

**23** Na wa kanitha wa kanitha nîmaamîthuurîre athuuri na njîra ya kûvoya na kwînyerekia. Athuuri acio nîmeevokete Mwathani, na kwoguo Paûlo na Baranaba nîmaamaigire njararî cia Mwathani.

**23**

**24** Nao nîmaacokire makîvîtûkîrîra vûrûrirî wa Pisidia, na magîkinya Pamufilia.

**25** Na rîrîa maarîkirie kûvunjia kiugo Kîam Ngai kûu Periga nîmaanyûrûrûkire makîthiî Atalia.

**26** Na kuuma kûu nîmaatwîre meri magîcoka Antiokia kûrîa etîkia mamaigîte wegarî wa Ngai nîûndû wa wîra ûcio maarîkîtie kûruta.

**26**

**27** Na rîrîa Paûlo na Baranaba maakinyire Antiokia, nîmaacokanîrîrie andû a kanitha vamwe, na makîmeera maûndû monthe marîa Ngai eekîte na njîra yao. Nîmaamerire wana ûrîa Ngai aavete andû a ndûrîrî kanya ga gwîtîkia.

**28** Nao nîmeekarire kûu îvinda îraca marî na etîkia.

# Ciîko 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûcemanio ûrîa warî Jerusalemu

## Maarûa kûrî andû a ndûrîrî arîa metîkîtie

## Paûlo na Baranaba nîmaatiganire

**1** Nao andû amwe nîmaanyûrûrûkire Antiokia maumîte Judea na makîambîrîria kûthomithia etîkia makîmeeraga atîrî, “Mue mûtingîvonoka ethîrwa tî mûrua wata ûrîa Watho wa Musa ugîte.”

**2** Nao Paûlo na Baranaba nîmaakararanirie mûno na andû acio, na îgûrû rîgiî ûvoro ûcio. Kwoguo nîgwatuîkire atî Paûlo na Baranaba na etîkia amwe a Antiokia, nwa nginya matûmwe Jerusalemu nîguo mathiî maranîrie na atûmwa na athuuri îgûrû rîa ûvoro ûcio.

**2**

**3** Kwoguo kanitha nîyamaugîre ûvoro, nao makîvîtûkîrîra mavûrûrirî ma Foenike na Samaria makîvecaga andû ûvoro wîgiî ûrîa andû a ndûrîrî maagarûrûkîte. Naguo ûvoro ûcio nîwatûmire etîkia onthe makene mûno.

**4** Na rîrîa maakinyire Jerusalemu, nîmaagwatirwe ûgeni nî kanitha, atûmwa na athuuri. Nao Paûlo, Baranaba na andû acio engî nîmaavecanire ûvoro wîgiî maûndû monthe marîa Ngai eekîte kûvîtûkîra kûrî o.

**5** Nwatî etîkia amwe arîa maarî a gîkundi Kîam Afarisai, nîmaarûngamire na makiuga atîrî, “Andû a ndûrîrî nwa nginya marwithue na meerwe mathîkîre Watho wa Musa.”

**5**

**6** Nao atûmwa na athuuri nîmaagomanire vamwe nîguo marîrîrie ûndû ûcio.

**7** Na Vuva wa kwarîrîria ûndû ûcio kwa îvinda îraca, Petero nîwamerire atîrî, “Ariû na aarî a îthe wetû, mue nîmwîcî atî vingo ya tene Ngai nîwanthuurire kuuma gatagatîrî kenyu, nîguo mvunjie Ûvoro Mwaro kûrî andû a ndûrîrî. Nao nîmegwire Ûvoro Mwaro kuuma kûrî nie na magîtîkia.

**8** Nake Ngai ûrîa ûmenyaga meciria ma andû onthe, nîwametîkîre. Ke nîwonanirie ûndû ûcio na njîra ya kûmava Roho Mûtheru wata ûrîa eekîte kûrî tue.

**9** Ngai nîwonanirie atî gûtirî ngûrani gatagatîrî getû nao. Ke nîwamovere mevia mao nîûndû nîmeetîkirie.

**10** Kwoguo rîu mue nîndûî kîratûma mûgerie Ngai? Mue mûreka ûguo na njîra ya kwigîrîrwa etîkia mîrigo mîrito îrîa tue wana kana methe metû ma tene matangîavotire gûkuua.

**11** Nwatî nîtwîtîkîtie atî tue wana o nîtûkaavonokua na njîra ya wega wa Mwathani Jesû.”

**11**

**12** Nao andû acio onthe maarî mûcemaniorî ûcio nîmaakirire kivi na makîthikîrîria Paûlo na Baranaba makîvecana ûvoro wîgiî ciama cionthe na morirû marîa Ngai eekîte kûvîtûkîra kûrî o gatagatîrî ka andû a ndûrîrî.

**13** Na rîrîa o maarîkirie kwaria, Jakuvu nîwaugire atîrî: “Tanthikîrîriani mue aariû-na-aarî-a-Îthe-wetû!

**14** Simioni nîwatwîra ûrîa Ngai mbere onanirie ûmenyereri wake kûrî andû a ndûrîrî. Ke eekire ûguo na njîra ya gwîta andû amwe kuuma gatagatîrî kao nîguo matuîke ake.

**15** Wana nginya ciugo irîa ciarirue nî arathi nîciîtîkanîtie viû na ûvoro ûcio. Wa ta ûrîa mandîko matheru maugîte atîrî:

**15**

**16** ‘Vuva wa maûndû mama nie nîngaacoka,

**16** na ndume rîngî gîîkaro kîrîa kîgwîte Kîam Daudi.

**16** Nie nîgwoca ngooca matigari ma gîîkaro kîu,

**16** nîgîtume na nîkîrûngamie rîngî.

**16**

**17** Kwoguo andû arîa engî onthe nîmakaanjaria

**17** wana andû a ndûrîrî onthe,

**17** arîa nie mbîtîte matuîke akwa.

**17**

**18** Ûguo nîguo Mwathani augîte. Ke nîke watûmire maûndû

**18** mau mamenyeke kuuma tene.’

**18**

**19** “Kwoguo woni wakwa nî atî tue tûtiagîrîrwe nî kûthînia andû a ndûrîrî arîa maragarûrûkîra Ngai.

**20** Vandû va ûguo, tue nîtwagîrîrwe nî kwandîka maarûa kûrî o tûmere maûndû mama. Matikarîcage irio irîa irî na mûgiro nîûndû nîciîthagîrwa itegeretwe mîvuanano: matigekage ciîko cia ûmaraa: matikarîcage nyama cia nyamû irîa ciîthagîrwa ithioretwe ngingo itagwîtûrûra nthakame; na matikaarîcage nthakame.

**21** O matiagîrîrwe nî gwîka maûndû mama nîûndû Watho wa Musa nîwîthîrîtwe ûkîthomithanua matûûrarî monthe kwa îvinda îraca. Watho ûcio nwa ûthomagwa mavoerorî mûthenya wa wonthe wa thavatû.”

**21**

**22** Kwoguo atûmwa, athuuri, na kanitha yonthe îrî vamwe, nîyatwire atî nîmakûthuura andû kuuma gatagatîrî kao nîguo mamatûme Antiokia marî na Paûlo na Baranaba. Nîmaathuurire andû aîrî arîa maatîîtwe mûno nî etîkia. Nao andû acio maarî Judasi ûrîa wetagwa Barasaba na Sailasi,

**23** na makîmatûma, na maarûa îrîa yandîkîtwe atîrî:

**23** “Tue atûmwa na athuuri, ariû na aarî a îthe wetû nîtwamûkethia mue ariû na aarî a îthe wetû andû a ndûrîrî arîa mûrî Antiokia, Sîria na Cilicia.

**24** Tue nîtwîguîte atî andû amwe arîa maaumire gîkundirî gîetû nîmaûkîte kûrî mue na makamwîra maûndû ma kûmûthînia na kûmûrakaria mûno. Nwatî tue tîtue twamataarîte meke ûguo.

**25** Kwoguo tue tuonthe nîtwatûngana na twetîkania atî nîkwa tûkûthuura anjaama na tûmatûme maûke kûrî mue. O nîmaûkania na arata etû ende Baranaba na Paûlo,

**26** arîa mevecanîte viû wana nginya makevaarîria kûûragwa nîguo matungatîre Mwathani wetû Jesû Kristû.

**27** Kwoguo nîtwamûtûmîra Judasi na Sailasi, arîa makamwîra na tûnyua twao maûndû mama twamwandîkîra.

**28** Tue vamwe na Roho Mûtheru nîtwonete atî tî waro tûmwigîrîre mîrigo îngî îkîrîte maûndû marîa marî na vata.

**29** Mue mûtiagîrîrwe nî kûrîa irio wa cionthe irîa itegeretwe mîvuanano; mûtiagîrîrwe nî kûrîa nthakame; wana kana nyama cia nyamû irîa ciîthagîrwa ithioretwe ngingo ikaûragwa itagwîtûrûra nthakame; mûtiagîrîrwe nî kûvûûra ûmaraa. Mue mûgeeka waro ethîrwa mûkathengutagîra maûndû mama. Tigwani na waro.”

**29**

**30** Kwoguo anjaama acio nîmaaugîrwe ûvoro na makînyûrûrûka Antiokia kûrîa maacokanîrîrie gîkundi kîonthe Kîam etîkia vamwe, na makîmava maarûa îo.

**31** Na rîrîa andû acio maamîthomire, nîmecûrirwe nî gîkeno, nîûndû wa ndûmîrîri îo ya kûmaûmîrîria.

**32** Nao Judasi na Sailasi, arîa maarî arathi, nîmaaririe maûndû meengî ma kûmîrîria etîkia na kûmekîra vinya.

**33** Na vuva wa gwîkara kuo kwa îvinda, Judasi na Sailasi nîmaaugîrwe ûvoro nî etîkia magîcoka kûrî arîa maamatûmîte. [

**34** Nwatî Sailasi nîwatwire ekare kûu.]

**34**

**35** Nwatî Paûlo na Baranaba nîmeekarire kwa îvinda kûu Antiokia, na marî vamwe na andû engî eengî nîmaathomithanirie na makîvunjia kiugo Kîam Mwathani.

**35**

**36** Na vuva wa îvinda, Paûlo nîwerire Baranaba atîrî, “Tiga tûcoke matûûrarî monthe marîa marî kûrîa twavunjirie kiugo Kîam Mwathani, tûthiî tûkone etîkia tûkîmenyaga ûrîa marathiî na mbere.”

**37** Nake Baranaba nîwendaga mathiîcanie na Johana ûrîa wetagwa Maariko.

**38** Nwatî Paûlo eeciragia tî waro mathiîcanie nake, nîûndû Maariko nîwaregete kûrutithania wîra nao na akîmatiga Pamufilia.

**39** Nake Paûlo na Baranaba nîmaakararanirie na vinya mûno magîtigana Baranaba nîwocire Maariko na makîthiî na meri kinya Kuporo.

**40** Nake Paûlo nîwathuurire Sailasi nîguo mathiîcanie nake. Nao etîkia nîmaaigire Paûlo na Sailasi wegarî wa Mwathani.

**41** Nake Paûlo nîwavîtûkîrîre Sîria na Cilicia agîkagîra makanitha vinya.

# Ciîko 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Timotheo nîwathiîcanirie na Paûlo na Sailasi

## Paûlo nîwagîre na kîoneki arî Toroasi

## Lîdia nîwagarûrûkire arî Filipi

## Paûlo na Sailasi nîmaaikirue njeera îtûûrarî rîa Filipi

**1** Nake Paûlo nîwathiîre Deribe na agîcoka akîthiî Listra, kûrîa Mûkristiano ûmwe wetagwa Timotheo aatûûraga. Ng'ina, ûrîa wa nake warî Mûkristiano, aarî Mûyahudi, nwatî îthe aarî Mûngiriki.

**2** Nao etîkia arîa maarî Listra na Ikonia nîmaaragia waro wa Timotheo.

**3** Paûlo nîwendaga mathiîcanie na Timotheo na kwoguo nîwamûrwithirie. Ke eekire ûguo nîûndû Ayahudi onthe arîa maatûûraga kûu nîmaaicî atî îthe wa Timotheo aarî Mûngiriki.

**4** Paûlo na arîa maarî nake nîmaavîtîkîrîre matûûrarî magîkinyagîria etîkia matua marîa maathondeketwe nî atûmwa na athuuri arîa maarî Jerusalemu, na makîmeeraga mamavingagie.

**5** Kwoguo makanitha nîmeekîrirwe vinya wîtîkiorî na nîmongererekaga wa mûthenya wa mûthenya.

**5**

**6** Nake Paûlo na andû arîa maathiîcanîtie nake nîmaavîtûkîrîre mavûrûrirî ma Furîgia na Galatia nîûndû Roho Mûtheru nîwamagiririe matikavunjie Ûvoro Mwaro kûu vûrûrirî wa Asia.

**7** Na rîrîa maakinyire mûvakarî wa vûrûri wa Mîsia nîmaageririe gûtonya vûrûrirî wa Bithînia, nwatî Roho wa Jesû ndaametîkîria.

**8** Kwoguo nîmaavîtûkîrîre Mîsia na makînyûrûrûka nginya Toroasi.

**9** Na ûtukû ûcio, Paûlo nîwagîre na kîoneki na akîona mûndû wa kuuma Makedonia. Nake mûndû ûcio nîwarûngamire na akîmûthaitha akîmwîraga atîrî, “Ûka Makedonia ûgatûtethie!”

**10** Na rîrîa Paûlo aarîkirie kûgîa na kîoneki kîu, tue nîtwevarîrie wa rîo kûthiî Makedonia, nîûndû nîtwatwire ciira atî Ngai nîwatwîtîte tûvunjîrie andû arîa maarî kûu Ûvoro Mwaro.

**10**

**11** Tue nîtwatwîre meri tûkiuma Toroasi na tûkîringa tûrûngîrîrîtie tûgîkinya Somothirake. Naguo mûthenya ûcio wîngî tûkîthiî Neapoli.

**12** Twauma kûu nîtwathiîre tûrî nthî nyûmû tûgîkinya Filipi, îtûûra rîrîa rîathagwa nî Aaroma na rîarî rînene kûu vûrûrirî wa Makedonia. Natue nîtwekarire kûu kwa îvinda rîa mîthenya mîîngî.

**13** Naguo mûthenya wa thavatû nîtwaumire nja ya mwîrîga wa îtûûra rîu na tûkîthiî vakuvî na rûnjî, varîa tweciragia atî nîvo Ayahudi maavoyagîra. Aka amwe nîmaagomanîte vo, na kwoguo nîtwekarire nthî na tûkîmarîria.

**14** Nake ûmwe wa arîa maatûthikîrîrie aarî mûndûmûka wetagwa Lîdia, warî wa kuuma îtûûrarî rîa Thîatira na warî mwendia wa nguo ciarî na rangi ya njambarawe. Ke aarî mûgooci Ngai, na Mwathani nîwavingûrire ngoro yake agîtûma îgue îkîenda kûthikîrîria maûndû marîa Paûlo aaragia.

**15** Ke na andû onthe a mûciî wake nîmaavatithirue. Nîwacokire agîtûthaitha agîtwîra atîrî, “Ethîrwa mue nîmwatua atî nie na ma nîmbîtîkîtie Mwathani, ûkani vi mûgekare gwakwa mûciî.” Nake nîwageririe mûno gûtwîgwithia atî tûthiî tûgekaranie nake.

**15**

**16** Na vîndî îmwe rîrîa twathiîte vandû va kûvoera, nîtwatûngirwe nî mwîrîtu ûmwe ngombo, warî na ngoma yamûvotithagia gwîciirîria maûndû marîa maarî mekîke. Mwîrîtu ûcio nîwatûmaga ene ke moone mbeca nyîngî mûno na njîra ya gwîciirîria kûu gwake kwa maûndû marîa maarî mekîke.

**17** Mwîrîtu ûcio nîwarûmîrîrie Paûlo vamwe wa natue akiugagîrîria atîrî, “Andû aya nî ndungata cia Ngai Ûrîa Ûrî Îgûrû Mûno! O nîmaranîrîra ûrîa mûngîvonoka!”

**18** Mwîrîtu ûcio nîwekire ûguo kwa îvinda rîa mîthenya mîîngî. Ûndû ûcio nîwatûmire Paûlo arakare mûno, nginya akîvûgûka na akîîra ngoma îo atîrî, “Nie nîrakwatha na rîîtwa rîa Jesû Kristû ume ndaarî yake!” Na kavinda wa kau ngoma îo nîyaumire ndaarî yake.

**18**

**19** Nwatî vîndî îrîa ene mwîrîtu ûcio maamenyire atî mwîrîgîrîro wao wa kûgîa na umithio nîwathira, nîmaanyitire Paûlo na Sailasi na makîmakururia makîmavira kûrî anene thokorî.

**20** Nao nîmaamaretire kûrî acirithania na makiuga atîrî, “Andû aya nî Ayahudi, na nîmaratûma kûgîe na mathîna gûkû îtûûrarî rîîrî rîetû.

**21** O nîmarathomithania mîtugo îreganîte na watho wetû. Tue tûrî Aaroma na tûtingîtîkîra mîtugo îno wana kana tûmîrûmîrîre.”

**22** Kîrîndî wa nakîo nîkîatharîkîre Paûlo na Sailasi.

**22** Nao acirithania acio nîmaatembûrangire nguo irîa Paûlo na Sailasi meekîrîte mîîrîrî yao na makîathana marivwe na ivoko.

**23** Na rîrîa maarîkirie kûrivwa mûno, nîmaavingîrwe njeera na mûrangîri wa njeera akîathwa amarangîre waro matigatoroke.

**24** Na rîrîa mûrangîri ûcio wa njeera aamûkîîre watho ûcio, nîwamavingîre njeera ndaarî kûraca na akîoverera magûrû mao iting'ûûrî.

**24**

**25** Na vakuvî ûtukû gatagatî Paûlo na Sailasi nîmaavoyaga makinagîra Ngai nyîmbo cia kûmûkumia. Nao andû acio engî moovetwe nîmaamathikîrîrîtie.

**26** Na wa rîmwe nîkwagîre na kîthingithia kînene, na gîkinainia mîcingi ya njeera. Na vîndî wa îo mîrango yonthe ya njeera nîyavingûkire, na mînyororo yonthe ya andû arîa moovetwe îkîovoka.

**27** Na rîrîa mûrangîri ûcio wa njeera aaramûkire na akîona atî mîrango ya njeera îo yarî mîvingûku, nîweciririe atî andû acio moovetwe nîmaatorokete. Na kwoguo ke nîwacomorire rûviû rwake rwa njûra nîguo eyûrage.

**28** Nwatî Paûlo nîwaugîrîrie na mûgambo mûnene akiuga atîrî, “We tiga gwîîka naaî! Tue tuonthe tûrî kuo!”

**28**

**29** Nake mûrangîri ûcio wa njeera nîwetirie taa, agîtonya ndaarî avinyûrîte, na akinainaga nî guoya, nîwegwîthirie magûrûrî ma Paûlo na Sailasi.

**30** Nake nîwamarutire nja na akîmaûria atîrî, “Athuuri aya, nie mbagîrîrwe nî gwîka atîa nîguo mvonoke?”

**30**

**31** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Îtîkia Mwathani Jesû, na nîûkûvonoka, we na andû onthe a mûciî waku.”

**32** Kwoguo Paûlo na Sailasi nîmaavunjirie Kiugo Kîam Mwathani kûrî mûrangîri ûcio wa njeera na kûrî andû onthe arîa maarî kûu mûciî gwake.

**33** Na îthaa wa rîu rîa ûtukû ûcio mûrangîri ûcio wa njeera nîwocire Paûlo na Sailasi na akîmathambia ironda ciao. Na vîndî wa îo, ke na andû onthe a mûciî wake nîmaavatithirue.

**34** Na vuva wa ûguo mûrangîri ûcio wa njeera nîwavirire Paûlo na Sailasi gwake mûciî, na akîmava irio. Nake mûrangîri wa njeera vamwe na andû ake nîmecûrirwe nî gîkeno nîûndû o nîmeetîkîtie Ngai.

**34**

**35** Na kîraûko Kîam mûthenya ûcio wîngî acirithania nîmaatûmire athigari mathiî makeere mûrangîri wa njeera atîrî, “Tiga andû acio mathiî.”

**35**

**36** Kwoguo mûrangîri wa njeera nîwerire Paûlo atîrî, “Acirithania maathana mauga nîmûrekererie. Umani rîu na mûthiî mûrî na thayû.”

**36**

**37** Nwatî Paûlo nîwerire athigari acio atîrî, “O maratûrivire na ivoko andû onthe maroretie, na tûtatuîrîrîtwe atî nîtwîkîte naaî, na tue tûrî Aaroma! O nîmaracokire matuikia njeera, na rîu marenda gûtûrekereria na nthitho. Ûguo tîkûvoteka! Tiga maûke marî o matûrekererie.”

**37**

**38** Nao athigari nîmaavecanire ûvoro ûcio kûrî acirithania. Na rîrîa meegwire atî Paûlo na Sailasi maarî Aaroma, nîmaagîrwe nî guoya.

**39** Kwoguo nîmaathiîre kûrî Paûlo na Sailasi na makîmavoya ûkirîrîria. Nîmaacokire makîmaruta kûu njeera na makîmeera maume kûu îtûûrarî rîu.

**40** Nao Paûlo na Sailasi nîmaaumire kûu njeera na makîthiî nyomba kwa Lîdia, kûrîa methîîre etîkia na makîmava ciugo cia kûmaûmîrîria. Nao nîmaacokire makîthiî.

# Ciîko 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo na Sailasi marî Thesalonike

## Paûlo na Sailasi marî Berea

## Paûlo arî Athene

**1** Nao Paûlo na Sailasi nîmaavîtîkîrîre Amufipolisi na Apolonia na magîkinya Thesalonike kûrîa kwarî na îvoero rîa Ayahudi.

**2** Nake Paûlo nîwathiîre îvoerorî wata ûrîa aamenyerete gwîka. Na kwa îvinda rîa ciumia ithatû, nîwaranîrie na Ayahudi ûvoro wîgiî mandîko matheru.

**3** Nîwamataarîrie mandîko na kuuma kûrî mo akîmonia na ma atî nîkwarî na wagîrîru wa Mesaya athînue na acoke ariûke. Nake Paûlo nîwamerire atîrî, “Jesû ûcio nie nîramwîra ûvoro wake, nîke Mesaya.”

**4** Nao Ayahudi amwe, aka arîa maarî îgweta na gîkundi kînene Kîam Angiriki maagoocaga Ngai, nîmeetîkirie na makînyitanîra na Paûlo na Sailasi.

**4**

**5** Nwatî Ayahudi amwe nîmegwire wîru, makîrete vamwe andû aganu arîa maaûrûraga thokorî, na makîthondeka gîkundi. Nao nîmaambîrîrie gacagaca kûu îtûûrarî rîu rîonthe na makîtharîkîra nyomba ya mûndû ûmwe wetagwa Jasoni. Andû acio maacaragia Paûlo na Sailasi, nîguo mamavire nja kûrî andû.

**6** Nwatî rîrîa maaregire kûmona, nîmaakururirie Jasoni na etîkia amwe makîmavira mbere ya athani a îtûûra na makiugîrîria atîrî, “Andû aya nîmatûmîte kûgîe na thîna kûndû kuonthe! Na rîu nîmaûka îtûûrarî rîetû,

**7** na Jasoni amaigîte gwake nyomba. Nao onthe nîmarauna mawatho ma mûthamaki wa Roma, makiugaga atî nîkûrî na mûthamaki wîngî wîtagwa Jesû.”

**8** Na rîrîa andû na athani a îtûûra rîu meegwire ûndû ûcio, nîmaagîre na gacagaca.

**9** Nao athani acio nîmaaugire Jasoni na andû acio engî mambe marîve mbeca irîa ciendekaga mbere ya kûrekererua. Nao nîmaacokire magîtîkîria etîkia acio mathiî.

**9**

**10** Na gwatuka wa rîo, etîkia nîmaatûmire Paûlo na Sailasi mathiî Berea Na rîrîa maakinyire nîmaatonyire îvoerorî.

**11** Ayahudi arîa maarî Berea nîmeendaga kûmenya maûndû gûkîra arîa maarî Thesalonike. Nao nîmaathikîrîrie ndûmîrîri îo marî na wendi mwîngî, na wa mûthenya wa mûthenya nîmaatuîragia Mandîkorî Matheru nîguo mone kana maûndû marîa Paûlo aaragia maarî ma ma.

**12** Eengî ao nîmeetîkirie. Aka maarî îgweta na athuuri eengî Angiriki, nîmeetîkirie.

**13** Nwatî Ayahudi arîa maarî Thesalonike nîmaamenyire atî Paûlo nîwavunjagia kiugo Kîam Ngai wana Berea. Na kwoguo nîmaathiîre kuo, makiunjuga kîrîndî na gûkîgîa gacagaca.

**14** Na wa rîo, etîkia nîmaatûmire Paûlo athiî rûtererî rwa îria, nwatî Sailasi na Timotheo nîmeekarire kûu Berea.

**15** Na andû arîa maaumagaririe Paûlo nîmaamûkinyirie Athene. Mbere ya andû acio macoke Berea nîmaathirwe nî Paûlo makeere Sailasi na Timotheo mathiî kûrî ke narua wata ûrîa mangîvota.

**15**

**16** Na rîrîa Paûlo eetererete Sailasi na Timotheo kûu Athene, nîwarakarire mûno nîûndû wa kwona ûrîa îtûûra rîu rîecûrîte mîvuanano.

**17** Kwoguo arî îvoerorî nîwaranîrie na Ayahudi na andû a ndûrîrî arîa meetîkîtie Ngai mûno. Na wa mûthenya wa mûthenya ke nîwaranagîria na andû arîa methagîrwa marî kûu thokorî.

**18** Nao arimû amwe arîa meendete mûno ûûgî wa Epikurio na Sitoiki wa nao nîmaakararanirie nake. Amwe gatagatîrî kao nîmaaûririe atîrî, “Mûvûmbûtîki ûyû arageria kuga atîa?”

**18** Nao engî gatagatîrî kao nîmaaugire atîrî, “Ke aronekana takwa arî mûvunjia wa ngai ng'eni.” O maaugire ûguo nîûndû Paûlo nîwavunjagia ûvoro wîgiî Jesû na wîgiî kûriûka.

**19** Kwoguo nîmoocire Paûlo, makîmûvira Kîammarî Kîam Areopago makîmwîra atîrî, “Wenda tu tûtaarîrie ûvoro wîgiî kîthomo kîu gîcerû we ûrathomithania.

**20** Maûndû mamwe tue tûregua ûkîaria, tûtianamegua rîngî na kwoguo tue nîtûrenda kûmenya ûrîa maûndû mau maugîte.”

**21** (Andû onthe a Athene na arîa engî maatûûraga kuo maumîte mavûrûrirî mageni nîmeendete mûno gûtûmîra mavinda mao monthe kûvecana na kûthikîrîria ûndû wa wonthe mûgeni.)

**21**

**22** Kwoguo Paûlo nîwarûngamire mbere ya Kîamma kîrîa gîacemanîtie kîrîmarî Kîam Areopago na akiuga atîrî, “Mue andû a Athene, nie nînîrona atî mue mûrî arûmîrîri a ndini mûno maûndûrî monthe.

**23** Vîndî îrîa nie nîracerangaga îtûûrarî rîîrî rîenyu na ngîroria kûrîa mue mûgoocagîra, nînîrethîre metha ya kûrutîra kîgongoona yandîkîtwe atîrî, ‘Kûrî Ngai ûrîa Ûtaicîkene’. Na kwoguo, ngai ûcio mue mûgoocaga wana mûtamwicî, nîke Ngai ûrîa nie nîravunjia ûvoro wake kûrî mue.

**24** Ngai ûrîa waûmbire nthî na indo cionthe irîa irî kuo, nî Mwathani wa îgûrû na nthî, na ndatûûraga hekarûrî îrîa ithondeketwe nî andû.

**25** Ke mwene nîke ûvecanaga mwoyo, mîvevû na indo cionthe irîa andû mavataraga. Ke ndethagîrwa akîvatara ûtethio wana ûrîkû kuuma kûrî o, nîûndû ethagîrwa arî na indo cionthe irîa avataraga.

**26** Ngai aambîrîrie na kûmba mûndû ûmwe, na kuuma kûrî mûndû ûcio gûgîûka ndûrîrî cionthe cia andû ngûrani arîa matûûraga kûndû kuonthe gûkû nthî. Ngai nîke watwire wa mbererî nîrî, na nîkû o magîrîrwe nî gûtûûra.

**27** Ngai aamaûmbire nîguo mamûcaragie wana ethîrwa nî na njîra ya kûvutavutia kuonthe makîmûcaria nîmakûmwona. Nwatî Ngai ndarî varaca mûno na mûndû wana ûmwe wa cietû;

**28** wata ûrîa mûndû ûmwe augîte atîrî,

**28** ‘Ke nîke ûtûmaga tûtûûre,

**28** tûvote kûthiî na twîthîrwe tûrî kîrîa tûrî.’

**28** Andîki amwe enyu nîmaugîte atîrî,

**28** ‘Wa natue na tûrî ciana ciake.’

**28**

**29** Na nîûndû tue tûrî ciana cia Ngai, tûtiagîrîrwe nîgwîciria atî Ngai nî kîndû andû meciragîria kana mathondekaga kuumana na thaavu, sîlûva kana îthiga.

**30** Ngai nîatuîte atî ke ndagûtara mavinda marîa andû mataamwicî. Nwatî rîu ke nîwathaga andû onthe arîa marî kûndû kuonthe merire,

**31** nîûndû nîatuîte mûthenya ûrîa agaatuîra andû onthe a nthî arî na kîvooto. Ke ageeka ûguo na njîra ya mûndû ûrîa athuurîte, na nîwonetie andû onthe atî ûvoro ûcio nî wa ma na njîra ya kûriûkia mûndû ûcio!”

**31**

**32** Na rîrîa andû meegwire Paûlo akîaria ûvoro wîgiî kûriûka, amwe gatagatîrî kao nîmaamûnyûrûririe, nwatî arîa engî makîmwîra atîrî, “Tue nîtûrenda gûkeegua ûkîaria ûvoro wîgiî ûndû ûcio rîngî.”

**33** Kwoguo Paûlo nîwaumire mûcemaniorî ûcio.

**34** Nwatî andû amwe nîmaatuîkire etîkia na makîmûnyita mbaru. Gatagatîrî kao kwarî Dionisio ûrîa warî ûmwe wa athuuri a Kîamma Kîam Areopago na mûka wetagwa Damari wa vamwe na andû engî.

# Ciîko 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo arî Korinitho

## Paûlo nîwacokire Antiokia

## Apolo arî Efeso na Korinitho

**1** Na vuva wa ûguo, Paûlo nîwaumire Athene na akîthiî Korinitho.

**2** Kûu nîkuo aatûnganire na Mûyahudi wetagwa Akuila waciarîrîtwe Pontasi. Nwatî Akuila marî na Pirisila, ûrîa warî mûndûmûka wake, methîrîtwe maauma Italia, nîûndû Mûthamaki Kilaudio nîwathanîte akauga Ayahudi onthe nwa nginya maume kûu Roma. Nake Paûlo nîwathiîre gûcerera Akuila na Pirisila,

**3** na agîkarania akîrutithanagia wîra nao nîûndû ke aarî mûtumi wa magema wa tao.

**4** Na wa mûthenya wa thavatû arî îvoerorî, Paûlo nîwaranagîria na Ayahudi na Angiriki akîgeria kûmeguithia matuîke etîkia.

**4**

**5** Na rîrîa Sailasi na Timotheo maakinyire maumîte Makedonia, Paûlo nîwambîrîrie gûtûmîra mavinda monthe make na wîra wa kûvunjia na akarutaga ûira kûrî Ayahudi akiugaga atî Jesû nîke Mesaya.

**6** Nao nîmaamûkararirie na makîmûruma. Kwoguo nîwarivarivire rûkûngû kuuma nguorî ciake na akîmeera atîrî, “Mwona mwarega kûvonoka, nî venyu! Nie ndirî vo! Kuuma rîu nie nîngûthiî kûrî andû a ndûrîrî.”

**7** Kwoguo Paûlo nîwaumire kûu îvoerorî na akîthiî gwîkara nyomba kwa mûndû warî mûgooci Ngai wetagwa Titio Jusito. Nyomba ya Titiasi yariganîtie na îvoero rîu.

**8** Kirisipo ûrîa warî mûnene wa îvoero rîu, na andû onthe a mûciî wake nîmeetîkirie Mwathani. Wana andû engî eengî arîa maarî kûu Korinitho nîmaathikîrîrie Paûlo, magîtîkia na makîvatithua.

**8**

**9** Na ûtukû ûmwe Mwathani nîwarîrie Paûlo na njîra ya kîoneki, akîmwîra atîrî, “Tiga kûgîa na guoya. Thiî na mbere kwarîria andû na ndûgakire.

**10** Nie nîrî vamwe nawe, na gûtirî mûndû wana ûmwe ûgûkûtharîkîra agwîke naaî, nîûndû andû eengî îtûûrarî rîîrî nî akwa.”

**11** Kwoguo Paûlo nîwekarire kûu kwa îvinda rîa mwaka ûmwe na nuthu, akîthomithagia andû kiugo Kîam Ngai.

**11**

**12** Na vîndî îrîa Galio aatwirwe mwarîrîria wa Akaia, Ayahudi marî vamwe nîmaanyitire Paûlo, makîmûvira Kîammarî,

**13** na makiuga atîrî, “Mûndû ûyû nîarageria kwîgwithia andû magooce Ngai na njîra îreganîte na watho wetû!”

**13**

**14** Nwatî rîrîa Paûlo aathiîte kwaria, Galio nîwerire Ayahudi atîrî, “Mue Ayahudi! Kethîrwa mûrateta nîûndû wa ûndû ûyû mûcûku wîkîtwe kana nîûndû wa ngero îgeretwe, nie nîngîamûthikîrîria ngirîrîrîtie.

**15** Nwatî maûndû marîa maratûma mûkararanie megiî ciugo, marîîtwa na watho wenyu. Kwoguo mue ene nîmwagîrîrwe nî kûmenya ûrîa mûgwîka. Nie nînarega kûthondeka îtua îgûrû rîa maûndû ta mama!”

**16** Nake Galio nîwamarutûrûrire kûu Kîammarî.

**17** Nao onthe nîmaanyitire Sosithene ûrîa warî mûnene wa îvoero, na makîmûriva Kîamma gîkîonaga. Nwatî Galio ndaatindanîra na ûndû ûcio.

**17**

**18** Na kwa îvinda rîa mîthenya îngî mîîngî, Paûlo nîwekaranirie na etîkia kûu Korinitho. Nîwacokire akîmatiga na agîtwa meri akîthiî Sîria marî na Pirisila na Akuila. Mbere ya kuuma Kenikerea marî merirî, Paûlo nîwenjirwe njuîrî nîûndû aarî na mwîvîtwa mbere ya Ngai.

**19** Na rîrîa maakinyire Efeso, Paûlo nîwatigire Pirisila na Akuila na akîthiî agîtonya îvoerorî na akîaranîria na Ayahudi.

**20** Nao andû nîmaamwîrire ekarakare kwao, nwatî nîwaregire.

**21** Vandû va ûguo, akîmatiga nîwamerire atîrî, “Ngai enda, nie nîngaacoka rîngî kûrî mue.” Nake nîwatwîre meri akiuma kûu Efeso.

**21**

**22** Na rîrîa Paûlo aakinyire Kaisarea, nîwathiîre Jerusalemu, agîkethia andû a kanitha, na agîcoka akîthiî Antiokia.

**23** Na vuva wa gwîkara kuo kwa îvinda rîîgana ûndû mûna, nîwaumire kuo na akîthiî avîtûkîrîrîte vûrûrirî wa Galatia na Furîgia akîûmagîrîria arutwa onthe.

**23**

**24** Na kavindarî wa kau, Mûyahudi ûmwe wetagwa Apolo na waciarîrîtwe Alekisandiria, nîwaûkire kûu Efeso. Ke aarî mûndû waicî kwaria waro na waicî Mandîko Matheru waro.

**25** Ke nîwathomithîtue ûvoro wîgiî Njîra ya Mwathani. Vîndî cionthe ke eethagîrwa ecûrîtwe nî wendi wa kwaria na kûthomithania na njîra îrîa mbaro ûma wîgiî Jesû. Nwatî Apolo aaicî tu ûvatithio wa Johana.

**26** Ke nîwambîrîre kwaria îvoerorî arî na ûmîrîru. Nwatî vîndî îrîa Pirisila na Akuila maamwîgwire, nîmaamûvirire kwao mûciî na makîmûtaarîria na njîra îno mbaro makîria, ûvoro wîgiî Njîra ya Ngai.

**27** Na vîndî îo Apolo nîwatwire atî ke nîakûthiî Akaia. Kwoguo etîkia arîa maarî kûu Efeso nîmaamûmîrîrie na makîandîka maarûa kûrî etîkia arîa maarî Akaia makîmathaitha mamûnyite ûgeni. Na rîrîa Apolo aakinyire kuo, nîwatethirie arîa maatuîkîte etîkia mûno nîûndû wa wega wa Ngai.

**28** Nake nîwakararanirie na Ayahudi na vinya mûno mbere ya andû onthe, na nîwamavootire na njîra ya kwonania kuuma Mandîkorî Matheru atî Jesû nîke Mesaya.

# Ciîko 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo arî Efeso

## Aariû a Sikeva

## Gacagaca îrîa yarî Efeso

**1** Na vîndî îrîa Apolo aarî Korinitho, Paûlo nîwavîtûkîrîre mwena wa rûgûrû na agîkinya Efeso. Nake nîwethîre arutwa amwe kuo

**2** na akîmaûria atîrî, “Mue nîmwamûkîre Roho Mûtheru vîndî îrîa mwatuîkire etîkia?”

**2** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tue wana tûtianegua atî kûrî Roho Mûtheru.”

**2**

**3** Nake Paûlo nîwamaûririe atîrî, “Mue mwavatithirue na ûvatithio ûrîkû?”

**3** Nao nîmaamûcokerie atîrî, “Tue twavatithirue na ûvatithio ûrîa Johana aavunjirie.”

**3**

**4** Nake Paûlo nîwaugire atîrî, “Johana aavatithagia andû arîa merirîte. Ke nîwerire andû a Isiraeli metîkie ûrîa warî aûke vuva wake, na nîke Jesû.”

**4**

**5** Na rîrîa arutwa acio meegwire ûguo, nîmaavatithirue na rîîtwa rîa Mwathani Jesû.

**6** Nake Paûlo nîwamaigîrîre njara na Roho Mûtheru akîmanyûrûrûkîra. Nao nîmaambîrîrie kwaria na nthiomi ng'eni na kûva andû ndûmîrîri îrîa yumîte kûrî Ngai.

**7** Nao andû onthe arîa maarî vo maarî kîndû ta îkûmi na aîrî.

**7**

**8** Na kwa îvinda rîa mîeri îthatû, Paûlo nîwathiîcaga îvoerorî na akavecanaga ûvoro arî na ûmîrîru. Nîwaranagîria na Ayahudi na akageragia kûmeguithia nîguo metîkîre maûndû marîa ke aaragia megiî Ûthamaki wa Ngai.

**9** Nwatî Ayahudi amwe nîmaaûmirie ngoro ciao makîrega gwîtîkia na magîcambîrîria Njîra ya Mwathani andû onthe makîgucaga. Kwoguo Paûlo nîwamatigire, agîoca arutwa makîthiî nao nyombarî ya kûthomithîria andû ya mûndû wetagwa Tairano. Na wa mûthenya wa mûthenya Paûlo nîwaranagîria na andû kuo

**10** kwa îvinda rîa mîaka îîrî. Na nîûndû wa ûguo, Ayahudi onthe na andû a ndûrîrî onthe arîa maarî kûu vûrûrirî wa Asia, nîmegwire kiugo Kîam Mwathani.

**10**

**11** Ngai nîwaringire ciama cia mwanya mûno na njîra ya Paûlo.

**12** Andû amwe nîmoocire itambaa na nguo irîa ke aatûmîrîte na makîivira kûrî arwaru. Nao andû acio meka ûguo, arwaru nîmaavonire na maroho macûku makîrutûrûrwa kuuma kûrî o.

**13** Nao Ayahudi amwe nîmaaûrûraga na makarutûrûraga maroho macûku kuuma kûrî andû. Ayahudi acio wa nao nîmaageririe gûtûmîra rîîtwa rîa Mwathani Jesû kûrutûrûra maroho macûku kuuma kûrî andû. Nao nîmeraga maroho macûku atîrî, “Na rîîtwa rîa Jesû ûrîa Paûlo avunjagia, nie nîrakwatha ume ndaarî ya mûndû ûyû!”

**14** Ariû mûgwanja a Sikeva nî meekaga guo. Sikeva aarî Mûyahudi warî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene.

**14**

**15** Naguo roho mûcûku nîwamerire atîrî, “Nie nîmbîcî Jesû, na nîmbîcî ûvoro wîgiî Paûlo; nwatî mue mûrî a?”

**15**

**16** Nake mûndû ûcio warî na roho mûcûku nîwamatharîkîre na vinya mûno. Na nîûndû mûndû ûcio nîwakîririe Ayahudi acio onthe vinya, nîmaaumire kûu nyomba na makîvinyûra maûrîte marî njaga na mativangîtue.

**17** Nao Ayahudi onthe na andû a ndûrîrî onthe arîa maatûûraga kûu Efeso nîmegwire ûvoro ûcio, magîcûrwa nî guoya na magîkumia rîîtwa rîa Mwathani Jesû.

**18** Andû eengî etîkia nîmaambîrîrie kumbûra cararûkû maûndû macûku marîa o meekîte.

**19** Amwe gatagatîrî ka andû arîa maarutaga wîra wa kûragûranîra nîmaaûnganirie mavuku mao ma ûragûranîri na makîmavîvia andû onthe makîonaga. Mavuku mau maarî na thogora wa sîlûva ngiri mîrongo îtano.

**20** Na nîûndû wa maûndû mau ma vinya meekîkîte, andû eengî nîmegwire kiugo Kîam Mwathani na magîtîkia.

**20**

**21** Na rîrîa maûndû mau maarîkirie gwîkîka, Paûlo atongoretue nî Roho nîwatwire îtua atî ke nîakûthiî Jerusalemu avîtûkanîrîrîtie Makedonia na Akaia. Nake nîwaugire atîrî, “Nie narîkia kûthiî Jerusalemu, nîngûcoka kûthiî gûcera Roma.”

**22** Paûlo nîwatûmire Timotheo na Erasito, atethia ake aîrî, akîmeera mathiî Makedonia, nwatî ke mwene nîwekarire kûu Asia kwa îvinda.

**22**

**23** Na îvindarî rîu kûu Efeso nîkwagîre na mathîna meengî mûno nîûndû wa Njîra ya Mwathani.

**24** Mûndû ûmwe warî mûturi wa indo cia sîlûva, wetagwa Demetirio nîwandîkîte andû eengî nîguo maturage mîvuanano ya sîlûva yonekanaga îkariî ta ngai ya mûndûmûka îrîa yetagwa Aritemi. Nao aturi acio nîmaagîcaga na umithio mûnene mûno kuumana na wîra ûcio.

**25** Nake Demetirio nîwetire aturi acio ake, makîgomana vamwe na arîa engî maarutaga wîra wata ûcio wao na akîmeera atîrî, “Andû aya, mue nîmwîcî atî ûtonga wetû umanaga na wîra ûyû.

**26** Rîu mue nîmûreyonera na mûkeîguîra maûndû marîa Paûlo areka. Ke augaga atî ngai cia mîvuanano irîa ithondeketwe na njara cia andû tî ngai cia ma. Ke nîarîkîtie kwîgwithia na akagarûra andû eengî arîa marî gûkû Efeso na arîa marî Asia vakuvî yonthe.

**27** Kûronekana kûrî na ûgwati. Wîra ûyû wetû nîûkûgîa na îgweta rîcûku. Na twa ûguo wonga, andû nîmakwambîrîria gwîciiria atî hekarû ya ngai îo ya Aritemi ndîrî na vata. Ûnene wa ngai îo nîûgûcûkangua. Aritemi nîyo ngai ya mûndûmûka îrîa îgoocagwa nî andû onthe arîa marî Asia na marî kûndû kuonthe kwa nthî!”

**27**

**28** Na rîrîa andû acio meegwire ûguo, nîmaarakarire mûno na makîambîrîria kugîrîria atîrî, “Aritemi, ya andû a Efeso nî nene!”

**29** Kwoguo kûu îtûûrarî rîu rîonthe nîgwecûrire înegene. Nakîo kîrîndî nîkîanyitire Gaio na Arisitariko, andû aîrî a kuuma Makedonia arîa maathiîcanagia na Paûlo, na makîvinyûra nao nyombarî ya kwonanîrua mîthako.

**30** Paûlo nîwendaga kuumîra mbere ya kîrîndî nîguo akîarîrie, nwatî etîkia matiamwîtîkîria.

**31** Wana nginya atongoria amwe a kuuma Asia arîa maarî arata a Paûlo, nîmaatûmanire ndûmîrîri kûrî ke makîmûthaitha ndagetîkîre kûthiî nyombarî îo ya kwonanîrua mîthako.

**32** Andû amwe maaugagîrîria ûndû ûmwe, na amwe makaugagîrîria ûndû wîngî. Kûu mûcemaniorî ûcio nîkwagîre na kîvîngîcano kînene mûno na andû eengî gatagatîrî ka arîa maarî kuo matiamenya kîrîa gîatûmîte magomane vamwe.

**33** Nao Ayahudi amwe nîmaarûngamirie Alekisanda mbere ya andû na makîmwîra ûrîa agwîka. Nake Alekisanda nîwambararirie njara na kûrî andû akîmaveneria makire nîguo eyarîrîrie.

**34** Nwatî vîndî îrîa o maamenyire atî Alekisanda aarî Mûyahudi, onthe marî vamwe nîmaaugîrîrie ûndû ûmwe kwa îvinda rîa mathaa maîrî makiugaga atîrî: “Aritemi ngai ya mûndûmûka ya andû a Efeso nî nene!”

**34**

**35** Na mûthiiarî karani wa îtûûra rîu nîwavotire gûkiria andû. Nake nîwaugire atîrî, “Mue andû aya a Efeso! Nîkûrî mûndû wana ûmwe ûtethagîrwa aicî atî îtûûra rîa Efeso nîkuo kwîthagîrwa kwigîtwe hekarû ya Aritemi, ngai ya mûndûmûka îrîa nene na gûkaigwa îthiga rîa ngai îo rîrîa rîtheru na rîagwîre kuuma îgûrû?

**36** Na nîûndû gûtirî mûndû wana ûmwe ûngîvota kuga atî ûndû ûyû tî wa ma, mue mwagîrîrwe nî kûvoorera na mûtigeeke ûndû wana ûrîkû mûtagwîciria.

**37** Mue nîmue mûretete andû aya gûkû, nwatî o matirumîte ngai yetû ya mûndûmûka wana kana makaîa kîndû wana kîrîkû kuuma hekarûrî ciake.

**38** Ethîrwa Demetirio na aturi acio ake nîmarî na ûndû mangîthitanga mûndû wana ûmwe naguo, tue tûrî na acirithania na mîthenya îrîa îtuîtwe ya kûthitangana magootirî. Tiga o mathiî makathitanganîre kuo.

**39** Nwatî ethîrwa mue mûrî na ûndû wîngî mûrenda kwarîrîria, ûndû ûcio nîûgaatuwa mûcemaniorî ûrîa tûthiîcaga wa andû a îtûûra.

**40** Nîûndû wa maûndû marîa mekîka ûmûnthî, kûrî na ûgwati na nwa tûthitangwe nîûndû wa gûtûma kûgîe na gacagaca. Tue tûtingîvota kûvecana gîtûmi Kîam înegene rîîrî, na tûtirî na ûndû mwaro tûngîvecana nîûndû wa rîo.”

**41** Nake karani wa îtûûra arîkia kuga maûndû mama, nîwerire andû mathiî.

# Ciîko 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwathiîre Makedonia na Akaia

## Paûlo nîwathiîre Turoasi riita rîa mûthiia

## Rûgendo rwa Paûlo rwa kuuma Turoasi kûthiî Mileto

## Mîario ya Paûlo akiugîra athuuri a Efeso ûvoro

**1** Na vîndî îrîa înegene rîathirire, Paûlo nîwetire arutwa vamwe. Nake arîkia kûmava ciugo cia kûmaûmîrîria, nîwamaugîre ûvoro na akîmatiga akîthiî Makedonia.

**2** Paûlo nîwaririe maûndû meengî ma kûmîrîria arutwa a kûndû kuonthe kûrîa ke aavîtûkîrîre akîthiî Makedonia. Nake nîwacokire akîthiî Ngiriki,

**3** kûrîa ke eekarire kwa îvinda rîa mîeri îthatû. Nwatî vîndî îrîa ke evaaragîria gûtwa meri athiî Sîria, nîwamenyire atî Ayahudi amwe nîmaavangaga kûmûûraga. Kwoguo Paûlo nîwatuire acoke akîvîtûkîra Makedonia akîthiî Sîria.

**4** Nao andû arîa maathiîcanirie nake maarî Sopateri mûrû wa Pirasi wa kuuma îtûûrarî rîa Berea; Arisitariko na Sekundu a kuuma îtûûrarî rîa Thesalonike; Gayo wa kuuma îtûûrarî rîa Deribe; Tukiko na Tirofimo a kuuma vûrûrirî wa Asia; na Timotheo.

**5** Nao andû aya nîmaathiîre mbere yetû na magîtweterera Turoasi.

**6** Natue nîtwatwîre meri tûkiuma Filipi vuva wa kîrugo Kîam Mîgate Îrîa îtarî mîkîre ndawa ya kwimbia. Na vuva wa mîthenya îtano nîtwamethîre Turoasi, kûrîa tue twekarire kwa îvinda rîa mîthenya mûgwanja.

**6**

**7** Na Jumamosi kîvwaî, nîtwacemanîtie vamwe nîûndû wa ngwatanîro ya kwenyûrana mîgate. Nake Paûlo nîwarîrie andû nginya ûtukû gatagatî nîûndû nîwavangîte nîakuuma kûu mûthenya ûcio wîngî.

**8** Nakuo nyomba ya îgûrû kûrîa tue twacemanîte, nîkwarî na taa nyîngî ciaakanaga.

**9** Mwanake ûmwe wetagwa Eutîko nîwekarîte ndiricarî. Na wa ûrîa Paûlo aathiîcaga na mbere kwaria nwaguo Eutîko athaagîrîrua nî toro. Na mûthiiarî ke nîwanyitirwe nî toro viû na akîgwa nthî kuuma ngorovarî ya kathatû. Rîrîa maamwocire, aarî mûkuû.

**10** Paûlo nîwanyûrûrûkire kûrî Eutîko, akîînamîrîria varî ke, akîmûkumbatîria na akiuga atîrî, “Tigani kûmaka! Ke arî mwoyo!”

**11** Nake Paûlo nîwacokire akiunûkia nyomba ya îgûrû, akîenyûra mûgate na akîrîa. Ke nîwamaarîrie gwa kavinda karaca nginya gûgîkîa na agîcoka akîmatiga.

**12** Nao nîmeenûkirie mwanake ûcio arî mwoyo, na ûndû ûcio ûgîtûma maûmîrîrie mûno.

**12**

**13** Tue nîtwatwîre meri na tûkîthiî Asosi mbere ya Paûlo, nîûndû ke nîwatuîte athiî kuo na magûrû. Kûu Asosi nîkuo twarî tûmûkuîre na meri.

**14** Na rîrîa ke aatwîthîrîrie Asosi, nîtwamûkuuire na meri na tûkîthiî îtûûrarî rîa Mitîlini.

**15** Tue nîtwathiîre tûrî merirî kuuma Mitîlini na mûthenya ûcio wîngî tûgîkinya kûndû kwarî gûkuvî na gîcîgîrîra gîa Kiosi. Vuva wa mûthenya ûmwe nîtwakinyire gîcîgîrîrarî gîa Samosi, na mûthenya ûcio warûmîrîrîte tûgîkinya Mileto.

**16** Paûlo nîwatuîte athiî avîtûkanîtie Efeso, nîûndû ke ndeendaga gwîkara kavinda karaca kûu vûrûrirî wa Asia. Eevîkîte ûguo nîguo kûngîvoteka akinye Jerusalemu mûthenya wa Pentekosto.

**16**

**17** Kuuma Mileto Paûlo nîwatûmanire Efeso akiuga atûngwe nî athuuri a kanitha.

**18** Rîrîa maathiîre kûrî ke, nîwamerire atîrî, “Mue ene nîmwîcî ûrîa nie natûûraga gatagatîrî kenyu mavinda monthe, kuuma mûthenya wa mbere ûrîa nakinyire gûkû vûrûrirî wa Asia.

**19** Ayahudi nîmaatûmire nthînîke mûno nîûndû wa mîvango yao mîcûku. Nwatî mue nîmwicî atî nie nînatungatagîra Mwathani nîrî na wînyivia mwîngî na mavinda meengî ngetûrûraga methori.

**20** Mue nîmwîcî nînaamûvunjîrie na ndiamûthithaga ûndû wana ûrîkû ûrîa ûngîamûgunire. Mue nîmwîcî nînavunjirie na ngîthomithania mbere ya andû na ngîvunjia mîciîrî yenyu.

**21** Nie nînarutire ûira kûrî Ayahudi na andû a Ndûrîrî ngîmeera merire mevia mao, macokerere Ngai na metîkie Mwathani wetû Jesû Kristû.

**22** Na rîu nie nîngûthiî Jerusalemu nîguo mbathîkîre Roho Mûtheru. Na nie ndiramenya maûndû marîa mageekîka nîrî kûu.

**23** Nie ûrîa mbîcî tu nî atî îtûûrarî wa rîonthe Roho Mûtheru nîambîraga atî kûthînua na kwovwa njeera nîkûmbetererete.

**24** Nwatî ndionaga mwoyo wakwa ûrî na vata wana vanini. Ûndû ûrîa ûrî na vata nî kûrîkia wîra na gûkinyîra mûthiia wa ûtungati ûrîa Mwathani Jesû aamveere ndute, naguo nî kûvecana Ûvoro Mwaro wîgiî wega wa Ngai.

**24**

**25** “Na rîu nie nîmbîcî atî mue muonthe arîa mvunjîrîtie ûvoro wîgiî Ûthamaki wa Ngai mûtigaacoka kûmona rîngî.

**26** Kwoguo ûmûnthî ûyû nie nîvîta atî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu angîkaaûra, nie ndikaûrua nthakame yake,

**27** nîûndû nie ndianamûthitha ûndû wana ûmwe wa marîa Ngai avangîte gwîka.

**28** Kwoguo îîmenyagîrîreni na mûmenyagîrîreni ndîthia îrîa Roho Mûtheru amûtuîte amenyereri a yo. Îthagîrwani mûrî arîthi a kanitha wa Ngai, ûrîa ke aatwire wake na njîra ya gîkuû Kîam Mûriû wake.

**29** Nie nîmbîcî atî narîkia kûthiî, andû amwe mekariî ta ciathi mbaganu nîmagaaûka na matigaacaîra ndîthia.

**30** Wana nginya gatagatîrî kenyu nîgûkaumîra andû amwe makaaragia maveeni makîgeria kûgucîrîria arutwa nîguo mamarûmîrîre.

**31** Kwoguo îîmenyagîrîreni! Vîndî cionthe ririkanagani kwa îvinda rîa mîaka îthatû nie ndiatiga kûmûkaania ngîtûrûraga methori ûtukû na mûthenya.

**31**

**32** “Rîu nie nîramwiga njararî cia Ngai na ûvororî wîgiî wega wake. Wega ûcio wake nwa ûvote kûmûva vinya na wavota gûtûma mûgîe na îgai rîa irathimo irîa Ngai aigîrîte andû onthe ake atheru.

**33** Nie ndianacumîkîra sîlûva, thaavu kana nguo cia mûndû wana ûrîkû.

**34** Mue ene nîmwîcî atî nie nîndutîte wîra na njara ino ciakwa nîguo mone indo cionthe irîa nie na arîa tûrekaranagia nao tûravataraga.

**35** Nie nînîmwonetie maûndûrî monthe atî wata ûrîa naarutaga wîra nîrî na kîîo kîîngî wa namue nwa nginya mwîkage guo nîguo mûtethagie andû arîa matarî na vinya. Nie nînîmwîrîte mûririkanage ciugo irîa Mwathani Jesû ke mwene aaugire atîrî, ‘Nîkwîthagîrwa kûrî na gîkeno makîria mûndû akîvecana gûkîra akîvewa.’ ”

**35**

**36** Na vîndî îrîa Paûlo aarîkirie kuga ûguo, ke nîwaturirie maru vamwe na andû acio onthe, na makîvoya.

**37** Andû onthe nîmaarîrire, makîmûmumunya na makîmugîra ûvoro.

**38** Nîmegwire kîeva mûno nîûndû nîwamerîte atî tî macoka kûmwona rîngî. Nao nîmaamumagaririe makîmûkinyia merirî.

# Ciîko 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwathiîre Jerusalemu

## Paûlo nîwacerere Jakovu

## Paûlo nîwanyitirwe arî hekarûrî

## Paûlo nîwageririe kwîyarîrîria

**1** Rîrîa twarîkirie kûmaugîra ûvoro, nîtwatwîre merirî na tûkîthiî tûrûngîrîrîtie tûgîkinya gîcîgîrîrarî gîa Kosi. Naguo mûthenya ûcio wîngî nîtwakinyire gîcîgîrîrarî Kîam Rodesi, na kuuma kûu tûkîthiî îtûûrarî rîa Patara.

**2** Na kûu nîtwethîrîrie meri yathiîte vûrûrirî wa Foenike, kwoguo nîtwamîtwîre na tûkîthiî.

**3** Natue nîtwakinyire vakuvî mûno na gîcîgîrîra gîa Kuporo. Nîtwavîtûkire tûgîkîonaga kîrî mwena wa rûgûrû na tûkîthiî tûgîkinya Sîria. Natue nîtwatiramire îtûûrarî rîa Turo kûrîa meri yathiîte kûrutwa mîrigo.

**4** Rîrîa twacaririe arutwa kûu Turo na tûkîmona, nîtwekaranirie nao kuo mîthenya mûgwanja. Nao monetue nî Roho Mûtheru nîmeerire Paûlo ndakathiî îtûûrarî rîa Jerusalemu.

**5** Na rîrîa kavinda getû ga gwîkarania nao kaathirire, nîtwaumire kuo tûkîthiî na mbere na rûgendo rwetû. Nao arutwa onthe vamwe na aka ao na ciana, nîmaatumagaririe magîtûkinyia nja ya îtûûra rîu. Tuonthe nîtwaturirie maru vau rûtererî rwa îria na tûkîvoya.

**6** Na rîrîa twarîkirie kuganîra ûvoro, o nîmaacokire mîciî kwao, natue tûgîtwa merirî tûkîîthiîra.

**6**

**7** Nîtwathiîre na mbere na rûgendo rwetû tûrî merirî, na tûkiuma Turo tûgîkinya îtûûrarî rîa Pitolemai, kûrîa twakeethirie ariû na aarî a îthe wetû na tûgîkarania nao mûthenya ûmwe.

**8** Naguo mûthenya ûcio warûmîrîrîte nîtwaumire kûu Pitolemai na tûkîthiî îtûûrarî rîa Kaisarea. Kûu nîtwatonyire nyomba kwa Filipu ûrîa warî ûmwe gatagatîrî ka andû mûgwanja arîa maathuurîtwe matuîke atethereria kûu Jerusalemu.

**9** Nake aarî na erîtu ana mataarî aviku na maarî na kîveo Kîam ûrathi.

**10** Na vuva wa gwîkara kûu mîthenya mînini, mûrathi ûmwe wetagwa Agabo nîwakinyire aumîte Judea.

**11** Nake nîwaûkire kûrî tue, agîoca mûcivi wa Paûlo, akîîova naguo njara ciake na magûrû, na akiuga atîrî, “Roho Mûtheru arauga atîrî: ‘Mwene mûcivi ûyû akoovwa wata ûguo nî Ayahudi arîa marî Jerusalemu na macoke mamûnenganîre kûrî andû a Ndûrîrî.’ ”

**11**

**12** Rîrîa twegwire ûguo, tue na andû arîa engî maarî vo nîtwathaithire Paûlo tûkîmwîra ndakathiî Jerusalemu.

**13** Nwatî nîwatûcokerie atîrî, “Mue mûreka atîa? Mûrarîra methori na mûkambûraga ngoro nîkî? Nie nînîvarîrîtie kwovwa njeera wana gûkua nîrî kûu Jerusalemu nîûndû wa rîîtwa rîa Mwathani Jesû.”

**13**

**14** Tûtiavota kûmwîguithia ndakathiî Jerusalemu. Kwoguo nîtwatigire kûmûthaitha na tûkiuga atîrî, “Wendi wa Mwathani nî wîkwe.”

**14**

**15** Vuva wa gwîkara kûu gwa kavinda, nîtwavarîrie indo cietû na tûkiunûkia Jerusalemu.

**16** Nao arutwa amwe a kuuma îtûûrarî rîa Kaisarea nîmaathiîcanirie natue na magîtûvira nyomba kwa Munasoni ûrîa twathiîte gwîkara gwake. Ke aarî wa kuuma gîcîgîrîrarî gîa Kuporo na aarî ûmwe gatagatîrî ka etîkia arîa a mbere.

**16**

**17** Rîrîa twakinyire Jerusalemu, etîkia arîa maarî kuo nîmaatûnyitire ûgeni macanjamûkîte mûno.

**18** Na mûthenya ûcio wîngî Paûlo nîwathiîcanirie natue kwa Jakuvu, na athuuri onthe a kanitha maarî kuo.

**19** Paûlo nîwamakethirie na akîmeera maûndû monthe marîa Ngai eekîte gatagatîrî ka andû a ndûrîrî na njîra ya wîra wake.

**20** Rîrîa meegwire ûguo, nîmaakumirie Ngai. Nao nîmaacokire makîra Paûlo atîrî, “Mûrû wa îthe wetû, we nîûrona atî Ayahudi ngiri nyîngî nîmatuîkîte etîkia. Nao onthe nîmarûmagîrîra Watho wa Musa marî na kîîo kîîngî mûno.

**21** O nîmerîtwe atî we nîûrathomithia Ayahudi arîa matûûraga mavûrûrirî ma andû a ndûrîrî matiganîrie Watho wa Musa. Na nîmeguîte atî nîûrera Ayahudi acio matikaruithie ciana ciao na matikathîkîre mîtugo ya Kîyahudi.

**22** Na nîûndû nwanginya megue atî we nîwakinya, nîtwîka atîa?

**23** Kwoguo nîtûgûkwîra ûrîa we ûgwîka. Gûkû kûrî na arûme ana mevîtîte.

**24** Thiîcania nao, ûnyitanîre nao îgongoonarî rîao rîa kwîtheria na ûrîve matûmîri mao monthe nîguo menjwe ciongo. Na njîra îno andû onthe makaamenya atî maûndû marîa maregua makwîgiî tî ma ma. Nwatî we mwene nîûtûûraga kûringana na Watho wa Musa.

**25** Nwatî tue nîtûrîkîtie kwandîka maarûa kûrî andû a ndûrîrî arîa matuîkîte etîkia. Nîtûmerîte atî nîtûtuîte na ma atî nwa nginya matige kûrîa irio irîa irutîrîtwe mîvuanano, kûrîa nthakame, kûrîa nyama cia nyamû irîa ciîthagîrwa citîtwe itagwîtûrûra nthakame, na atî o matiagîrîrwe nî gwîka ciîko cia ûmaraa.”

**25**

**26** Kwoguo mûthenya ûcio wîngî Paûlo nîwocire arûme acio ana na akînyitanîra nao îgongoonarî rîao rîa kwîtheria. Nîwacokire akîthiî hekarûrî na akîmenyithania rîrîa mîthenya ya îgongoona rîu rîa kwîtheria îkaathira na rîrîa îtega rîa mûndû wa mûndû rîkaarutwa.

**26**

**27** Nwatî rîrîa mîthenya mûgwanja yatigarîtie vanini îthire, Ayahudi amwe a kuuma vûrûrirî wa Asia nîmoonire Paûlo arî hekarûrî. Nao nîmaaunjugire kîrîndî kîonthe na makînyita Paûlo.

**28** Nao nîmaaugîrîrie atîrî, “Andû a Isiraeli! Tûtethererieni! Mûndû ûyû nîke ûthiîcaga kûndû kuonthe akîthomithagia andû onthe maregane na andû a Isiraeli, Watho wa Musa na hekarû îno. Na rîu ke wana nîwarete amwe a andû a ndûrîrî gûkû hekarûrî na nîmekîrîte kûndû gûkû kwamûrîrîtwe Ngai mûgiro!”

**29** (Ayahudi acio maaugire ûguo nîûndû nîmoonire Turefimo na Paûlo kûu Jerusalemu. Turefimo aarî wa kuuma Efeso, na Ayahudi meciragia atî nî Paûlo wamûretete kûu hekarûrî.)

**29**

**30** Nao andû onthe arîa maarî kûu Jerusalemu nîmaaunjugîkire, magîtitimûka mathiîte na kûrî Paûlo, makîmûnyita, na makîmûruta kûu hekarûrî mamûkururîtie. Nayo mîrango ya hekarû nîyavingirwe wa rîmwe.

**31** Na rîrîa andû acio maageragia kûûraga Paûlo, mûnene ûmwe wa mbûtû ya athigari magana matandatû a Roma, nîwamenyithirue atî kûu Jerusalemu kuonthe kwarî na gacagaca.

**32** Na vîndî wa îo mûnene ûcio wa athigari nîwocire athigari amwe na anene a athigari îgana, na makîvinyûra makîthiî varîa kîrîndî kîu Kîamgomanîte. Na rîrîa andû acio maamwonire arî na athigari nîmaatigire kûriva Paûlo.

**33** Nake mûnene ûcio wa athigari nîwathiîre varîa Paûlo aarî, akîmûnyita na akîathana akiuga Paûlo ovwe na mînyororo îîrî. Nake mûnene ûcio nîwacokire akîûria atîrî, “Mûndû ûyû nû, na ekîte atîa?”

**34** Nao andû amwe arîa maarî kîrîndîrî nîmaaugagîrîria ûndû ûmwe, na arîa engî makaugîrîria ûndû wîngî. Na nîûndû wa înegene rîu mûnene ûcio wa athigari ndaavota kûmenya waro maûndû marîa meekîkîte. Kwoguo nîwathire athigari ake, akîmeera mavire Paûlo kûrîa athigari meekaraga.

**35** Rîrîa maakinyire ngathîrî, athigari nîmaakuire Paûlo nîûndû kîrîndî nîkîamwaganîrîte mûno.

**36** Naguo mûkuvuvu wa andû nîwamarûmîrîrîte ûkiugagîrîria atîrî, “Nîaûragwe!”

**36**

**37** Rîrîa athigari maageririe gûtonyia Paûlo kûu athigari maambîte magema, Paûlo nîwaûririe mûnene wa mbûtû ya athigari atîrî, “We nîûkûmbîtîkîria ngwîre ûndû?”

**37** Nake mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwamwîrire atîrî, “Kinthî we nîwîcî Kîngiriki?

**38** Nie nînîciragia atî we wî Mûmisiri ûrîa îvindarî rînini rîvîtûku ûrambîrîrie thîna ya gûtûma andû maregane na thirikari. Na kinthî we tî we ûratongoririe aûragani arîa ngiri inya mwathiî nao werûrî?”

**39** Nake Paûlo nîwamwîrire atîrî, “Nie nîrî Mûyahudi na naaciarîrwe Tariso vûrûrirî wa Kilikia. Nie nîrî mûndû wa kuuma îtûûrarî rîu rîa vata. Nie nîrakûthaitha ûmbîtîkîrie tu mbarîrie andû.”

**39**

**40** Mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwamwîtîkîrie, kwoguo Paûlo nîwarûngamire vau ngathîrî na akîambararia njara na kûrî andû akîmeera makire. Rîrîa maakirire, Paûlo nîwamaarîrie na Kîhibirania akîmeera atîrî:

# Ciîko 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwaugire ûrîa ke aagarûrûkire

## (

## Ciîko 9.1-19

## ;

## 26.12-18

## )

## Paûlo nîwerirwe nî Ngai akavunjîrie andû a ndûrîrî

## Paûlo nîwavirirwe kîamarî

**1** “Mue ariû a îthe wetû na aa vava, rîu tanthikîrîriani ngîîtetera nîrî ava mbere yenyu!”

**2** Rîrîa Ayahudi meegwire akîmaarîria na Kîhibirania, nîmaakirire wana makîria ya mbere, na Paûlo akîmeera atîrî:

**2**

**3** “Nie nîrî Mûyahudi, na naaciarîrwe Tariso vûrûrirî wa Kilikia, nwatî ngîrererwa gûkû îtûûrarî rîîrî rîa Jerusalemu. Gamalieli nîke wanthomithirie. Ke nîwanthomithirie na njîra îno mbîcûru viû ûvororî wîgiî Watho wa methe metû ma tene. Nie nînatungatagîra Ngai nîrî na kîîo kîîngî mûno wa tamue muonthe arîa mûrî ava ûmûnthî.

**4** Nînaanyariraga andû arîa maarûmagîrîra Njîra îno ya Mwathani. Nînaanyitaga arûme na aka na ngamavingîrithia njeera.

**5** Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene na athuuri onthe a Kîamma nwa marute ûira atî nie nîraria ûma. Nîo maanengeere maarûa nîguo nîivire kûrî ariû na aarî a îthe wetû arîa maarî Damesiki. Kwoguo Nînathiîre kuo, ngînyita andû acio na ngîmarete gûkû Jerusalemu marî oove nîguo maverithue.

**5**

**6** “Ta thaa thita cia mûthenya vîndî îrîa nakinyire vakuvî na Damesiki, ûtheri mûnene nîwaumire îgûrû na ûkîîmûrîka wa rîmwe kuuma mîena yonthe.

**7** Nanie nînaagwîre nthî na ngîgua mûgambo ûkîmbîra atîrî, ‘Saûlo, Saûlo! Ûnyariraga nîkî?’

**8** Nanie nînaûririe atîrî, ‘We wî û, Mwathani?’ Nake nîwambîrire atîrî, ‘Nie nînie Jesû wa Nazarethi, ûrîa ûranyarira.’

**9** Nao andû arîa twarî nao nîmoonire ûtheri ûcio, nwatî matiegua mûgambo wa ûcio wambaragîria.

**10** Nanie nînaûririe atîrî, ‘Nie nîmbîka atîa Mwathani?’ Nake Mwathani nîwanjokerie atîrî, ‘Ûkîra wa rîu, ûthiî Damesiki na wakinya kuo nîûkwîrwa maûndû monthe marîa Ngai avangîte wîke.’

**11** Nînaaremirwe nî kwona nîûndû wa ûtheri ûcio mûnene. Kwoguo andû arîa twarî nao nîmaathiîre manyitîte njara nginya tûgîkinya Damesiki.

**11**

**12** “Na kûu îtûûrarî rîu nîkwarî na mûndû wetagwa Anania. Ke nîwathîkagîra Watho wa Musa mûno na nîwavetwe gîtîîo mûno nî Ayahudi onthe arîa maatûûraga kûu Damesiki.

**13** Nake nîwaûkire kûrî nie, akîrûngama vakuvî nanie na akîmbîra atîrî, ‘Saûlo mûrû wa îthe wetû, coka kwona rîngî!’ Na vîndî wa îo nînavotire kwona rîngî na ngîmûroria.

**14** Nake nîwaugire atîrî, ‘Ngai wa methe metû ma tene nîakûthuurîte nîguo ûmenye wendi wake, wone Ndungata yake îrîa nthingu na wîgue ke agîkwarîria na kanyua gake.

**15** We nîûgûtuîka mûira wake kûrî andû onthe. Ûkaameraga ûvoro wîgiî maûndû marîa wonete na wîguîte.

**16** Na rîu wetererete Ndûî? Ûkîra ûvoe Ngai, ûvatithue na nîûkwoverwa mevia maku.’

**16**

**17** “Nie nînaacokire Jerusalemu. Na rîrîa naavoyaga nîrî hekarûrî, nînaagîre na kîoneki,

**18** na ngîona Mwathani. Nake nîwambîrire atîrî, ‘We îîvîke ume Jerusalemu narua, nîûndû andû arîa marî gûkû tîmetîkîra we ûmarutîre ûira ûrîa ûmbîgiî.’

**19** Nwatî nînaugire atîrî, ‘Mwathani, o ene nîmaicî waro atî nie nînathiîcaga mavoerorî monthe, na arîa maagwîtîkîtie nînaamavingagîra njeera na ngamariva.

**20** O nwa maicî waro atî nie naarî vo vîndî îrîa Stefano, ûrîa warî mûira waku, aaûragirwe. Nie nînetîkanirie na ûndû ûcio. Nao arîa maamûûragire nînaamanyitîre magooti mao.’

**21** Nake Mwathani nîwambîrire atîrî, ‘Thiî rîu, nîûndû nie nîngûgûtûma kûraca ûthiî kûrî andû a ndûrîrî.’ ” Kîrîndî kîu Kîamthikîrîrie Paûlo nginya rîrîa aaugire ûguo.

**21**

**22** Nakîo nîkîambîrîrie kugîrîria atîrî, “Ke nîaûragwe! Ndagîrîrwe nî gûtûûra mwoyo!”

**23** Nao andû acio nîmaaugagîrîria makinainagia nguo ciao na makîûmbûraga rûkûngû.

**24** Nake mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari a Roma nîwathire athigari ake akîmeera mavire Paûlo kûrîa athigari maambîte magema na mamûrive na kîvoko. Mûnene ûcio wa athigari eendaga kûmenya kîrîa gîatûmaga Paûlo augîrîrue ûguo nî Ayahudi acio.

**25** Nwatî rîrîa athigari maamwovire nîguo mamûrive na kîvoko, Paûlo nîwerire mûnene wa athigari îgana ûrîa warûngamîte vakuvî nake atîrî, “Nîmwîtîkîrîtue nî Watho mûrive Mûûroma wana atatuîrîrîtwe atî nîekîte naaî?”

**25**

**26** Rîrîa mûnene ûcio wa athigari îgana eegwire ûguo, nîwathiîre kûrî mûnene wa mbûtû ya athigari na akîmwîra atîrî, “We nîwîka atîa? Mûndû ûcio nî Mûûroma!”

**26**

**27** Nake mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwathiîre kûrî Paûlo na akîmûria atîrî, “Tambîra atîrî, we rî wî Mûûroma?”

**27** Nake Paûlo nîwamûcokerie atîrî, “Ii.”

**27**

**28** Nake mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwaugire atîrî, “Nie nînarîvire mbeca nyîngî mûno nîguo nduîke Mûûroma.”

**28** Nake Paûlo nîwamwîrire atîrî, “Nie naaciarirwe nîrî Mûûroma.”

**28**

**29** Na vîndî wa îo andû arîa maarî matuîrie ûvoro wa Paûlo, nîmaathengutire makiuma varîa ke aarî. Nake mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwatemûkire mûno vîndî îrîa aamenyire atî Paûlo aarî Mûûroma na atî ke nîwamwovithîtie.

**29**

**30** Mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwendaga kûmenya na ma kîrîa gîatûmîte Ayahudi mathitange Paûlo. Kwoguo mûthenya ûcio warûmîrîrîte, mûnene ûcio nîwathanire akiuga anene a athînjîri-Ngai na Kîamma Kîam Ayahudi kîonthe gîcemanie. Nake nîwaugire Paûlo ovorwe mînyororo na avirwe mbere ya Kîamma.

# Ciîko 23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ayahudi nîmaavangire ûrîa makûûraga Paûlo

## Paûlo nîwavirirwe kûrî Mwarîrîria Feliki

**1** Paûlo nîwaroririe athuuri a Kîamma araûkîtie mûno na akiuga atîrî, “Ariû na aarî a îthe wetû, methorî ma Ngai nie nîndûûrîte nîrî na thamiri ntheru nginya mûthenya ûyû wa ûmûnthî.”

**2** Nake Anania ûrîa warî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene nîwathire andû arîa maarûngamîte vakuvî na Paûlo akîmeera maviûkie Paûlo rûvî rwa kanyua.

**3** Nake Paûlo nîwerire Anania atîrî, “Wa nawe Ngai nwanginya akûviûkie. We wîkariî ta rûthingo rûrî rûvake rangi njerû. Wîkarîte vau nîguo ûnduîre kûringana na watho, nwatî we nîkwa ûrauna watho na njîra ya kûmeera mamviûkie rûvî!”

**3**

**4** Nao andû arîa maarûngamîte vakuvî na Paûlo nîmaamûririe atîrî, “Nî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene ûraruma?”

**4**

**5** Nake Paûlo nîwamacokerie atîrî, “Ariû na aarî a îthe wetû, nie ndiraicî atî ke nî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene. Nîkwandîkîtwe mandîkorî matheru atîrî, ‘Ndûkanarie ûndû mûcûku wîgiî mûnene wa andû enyu.’ ”

**5**

**6** Nwatî vîndî îrîa Paûlo aamenyire atî andû amwe arîa maarî Kîammarî kîu maarî Asadukai na engî maarî Afarisai nîwaugîrîrie atîrî, “Arîu na aarî a îthe wetû, nie nîrî Mûfarisai na aciari akwa maarî Afarisai. Nîrî ava ngîcirithua nîûndû wa mwîrîgîrîro ûrîa nîrî naguo atî akuû nîmakaariûka!”

**6**

**7** Rîrîa Paûlo aaugire ûguo, Afarisai na Asadukai nîmaambîrîrie gûkararania na gûkîgîa na ngaûkano kûu gîkundirî kîu.

**8** (Kwagîîre na ngaûkano nîûndû Asadukai maugaga atî gûtirî araika kana maroho na atî andû matikaariûka; nwatî Ayahudi nîmetîkîtie maûndû mau monthe mathatû.)

**9** Kwoguo nîkwagîre na înegene rînene. Nao arimû amwe a watho arîa maarî a gîkundi Kîam Afarisai nîmaarûngamire na makiuga meyûmîrîrîtie atîrî: “Tue tûtirona ûndû mûcûku wîkîtwe nî mûndû ûyû! Nwa kwîthîrwe roho kana mûraika nîke ûramwarîrie!”

**9**

**10** Nacio ngarari nîciengîvire mûno nginya mûnene wa mbûtû ya athigari akîambîrîria kwîgua guoya akîona takwa Paûlo agûtembûranganua tûcunjî nî Ayahudi. Kwoguo mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwathire athigari ake akîmeera manyûrûrûke mathiî varîa Paûlo aarî, mamûrute vo na vinya na mamûvire kûrîa athigari maambîte magema.

**10**

**11** Ûtukû ûcio Mwathani nîwarûngamire vakuvî na Paûlo na akîmwîra atîrî, “Ûmîrîria! Nîûndû wata ûrîa we waruta ûira ûmbîgiî kûrî andû arîa marî gûkû Jerusalemu nwa ta guo ûkaaruta ûira ûmbîgiî kûrî andû arîa marî Roma.”

**11**

**12** Rîrîa gwakeere, Ayahudi nîmaathondekire mûvango wa ûrîa makûûraga Paûlo. Nîmaacokire makîîvîta atî matingîrîa kana manyue kîndû matambîte kûûraga Paûlo.

**13** Nakuo kwarî na makîria ya Ayahudi mîrongo îna arîa maathondekaga mûvango ûcio.

**14** Nao nîmaathiîre kûrî anene a athînjîri-Ngai na athuuri na makîmeera atîrî, “Tue nîtwevîta tûrî vamwe atî tûtingîrîa kana tûnyue kîndû tûtambîte kûûraga Paûlo.

**15** Kwoguo tûrenda mue vamwe na athuuri a Kîamma Kîam Ayahudi mûtûmane kûrî mûnene wa mbûtû ya athigari a Roma muge mûreterwe Paûlo, mwîtuîte takwa mûrenda kûmenya waro ûvoro ûmwîgiî. Nwatî nîtûkwîthîrwa twîvarîrîtie kûmûraga wana atarî mûkinyu gûkû.”

**15**

**16** Nake mwanake ûmwe wa mwarwang'ina na Paûlo nîwegwire ûvoro wîgiî mûvango ûcio. Kwoguo mwanake ûcio nîwathiîre kûrîa athigari maarî na akîîra Paûlo.

**17** Paûlo nîwacokire agîîta mûnene ûmwe wa athigari îgana na akîmwîra atîrî, “Tavira mwanake ûyû kûrî mûnene wa mbûtû ya athigari nîûndû arî na ûndû arenda kûmwîra.”

**18** Nake mûnene ûcio wa athigari îgana nîwavirire mwanake ûcio kûrî mûnene wa mbûtû ya athigari na akîmwîra atîrî, “Mûndû ûrîa wovetwe njeera wîtagwa Paûlo ambîtire na ambûria ndete mwanake ûyû kûrî we, nîûndû arî na ûndû arenda gûkwîra.”

**18**

**19** Nake mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwanyitire mwanake ûcio njara, akîmûtongoreria makîthiî vandû vataarî na andû na akîmûria atîrî, “Ûrenda kûmbîra atîa?”

**19**

**20** Nake mwanake ûcio nîwamwîrire atîrî, “Ayahudi nîmarîkîtie gwîtîkanîria makûûrie wîtîkîre Paûlo akaanyûrûrûkua Kîammarî Kîamo rûyû. O maretua atî nî Kîamma Kîamo kîrenda kûmenya waro ûvoro ûmwîgiî.

**21** Nwatî ndûgetîkîre nîûndû nîkûrî na andû makîria ya mîrongo îna makwîthitha na mamweterere. O nîmarîkîtie kwîvîta atî matingîrîa kana manyue kîndû matambîte kûûraga Paûlo. Nîmevarîrîtie gwîka ûguo na nîkwa metererete îtua rîaku.”

**21**

**22** Kwoguo mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwathire mwanake ûcio atîrî, “Ndûkanere mûndû wana ûrîkû atî we nîwamenyithia ûvoro wîgiî mûvango wao.” Mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwacokire akîîra mwanake ûcio aumagare athiî.

**22**

**23** Nake mûnene wa mbûtû ya athigari nîwacokire agîîta anene aîrî a athigari îgana na akîmeera atîrî, “Nîrenda andû a kûthiî Kaisarea. Varîria athigari magana maîrî, na methîrwe marî vamwe na athigari mîrongo mûgwanja arîa marûaga matûîte mbarathi, na athigari magana maîrî arîa marûaga na matumû. Andû acio mevarîrie makaauma gûkû thaa îthatû cia ûtukû.

**24** Varîriani mbarathi irîa ikaathiî ikuuîte Paûlo nîguo mûkaamûkinyia kûrî mûnene Feliki mûmûmenyererete.”

**25** Mûnene ûcio wa mbûtû ya athigari nîwacokire akîandîka maarûa yaugaga atîrî:

**25**

**26** “Nie Kilaudio Lîsia, nînagûkethia we mûnene mûgathe Feliki.

**27** Ayahudi nîmaranyitîte mûndû ûyû na maratigarîtie vanini mûno kûmûûraga. Na rîrîa nîramenyire atî ke nîwa Roma, nînîrathiîre tûrî vamwe na athigari akwa na tûkîmûtigithia.

**28** Na nîûndû nînîrendaga kûmenya maramûthitangaga nîkî, nînîramûnyûrûrûkirie Kîamarî Kîamo.

**29** Nînîramenyire atî Ayahudi marathitanga Paûlo nîûndû nîaregete tûmaûndû tûmwe twa watho wao. Nwatî gûtirî ûndû wana ûmwe ekîte ûngîtûma atuîrîrwe kûûragwa kana kwovwa njeera.

**30** Rîrîa nîramenyire atî Ayahudi amwe nîmarenda kûmûûraga, nîratuire aretwe kûrî we wa rîmwe. Nînîracokire nera amûthitangi maûke kûrî we nîguo makwîre maûndû marîa maramûthitanga namo.”

**30**

**31** Kwoguo kûringana na ûrîa athigari maataarîtwe, nîmoocire Paûlo ûtukû wa ûcio na makîmûvira îtûûrarî rîa Antipatirisi.

**32** Na mûthenya ûcio warûmîrîrîte, athigari arîa marûaga matwîte mbarathi nîmaathiîre Kaisarea marî vamwe na Paûlo, nwatî athigari acio engî nîmaacokire kûrîa maambîte magema.

**33** Rîrîa athigari arîa marûaga matwîte mbarathi maakinyire Kaisarea, nîmaakinyirie maarûa îo kûrî mûnene Feliki na makînenganîra Paûlo kûrî ke.

**34** Mûnene ûcio nîwathomire maarûa îo na akîûria Paûlo atîrî, “We-î, wî wa kuuma kû?” Na rîrîa aamenyire atî Paûlo aarî wa kuuma Kilikia,

**35** nîwamwîrire atîrî, “Nie ngaakûthikîrîria vîndî îrîa arîa makûthitangîte magaakinya.” Nake mûnene ûcio nîwacokire akîathana akiuga Paûlo arangîrwe arî kûu mûciî ûrîa watumîtwe nî Herode.

# Ciîko 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwathitangirwe

## Paûlo nîwetetere arî mbere ya Feliki

## Paûlo nîwarîrie Feliki na Durusila

**1** Vuva wa mîthenya îtano, Anania ûrîa warî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene nîwanyûrûrûkire Kaisarea arî vamwe na athuuri amwe na wakiri ûmwe wetagwa Teritulo. Nao nîmaaumîre vau mbere ya mwarîrîria Feliki na makîmûva mateta mao megiî Paûlo.

**2** Na rîrîa Paûlo eetirwe, Teritulo nîwambîrîrie kûmûthitanga akiugaga atîrî:

**2** “Mûgathe Feliki! Tue nîtwîthîrîtwe tûrî na thayû gwa kavinda karaca na moogarûrûku marî na ûvatari nîmekîkîte gûkû gwetû vûrûrirî nîûndû we wî mûtongoria mûûgî.

**3** Tue nîtwamûkîrîte maûndû mama vîndî cionthe na kûndû kuonthe na tûrî na ngatho nyîngî mûno kûrî we.

**4** Nwatî ndirenda gûgûteera mavinda maku makîria. Kwoguo nîrakûthaitha wenda tu ûthikîrîrie tûkûve ûvoro na njîra nguvî.

**5** Tue nîtûrîkîtie kwona atî mûndû ûyû nî mûcûku. Ke nîwambagîrîria gacagaca gatagatîrî ka Ayahudi onthe arîa marî nthî yonthe, na nîke mûtongoria wa Kîamma Kîam Anazari.

**6** Wana nîarageragia gûcûkangia hekarû îgîe mûgiro, nwatî nîtûramûnyitire. [Tue nîtûngîramûtuîrîre kûringana na watho wetû,

**7** nwatî mûnene wa mbûtû ya athigari a Roma ûrîa wîtagwa Lîsia nîaraûkire na agîtûmîra vinya nyîngî mûno akîmûruta njararî cietû.

**8** Lîsia nîaratwathire agîtwîra nwanginya tûthitange Paûlo we ûkîgucaga.] We ûngîmûria ciûria, nîûkûvota kûmenya kuuma kûrî ke ûvoro wîgiî maûndû monthe marîa tûramûthitanga nîûndû wamo.”

**9** Ayahudi acio engî wa nao nîmaathitangire Paûlo na makiuga atî maûndû mau monthe maarî ma ma.

**9**

**10** Nake mûnene ûcio nîwavenerie Paûlo arie, na Paûlo akiuga atîrî,

**10** “Nie nîmbîcî atî we wîthîrîtwe ûrî mûcirithania wa vûrûri ûyû gwa kavinda ka mîaka mîîngî. Kwoguo nîrî na gîkeno ngîîtetera nîrî mbere yaku.

**11** Ûngîtuîria we mwene nwa ûmenye atî wana tî mîvîtûku mîthenya îkûmi na îîrî kuuma nie nathiî Jerusalemu kûgooca Ngai.

**12** Ayahudi matiambîthîra tûgîkararanagia na mûndû wana ûrîkû nîrî hekarûrî, wana kana ngiunjuga kîrîndî nîrî mavoerorî kana nîrî îtûûrarî.

**13** O wana matingîvota gûkwonia atî maûndû mau rîu maranthitanga nîûndû wamo nî ma ma.

**14** Nwatî ûndû ûrîa ngwîtîkîra nî atîrî: Nie ngoocaga Ngai wa methe metû ma tene nîrî mûrûmîrîri wa Njîra ya Jesû. Ayahudi maugaga atî Njîra îo nî ya maveeni. Wana nîmbîtîkîtie maûndû monthe marîa mandîkîtwe Wathorî wa Musa na mavukurî ma arathi.

**15** Nie nîrî na mwîrîgîrîro kûrî Ngai wata ûrîa andû aya o ene marî naguo, atî andû onthe arîa aro na acûku, nîmakaariûka.

**16** Kwoguo vîndî cionthe nie ngeragia gwîka wa ûrîa nîngîvota, nîguo mbîthagîrwe nîrî na thamiri ntheru methorî ma Ngai na ma andû.

**16**

**17** “Na vuva wa gwîkara kavinda karaca ndathiîte Jerusalemu, nînaacokire kuo nthiîte kûvira mbeca kûrî andû etû na kûruta magongoona.

**18** Rîrîa naarutaga magongoona nîrîo Ayahudi maambîthîrîrie nîrî hekarûrî. Nie naarî mûrîkiu mambura ma kwîtheria, na gûtirî kîrîndî twarî nakîo na gûtiarî na gacagaca.

**19** Nwatî kuo kwarî na Ayahudi amwe a kuuma Asia. Magîrîrwe nî kwîthîrwa marûngamîte ava mbere yaku makînthitanga ethîrwa kûrî ûndû wana ûmwe mangînthitanga naguo.

**20** Kana Ayahudi aya marî ava makwîre nî ngero îrîkû moonire mbîkîte vîndî îrîa netetere nîrî mbere ya Kîamma.

**21** Nwatî nîkûrî na ûndû ûmwe nekire. Vîndî îrîa naarûngamîte mbere yao nînaugîrîrie atîrî: ‘Nie nîracirithua ûmûnthî nîmue nîûndû nîmbîtîkîtie atî akuû nîmakaariûka.’ ”

**21**

**22** Feliki nîwamenyete waro ûvoro wîgiî Njîra ya Mwathani. Kwoguo nîwatîririe ciira îo na akîmeera atîrî, “Nie ngaatua ciira îno yenyu rîrîa Lîsia mûnene wa mbûtû ya athigari a Roma akaanyûrûrûka aûke gûkû.”

**23** Feliki nîwathire mûnene wa athigari îgana akîmwîra Paûlo ekare arî mûrangîre, nwatî amûvecage wîathi mûnini na etîkagîrie arata ake mamûviragîre kîndû wa kîonthe kîrîa angîvatara.

**23**

**24** Vuva wa mîthenya mînini Feliki nîwakinyire marî na mûka Durusila warî Mûyahudi na akiuga Paûlo avirwe kûrî ke. Nake nîwathikîrîrie Paûlo akîaria ûvoro wîgiî gwîtîkia Kristû Jesû.

**25** Nwatî vîndî îrîa Paûlo aathiîcaga na mbere kwaria ûvoro wîgiî ûthingu, ûvoti wa kwatha merirîria ma mwîrî na mavinda marîa Mûthenya wa îtuîro ûgaakinya, Feliki nîwanyitirwe nî guoya na akiuga atîrî, “We nwa ûthiî rîu. Nagîa na kanya nîngaagwîta rîngî.”

**26** Na vîndî wa îo Feliki aarî na mwîrîgîrîro atî Paûlo nîakûmûva mbeca. Kwoguo Feliki nîwekaraga agîtûmanaga atî Paûlo avirwe kûrî ke na akarangagia nake.

**26**

**27** Rîrîa mîaka îîrî yavîtûkire, Porikio Fesito nîwocire wîra wa Feliki, na agîtuîka mûnene wa thirikari. Feliki nîwendaga kwîyendithia kûrî Ayahudi, kwoguo nîwatigire Paûlo arî njeera.

# Ciîko 25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwacokirie ciira riiko kûrî Mûthamaki

## Paûlo arî mbere ya Angiripa na Banîci

**1** Mîthenya îthatû yathira kuuma Fesito atuîka mwarîrîria wa thirikari, nîwaumire Kaisarea akiunûkia Jerusalemu.

**2** Anene a athînjîri-Ngai na atongoria a Ayahudi nîmaathitangire Paûlo kûrî Fesito. Nao nîmaathaithire Fesito makîmûûria

**3** etîkîre Paûlo aretwe Jerusalemu nîûndû nîmaavangîte kûmûûraga arî njîrarî athiîte.

**4** Nake Fesito nîwamacokerie atîrî, “Paûlo aigîtwe ovetwe njeera Kaisarea na nie mwene nîmvangîte gûcoka kuo vuva wa kavinda kanini.

**5** Kwoguo tigani atongoria amwe gatagatîrî kenyu manyûrûrûkanie nanie Kaisarea nîguo mathiî makathitange mûndû ûcio ethîrwa nîekîte ûndû mûcûku.”

**5**

**6** Fesito nîwekaranirie nao mîthenya înana kana îkûmi na agîcoka akînyûrûrûka Kaisarea. Na mûthenya ûcio wîngî, Fesito nîwatonyire îgootirî, agîkarîra gîtî arî mûtucanîri ciira na akîathana Paûlo atonyue kuo.

**7** Rîrîa Paûlo aakinyire, Ayahudi arîa maanyûrûrûkîte kuuma Jerusalemu nîmaarûngamire mamûthiûrûrûkîrîtie na makîambîrîria kûmûthitanga na maûndû meengî macûku marîa mataavota kwonania ûma wamo.

**8** Nwatî Paûlo ke mwene nîwetetere akiuga atîrî: “Gûtirî ûndû nie mbîkîte ûreganîte na watho wa Ayahudi, kana ûreganîte na hekarû wana kana ûreganîte na mûthamaki wa Roma.”

**8**

**9** Nwatî Fesito nîwendaga kwîyendithia kûrî Ayahudi. Kwoguo nîwaûririe Paûlo atîrî, “We nwa wende kûthiî Jerusalemu nîguo ngagûcirithîrie kuo îgûrû rîa maûndû mama?”

**9**

**10** Nake Paûlo nîwamûcokerie atîrî, “Nie rîu nûngamîte îgootirî rîa Mûthamaki wa Roma kûrîa andû matucagîrwa, na nîkuo mbagîrîrwe nî gûcirithîrua. Gûtirî ûndû mvîtîrîtie Ayahudi naguo. We mwene nîwîcî ûguo waro.

**11** Ethîrwa nîmunîte watho na ngeka ûndû ûngîtûma nduîrwe kûûragwa, nie ndirauga ndigatuîrwe kûûragwa. Nwatî ethîrwa maûndû mau nthitangîtwe nîûndû wamo matirî na ûma, gûtirî mûndû ûrî na kîvooto gîa kûnenganîra kûrî o. Nie nînacokia ciira riiko kûrî mûthamaki wa Roma.”

**11**

**12** Rîrîa Fesito aarîkirie kwaranîria na andû arîa maamûtaaraga, nîwacokerie Paûlo atîrî, “We nîwacokia ciira riiko kûrî mûthamaki wa Roma. Kwoguo nîûkûthiî kûrî mûthamaki wa Roma.”

**12**

**13** Mîthenya mînini yarîkia kûvîtûka, Mûthamaki Angiripa na Banîci nîmaakinyire Kaisarea mathiîte gûcerera na kûnyita Fesito ûgeni.

**14** Nîwataarîrie mûthamaki ûvoro wîgiî Paûlo na akiuga atîrî: “Ava varî na mûndû watigirwe arî njeera nî Feliki.

**15** Rîrîa naathiîre Jerusalemu, anene a athînjîri-Ngai na athuuri a Ayahudi nîmaaûkire kûmûthitanga kûrî nie na makîmbîra nîmûtuîre.

**16** Nwatî nînameerire atî tue Aroma tûtiîthagîrwa tûrî na mûtugo wa kûnenganîra mûndû ûrîa ûthitangîtwe tûtambîte kûmwîtîkîria onane na arîa maramûthitanga. Nîtwambaga kûva mûndû ta ûcio kanya nîguo etetere kuumana na maûndû marîa athitangîtwe namo.

**17** Kwoguo vîndî îrîa Ayahudi aya maaûkire gûkû Kaisarea marî vamwe, nie ndiata kavinda, nwakwa mûthenya ûcio wîngî naatonyire îgootirî, ngîkarîra gîtî kîrîa gîkaragîrwa andû magîtuîrwa na ngîathana ngiuga atonyue kuo.

**18** Nao andû arîa maamûthitangaga nîmaarûngamire, nwatî matiamûthitanga wanarî na ngero îmwe ya irîa neciragîria.

**19** Nwatî nîkwarî na maûndû mamwe maatûmaga makararanie nake. Nîmaakararanagia nake îgûrû rîa ûvoro wîgiî ndini yao na wîgiî mûndû ûmwe wîtagwa Jesû ûrîa wakuîte. Nwatî Paûlo nîwaugaga aûmîrîrîtie atî mûndû ûcio arî mwoyo.

**20** Na nîûndû nînaaremirwe nî gûtuîria ûvoro wîgiî maûndû mama nînaûririe Paûlo kana nwa ende kûthiî Jerusalemu nîguo agacirithîrue kuo îgûrû rîa maûndû mau.

**21** Nwatî Paûlo nîwacokirie ciira riiko akiuga aigwe njeera nîguo eterere îtua rîa mûthamaki wa Roma. Kwoguo nînathanire ngiuga aigwe arangîrîtwe nginya rîrîa ngaatûmana avirwe kûrî mûthamaki wa Roma.”

**21**

**22** Nake Angiripa nîwerire Fesito atîrî, “Nie mwene nwa mende kûthikîrîria mûndû ûyû.”

**22** Nake Fesito nîwamwîrire atîrî, “We nîûkaamwîgua rûyû.”

**22**

**23** Mûthenya ûcio wîngî Angiripa na Banîci nîmaakinyire na makîoneka marî andû a vata mûno. Nao nîmaatonyire kûu nyomba ya gûcemanîrua marî na anene a mbûtû cia athigari a Roma na andû arîa maarî na îgweta îtûûrarî rîu. Nake Fesito nîwathanire Paûlo atonyue kuo.

**24** Fesito nîwacokire akiuga atîrî, “Mûthamaki Angiripa na muonthe arîa mûrî ava vamwe natue: Mue nîmûrona mûndû ûyû, ke nîke ûtûmîte Ayahudi onthe arîa marî Jerusalemu marete mateta kûrî nie makiugagîrîria atî ke ndagîrîrwe nî gûtûûra mwoyo.

**25** Nwatî monire atî ke tîmwîku wa naarî ûndû ûngîtûma atuîrwe kûûragwa. Na nîûndû ke mwene nîacokirie ciira riiko acirithue nî mûthamaki wa Roma, nînthondekire îtua avirwe kûrî ke.

**26** Nwatî ndirî na ûndû wana ûmwe ûrîa guo wîgiî mûndû ûyû nîngîandîkîra Mûthamaki wa Roma. Kwoguo nînamûrete ava mbere yenyu muonthe na mûno makîria mbere yaku, we mûthamaki Angiripa nîguo twarîkia kûria mûndû ûyû ciûria, nwa ngîe na ûndû wa kwandîka.

**27** Nie ndirona kûrî na gîtûmi gîa kuga mûndû ûyû wovetwe avirwe kûrî mûthamaki wa Roma tûtakwonania waro maûndû marîa mûndû ûyû athitangîtwe nîûndû wamo.”

# Ciîko 26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwetetere arî mbere ya Angiripa

## Paûlo nîwavecanire ûvoro wîgiî kûgarûrûka gwake

## (

## Ciîko 9.1-19

## ;

## 22.6-16

## )

## Paûlo nîwavecanire ûvoro wîgiî wîra wake

**1** Angiripa nîwerire Paûlo atîrî, “We rîu ûrî na rûtha rwa kwîyarîrîria.” Paûlo nîwacokire agîûkîrîria njara yake na akîîyarîrîria akiuga atîrî:

**1**

**2** “Mûthamaki Angiripa! Nie nîrona nîrî na mûnyaka nîûndû ûmûnthî nîrî ava mbere yaku. Nîngwîtetera kuumana na maûndû monthe marîa Ayahudi manthitangîte nîûndû wamo.

**3** We nîwîcî waro ûvoro wîgiî mîtugo yonthe ya Ayahudi na maûndû marîa o makararagia. Kwoguo nîrakûthaitha ûnthikîrîrie ûrî na ûkirîrîria.

**3**

**4** “Ayahudi onthe nîmaicî ûvoro wîgiî ûtûûro wonthe wakwa. Nîmaicî ûrîa naatûûraga kuuma wa Kîammbîrîria nîrî vûrûrirî wa gwetû na nîrî gûkû Jerusalemu.

**5** Mangîenda nwa marute ûira atî kwa îvinda îraca mbîthîrîtwe nîrî Mûfarisai wa ma. Afarisai nî Kîamma kîrîa kîrûmagîrîra mawatho na ndini ya Kîyahudi gûkîra ikundi irîa ciîngî cionthe.

**6** Na rîu nûngamîte ava ngîcirithua nîûndû wa mwîrîgîrîro ûrîa nîrî naguo ûvororî wîgiî kîîranîro kîrîa Ngai eerîre methe metû ma tene.

**7** Kîîranîro kîu nwakîo andû etû a mîvîrîga îrîa îkûmi na îîrî merîgagîrîra kûgîa nakîo vîndî îrîa makûgooca Ngai marî na kîîo ûtukû na mûthenya. Mûthamaki mûgathe, Ayahudi maranthitanga nîûndû nîrî na mwîrîgîrîro ûvororî wîgiî kîîranîro kîu!

**8** Mue muonthe mûrî ava mûrona arî vinya gwîtîkia nîkî atî Ngai nî ariûkagia arîa akuû?

**8**

**9** “Nie mwene nîneciragia atî nîmbagîrîrwe nî gwîka maûndû monthe marîa nîngîvota ma kûregana na ûvoro wîgiî Jesû wa Nazarethi.

**10** Na ûguo nîguo nekire nîrî Jerusalemu. Nînaverwe ûvoti nî anene a athînjîri-Ngai na nînaikirie andû eengî a Ngai njeera. Na rîrîa andû acio a Ngai maatuîrîrwe kûûragwa, nînetîkanirie na ûvoro ûcio.

**11** Na kwa mavinda meengî nînatûmire maverithue marî mavoerorî na nînaageririe gûtûma marega wîtîkio wao. Na nîûndû wao nînaarakarire mûno nginya ngîthiî kûmarûmîrîria matûûrarî mageni nîguo nîmanyarire.

**11**

**12** “Na nîrî na mworoto ûcio Nînathiîre Damesiki mbathîtwe na mvetwe ûvoti nî anene a athînjîri-Ngai.

**13** Na thaa thita cia mûthenya nîrî njîrarî nthiîte kuo, mûthamaki mûgathe, nînoonire ûtheri kuuma îgûrû. Ûtheri ûcio warî mûnene gûkîra wa riûa na nîwamûrîkire na mîena yonthe wa vamwe na andû arîa nathiîcanîtie nao.

**14** Tuonthe nîtwagwîre nthî, na nie ngîgua mûgambo ûkîmbîra na rûthiomi rwa Kîhibirania atîrî, ‘Saûlo, Saûlo! Ûnyariraga nîkî? Kûrûa nanie nî gwîtivangia we mwene.’

**15** Nanie nînaûririe atîrî, ‘We wî û, Mwathani?’ Nake Mwathani nîwambîrire atîrî, ‘Nie nînie Jesû ûrîa ûnyariraga.

**16** Nwatî ûkîra ûrûngame na magûrû maku. Nie nakumîrîra nîrî na mworoto wa gûkûthuura nîguo ûtuîke ndungata yakwa na mûira wakwa. We ûkeeraga andû arîa engî ûrîa wona ûmbîgiî ûmûnthî na maûndû marîa ngaakwonia vuvarî.

**17** Nie nîngûkûgitîra kuuma kûrî andû a Isiraeli na andû a ndûrîrî arîa ngûgûtûma ûthiî kûrî o.

**18** Nîngûtûma ûthiî ûkamavingûre metho nîguo maume ndumarî maûke kûrî ûtheri, na maume vinyarî wa Caitani maûke kûrî Ngai. Na nîûndû wa kûmbîtîkia makovagîrwa mevia mao na makaavewa îgai vamwe na andû arîa Ngai athuurîte.’

**18**

**19** “Kwoguo mûthamaki Angiripa, ndingîaregire kwathîkîra kîoneki kîu nagîte nakîo kiumîte îgûrû.

**20** Nînaambîrîrie kûvunjîria andû ngîmeeraga atî nwanginya merire mevia mao, macokerere Ngai na meke ciîko cia kwonania atî na ma nîmerirîte. Nie naambire kûvunjia ûvoro ûyû Damesiki, ngîcoka ngîûvunjia Jerusalemu na vûrûrirî wonthe wa Judea na nginya kûrî andû a ndûrîrî.

**21** Nîûndû wa gîtûmi gîkî Ayahudi nîmaanyitire rîrîa naarî hekarûrî na makîgeria kûmbûraga.

**22** Nwatî Ngai nîandethetie. Kwoguo nûngamîte ava ûmûnthî ngîrutaga ûira wakwa kûrî andû onthe, anini na anene. Maûndû marîa nîrauga nîmagwîkîka, nwamo arathi na Musa maaugire atî nîmagekîka namo nî:

**23** atî Mesaya nwanginya akaathînua na atuîke wa mbere kûriûka; ke nîke ûkaanîrîra kûrî Ayahudi na andû a ndûrîrî ûtheri ûrîa ûvonokanagia.”

**23**

**24** Rîrîa Paûlo eetetagîra na njîra îo, Fesito nîwamûgûkirie akîmwîra atîrî, “We Paûlo wî na ngoma. Kîthomo kîu gîaku kînene nîkîo kîratûma ume ngoma!”

**24**

**25** Nwatî Paûlo nîwamwîrire atîrî, “Mûgathe Fesito, ndirî na ngoma. Nie nîraria ûma ûrîa guo.

**26** Mûthamaki Angiripa! Nîrakwarîria nîrî na ûmîrîru, nîûndû we nîwîcî ûvoro wîgiî maûndû mama. Nîrî na ma atî we nîwîguîte ûvoro wîgiî maûndû mama monthe, nîûndû maûndû mama matiekagîrwa nthithorî.

**27** Mûthamaki Angiripa, we nîwîtîkîtie ûvoro ûrîa ûrî mandîkorî ma arathi? Nîmbicî atî we nîwîtîkîtie!”

**27**

**28** Nake Angiripa nîwerire Paûlo atîrî, “We ûreciria nîûkûndua Mûkristiano na kavinda gakuvî ûguo?”

**28**

**29** Nake Paûlo nîwamwîrire atîrî, “Wana ethîrwa nî kavinda gakuvî kana karaca, îvoya rîakwa kûrî Ngai nî atî we na arîa engî onthe manthikîrîrîtie ûmûnthî matuîke tanie, wa tiga tu matikovwe na mînyororo ta îno!”

**29**

**30** Nake mûthamaki, mûnene wa thirikari, Banîci na andû arîe engî onthe meekarîte vamwe nao nîmaarûngamire.

**31** Rîrîa maarîkirie kuuma kûu nyombarî ya gûcemanîrua nîmeeranire atîrî, “Mûndû ûyû tî mwîku ûndû wana ûmwe ûngîtûma ovwe kana atuîrwe kûûragwa.”

**32** Nake Angiripa nîwerire Fesito atîrî, “Mûndû ûyû atangîrarî mûcokiu ciira riiko kûrî mûthamaki wa Roma, nîangîarekererua.”

# Ciîko 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwakuuirwe na meri akîvirwa Roma

## Nîkwagîre na rûvuvo rûnene mûno îriarî

## Meri nîyaunangirwe.

**1** Nakuo nîgwatwirwe atî nîtwagîrîrwe nî gûtwa meri tûthiî Italia. Nake Paûlo na andû amwe arîa maarî ove njeera nîmaanenganîrwe kûrî Juliasi ûrîa warî mûnene wa mbûtû ya athigari a Roma îrîa yetagwa “Mbûtû ya Mûthamaki.”

**2** Natue nîtwatwîre merirî îrîa yaumîte Adiramîtu na yagerie kûthiî matûûrarî mwanya mwanya ma marîa maarî na irûngamo cia meri gîcunjîrî Kîam Asia. Nake Arisitariko ûrîa warî wa kuuma îtûûrarî rîa Thesalonike vûrûrirî wa Makedonia, nîwathiîcanirie natue.

**3** Na mûthenya ûcio wîngî nîtwakinyire Sidoni. Na tûrî kûu Juliasi nîwatugire Paûlo waro mûno na a akîmwîtîkîria athiî kûrî arata ake nîguo avewe kîrîa aavatarîte.

**4** Nîtwaumire kûu Sidoni tûtwîte meri na tûkîthiî tûrî mwena wa îrathîro wa gîcîgîrîra gîa Kuporo, nîûndû rûkûngi nîrwavurutanaga rumîte na kûrîa twathiîte.

**5** Natue nîtwaringire îria tûrî vakuvî mûno na mavûrûri ma Kilikia na Pamufilia na tûgîkinya îtûûrarî rîa Mura kûu Lukia,

**6** nîtwaumire merirî îrîa twarî na tûgîtwîthua merirî îngî îrîa mûnene ûcio wa athigari ethîîre kuo. Meri îo yaumîte Alekisandiria na yathiîte Italia.

**6**

**7** Na kwa îvinda rîa mîthenya mîîngî, nîtwathiîre kavora tûrî merirî. Na vuva wa kûrîa thîna mûno nîtwakinyire vakuvî na îtûûra rîa Kinidu. Nîtwaremirwe nî kûthiî na mbere nîûndû rûkûngi rwavurutanaga rumîte na kûrîa twathiîte. Kwoguo nîtwathiîre tûrî merirî na tûkîthiî mwena wa îveti wa gîcîgîrîra gîa Kirene tûkîvîtûkîrîra Salomone.

**8** Nîtwathiîre rûgendo rwarî na thîna mûno twîgiritanîtie na rûtere rwa îria, tûgîkinya vandû vetagwa Kîrûngamo Kîaro Kîam Meri kîrîa Kîamrî vakuvî na îtûûra rîa Lasea.

**8**

**9** Nîtwatere mîthenya mîîngî rûgendorî nginya tûkîgîa na ûgwati wa kûthiî na mbere na rûgendo rwetû tûrî merirî nîûndû mûthenya wa kwîtheria mevia nîwarîkîtie kûvîtûka. Kwoguo Paûlo nîwamataarire akîmeera atîrî:

**10** “Athuuri aya, nînîrona atî rûgendo rwetû rwa kuuma gûkû kûthiî na mbere tûrî merirî nîrûkwîthîrwa rûrî na ûgwati. Nîtûkûûrwa nî mîrigo, tûrwe nî meri wana nginya tûrwe nî mîoyo.”

**11** Nwatî mûnene ûcio wa athigari a Roma ndetîkia ûrîa ke eerirwe nî Paûlo, nwatî etîkirie ûrîa eerirwe nî mûtwarithia wa meri na mwene yo.

**12** Na nîûndû kîrûngamo kîu Kîam meri gîtiarî Kîamro mûno gîa gwîkarwa vîndî ya mbevo, andû eengî nî meendire tuume kûu, nîguo kûngîvoteka tûkinye Foenike na twîkare kuo îvinda rîa mvevo. Foenike rîarî îtûûra rîarî gîcîgîrîrarî gîa Kirete na rîarî na kîrûngamo Kîam meri Kîamroretie mwena wa gatagatî ka îveti na îthûîro, na mwena wa gatagatî ka rûgûrû na îthûîro.

**12**

**13** Rîrîa rûkûngi rûnini rwambîrîrie kûvurutana rumîte mwena wa îveti, andû arîa maarî merirî nîmeciririe atî nwa mathiî na mbere na mûvango wao. Kwoguo nîmaagucirie icuuma ndito irîa inyûrûrûkagua îriarî nthî nîguo inyitîrîre meri nîguo îrûngame. Nîmaatwîre meri na makîthiî megiritanîtie na rûtere rwa gîcîgîrîra Kîam Kirete.

**14** Nwatî wa rîo rûkûngi rûnene mûno rwetagwa “Rûkûngi rwa kuuma gatagatî ka rûgûrû na îrathîro” nîrwavurutanire rûkînyûrûrûka rumîte gîcîgîrîrarî.

**15** Nayo meri nîyaremirwe nî kûthiî na mbere nîûndû rûkûngi rwavurutanaga rumîte na kûrîa meri yathiîte. Kwoguo nîtwonire atî tîkûvoteka na tûkîrekereria meri îo îtwarwe nî rûkûngi rûu.

**16** Natue nîtwathiîre twîgiritanîtie na rûtere rwa îveti rwa gîcîgîrîra gîetagwa Kauda. Na vuva wa thîna nyîngî, nîtwavotire kûvonokia gatarû karîa kethagîrwa karî merirî.

**17** Rîrîa maagucirie gatarû kau na magîgatwîthia merirî, nîmoovire meri na mîkanda nîguo mamînyinyanie vamwe nîguo ndîkambûranue nî rûvuvo. Andû nîmeetigagîra atî meri yavota kwîînjîra mûthangarî ûrîa warî manjîrî rûtererî rwa îria rîa Lîbia, kwoguo nîmaanyûrûrûkirie gîtambaa gîa gûtwarithia meri na makîrekereria meri îkuuwe nî rûkûngi.

**18** Rûkûngi rûu nîrwavurutanaga mûno na kwoguo mûthenya ûcio wîngî andû nîmaambîrîrie gwocania mîrigo îrîa yakuuîtwe nî meri makîmikagia manjîrî.

**19** Mûthenya wa kathatû, nîmaaikirie indo imwe kûu îriarî.

**20** Na rîrîa riûa wana njata ciaregire kuumîra kwa îvinda rîa mîthenya mîîngî, na rûkûngi rûgîkara rûkîvurutanaga na vinya mûno, nîtwatere mwîrîgîrîro wonthe wetû wa kûvonoka.

**20**

**21** Nao andû arîa maarî merirî nîmeekarîte îvinda îraca mûno matakûrîa wa naarî kîndû. Nake Paûlo nîwarûngamire vau mbere yao na akîmeera atîrî, “Athuuri aya, mue mûngîranthikîrîrie, tûtingîraumire Kirete na indo cietû itingîcûkangîtue wana kana ikaûra.

**22** Nwatî rîu nîramûthaitha mwîyûmîrîrie! Gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûkûrwa nî mwoyo wake. Meri tu nîyo îkûûra.

**23** Ûtukû wa îgoro mûraika wa Ngai, Ngai ûrîa nîrî wake na ngoocaga, nîaranyumîrîre

**24** na ambîra atîrî, ‘Tiga kwîgua guoya, Paûlo! We nwanginya ûrûngame mbere ya mûthamaki wa Roma. Ngai nîûndû wa wega wake akaavonokia mîoyo ya andû onthe arîa mûthiîcanîtie nao mûrî merirî.’

**25** Kwoguo athuuri aya ûmîrîriani! Nie nînîvokete Ngai na nîrî na ma atî maûndû monthe nîmagûtuîkîka wata ûguo nîrerirwe.

**26** Nwatî nwanginya tûkaavirwa rûtere rwa gîcîgîrîra kîmwe.”

**26**

**27** Na kavinda ga ciumia igîrî, twacûgagua nî rûkûngi tûrî îriarî rîa Mediterania. Na kîndû ta ûtukû gatagatî amenyereri a meri nîmaambîrîrie kwona takwa twakuvagîrîria nthî nyûmû.

**28** Kwoguo nîmaanyûrûrûkirie kîthimi manjîrî na makîmenya atî manjî maarî na ûrikîru wa mita mîrongo îna. Vuva wa kûthiîcathiîca vanini, nîmaanyûrûrûkirie kîthimi kîu manjîrî wa rîngî na makîmenya atî manjî maarî na ûrikîru wa mita mîrongo îthatû.

**29** Nao amenyereri acio a meri nîmeetigagîra atî meri îrîa twarî yavota kûvirwa mathigarî nî rûkûngi. Kwoguo nîmaanyûrûrûkirie cuuma inya ndito kuuma merirî vuva irîa inyûrûrûkagua îriarî nthî ciovereretwe merirî nîguo imînyitîrîre. Nao nîmaavoire gûkîe.

**30** Amenyereri amwe a meri îo nîmaageririe kuuma merirî maûre. Nîmaanyûrûrûkirie gatarû karîa kethagîrwa karî merirî takwa maranyûrûrûkia cuuma ciîngî ndito cia kûnyitîrîra meri kuuma mwena wa mbere.

**31** Nwatî Paûlo nîwerire mûnene wa athigari îgana na athigari acio engî atîrî, “Ethîrwa amenyereri aya a meri tî mekara gûkû merirî, mue tîmûvonokia mîoyo yenyu.”

**32** Kwoguo athigari acio nîmaarengire mîkanda îrîa yanyitîrîrîte gatarû na magîkarekereria gakîvarûka manjîrî.

**32**

**33** Rîrîa kwageerie gûkîa, Paûlo nîwathaithire andû onthe akîmeera metîkîre kûrîa. Nake nîwamerire atîrî, “Ûmûnthî nî mûthenya wa îkûmi na kana na mwîkarîte mwetererete na mûtakûrîa kîndû.

**34** Rîu mwenda tu îtîkîrani kûrîa irio. Mwona mwarîa, mîîrî yenyu nîkûgîa na vinya. Gûtirî mûndû wana ûmwe wa cienyu ûkaûrwa nî rûcuîrî wana rûmwe rwa kîongo gîake.”

**35** Rîrîa Paûlo aarîkirie kuga ûguo, nîwocire mûgate, agîcokia ngatho kûrî Ngai nîûndû waguo arî vau mbere ya andû onthe, akîwenyûra na akîambîrîria kûrîa.

**36** Kwoguo andû onthe nîmaagîre na ûmîrîru na makîambîrîria kûrîa wana o.

**37** Nayo meri îo yathiîte îkuuîte andû magana maîrî ma mîrongo mûgwanja na atandatû.

**38** Rîrîa andû onthe meeganirie kûrîa, nîmaaikirie ngano yonthe kûu îriarî nîguo meri îvûthavûthe.

**38**

**39** Rîrîa gwakeere, amenyereri a meri nîmoonire nthî nyûmû. Matiamenya nthî îo nyûmû yarî îrîkû, nwatî nîmoonire vandû îria rîatonyete nthî nyûmû na varî na mûthanga. Nao nîmaatuire atî nîmakûgeria kûvira meri îo rûtere rwa îria kûrîa kwarî na mûthanga.

**40** Kwoguo nîmaarengire mîkanda îrîa yanyitîrîrîte cuuma ndito irîa inyitagîrîra meri îriarî na makîirekereria ikîvorokera kûu îriarî. Na vîndî wa îo nîmoovorire mîkanda îrîa yovete itugî irîa ciambîte cuka cia kûruguta meri. Nao nîmaacokire magîcuria cuka cia mwena wa mbere nîguo ivurutwe nî rûkûngi na meri îthiî mbere. Nîtwathiîre rûtere rwa îria.

**41** Nwatî meri nayo nîyaturumire nguva ya mûthanga. Naguo mwena wa mbere wa meri îo nîwaremere vo. Nwatî mwena wa vuva wayo nîwaunangirwe nî ndivû ciarî nene cia manjî.

**41**

**42** Nao athigari nîmaavangire maûrage andû onthe arîa moovetwe nîguo gûtikanae kwonekana mûndû wana ûmwe wa ciao ûkûthambîra aume îriarî na aûre.

**43** Nwatî mûnene wa athigari îgana nîwendaga kûvonokia Paûlo ndakaûragwe, kwoguo ndaametîkîria mavingie mûvango ûcio wao. Vandû va ûguo nîwathire andû onthe arîa mangîavotire kûthambîra mambe marûge îriarî mathambîre mathiî nthî nyûmû.

**44** Nao acio engî maarî mamaume vuva menyitîrîrîte mbaûrî kana icunjîrî irîa ciatigarîte cia meri. Na ûguo nîguo tuonthe twavotire gûkinya nthî nyûmû waro.

# Ciîko 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo arî gîcîgîrîrarî kîa Morita

## Paûlo nîwaumire Morita akîthiî Roma

## Paûlo arî Roma

**1** Rîrîa twakinyire nthî nyûmû wa waro, nîtwamenyire atî gîcîgîrîra kîu gîetagwa Morita.

**2** Nao andû arîa maatûûraga kuo nîmaatûtugire waro mûno. Na nîûndû nîkwambîrîrîtie kuura mbura na kwarî na mvevo nyîngî, nîmaakirie mwaki na magîtûnyita ûgeni tuonthe.

**3** Nake Paûlo nîwaunire mûrigo wa ngû. Na vîndî îrîa eekagîra ngû icio riiko, njoka nîyaumire kûu ngûrî icio nîûndû wa ûrugarî na îkîrigicîria njararî yake.

**4** Rîrîa andû arîa maatûûraga kuo moonire njoka îo îîrigicîrîtie njararî ya Paûlo, nîmeeranire atîrî, “Nwanginya mûndû ûyû ethîrwe nî mûûragani. Wana ethîrwa ndanakuîra îriarî, ûma ndûngîmwîtîkîria atûûra mwoyo.”

**5** Nwatî Paûlo nîwerivarivire njoka îo na akîmikia kûu mwakirî îtamwîkîte ûndû mûcûku.

**6** Nao andû nîmeeterere Paûlo aimbe kana agwe nthî wa rîmwe akînakua. Nîmeeterere îvinda îraca nwatî mationa akîthînua nî ûndû wana ûrîkû. Kwoguo nîmaagarûrire meciria mau mao na makiuga atîrî, “Ke nî ngai!”

**6**

**7** Navo vandû varî vakuvî mûno na varîa twarî vaarî na mîgûnda ya mûnene ûmwe wa gîcîgîrîra kîu wetagwa Pubulio. Ke nîwatûnyitire ûgeni na agîtûtuga arî na ûtaana mwîngî mûno kwa îvinda rîa mîthenya îthatû.

**8** Nake îthe wa Pubulio aarî gîtandarî amamîte nîûndû aarî mûrwaru mûrimû wa kûviûva mwîrî na kûvarwa. Paûlo nîwathiîre gwake nyomba, akîvoya na akîmwigîrîra njara na akîmûvonia.

**9** Rîrîa ûndû ûcio wekîkire, andû arîa engî onthe maarî arwaru kûu gîcîgîrîrarî kîu nîmaathiîre na makîvonua.

**10** Nao andû acio nîmaatûvere indo nyîngî. Na rîrîa twevarîrie kuuma kûu, nîmeekîrire indo nyîngî merirî irîa twavatarîte nîûndû wa rûgendo.

**10**

**11** Vuva wa mîeri îthatû nîtwaumire kûu Morita tûkîthiî tûrî merirî ya kuuma Alekisandiria. Meri îo yetagwa “Ngai cia Mathatha”, îrîa yekarîte kûu gîcîgîrîrarî Kîam Morita vîndî ya mvevo.

**12** Rîrîa twakinyire îtûûrarî rîa Sirakusi, nîtwekarire kuo îvinda rîa mîthenya îthatû.

**13** Kuuma kûu nîtwatwîre meri na tûkîthiî tûgîkinya îtûûrarî rîa Regiumu. Na mûthenya ûcio wîngî rûkûngi nîrwambîrîrie kûvurutana kuuma mwena wa îveti. Na mûthenya wa kaîrî nîtwakinyire îtûûrarî rîa Puteoli.

**14** Natue nîtwethîre amwe a ariû na aarî a îthe wetû marî kûu. Nao nîmaatûririe twîkaranie vamwe nao kwa îvinda rîa mîthenya mûgwanja. Na ûguo nîguo twakinyire Roma.

**15** Nao ariû na aarî a îthe wetû arîa maarî kûu Roma nîmegwire ûvoro wetû na magîûka nginya matûûrarî ma Thoko ya Apio na Mîkawa Îthatû gûtûtûnga. Na rîrîa Paûlo aamoonire, nîwagîre na ûmîrîru mwîngî na agîcokia ngatho kûrî Ngai.

**15**

**16** Rîrîa twakinyire Roma, Paûlo nîwetîkîrue ekare arî wenga marî na mûthigari wa kûmûrangîra.

**16**

**17** Vuva wa mîthenya îthatû Paûlo nîwetire atongoria a Ayahudi vamwe. Na rîrîa maacemanirie nîwamerire atîrî, “Ariû na aarî a îthe wetû, ndianeka ûndû wana ûmwe ûreganîte na andû etû wana kana mîtugo îrîa twakinyîrue nî methe metû ma tene. Nwatî nînaanyitirwe na ngîvingîrwa njeera nîrî Jerusalemu na ngînenganîrwa kûrî Aaroma.

**18** Vuva wa kûmbûria ciûria, mationa kûrî na gîtûmi Kîam nduîrwe kûûragwa. Aaroma nîmeendaga ndekererue,

**19** nwatî Ayahudi matiendaga. Kwoguo nînoonire kûrî na vata wa gûcokia ciira riiko kûrî mûthamaki wa Roma. Nwatî ndiarî na ûndû wana ûmwe nîngîathitangire andû etû naguo.

**20** Kîu nîkîo kîratûmire mende kûmwona na twaranîrie namue. Ûvoro wa ma nî atî, njovetwe na mînyororo îno nîûndû wa mwîrîgîrîro wa Isiraeli.”

**20**

**21** Nao atongoria acio a Ayahudi nîmeerire Paûlo atîrî, “Tue tûtirî anyitu maarûa kuuma Judea îrî na ûvoro ûkwîgiî. Gûtirî mûndû wana ûmwe wetû wauma kuo aûka gûtûva ûvoro kana ûndû wana ûmwe mûcûku ûkwîgiî.

**22** Nwatî nîtûrenda kûmenya meciria maku, nîûndû nîtwîcî atî kûndû kuonthe andû nîmaramenereria gîkundi kîu Kîam ndini kîrîa we ûrî wakîo.”

**22**

**23** Kwoguo Paûlo na atongoria acio a Ayahudi nîmaathuurire mûthenya wa gûcemania. Na rîrîa mûthenya ûcio wakinyire, andû eengî mûno a Kîyahudi nîmaathiîre kûrîa Paûlo eekaraga. Nake Paûlo nîwamaarîrie kuuma kîraûko nginya ûtukû. Ke nîwatûmîre Watho wa Musa na mandîko ma arathi akîmataarîria ûvoro wîgiî Ûthamaki wa Ngai. Nîwageririe kûmonithia metîkie ûvoro wîgiî Jesû.

**24** Nao andû amwe gatagatîrî kao nîmeetîkirie ûvoro ûcio Paûlo aameerire, nwatî amwe matietîkia.

**25** Kwoguo nîmaakararanirie na makîambîrîria kuuma kûu rîrîa Paûlo aarîkirie kûmeera ûndû ûyû ûmwe: “Roho Mûtheru nîwavere methe menyu ma tene ûvoro wa ma na njîra ya mûrathi Isaia,

**26** nîûndû nîwaugire atîrî,

**26** ‘Thiî na wîre andû aya atî:

**26** Mue mûkaathikagîrîria nwatî mûtigaataûkagîrwa.

**26** Mue mûkaaroragia nwatî mûtikoonaga,

**26**

**27** nîûndû ngoro cia andû aya nî nyûmû,

**27** na nîmakunîkîte matû mao,

**27** na makavinga metho mao.

**27** Kethîrwa tî ûguo metho mao nî mangîrona,

**27** na matû mao nîmangîregua.

**27** Namo meciria mao nîmangîrî gûtaûkîrwa,

**27** makanjokerera, nanie ngamavonia.’

**27**

**28** “Kwoguo nînîrenda mûmenye atî Ngai nîatûmîte ûvoro wake wa ûvonokio kûrî andû a ndûrîrî, na o nîmakûthikîrîria!”

**28**

**29** [Rîrîa Paûlo aarîkirie kuga ûguo, Ayahudi acio nîmaathiîre magîkararanagia na vinya mûno.]

**29**

**30** Paûlo nîwekarire îvinda rîa mîaka îîrî nyombarî îrîa ke mwene aakomborete, na andû onthe arîa maamûceragîra nîwamanyitaga ûgeni.

**31** Nîwavunjirie ûvoro wîgiî Ûthamaki wa Ngai na akîthomithania ûvoro wîgiî Mwathani Jesû Kristû. Eekire ûguo arî na ûmîrîru mwîngî mûno na gûtarî na mûndû ûkûmûgiria.

Aro

# Aro 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gûcokia ngatho

## Vinya ûrîa umanaga na Ûvoro Mwaro

## Wîvia wa andû

**1** Kuuma kûrî nie Paûlo, ndungata ya Jesû Kristû na mûtûmwa ûrîa wîtîtwe na akamûrwa nî Ngai nîguo avunjagie ûvoro mwaro wake.

**2** Tene Ngai nîweranîre Ûvoro Mwaro na njîra ya arathi wata ûrîa kwandîkîtwe mandîkorî matheru.

**3** Ûvoro ûcio wîthagîrwa wîgiî Mûriû wa Ngai, Jesû Kristû Mwathani wetû. Na njîra ya kîîmwîrî aarî wa mbarî ya Daudi.

**4** Îgûrû rîgiî roho ûrîa aarî naguo wa ûtheru nîwonanirue na njîra ya vinya mûno atî ke nîke Mûriû wa Ngai nîûndû wa kûriûkua.

**5** Na njîra ya Jesû Kristû Ngai nîwatûmire ngîe na wega wake na agîtûma nduîke mûtûmwa nîguo andû a ndûrîrî cionthe metîkie na mathîke. Ndutaga wîra ûyû nîûndû wa Kristû.

**6** Namue mûrî Roma, mûtaranîrîtue vamwe na andû arîa Ngai etîte mûtuîke a Jesû Kristû.

**6**

**7** Kwoguo nîramwandîkîra maarûa îno muonthe arîa mûtwîre Roma, mue arîa mwendetwe nî Ngai na mwîtîtwe mûtuîke andû ake.

**7** Wega na thayû wa Ngai Îthe wetû na wa Mwathani Jesû Kristû irogîa namue.

**7**

**8** Ûndû wa mbere nie nîngûcokia Ngatho kûrî Ngai na njîra ya Jesû Kristû nîûndû wenyu muonthe. Nîûndû ûvoro wîgiî wîtîkio wenyu nîwîgucagwa nî andû onthe a nthî.

**9** Nake Ngai ûrîa ndungatagîra na ngoro yakwa yonthe na njîra ya kûvunjia Ûvoro Mwaro wa mûrû wake nî mûira atî nînîmûririkanaga

**10** vîndî cionthe rîrîa nîravoya. Nie mbûragia Ngai atî ethîrwa nî wendi wake, amvotithie mbûke kûrî mue.

**11** Nîûndû nîmendaga mûno kûmwona nîguo nîmûgaîre kîrathimo gîa kîîroho nîguo mûgîe na vinya.

**12** Ûrîa nîrauga nî atî tuonthe tûkaaûmanagîrîria ûndû ûmwe nî wîtîkio ûrîa tûrî naguo: Mue mûgunîke nî wîtîkio wakwa na nie ngunîke nî wîtîkio wenyu.

**12**

**13** Ariû na aarî a Îthe wetû, nîngwenda mûmenye atî mavinda meengî nanavanga gûka kûrî mue nwatî ûndû ûkaga ûkandigîrîria. Mendaga gûka nîguo ndûme andû arîa engî matuîke arûmîrîri a Jesû Kristû wa ta ûrîa nekire kûrî andû a ndûrîrî.

**14** Nîûndû mbîthagîrwa ta nîrî na thirî kûrî andû onthe: Aangiriki na acenji, andû aûgî na arîa matarî aûgî.

**15** Kwoguo nînîriragîria mûno kûvunjia Ûvoro Mwaro wana kûrî mue arîa mûtûûraga Roma.

**15**

**16** Nie ndiconokaga nî Ûvoro Mwaro nîûndû nîguo vinya wa Ngai wa kûvonokia arîa onthe metîkîtie mbere Ayahudi na vuva andû a Ndûrîrî.

**17** Nîûndû Ûvoro Mwaro ûguûragia ûrîa Ngai atûmaga andû matuîke athingu; na njîra ya gwîtîkia kuuma Kîammbîrîria nginya mûthiia. Wata ûrîa kwandîkîtwe mandîkorî matheru atîrî, “Mûndû ûrîa mûthingu nîagaatûûra mwoyo nîûndû wa gwîtîkia.”

**17**

**18** Marakara ma Ngai nîmonekete kuuma îgûrû, nîûndû wa andû arîa matarî na ûngai na arîa mekaga maûndû macûku. Njîra ciao irîa njûku nîigiragia ûma ûmenyekane.

**19** Ngai amaverithagia nîûndû maûndû marîa mangîmenyeka megiî Ngai nîmonanie waro kûrî o nî Ngai ke mwene.

**20** Kuuma rîrîa Ngai aaûmbire nthî, maûndû make marîa matoonekaga nîmamenyekete waro. Maûndû mau nî vinya wake ûrîa ûtûûraga tene na tene na ûngai wake. Andû nîmataûkagîrwa nîmo waro maroria indo irîa Ngai aaûmbire na kwoguo gûtirî na mûndû ûngîgîa na kîîgwatio.

**21** O nîmecî Ngai, nwatî matimûvecaga gîtîîo kîrîa kîmwagîrîrîte, kana magacokia Ngatho kûrî ke. Vandû va ûguo, meciria mao maatuîkire ma mana na ngoro ciao ciîcûrîtwe nî nduma.

**22** Maugaga nî aûgî nwatî nî irimû.

**23** Vandû va gûkumia Ngai ûrîa ûtûûraga tene na tene, Makumagia mîvuanano îrîa îthondeketwe îkariî ta andû arîa makucaga, iconi, nyamû, kana ta nyamû cia kîruka Kîam njoka.

**23**

**24** Nîûndû wa ûguo, Ngai nîmûmarekereriu mekage maûndû monthe macûku marîa ngoro ciao ciîriragîria. Nao nîmekaga maûndû ma ûûra nthoni gatagatîrî kao.

**25** Nîmaregete gwîtîkia ûma wîgiî Ngai na magetîkîra ûvoro wa maveeni. Magoocaga na magakumia indo irîa ciaûmbirwe nî Ngai vandû va kûgooca Ngai ûrîa waûmbire indo icio na nîke wagîrîrwe nî gûkumua tene na tene! Ameni.

**25**

**26** Nîûndû wa ûguo Ngai nîmûrekereriu arûme mekaga ciîko cia ûûra nthoni irîa mendaga gwîka. Wana aka nîmagarûrîte maûndû ma kîndûîre ma kûmenyana kîîmwîrî.

**27** Na njîra wata îo arûme nîmatiganîrîtie njîra ya kîndûîre ya kûmenyana kîîmwîrî na aka ao, arûme makarûtha maûndû ma ûûra nthoni na arûme ta o. Nîûndû wa ûguo, nîmaverithîtue wata ûrîa kwagîrîrîte nîûndû wa mevia mao.

**27**

**28** Nîûndû andû acio nîmaaregire kûmenya Ngai, ke nîwamarekererie magîe na meciria macûku na mekage maûndû marîa matagîrîrîte.

**29** Nîmecûrirwe nî waganu wa mîthemba yonthe, maûndû macûku, ûkoroku na ûthû. Mecûrîtwe nî wîru, ûragani, mbaara, maveeni na gwîcirîria andû arîa engî naaî.

**30** Nîmagutanaga na makaria ûcûku wa andû arîa engî. Nîmathûrîte Ngai; nî arumani na meciragia wa ûrîa mangîka naaî, nî ecaari na matiathîkagîra aciari ao.

**31** Nî aganu, tî evokeku, matiîciragia maûndû ma andû arîa engî na matirî ntha.

**32** Nîmaicî atî Watho wa Ngai ugîte atî arîa onthe mekaga maûndû ma waganu magîrîrwe nî gûkua. Nwatî nîmathiîcaga na mbere na kûmeka na kûgathîrîria andû arîa mekaga maûndû ta mau.

# Aro 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtuîro rîa Ngai

## Ayahudi na watho

**1** Mûrata wakwa ethîrwa we nîûtucagîra andû arîa engî, ndûrî na kîîgwatio wana ethîrwa we nîwe û. Nîûndû rîrîa ûgûtuîra andû arîa engî ûgacoka ûgeka maûndû marîa maratûma ûmatuîre, nîwe mwene ûretuîra.

**2** Nîtwîcî atî îtua rîa Ngai nî rîa ma kûrî andû arîa mekaga maûndû ta mau.

**3** We ûtucagîra andû arîa mekaga naaî, nwatî ûgacoka gwîka naaî, ûreciria nî ûkaavota kûûrîra îtua rîa Ngai?

**4** Kana nîkwa we ûnyararîte ûtugi wake mwîngî, ûkirîrîria na wetereri. Nama we nîwîcî atî Ngai nî mûtugi nîûndû nîakwonagîrîria njîra ya kwîrira?

**5** Nwatî we ûrî na ngoro nyûmû na nîûregete kwîrira. Kwoguo nîûreîngîvîria îvera rîaku rîrîa rîgaakinya mûthenya ûrîa marakara ma Ngai na îtua rîake rîa ma rîkaguûranîrua.

**6** Nîûndû Ngai nîakaarîva wa mûndû kûringana na ciîko ciake.

**7** Andû amwe nîmakîragîrîria gwîka waro, gûcaria riiri, gîtîîo na gûtûûra mwoyo. Nao nîmakaavewa mwoyo wa tene na tene.

**8** Andû engî nî eyendi na nîmaregaga kûrûmîrîra ûma nîguo mekage maûndû marîa macûku. Nga nîakaaverithia andû acio arî na marakara.

**9** Mûndû wa wonthe wîkaga ûndû mûcûku nîakoona thîna na ûrûrû, mbere kûrî Ayahudi na vuva kûrî andû a Ndûrîrî.

**10** Nwatî Ngai nî akaava andû onthe arîa mekaga maûndû maro riiri, gîtîîo na thayû, mbere Ayahudi na vuva andû a Ndûrîrî.

**11** Nîûndû Ngai atucagîra andû onthe ûndû ûmwe.

**11**

**12** Andû onthe arîa mevîtie matarî wathorî makaathirua vatarî watho, nao andû arîa mevîtie marî wathorî magaatuîrwa kûringana na watho.

**13** Ngai ndatucaga andû athingu nîûndû wa kwîgua watho, nwatî amatucaga athingu nîûndû nîmekaga ûrîa watho uugîte.

**14** Andû a ndûrîrî matirî na watho. Nwatî rîrîa matongoragua nî thamiri ciao gwîka ûrîa watho uugîte, methagîrwa mekariî ta watho wana ethîrwa matirî rungu rwa watho.

**15** Maûndû marîa mekaga nîmonanagia atî maûndû marîa watho ugîte nîmandîke ngororî ciao. Nacio thamiri ciao nîcionanagia ûguo nî ma nîûndû mavinda mamwe meciria mao nîmamacirithagia na mavinda meengî makamaûmîrîria.

**16** Kwoguo, kûringana na ûvoro mwaro ûrîa mvunjagia ûguo nîguo gûkethîrwa gwîkariî mûthenya ûrîa Ngai na njîra ya Jesû Kristû agaatua ciira wa maûndû ma nthitho marîa marî ngororî cia andû.

**16**

**17** Ûvoro ûkwîgiî nî atîa? We wîîtaga Mûyahudi na nîwîvokete watho na nîwîtîaga nîûndû nîmûkonenie na Ngai.

**18** We nîwîcî ûrîa Ngai endaga wîke na nîûthomete kuumana na Watho kûthuura ûrîa wagîrîrwe nî gwîka.

**19** Nîwîcî nama atî we wî mûtongoria wa andû arîa atumumu na ûtheri wa andû arîa marî ndumarî.

**20** We nî ûtaaraga andû arîa matarî aûgî na nî ûthomithagia arîa irimû. Wîciragia atî wathorî kûrî na ûmenyo wonthe na ûma.

**21** We nîûthomithagia arîa engî, nwatî nîwîthomithagia we mwene? We wîraga andû, “Mûtikaîe,” nwatî we mwene nîwîaga?

**22** Wîraga andû arîa engî, “Mûtikaatharie,” nwatî we mwene nîûtharagia? We nîûmenete mîvuanano, nwatî nîwîaga indo cia hekarû.

**23** We nîwîtîaga nîûndû wa kwîthîrwa ûrî na watho wa Ngai, nwatî nîûconorithagia Ngai na njîra ya kûrega kwathîkîra watho wake.

**24** Mandîko matheru maugîte atîrî: “Nîûndû wenyu mue Ayahudi, rîîtwa rîa Ngai nîrîcambîtue nî andû a Ndûrîrî.”

**25** Ethîrwa nîwathîkagîra watho kûrua gwaku kûrî na gîtûmi, nwatî ethîrwa ndwathîkagîra watho kûrua gwaku gûtirî na gîtûmi.

**26** Ethîrwa mûndû wa ndûrîrî ûrîa ûtarî mûruu nîwathîkagîra watho, na kinthî ke ndagaatucagwa ta arî mûruu?

**27** Kwoguo andû a Ndûrîrî arîa matarî aruu mwîrî nwatî nîmathîkagîra watho, nîmakaamûtuîra ciira mue Ayahudi arîa mûrî na watho mwandîke na nîmûruaga nwatî mûtiathîkagîra watho ûcio.

**28** Mûyahudi wa ma tî ûrîa wonekaga na îgûrû atî nî Mûyahudi, nakuo kûrua kwa ma tî kûrua mwîrî.

**29** Mûyahudi wa ma nî ûrîa Mûyahudi ndaarî, nakuo kûrua kwa ma nî kûrua ngoro na njîra ya Roho na tî na njîra ya watho ûrîa mwandîke. Mûndû ta ûcio nîakumagua nî Ngai nwatî tî andû.

# Aro 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtirî mûndû mûthingu

## Ûrîa Ngai atûmaga andû matuîke athingu

**1** Kûrî kîndû Mûyahudi akîrîtie mûndû wa ndûrîrî? Kana nîkûrî na vata wa kûrua?

**2** Kûrî vata mûno! Ûndû wa mbere, Ayahudi nîo mevokeretwe ndûmîrîri nî Ngai.

**3** Narîo ethîrwa amwe gatagatîrî kao matiarî evokeku, ûguo nwa ûtûme Ngai atuîke tî mwîvokeku?

**4** Naarî! Ngai atûûraga arî mwîvokeku wana andû onthe mangîtuîka a maveeni. Kwandîkîtwe atîrî Mandîkorî matheru,

**4** Nwanginya wonanagie kîvooto rîrîa ûkwaria

**4** na rîrîa ûgûtuîrwa ciira, nwanginya ûvootanage.

**4**

**5** Nîtuga atîa ethîrwa waganu wetû nîguo ûtethagîrîria kwonania kîvooto Kîam Ngai, nwa tuge atî Ngai nî mûvîtiu vîndî îrîa agûtûverithia? (Ava nîraria tu ûrîa andû a nthî maragia).

**6** Naarî! Ethîrwa Ngai tî wa kîvooto, angîvota atîa gûcirithia andû onthe a nthî?

**6**

**7** Mûndû nwa aûrie atîrî, “Narîo ethîrwa maveeni makwa nîmagocithagia Ngai, nîkî kîratûma nduîrwe ciira ta mwîvia?”

**8** Nîtuga atîa vi? Tûthiî na mbere na kwîvia nîguo maûndû maro mongerereke? Andû amwe matûûraga matûcambagia makiugaga atî ûguo nîguo tugaga. Nao nîmagaatuîrwa ciira na kîvooto.

**8**

**9** Rîu nîtûtua atîa? Nîkwa tue Ayahudi tûrî aro kûrî andû a ndûrîrî? Naarî! Nie nîndîkîtie kwonania atî andû onthe, Ayahudi na Andû a Ndûrîrî methagîrwa marî rungu rwa watho wa mevia.

**10** Wata ûrîa mandîko matheru maugîte atîrî:

**10** “Gûtirî mûndû mûthingu.

**10**

**11** Gûtirî mûndû mûgî

**11** kana mûndû ûgoocaga Ngai.

**11**

**12** Andû onthe nîmagarûrûkîte makauma varî Ngai;

**12** onthe nîmevîtie.

**12** Gûtirî mûndû wîkaga ûrîa kwagîrîrîte,

**12** gûtirî wana ûmwe.

**12**

**13** Mîmero yao nî ta mbîîrîra ngunûre,

**13** nîmî ciao ciaragia maveeni.

**13** Mîromorî yao kuumaga ndeto ndûrû ta ûrogi wa njoka.

**13**

**14** Mîario yao îcûrîte irumi ndûrû.

**14**

**15** Nî marî na karûgî ga gwîka naaî

**15**

**16** Kûrîa kuonthe mathiîcaga matigaga kûrî gûcûkangie na kîrîro.

**16**

**17** Matiîcî njîra ya thayû.

**17**

**18** Matiîtigagîra Ngai.”

**18**

**19** Na rîu nîtwîcî atî maûndû monthe marîa marî Wathorî nîma andû arîa marî rungu rwa Watho nîguo gûtikaagîe ciîgwatio, nao andû onthe a nthî matuîke a gûcirithua nî Ngai.

**20** Nîûndû gûtirî mûndû ûngîtuîka mûthingu mbere ya Ngai nîûndû wa kwathîkîra Watho. Ûrîa watho wîkaga nî kûmenyithia mûndû atî nî evîtie.

**20**

**21** Na rîu, njîra îrîa Ngai atucaga andû athingu nayo nîîguûrîtue wana ethîrwa watho wa Musa na arathi nîwarîtie ûvoro wayo.

**22** Ngai atucaga andû onthe athingu na njîra ya gwîtîkia Jesû Kristû. Ngai ekaga ûguo kwî andû onthe arîa metîkîtie nîûndû ndathuurûkanagia.

**23** Andû onthe nîmevîtie na makanyivîrwa nî riiri wa Ngai.

**24** Nwatî na njîra ya kîveo kîrîa kiumanaga na wega wa Ngai, andû onthe nîmatuîtwe athingu na njîra ya Jesû Kristû ûrîa ûmakûûrîte kuuma meviarî.

**25** Ngai aavecanire Jesû nîguo na njîra ya gîkuû gîake andû moverwe mevia mao nîûndû wa wîtîkio wao. Ngai ekire ûguo nîguo onanie ûrîa arî mûthingu. Mbererî îo Ngai aatûîre akiragîrîria andû mevia mao.

**26** Nwatî rîu mavindarî mama Ngai nîwovanagîra mevia na akonania ûrîa ke arî mûthingu na nîatucaga andû onthe arîa metîkîtie Jesû athingu.

**26**

**27** Tue tûngîîtîîa nîkî? Gûtirî na gîtûmi! Nîûndû nîtwathîkagîra watho? Naarî! Nwatî nîûndû nîtwîtîkîtie.

**28** Nîûndû Ngai atucaga mûndû mûthingu nî nîûndû wa gwîtîkia, nwatî tî ûndû wa gwîka ûrîa Watho ugîte.

**29** Kana Ngai nî Ngai wa Ayahudi tu? Kinthî tî Ngai wa andû a Ndûrîrî wa nao? Nîma Ke nî Ngai wa andû a Ndûrîrî wa nao.

**30** Ngai nî ûmwe, na agaatûma Ayahudi matuîke athingu na njîra ya gwîtîkia kwao, na andû a Ndûrîrî magaatua athingu na njîra ya gwîtîkia kwao.

**31** Ûguo nî kuga atî tûte ûvoro wa Watho nîûndû wa gwîtîkia? Naarî. Vandû va ûguo nîkwa tûnyitagia Watho.

# Aro 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya Iburahimu

## Kîîranîro kîa Ngai kîamûkagîrwa na njîra ya wîtîkio

**1** Nîtuga atîa ûvoro wîgiî Iburahimu îthe wa rûrîrî rwetû?

**2** Ethîrwa Iburahimu aatuirwe mûthingu nîûndû wa maûndû marîa eekaga, ke nwa agîe na ûndû wa gûtûma etîe. Nwatî ndangîîtîîa arî mbere ya Ngai.

**3** Mandîko matheru maugîte atîrî, “Iburahimu nîwetîkirie Ngai, na nîûndû wa wîtîkio wake, Ngai nîwamwîtîkîre ta mûndû mûthingu.”

**4** Mûruti wa wîra avecagwa mûcara nîûndû wa wîra ûrîa arutîte nwatî mûcara ndûtucagwa ta arî kîveo.

**5** Mûndû ûrîa ûtevokaga ciîko ciake nwatî nîwîtîkîtie Ngai ûrîa wovanagîra mevia, nîwîtîkîrîkaga nî Ngai nîûndû wa gwîtîkia gwake.

**6** Ûguo nî guo Daudi aamenyithanagia rîrîa aaririe ûvoro wîgiî kîrathimo kîrîa gîûkaga kûrî mûndû ûrîa ûtucagwa mûthingu nî Ngai nîûndû wa gwîtîkia nwatî tî ûndû wa ciîko ciake.

**6**

**7** “Kûrathimwa nî arîa moveretwe mevia mao nî Ngai

**7** na magakirîrîrua maûndû mao macûku!

**7**

**8** Kûrathimwa nî mûndû ûrîa Mwathani atataraga mevia make.”

**8**

**9** Kîrathimo gîkî Daudi aaririe ûvoro wakîo nîkwa kîerîrwe arîa maruaga tu kana nî wana arîa mataruaga? Tugaga atî Iburahimu aatuirwe mûthingu nî Ngai nîûndû wa gwîtîkia.

**10** Maûndû mama mekîkire rî? Nî mbere ya kûrua kana nî vuva? Ngai aatuire Iburahimu Mûthingu mbere ya kûrua.

**11** Nakuo kûrua gwake kwarî ta rûûri rwa kwonania atî nîwatuirwe mûthingu nî Ngai nîûndû wa wîtîkio wake wana mbere ya arue. Nake Iburahimu nîwatuirwe nî Ngai îthe wa Kîîroho wa arîa onthe metîkîtie, wana ethîrwa o tî aruu. Andû acio nîo Ngai atuîte athingu.

**12** Iburahimu nwake îthe wa arîa onthe aruu. Ke tî îthe wao nîûndû atî nî aruu. Nî îthe wao nîûndû matûûrîte metîkîtie Ngai wata ûrîa îthe wetû Iburahimu atûûraga etîkîtie atarî ararua.

**12**

**13** Rîrîa Ngai eerîre Iburahimu na njiarwa ciake atî nthî yonthe îkeethîrwa îrî yake, ekire ûguo nîûndû Iburahimu nîwetîkirie na agîtuwa mûthingu nî Ngai, nwatî tî nîûndû nîwathîkagîra Watho.

**14** Nîûndû ethîrwa kîrîa Ngai eranîrîte gîkaavecagwa arîa mathîkagîra watho, wîtîkio ndûrî vata na kîîranîro Kîam Ngai nî Kîam mana.

**15** Watho ûretaga marakara ma Ngai, nwatî kûrîa gûtarî watho gûtirî ûvoro wa kûregana na Watho.

**15**

**16** Kwoguo kîîranîro gîûkaga na njîra ya gwîtîkia, nîguo gîtuîke kîveo nîûndû wa wega wa Ngai. Kûrî njiarwa cionthe cia Iburahimu kîîranîro gîkî twa Kîam arîa mathîkagîra Watho tu, nwatî nî Kîam wana arîa onthe metîkîtie ta Iburahimu nîûndû nîke îthe wa kîîroho wetû tuonthe.

**17** Mandîkorî matheru kwandîkîtwe atîrî, “Nie nîngûtuîte îthe wa ndûrîrî nyîngî.” Kwoguo kîîranîro kîu nî Kîamro methorî ma Ngai ûrîa wetîkîtue nî Iburahimu. Ke nî Ngai ûrîa ûriûkagia akuû na ûrîa ûtûmaga kûgîe na indo irîa itatûûraga kuo.

**18** Iburahimu nîwetîkîtie na akerîgîrîra wana rîrîa ataarî na gîtûmi gîa kwîrîgîrîra. Kwoguo nîwatuîkire, “Îthe wa ndûrîrî nyîngî.” Wata ûrîa Mandîko Matheru maugîte atîrî, “Njiarwa ciaku nîikengîva ta njata cia îgûrû.”

**19** Vîndî îo Iburahimu aarî na ûkûrû ta wa mîaka îgana rîmwe. Nwatî ndaagîa na nganja wîtîkiorî wake wana ethîrwa eyonaga arî mûkûrû mûno; nake mûka aarî nthata.

**20** Nake nîwekarire etîkîtie na atarî na nganja îgûrû rîa kîîranîro Kîam Ngai. Nîûndû wa gwîtîkia nîwagîre na vinya na agîkumia Ngai.

**21** Iburahimu nîwamenyire na ma atî Ngai nwa akaavingia ûrîa wonthe eranîrîte.

**22** Kîu nîkîo gîatûmire Iburahimu atuwa mûthingu nî Ngai nîûndû wa gwîtîkia.

**23** Nacio ciugo ino atî “Nîwatuirwe mûthingu” itiandîkirwe nîûndû wake wenga.

**24** Nwatî ciandîkirwe wana nîûndû wetû tue arîa tûgûtuwa athingu na arîa twîtîkîtie ûrîa wariûkirie Jesû Mwathani wetû.

**25** Ke nî waûragirwe nîûndû wa mevia metû na agîcoka akîriûka nîguo tûtuîke athingu.

# Aro 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtuwa athingu nî Ngai

## Adamu na Kristû

**1** Na rîu, nîûndû nîtûtuîtwe athingu nî Ngai na njîra ya gwîtîkia, nîtwîgucanîte na Ngai na njîra ya Mwathani wetû Jesû Kristû.

**2** Nîûndû wa gwîtîkia, ke nîatûmîte tûgîe na wega wa Ngai ûrîa tûrî naguo rîu. Kwoguo nîtûkenaga nîûndû wa kîîrîgîrîro kîrîa tûrî nakîo gîa gûkagaa riiri wa Ngai.

**3** Wana nîtûkenaga twona mathîna nîûndû nîtwîcî atî mathîna maretaga kûmîrîria,

**4** nakuo kûmîrîria kûretaga gwîkindîria, nakuo gwîkindîria kûretaga kîîrîgîrîro.

**5** Twagîa na kîîrîgîrîro tûtikucaga ngoro nîûndû Ngai nîatwîkîrîte wendo ngororî cietû na njîra ya Roho Mûtheru. Roho ûcio nî kîveo gîetû kuuma kûrî Ngai.

**5**

**6** Nîûndû rîrîa tûtaarî na vinya na twarî evia, Kristû nîwakwire nîûndû wetû kavinda karîa Ngai oonire kagîrîrîte.

**7** Nî ûndû wî vinya mûndû gûkua nîûndû wa mûndû ûrîa mûthingu. Nwatî nwa kûvoteke mûndû akue nîûndû wa mûndû ûrîa wîkaga ciîko mbaro.

**8** Nwatî Ngai nîwonanîtie ûrîa atwendete nîûndû Kristû nîwatûkuîrîre vîndî îrîa twarî evia.

**9** Ethîrwa na njîra ya gîkuû Kîam Jesû nîtûtuîtwe athingu, na kinthî ke ndagaatûvonokia makîria kuuma kûrî marakara ma Ngai?

**10** Vîndî îmwe twarî nthû cia Ngai, nwatî ke nîwatûtuire arata ake na njîra ya gîkuû Kîam mûriû wake. Na rîu nîûndû tûrî arata a Ngai ke nîagaatûvonokia na njîra ya Kristû.

**11** Na twa ûguo tu, nwatî nîtûkenete nî Ngai nîûndû na njîra ya Jesû Kristû nîtûtuîkîte arata ake.

**11**

**12** Mevia maatonyire nthî na njîra ya mûndû ûmwe na makîrete gîkuû. Kwoguo gîkuû nîgîecûrire kûrî andû onthe a nthî nîûndû andû onthe nîmeevirie.

**13** Mevia maarî kuo nthî wana mbere ya kûgîe na Watho, nwatî gûtirî na ûvoro wa kwîvia gûtarî na Watho.

**14** Nwatî kuuma vîndî ya Adamu nginya vîndî ya Musa gîkuû nîkîathaga andû onthe, wana arîa matevîtie ta ûrîa Adamu eevirie rîrîa aaregire kwathîkîra Watho wa Ngai.

**14** Adamu aarî mûthemba wa mûndû ûrîa warî aûke.

**15** Nwatî Adamu na mûndû ûcio methagîrwa marî na ngûrani, nîûndû kîveo Kîam Ngai tî ûndû ûmwe na mevia ma Adamu. Andû eengî nîmaakwire nîûndû wa mevia ma mûndû ûcio ûmwe. Nwatî wega wa Ngai nî mwîngî makîria, kwoguo andû eengî nîmaamûkîre kîveo kuuma kûrî Ngai na njîra ya wega wa mûndû ûmwe na nîke Jesû Kristû.

**16** Kûrî ngûrani gatagatîrî ga kîveo Kîam Ngai na mevia ma mûndû ûmwe. Na njîra ya wîvia wa mûndû ûmwe Ngai nîwatuire atî andû onthe nî acûku, nwatî vuva wa mevia ma andû eengî Ngai nîwavecanire kîveo na agîtua andû athingu.

**17** Ethîrwa mevia ma mûndû ûmwe nîmaatûmire gîkuû kîthamaka nîûndû wa mûndû ûcio, andû arîa makinyagîrwa nî wega ûcio na makamûkîra kîveo Kîam ûthingu, nîmakaathana na matûûre mwoyo na njîra ya Jesû Kristû.

**17**

**18** Kwoguo, wata ûrîa rîvia rîa mûndû ûmwe rîatûmire andû onthe matuîrwe, na njîra wata îo gîîko Kîam mûndû ûmwe Kîam ûthingu nîgîtûmaga andû onthe matuuwe athingu na magîe na mwoyo.

**19** Wata ûrîa andû eengî maatwirwe evia nîûndû wa ûremi wa mûndû ûmwe, na njîra wata îo andû eengî nîmagaatuwa athingu nîûndû wa kwathîka kwa mûndû ûmwe.

**19**

**20** Watho wekîrirwe nîguo andû mevie mûno. Nwatî wa ûrîa mevia mongererekaga, wega wa Ngai nîwongererekaga makîria.

**21** Kwoguo wata ûrîa mevia maathamakire na njîra ya gîkuû, nwaguo wega wa Ngai ûthamakaga na njîra ya ûthingu na ûgatûma tûgîe na mwoyo wa tene na tene na njîra ya Jesû Kristû Mwathani wetû.

# Aro 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtûûra Mwoyo nîûndû wa Kristû

## Ngombo cia gwîkaga maûndû ma ûthingu

**1** Nîtuga atîa rîu? Nîtûtûûre twîvagia nîguo wega wa Ngai wongerereke?

**2** Naarî! Tue twakwire ûvororî wa mevia kûngîvoteka atîa tûthiî na mbere na kwîvia?

**3** Nîmwîcî nama atî rîrîa twavatithirue tûgîtuîka kîndû kîmwe na Kristû twavatithirue na tûgîtuîka kîndû kîmwe gîkuûrî gîake.

**4** Rîrîa twavatithirue nîtwathikirwe vamwe na Kristû ûvororî wîgiî gîkuû gîake, nîguo atî wata ûrîa Kristû ariûkirue nî vinya ûrîa ûrî riiri wa îthe wanatue nwa tûgatûûra mûtûûrîre mûcerû.

**4**

**5** Ethîrwa nîtwatuîkire kîndû kîmwe nake nîûndû wa gûkua wata ûrîa aakwire, na njîra wata îo nîtûgaatuîka kîndû kîmwe nake na njîra ya kûriûka gwake.

**6** Nîtwîcî atî ûmûndû wetû wa tene nîwambirwe mûtharavarî vamwe na Kristû nîguo vinya wa mwîrî ûrîa wîvagia ûthirue na tûtigacoke gûtuîka ngombo cia mevia.

**7** Nîûndû rîrîa mûndû akua ndatûûraga arî ngombo ya mevia.

**8** Ethîrwa nîtûrîkîtie gûkua vamwe na Kristû, nîtwîtîkîtie atî nîtûgaatûûra vamwe nake.

**9** Nîtwîcî atî Kristû nîwariûkirue na ndagaacoka gûkua rîngî na gîkuû gîtigacoka kûmwatha.

**10** Gîkuû kîrîa aakwire, aakuîrîre nîguo avoote mevia rîmwe rîa kwîgana, naguo ûtûûro ûrîa atûûraga atûûraga nîguo akenagie Ngai.

**11** Na njîra wata îo, mwagîrîrwe nî kwîyona ta mûrî akuû ûvororî wa mevia na atî mûtûûraga kûrî Ngai mûrî kîndû kîmwe na Jesû Kristû.

**11**

**12** Kwoguo mûtikanareke mevia mathamakage mîrirî yenyu îo îkuucaga atî nîguo mwathîkagîre merirîria mayo.

**13** Mûtikanareke ciîga cienyu cia mwîrî ciîvie na ituîke indo cia gwîkaga naaî. Nwatî îîvecaneni kûrî Ngai ta andû mariûkîtue na mwîvecane kûrî ke nîguo mûtuîke ciîga cia gwîkaga maûndû ma ûthingu.

**14** Mevia matiagîrîrwe nî kûmwatha nîûndû mûtitûûraga rungu rwa watho, nwatî mûtûûraga rungu rwa wega wa Ngai.

**14**

**15** Rîu nîtuga atîa? Nî twîvagie atî nîûndû tûtirî rungu rwa watho nwatî tûrî rungu rwa wega wa Ngai? Naarî!

**16** Mue nîmwîcî nama atî vîndî îrîa mwevecana kûrî mûndû ta ngombo nîguo mûmwathîkagîre, na ma mûrî ngombo cia ûcio mwathîkagîra. Nwa kwîthîrwe mûrî ngombo cia mevia marîa maretaga gîkuû, kana wathîki ûrîa ûtûmaga mûndû atuwe mûthingu.

**17** Nwatî nwanginya tûcokie ngatho kûrî Ngai nîûndû vîndî îmwe mwarî ngombo cia mevia, nwatî nîmwacokire kwathîkîra ûvoro wa ma ûrîa wonekaga maûndûrî marîa mwathomithirue.

**18** Mue nîmwovorirwe kuuma meviarî, na rîu mûrî ngombo cia gwîkaga maûndû ma ûthingu.

**19** (Nîramwarîrîria ngîtûmagîra ngerekano irîa mûngîtaûkîrwa nîcio nîûndû mûtirî na vinya wa gûtaûkîrwa nî maûndû monthe.) Vîndî îmwe nîmwevecanîte magatuîka ngombo cia maûndû macûku na mwecûrîtwe nî waganu nîûndû nîmwekaga maûndû macûku. Na njîra wata îo nîmwagîrîrwe nî kwîvecana viû mûtuîke ngombo cia maûndû ma ûthingu.

**19**

**20** Rîrîa mwarî ngombo cia mevia, mwarî ovore ûvororî wîgiî maûndû ma ûthingu.

**21** Nî umithio ûrîkû mwagîre naguo kuuma maûndûrî marîa rîu mûconokaga nîmo? Maûndû mau macokaga kûrete gîkuû.

**22** Nwatî rîu mûrî ovore kuuma meviarî na mûrî ngombo cia Ngai. Naguo umithio ûrîa mûgîcaga naguo nî gûtûûra mwîyamûrîrîte Ngai na mûthiiarî mwoyo wa tene na tene.

**23** Nîûndû mûcara wa mevia nî gîkuû, nwatî kîveo kîrîa Ngai avecanaga nî mwoyo wa tene na tene mûrî rûmwe na Jesû Kristû Mwathani wetû.

# Aro 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngerekano ya ûvikania

## Watho na mevia

## Mbaara îrîa îthagîrwa îrî ndaarî ya mûndû

**1** Ariû na aarî a îthe wetû, nama nîmwîcî ûrîa ngeerie kuga, nîûndû muonthe nîmwîcî watho. Nîmwîcî atî mûndû ethagîrwa arî rungu rwa watho rîrîa tu arî mwoyo.

**2** Mûndûmûka mûviku ethagîrwa ovanîtue nî watho kûrî mûthuuri rîrîa rîonthe mûthuuri wake arî mwoyo. Nwatî mûthuuri wake angîkua, mûndûmûka ûcio ndethagîrwa arî mwove nî watho ûcio.

**3** Kwoguo mûndûmûka ûcio angîtuîka wa mûndû wîngî mûthuuri wake arî mwoyo, atuîkaga mûtharia. Nwatî mûthuuri wake angîkua mûndûmûka ûcio ethagîrwa atarî mwove nî watho, na angîvikua nî mûthuuri wîngî ndangîtuîka mûtharia.

**4** Ariû na aarî a îthe wetû, ûguo nîguo maûndû mekariî wana kûrî mue. Ûvororî wîgiî watho mue wana mue nîmûkuîte nîûndû mûrî kîîga Kîam mwîrî wa Kristû. Na rîu mûrî a ûcio wariûkirue nîguo tûciarîre Ngai maciaro.

**5** Vîndî îrîa twatûûraga tûrûmagîrîra maûndû ma mwîrî, watho wekagîra vinya merirîria marîa macûku ma mwîrî. Kwoguo maûndû marîa twekaga maatûretagîra gîkuû.

**6** Nwatî rîu tûrî ovore kuuma wathorî na tûrî akuû maûndûrî marîa matûtucaga ngombo. Rîu tûtungatagîra Ngai tûrî na mwoyo mûcerû wa Roho, nwatî tûtimûtungatagîra tûkîrûmagîrîra watho ûrîa mwandîke wa tene.

**6**

**7** Rîu-î, nîtuga atîa? Nîtuga atî watho guo mwene nî mevia? Naarî. Nwatî watho nîguo watûmire menye mevia nî ndûî. Watho ûtangîaugîte ndûkerirîrie kîndû Kîam mûndû, ndingîamenyire kwîrirîria nî ndûî.

**8** Nîûndû wa rîathani rîu, mevia nîmaagîre na magîtûma nîrirîrie maûndû marîa monthe macûku. Nîûndû vatarî watho, mevia matirî vinya.

**9** Nie nînatûûraga mwoyo wana mbere ya menya watho. Nwatî rîrîa naamenyire maathani, mevia nîmaagîre vinya,

**10** na ngîkua. Narîo rîathani rîrîa rîngîatûmire ngîe na mwoyo, nîrîatûmire ngue.

**11** Mevia nîmaagîre na mweke na njîra ya rîathani. Namo nîmaamveenererie na makîmbûraga.

**11**

**12** Kwoguo, watho guo mwene nî mûtheru na rîathani nî rîtheru, rîrî kîvooto na nî rîaro.

**13** Ûguo nî kuga atî ûndû mwaro wandetere gîkuû? Naarî! Nî mevia maatonyire kûrî ûndû ûrîa mwaro nîguo mandetere gîkuû. Ûndû ûyû wekîkire nîguo mevia meyonanie nama ûrîa mekariî. Kwoguo na njîra ya rîathani mevia nîmonekaga marî macûku mûno.

**13**

**14** Nîtwîcî atî watho uumaga kûrî Ngai, nwatî nie nîrî mûndû wî na mwîrî na wendetue agatuîka ngombo ya mevia.

**15** Nditaûkagîrwa nî maûndû marîa mbîkaga, nîûndû maûndû marîa mendaga gwîka tîmo mbîkaga, nwatî mbîkaga marîa menete.

**16** Na rîu ethîrwa mbîkaga maûndû marîa menete, nîngwîtîkîra atî watho nî mwaro.

**17** Kwoguo tî nie mbîkaga maûndû mau, nwatî nî mevia marîa matûûraga ndaarî yakwa.

**18** Nie nîmbicî atî ndaarî yakwa, ûguo nî kuga mwîrîrî wakwa ndirî na ûvoti wa gwîka waro. Nîûndû wana ethîrwa nîmendaga gwîka waro ndivotaga gûwîka.

**19** Ndiîkaga maûndû marîa maro mendaga gwîka, îthenya rîa ûguo mbîkaga maûndû marîa macûku marîa nie ndendaga gwîka.

**20** Na rîu, ethîrwa mbîkaga maûndû marîa ndendaga gwîka, tî nie mbîkaga guo nwatî nî mevia marîa matûûraga ndaarî yakwa.

**20**

**21** Kwoguo monaga watho ûyû ûkîruta wîra nîûndû rîrîa ngwenda gwîka waro, ûndû ûrîa nthuuraga gwîka nî ûrîa mûcûku.

**22** Ngororî yakwa nîngenete nî ûndû wa watho wa Ngai.

**23** Nwatî mwîrîrî wakwa nîmonaga watho wîngî ûkîruta wîra. Watho ûcio nî ûrûaga na maûndû marîa meciria makwa monaga marî maro na ngatuîka ngombo ya watho wa mevia marîa matûûraga ndaarî yakwa.

**24** Kaî nîrî mûndû mûthînîku-î! Nû ûngîndethûra kuuma mwîrîrî ûyû wa gîkuû?

**25** Nî ngatho kûrî Ngai ûrîa ûndethûraga na njîra ya Mwathani wetû Jesû Kristû.

**25** Kwoguo, meciriarî makwa ndungatagîra watho wa Ngai, nwatî mwîrîrî wakwa, ndungatagîra watho wa mevia.

# Aro 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûtûûrîre wa Kîîroho

## Riiri wa vuvarî

## Ngai nî atwendete

**1** Nîûndû wa ûguo, rîu arîa marî ndaarî ya Jesû Kristû matingîtuîrwa atî nî evia.

**2** Nîûndû watho wa Roho ûrîa ûtûmaga tûtûûre tûrî ndaarî ya Jesû Kristû nîmûnjovoru kuuma kûrî watho wa mevia na gîkuû.

**3** Ûndû ûrîa watho ûtangîavotire gwîka nîûndû wa kwagithua vinya nî mwîrî Ngai nîwawîkire. Eekire ûguo na njîra ya kûrekia Mûrû wake arî na mwîrî wîkariî ta îno yetû ya mevia na arî na mwîrî ûcio nîwavootire mevia.

**4** Ngai eekire ûguo nîguo tue arîa tûrûmagîrîra maûndû marîa Roho endaga nwatî tî maûndû marîa meriragîrua nî mwîrî tûvingagie maûndû marîa watho ugîte.

**5** Nîûndû andû arîa marûmagîrîra maûndû ma mwîrî meciragia maûndû marîa mwîrî wendaga, nwatî andû arîa marûmagîrîra maûndû ma Roho, meciragia wa maûndû marîa Roho endaga.

**6** Kwathwa nî mwîrî kûretaga gîkuû, nwatî kwathwa nî Roho kûretaga mwoyo na thayû.

**7** Kwoguo andû arîa mathagwa nî maûndû ma mwîrî methagîrwa marî ûthû na Ngai, nîûndû matiathîkagîra Watho wake, na matingîvota kûwathîkîra.

**8** Andû arîa mathîkagîra mîîrî yao, matingîvota gûkenia Ngai.

**8**

**9** Nwatî mue mûtiathagwa nî mîîrî yenyu mwathagwa nî Roho, ethîrwa nama Roho wa Ngai atûûraga ndaarî yenyu. Mûndû wa wonthe wîthagîrwa atarî na Roho wa Kristû ûcio tî wake.

**10** Nwatî ethîrwa Kristû atûûraga ndaarî yenyu wana ethîrwa mîîrî yenyu nîgaakua nîûndû wa mevia, maroho menyu marî mwoyo nîûndû mûrî atue athingu.

**11** Ethîrwa Roho wa Ngai ûrîa wariûkirie Jesû Kristû atûûraga ndaarî yenyu, ûcio wariûkirie Jesû Kristû nî akaava mîîrî îo yenyu îrîa îkuucaga mwoyo. Ageeka guo na njîra ya Roho ûcio wake ûrîa ûtûûraga ndaarî yenyu.

**11**

**12** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, tûrî na wîra wa kûruta nwatî tî gûtûûra twathagwa nî mîîrî.

**13** Nîûndû mwatûûra mwathagwa nî maûndû ma mwîrî nîmûgaakua. Nwatî ethîrwa na njîra ya Roho nîmûkûûraga ciîko cienyu njûku irîa mwîkaga, nîmûgûtûûra mwoyo.

**14** Nîûndû arîa onthe matongoragua nî Roho wa Ngai nî ciana cia Ngai.

**15** Roho ûrîa Ngai amûveete tî wa gûtûma mûtuîke ngombo na tî wa gûtûma mwîtigîre. Vandû va ûguo Roho ûcio amûtucaga ciana cia Ngai. Roho nîke ûtûvecaga vinya wa gûkaîra Ngai tûkiugaga, “Aba! Vava.”

**16** Roho ûcio nî mûira vamwe na maroho metû atî tûrî ciana cia Ngai.

**17** Ethîrwa tûrî ciana cia Ngai, tûrî agai a irathimo irîa aigîrîte andû ake. Wana nîtûkagaa vamwe na Kristû kîrîa Ngai amwigîrîte. Nwatî nwanginya tûthînue ta Kristû nîguo tûkaagîa na riiri ta ke.

**17**

**18** Nie monaga atî mathîna marîa tûrî namo îvindarî rîîrî matingîringithanua wana vanini na riiri ûrîa tûkaaguûrîrua.

**19** Indo cionthe irîa ciaûmbirwe cietererete mûno rîrîa Ngai akoonania ciana ciake.

**20** Nîûndû indo cionthe cia nthî ciatuirwe cia mana, nwatî gûtiarî kwenda gwa cio, nî Ngai wendaga ciîkare guo. Kûnekariî ûguo ciarî na kîîrîgîrîro

**21** atî mûthenya ûmwe nîikoovorwa ciume ûkomborî wa kwora, na igîe na wîyathi ûrî na riiri wa ciana cia Ngai.

**22** Nîûndû nîtwîcî atî nginya îvindarî rîîrî ciûmbe cionthe nîiracaa irî na ûrûrû ta ûrîa mûndûmûka egucaga mbere ya agîe na mwana.

**23** Nwatî twa ciûmbe cionga tu icaaga, wana tue ene arîa tûrî na Roho ûrî ta kîveo Kîam mbere Kîam iveo cia Ngai nîtûcayaga na kûu ndaarî yetû wa tûgîetagîrîra Ngai atûtue ciana ciake na atûkûûre viû kuuma ûkomborî.

**24** Nîûndû twavonokirue nîûndû wa kîîrîgîrîro kîu. Nwatî ethîrwa tûrî onu kîrîa twîrîgagîrîra, gûtirî na vata wa gûkîîrîgîrîra nîûndû gûtirî mûndû wîrîgagîrîra kîrîa arona.

**25** Nwatî ethîrwa nîtwîrîgagîrîra kîrîa tûtakwona, nîtûgîetagîrîra tûkirîrîrîtie.

**25**

**26** Na njîra ta îno, Roho nîatûtethagia nîûndû tûtirî na vinya. Nîûndû tûtiîcî ûrîa twagîrîrwe nî kûvoya. Nwatî Roho nîke ûtûthaithanagîrîra kûrî Ngai arî na mûcao ûtangîgweteka.

**27** Nake Ngai ûrîa ûtuîragia kîrîa kîrî ngororî cietû nîecî meciria ma Roho nîûndû Roho nîke ûthaithanagîrîra atheru kûringana na kwenda kwa Ngai.

**27**

**28** Tue nîtwîcî atî maûndûrî monthe Ngai nî arutaga wîra nîûndû wa wagîrîru wa arîa mamwendete. Andû acio nî arîa ke etîte kûringana na wendi wake.

**29** Nîûndû andû arîa Ngai aathuurire kuuma wa tene nîwamamûrire matuîke ta Mûrû wake nîguo nake Mûrû wake atuîke îrikithathi rîa ciana nyîngî cia îthe ûmwe.

**30** Kwoguo arîa Ngai amûrîte nîwametire, nao acio eetire nîwamatuire athingu na akîmagaîra riiri wake.

**30**

**31** Nîtuga atîa îgûrû rîa maûndû mama? Ethîrwa Ngai arî mwena wetû, nû ûngîtûtuma ûthû?

**32** Ngai ûcio ndaavota gûcaîra mûrû wake wa mûmwe, nwatî nîwamûrutire nîûndû wetû tuonthe. Ethîrwa ke nîwatûvere Mûriû, na kinthî ndagaatûva indo cionthe mbaro?

**33** Nû ûngîona ûndû wa kûthitanga andû arîa Ngai athuurîte? Ngai ke mwene nîamatucaga athingu.

**34** Nû ûngîmatuîra atî nî evia? Gûtirî wana ûmwe. Jesû Kristû nîke wakuire na agîcoka akîriûka na arî njararî ya ûrîo ya Ngai. Ke nîke ûtûthaithanagîra kûrî Ngai.

**35** Nî ndûî kîngîtûtigithania na wendani wa Kristû? Nî mathîna, kana kîeva, kana mînyamaaro, kana yûra, kana ûthîni, kana ûgwati wana kana kûûragwa?

**36** Wata ûrîa kwandîkîtwe mandîkorî matheru atîrî,

**36** “Tûtûûraga tûûragagwa vîndî cionthe nîûndû waku,

**36** tûtucagwa ta ng'ondu cia kûthînjwa.”

**36**

**37** Nwatî maûndûrî mama monthe, tue nîtûvootanîte na njîra ya ûcio watwendire.

**38** Nîûndû nîmûmenyu waro atî gûtirî ûndû ûngîtûtigithania na wendo wa Kristû; tî gîkuû kana mwoyo, araika, tî maavinya ma îgûrû, tî maûndû marîa marekîka rîu na marîa mageekîka, tî monene,

**39** tî indo irîa irî îgûrû kana nthî kûrîa kûrikîru. Gûtirî kîndû wa kîonthe Kîam irîa ciûmbîtwe kîngîtûtigithania na wendo ûrîa Ngai atwendete naguo na njîra ya Jesû Kristû Mwathani wetû.

# Aro 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai na andû ake

## Marakara na ntha cia Ngai

## Paûlo nîwavoere andû a Isiraeli

**1** Nie nîraria ûma nîrî ndaarî ya Kristû. Thamiri yakwa îrîa yathagwa nî Roho Mûtheru nî mûira wakwa atî ndirathaana.

**2** Nîrî na kîeva kîngî mûno vamwe na ûrûrû ûtarî mûthiia ngororî yakwa,

**3** nîûndû wa andû a mûvîrîga wetû arîa tûciaranîrîtue nao. Nwa mende nyitwe nî kîrumi Kîam Ngai na ndigithanue na Kristû îthenya rîao.

**4** Andû acio nî Aisiraeli na nîo Ngai aatuire ciana ciake na akîmaguûrîria riiri wake. Ke nîwathondekire irîkanîro nao na akîmava watho. Andû acio nîmamenyete kûgooca Ngai nama na nîmamûkîrîte ciîranîro ciake.

**5** Nî a mbarî ya methe metû ma tene na Kristû ta mûndû, nwa wa rûrîrî rwao. Ngai ûrîa wathaga maûndû monthe arogoocwa tene na tene! Ameni.

**5**

**6** Nie ndirauga atî Ngai nîwaregire kûvingia kîîranîro gîake. Nîûndû tî andû onthe a Isiraeli maathuurirwe nî Ngai.

**7** Wana tî njiarwa cionthe cia Iburahimu ciana cia Ngai. Ngai erire Iburahimu atîrî, “Nî na njîra ya Isaka ûkaagîa na rûciaro rûrîa nakwîrîre.”

**8** Ûguo nî ta kuga atî ciana irîa iciarîtwe na njîra ya kîîmwîrî tî ciana cia Ngai, nwatî ciana irîa ciumanîte na kîîranîro Kîam Ngai, nîcio njiarwa ciake nama.

**9** Nîûndû rîrîa Ngai arûthire kîîranîro na Iburahimu aaugire atîrî: “Vîndî îrîa mbagîrîru yakinya nîngaacoka na Sara nîakagîa na kavîcî.”

**9**

**10** Na twa ûguo tu, nîûndû ariû a Rebeka aîrî maarî a îthe ûmwe na nwake îthe wetû Isaka.

**11** Kûthuurwa kwa mûriû ûmwe warî mworoto wa Ngai. Ke mwene nîke wendire kûmûthuura na tî ûndû wa ciîko ciake, aamûthuurire wana mbere ya maciarwa na mbere ya mamenya maûndû maro kana macûku.

**12** Ngai nîwerire Rebeka atîrî, “Ûrîa mûkûrû nîagaatungatîra ûrîa mûnini.”

**13** Wata ûrîa kwandîkîtwe Mandîkorî Matheru atîrî, “Nînendire Jakovu na ngîthûra Esaû.”

**13**

**14** Rîu nîtuga atî Ngai ndatûmagîra kîvooto? Naarî.

**15** Nîûndû Ngai nîwerire Musa atîrî, “Nie ngegucagîra ntha wa ûrîa nenda kwîguîra ntha, na ngacaagîra wa ûrîa nenda gûcaîra.”

**16** Kwoguo, maûndû monthe mavotekaga nîûndû wa ntha cia Ngai na tî kwenda kwa mûndû kana kîîo gîake.

**17** Nîûndû mandîkorî matheru Ngai erire mûthamaki wa Misiri atîrî, “Nie naagûtuire mûthamaki nîguo ngûtûmîre kwonania vinya wakwa na ngumo yakwa îtambe nthî yonthe.”

**18** Kwoguo Ngai nîegucagîra ntha ûrîa enda kwîguîra, na ûrîa enda kûmia ngoro nîamûûmagia.

**18**

**19** Ûmwe gatagatîrî kenyu nî agaacoka ambûrie atîrî, “Ethîrwa ûguo nîguo Ngai ekaga angîvota atîa gûtua atî mûndû nî wîvîtie? Nû ûngîregana na wendi wa Ngai?”

**20** Nwatî we nîwe û mûrata wakwa atî nîguo ûcokerie Ngai? Nyûngû ya yûmba ndîagîrîrwe nî kûria ûrîa wa mîûmbire atîrî, “Wanyûmbire ûguo nîkî?”

**21** Mûmbi wa nyûngû ethagîrwa arî na ûvoti wa kûmba wa kîrîa kîonthe akwenda kûmba na yûmba rîake. Avota kûmba nyûngû igîrî kuuma yûmbarî rîmwe; îmwe îrî ya gûtûmîrwa na njîra ya mwanya na îo îngî ya gûtûmîrwa vîndî cionthe.

**21**

**22** Ûguo nwa guo Ngai ekîte. Endaga kwonania marakara make na gûtûma vinya wake ûmenyeke. Kwoguo eekarire akirîrîrîtie mûno andû arîa maarî makinyîrwe nî marakara make, na magîrîrwe nî gûcûkangua viû.

**23** Ke nwa wendaga kwonania riiri wake mwîngî kûrî andû arîa eeguîrîre ntha na nîtue aavarîrie tûgae riiri wake.

**24** Tue nîtue andû arîa Ngai eetire, amwe maarî Ayahudi na amwe maarî andû a Ndûrîrî.

**25** Wata ûrîa kwandîkîtwe nî mûrathi Hosea:

**25** Ngai aaugire atîrî, “Andû arîa mataarî akwa,

**25** nîo ngeeta, ‘Andû akwa.’

**25** Na vûrûri ûrîa ndendeete nîguo ngeeta,

**25** ‘Mûrata wakwa.’

**25**

**26** Na vandû varîa meerîrwe atî, ‘Mue tîmue andû akwa,’

**26** vandû wa vau nwa vo mageetîrwa, ‘Ariû a Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo.’ ”

**26**

**27** Nake Isaia nîwanîrîre ûvoro wîgiî Isiraeli akiuga atîrî, “Wana ethîrwa ciana cia Isiraeli nî nyîngî ta mûthanga ûrîa ûrî îriarî, nî andû anini mûno gatagatîrî kao makaavonoka,

**28** nîûndû Mwathani nîagaacirithia na atuîre andû onthe a nthî riita rîmwe rîa kwîgana.”

**29** Nwa ta ûrîa mûrathi Isaia augire vau mbere atîrî, “Tiga nîkwa Mwathani Mwene Vinya wonthe aatûtigarîrie njiarwa imwe, tûngîathirirue viû ta matûûra ma Sodomu na Gomora.”

**29**

**30** Rîu ûguo nîkuga atîa? Ûguo kuga atî andû a Ndûrîrî matiageria gwîtua athingu mbere ya Ngai, nwatî Ngai nîwamatuire athingu nîûndû wa wîtîkio wao.

**31** Andû a Isiraeli nîmaacaragia watho ûrîa mangîrûmîrîra nîguo matuîke athingu nwatî nîwaturire.

**32** Waturire nîûndû maaûcaragia na njîra ya maûndû marîa meekaga nwatî tî na njîra ya wîtîkio. Kwoguo nî maavîngirwe nî, “Îthiga rîrîa rîvînganaga.”

**33** Wa ta ûrîa kwandîkîtwe Mandîkorî Matheru atîrî:

**33** “Taroriani, kûu Zayuni nî ngwiga îthiga rîrîa rîkaavînga andû,

**33** îthiga rîrîa rîgaatûma andû magûe.

**33** Nwatî mûndû wa wonthe ûmwîtîkîtie ndagaaconorithua.”

# Aro 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûvonokio nî wa andû onthe

**1** Ariû na aarî a îthe wetû, wendi wa ngoro yakwa yonthe na mavoya makwa kûrî Ngai nî atî, andû etû mavonoke.

**2** Nie nîrî mûira wao atî methagîrwa marî na kîîo kînene mûno wîrarî wa Ngai, nwatî matiîthagîrwa marî na ûmenyo.

**3** Nîûndû wa kûrega kûmenya ûthingu ûrîa uumaga kûrî Ngai, o nîmageretie kwîrûthîra ûndû wao o ene. Kwoguo nîmaaregire kûrûmîrîra njîra îrîa Ngai atûcaga mûndû mûthingu.

**4** Nîûndû Kristû nîwathiririe watho nîguo mûndû wa wonthe ûmwîtîkîtie etîkîrîke nî Ngai.

**4**

**5** Musa nîwandîkire ûvoro wîgiî ûrîa mûndû atuîkaga mûthingu na njîra ya kwathîkîra watho na akiuga atîrî: “Mûndû wa wonthe wathîkagîra watho nî agaatûûra mwoyo.”

**6** Nwatî ûvoro wîgiî ûthingu ûrîa mûndû agîcaga naguo nîûndû wa gwîtîkia, Mandîko Matheru maugaga atîrî:

**6** “Ndûkeyûrie we mwene nû ûkunûkia îgûrû (ûguo nî kuga, Nû ûkunûkia îgûrû na arete Kristû gûkû nthî?”)

**7** Ndûkeyûrie we mwene nû ûkûnyûrûrûka rungu rwa nthî (ûguo nî kuga, “Nû ûkûnyûrûrûka îrimarî rîrîa rîtarî mûthiia na atûme Kristû aunûkie kuuma kûrî arîa akuû?”)

**8** Mandîko Matheru maugîte atî: “Ûvoro mwaro ûrî vakuvî nawe, ûrî kanyuarî gaku na njararî yaku.” Ûguo nî kuga ûvoro wa wîtîkio ûrîa tûvunjagia.

**9** Nîûndû ûngiumbûra na kanyua gaku atî Jesû nî Mwathani na wîtîkie na ngoro yaku atî Ngai nîwamûriûkirie, nî ûkaavonoka.

**10** Nîûndû mûndû etîkagia na ngoro agatuuwa mûthingu, na akaumbûra na kanyua gake na akavonoka.

**11** Mandîko matheru maugîte atîrî, “Mûndû wa wonthe ûmwîtîkîtie ndagaaconorithua.”

**12** Nîûndû gûtirî ngûrani gatagatîrî ka Mûyahudi na mûndû wa Ndûrîrî. Ngai nî Mwathani wa andû onthe na nîavecanaga irathimo ciake nyîngî kûrî andû onthe arîa mamûkaagîra.

**13** Nîûndû Mandîko Matheru maugîte atîrî, “Mûndû wa wonthe ûgaakaîra Ngai-Mûnene nî akaavonoka.”

**13**

**14** Nwatî andû mangîkaîra Mwathani atîa ethîrwa matîmwîtîkîtie? Na mangîtîkia atîa mateguîte ndûmîrîri ya Mwathani? Andû mangîgua ndûmîrîri atîa gûtarî na mûvunjia.

**15** Nao andû mangîvunjia atîa matarî atûme. Mandîko Matheru maugîte atîrî, “Na kaî andû arîa mathiîcaga kûvunjia ûvoro Mwaro nî aro-î!”

**16** Nwatî tî andû onthe maamûkîre ûvoro mwaro. Nîûndû Isaia nî waûririe atîrî, “Mwathani, nû wetîkirie ndûmîrîri yetû?”

**17** Kwoguo wîtîkio umanaga na kwîgua ûvoro mwaro, naguo Ûvoro Mwaro umanaga na kûvunjia ûvoro wîgiî Kristû.

**17**

**18** Nwatî nîmbûria atîrî: Nîma atî andû matirî megua ûvoro mwaro? Nîma nîmeguîte nîûndû Mandîko Matheru maugîte atîrî:

**18** “Mîgambo yao nîyathiîre nthî yonthe,

**18** na ciugo ciao igîkinya ituri cionthe cia nthî.”

**18**

**19** Wana rîngî nîmbûria atîrî: Nîkwa andû a Isiraeli mataataûkîrwa? Nîma nîmaataûkîrwe. Musa nîwaugire wa mbere atîrî:

**19** “Nîngaatûma mwîgue wîru nîûndû wa rûrîrî vatarî,

**19** na njîra ya rûrîrî rwa andû aritu nîngaatûma mûrakare.”

**19**

**20** Nake Isaia wanake nîaugîte arî na ûmîrîru atîrî:

**20** “Nînoonirwe nî andû arîa mataanjaragia;

**20** nîneyumîririe kûrî andû arîa mataambûragia.”

**20**

**21** Nwatî ûvoro wîgiî Isiraeli Ngai augîte atîrî, “Natindire mûthenya mûgima ndambûrûkîtie njara kûrî andû aremi na aûmû ngoro.”

# Aro 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ntha cia Ngai kûrî andû a Isiraeli

## Kûvonokua kwa andû a Ndûrîrî

## Ntha cia Ngai kûrî andû onthe

## Ngai nîakumue

**1** Kwoguo nîraûria atîrî: Nîkwa Ngai aaregire andû ake? Naarî! Nîûndû nie mwene nîrî Mûisiraeli wa rûciaro rwa Iburahimu na wa mûvîrîga wa Benjamini.

**2** Ngai tîmûregu andû ake arîa ke aathuurire kuuma wa Kîammbîrîria. Mue nîmwîcî ûrîa Mandîko Matheru maugîte gacunjîrî karîa kandîkîtwe ûvoro wîgiî Elija. Elija nîwathaithire Ngai na agîcuka andû a Isiraeli akiuga atîrî,

**3** “Mwathani, nîmaûragîte arathi aku na magacûkangia metha ciaku cia kîgongoona. Nwa nie tu mûrathi waku ûrîa ûtigarîte na nîmarageria kûmbûraga wa nanie.”

**4** Ngai aamûcokerie atîa? Aamûcokeria atîrî, “Nie nînîigîrîte andû ngiri mûgwanja arîa mataanavoya Baali.”

**5** Ûguo nwa guo gûkariî wana rîu: kûrî na andû matarî eengî arîa Ngai athuurîte na njîra ya wega wake.

**6** Ngai aamathuurire nîûndû wa wega wake nwa tî ûndû wa ciîko ciao. Nîûndû ethîrwa aamathuurîte nî ûndû wa ciîko ciao, wega ûcio wake ndûngîthîrwa ûrî wa ma.

**6**

**7** Ûrîa kûrî nî atî Aisiraeli matiavota kûgîa na kîrîa maatwîre macaragia. Nwatî gakundi kanini karîa Ngai aathuurire nîkaavotire kûgîa na kîrîa maacaragia. Acio engî metirwe nî Ngai makîûrîria matû kîrong'oi.

**8** Wata ûrîa Mandîko Matheru maugîte atîrî, “Ngai nîwatûmire maremwa nî gwîciiria kana gûtaûkîrwa, na nginya ûmûnthî metho mao mationaga na matû mao matiîgucaga.”

**9** Nake Daudi nîwaugire atîrî:

**9** “Irugo ciao irotuîka mîtego ya kûmagwatithia,

**9** o nîmagwe na maverithue!

**9**

**10** Metho mao marovingwa nîguo matikone,

**10** na ûtûme magîe na thîna vîndî cionthe.”

**10**

**11** Kwoguo nîraûria atîrî, rîrîa Ayahudi maavîngirwe-î, nîmaagwîre? Naarî! Nwatî ûrîa gwîkariî nî atî nîûndû wa mevia mao ûvonokio nîwakinyîre andû a ndûrîrî. Nao maavonoka Ayahudi nîmeguire wîru.

**12** Mevia marîa meekirwe nî Ayahudi nîmaaretire irathimo nyîngî gûkû nthî, na ûthîni wao wa ngoro nîwaretire irathimo nyîngî kûrî andû a Ndûrîrî. Kwoguo nthî îkaagîa na irathimo ciîgana atîa vîndî îrîa Ayahudi onthe magatonyua ûvonokiorî!

**12**

**13** Rîu nîraria na mue andû a Ndûrîrî. Rîrîa rîonthe mbîthagîrwa nîrî mûtûmwa kûrî andû a ndûrîrî nînîrutanagîria ûtungatarî wakwa,

**14** nîguo ndûme andû a rûruka rwakwa na nîo Ayahudi megue wîru, na na njîra îo, ndethie amwe kûvonoka.

**15** Nîûndû rîrîa Ngai aaregire Ayahudi, andû acio engî a nthî nîmaatuîkire arata ake. Kwoguo rîrîa Ngai ageetîkîra Ayahudi, andû arîa makeethîrwa marî akuû nîmakaariûka.

**15**

**16** Ethîrwa kîenyûa Kîam mûgate kîrutîrîtwe Ngai nî kîtheru, mûgate wonthe nî mûtheru. Ethîrwa mîri ya mûtî îrutîrîtwe Ngai nî mîtheru, wana mvûa nî ntheru.

**17** Mvûa imwe cia mûtî wa mûtamaiyû nî ngavûrange, na ruo rûvûa rwa mûtî wa mûtamaiyû wa kîthaka rûgaciarithanua na guo. Mue andû a Ndûrîrî mwîkariî ta mûtamaiyû ûcio wa kîthaka. Nîmûtethekaga nî kîrîa kiumaga kûrî Ayahudi na njîra ta îrîa rûvûa rwa mûtamaiyû wa kîthaka rûtethekaga rwaciarithanua na mûtamaiyû ûrîa wa mûgûndarî.

**18** Kwoguo mûtiagîrîrwe nî kûnyarara andû arîa Ngai aakavûrangire ta mvûa. Mûtiagîrîwe nî gwîtîîa nîûndû mwîkariî wata rûvûa, tî mue mûnyitagîrîra mîri, mîri nîyo îmûnyitagîrîra.

**18**

**19** Nwatî nwa muge atîrî, “Mvûa ciakavûrangirwe nîguo tûciarithanue na mûtî.”

**20** Nî ûvoro wa ma. Mvûa ciakavûrangirwe nîûndû itietîkia na mue mwîthagîrwa mûrî gîcunjî Kîam mûtî ûcio nîûndû nîmwîtîkîtie. Nwatî ndûgetîîe nîûndû wa ûguo, vandû va ûguo îîtigîreni.

**21** Ethîrwa Ngai ndaacaîra mvûa irîa ciarî mûtîrî ûrîa wa mbere na nîyo Ayahudi, angîmûcaîra atîa?

**22** Ûndû ûyû ûratwonia ûrîa Ngai arî mûtugi, na ûrîa arî mwaganu. Ke nîwaganagîra andû arîa magwîte na agatuga arîa matûûraga wegarî wake, nwatî ethîrwa tîmwîkara wegarî wake, nîakûmûkavûranga!

**23** Na ethîrwa Ayahudi nwa macoke gwîtîkia Ngai rîngî nwa maciarithanue, nîûndû Ngai arî na ûvoti wa kûmaciarithania rîngî.

**24** Andû a Ndûrîrî mekariî ta rûvûa rwa mûtamaiyû wa kîthaka rûrîa rûkavûre rûgacoka rûgaciarithanua na njîra îtarî ya kîndûîre na mûtî wa mûtamaiyû wa mûgûndarî. Ayahudi mekariî ta mûtî ûcio wa mûgûndarî. Nîûndû wa ûguo nî ûvûthû Ngai gûcokanîrîria mvûa icio ngavûrange cia kîndûîre mûtîrî wa cio.

**24**

**25** Ariû na aarî a îthe wetû, nie nînîrenda kûmûmenyithia ûma ûrîa mûthithe nîguo mûtigekare mûkîîraga na ngoro cienyu atî mûrî aûgî mûno. Ûma ûcio nî atî ûremi wa andû amwe a Isiraeli tî wa gûtûûra, nwatî ûkethagîrwa vo tu nginya rîrîa andû onthe a Ndûrîrî magaûka kûrî Ngai.

**26** Ûguo nîguo Aisiraeli onthe makaavonokua. Wata ûrîa mandîko matheru maugîte atîrî,

**26** “Mûvonokia nîagaaûka kuuma Zayuni,

**26** na nîakaathengutia waganu wonthe kuuma rûciarorî rwa Jakovu.

**26**

**27** Nie nîngaathondeka kîrîkanîro gîkî na andû acio,

**27** vîndî îrîa ngaathengutia mevia mao.”

**27**

**28** Ayahudi nîmaregete Ûvoro Mwaro. Kwoguo o nî nthû cia Ngai nîûndû wenyu mue andû a Ndûrîrî. Nwatî nîûndû Ayahudi nîathuure nî Ngai nî arata ake nîûndû wa methe mao ma tene.

**29** Nîûndû Ngai arathuura mûndû na akîmûrathima, ndagarûrûkaga.

**30** Mue andû a Ndûrîrî nîkûrî vîndî mwatûîre mûremerete Ngai, nwatî rîu nîmûrîkîtie kwîguîrwa ntha nî Ngai nîûndû Ayahudi nîmaaregire kwathîka.

**31** Na njîra wata îo nîûndû wa ntha irîa mweguîrîrwe nî Ngai, Ayahudi nîmaregete kwathîka nîguo wanao meguîrwe ntha.

**32** Nîûndû Ngai nîatûmîte andû onthe matuîke ta marî ove nîûndû wa ûremi wao nîguo acoke ameguîre ntha onthe.

**32**

**33** Na kaî ûtonga wa Ngai nî mûnene-î! Na kaî ûûgî wake na ûmenyo nî mûrikîru-î! Nû ûngîtaarîria matua make? Nû ûngîmenya njîra ciake?

**34** Wata ûrîa mandîko matheru maugîte atîrî:

**34** “Nû wîcî meciria ma Mwathani?

**34** Nû ûngîvota kûmûtaara?

**34**

**35** Nû wanamûva wanarî kîndû,

**35** atî nîguo acoke arîvwe nîke?”

**35**

**36** Nîûndû indo cionthe ciaûmbirwe nîke na indo cionthe itûîre nîûndû wa ûvoti wake na nî ciake. Nake arokumua tene na tene! Ameni!

# Aro 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtûûra nîguo ûtungatîre Ngai

**1** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, nîûndû wa ntha nyîngî irîa Ngai atwonetie, namûthaitha mûrute mîîrî yenyu îrî ta îgongoona rîrî mwoyo kûrî Ngai, rîrî rîamûre nîûndû wa ûtungata wake na rîa kûmûkenia. Îno nîyo njîra yama ya kûgooca Ngai.

**2** Mûtikagarûrûke atî nîguo mwîkare ta andû a gûkû nthî, nwatî îtîkîrani Ngai agarûre meciria menyu viû nîguo matuîke macerû. Mweka ûguo mûkaavotaga kûmenya wendi wa Ngai. Mûkaavotaga kûmenya ûndû ûrîa mwaro na ûngîmûkenia na ûrîa mûkinyanîru.

**2**

**3** Nîûndû wa wega ûrîa naveerwe nî Ngai, muonthe nîramwîra atîrî: Mûtigetue anene gûkîra ûrîa mwagîrîrwe nî kwîthîrwa mûrî. Vandû va ûguo îthagîrwani mûrî na meciria matarî ma mwîtîîo, kûringana na wîtîkio ûrîa Ngai avete wa mûndû wa mûndû.

**4** Mûndû wa wonthe gatagatîrî kenyu ethagîrwa na mwîrî ûrî na ciîga nyîngî, na ciîga icio cionthe irutaga wîra ngûrani.

**5** Na njîra ta îno, wana ethîrwa tûrî eengî twîthagîrwa tûrî mwîrî ûmwe na Kristû na tuonthe twîthagîrwa twovanîtue vamwe tûrî ciîga cia mwîrî ûmwe.

**6** Tuonthe nîtûtûmîre iveo mwanya mwanya irîa Ngai atûvete ciumanîte na wega wake. Mûndû ûrîa ûrî na kîveo gîa kûvunjia ndûmîrîri ya Ngai nî avunjie kûringana na wîtîkio ûrîa avetwe.

**7** Ûrîa ûrî na kîveo gîa gûtungata, nwanginya atungate. Ûrîa ûrî na kîveo gîa kûthomithia nwanginya athomithanie.

**8** Ûrîa ûrî na kîveo gîa kûûmanîrîria, nwanginya aûmanagîrîrie. Ûrîa ûrî na kîveo gîa kûvecana indo ciake, nî avecanage na ûtaana. Mûndû ûrîa ûrî na kîveo gîa ûtongoria nî atongoragie na kîîo. Mûndû ûrîa ûrî na kîveo gîa kwîgucanîra ntha nîegucanagîre ntha akenete.

**8**

**9** Nwanginya wendani wenyu ûtuîke wa ma. Menani ûndû ûrîa mûcûku na mûnyitie na vinya maûndû marîa maro.

**10** Endanagani mûndû na ûrîa wîngî ta andû a ng'ina ûmwe. Vecanagani gîtîîo mûndû na ûrîa wîngî.

**11** Rutagani wîra na kîîo na mûtigatuîke igûta; tungatagîrani Mwathani na ngoro cienyu cionthe.

**12** Îkaragani mûkenete nîûndû mûrî na kîîrîgîrîro. Kiragîrîriani vîndî ya mathîna na mûvoyage vîndî cionthe.

**13** Tethagiani andû a Ngai arîa mavatarîte ûtethio, na mwamûkagîre ageni mîciîrî yenyu.

**13**

**14** Rathimagani andû arîa mamwîkaga naaî, marathimageni na mûtikamarume.

**15** Kenagani na arîa marakena na mûrîrage na arîa mararîra.

**16** Tûûrani mwîgucanîte mûndû na mûndû ûrîa wîngî. Mûtigetîîe, nwatî tumagani ûrata na andû arîa monekaga matarî îgweta. Tigagani kwîyona ta mûrî aûgî.

**16**

**17** Mûndû angîgwîka naaî, ndûkamwîke naaî. Nwatî geragia gwîka andû onthe maûndû marîa maro.

**18** Geragiani mûno wa ûrîa mûngîvota gûtûûrania na andû onthe mûrî na thayû.

**19** Arata akwa, mûtikerîvîrie, nwatî tigani Ngai amûrîvagîrîrie na marakara make. Nîûndû mandîkorî matheru kwandîkîtwe atîrî, “‘Kwîrîvîrîria nî gwakwa, nînie ngeerîvîrîria,’ ûguo nîguo Mwathani augîte.”

**20** Vandû va ûguo, mandîko matheru maugîte mwagîrîrwe nî gwîka atîrî, “Ethîrwa mûndû ûrîa mûrî na ûthû nake nî mûvûtu mûve gîa kûrîa. Ethîrwa nî mûnyondu mûve kîndû gîa kûnyua, nîûndû weka ûguo nîtakwa wamwigîrîra makara marî na mwaki kîongorî gîake.”

**21** Ndûgetîkîre kûvootwa nî ûndû mûcûku, nwatî vootaga ûndû ûrîa mûcûku na njîra ya gwîka waro.

# Aro 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwathîkîra aathani a vûrûri

## Maûndû marîa mûndû agîrîrwe nî gwîka ûrîa wîngî

**1** Nwanginya mûndû wa wonthe athîkagîre andû arîa mathanaga. Nîûndû wathani wonthe uumaga kûrî Ngai na arîa mathanaga mavecagwa ûvoti nî Ngai.

**2** Kwoguo andû arîa mareganaga na wathani ûrîa ûrî kuo, methagîrwa mareganîte na wathani ûrîa Ngai avecanîte. Arîa mekaga ûguo nîmagaatuîrwa na maverithue.

**3** Andû arîa mekaga waro matiagîrîrwe nî gwîtigîra athani, nwatî andû arîa mekaga naaî nîmetigagîra athani. Nwa wende kwîthîrwa ûtarî na guoya nîûndû wa mûndû ûrîa wathanaga? Coka gwîkaga maûndû marîa maro na agagûkumagia.

**4** Nîûndû ke nî ndungata ya Ngai na arutaga wîra nîûndû wa wagîrîru waku. Nwatî ûngîka naaî, mwîtigîre nîûndû ke ethagîrwa arî na ûvoti wa kûverithia mûndû. Ke nî ndungata ya Ngai ya kûverithia arîa mekaga naaî.

**5** Kwoguo nwanginya mûndû athîkagîre arîa mathanaga, tî nîûndû nwa makûverithie; nwatî nîûndû thamiri yaku nîrakwîra wîke guo.

**5**

**6** Ûndû ûcio nwa guo ûtûmaga mûrute gooti nîûndû athani methagîrwa magîtungatîra Ngai vîndî îrîa mararuta wîra ûcio.

**7** Marîvageni onthe kîrîa mwagîrîrwe nî kûmarîva. Rutagani gooti rîrîa rîonthe mwagîrîrwe nî kûruta. Îtigagîreni arîa magîrîrwe nî gwîtigîrwa, na mûtîîe arîa magîrîrwe nî gûtîîwa.

**7**

**8** Îthagîrwani mûtarî na thirî na mûndû wana ûrîkû tiga tu thirî wa kwendana mûndû na ûrîa wîngî. Ûrîa wendaga mûndû ûrîa wîngî nîmûvingiu watho.

**9** Maathani maugîte atîrî, “Ndûkatharanie, ndûkaûragane, ndûkaîe na ndûkerirîrie kîndû kîene.” Maathani mama monthe na marîa mengî monthe mavingagua na rîathani rîmwe tu, atî: “Enda mûndû ûrîa mûriganîtie nake wata ûrîa wîendete we mwene.”

**10** Ethîrwa we nîwendete mûndû ndûngîmwîka naaî. Kwoguo kwendana nî kûvingia watho wonthe.

**10**

**11** Nwanginya mwîke maûndû mama nîûndû nîmwîcî atî mavinda menyu ma kûramûka muume tororî nî makinyu. Nîûndû îvinda rîetû rîa kûvonoka rîrî vakuvî mûno gûkîra vîndî ya mbere rîrîa twetîkirie.

**12** Ûtukû ûrî vakuvî kûthira na mûthenya ûrî vakuvî gûka. Nîtûtige gwîka ciîko irîa ciîkagîrwa ndumarî na tûoce indo cia mbaara irîa itûmagîrwa kûrûa ûtherirî.

**13** Nîtwîthagîrwe tûrî na mîtugo mîaro ta andû arîa mathiîcagîra ûtherirî. Tûtikethagîrwe tûrî marugarî marîa mekagwa waganu wa ûrîu, kana ciîkorî cia ûûra nthoni, ûtharia, mbaara, kana wîru.

**14** Nwatî îkîrani Mwathani Jesû Kristû arî take indo cienyu cia mbaara, na mûtige kwîthînia nîûndû wa mîîrî yenyu îrîa îvagia atî nîguo mûvingie maûndû marîa îriragîria.

# Aro 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûgatuîre mûndû ûrîa wîngî

## Ndûgatûme mûndû ûrîa wîngî agwa

**1** Amûkagîrani mûndû ûrîa ûtarî vinya wîtîkiorî, nwatî mûtigakararanie nake ûvororî wa maûndû marîa ke etîkîtie nwatî mue mûtimetîkîtie.

**2** Mûndû ûmwe etîkîtie atî nwa arîe irio cia mîthemba yonthe. Nwatî mûndû wîngî ûtarî na vinya wîtîkiorî wake arîcaga manyenyi tu.

**3** Mûndû ûrîa ûrîcaga irio cia mîthemba yonthe ndagîrîrwe nî kûnyarara ûrîa ûtairîcaga nîûndû Ngai nîmûmwamûkîru.

**4** We wî û nîguo ûtuîke wa gûtuîra ndungata ya mûndû ûrîa wîngî? Mwathi wa ndungata îo nîke ûgaatua kana nî îkîte waro kana nî îkîte naaî. Nayo ndungata îo nîîkavotana nîûndû Mwathani arî na ûvoti wa gûtûma îvootane.

**4**

**5** Andû amwe meciragia atî kûrî mûthenya ûrî vata gûkîra îrîa îngî, na engî mageciria atî mîthenya yonthe îthagîrwa îkariî ûndû ûmwe. Wa mûndû agîrîrwe nî kwîthîrwa arî mwîkindîriu viû meciriarî make.

**6** Mûndû ûrîa ûtucaga mûthenya mûna wa mwanya, ekaga ûguo nîûndû wa gûtîîa Mwathani. Nake ûrîa ûrîcaga irio cia mîthemba yonthe ekaga guo nîûndû wa gûtîîa Mwathani, nîûndû ke nîacokagia ngatho kûrî Ngai nîûndû wa irio. Mûndû ûrîa ûregaga kûrîa irio cia mîthemba mîna ekaga ûguo nîguo Mwathani atîwe, nake nîacokagia ngatho kûrî Ngai.

**7** Gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî getû ûtûûraga mwoyo nîûndû wa kwenda gwake, na gûtirî mûndû ûkucaga nîûndû wa kwenda gwake ke mwene.

**8** Ethîrwa nîtûgûtûûra mwoyo nîtûtûûra nîûndû wa Kristû, na ethîrwa nî tûgûkua nîtûkua nîûndû wa Kristû. Kwoguo wana ethîrwa nîtûgûtûûra mwoyo, kana nîtûgûkua tûrî a Mwathani.

**9** Nîûndû Kristû aakwire na agîcoka akîriûka nîguo atuîke Mwathani wa arîa akuû na arîa marî mwoyo.

**10** Nîndûî gîtûmaga mûtuîre andû arîa engî? Nîndûî gîtûmaga mûnyarare aamûrûwanyûkwe? Tuonthe nîtûkaarûngama mbere ya Ngai na nîke ûgaatûtuîra.

**11** Nîûndû mandîko matheru maugîte atî:

**11** Mwathani augîte atîrî,

**11** “Wata ûrîa ndûûraga mwoyo,

**11** andû onthe nîmagaaturia maru mbere yakwa,

**11** na maumbûre atî nie nînie Ngai.”

**11**

**12** Kwoguo wa mûndû nîakoonania kûrî Ngai maûndû monthe marîa aaneka.

**12**

**13** Kwoguo nîtûtige gûtucanîra. Vandû va ûguo twagîrîrwe nî gûtua atî tûtigeke ûndû wana ûmwe ûrîa ûngîtûma mûndû ûrîa wîngî avîngwe kana agwe meviarî.

**14** Na nîûndû wa kwîthîrwa tûrî kîndû kîmwe na Mwathani Jesû, nîmenyete waro atî gûtirî irio ciîthagîrwa irî njûku cio mene. Nwatî mûndû ethîrwa nwa ecirie atî kûrî irio njûku, irio icio nî njûku tu kûrî mûndû ûcio.

**15** Ethîrwa irio irîa ûrîcaga nîitûmaga mûrwanyûkwe egue naaî, we ndûreka ciîko cia wendani. Ndûgetîkîre kîrîa ûkûrîa gîcûkie wîtîkio wa mûndû ûrîa Kristû aakwire nîûndû wake.

**16** Ndûkanareke kîndû kîrîa wonaga kîrî Kîamro gîcambue.

**17** Nîûndû ûthamaki wa Ngai tî wa kûrîa na kûnyua, nwatî nî ûthingu, thayû na gîkeno kuuma kûrî Roho Mûtheru.

**18** Rîrîa andû matungatîra Kristû na njîra ta îno, nîmakenagia Ngai na magetîkîrwa nî andû arîa engî.

**18**

**19** Kwoguo nîtûcaragie maûndû marîa maretaga thayû na marîa mangîtûtethia kwonganagîrîra vinya.

**20** Mûtigacûkie wîra wa Ngai nîûndû wa irio. Irio cionthe nî ntheru, nwatî nî naaî kûrîa irio irîa ingîtûma mûndû ûrîa wîngî agûe meviarî.

**21** Nî ûndû mwaro gûtiga kûrîa nyama, kûnyua ndivei kana gwîka ûndû wa wonthe ûngîtûma mûndû ûrîa wîngî avîngwe.

**22** Wîtîkio waku îgûrû rîa maûndû mama nî ûtuîke nthitho gatagatîrî gaku na Ngai. Gûkena nî mûndû ûrîa ûtecukaga vîndî îrîa areka ûndû ûrîa onaga ûrî mwaro!

**23** Nwatî angîthîrwa arî na nganja îgûrû rîa kîrîa arîcaga, Ngai nîamûtucagîra nîûndû areka ûndû ûrîa ûtaumanîte na wîtîkio wake. Na ûndû wa wonthe ûtaumanîtie na wîtîkio nî wîvia.

# Aro 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Tigagani gwîkenia mue ene

## Ûvoro Mwaro nîwakinyîre andû a ndûrîrî

## Gîtûmi kîa Paûlo kwandîka arî na ûmîrîru

## Mûvango wa Paûlo wa kûthiî Roma

**1** Tue arîa tûrî na vinya wîtîkiorî nîtwagîrîrwe nî gûtethia arîa matarî na vinya wîtîkiorî, tûtigekenagie tue ene.

**2** Wa mûndû nîwagîrîrwe nî gûkenia mûndû ûrîa mariganîtie nake nîguo wîtîkio wa mûndû ûcio ûgîe na vinya.

**3** Nîûndû Kristû ndeekenia ke mwene. Wata ûrîa mandîko matheru maugîte atî, “Irumi irîa warumirwe nî nie naarumirwe.”

**4** Maûndû monthe marîa marî mandîkorî marîa matheru maandîkirwe matûthomithie, nîguo tûvote kûgîa na kîîrîgîrîro na njîra ya gûkirîrîria na kûmîrîria.

**5** Ngai ûrîa arî ke kiumo Kîam thayû na ûmîrîru aromûvotithia kwîgucana mûndû na ûrîa wîngî, wata ûrîa Kristû aatwonererie,

**6** nîguo muonthe mûrî kîndû kîmwe, mûgoocage Ngai na Îthe wa Mwathani wetû Jesû Kristû.

**6**

**7** Kwoguo amûkanagîrani mûndû na ûrîa wîngî, wata ûrîa Kristû aamwamûkîre nîguo Ngai akumague.

**8** Nîûndû nie nînîmwîra atî Kristû aatuîkire ndungata ya Ayahudi nîguo onanie atî Ngai nîmwîvokeku kûrî ciîranîro ciake irîa erîrîte methe ma tene.

**9** Kristû ekire ûguo nîguo andû a Ndûrîrî makumie Ngai nîûndû wa ntha ciake. Mandîko Matheru maugîte atîrî,

**9** “Kwoguo nie ngaagûkumagia gatagatîrî ka andû a Ndûrîrî,

**9** nie ngaainaga ngîkumagia rîîtwa rîaku.”

**9**

**10** Wana rîngî mandîko matheru maugîte atîrî,

**10** “Andû a Ndûrîrî, kenani vamwe na andû arîa Ngai athuurîte”

**10**

**11** Wana rîngî,

**11** “Kumiani Mwathani, mue andû a ndûrîrî cionthe;

**11** mûkumieni mue andû onthe!”

**11**

**12** Wana rîngî mûrathi Isaia augîte atîrî,

**12** “Nyombarî ya Jesii nîgûkaauma mûndû,

**12** agaaûka kwatha andû a Ndûrîrî,

**12** nao nîmakaaiga mwîvoko wao kûrî ke.”

**12**

**13** Nake Ngai, ûrîa arî ke kaumo ka mwîvoko wetû, aromwîcûria gîkeno na thayû nîûndû wa ûrîa mûmwîtîkie nîguo na njîra ya vinya wa Roho Mûtheru, wîtîkio wenyu ûthiî na mbere gûkûra.

**13**

**14** Ariû na aarî a îthe wetû, nie mwene nîmbicî na ma atî nîmwîcûrîtue nî wega na ûmenyo na atî nîmûvotete kûthomithania mue ene.

**15** Nwatî kûndû kûmwe maarûarî îno nie nîmandîkîte nîrî na ûmîrîru mwîngî mûno, nîûndû kûrî na maûndû nîrenda kûmûririkania. Mandîkîte nîrî na ûmîrîru nîûndû wa wega ûrîa Ngai amvete wa

**16** gûtuîka ndungata ya Kristû kûrî andû a Ndûrîrî, nîguo nîmavunjîrie ûvoro Mwaro wa Ngai nîrî ta mûthînjîri-Ngai, na nîguo andû a Ndûrîrî matuîke îgongoona rîngîtîkîrîka nî Ngai rîtheretue nî Roho Mûtheru.

**17** Kwoguo nîrî ndaarî ya Jesû Kristû, nwa nîtîîe nîûndû wa ûtungata wakwa kûrî Ngai.

**18** Ngaaragia tu nîrî na ûmîrîru ûvororî wîgiî ûrîa Kristû ekîte kûrî nie, akandûmîra nîguo andû a Ndûrîrî mathîkîre Ngai na njîra ya ciugo na ciîko ciakwa,

**19** na njîra ya kûgîa na vinya wa kûringa ciama na gwîka maûndû ma magegania, na na njîra ya vinya ya Roho Mûtheru. Kwoguo kuuma Jerusalemu nthiûrûrûkîte kûndû kuonthe na ngakinya Iluriko ngîvunjagia Ûvoro Mwaro wa Kristû.

**20** Vîndî cionthe mbîthîrîtwe ngîrirîria kûvunjia Ûvoro Mwaro kûrî andû arîa mataanegua ûvoro wîgiî Kristû, nîguo ndigatuîke ta mûndû ûtumaga îgûrû rîa mûcingi ûrîa wînjîtwe nî mûndû wîngî.

**21** Nîûndû mandîkorî matheru kwandîkîtwe atîrî,

**21** “Arîa mataanerwa ûvoro wake nîmakoona,

**21** na arîa mataanegua ûvoro wake, nîmagaataûkîrwa.”

**21**

**22** Nîûndû wa gîtûmi gîkî, nie nînaaremirwe nî gûka kwenyu mavinda meengî.

**23** Nwatî rîu nîndîkîtie wîra wakwa wonthe gîcunjîrî gîkî. Na nîûndû vandû va mîaka mîngî mbîthîrîtwe ngîenda gûka kûmwona,

**24** nîmbîrîgîrîrîte gwîka guo rîu. Mbere ya gûkinya Sipania, nwa mende kûmwona na narîkia gûkenanîra na mue gwa kavinda, mûndethereria kûthiî kuo.

**25** Rîu nthiîte Jerusalemu kûvirîra andû a Ngai ûtethio.

**26** Nîûndû etîkia arîa marî Makedonia na Akaia nîmarutîte indo ciao matakûringîrîrua nîguo matethie andû a Ngai arîa athîni kûu Jerusalemu.

**27** O ene nîmaakenere gwîka ûguo na nî ma nîmaagîrîrwe nî kûmatethia. Nîûndû ethîrwa Ayahudi nîmagaanîte kîrathimo Kîamo gîa kîîroho na andû a Ndûrîrî, andû a Ndûrîrî wanao nîmagîrîrwe nî kûruta indo ciao nîguo matethie Ayahudi.

**28** Narîkia kwona atî andû a kanitha wa Jerusalemu nîmamûkîra ûtethio ûrîa wavecanîtwe nîûndû wao, nîngaaûkîrîra kûu kwenyu ngîthiî Sipania.

**29** Nie nîmbîcî atî rîrîa ngaûka kûrî mue, nîngaamûretera kîrathimo gîcûru kuuma kûrî Kristû.

**29**

**30** Ariû na aarî a îthe wetû, nîûndû wa Mwathani wetû Jesû Kristû na nîûndû wa wendo ûrîa tûvetwe nî Roho Mûtheru, nîramûthaitha mûnyitanîre nanie kûvoya Ngai na kîîo nîûndû wakwa.

**31** Voyani atî ngitîrwe kûrî andû arîa matetîkîtie arîa marî Judea, na mûvoe nîguo ûtungata wakwa kûu Jerusalemu wîtîkîrîke kûrî andû a Ngai.

**32** Kwoguo ethîrwa nî kwenda kwa Ngai, nie nîngaaûka kûrî mue mbîcûrîtwe nî gîkeno na nîngaakenerera kûvurûka vamwe namue.

**33** Nake Ngai Mwene thayû nîekare namue muonthe. Ameni.

# Aro 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngethi cia Paûlo kûrî etîkia amwe

## Mataaro ma mûthiia

## Mavoya ma mûthiia ma gûkumia Ngai

**1** Nie nînagathîrîria mwarî wa îthe wetû Foebe ûrîa ûrutaga wîra wa ûtungati kanitharî wa Kenikerea.

**2** Mwamûkîreni nîûndû ke nîwîtîkîtie Mwathani, wata ûrîa andû a Ngai magîrîrwe nî kwamûkîrwa. Mûtethieni na kîrîa kîonthe angîvatara, nîûndû ke aanandethia na aanatethia andû eengî.

**2**

**3** Kethiani Pirisika na Akula, arîa tûrutaga wîra wa Kristû nao.

**4** Andû aya matietigîra gûkua nîguo mamvonokie. Nie nîngûcokia ngatho kûrî o, wana makanitha monthe ma andû a ndûrîrî nîmamacokeria ngatho.

**5** Kethiani wana kanitha ûrîa ûcemanagia nyombarî yao.

**5** Kethiani mûrata wakwa Epaeneto, ûrîa warî wa mbere gwîtîkia Kristû vûrûrirî wa Asia.

**6** Na mûkethie Mariamu, ûrîa wîthîrîtwe akîruta wîra gatagatîrî kenyu arî na kîîo mûno.

**7** Kethiani Anderoniko na Juniasi arîa Ayahudi wata nie na maarî njera vamwe nanie. Nîmecîkene mûno gatagatîrî ga atûmwa na nîmaatuîkire Akristiano mbere yakwa.

**7**

**8** Kethiani Amupiliato, ûrîa mendete nîûndû wa Mwathani.

**9** Kethiani Urubano, ûrîa tûrutaga wîra wa Kristû nake, na mûkethie mûrata wakwa Sitakusi.

**10** Kethiani Apele, ûrîa wagerirue na akîonania nama atî ke nîwathîkagîra Kristû. Kethiani andû a mûciî wa Aristobulo.

**11** Kethiani Herodiani ûrîa Mûyahudi ta nie, na mûkethie Akristiano arîa marî kwa Narikiso mûciî.

**11**

**12** Kethiani Turufena na Turufosa, aka arîa marutaga wîra wa Mwathani na kîîo.

**13** Kethiani Rufasi ûrîa wîrutîrîte mûno wîrarî wa Mwathani, na mûkethie ng'ina ûrîa wandethagia ta mwana wake.

**14** Kethiani Asunikirito, na Filegoni, Herime, Pateroba, Herima, na ariû a îthe wetû onthe arîa marî vamwe nao.

**15** Kethiani Filologo, Julia, Nerea na mwarî wa ng'ina, Olîmupa na andû a Ngai onthe arîa mekaranagia nao.

**15**

**16** Kethaniani mûndû na mûndû ûrîa wîngî na ngethi cia kûmumunyana. Nîmwakethua nî makanitha monthe ma Kristû.

**16**

**17** Ariû na aarî a îthe wetû, nîramûthaitha atî: mwîmenyagîrîre kûrî andû arîa maretaga nyamûkano na kûvîngithia mûndû. Andû acio nîmareganaga na maûndû marîa mwathomithirue. Îthemageeni andû ta acio.

**18** Nîûndû andû arîa mekaga maûndû ta mau matungatagîra mavu mao, nwatî tî Mwathani wetû Jesû Kristû. Na njîra ya ciugo ciao mbaro na mîario yao îrî na mûrîo, andû acio nîmaveenagîrîria andû arîa marî ngoro mvûthû.

**19** Etîkia onthe nîmamenyete atî nîmwathîkagîra Ûvoro ûrîa mwaro, na nîûndû wa gîtûmi gîkî, nie nîngenaga nîûndû wenyu. Nie nîrenda mue mwîthagîrwe mûrî aûgî maûndûrî marîa maro, nwatî ûvororî wîgiî maûndû marîa macûku, îthagîrwani mûtarî na ûcuke.

**20** Nake Ngai, ûrîa ûvecanaga thayû, îvinda rîtarî îraca nîakaavoota Caitani na amûve wathani îgûrû rîake.

**20** Wega wa Mwathani wetû Jesû Kristû ûrogîa namue.

**20**

**21** Nîmwakethua nî Timotheo, ûrîa tûrutaga wîra vamwe nake, wana Lukio, na Jasoni, na Sosipateri arîa tûrî a rûrîra rûmwe nîmamûkethia.

**21**

**22** Nie Teretio, na nînie mwandîki wa maarûa îno vandûrî va Paûlo nînamûkethia nîûndû wa Mwathani.

**22**

**23** Nake Gayo, ûrîa mbîkaraga gwake na nwa kuo kanitha îcemanagia nîwamûkethia. Nîmwakethua nî Erasito ûrîa wigaga kîgîna Kîam îtûûra înene na mwakethua nî mûrû wa îthe wetû Kwarito. [

**24** Wega wa Mwathani wetû Jesû Kristû ûrogîa namue muonthe. Ameni.]

**24**

**25** Nîtûkumieni Ngai! Ke arî na ûvoti wa gûtûma mwîkare mûkindîrîtie wîtîkiorî wenyu kûringana na Ûvoro mwaro wîgiî Jesû Kristû ûrîa mvunjagia, na kûringana na kûguûrîrua nthitho ya ûvoro wama ûrîa wethîrîtwe ûrî mûthithe gwa kavinda karaca mûno.

**26** Na rîu, maûndû marîa mandîkîtwe nî arathi nîmatûmîte ûndû ûcio ûmenyeke. Ngai ûrîa ûtûûraga tene na tene nîwathanire atî ûvoro ûcio ûmenyithue andû onthe a nthî nîguo onthe metîkie na mathîkîre Ngai.

**26**

**27** Nake Ngai ûrîa wîthagîrwa arî na ûûgî maûndûrî monthe, arotûûra agoocagwa na njîra ya Jesû Kristû tene na tene! Ameni.

1Akor

# 1Akor 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Irathimo kuuma kûrî Ngai na njîra ya Kristû

## Nyamûkano kanitharî

## Kristû nîke vinya na ûûgî wa Ngai

**1** Nie Paûlo, ûrîa wetirwe atuîke mûtûmwa wa Jesû Kristû na njîra ya wendi wa Ngai tûrî na Sosithene mûrû wa îthe wetû,

**2** nîtwamwandîkîra maarûa mue kanitha wa Ngai ûrîa ûrî îtûûrarî rîa Korinitho na kûrî arîa onthe metîtwe matuîke andû a Ngai arîa matuîkîte ake marî na ûrûmwe na Jesû Kristû. Mue mwîtîtwe mûtuîke andû a Ngai mûrî vamwe na andû onthe arîa marî kûndû kuonthe na magoocaga Mwathani wetû Jesû Kristû ûrîa arîke Mwathani wao na wetû:

**2**

**3** Mûrogîa na wega na thayû kuuma kûrî Ngai îthe wetû na Mwathani Jesû Kristû.

**3**

**4** Vîndî cionthe nînjokagia ngatho kûrî Ngai wakwa nîûndû wenyu, nîûndû wa wega wa Ngai ûrîa ke amûvete na njîra ya Jesû Kristû.

**5** Nîûndû mue mûrî ûrûmwe na Kristû nîmûtongetue na njîra cionthe, mîariorî yonthe na ûmenyorî wonthe.

**6** Wana nginya ndûmîrîri îgiî Kristû nîgîte na mîri gatagatîrî kenyu.

**7** Kwoguo mue nîmwamûkîrîte iveo cia mîthemba yonthe irîa Roho wa Ngai avecanaga wa mwetererete mûthenya wa kûguûrua kwa Mwathani wetû Jesû Kristû.

**8** Nîakûmwiga amûmenyererete nginya mûthiia nîguo mûtikethîrwe mûrî na ûcuke mûthenya ûcio wa Mwathani wetû Jesû Kristû.

**9** Ngai nî mwîvokeku. Ke nîke wamwîtire nîguo mûgîe na ngwatanîro na Mûrû wake Jesû Kristû Mwathani wetû.

**9**

**10** Ariû na aarî a îthe wetû, na rîîtwa rîa Mwathani wetû Jesû Kristû nîramûthaitha muonthe mwîtîkanagie nîguo gûtikagîcage na nyamûkano gatagatîrî kenyu. Îthagîrwani mûgwatanîrîte viû na mûrî na rîciria na îtua rîmwe.

**11** Ariû na aarî a îthe wetû, andû amwe a kuuma mûciî wa Kiloe nîmambîrîte cararûkû atî kûrî na ngarari gatagatîrî kenyu.

**12** Ûrîa nîrauga nî atî: wa mûndû gatagatîrî kenyu augaga atîrî, “Nie nûmagîrîra Paûlo,” wîngî akauga, “Nie nûmagîrîra Apolo,” wîngî akauga, “Nie nûmagîrîra Petero”; na wîngî akauga, “Nie nûmagîrîra Kristû.”

**13** Anga Kristû nî agaûkanîtue? Paûlo nîke wambirwe mûtharavarî nîûndû wenyu? Mue mwavatithirue na rîîtwa rîa Paûlo?

**13**

**14** Nie nîracokia ngatho kûrî Ngai nîûndû ndiavatithia mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu tiga Kirisipo na Gayo.

**15** Kwoguo gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûngiuga atî mue mwavatithirue na rîîtwa rîakwa.

**16** (Îni, nie nînavatithirie Sitefana na andû a gwake mûciî. Nwatî ndiraririkana kana nînavatithirie mûndû wîngî wana ûmwe.)

**17** Kristû ndaandûma nîguo mvatithanie. Nwatî aandûmire nîguo ngavunjie Ûvoro Mwaro. Aandûmire ngavunjie ûvoro ûcio ndagûtûmîra ûûgî ûrîa umanîte na ûûmûndû. Nekire ûguo nîguo gûkua gwa Kristû mûtharavarî gûtigaatuîke kwa mana.

**17**

**18** Nîûndû Ndûmîrîri îrîa îgiî gûkua gwa Kristû mûtharavarî nî ûrimû kûrî arîa maraûra, nwatî kûrî tue arîa tûravonokua ndûmîrîri îo nîyo vinya wa Ngai.

**19** Mandîko matheru maugîte atîrî:

**19** “Nie nîngaacûkangia ûûgî wa andû arîa aûgî,

**19** na njûkangie wara wa andû arîa ara.”

**19**

**20** Kwoguo tûngiuga atîa îgûrû rîgiî andû arîa aûgî? Tûngiuga atîa îgûrû rîgiî arimû a watho? Na tûngiuga atîa îgûrû rîa andû arîa marî wara mwîngî wa kwarîrîria maûndû? Ngai nîwonanîtie atî ûûgî wa gûkû nthî wîthagîrwa ûrî ûrimû.

**20**

**21** Kûringana na ûûgî wake, Ngai nîwatûmire andû matikaamûmenye na njîra ya ûûgî wao. Vandû va ûguo, na njîra ya ndûmîrîri îo îtucagwa ya “ûrimû” îrîa tue tûvunjagia, Ngai nîwatuire atî nîakaavonokia arîa mamwîtîkîtie.

**22** Ayahudi mendaga maringîrwe ciama nao Angiriki macaragia ûûgî.

**23** Nwatî tue tûvunjagia ûvoro wîgiî Kristû ûrîa mwambe. Ayahudi monaga ûvoro ûcio ûrî mûvînga, nao andû a Ndûrîrî makawona ûrî ûrimû.

**24** Nwatî kûrî arîa Ngai etîte, Ayahudi na andû a Ndûrîrî, ndûmîrîri ya Kristû nî vinya na ûûgî wa Ngai.

**25** Nîûndû ûndû ûrîa wonekaga takwa ûrî ûrimû wa Ngai, wîthagîrwa ûrî na ûûgî mwîngî gûkîra ûûgî wa mûndû. Naguo ûndû ûrîa ûtûmaga Ngai onekane takwa atarî na vinya, ûndû ûcio wîthagîrwa ûrî na vinya îkîrîte vinya ya mûndû.

**25**

**26** Ariû na aarî a îthe wetû, taririkanani ûrîa mwekariî rîrîa Ngai aamwîtire. Kûringana na woni wa andû, tî eengî gatagatîrî kenyu maarî aûgî kana maarî na vinya wana kana maaciarîrwe mîciîrî ya vata.

**27** Nwatî Ngai nîwathuurire maûndû marîa andû matucaga nî ma ûrimû nîguo aconorithie arîa aûgî, na nîwathuurire arîa matucagwa nî andû atî matirî vinya nîguo aconorithie arîa methagîrwa marî na vinya.

**28** Ngai nîwathuurire maûndû marîa andû monaga matarî vata na makamanyarara na meciragîrua atî tî kîndû varî nîguo acûkangie kîrîa gîtucagwa nî andû atî nî Kîam vata.

**29** Ngai eekire ûguo nîguo gûtikagîe na mûndû wana ûmwe ûgwîtîîa arî mbere ya Ngai.

**30** Nwatî Ngai nîke kiumo Kîam ûûrûmwe wenyu na Jesû Kristû. Na njîra ya Kristû Ngai nîatûvecaga ûûgî na agatûtua athingu. Natue nîtûtuîkaga andû a Ngai na tûgakûrwa kuuma meviarî metû.

**31** Kwoguo wata ûrîa mandîko matheru maugîte: “Mûndû wa wonthe ûngîenda gwîtîîa nîetîîe na maûndû marîa Mwathani ekîte.”

# 1Akor 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri îgiî Kristû ûrîa wambirwe mûtharavarî îgûrû

## Ûûgî wa Ngai

**1** Ariû na aarî a îthe wetû, rîrîa naûkire kûrî mue kûmûvunjîria ndûmîrîri îgiî nthitho ya Ngai ndiatûmîra ciugo ndito kana ûûgî mûnene.

**2** Nîûndû rîrîa naarî vamwe namue nînatuire ndikarie ûndû wîngî wa tiga tu ûvoro wîgiî Jesû Kristû na gûkua gwake mûtharavarî îgûrû.

**3** Kwoguo rîrîa naûkire kûrî mue, ndiarî na vinya na nînatetemaga nîûndû wa guoya.

**4** Ngîthomithia na ngîvunjia ndiatûmîra ciugo irî na ûûgî wa kîûmûndû irîa igucagîrîria andû, nwatî natûmîre ciugo cionanagia vinya ûrîa ûvecanagwa nî Roho wa Ngai.

**5** Kwoguo wîtîkio wenyu ndumanîte na ûûgî wa ûmûndû nwatî umanîte na vinya wa Ngai.

**5**

**6** Kûnarî ûguo kûrî arîa marî na ûgima wa kîîroho, mbaragia maûndû ma ûûgî. Nwatî tî ûûgî ûrîa umîte gûkû nthî kana kûrî anene a gûkû nthî arîa marathira.

**7** Mbaragia ûvoro wîgiî ûûgî wa Ngai ûrîa ûtwîre ûthithîtwe. Na wana mbere ya nthî yûmbwa, Ngai nîwaûthuurîte nîguo tûgîe na riiri.

**8** Gûtirî mûnene wana ûmwe wa gûkû nthî wamenyire ûûgî ûcio. Nîûndû mangîaûmenyete matingîambire Mwathani ûrîa ûrî riiri mûtharavarî îgûrû.

**9** Nwatî mandîkorî matheru kwandîkîtwe atîrî,

**9** “Ûndû ûrîa gûtarî mûndû wana ûmwe wanawona kana awîgue,

**9** ûrîa gûtarî mûndû wana ûmwe waneciria atî nwa wîkîke,

**9** ûndû ûcio nîguo Ngai aavarîrie nîûndû wa arîa mamwendete.”

**9**

**10** Nwatî Ngai nîatûguûrîrîtie nthitho yake na njîra ya Roho wake. Roho atuîragia maûndû monthe wana nginyagia nthitho irîa ndikîru mûno cia Ngai.

**11** Nû ûngîvota kûmenya meciria marîa mûndû wîngî arî namo? Roho ûrîa ûrî ndaarî ya mûndû nîke ûmenyaga meciria ma mûndû ûcio. Na njîra wata îo gûtirî mûndû wanamenya meciria ma Ngai tiga Roho wa Ngai.

**12** Tue tûtiamûkîra roho wa gûkû nthî, nwatî twamûkîre Roho ûrîa umîte kûrî Ngai nîguo tûvotage kûmenya iveo cionthe irîa Ngai atûvete.

**12**

**13** Kwoguo tûtiaragia ûvoro wîgiî maûndû mama tûgîtûmagîra ciugo irîa twathomithirue na njîra ya ûûgî wa ûmûndû, nwatî twaragia tûgîtûmagîra ciugo irîa twathomithirue nî Roho. Kwoguo andû arîa marî na roho nîtûmataaragîria ûvoro wa ma wa kîîroho.

**14** Mûndû wa wonthe ûtarî na Roho ndangîvota kwamûkîra iveo irîa ciumaga kûrî Roho wa Ngai. Andû ta acio meciragia ûcio nî ûrimû nîûndû vata waguo ûngîtuîrua tu na njîra ya Kîîroho.

**15** Mûndû wa wonthe ûrî na Roho nîavotaga gûtuîria maûndû monthe, nwatî gûtirî mûndû ûngîvotaga kûmûtuîria.

**16** Mandîkorî matheru kwandîkîtwe atîrî:

**16** “Nû wîcî meciria ma Mwathani?

**16** Nû ûngîvota kûmûtaara?”

**16** Nwatî tue nîtwîthagîrwa tûrî na meciria ma Kristû.

# 1Akor 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndungata cia Ngai

**1** Ariû na aarî a îthe wetû, nie ndingîavotire kûmwarîria ta ûrîa mbaragîria andû arîa marî na Roho. Vandû va ûguo namwarîrie ta mûrî andû a nthî wata ûrîa nîngîarîria andû arîa methagîrwa mekariî ta tûkenge wîtîkiorî wa Kristû.

**2** Kîrîra kîrîa nie namûveere gîekariî ta îria nwatî tî ta irio ino nyûmû, nîûndû mue mûtingîavotire kûrîa irio ino nyûmû. Wana rîu mue mûtingîvota kûirîa,

**3** nîûndû wana rîu mûtûûraga wata ûrîa andû a gûkû nthî matûûraga. Rîrîa kûrî na wîru na ngarari gatagatîrî kenyu-rî, na kinthî ûndû ûcio ndwonanagia atî mue mûrî a gûkû nthî na mûtûûraga ta andû a gûkû nthî.

**4** Rîrîa mûndû ûmwe gatagatîrî kenyu akuga, “Nie nûmagîrîra Paûlo,” na wîngî akauga, “Nie nûmagîrîra Apolo,” na kinthî mue mûtiîthagîrwa mûgîka wata andû a gûkû nthî?

**4**

**5** Apolo nîkwa arî û? Nake Paûlo nû? Tue tûrî ndungata cia Ngai irîa ke aatûmîre nîguo mwîtîkie. Na wa mûndû wa ûmwe wa cietû arutaga wîra ûrîa Mwathani aamûveere arute:

**6** Nie nînavandire mbegû, Apolo nîwetîrîrie mîmera manjî, nwatî Ngai nîke wamîvotithirie gûkûra.

**7** Kwoguo mûndû ûrîa ûvandaga wana ûrîa wîtagîrîria manjî ndarî vata. Ngai tu nîke ûrî vata nîûndû nîke ûtumaga indo ikûre.

**8** Vatirî ngûrani gatagatî ka mûndû ûrîa ûvandaga na ûrîa wîtagîrîria manjî, na Ngai akaarîva mûndû mûcara kûringana na wîra ûrîa ke mwene arutîte.

**9** Tue tûrî aruti a wîra wa Ngai tûkîrutithania vamwe, namue nîmue mûgûnda wa Ngai na nwa mue nyomba ya Ngai.

**10** Na ngîtûmagîra kîveo kîrîa naveerwe nî Ngai, nie nînatumire mûcingi wa nyomba îo nîrî ta mûtumi ûrî na wara mwîngî. Nake mûndû wîngî nîaratuma îgûrû rîaguo. Nwatî wa mûndû nwanginya amenyerere ûrîa atumaga îgûrû rîaguo.

**11** Gûtirî mûcingi wîngî mûndû angîvota gûtuma tiga ûrîa ûtumîtwe nî Ngai na nîguo Jesû Kristû.

**12** Andû amwe magaatuma îgûrû rîa mûcingi ûcio na thaavu kana sîlûva kana mathiga ma goro; engî nao magaatuma na mbaû kana nyaki kana mîvavîa.

**13** Na wîra wa mûndû wa mûndû nîûkoonekana vîndî îrîa ûkaaguûrua mûthenya wa Kristû. Wîra wa mûndû nîûkaamenyekana nîûndû nîûkaagerua na mwaki nîguo kûmenyekane waro ûrîa wîra ûcio wîkariî.

**14** Ethîrwa kîrîa gîatumirwe îgûrû rîa mûcingi ûcio gîtikaavîa, mûtumi wakîo nîakaamûkîra kîveo.

**15** Nwatî ethîrwa wîra wa mûndû nîûkaavîa mûndû ûcio nîakaaûrwa nîguo, nwatî ke mwene nîakaavonoka wata mûndû ûvîtûkîrîrîte mwakirî.

**15**

**16** Mue nîmwicî atî mûrî hekarû ya Ngai na Roho wa Ngai atûûraga ndaarî yenyu.

**17** Kwoguo mûndû wa wonthe angîcûkangia hekarû ya Ngai, Ngai nîakaamûcûkangia. Hekarû ya Ngai nî ntheru na mue ene nîmue hekarû yake.

**17**

**18** Mûndû wana ûrîkû ndakeveenie. Ethîrwa nîkûrî na mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu wîciragia atî ke nî mûûgî arî gûkû nthî îno, nîwagîrîrwe nîgwîtua kîrimû nîguo atuîke mûûgî na ma.

**19** Nîûndû kîrîa andû a gûkû nthî metaga ûûgî, Ngai agîtaga ûrimû. Kwandîkîtwe mandîkorî matheru atîrî, “Ngai atûmagîra wara wa andû arîa aûgî ûrî ta mûtego wa kûmatega.”

**20** Wana gîcunjîrî kîngî Kîam mandîko matheru nîkwandîkîtwe atîrî, “Mwathani nîaicî atî meciria ma andû arîa aûgî nî ma mana.”

**21** Kwoguo mûtigetîîe nîûndû wa andû. Maûndû monthe nî menyu.

**22** Paûlo, Apolo, na Petero wana nthî îno, mwoyo, gîkuû, maûndû marîa marî kuo rîu na marîa magaaûka, mau monthe nî menyu.

**23** Mue mûrî a Kristû, na Kristû nî wa Ngai.

# 1Akor 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Atûmwa a Kristû

**1** Andû magîrîrwe nîgûtwonaga tûrî ndungata cia Kristû, irîa ciîvokeretwe wîra wa kûvunjia maûndû ma Ngai marîa marî nthithorî.

**2** Makîria ya ûguo, ndungata ciagîrîrwe nîkwîthîrwa ciîvokekete kûrî Mwathi wacio.

**3** Ûvororî wîgiî gûtuîrwa nîmue kana gûtuîrwa nî îgooti wana rîrîkû ndûmakanagia. Wana nginya nie mwene ndiîtucagîra.

**4** Nie ndiîcî ûndû wana ûmwe mûcûku mbîkîte, nwatî ûguo tî kuga atî nîrî mwagîrîru. Mwathani nîke ûnducagîra.

**5** Kwoguo mue mûtiagîrîrwe nî gûtuîra mûndû wana ûmwe kavinda karîa kagîrîru ga gûka kwa Mwathani gatarî gakinyu. Mwathani nîakaarete ûtherirî maûndû monthe marîa mathithîtwe ndumarî na aguûrie maûndû marîa mathithîtwe ngororî. Kwoguo wa mûndû nîakaamûkîra îgai rîrîa rîmwagîrîrîte kuuma kûrî Ngai.

**5**

**6** Ariû na aarî a îthe wetû, nie nînîîtûmîrîte na ngatûmîra Apolo tûrî ta ngerekano nîguo mue mûvote kûthoma kuumana natue maûndû marîa maugîte atîrî, “Rûmagîrîrani maûndû marîa mandîke.” Gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu wagîrîrwe nî gwîtîîa na ûndû wa kwenda mûndû ûmwe na kûmenereria ûrîa wîngî?

**7** Nû wagûtuire mûnene gûkîra arîa engî? Nîndûî ûrî nakîo ûtaavewa? Na ethîrwa nîkwa waveerwe, wîtîîaga nîkî takwa atarî kûvewa waveerwe?

**7**

**8** Nîkwa mûreciria atî nîmûrîkîtie kûgîa na maûndû monthe marîa mûvatarîte? Mwîciragia atî mue mûrî atongu? Nîkwa mûreciria atî nîmûrîkîtie gûtuîka athamaki wana ethîrwa tue tûtirî athamaki? Naarî kethîrwa mue mûrî athamaki, nîguo wanatue tûtuîke athamaki vamwe namue.

**9** Nwatî nîrona atî Ngai nîatuigîte tue atûmwa tûrî mûthiia viû, wata andû matuîrîrîtwe kûragwa. Twîkariî ta kîrorerwa kûrî nthî yonthe ya araika na ya andû.

**10** Tûrî irimû nîûndû wa Kristû. Nwatî mue mûrî aûgî mûrî na ûrûmwe na Kristû. Tûtirî na vinya, nwatî mue mûrî na vinya! Mue mûrî atîîe nwatî tue tûrî anyarare!

**11** Nginya îvindarî rîîrî tue nîtûvûtaga, tûkanyonda na tûgekîra matangari. Nîtûrivagwa na tûgatura ciîkaro.

**12** Tue ene nîtwînogagia tûkîruta wîra na njara cietû. Vîndî îrîa tûkûrumwa nî andû nîtûmarathimaga na vîndî îrîa tûkûnyarirwa nî andû nîtûmagîrîria.

**13** Vîndî îrîa andû maria maûndû macûku matwîgiî nîtwaragia maûndû maro marîa mamegiî. Tue rîu tûtuîtwe ta takataka ya gûkû nthî. Tûtuîtwe ta gîko gîa gûkû nthî.

**13**

**14** Ndirandîka maûndû mama nîguo nîmûconorithie. Nwatî nîramandîka nîguo nîmûtaare takwa mûrî ciana ciakwa irîa mendete.

**15** Nîûndû wana ethîrwa mûrî na arimû matangîtarîka mûtûûrîrerî wenyu wa Ûkristiano, mûrî na îthe ûmwe tu. Na nîûndû wa kwîthîrwa mûrî na ûrûmwe na Jesû Kristû, nînatuîkire îthe wenyu na njîra ya kûmûkinyîria Ûvoro Mwaro.

**16** Kwoguo nînîramûthaitha mwîgerekanie nanie.

**17** Na kîu nîkîo kîratûma ndûme Timotheo kûrî mue. Ke nî mwana wakwa ûrîa mendete na nîmwîvokeku mûtûûrîrerî wake wa Ûkristiano. Nîakûmûririkania maûndû marîa nûmagîrîra mûtûûrîrerî wakwa mûcerû nîrî ûrûmwe na Jesû Kristû. Maûndû mau nîmo nthomithanagia makanitharî monthe marîa marî kûndû kuonthe.

**17**

**18** Andû amwe gatagatîrî kenyu nîmambîrîrîtie gwîtîîa nîûndû meciragia atî ndigaûka kûmûcerera rîngî.

**19** Nwatî vuva wa kavinda kanini nîngaamûcerera ethîrwa ûcio nîguo wendi wa Mwathani. Kwoguo nîngaamenya vinya ûrîa andû acio marî naguo, nwatî tî ûrîa tu maugaga.

**20** Nîûndû Ûthamaki wa Ngai ndwonekaga na njîra ya ûrîa andû maugaga, nwatî nî na njîra ya ûvoti wao.

**21** Mûrenda atîa? Mûrenda mbûke kûrî mue na rûthanju kana mbûke nîrî na roho wa wendani na ûvoreri?

# 1Akor 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Waganu ûrîa ûrî kanitharî

**1** Rîu kûrî na ûma atî kûrî na wîvia wa kûmenyana kîîmwîrî ûrerîkana gatagatîrî kenyu. Wîvia ûcio nî wa mûthemba mûcûku mûno wana nginya makîria ya wîvia ûrîa wîkagwa gatagatîrî ka andû arîa mataicî Ngai. Nîmbîrîtwe atî mûndû mûrûme nîaramenyana kîîmwîrî na mûka wa îthe.

**2** Na mue nîmwîtîîaga! Vandû va gwîtîîa mwagîrîrwe nî gwîcûrwa nî kîeva na mwîngate mûndû ûcio wîkîte gîîko kîu aume gatagatîrî kenyu.

**3** Nie ndirî vamwe namue kîîmwîrî, nwatî nîrî vamwe namue kîîroho. Na nîndîkîtie gûtuîra mûndû ûrîa wîkîte ûguo wa takwa nîrî vamwe namue.

**4** Vîndî îrîa mûcemanîtie vamwe na rîîtwa rîa Mwathani wetû Jesû, na ngethîrwa nîrî vamwe namue kîîroho, na njîra ya vinya wa Mwathani wetû Jesû,

**5** nîmwagîrîrwe nî kûnenganagîra mûndû ta ûcio kûrî Caitani nîguo mwîrî wake ûcûkangue, naguo roho wake nîûkaavonokua mûthenya ûcio wa Mwathani.

**5**

**6** Mwîtîîo ûcio wenyu tî mwaro! Mue nîkwa mûtaicî atî ndawa nini ya kwimbia mîgate nîimbagia mûtu wonthe ûrîa ûkandîtwe?

**7** Kwoguo îrireni mevia menyu marîa mekariî ta ndawa îno ngûrû ya kwimbia nîguo mûtuîke andû acerû viû wata mûtu ûrîa ûkandîtwe ûtarî mwîkîre ndawa ya kwimbia. Na nîmbicî atî ûguo nîguo mwîkariî, nîûndû Kristû nîwarutirwe arî Gatûrûme ga kîgongoona îrugarî rîetû rîa pasaka.

**8** Kwoguo tigani tûkûngûîre kîrugo gîkî tûtarî na mîgate îrî na ndawa îno ngûrû ya kwimbia na nîo wîvia na waganu, nwatî nî na mûgate ûrugîtwe na mûtu ûrarî mwîkîre ndawa ya kwimbia ûrîa arî guo ûtheru na ûma.

**8**

**9** Maarûarî îrîa namwandîkîre, nie nînaamwîrire mûtikagîcage na ngwatanîro na andû arîa mavûraga ûmaraa.

**10** Nwatî ngiuga ûguo na ma ndiaugaga andû gûkû nthî arîa matetîkîtie arîa mavûraga ûmaraa kana akoroku kana acunani wana kana avoi mîvuanano. Mue mûngîvota kwîthema andû ta aya ethîra nwa mûvote kuuma nthî îno viû.

**11** Ûndû ûrîa naugaga nî atî mûtiagîrîrwe nî kûgîa ngwatanîro na mûndû wa wonthe ûrîa wîîtaga mûriû kana mwarî wa îthe wetû na ethîrwe nî mûvûûri ûmaraa, kana nî mûkoroku, kana nî mûvoi mîvuanano kana nî mûrumani, kana nî mûrîu wa njovi, wana kana nî mûcunani. Mue wana nginya mûtikaarîcanagîre na mûndû ta ûcio.

**11**

**12** Wîra wakwa tî wa gûtuîra arîa marî nja ya kanitha. Nwatî mue mwagîrîrwe nî gûtucagîra andû arîa marî ndaarî ya kanitha.

**13** Nîûndû mandîko matheru maugîte atîrî, “Îngatani andû arîa mekaga naaî maume gatagatîrî kenyu.”

# 1Akor 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nthitangano cia Akristiano magootirî

## Goocithiani Ngai na mîîrî yenyu

**1** Vîndî îrîa mûndû ûmwe gatagatîrî kenyu avîtîrîtue nî mûriû kana mwarî wa îthe wetû rî, nîndûî gîtûmaga mûndû ta ûcio athiî akathitange kûrî acirithania a magooti arîa matarî etîkia? Mûndû ta ûcio aregaga gwîtîkîria andû a Ngai matue ûrîa marona kwagîrîrîte nîkî?

**2** Anga mue mûtiîcî atî andû a Ngai nîo magaatuîra andû a nthî? Kwoguo ethîrwa mue nîmue mûgaatuîra andû a nthî, mue nîkwa mûtangîvota gûtua wana tûciira tûrîa tûnini?

**3** Anga mue mûtiîcî atî tue nîtûgaacirithia araika? Na ethîrwa ûguo nîguo kûrî, nîtwagîrîrwe nî gûtua ûrîa tûngîka na maûndû ma wa mûthenya wa mûthenya.

**4** Ethîrwa nwa mûgîe na cira ta icio, nîkwa mûngîivira kûrî acirithania acio matarî a kanitha?

**5** Nie nîrauga ûguo nîguo nîmûconore. Na ma nwa kûvoteke atî gûtirî na mûndû mûûgî wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûngîvota kwîgwithania Akristiano mavîtanîtie?

**6** Vandû va ûguo, mûkristiano arathiî îgootirî kûthitanga mûkristiano ûrîa wîngî na agetîkîria andû arîa matetîkîtie Kristû mamatuîre ciira!

**6**

**7** Kûvira nthitangano cienyu magootirî nîkwonanagia na ma atî mue nîmûremetwe viû. Wana tî kava mue mûvîtîrîtue kana mûcunîtwe?

**8** Vandû va ûguo mue ene nîmûvîtanagîria na mûgacunana wana nginya mûgacuna Akristiano arîa engî enyu.

**9** Mue nîmwicî atî andû arîa aganu matikaagaîrwa ûthamaki wa Ngai. Mûtikeveenie; andû arîa mavûûraga ûmaraa kana mavoyaga mîvuanano kana matharagia, kana arûme arîa mamenyanaga kîîmwîrî na arûme arîa engî,

**10** kana maîaga kana arîa akoroku, kana mîrîu ya njovi, kana arumani wana kana acunani gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî ka acio ûkaagaîrwa ûthamaki wa Ngai.

**11** Andû amwe gatagatîrî kenyu methagîrwa mekariî ûguo, nwatî mue nîmwathambirue mûkiuma meviarî. Mûrî atherie na mûgatuwa agîrîru na njîra ya Mwathani Jesû Kristû na njîra ya Roho wa Ngai wetû.

**11**

**12** Mûndû avota kuga atîrî, “Nie nîrîmwîtîkîrie gwîka ûndû wa wonthe.” Ûguo nîguo, nwatî maûndû monthe tî maro kûrî mue mûkîmeka. Nie nwa mbuge atî nîrîmwîtîkîrie gwîka ûndû wa wonthe, nwatî ndigûtuwa ngombo nî ûndû wana ûrîkû.

**13** Mûndû wîngî avota kuga atîrî, “Irio irî vo nîûndû wa îvu, na îvu rîrî vo nîûndû wa irio.” Ûguo nîguo kûrî, nwatî wa cioîrî Ngai nîakaaithiria. Mwîrî ndûrî vo nîûndû wa kûvûra ûmaraa, nwatî ûrî vo nîûndû wa gûtungatîra Mwathani. Na Mwathani nîke ûtûmaga mwîrî wîthîrwe ûrî vo.

**14** Na njîra ya vinya wake Ngai nîwariûkirie Mwathani, na wa natue nîagaatûriûkia.

**14**

**15** Mue nî mwîcî atî mîîrî yenyu nî ciîga cia mwîrî wa Kristû. Tue nwatûvote kûthengutia ciîga cia mwîrî wa Kristû tûkînaitua ciîga cia mwîrî wa mûmaraa? Ûguo gûtingîvotekeka!

**16** Mandîkorî matheru nîkwandîkîtwe atîrî, “Aîrî nîmagaatuîka mwîrî ûmwe.” Kwoguo mue mwagîrîrwe nî kûmenya atî mûndû wa wonthe ûmenyanaga kîîmwîrî na mûmaraa nîatuîkaga ûmwe nake kîîmwîrî.

**17** Nwatî mûndû ûrîa wîgwatithanagia na Mwathani nîatuîkaga ûmwe nake kîîroho.

**17**

**18** Ûrîrani wîvia wa kûmenyana kîîmwîrî. Wîvia wîngî wonthe ûrîa wîkagwa nî andû wîthagîrwa ûrî nja ya mwîrî, nwatî mûndû ûrîa wîvagia na njîra ya kûmenyana kîîmwîrî nîevagîria mwîrî wake ke mwene.

**19** Anga mue mûtiîcî atî mîîrî yenyu nî hekarû ya Roho Mûtheru ûrîa ûrî ndaarî yenyu? Mue nîmwamûkîre Roho Mûtheru kuuma kûrî Ngai. Mûtirî enyu mue ene.

**20** Mwagûrirwe na thogora wa goro. Kwoguo tûmîrani mîîrî yenyu na njîra îgûtûma Ngai agoocithue.

# 1Akor 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciûria ciîgiî kûvikania

## Tûûragani wata ûrîa Ngai endaga

## Ciûria ciîgiî arîa matavikanîtie na ciîgiî aka a ndigwa

**1** Nie nîngwaria ûvoro wîgiî maûndû marîa mue mwamandîkîre.

**1** Nîkwagîrîrîte mûndûmûrûme ndakavikanie.

**2** Nwatî nîûndû ûmaraa nîguo wîngîvîte, mûndûmûrûme wa wonthe nî kava ethîrîtwe arî na mûka wake ke mwene, na mûndûmûka wa wonthe ethîrwe arî na mûthuuri wake ke mwene.

**3** Mûthuuri wa wonthe nîavingagie vata wa kûmenyana kîîmwîrî na mûka. Mûka wa wonthe nake nîavingagie vata wa kûmenyana kîîmwîrî na mûthuuri wake.

**4** Mûndûmûka ndathaga mwîrî wake ke mwene, nwatî wathagwa nî mûrûme. Na njîra wata îo mûthuuri nake ndathaga mwîrî wake ke mwene, nwatî wathagwa nî mûka.

**5** Mûtikaaimanage mîîrî yenyu, tiga nwanga mûrîkanîrîte atî nîmûgwîkara mûtakûmenyana kîîmwîrî gwa kavinda kanini nîguo mûgîcage na kavinda ga kûvoya. Nwatî vuva wa kavinda kau cokanagîrani wa rîngî nîguo Caitani ndakamûgerie nîûndû wa gûtura ûvoti wa kwatha merirîria ma mwîrî.

**5**

**6** Nîramwîra ûguo ngîmûtaara, nwatî tîkwa nîramwatha.

**7** Nwa mende andû onthe mekare ta ûrîa nie mwene mbîkariî, nwatî wa mûndû wa mûndû arî na kîveo mwanya kuuma kûrî Ngai. Ûmwe arî na kîveo Kîam mûthemba ûyû, na wîngî arî na kîveo Kîam mûthemba wîngî.

**7**

**8** Na rîu, arîa matarî avikaniu wana aka a ndigwa, nîramera atî wana nî kava mekare marî onga wata ûrîa mbîkariî.

**9** Nwatî ethîrwa matirî na ûvoti wa kwatha mîîrî yao, nîmagîrîrwe nî kûvikania. Wana nî kava mûndû avikanîtie gûkîra kûthînua nî merirîria ma kwenda kûmenyana kîîmwîrî.

**9**

**10** Nao arîa mavikanîtie nîngûmava watho ûtarî wakwa nie mwene, nwatî nî wa Mwathani: mûndûmûka ndagîrîrwe nî gûtigana na mûthuuriwe.

**11** Nwatî angîtiga mûthuuriwe, nî kava ekare atarî mûviku rîngî kana egucane na mûthuuriwe. Wana nginya mûthuuri ndagîrîrwe nî gûta mûka.

**11**

**12** Nao arîa engî onthe nîramera atîrî, (nie mwene, tî Mwathani): ethîrwa mûthuuri wa wonthe Mûkristiano arî na mûka ûtarî mwîtîkia na nî ekaranagia nake eganîrîte, ndagîrîrwe nî kûmûta.

**13** Na ethîrwa mûndûmûka wa wonthe Mûkristiano nî avikîtue nî mûthuuri ûtarî mwîtîkia na nîwîkaranagia nake eganîrîte, ndagîrîrwe nî kûmûta.

**14** Nîûndû mûthuuri ûrîa ûtetîkîtie nîwîtîkagîrwa nî Ngai nîûndû wa kûnyitana na mûka. Nake mûndûmûka ûrîa ûtetîkîtie nîwîtîkagîrwa nî Ngai nîûndû wa kûnyitana na mûthuuriwe. Angîthîrwa ûguo tîguo kûrî, ciana cienyu itingîrî ntheru, nwatî ûrîa kûrî nî atî ciana icio nîciîtîkagîrwa nî Ngai.

**15** Nwatî ethîrwa ûrîa ûtetîkîtie nîarenda gûtigana na ûrîa wîtîkîtie, nîeke guo. Na vîndî ta îo, mûthuuri kana mûndûmûka wa wonthe Mûkristiano ethagîrwa arî na wîyathi. Ngai atwîtîte tûtûûre tûrî na thayû.

**16** Mûndûmûka ûyû, wîcî atîa kana tîwe ûkaavonokia mûthuuriguo? Nawe mûthuuri ûyû, wîcî atîa kana tîwe ûkaavonokia mûkaguo?

**16**

**17** Mûndû wa wonthe gatagatîrî kenyu agîrîrwe nî gwîkara kûringana na wîra ûrîa Mwathani aamûveere na wa ûrîa Ngai aamwîtire ekariî. Ûguo nîguo mbathanîte makanitharî monthe.

**18** Ethîrwa Ngai nîwetire mûndû arî mûruu, mûndû ta ûcio ndagîrîrwe nî kûthengutia irema cia ûruu wake. Ethîrwa Ngai nîwetire mûndû atarî mûruu, mûndû ta ûcio ndagîrîrwe nî kûrwithua.

**19** Kûrua kana kûrega kûrua, ûcio tî ûndû ûrî na vata. Ûndû ûrîa ûrî na vata nî kwathîkîra mawatho ma Ngai.

**20** Mûndû wa wonthe gatagatîrî kenyu agîrîrwe nî gwîkara wata ûrîa Ngai aamwîtire ekariî.

**21** Ethîrwa warî ngombo vîndî îrîa Ngai aagwîtire, tiga kwona ûcio ta ûndû. Nwatî ethîrwa nwa ûvote kwona kanya ga kûrekererua, gatûmîre.

**22** Arîa maarî ngombo vîndî îrîa Mwathani aametire, rîu nîarekererie nîûndû wa Mwathani. Nao arîa maarî arekererie vîndî îrîa meetirwe, rîu o nî ngombo cia Kristû.

**23** Mue nîmwagûrirwe na mûkîrîvîrwa thirî. Kwoguo mûtigatuîke ngombo cia andû.

**24** Ariû na aarî a îthe wetû, mûndû wa wonthe nîwagîrîrwe nî gwîkara arî na ngwatanîro na Ngai na ekare wata ûrîa ekariî vîndî îrîa Ngai aamwîtire.

**24**

**25** Ûvoro wîgiî arîa matavikanîtie, nie ndirî na rîathani kuuma kûrî Mwathani, nwatî nî woni wakwa nîravecana nîûndû nînduîkîte mûndû mwîvokeku nîûndû wa ntha cia Mwathani.

**25**

**26** Kwoguo nîûndû wa ûrîa andû maragiîka rîu, nîreciria nî waro wa mûndû ekare wa ûguo ekarîte.

**27** Ethîrwa mûndû arî na mûka, ndakagerie kûmûta. Ethîrwa mûndû tî mûvikaniu, ndakagerie kûvikania.

**28** Nwatî ethîrwa mûndû nîavikanîtie, ndavîtîtie. Ethîrwa mwîrîtu nîagûtua atî nîakûvika, ndavîtîtie. Nwatî andû arîa mavikanîtie nîmagîcaga na mathîna ma gûkû nthî, na nîmo nîramûgitîra kûrî mo.

**28**

**29** Ariû na aarî a îthe wetû, ûndû ûrîa nie nîrauga nî atîrî: kavinda karîa gatigarîte nî kanini mûno. Kuuma rîu, andû arîa mavikanîtie magîrîrwe nî gûtûûra takwa matarî avikaniu.

**30** Andû arîa marî na kîeva magîrîrwe nî gwîkara takwa matarî na kîeva. Andû arîa marakûngûîra magîrîrwe nî gwîkara takwa matarakûngûîra. Andû arîa maragûra indo magîrîrwe nî gwîkara takwa matarî na indo.

**31** Nao andû arîa matûmagîra mavinda mao na gwîka maûndû ma gûkû nthî, magîrîrwe nî gwîkara takwa matatûmagîra mavinda mao monthe na gwîka maûndû ma gûkû nthî, nîûndû nthî îno wana mwîkarîre wayo wa rîu îthiîte kûthira.

**31**

**32** Nie ndirenda mûtangîke. Mûndû mûrûme wa wonthe ûtarî mûvikaniu nîarûmbûyanagia na wîra wa Mwathani, nîûndû ke ethagîrwa akîgeria gûkenia Mwathani.

**33** Nwatî mûndû mûrûme wa wonthe ûvikanîtie nîarûmbûyanagia na maûndû ma gûkû nthî, nîûndû endaga gûkenia mûka,

**34** na kwoguo wendi wake wîthagîrwa ûrî mûgaûkanu. Mwanamwarî wa wonthe kana mwîrîtu nîarûmbûyanagia na wîra wa Mwathani, nîûndû ke endaga kwîyamûrîra Mwathani mwîrî na roho. Nwatî mûndûmûka wa wonthe ûvikîtue arûmbûyanagia na maûndû ma gûkû nthî nîûndû ethagîrwa akîenda gûkenia mûthuuriwe.

**34**

**35** Nîrauga maûndû mama nîguo mûgunîke na tîkwa nîrageria kûmûrigîrîria. Nwatî nîrenda mûtûûre na njîra îrîa yagîrîrîte na mwîvecane wîrarî wa Mwathani viû na mûtakûrûmbûyania na maûndû marîa mengî.

**35**

**36** Ethîrwa mûndû nîareciria atî ndareka ûrîa kwagîrîrîte kûrî mwîrîtu ûrîa meranîrîte atî nîmakûvikania, na ethîrwa merirîria make nî manene ma kwenda kûvikania nîmagîrîrwe nî kûvikania ûrîa ke arenda. Gwîka ûguo tî wîvia.

**37** Nwatî ethîrwa mûndû nîatuîte atî ke ndakûvikania atakûringîrîrua na nîavotete kwatha merirîria make ma mwîrî na gwîkara kûringana na wendi wake na nîatuîte ûrîa agwîka ndavîtîtie nîûndû wa kûrega kûvikania.

**38** Kwoguo mûndû ûrîa ûvikagia mwîrîtu ûrîa marîkanîrîte nake atî nîmakûvikania, nîekaga waro, nwatî mûndû ûrîa ûtavikanagia nîekaga waro makîria.

**38**

**39** Mûndûmûka ûrîa mûviku ethagîrwa ovanîtue na mûthuuriwe vîndî yonthe îrîa mûthuuriwe arî mwoyo. Nwatî mûthuuriwe angîkua, nîwîtîkîrîtue kûvikua nî mûndûmûrûme wîngî wa wonthe ûrîa angîenda, nwatî mûndû ûcio nwa nginya ethîrwe arî Mûkristiano.

**40** Nwatî mûndûmûka ta ûcio angîrega kûvika rîngî, ke nwa ethîrwe arî mûkenu makîria. Ûcio nî woni wakwa, na nie nîreciria Roho wa Ngai nîke ûrandongoria.

# 1Akor 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîûria kîgiî irio irîa irutîrîtwe mîvuanano

**1** Rîu nînîrenda kwaria ûvoro wîgiî irio irîa irutîrîtwe mîvuanano.

**1** Îni nîtîcî na ma atî tuonthe twîthagîrwa tûrî na ûmenyo. Ûmenyo ûcio wetû nîguo ûtûmaga mûndû ecûrwe nî mwîtîîo, nwatî wendani nîwîkanagîra vinya.

**2** Mûndû wa wonthe ûrîa wîciragia atî nîkûrî na ûndû aicî, na ma ndethagîrwa aicî ta ûrîa agîrîrwe nî kwîthîrwa aicî.

**3** Nwatî Ngai nîwîcî mûndû wa wonthe ûmwendete.

**3**

**4** Kwoguo nie ngîcokia kîûria kîgiî irio irîa ciîthagîrwa irutîrîtwe mîvuanano nîmbuga atî: tue nîtwîcî atî mîvuanano îrûngamaga îthenyarî rîa kîndû gîtarî vo, na nîtwîcî atî Ngai nî ûmwe tu.

**5** Nî ûvoro wa ma atî nîkûrî na indo irî îgûrû na irî gûkû nthî ciîtagwa “ngai,” na ma nîkûrî “ngai” nyîngî na “athani” eengî.

**6** Nwatî tue twîtîkîtie atî kûrî Ngai ûmwe tu na nîke îthe wetû. Ke nîke waûmbire indo cionthe, na tûtûûraga nîûndû wake. Tue twîtîkîtie atî kûrî Mwathani ûmwe tu na ke nîke Jesû Kristû, na indo cionthe ciaûmbirwe na njîra yake na wa natue tûtûûraga nîûndû wake.

**6**

**7** Nwatî tî andû onthe maicî ûvoro ûcio. Andû amwe nîmamenyerete mîvuanano mûno, na rîrîa makûrîa irio, monaga irio icio ta arî wa irio irîa irutîrîtwe mîvuanano. Na nîûndû thamiri ciao nî mvûthû vîndî îrîa marîa irio icio, nîmegucaga marî na ûcuke.

**8** Irio tî cio ingîtûma twîtîkîrwe nî Ngai. Kûrîa gûtingîtûma tûrwe nî kîndû wana kîrîkû, na tî kuo kûngîtûma tûgîe na umithio wana ûrîkû.

**8**

**9** Nwatî îîmenyerereni nîguo wîyathi ûcio ndûgatuîke mûvînga kûrî akristiano arîa marî na wîtîkio mûnini.

**10** Ethîrwa mue mûrî na “ûmenyo” nîmûrîcaga irio mûrî hekarûrî ya mîvuanano, kinthî mûndû ûrîa ûrî na thamiri mvûthû angîmwona mûkîrîîra irio kuo ndakarîa irio irîa irutîrîtwe mîvuanano?

**11** Kwoguo mûndû ûcio ûrî na wîtîkio mûnini na wakuîrîrwe nî Kristû nîacûkangagua nîûndû wa “Ûmenyi” ûcio wenyu.

**12** Vîndî îrîa mûravîtîria Akristiano arîa engî na mûgacûkia thamiri ciao irîa ciîthagîrwa irî mvûthû, mwîthagîrwa mûkîvîtîria Kristû.

**13** Kwoguo ethîrwa irio irîa ndîcaga nîitûmaga ariû na aarî a îthe wetû mevie, nie ndikaarîa nyama rîngî nîguo ndigatûme wana ûmwe wa ciao evie.

# 1Akor 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ivooto na mawîra ma mûtûmwa

**1** Na kinthî nie ndirî na wîyathi? Na kinthî nie ndirî mûtûmwa? Na kinthî nie ndionire Jesû Mwathani wetû? Na kinthî mue mûtirî maciaro ma wîra ûrîa Mwathani arutîte na njîra yakwa?

**2** Wana ethîrwa arîa engî matiîtîkagia atî nie nîrî mûtûmwa, mue na ma nîmwîtîkagia. Kîrîa kîonanagia atî nie nîrî mûtûmwa nî atî mue nîmûtûûraga mûrî ûûrûmwe na Mwathani.

**2**

**3** Vîndî îrîa andû maranjirithia nîîtetagîra ngiugaga atîrî:

**4** Anga tue tûtirî na kîvooto gîa kwîthîrwa tûkîrîa na tûkînyua nîûndû wa wîra ûrîa tûrutaga?

**5** Na kinthî tue tûtiagîrîrwe nî kûthiîcanagia na mûndûmûka mwîtîkia wata atûmwa arîa engî na ta aa mûrwang'ina na Mwathani kana ta Petero?

**6** Nie na Baranaba, nwatue tu twagîrîrwe nî kûruta wîra nîguo twîyonere gîa gwîtûûria?

**7** Nî mûthigari ûrîkû ûrîvaga matûmîri make ke mwene vîndî îrîa arî mbaararî? Nî mûrîmi ûrîkû ûtarîcaga matunda marîa maumaga mûgûndarî wake wa mîthavibu? Nî mûrîthi ûrîkû ûtanyunyaga îriia kuuma ndîthiarî yake?

**7**

**8** Nie ndirauga ûguo ndongoretue nî ûmûndû, nîûndû ûguo nîguo Watho ugîte?

**9** Wathorî wa Musa kwandîkîtwe atîrî, “Ndûkanove ndegwa kanyua vîndî îrîa iravûra ngano.” Vîndî îrîa Ngai aaugire ûguo, nîkwa ke aaugaga tu ûvoro wîgiî ndegwa?

**10** Ke na ma akiuga ûguo aaugaga nîûndû wetû nîûndû mûndû ûrîa ûrîmaga na mûndû ûrîa ûkethaga nîmagîrîrwe nî kûruta wîra marî na mwîvoko wa kûnyita gîcunjî Kîam maketha.

**11** Ethîrwa nîtûvandîte mbegû ya kîîroho gatagatîrî kenyu, nîkwa arî ûndû mûnene tûngîketha kuuma kûrî indo cienyu cia gûkû nthî?

**12** Ethîrwa andû arîa engî marî na kîvooto gîa kûvewa nîmue indo cienyu cia gûkû nthî, na kinthî tue tûtirî na kîvooto kînene makîria?

**12** Nwatî tûtianatûmîra kîvooto gîkî. Vandû va ûguo, nîtûûmagîrîria maûndû monthe nîguo tûtigeke ûndû wana ûmwe ûngîgiria andû mavunjie Ûvoro Mwaro wîgiî Kristû.

**13** Na ma mue nîmwicî atî arîa marutaga wîra hekarûrî marîcaga kîrîa kiumanîte na hekarû nao arîa marutaga magongoona metharî ya kîgongoona, marîcaga kîrîa kiumanîte na magongoona mau?

**14** Na njîra wata îo, Mwathani nîwathanire akiuga arîa mavunjagia ûvoro mwaro metethagie ûtûûrorî wao na kîrîa kiumanîte na wîra ûcio marutaga.

**14**

**15** Nwatî ndianatûmîra wana kîmwe Kîam ivooto ino na ndirandîka ûguo rîu nîguo atî ngîe na kîmwe gîa cio. Wana nî kava ngue gûkîra mûndû anjune kîrîa gîtûmaga nîtîîe.

**16** Gûtuîka atî nîmvunjagia ûvoro mwaro tîkuo gûtûmaga nîtîîe, nîûndû ûguo nîguo mbathîtwe mbîke na nîûndû mûcûku mûno nîngîrega kûvunjia Ûvoro mwaro.

**17** Nîngîvunjagia nîûndû wa kwenda gwakwa nînîngîrîvagwa nwatî, ndiîkaga ûguo nîûndû wa kwenda gwakwa, mvunjagia nîûndû ûcio nîguo wîra ûrîa naveerwe.

**18** Mûcara wakwa nî ûrîkû vi? Mûcara wakwa nî ûyû: atî vîndî îrîa nîravunjia Ûvoro Mwaro, mbîkage guo ndakûrîvia na ndagûtûmîra ivooto ciakwa wîrarî wakwa wa kûvunjia ûvoro mwaro.

**18**

**19** Nie ndirî ngombo ya mûndû wana ûmwe; nwatî nînîtuîte ngombo ya andû onthe nîguo ngucîrîrie andû eengî wa ûrîa nîngîvota.

**20** Rîrîa nîrarutithania wîra na Ayahudi ndûûraga ta Ayahudi nîguo nîmagucîrîrie. Nie mwene ndirî rungu rwa Watho wa Musa, nwatî rîrîa nîrarutithania wîra na arîa marî rungu rwa Watho ûcio, ndûûraga takwa nîrî rungu rwaguo nîguo nîmagucîrîrie.

**21** Na njîra wata îo vîndî îrîa nîrarutithania wîra na andû a Ndûrîrî, ndûûraga ta mûndû wa Ndûrîrî ûrîa ûrî nja ya Watho wa Ayahudi. Mbîkaga ûguo nîguo ngucîrîrie andû a Ndûrîrî. Nwatî ûguo tî kuga atî ndiathîkagîra Watho wa Ngai; vandû va ûguo na ma nîrî rungu rwa watho wa Kristû.

**22** Vîndî îrîa nîrî gatagatîrî ka arîa matarî na vinya wîtîkiorî nduîkaga wa tao nîguo nîmagucîrîrie. Kwoguo nînduîkaga maûndû monthe kûrî andû onthe, nîguo mvonokie amwe gatagatîrî kao na njîra cionthe irîa nîngîvota.

**22**

**23** Mbîkaga maûndû mama monthe nîûndû wa ûvoro mwaro, nîguo wa nanie ngaagaîrwa irathimo irîa ciumanaga naguo.

**24** Nie nîrî na ma nîmwîcî atî avinyûri eengî marî îvenyarî makîvinyûra nî ûmwe tu gatagatîrî kao wamûkagîra kîveo. Kwoguo vinyûrani nîguo wa namue mûkaamûkîra kîveo.

**25** Mûvinyûri wa wonthe akîîmenyeria ûrîa akaavinyûra mîthakorî nîwîathaga maûndûrî monthe. Ekaga ûguo nîguo akaavewa nthûmbî îrîa îthiraga, nwatî tue twîkaga ûguo nîguo tûkaavewa nthûmbî îrîa îtathiraga.

**26** Kwoguo mvinyûraga nîrî na mworoto. Nie mbîthagîrwa mbîkariî ta mûrûi na ngundi ûrîa wikagia ngundi atakûvîtia.

**27** Ndukaga mwîrî wakwa ngaûtua ngombo yakwa nîguo nie mwene ndigatuîke wa kûregwa vuva wa kwîthîrwa mvunjîrîtie andû arîa engî.

# 1Akor 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Akristiano nîmagîrîrwe matige kûvoya mîvuanano

**1** Ariû na aarî a îthe wetû nîrenda mûririkane maûndû marîa meekîkire kûrî methe metû ma tene arîa maarûmîrîre Musa. Onthe nîmaakunîkîrwe nî îtu na rîkîmagitîra na makîringa îria Îtune.

**2** Onthe nîmaavatithirue marî îtuurî na îriarî na magîtuîka arûmîrîri a Musa.

**3** Onthe nîmaarîre irio cia kîîroho

**4** na makînyua manjî ma kîîroho. Nîmaanyuire manjî maumîte îthigarî rîa kîîroho rîrîa rîamarûmîrîre. Narîo îthiga rîu rîarî Kristû ke mwene.

**5** Nwatî wana vuva wa ûguo eengî gatagatîrî kao matiakenia Ngai na kwoguo nîmaakuîrîre werûrî.

**5**

**6** Maûndû mau monthe meekîkire nîguo matuîke kîonereria kûrî tue gîa gûtûkaania atî tûtikeriragîrie maûndû macûku ta ûrîa mekire,

**7** na tûtikavoyage mîvuanano ta ûrîa amwe meekire. Kwandîkîtwe mandîkorî matheru atîrî, “Andû nîmeekarire nthî, makîrîa na makînyua magîka ciîko cia ûmaramari.”

**8** Nwa nginya tûtige kûvûûra ûmaraa wata ûrîa andû amwe gatagatîrî kao meekaga. Na nîûndû wa maûndû mau andû ngiri mîrongo îîrî na ithatû nîmaakwire îvinda rîa mûthenya ûmwe.

**9** Tûtiagîrîrwe nî kûgeria Mwathani ta ûrîa amwe kuuma gatagatîrî kao meekire na makîûragwa nî njoka.

**10** Tue tûtiagîrîrwe nî gûteta ta ûrîa andû amwe gatagatîrî kao meekire na makîthirua nî Mûraika wa Ngai aumîte îgûrû.

**10**

**11** Maûndû mama monthe meekîkire kûrî o nîguo matuîke kîonereria kûrî arîa engî. Namo maandîkirwe nîguo matuîke ûtaari kûrî tue arîa tûratûûra mavindarî mama ma mûthiia.

**11**

**12** Kwoguo mûndû wa wonthe ûreciria atî ke nîarûngamîte ekindîrîtie nîamenyerere ndakagwe.

**13** Magerio marîa mûgeragua namo nwamo andû arîa engî mageragua namo. Ngai nîmwîvokeku na ndangîtîkîra ûgerue makîria ya vinya ûrîa ûrî naguo. Nwatî vîndî îrîa ûragerua ke agaakûvecaga vinya nîguo ûvotage kûmîrîria na kûûrîra magerio.

**13**

**14** Kwoguo arata akwa arîa nie mendete tiganani na ûvoro wîgiî kûvoya mîvuanano.

**15** Nie nîraria takwa nîrarîria andû agima. Kwoguo îîtuîreni mue ene ûrîa nîrenda kuga.

**16** Gîkombe kîrîa tûtûmagîra vîndî îrîa tûrakûngûîra Irio cia Mwathani cia Kîvwaî nwa kîo tûtûmagîra vîndî îrîa tûracokia ngatho kûrî Ngai: vîndî îrîa tûranyuîra gîkomberî gîkî twîthagîrwa tûkînyunyanîra nthakame ya Kristû. Naguo mûgate ûrîa twenyûrangaga tûkîûrîa, twîthagîrwa tûkîrîcanîra mwîrî wa Kristû.

**17** Wana ethîrwa tûrî eengî, tûrî mwîrî ûmwe nîûndû kûrî mûgate ûmwe na tuonthe nîtûrîcanagîra mûgate wa ûcio ûmwe.

**17**

**18** Ta îcirieni ûvoro wîgiî andû a Isiraeli; na kinthî arîa marîcanagîra kîrîa kîrutîtwe kîgongoona matirîcanagîra metharî ya kûrutîra Ngai kîgongoona?

**19** Nie nîrenda kuga atîa vi? Anga irio irîa irutîrîtwe mîvuanano nî cia vata? Anga mîvuanano nî ya vata?

**20** Naarî! Ûrîa nîrenda kuga nî atî andû arîa matetîkîtie marutaga magongoona mao kûrî ndaimono, nwatî tî kûrî Ngai. Na ndirenda mûtuîke a ngwatanîro na ndaimono.

**21** Mue mûtingîvota kûnyuîra gîkomberî Kîam Mwathani na mûcoke mûnyuîre gîkomberî Kîam ndaimono; mûtingîvota kûrîîra metharî ya Mwathani na mûcoke mûrîîre metharî ya ndaimono.

**22** Nîkwa tûrenda kûrakaria Mwathani kana nîkwa tûreciria atî tûrî na vinya kûmûkîra?

**22**

**23** “Tue nîtwîtîkîrîtue gwîka maûndû monthe,” ûguo nîguo o maugaga. Nwatî tî maûndû monthe maro. “Tue nîtwîtîkîrîtue gwîka maûndû monthe,” nwatî tî maûndû monthe matethagia andû arîa metîkîtie kûgîa na vinya.

**24** Mûndû wa wonthe gatagatîrî kenyu ndagîrîrwe nî kwîthagîrwa agîcaria ûrîa angîîguna ke mwene, nwatî agîrîrwe nî kwîthîrwa agîcaria ûrîa angîguna andû arîa engî.

**24**

**25** Mue nîmwîtîkîrîtue kûrîcaga nyama wa yonthe îrîa îthagîrwa îkîendua thokorî na mûtikaûrie kîûria wanarî kîmwe kiumanîte na thamiri cienyu.

**26** Nîûndû nîkwandîkîtwe mandîkorî matheru atîrî, “Nthî na indo cionthe irîa irî kuo nî cia Mwathani.”

**26**

**27** Ethîrwa mue nwa mwîtîrwe irio nî mûndû ûtetîkîtie na mwîtîkîre kûthiî kûrîcanîra nake, rîcagani wa kîrîa kîonthe mûngîvewa mûtakwamba kwîyûria ciûria ciumanîte na thamiri cienyu.

**28** Nwatî mûngîrwa nî mûndû atîrî, “Irio ino irutîrîtwe mîvuanano,” mue mûtikairîe. Nîrauga ûguo nîûndû wa mûndû ûrîa ûngîmwîra ûguo na nîûndû wa thamiri cienyu.

**29** Ngîaria ûvoro wîgiî thamiri, ndiraria ûvoro wîgiî thamiri cienyu, nwatî nîraria ûvoro wîgiî thamiri ya mûndû ûcio.

**29** Nwatî mue nwa mwîyûrie atîrî, “Wîyathi wa gwîka ûrîa nîngîenda nî wagîrîrwe nî gûtongorua nî thamiri ya mûndû wîngî?

**30** Ethîrwa nie nînjokagia ngatho kûrî Ngai nîûndû wa kîrîa ndîcaga, nîndûî gîtûmaga mbîguîrwe naaî nî mûndû?”

**30**

**31** Kwoguo ûndû wa wonthe mwîkaga ethîrwa nî kûrîa kana nî kûnyua, îkagani nîguo mûgoocithie Ngai.

**32** Tûûrani na njîra îtangîtûma kûgîa na thîna kûrî Ayahudi kana Angiriki kana kanitha wa Ngai.

**33** Îkagani wata ûrîa nie mbîkaga. Nîngeragia gûkenia andû onthe maûndûrî monthe marîa mbîkaga. Ngîka ûguo, ndiîthagîrwa ngîcaria ûrîa nîngîîguna nie mwene, nwatî mbîthagîrwa ngîcaria ûrîa nîngîguna andû onthe nîguo mavote kûvonoka.

# 1Akor 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gwîkunîkîra kîongo vîndî ya kûvoya

## Irio cia Mwathani cia Kîvwaî

## (

## Mat 26.26-29

## ;

## Mar 14.22-25

## ;

## Luka 22.14-20

## )

**1** Îîgerekanagieni nanie wata ûrîa nîgerekanagia na Kristû.

**1**

**2** Nînîmûgathagîrîria nîûndû nîmûndirikanaga vingo cionthe na nîmûrûmagîrîra waro kîrîra kîrîa namûkinyîrie.

**3** Nwatî nîrenda mûtaûkîrwe atî Kristû nî kîongo Kîam mûndûmûrûme wa wonthe, na mûndûmûrûme nî kîongo Kîam mûka, nake Ngai nî kîongo gîa Kristû.

**4** Mûndûmûrûme wa wonthe ûvoyaga kana wanagîrîra ndûmîrîri ya Ngai akunîkîrîte kîongo vîndî îrîa andû arîa engî maravoya nîaconorithagia Kristû.

**5** Nake mûndûmûka wa wonthe ûvoyaga kana wanagîrîra ndûmîrîri ya Ngai atekunîkîrîte kîongo gîake vîndî îrîa andû arîa engî maravoya nîaconorithagia mûthuuriwe. Gûtirî ngûrani gatagatî ka mûndûmûka ûcio na mûndûmûka ûrîa wenjetwe kîongo.

**6** Nîûndû ethîrwa mûndûmûka wa wonthe tî ekunîkîra kîongo gîake, nîwagîrîrwe nî kwenja njuîrî ciake. Nwatî ethîrwa mûndûmûka nîaconokaga vîndî îrîa arî mwenje kîongo kana atinîtue njuîrî, nîwagîrîrwe nî gûkunîkîra kîongo gîake.

**7** Mûndûmûrûme ndagîrîrwe nî gûkunîkîra kîongo gîake nîûndû nîwonanagia mûvianîre na riiri wa Ngai. Nwatî mûndûmûka onanagia riiri wa mûndûmûrûme.

**8** Mûndûmûrûme ndaaûmbwa kuuma kûrî mûndûmûka, nwatî mûndûmûka aaûmbirwe kuuma kûrî mûndûmûrûme.

**9** Mûndûmûrûme ndaaûmbwa nîûndû wa wagîrîru wa mûndûmûka, nwatî mûndûmûka aaûmbirwe nîûndû wa wagîrîru wa mûndûmûrûme.

**10** Kwoguo nîûndû wa araika, mûndûmûka nîwagîrîrwe nî gûkunîka kîongo gîake nîguo onanie atî arî rungu rwa wathani wa mûthuuriwe.

**11** Ûtûûrorî wetû tûrî na Mwathani, mûndûmûka ndangîthîrwa atanyitanîte na mûndûmûrûme, wana kana mûndûmûrûme ethîrwe atanyitanîte na mûndûmûka.

**12** Kwoguo wata ûrî mûndûmûka aaûmbirwe kuuma kûrî mûndûmûrûme, nwataguo mûndûmûrûme aciaragwa nî mûndûmûka; na indo cionthe ciumaga kûrî Ngai.

**12**

**13** Mue ene tuani kana nîkwagîrîrîte mûndûmûka ekarage atekunîkîrîte kîongo rîrîa aravoya Ngai vîndî îrîa marî na andû arîa engî.

**14** Na kinthî mûmbîre guo mwene ndûmwonagia waro atî mûndûmûrûme arî na njuîrî ndaca nîaconorithagua nîyo.

**15** Nwatî njuîrî ndaca nîithakaragia mûndûmûka. Njuîrî ndaca îvecanîtwe kûrî mûndûmûka ta kîndû gîa gwîkunîka nakîo.

**16** Nwatî ethîrwa mûndû wana ûrîkû nîarenda gûkararia ûndû ûcio, nie ûrîa nguga nî atî, tue wana kana makanitha ma Ngai tûtiîthagîrwa tûrî na mûtugo wîngî vîndî ya kûvoya.

**16**

**17** Mataarorî marîa marûmîrîrîte, ndikûmûgathîrîria nîûndû mîcemaniorî yenyu ya mavoya nîmwîkaga naaî makîria ya ûrîa mwîkaga waro.

**18** Ûndû wa mbere, nîmbîrîtwe atî kûrî ikundi itegucanaga mîcemaniorî yenyu. Nîmbîtîkîtie atî maûndû mamwe ma mau nîma ma.

**19** (Gûtirî na nganja atî nwa nginya kûgîe na ngaûkano gatagatîrî kenyu nîguo mûndû avotage kwona cararûkû arîa evokeku gatagatîrî kenyu.)

**20** Vîndî îrîa mûgomanîte vamwe, tî irio cia Mwathani cia kîvwaî mwîthagîrwa mûkîrîa.

**21** Nîûndû vîndî îrîa mûrarîa, wa mûndû arîcaga irio ciake atakwamba gweterera arîa engî. Andû amwe methagîrwa mavûtiî na arîa engî makethîrwa marî mîrîu.

**22** Nîkwa mûtarî na mîciî yenyu mue ene kûrîa mûngîrîa na mûkanyua? Nîkwa mûnyararîte kanitha wa Ngai na mûconorithagia arîa methagîrwa matarî na kîndû? Nîmwîra atîa? Nîkwa ngûmûgatha nîûndû wa maûndû mama? Naarî! Nie tîmbîka guo!

**22**

**23** Kîrîra kîrîa namûveere nakîamûkîre kuuma kûrî Mwathani; atî Mwathani Jesû, ûtukû ûrîa aacukanîrîrwe nîwocire mûgate,

**24** agîcokia ngatho kûrî Ngai, akîwenyûranga na akiuga atîrî, “Ûyû nîguo mwîrî wakwa ûrîa ûvecanîtwe nîûndû wenyu. Îkagani ûguo nîûndû wa kûndirikanaga.”

**25** Na njîra wata îo, rîrîa maarîkirie kûrîa irio cia kîvwaî, nîwocire gîkombe na akiuga atîrî, “Gîkombe gîkî nî gîa kîrîkanîro gîcerû kîrîa kîonanîtue na njîra ya nthakame yakwa. Vîndî cionthe rîrîa mûkaanyunyaga ndivei kuuma gîkomberî gîkî, îkagani ûguo nîûndû wa kûndirikanaga.”

**25**

**26** Na ûguo nî kuga atî vîndî cionthe rîrîa mûrarîa mûgate ûcio na mûranyua ndivei kuuma gîkomberî kîu, mwîthagîrwa mûkîanîrîra gûkua kwa Mwathani nginya rîrîa agaacoka.

**27** Kwoguo mûndû wa wonthe ûrîcaga mwîrî wa Mwathani kana akanyuîra gîkomberî gîake na njîra îtarî mbagîrîru nîatuîkaga mwîvia kûrî mwîrî na nthakame ya Mwathani.

**28** Mûndû nîambage gwîtuîria ke mwene mbere ya kûrîa mûgate ûcio na kûnyuîra gîkomberî kîu.

**29** Nîûndû mûndû wa wonthe ûrîcaga mwîrî ûcio na akanyuîra gîkomberî kîu atakûmenya vata wa mwîrî wa Mwathani nîwîtucagîra ke mwene.

**30** Na kîu nîkîo gîtûmaga engî gatagatîrî kenyu methîrwe matarî na vinya na marî arwaru na amwe nî akuû.

**31** Nwatî angîthîrwa nwa twambe gwîtuîria tue ene, Ngai ndangîtûtuîra.

**32** Nwatî rîrîa Mwathani atûtuîra, nîatûverithagia nîguo mûthiiarî tûtigatuîrwe vamwe na nthî.

**32**

**33** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, vîndî îrîa mûcemanîtie kûrîa Irio cia Mwathani cia Kîvwaî, etanagîrîrani.

**34** Mûndû wa wonthe mûvûtu, nîambage kûrîa mûciî, nîguo rîrîa tûcemanîtie vamwe Ngai ndagatûtuîre. Rîrîa ngaaûka kûrî mue nîngamwatha ûrîa mûgeeka maûndû mau mengî.

# 1Akor 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Iveo kuuma kûrî Roho Mûtheru

## Mwîrî ûrî ciîga nyîngî

**1** Rîu ariû na aarî a îthe wetû, nîrenda mûtaûkîrwe nî ûvoro wîgiî iveo kuuma kûrî Roho Mûtheru.

**2** Mue nîmwîcî ûrîa mwatûûraga vîndî îrîa mûtaarî atuîku etîkia. Nîmwavîtithagua na njîra nyîngî nîguo atî mûgoocage mîvuanano îtarî mwoyo.

**3** Kwoguo nîrenda mûtaûkîrwe atî gûtirî mûndû waragia atongoretue nî Roho wa Ngai ûngiuga, “Jesû arogwatwa nî kîrumi!” Na gûtirî mûndû ûngiuga, “Jesû nî Mwathani” atatongoretue nî Roho Mûtheru.

**3**

**4** Kûrî iveo cia mîthemba mîîngî, nwatî cionthe ciumaga kûrî Roho ûmwe.

**5** Kûrî njîra nyîngî cia gûtungata nacio, nwatî nî Mwathani wa ûcio ûmwe ûtungatagwa.

**6** Kûrî mîthemba ngûrani ya ûtungata, nwatî Ngai ûrîa ûvecanaga vinya wa gûtungata kûrî mûndû wa mûndû nî ûmwe.

**7** Wa mûndû nîavecagwa Roho nîûndû wa wagîrîru wa andû onthe.

**8** Roho nîavecaga mûndû ûmwe ndûmîrîri îcûrîte ûûgî, na Roho wa ûcio akava mûndû wîngî ndûmîrîri îcûrîte ûmenyo.

**9** Roho wa ûcio nîavecaga mûndû ûmwe wîtîkio, na kûrî mûndû wîngî Roho wa ûcio nîavecanaga ûvoti wa kûvonia.

**10** Roho nîavecaga mûndû ûmwe kîveo gîa kûringa ciama; kûrî wîngî akavecana ûvoti wa kûvecana ndûmîrîri ya Ngai; na kûrî wîngî akavecana ûvoti wa kûthuurûkania nî iveo irîkû ciumanîte na Roho na nî irîkû itaumanîte na Roho. Roho nîavecaga mûndû ûmwe ûvoti wa kwaria na nthiomi cia mîthemba ngûrani, na kûrî mûndû wîngî akavecana ûvoti wa gûtaûra nthiomi icio.

**11** Wîra ûcio wonthe ûrutagwa nî Roho ûcio ûmwe. Kûringana na wendi wake, Roho nîavecanaga iveo ngûrani kûrî wa mûndû.

**11**

**12** Kristû ethagîrwa ekariî ta mwîrî wa mûndû ûrîa ûrî na ciîga nyîngî, nwatî nî ûmwe tu. Wana ethîrwa ciîga icio nî nyîngî cionthe ithondekete mwîrî ûmwe tu.

**13** Amwe gatagatîrî getû nî Ayahudi, na amwe nî andû a Ndûrîrî, na engî nî ngombo, na amwe nî andû marî na wîyathi. Nwatî tuonthe twavatithirue na njîra ya Roho ûmwe tûgîtuîka mwîrî ûmwe, na tûkînyua Roho wa ûcio ûmwe.

**13**

**14** Nîûndû mwîrî ndwîthagîrwa ûthondeketwe nî kîîga kîmwe tu, nwatî ûthondeketwe nî ciîga nyîngî.

**15** Kûgûrû nwa kuge atîrî, “Nîûndû tînie njara, ndirî kîîga Kîam mwîrî.” Nwatî kuga ûguo gûtingîgiria kûgûrû rûtige gûtuîka kîîga Kîam mwîrî.

**16** Gûtû nwa kuge atîrî, “Nîûndû tînie riitho, ndirî kîîga Kîam mwîrî.” Nwatî kuga ûguo gûtingîgiria riitho rîtige gûtuîka kîîga Kîam mwîrî.

**17** Ethîrwa mwîrî wonthe nî riitho, ûngîvota kwîgua atîa? Ethîrwa mwîrî wonthe nî gûtû, ûngîvota kûnungîra atîa.

**18** Nwatî wata ûrîa kûrî, Ngai eekîrire ciîga icio ngûrani cia mwîrî wata ûrîa ke eendeete.

**19** Gûtingîthîrwa kûrî na mwîrî kethîrwa ciîga cionthe cia mwîrî nî kîîga kîmwe.

**20** Ûma nî atî nîkûrî ciîga nyîngî nwatî mwîrî nî ûmwe.

**20**

**21** Kwoguo riitho rîtingîvota kwîra njara atîrî, “Nie ndirakûvatara!” Nakîo kîongo gîtingîvota kwîra kûgûrû atîrî, “Nie ndirakûvatara!”

**22** Vandû va ûguo, ciîga irîa irî vata mûno nî irîa twonaga takwa itarî na vinya.

**23** Ciîga irîa twonaga takwa itarî na vata nîcio tûmenyagîrîra mûno. Nacio ciîga cia mwîrî irîa itagîrîrwe kûonwa nî andû nîcio tûvecaga gîtîîo Kîam mwanya,

**24** makîria ya ciîga irîa ciîngî mbaro. Nwatî Ngai ke mwene nîke waûmbire mwîrî na akîva ciîga irîa itarî vata gîtîîo kînene.

**25** Kwoguo mwîrîrî gûtirî ngaûkano, nwatî ciîga cionthe ngûrani ciaguo nîimenyanagîrîra cio mene.

**26** Kîîga kîmwe Kîam mwîrî gîkathînîka, ciîga icio ciîngî cionthe nîithînîkaga vamwe nakîo. Nakîo kîîga kîmwe Kîam mwîrî gîkavewa gîtîîo ciîga icio ciîngî cionthe nîikenaga vamwe nakîo.

**26**

**27** Mue muonthe vamwe mûrî mwîrî wa Kristû na wa ûmwe gatagatîrî kenyu nî kîîga Kîam mwîrî ûcio.

**28** Kanitharî Ngai nîathuurîte: amwe matuîke atûmwa, engî arathi, na kathatû akathuura arimû. Nîacokete akathuura aringi ciama; makarûmîrîrwa nî arîa mavetwe ûvoti wa kûvonania, arîa matethagia arîa engî, atongoria na arîa maragia na nthiomi.

**29** Tî andû onthe methagîrwa marî atûmwa, kana arathi, kana arimû, kana aringi ciama.

**30** Tî andû onthe methagîrwa mavetwe ûvoti wa kûvonia mîrimû, kana ûvoti wa kwaria na nthiomi ng'eni kana ûvoti wa gûtaarîria nthiomi icio.

**31** Kwoguo îîriragîrieni na vinya kûgîa na iveo irîa irî vata mûno makîria.

**31** Nwatî rîu nie nîngûmwonia njîra îrîa mbaro gûkîra irîa ciîngî cionthe.

# 1Akor 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wendani

**1** Nie nwa mbarie nthiomi irîa ciaragua nî andû na irîa ciaragua nî araika. Nwatî ethîrwa ndirî na wendani, mîario yakwa îkariî ta ithaani irîa iringithanagua ikagamba kana ta ngengere îkîgamba.

**2** Nwa mbîthîrwe nîmvotaga kûvunjia ndûmîrîri ya Ngai, na nwa mbîthîrwe nîmenyaga maûndû monthe na ngataûkîrwa nî maûndû monthe marîa marî nthithorî. Wana nwa mbîthîrwe nîrî na wîtîkio mûnene ta ûrîa ûngîvota kûthamia irîma. Nwatî ethîrwa ndirî na wendani, ndirî na vata wana vanini.

**3** Nwa mvecane indo cionthe irîa nîrî nacio, wana nginya nwa ndute mwîrî wakwa nîguo ûvîvue, nwatî ethîrwa ndirî na wendani, ndingîgunîka wana vanini.

**3**

**4** Wendani nîûkiragîrîria na nîûtuganaga. Wendani ndûrî wîru, ndwîgathaga na ndûrî mwîtîîo.

**5** Wendani ndûrî rûng'athio na ndûcaragia tu wa ûrîa ûngîîguna. Wendani ndûrî marakara na ndûtaraga maûndû macûku marîa maanekwa.

**6** Wendani ndûkenagîra maûndû marîa macûku, nwatî nîûkenagîra ûvoro wa ma.

**7** Wendani nî ûkiragîrîria maûndû monthe. Wendani ndûtigaga gwîtîkia, kwîrîgîrîra na nîûkiragîrîria vîndî cionthe.

**7**

**8** Wendani ndûthiraga. Morathi nîmakaathira, kwaria na nthiomi nîgûkaathira na ûmenyo wa naguo nîûkaathira.

**9** Ûmenyi wetû tî mûkinyanîru na ûrathi wetû wa naguo tî mûkinyanîru.

**10** Nwatî vîndî îrîa ûndû ûrîa mûkinyanîru ûgaaûka, ûndû ûrîa ûtarî mûkinyanîru nîûkaathira.

**10**

**11** Vîndî îrîa naarî mwana, naaragia ta mwana, neciragia ta mwana na nataûkagîrwa nî maûndû ta mwana. Na rîu nîûndû nîrîmûgimaru, nîrîmûtiganîriu mîtugo ya wana.

**12** Rîu twonaga maûndû mekariî ta kîruru gîciciorî, nwatî vîndî îo nîtûkaamonaga ûthiû kwa ûthiû. Rîu nîramenya maûndû wa gîcunjî tu. Vîndî îo ngaamenya maûndû monthe wata ûrîa Ngai ambîcî.

**12**

**13** Kwoguo maûndû mama mathatû nîmagaatûûra na nîmo: wîtîkio, mwîrîgîrîro na wendani. Nwatî ûndû ûrîa mûnene viû gatagatîrî ka mau mathatû nî wendani.

# 1Akor 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maûndû mengî megiî iveo kuuma kûrî Roho

## Mûvango wa kûrûmîrîrwa kanitharî

**1** Geragiani na vinya mûno kûgîa na wendani. Îîriragîrieni na vinya mûno kûgîa na iveo cia kîîroho, na mûno makîria kîveo gîa kûvota kwanîrîra ndûmîrîri ya Ngai.

**2** Andû arîa maragia na nthiomi matiîthagîrwa makîarîria andû nwatî methagîrwa makîarîria Ngai, nîûndû gûtirî mûndû wîthagîrwa agîtaûkîrwa nî maûndû marîa maragia. Matongoragua nî Roho makîaria ûma ûrîa ûrî nthithorî.

**3** Nwatî arîa managîrîra ndûmîrîri ya Ngai kûrî andû methagîrwa makîarîria andû acio makîmekîra vinya, makîmaûmîrîria na makîmavoreria.

**4** Andû arîa maragia na nthiomi metethagia o ene, nwatî arîa managîrîra ndûmîrîri ya Ngai matethagia kanitha yonthe.

**4**

**5** Nie nwa mende muonthe mwîthagîrwe mûkîaria na nthiomi, nwatî nwa mende mûno makîria mûgîe na kîveo gîa kwanîrîra ndûmîrîri ya Ngai. Andû arîa managîrîra ndûmîrîri ya Ngai methagîrwa marî vata gûkîra arîa maaragia na nthiomi; tiga nwanga vethîrîtwe varî na andû engî mangîvota gûtaûra ûrîa marauga nîguo kanitha yonthe îkîrwe vinya.

**6** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, ngaûka kûrî mue ngîaragia na nthiomi, nîngîthîrwa nîrî wa vata ûrîkû kûrî mue? Ndingîthîrwa nîrî na vata kûrî mue wana vanini, tiga nwanga mbûkîte kûmûretere ûguûrio, ûmenyo, ûrathi kana kîthomo.

**6**

**7** Na njîra wata îo, indo irîa itarî mwoyo na itûmagîrwa nî mûndû akina, ta mîtûrirû na ngita, kethîrwa itingîgamba ûndû mîgambo yacio îngîkûrûkanîka, mûndû ndangîmenya mûgambo ûrîa ûrainwa.

**8** Ethîrwa karumbeta nwa kavuvwe ûndû gatangîguîka waro, nû ûngîîvarîria kûthiî mbaararî?

**9** Ûguo nwa guo mwîkariî. Ethîrwa mûtikaaragia na nthiomi ûndû mûndû wa wonthe angîtaûkîrwa, gûtirî mûndû ûkethagîrwa akîmenya ûrîa mûrauga.

**10** Gûtirî na nganja atî gûkû nthî kûrî nthiomi nyîngî na ngûrani, nwatî gûtirî wana rûmwe rwa cio rûtarî na ûrîa rugîte.

**11** Nwatî ethîrwa ndiramenya rûthiomi rûrîa rûrarua, nîngîthîrwa nîrî mûgeni kûrî arîa mararia, nao arîa mararia mangîthîrwa marî ageni kûrî nie.

**12** Ûguo nwa guo mwîkariî. Ethîrwa nîmwîriragîria mûno kûgîa na iveo irîa Roho avecanaga, nwa nginya mûgeragie mûno makîria ûrîa mûngîvota gûtûmîra iveo irîa ciîkîraga kanitha vinya.

**12**

**13** Mûndû wa wonthe waragia na nthiomi nwa nginya, avoe nîguo avewe ûvoti wa gûitaûra.

**14** Ethîrwa mvoyaga na nthiomi, roho wakwa nîke wîthagîrwa akîvoya, nwatî meciria makwa matiîthagîrwa makîgunîka.

**15** Nie mbagîrîrwe nî gwîka atîa vi? Mbagîrîrwe nî kûvoya na roho wakwa na meciria makwa. Na rîrîa ngwina mbagîrîrwe nî kwina na roho wakwa na meciria makwa.

**16** Nwatî ethîrwa mue mûkumagia Ngai na roho wenyu, mûndû ûrîa ûtarî mûtaûkîre na mûrî nake mavoyarî menyu angîvota atîa kuga “Ameni”? Ke ndangîvota kûmenya ûrîa ûrauga.

**17** Wana ethîrwa nîmûcokagia ngatho kûrî Ngai na njîra mbaro, nwatî mûndû ûrîa mûrî nake ndethagîrwa akîgunîka wana vanini.

**17**

**18** Nie nînjokagia ngatho kûrî Ngai nîûndû nîmbaragia na nthiomi makîria yenyu muonthe.

**19** Nwatî mîcemaniorî ya kanitha nî kava mbarie ciugo ta ithano tu irîa andû mangîvota gûtaûkîrwa nîcio nîguo nthomithie andû arîa engî, gûkîra kwaria ciugo ngiri îkûmi na nthiomi.

**19**

**20** Ariû na aarî a îthe wetû, tigani gwîciiragia ta ciana. Maûndûrî marîa macûku tuîkani ta twana twa tûkenge, nwatî meciriarî menyu tuîkani ta andû agima.

**21** Mandîkorî Matheru nîkwandîkîtwe atîrî:

**21** “Mwathani augîte atîrî,

**21** ‘Na njîra ya andû arîa maragia nthiomi,

**21** na ya tûnyua twa ageni, nîngaarîria andû aya,

**21** nwatî matikaanthikîrîria.’ ”

**21**

**22** Kwoguo kîveo gîa kwaria na nthiomi ngûrani nî kîonereria kûrî andû arîa matetîkîtie, nwatî tî kûrî andû arîa metîkîtie. Nakîo kîveo Kîam ûrathi nî kîonereria kûrî andû arîa metîkîtie, nwatî tî kîonereria kûrî andû arîa matetîkîtie.

**22**

**23** Î narîo ethîrwa kanitha yonthe nwa îcemanie vamwe na andû onthe mambîrîrie kwaria na nthiomi, na andû amwe matarî ataûkîre na matetîkîtie matonye kuo, na kinthî matingîciria atî mûrî agûrûki?

**24** Nwatî ethîrwa muonthe nîmûranîrîra ndûmîrîri ya Ngai vîndî îrîa andû arîa matarî ataûkîre kana matetîkîtie maratonya kûrîa mûrî, maûndû monthe marîa maregua nîmo makûmacirithia na matûme mamenye mevia mao.

**25** Namo maûndû ma nthitho marîa marî ngororî ciao nîmakûguûrua. Kwoguo nîmakwînamîrîra na magooce Ngai makiugaga atîrî, “Na ma Ngai arî ava gatagatîrî kenyu!”

**25**

**26** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, vîndî îrîa mûcemanîtie vamwe nîûndû wa kûgooca, mûndû ûmwe nîethagîrwe arî na rwîmbo, wîngî ethagîrwe arî na kîthomo, wîngî ethagîrwe arî na ûguûrio kuuma kûrî Ngai, wîngî ethagîrwe akîaria na nthiomi na wîngî ethagîrwe nîaravota gûtaûra ûrîa nthiomi icio ciugîte. Mworoto wa maûndû mama monthe wagîrîrwe nî kwîthîrwa ûrî wa gwîkîra kanitha vinya.

**27** Ethîrwa nî kûrî na mûndû ûkaaria na nthiomi, kûngîvoteka andû aîrî kana athatû nîo magîrîrwe nî kwaria, ûmwe vuva ya ûrîa wîngî. Mûndû wîngî nake nwa nginya ataûre maûndû marîa mararua.

**28** Nwatî ethîrwa gûtirî na mûndû wa gûtaûra maûndû mau, mûndû ûrîa ûraria na nthiomi nîwagîrîrwe nî gûkira vîndî îrîa arî kûrîa kanitha îcemanîtie. Ke nîwagîrîrwe nî kwîyarîria na ngoro na arîrie Ngai.

**29** Andû aîrî kana athatû arîa mavetwe ndûmîrîri ya Ngai nîmagîrîrwe nî kwaria nao acio engî metaûrîre.

**30** Nwatî ethîrwa mûndû wîngî wîkarîte nthî vakuvî nîwagîa na ûguûrio, mwaria wa mbere agîrîrwe nî gûkira.

**31** Muonthe nwa mûvote kwanîrîra ndûmîrîri ya Ngai, wa mûndû vuva ya ûrîa wîngî. Na njîra îo andû onthe nîmakaathoma na maûmîrîrue.

**32** Kîveo gîa kûvunjia ndûmîrîri ya Ngai Kîamgîrîrwe nî gûtongorua nî ûrîa wî nakîo.

**33** Nîûndû Ngai tî Ngai wa kûvîngîcithania maûndû nwatî nî Ngai wa thayû.

**33** Wa ta ûrîa gwîkariî makanitharî monthe ma andû a Ngai,

**34** aka marî kanitharî magîrîrwe nî gûkira. Matiîtîkîrîtue kwaria, nwatî nîmagîrîrwe nî kwathîka wata ûrîa watho wa Ayahudi ugîte.

**35** Ethîrwa nîkûrî ûndû wana ûmwe mangîenda kûmenya, magîrîrwe nî kûria athuuri ao ûndû ûcio marî mûciî. Nî ûndû ûrî na nthoni mûndûmûka akîaria arî kanitharî.

**35**

**36** Nîkwa arî mue kiumo gîa kiugo Kîam Ngai? Nîkwa mûreciria atî nwa mue muonga mûkinyîrîtwe nî kiugo kîu?

**37** Mûndû wa wonthe wîciragia atî ke nî mûrathi, kana atî ke arî na kîveo gîa kîîroho, nîwagîrîrwe nî kûmenya atî nie nîramwandîkîra maûndû marîa mbathîtwe nî Mwathani.

**38** Nwatî ethîrwa nî kûrî mûndû wana ûmwe ûtaramenya ûguo wa nake ndakamenyekane.

**38**

**39** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, nîmwagîrîrwe nî kwîrirîria ûvoro wîgiî kwanîrîra ndûmîrîri ya Ngai. Nwatî mûtikarigîrîrie etîkia kwaria na nthiomi.

**40** Maûndû monthe magîrîrwe marûthagwe na njîra mbaro na îrî na mûvango.

# 1Akor 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûriûka gwa Kristû

## Kûriûka kwa arîa akuû

## Mwîrî ûrîa ûkaariûka

**1** Rîu ariû na aarî a îthe wetû, nîrenda kûmûririkania Ûvoro Mwaro ûrîa naamûvunjîrie. Nîmwawamûkîre na nîmûwîtîkîtie mwîkindîrîtie.

**2** Ûvoro ûcio nîguo ûtûmaga mûvonokue ethîrwa nîmûkûthiî na mbere kûwîtîkia. Ethîrwa tî mwîka ûguo, gwîtîkia kwenyu kwarî kwa mana.

**2**

**3** Ûvoro wa mbere na wa vata mûno ûrîa namûkinyîrie na ûrîa wa nanie naamûkîre nî atî: Kristû nîwakwire nîûndû wa mevia metû, wata ûrîa kwandîkîtwe Mandîkorî Matheru.

**4** Nake nîwathikirwe na mûthenya wa kathatû akîriûka, wata ûrîa kwandîkîtwe Mandîkorî Matheru.

**5** Ke nîwaumîrîre Petero na agîcoka akiumîrîra atûmwa arîa îkûmi na aîrî.

**6** Kristû nîwacokire akiumîrîra etîkia makîria ya magana matano. Eengî gatagatîrî kao marî mwoyo, nwatî amwe nî akuû.

**7** Nîwacokire akiumîrîra Jakuvu na vuvarî akiumîrîra atûmwa onthe.

**7**

**8** Na mûthiiarî viû Jesû nîwanyumîrîre wa nanie wana ethîrwa mbîkariî ta mûndû waciarirwe atarî mûkinyiu vîndî ya gûciarwa.

**9** Nie nînie mûnini viû gatagatîrî ka atûmwa arîa engî onthe. Nie wana ndirî mwagîrîru wa gwîtwa mûtûmwa nîûndû nînaanyaririre kanitha wa Ngai.

**10** Nwatî wega wa Ngai nîguo ûtûmîte nduîke ûrîa nie nîrî, na wega ûrîa ke aamveere ndwarî wa mana. Vandû va ûguo nîndutîte wîra na vinya mûno gûkîra atûmwa arîa engî onthe, wana ethîrwa na ma nie tînie naûrutire, nwatî nî wega wa Ngai ûrîa wîthagîrwa ûrî vamwe nanie waûrutire.

**11** Kwoguo wana ethîrwa nînie namûvunjîrie kana nî atûmwa arîa engî maamûvunjîrie, tuonthe tûvunjagia ûndû ûmwe na ûguo nîguo mwîtîkîtie.

**11**

**12** Rîu ethîrwa nîtûvunjagia ûvoro wîgiî kûriûka gwa Kristû, nîndûî kîratûma amwe gatagatîrî kenyu mauge atî arîa akuû matikaariûkua?

**13** Kwoguo ethîrwa arîa akuû matikaariûkua, wana Kristû ndaariûkua.

**14** Na ethîrwa Kristû ndaariûkua, kûvunjia gwetû nî kwa mana wana gwîtîkia kwenyu nwa kwa mana.

**15** Makîria ya ûguo, wana nwa gûtuîke atî tue tûrî aira a maveeni nîûndû nîtûrutaga ûira tûkauga atî Ngai nîke wariûkirie Kristû. Nwatî ethîrwa arîa akuû matiriûkagua, wana Ngai ndaariûkia Kristû.

**16** Ethîrwa arîa akuû matiriûkagua wana Kristû ndaariûkua.

**17** Na ethîrwa Kristû ndaariûkua, wîtîkio wenyu nî wa mana na mûtirî overe mevia menyu.

**18** Wana rîngî nî kuga atî etîkia arîa maakwire metîkîtie Kristû nî kûra maaûrire.

**19** Ethîrwa mwîrîgîrîro wetû varî Kristû nî wa ûtûûro ûyû tûrî naguo tu, nîtwagîrîrwe nî kwîguîrwa ntha gûkîra andû onthe arîa marî gûkû nthî.

**19**

**20** Nwatî ûma nî atî Kristû nîariûkîtue na agatuîka kîonereria gîa atî arîa makuîte wa nao nîmakaariûkua.

**21** Gîkuû gîaûkire na njîra ya mûndû ûmwe, nakuo kûriûka gwaûkire na njîra ya mûndû ûmwe.

**22** Wata ûrîa andû onthe makucaga nîûndû wa gûtuîka atî o marî ûrûmwe na Adamu, nwa ta guo andû onthe makaariûkua nîûndû wa kwîthîrwa marî ûrûmwe na Kristû.

**23** Wa mûndû nîakaariûkua kavinda gake gakinya. Kristû nîke warî wa mbere kûriûkua. Na rîrîa Kristû agaaûka, arîa mamwîtîkîtie nîmakaariûkua.

**24** Na vuva wa ûguo vingo ya mûthiia nîgaakinya. Na rîrîa îgaakinya, Kristû nîagaacûkangia moonene monthe, maavinya monthe na athani onthe na acoke anenganîre ûthamaki kûrî Ngai Îthe.

**25** Kristû nwa nginya akaathana nginya rîrîa Ngai akaavoota nthû cionthe ciake na aciige rungu rwa magûrû ma Mûrû wa Mûndû.

**26** Gîkuû nîkîo gîkethîrwa kîrî nthû ya mûthiia îrîa îkaavootwa.

**27** Mandîko Matheru maugîte atîrî, “Ngai nîwigîte indo cionthe rungu rwa magûrû ma mûriû wa wake.” Nwatî mandîko Matheru makiuga, “Indo cionthe” irî rungu rwa magûrû ma mûriû wake, nîmaronania waro atî Ngai ke mwene, ûrîa waigire indo cionthe rungu rwa Kristû tî mûtarîre vo.

**28** Ngai aiga indo cionthe rungu rwa wathani wa Kristû, Kristû ke mwene nîakeeiga rungu rwa wathani wa Ngai ûrîa waigire indo cionthe rungu rwa Mûriû, nake Ngai nîagaacoka athane maûndûrî monthe.

**28**

**29** Ethîrwa akuû matikaariûkua, andû arîa mavatithagua vandûrî va akuû mageeka atîa? Ethîrwa akuû matikaariûkua andû mavatithagua vandûrî vao nîkî?

**30** Tue natue twîikagia ûgwatirî vîndî cionthe nîkî?

**31** Ariû na aarî a îthe wetû nîngucaga wa mûthenya wa mûthenya. Nîrauga ûguo nîûndû wenyu nîûndû tue tûtûûraga tûrî ûrûmwe na Mwathani wetû Jesû Kristû.

**32** Ethîrwa naatongoretue nî merirîria ma kîûmûndû vîndî îrîa naarûaga na nyamû cia kîthaka kûu Efeso naagunîkire atîa? Nwatî ethîrwa akuû matikaariûkua, “Tigani tûrîe na tûnyue nîûndû rûyû nîtûgaakua.”

**32**

**33** Tigani kûveenua. “Nî ûndû mûcera na mûkûndû akûndûkaga wata guo.”

**34** Ambîrîriani gûtûmîra meciria menyu na njîra îrîa yagîrîrîte, na mûtige kwîvagia. Amwe gatagatîrî kenyu matiîcî Ngai. Nîrauga ûguo nîguo mûconoke.

**34**

**35** Nwatî mûndû avota kûria atîrî, “Akuû mariûkaga atîa? Makeethîrwa marî na mîîrî ya mûthemba ûrîkû?”

**36** We kîrimû gîkî! Vîndî îrîa wavanda mbegû nwa nginya îkue mbere ya kûmera.

**37** Mbegû îrîa ûvandaga nwa îthîrwe îrî ya ngano kana ya kîndû wa kîonthe, nwatî ndîthagîrwa îrî mûmera ûrîa îgaatuîka yakûra.

**38** Nwatî Ngai nîavecaga mbegû îo mwîrî ûrîa ke angîenda kûmîva. Ngai nîavecaga wa mbegû mwîrî ûrîa ûmîagîrîrîte.

**38**

**39** Mîîrî ya ciûmbe irîa irî mwoyo ndîvananaga. Andû methagîrwa marî a mûthemba ûmwe, nyamû cia kîthaka ikethîrwa îrî na mûthemba wacio, iconi wa ta guo na nthamaki nacio ikethîrwa na mwîrî wa mûthemba wîngî.

**39**

**40** Nîkûrî ciûmbe irîa irî îgûrû na ciûmbe irîa irî gûkû nthî. Riiri wa ciûmbe irîa irî îgûrû nî ngûrani na riiri wa ciûmbe irîa irî gûkû nthî.

**41** Riûa rîrî riiri wa mûthemba warîo, mweri riiri wa mûthemba wîngî, na njata nacio ikethîrwa na riiri wa mûthemba wîngî. Na wa njata nayo îrî riiri wa mûthemba wayo.

**41**

**42** Ûguo nîguo gûkethîrwa gwîkariî vîndî îrîa akuû makaariûkua. Vîndî îrîa mwîrî wathikwa nthî ta mbegû nîûcokaga kwora; nwatî ûrariûkua ndûcokaga kwora.

**43** Mwîrî ûkîthikwa wîthagîrwa ûrî mûcong'i na ûtarî na vinya; nwatî mwîrî wariûkua ûkethîrwa ûrî na riiri na ûrî na vinya.

**44** Mwîrî ûrîa wonekaga nîguo ûthikagwa, nwatî mwîrî ûcio wariûkua wîthagîrwa ûrî wa kîîroho. Ethîrwa nîkûrî mwîrî ûrîa wonekaga, nîkûrî wana mwîrî wa kîîroho.

**45** Mandîkorî Matheru kwandîkîtwe atîrî, “Mûndû wa mbere kûmbwa na nîke Adamu, nîwatuîkire mûndû ûrî mwoyo.” Nwatî Adamu wa mûthiia nîwatuîkire Roho ûrîa ûvecanaga mwoyo.

**46** Mwîrî wa kîîroho tîguo ûkaga mbere, nwatî nî ûrîa wonekaga. Mwîrî ûcio wonekaga nîûcokaga ûkarûmîrîrwa nî wa kîîroho.

**47** Mûndû wa mbere, na nîke Adamu, aaumire rûkûngûrî rwa nthî, nwatî mûndû wa kaîrî aaumire îgûrû.

**48** Andû a gûkû nthî mekariî ta mûndû ûrîa waumire gûkû nthî. Nwatî andû a îgûrû mekariî ta mûndû wa îgûrû.

**49** Wa ta ûrîa tue twavananire na mûndû wa gûkû nthî, nwaguo tûkaavanana na Mûndû wa îgûrû.

**49**

**50** Ariû na aarî a îthe wetû, ûrîa nîrenda kuga nî atî kîrîa kîthondeketwe na mwîrî na nthakame gîtingîvota kûgaa Ûthamaki wa Ngai. Kîrîa nakîo kîoraga gîtingîvota kûgaa kîrîa gîtoraga.

**50**

**51** Tathikîrîriani nîmwîre nthitho: Tuonthe tûtigaakua, nwatî tuonthe nîtûkaagarûrûa,

**52** wa rîmwe ta kûvucia kwa riitho vîndî îrîa karumbeta gakaavuvwa. Vîndî îrîa karumbeta gakaavuvwa, akuû nîmakaariûkua ûndû matagacoka gûkua rîngî na tue tuonthe nîtûkaagarûrûka.

**53** Kîrîa kîoraga nwa nginya gîkaagarûrûka gîtuîke kîrîa gîtoraga. Kîrîa gîkucaga nwa nginya gîkaagarûrûka gîtuîke kîrîa gîtangîkua.

**54** Kwoguo vîndî îrîa mwîrî ûrîa woraga ûkaagarûrûka ûtuîke mwîrî ûrîa ûtoraga, na mwîrî ûrîa ûkucaga naguo ûgarûrûke ûtuîke mwîrî ûrîa ûtakucaga, mandîko matheru nîmakaavingua marîa maugîte atîrî:

**54** “Gîkuû nîgîcûkangîtue, ûvootani nî mûkinyanîru!”

**54**

**55** “We Gîkuû, ûvootani waku ûrî kû?

**55** We Gîkuû, rûvora rwaku rûrî kû?”

**55**

**56** Rûvora rwa mevia nî gîkuû, namo mevia makaavewa ûvoti nî watho.

**57** Nwatî nîtûracokia ngatho kûrî Ngai ûrîa ûtûvecaga ûvootani na njîra ya Mwathani wetû Jesû Kristû!

**57**

**58** Kwoguo, ariû na aarî a îthe wetû mue mendete mûno, îkaragani mûmîrîrîtie na mûtakwenyenya. Vîndî cionthe rutagani wîra wa Mwathani na vinya nîûndû nîmwicî atî wîra wa Mwathani tî wa mana.

# 1Akor 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maruta ma gûtethia etîkia

## Mîvango ya Paûlo

## Ciugo cia Mûthiia

**1** Rîu nîngwandîka ûvoro wîgiî mbeca irîa irutagwa nîûndû wa andû a Ngai arîa marî Judea. Mue îkagani wata ûrîa nerire makanitha ma Galatia.

**2** Wa mûthenya wa Jumaviri, wa mûndû nwa nginya aigage mbeca kûringana na ûrîa athûkûmîte. Wa mûndû nîwagîrîrwe nî kwiga mûthithû nîguo gûtikethîrwe kûrî na vata wa kûngania mbeca rîrîa ngaaûka.

**3** Narîkia gûka nîngaatûma arîa onthe mûkaathuura nîguo mavire iveo cienyu Jerusalemu. Nîngaamatûma marî na maarûa cia kûmamenyithania.

**4** Ethîrwa nîngoona kûrî na wagîrîru wa nanie nthiî, nîtûkaathiîcania vamwe nao.

**4**

**5** Nîmvangîte kûvîtûkîrîra Makedonia, na kwoguo nîngaaûka kûrî mue narîkia kûvîtûkîrîra kuo.

**6** Nwa kûvoteke ngeekarania namue gwa kavinda, wana kana mbîkaranie namue îvinda rîonthe rîa mvevo. Namue nîmûkaandethereria nîguo ngaavota kûthiî na mbere na rûgendo rwakwa rwa kûrîa kuonthe ngaathiî.

**7** Ndikwenda kûmwona rîu mvîtûkîte, nîûndû nîrevoka gûgeekarania namue kavinda karaca, ethîrwa Mwathani nîagaatwîtîkîria.

**7**

**8** Nîmbîkara gûkû Efeso nginya mûthenya wa Pentekosto.

**9** Nîûndû gûkû kûrî na kanya ga kûruta wîra mûnene na mwaro wana ethîrwa kûrî na andû eengî mararegana nanie.

**9**

**10** Timotheo aûka kûrî mue, geriani kwona atî nîwekarania namue atarî na guoya nîûndû araruta wîra wa Mwathani wata ûrîa ndutaga.

**11** Kwoguo mûtigetîkîrie mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu amûnyarare. Nwatî mûtethererieni avote kûthiî na mbere na rûgendo rûu arî na thayû nîguo agaacoka kûrî nie. Na nie tûrî na ariû na aarî a îthe wetû nîtûmwetererete.

**11**

**12** Na rîu ûvoro wîgiî Apolo mûrû wa îthe wetû nî atî, mavinda meengî nîmbîthîrîtwe ngîmûthaitha aûke amûcerere marî vamwe na ariû na aarî a îthe wetû arîa engî. Nwatî ndarenda wana vanini gûka rîu. Nîagaaûka kûrî mue rîrîa akaagîa na kanya.

**12**

**13** Îkaragani mwîvarîrîtie na mwîkindîrîtie wîtîkiorî wenyu. Gîani na ûmîrîru. Gîani na vinya.

**14** Rutagani wîra wenyu wonthe mûrî na wendani.

**14**

**15** Mue ariû na aarî a îthe wetû, nîmwicî ûvoro wîgiî Stefana na andû a mûciî wake. Nîmwicî atî nîo maarî a mbere gwîtîkia îtûûrarî rîa Akaia na atî nîmevecanîte matungatîre andû a Ngai. Nie nîramûthaitha

**16** mwathîkagîre andû ta acio na mûndû wîngî wa wonthe ûrîa ûrutaga wîra na agatungata vamwe nao.

**16**

**17** Nîrîmûkenu mûno nîûndû Stefana, Fotunatuci na Akaiku nîmaaûkire kûrî nie vandûrî venyu.

**18** Nîmatûmîte meciria makwa manogoke wa vamwe na menyu. Mue nîmwagîrîrwe nî kûthikagîrîria andû ta aya.

**18**

**19** Makanitha monthe ma vûrûri wa Asia nîmamûkethia. Akuila, Pirisila na kanitha ûrîa ûcemanagia kwao mûciî, nîwamûkethia na ngethi cia Ûkristiano.

**20** Ariû na aarî a îthe wetû onthe arîa marî gûkû nîmamûkethia.

**20** Kethaniani na ngethi ntheru cia kûmumunyana.

**20**

**21** Nie Paûlo nînie mwene nandîka ngethi ino na njara yakwa.

**21**

**22** Mûndû wa wonthe ûtendete Mwathani arogwatwa nî kîrumi.

**22** Maranatha: Mwathani wetû, ûka!

**22**

**23** Wega wa Mwathani Jesû nîwîkarage namue.

**23**

**24** Wendo wakwa nîwîkarage namue muonthe mûrî ndaarî ya Kristû Jesû. Ameni.

2Akor

# 2Akor 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwacokirie ngatho kûrî Ngai

## Paûlo nîwagarûrire mîvango yake

**1** Nie Paûlo, mûtûmwa wa Kristû Jesû nîûndû wa wendi wa Ngai na kuuma kûrî mûrwaiya Timotheo.

**1** Tûramwandîkîra mue kanitha wa Ngai ûrîa ûrî Korinitho, na kûrî andû onthe a Ngai arîa marî Akaia kuonthe:

**1**

**2** Mûrogîa na wega na thayû kuuma kûrî Ngai Vava wetû na Mwathani Jesû Kristû.

**2**

**3** Nîtûcokieni ngatho kûrî Ngai îthe wa Mwathani wetû Jesû Kristû. Nî îthe wetû ûrî ntha, na nî Ngai ûmanagîrîria maûndûrî monthe!

**4** Ke nîatûmagîrîria mathînarî metû monthe nîguo tûvotage kûmîrîria arîa engî marî na mathîna ma mîthemba yonthe, tûgîtûmagîra ûmîrîru wata ûrîa tue ene tûgwatîte kuuma kûrî Ngai.

**5** Wata ûrîa tûrî na îgai înene mînyamarorî ya Kristû, nwa ta guo kûvîtûkîra kûrî Kristû tûgaaga ûmîrîru mwîngî kuuma kûrî Ngai.

**6** Nwatî ethîrwa nîtukûnyamarua, nîtûnyamarua nîguo mûmîrîrue na mûvonokue. Na ethîrwa tûrî aûmîrîrie, wa namue mûrî aûmîrîrie. Ûndû ûyû nî ûmûtethagîrîria kwamûkîra mûkirîrîrîtie mînyamaaro wata îrîa wanatue tûmagîrîria.

**7** Kwoguo kîîrîgîrîro gîetû kûrî mue gîtingîinaina. Tue nîtwîcî atî wata ûrîa mûgwatanagîra natue mathînarî metû nwataguo mûgwatanagîra natue wana ûmîrîru ûrîa twamûkagîra.

**7**

**8** Ariû na aarî a îthe wetû, tue nîtûkwenda mûmenye mathîna marîa twarî namo vûrûrirî wa Asia. Mîrigo îrîa tue twakuithîtue yarî mînene na mîrito nginya tûkîûrwa nî kîîrîgîrîro gîa ûtûûro.

**9** Ngororî cietû nîtwegucaga atî nîtwatuîrîrîtwe kûragwa. Nwatî ûguo wekîkire nîguo tûtikevoke vinya wetû tue ene, nwatî twîvoke Ngai ûrîa ûriûkagia arîa makuîte.

**10** Ngai nîwatûvonokirie kuuma mogwatirî mau manene ma gîkuû, na ke nîakûthiî na mbere gûtûvonokia. Twigîte kîîrîgîrîro gîetû kûrî ke na nîagaatûvonokia rîngî.

**11** Wanamue nîmwagîrîrwe nî gûtûtethia na mavoya nîguo andû engî magaacokia ngatho kûrî Ngai vandûrî vetû nîûndû wa irathimo irîa tûgwatîte kuuma kûrî Ngai nîûndû wa mavoya mao meengî.

**11**

**12** Ûrîa ûratûma twîtîîe na nwa mvote kuga nîrî na thamiri ntheru atî, maûndûrî monthe marîa twîkîte gûkû nthî na makîria kûrî mue, tue twarî na wîvokeku na ngoro ntheru kuuma kûrî Ngai. Twekire ûguo na njîra ya wega wa Ngai na tî na ûûgî wa ûmûndû.

**13** Twamwandîkagîra tu ûrîa mue mûngîvota kûthoma na gûtaûkîrwa. Nanie nîngwîvoka atî nîmûgûtaûkîrwa waro

**14** nîûndû rîu mûtaûkîrîtwe nî maûndû mamwe marîa matwîgiî. Rîrîa mûthenya wa Mwathani wetû Jesû ûgaakinya nîmûgetîîa nîûndû wetû wata ûrîa twîthagîrwa tûgîtîîa nîûndû wenyu.

**14**

**15** Nie nînaamenyete ûndû ûyû waro na nînathondekire mîvango ngaaûka nîmûcerere mbere, nîguo mûgîe na gîkeno maita maîrî.

**16** Nînavangîte nîmûcerere nîrî njîrarî ngîthiî Makedonia na rîngî ngîcoka, nîguo mûkaandethereria ngîthiî Judea.

**17** Nie ngîvanga mûvango nîkwa nonekaga ta nîngîgarûrûka? Vîndî îrîa ngûthondeka mîvango yakwa, nîkwa nîmîthondekaga nîrî na meciria ma ûmûndû nîvarîrîtie kuga “Ii,” na “naarî” vîndî wa îo?

**18** Nî ma wata ûrîa Ngai arî mwîvokeku, kîîranîro gîakwa gîtiarî “Ii” na “naarî”.

**19** Nîûndû Jesû Kristû Mûriû wa Ngai, ûrîa twamûvunjîrie tûrî nie, Sailasi, na Timotheo, ndarî “Ii” na “naarî”. Kûrî Kristû kwîthagîrwa vîndî cionthe kûrî “Ii”,

**20** nîûndû nîke wîthagîrwa arî “Ii” kûrî ciîranîro cionthe cia Ngai. Ûndû ûyû nîguo ûtûmaga tuge na njîra ya Jesû Kristû “Ameni” rîrîa tûgûkumia Ngai na njîra ya Jesû Kristû.

**21** Ngai ke mwene nîke ûtûmaga mue mûrî vamwe natue tûgîe na kîîrîgîrîro tûrî ûrûmwe na Kristû. Ngai nîke ûtûthuurîte.

**22** Ke nîwekîrire rûûri rwake kûrî tue rwa kwonania atî tûrî ake, na nîwekîrire Roho wake ngororî cietû wa gûtwonia nama kîrîa kîonthe atwigîrîte.

**22**

**23** Nie nîreta Ngai mûira wakwa: nîaicî ngoro yakwa! Nînaaregire kûthiî Korinitho rîngî nîguo ndigatûme mûgîe na mathîna meengî.

**24** Tue tûtiramûringîrîria maûndû marîa mwagîrîrwe nî gwîtîkia; Nîtwîcî atî mûrî ekindîru wîtîkiorî wenyu, nwatî tûrutithanagia wîra namue nîguo mûkenage.

# 2Akor 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwoverwa kwa ûrîa wîvîtie

## Paûlo nîwatangîkire arî Toroasi

## Ûvootani na njîra ya Kristû

**1** Kwoguo nînatwire atî ndigaûke kûrî mue rîngî gûtûma mwîgua kîeva.

**2** Nîûndû ethîrwa nîngûtûma mwîgue kîeva, nî arîkû magaatigara a gûtûma ngene? Nî andû arîa tu negwithirie kîeva.

**3** Kîu nîkîo gîatûmire mandîka maarûa îo kûrî mue. Nie ndiendaga gûka kûrî mue na mbîgwithue kîeva nî andû wa arîa magîrîrwe nî gûtûma ngene. Nîrî na ûma atî vîndî îrîa ngenete, wa namue muonthe mûrî akenu.

**4** Nie naamwandîkîre nîrî na mathîna meengî na kîeva kîngî mûno ngororî yakwa ngîtûrûraga methori. Mworoto wakwa ndwarî wa gûtûma mwîgue kîeva, nwatî warî wa gûtûma mûmenye ûrîa nîrî na wendo mwîngî kûrî mue muonthe.

**4**

**5** Nwatî ethîrwa nîkûrî mûndû wîgwithanîtie kîeva, ke ndekîte ûguo kûrî nie nienga, nwatî (nîrauga ûguo ndakwenda kûgathîrîria mûno) ekîte guo kûrî mue muonthe.

**6** Îvera rîrîa eengî enyu maavere mûndû ûcio nî rîganu.

**7** Nwatî rîu nîmwagîrîrîtwe nî kûmwovera na kûmûmîrîria nîguo ndakathiî mbere kûgîa na kîeva kîrîa kîngîtûma ata mwîvoko.

**8** Kwoguo nie nîngûmûthaitha mûtûme ke amenye atî mue nîmûmwendete na ma.

**9** Nie namwandîkîre maarûa îo ngîmûgeria nîguo menye kana nîmwîthagîrwa mwîvarîrîtie kûmbathîkîra maûndûrî monthe.

**10** Ethîrwa mue nîmwovera mûndû, wa nanie nînovera mûndû ûcio. Nakîo kîrîa nie novanîra ethîrwa naarî na ûndû wa kwovanîra nie novanîre nîûndû wenyu nîrî mbere ya Kristû.

**11** Nie nekire ûguo nîguo Caitani ndagatûvoote nîûndû nîtwîcî mîvango yake nî îrîkû.

**11**

**12** Vîndî îrîa nie naakinyire Toroasi kûvunjia Ûvoro mwaro wîgiî Kristû nînoonire atî Mwathani nîwavingûrîte njîra nîûndû wa wîra wake kuo.

**13** Nwatî nînatangîkire nîûndû ndiona mûrwaiya Tito kuo. Kwoguo nînaugîre andû ûvoro kuo na ngîthiî Makedonia.

**13**

**14** Nwatî nîtûcokie ngatho kûrî Ngai! Nîûndû tûrî ûrûmwe na Kristû, Ngai nîatûvotanagîra vîndî cionthe. Na njîra yetû Ngai nîatambagia mûtararûko wa ûmenyo wa Kristû kûndû kuonthe.

**15** Nîûndû tue twîkariî ta ûbani ûrîa ûnungaga waro ûtegeretwe Ngai nî Kristû. Naguo nîûtambaga gatagatîrî ka arîa maravonokua na arîa maraûra.

**16** Kûrî andû arîa maraûra nî mûtararûko wa gîkuû, nwatî kûrî andû arîa maravonokua, nî mûtararûko wa mwoyo. Nî ûrîkû ûngîvota gwîka maûndû mama?

**17** Kwoguo tue tûtiîkariî ta andû amwe eengî arîa manyitaga ndûmîrîri ya Ngai ta kîndû gîtarî vata. Nwatî nîûndû Ngai nîke ûtûtûmîte, twaragia tûrî na ûma mbere yake ta ndungata cia Kristû.

# 2Akor 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndungata cia kîrîkanîro gîcerû

**1** Anga tûreguîka ta kwa tûrambîrîria gwîtîîa rîngî? Nwa gûtuîke atî, ta andû amwe, tue nîtûkwenda maarûa cia gûtûgathîrîria tûgîûka kûrî mue kana tûkiuma kûrî mue?

**2** Mue ene nîmue maarûa yetû, yandîkîtwe ngororî cietû nîguo îthomwe na îmenywe nî andû onthe.

**3** Nîkûronekana waro atî Kristû ke mwene nîke wandîkire maarûa îno na akîmîtûma na njîra yetû. Maarûa îno ndîandîkîtwe na rangi, nwatî yandîkîtwe na Roho wa Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo, na ndîandîkîtwe ivengererî cia mathiga nwatî yandîkîtwe ngororî cia andû.

**3**

**4** Tue tûrauga ûguo nîûndû tûrî na mwîvoko kûrî Ngai na njîra ya Kristû.

**5** Tûtirauga atî tûrî na ûvoti wa kûruta wîra ûyû. Ngai nîke ûtûvotithagia kûruta wîra ûrîa wonthe tûrutaga.

**6** Ngai nîke watûveere ûvoti wa gûtuîka ndungata cia Kîrîkanîro gîcerû. Kîrîkanîro gîkî gîcerû tî ta watho ûrîa mwandîke nwatî nî watho wa Roho. Watho ûrîa mwandîke ûretaga gîkuû, nwatî Roho avecanaga Mwoyo.

**6**

**7** Watho ûrîa waretire gîkuû wandîkîtwe ivengererî cia mathiga. Naguo waûkire ûrî na riiri wa Ngai ûrîa watûmire ûthiû wa Musa ûkenga mûno na andû a Isiraeli matingîavotire gwîkara maûroretie. Nwatî vuvarî riiri ûcio nîwathirire.

**8** Ethîrwa watho ûrîa ûretaga gîkuû warî na riiri ta ûcio na nîwathirire, na kinthî wîra wa Roho wa Ngai ndûrî na riiri makîria.

**9** Ethîrwa watho ûrîa ûtucagîra andû warî na riiri, na kinthî wîra wa Roho wa Ngai ûrîa ûtucaga andû athingu ndûrî na riiri makîria.

**10** Nî ma nwa tuge atî riiri ûrîa ûkengaga nîmûthiru nîûndû nî riiri ûrîa mûcerû.

**11** Ethîrwa kwarî na riiri ndaarî ya kîndû kîrîa gîekarire kavinda kanini, na kinthî gûtirî riiri mwîngî makîria ndaarî ya kîndû kîrîa gîgaatûûra tene na tene?

**11**

**12** Na nîûndû tue tûrî na Kîîrîgîrîro gîkî, tûrî na ûmîrîru mwîngî.

**13** Tue tûtiîkariî ta Musa ûrîa wekunîkire ûthiû na gîtambaa nîguo andû a Isiraeli matikoone ûkengu ûcio ûkîthira.

**14** Nwatî meciria mao nîmaaûmirue, wana nginya ûmûnthî meciria mao methagîrwa marî makunîkîre na gîtambaa wata kîu rîrîa makûthoma Kîrîkanîro kîrîa gîkûrû. Gîtambaa kîu kîmakunîkîrîte meciria kîrutagwa vo tu na njîra ya Kristû.

**15** Wana ûmûnthî vîndî îrîa yonthe makûthoma watho wa Musa, methagîrwa marî akunîkîre meciria mao na gîtambaa.

**16** Nwatî gîtambaa kîu nwa kîthengutue wata ûrîa mandîko matheru maugaga ûvoro wîgiî Musa atîrî, “Gîtambaa kîu Kîammûkunîkîrîte ûthiû nîkîathengutirue rîrîa aacokerere Mwathani.”

**17** Na rîu Mwathani nîke Roho, na varîa Roho wa Mwathani ûrî, vethagîrwa varî na wîyathi.

**18** Tue tuonthe twîthagîrwa tûrî akunûre mothiû nîguo twonanagie riiri wa Mwathani. Naguo riiri ûrîa uumaga kûrî Mwathani, ûrîa arî ke Roho, nîatûgarûraga tûkavanana nake na tûrî na riiri makîria.

# 2Akor 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûtonga wa Kîîroho ûrî nyûngûrî cia yûmba

## Gûtûûra na njîra ya wîtîkio

**1** Tûrî na ûtungata ûyû tûvetwe nî Ngai nîûndû wa ntha ciake, kwoguo tûtingîûrwa nî thayû.

**2** Nîtûreganîte na maûndû ma nthoni marîa mekagîrwa nthithorî. Nîtûreganîte na maûndû ma wara, kana kûgarûrania ciugo cia Ngai ituîke cia maveeni. Nwatî twaragia ûvoro wa ma tûrî mbere ya Ngai tûkîîrîgagîrîra atî andû onthe arîa marî na thamiri mbaro nîmagûtwîtîkîra.

**3** Nwatî ethîrwa ûvoro mwaro ûrîa tûvunjagia nî mûthithe, ûthithîtwe tu kûrî andû arîa maraûra.

**4** O matiîtîkagia nîûndû meciria mao nîmaigîtwe ndumarî nî ngai wa maveeni ûrîa wathaga nthî îno. Ke nîamarigîrîrîtie matikone ûtheri ûrîa umanaga na ûvoro mwaro wa riiri wa Kristû ûrîa arî ke mûvuanîre wa Ngai.

**5** Nîûndû tûtivunjagia ûvoro wetû tue ene, tûvunjagia Jesû Kristû nî Mwathani. Natue tûrî ndungata cienyu nîûndû wa Jesû.

**6** Nîûndû Ngai nîke waugire atîrî, “Tiga ûtheri ware ndumarî.” Ngai ûcio nwake watûmire ûtheri wake ware ngororî cietû nîguo tûmenye riiri wa Ngai ûrîa ûrî ûthiûrî wa Kristû.

**6**

**7** Nwatî tûrî na mûthithû ûyû twîkariî ta nyûngû cia yûmba nîguo kwonanue atî vinya mûnene uumaga kûrî Ngai, nwatî tî kuuma kûrî tue.

**8** Tue nîtûnyamaragua na njîra cionthe, nwatî tûtivootagwa. Vîndî îmwe twîthagîrwa tûkîthangania, nwatî tûtikucaga ngoro.

**9** Tûnyariragwa, nwatî tûtitiganagîrua. Tûtivagua, nwatî tûticûkangagua.

**10** Vîndî cionthe tûkuuaga gîkuû Kîam Jesû mîîrîrî yetû nîguo ûtûûro wake wa naguo wonekane mîîrîrî yetû.

**11** Nîûndû tue arîa tûrî mwoyo vîndî cionthe twîthagîrwa tûrî thînarî wa gûkua nîûndû wa Jesû, nîguo mwoyo wake wonekage mîîrîrî îno yetû îkucaga.

**12** Ûguo nî kuga gîkuû kîthagîrwa gîkîruta wîra ndaarî yetû, naguo mwoyo wîthagîrwa ûkîruta wîra ndaarî yenyu.

**12**

**13** Kwandîkîtwe mandîkorî matheru atîrî, “Nie naaririe nîûndû nînetîkirie.” Kwoguo tûrî mwoyo ûcio wa wîtîkio, tue wanatue nîtwaragia nîûndû nîtwîtîkîtie.

**14** Nîtwîcî atî Ngai ûrîa wariûkirie Mwathani Jesû nî agaatûriûkia vamwe na Jesû na atwige tûrî vamwe namue mbere yake.

**15** Maûndû mama monthe meekirwe nîûndû wenyu. Wata ûrîa wega wa Ngai ûgûkinyîra andû eengî makîria, nwaguo andû acio magaacokagia ngatho kûrî Ngai makîmûgoocaga.

**15**

**16** Nîûndû wa gîtûmi gîkî tûtikucaga ngoro. Wana ethîrwa mwîrî ûyû wonekaga nî ûthiîcaga wa ûkîoraga, ûtûûro wetû wa kîîroho nî ûcerûvagua wa mûthenya wa mûthenya.

**17** Naguo thîna ûyû tûrî naguo nî mûnini na tî wa gûtûûra. Nwatî nîûgaatûma tûgîe na riiri wa tene na tene na mwîngî makîria ya thîna ûcio.

**18** Nîûndû meciria metû matirî kûrî indo irîa cionekaga nwatî marî kûrî indo irîa itonekaga. Indo irîa cionekaga itûûraga kavinda kanini, nwatî irîa itonekaga itûûraga tene na tene.

# 2Akor 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtuîka arata a Ngai na njîra ya Kristû

**1** Tue nîtwîcî atî kûrî vîndî îgema rîîrî rîetû tûtûûraga rîa gûkû nthî rîkaatharua. Narîo îgema rîu nî mîîrî îno yetû. Vîndî îo Ngai akeethîrwa arî na nyomba yetû kûu îgûrû. Nyomba îo nîke ke mwene ûtumîte na îgaatûûra tene na tene.

**2** Na rîu tue nîtûcayaga, tûkîîriragîria mûno gwîkîrwa nyomba îrîa yumaga îgûrû.

**3** Na twarîkia kûmîkîra tûtigaacoka kwonwa tûrî njaga.

**4** Rîrîa tûrî îgemarî rîîrî rîa nthî, tûvevûkaga tûkîgua tûrî akinyîrîrie. Tî atî nîkwa tûkwenda gûtigana na mîîrî yetû ya gûkû nthî, nwatî tûrenda twîkîrwe mîîrî îrîa ya îgûrû. Na twekîrwa mîîrî îo, mîîrî îrîa îkucaga nî îkaagarûrwa îtuîke ya gûtûûra.

**5** Ngai nîke ûtûvarîrîtie nîûndû wa ûgarûrûku ûyû. Nake nîatûvete Roho wake wa kwonania kîrîa atwigîrîte.

**5**

**6** Kwoguo vîndî cionthe twîthagîrwa tûrî na ûmîrîru. Tue nîtwîcî atî vîndî îrîa tûrî mwoyo gûkû nthî tûrî na mwîrî, twîthagîrwa tûrî kûraca na Mwathani.

**7** Nîûndû tûthiîcaga na wîtîkio, tî na ûrîa tûrona.

**8** Tûrî na ûmîrîru mûno na nwa twende kuuma mwîrîrî ûyû nîguo twîthagîrwe tûrî mûciî na Mwathani.

**9** Makîria ya maûndû monthe twendaga gûkenia Mwathani wana ethîrwa tûrî mûciî gûkû nthî kana kûu îgûrû.

**10** Nîûndû tuonthe nwanginya tûkaarûgama mbere ya Kristû tûtuîrwe nîke. Wa mûndû nîakaagwata kîrîa kîmwagîrîrîte, kîrî Kîamro kana kîrî gîcûku kûringana na wîra ûrîa mûndû arutîte arî na mwîrî.

**10**

**11** Tue nîtwîcî gwîtigîra Mwathani, kwoguo nîtûgeragia kûringîrîria andû arîa engî. Ngai nîatwicî viû, nanie ngwîvoka atî ngororî cienyu wananie nîmûmbîcî.

**12** Tue tûtiramûringîrîria mûtwîtîkîre rîngî, nwatî tûrageria kûmûva gîtûmi kîrîa kîngîtûma mwîtîîe nîûndû wetû. Kwoguo mwarîkia gûkîmenya mûkaavotaga gûcokia ciûria cia arîa metîîaga nîûndû wa ûrîa andû monekanaga na tî ûndû wa ûrîa mekariî ngororî ciao.

**13** Nîûndû ethîrwa tûrî na meciria matarî maro, tûrî namo nîûndû wa Ngai; na ethîrwa tûrî na meciria maro, tûrî namo nîûndû wenyu.

**14** Tue twathagwa nî wendo wa Kristû, nîûndû nîtûmenyete atî mûndû ûmwe nîwakwire nîûndû wa andû onthe. Kwoguo andû onthe nîmagaanaga gîkuû gîake.

**15** Kristû aakwire nîûndû wa andû onthe nîguo andû arîa matûûraga mwoyo matigatûûre mwoyo nîûndû wao o ene, nwatî nîûndû wake ûrîa wakwire na akîriûkua nîûndû wao.

**15**

**16** Kwoguo kuuma rîu, tûtigûcoka gûtucagîra mûndû wa wonthe kûringana na meciria ma andû. Wana ethîrwa vîndî îmwe nîtwatuîrîre Kristû kûringana na ûrîa andû meciragia, rîu tûtiîkaga ûguo.

**17** Mûndû wa wonthe wînyitithanîtie na Kristû, ke nî kîûmbe gîcerû. Maûndû marîa makûrû nî mathiru, namo maûndû marîa macerû nîmaûku.

**18** Maûndû mama monthe mekîtwe nî Ngai ûrîa watwîguithanirie nake ke mwene na njîra ya Kristû, na agîtûva wîra wa kwîgwithanagia andû nake.

**19** Ndûmîrîri yetû nî atî na njîra ya Kristû, Ngai nîwegwithanagia andû onthe. Ngai ndaatara mevia mao, na nîatûvete ndûmîrîri ya kwîgwithania andû nake.

**19**

**20** Kwoguo, tue tûrî arîrîria a Kristû ta arî Ngai ûrathaithana na njîra yetû. Nîtûramûthaitha vandûrî va Kristû, mwîgwithanue na Ngai.

**21** Kristû ndaarî na mevia, nwatî nîûndû wetû Ngai nîwatûmire atuîke wa kûgaa mevia metû nîguo atî tûrî kîndû kîmwe nake tûkaavota kûgaa ûthingu wa Ngai.

# 2Akor 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkaanua ûvoro wîgiî andû arîa matetîkîtie

**1** Tûkîrutithania wîra wetû vamwe na Ngai, nîtûramûthaitha mûtikamûkîre wega wa Ngai mana.

**2** Ngai augîte atîrî:

**2** “Rîrîa kavinda gaakinyire gakwa ga gûgwîka waro nie nînaakwîguire;

**2** rîrîa mûthenya wakinyire wakwa wa gûkûvonokia nie nînaagûtethirie.”

**2** Tathikîrîria! Gaka nîko kavinda karîa kagîrîru, ûmûnthî nîguo mûthenya wa kûvonokua!

**2**

**3** Tue nîtûgeragia mûno tûtigatuîke mûvînga kûrî mûndû nîguo gûtikagîe mûndû ûngîona wîra wetû ûrî mûcûku.

**4** Vandû va ûguo, maûndûrî monthe marîa twîkaga twonanagia atî tûrî ndungata cia Ngai na njîra ya gûkirîrîria tûmîrîrîtie mathîna, morito na kûthînîka kwîngî.

**5** Tue twanarivwa, kwovwa njeera, twanaûkîrîrwa nî kîrîndî, twanarutithua wîra wîna mînoga na nîtwekaraga ûtukû tûtakûmama na tûtarî na irio cia kûrîa.

**6** Na njîra ya ûtheru wetû, ûmenyo, ûkirîrîria, kwîgucanîra ntha, nîtwîyonanîtie atî tûrî ndungata cia Ngai. Twîkîte ûguo na njîra ya Roho Mûtheru, wendani wetû wa ma, na

**7** ndûmîrîri yetû ya ûma na tûrî na vinya wa Ngai. Twîthagîrwa tûrî na ûthingu ûrî guo indo cietû cia mbaara cia kûrûa na cia kwîgitîra kûrî maûndû monthe.

**8** Nîtûgathagîrîrua na nîtûcambagua; nîtûkumagua na nîtûrumagwa. Tue tûtucagwa ta andû a maveeni, nwatî twaragia ûma.

**9** Tûtucagwa ta andû matecîwe, nwatî nîtwîcîwe nî andû onthe. Tûtucagwa ta tûrî akuû, nwatî wata ûrîa mue mûrona tue tûrî mwoyo. Wana ethîrwa nîtûverithagua tûtiûragagwa.

**10** Wana ethîrwa nîtwîgwithagua kîeva, vîndî cionthe twîthagîrwa tûrî akenu. Twonekaga tûrî athîni, nwatî nîtûtûmaga andû eengî matonge. Twonekaga tûtarî na kîndû, nwatî nîma tûrî na indo cionthe.

**10**

**11** Arata etû arîa mûrî Korinitho, tûmwarîrîtie tûtakûmûthitha wanarî ûndû na tûvingûrîte ngoro cietû.

**12** Tûtivingîte ngoro cietû kûrî mue, nî mue mûvingîte ngoro cienyu kûrî tue.

**13** Nie nîraria rîu takwa mue mûrî ciana ciakwa. Vingûrani ngoro cienyu kûrî tue wata ûrîa tûvingûrîte cietû kûrî mue.

**13**

**14** Mûtikanagerie kûrutithania wîra vamwe na arîa matetîkîtie ta mûrî ûndû ûmwe nao. Kûngîvoteka atîa waro na ûcûku igîe na ngwatanîro? Kûngîvoteka atîa ûtheri na nduma itûûre vamwe?

**15** Kristû na ngoma nwa metîkanie? Mûndû wîtîkîtie na ûrîa ûtetîkîtie nwa magîe na ngwatanîro?

**16** Hekarû ya Ngai îrî na ngwatanîro îrîkû na ngai cia mîvuanano? Tue tûrî hekarû ya Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo! Wa ta ûrîa Ngai ke mwene augîte atîrî:

**16** “Nie nîngaathondeka mûciî wakwa na andû akwa

**16** na ndûûre gatagatîrî kao.

**16** Nie nîngaatuîka Ngai wao,

**16** nao nîmagaatuîka andû akwa.”

**16**

**17** Kwoguo Mwathani augîte atîrî,

**17** “Umani kûrî o na mûtigane nao,

**17** mûtikanyite kîndû gîtarî kîtheru,

**17** na nie nîngaamwîtîkîra.

**17**

**18** Nie nîngaatuîka îthe wenyu,

**18** namue nîmûgaatuîka ariû na aarî akwa,

**18** ûguo nîguo Mwathani mwene vinya wonthe augîte.”

# 2Akor 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gîkeno kîa Paûlo

**1** Arata etû ciîranîro ino cionthe nî tue tûthondekeretwe. Kwoguo tigani twîtherie kuuma kûrî ûndû wa wonthe ûrîa ûtûmaga mwîrî na roho ciîkare itarî ntheru. Tigani twîthagîrwe tûrî atheru viû na njîra ya gûtûûra twîtigîrîte Ngai.

**1**

**2** Tûvingûrîreni ngoro cienyu. Tue tûtivîtîrîtie mûndû, tûticûkîtie mûndû, kana tûkaveenia mûndû wana ûrîkû.

**3** Nie ndirauga ûguo nîguo nîmûtuîre. Nînaamwîrire atî tue nîtûmwendete mûno na atî vîndî cionthe tûkethagîrwa tûrî vamwe vîndî îrîa tûrî mwoyo kana twakua.

**4** Nie nînîmwîvokete mûno; nînîtîîaga mûno nîûndû wenyu. Nîrî na ûmîrîru mathînarî metû monthe na nîmbîcûrîtwe nî gîkeno kîngî.

**4**

**5** Vîndî îrîa twakinyire Makedonia, tûtianogoka. Kwarî na mathîna kûndû kuonthe, ngarari na andû arîa engî na tûkîgua guoya ngororî cietû.

**6** Nwatî Ngai ûrîa ûmagîrîria arîa marî na mathîna, nîwatûmîrîrie rîrîa Tito aûkire.

**7** Na tûtiaûmîrîrue nî gûka gwake kuonga, nwatî wana nîûndû wa kûmenya ûrîa mwamûmîrîrie. Ke nîwatwîrire ûrîa mûrî na wendi mwîngî wa kwenda kûmona, ûrîa mûrî na kîeva na ûrîa mwîvarîrîtie kûngitîra. Kwoguo wana nîmûkenu mûno rîu.

**7**

**8** Nîûndû wana ethîrwa maarûa îo yakwa nîyatûmire mwîgue kîeva, nie ndirerira. Nînîngîeririre rîrîa naamenyire atî maarûa îo nîyamwîguithirie kîeva wana ethîrwa mwegwire kîeva kavinda kanini.

**9** Nwatî rîu nîrî na gîkeno na tî nîûndû wa kûmwîgwithia kîeva, nwatî nîûndû kîeva kîenyu nîgîatûmire mûgarûrûke. Kîeva kîrîa mwegwire nî Ngai watûmire mwîgue, kwoguo tue tûtiamûvîtîria.

**10** Nîûndû kîeva kîrîa Ngai egwithanagia nîgîtûmaga andû magarûrûke na gîkamatongoria kûrî ûvonokio, na ûguo ndwagîrîrwe gûtûma mûndû akua ngoro. Nwatî kîeva kîrîa kiumanaga na ûmûndû nîkîretage gîkuû.

**11** Nîûndû ûcio taroriani ûrîa Ngai eekire nîûndû wa kîeva kîenyu. Kîeva kîu nîgîatûmire mûgîe na kîîo, gîgîtûma mwende kwonania atî mûtiarî na mavîtia, gîgîtûma mûrakare na mwîtigîre. Nîgîatûmire mwende kûmona, kwîrutîra na kwenda kwona gûgîkwa ûrîa kwagîrîrîte. Nîmwonanîtie atî mûtirî na mavîtia maûndûrî monthe.

**11**

**12** Kwoguo wana ethîrwa nînaandîkire maarûa îo, ndiamîandîkire nîûndû wa mûndû ûrîa wavîtirie kana mûndû ûrîa wavîtîrue. Vandû va ûguo namîandîkire nîguo nîmwonie cararûkû mbere ya Ngai ûrîa wîrutîri wenyu kûrî tue wîkariî.

**13** Kîu nîkîo gîatûmire tûmîrîria.

**13** Wa vamwe na kûmîrîrua gwetû, nîtwakenire mûno twona ûrîa Tito aakenete nîûndû wa ûrîa muonthe mwatûmire oneke arî mwîganîru.

**14** Nîûndû rîrîa nonanirie mwîtîîo kûrî ke nîûndû wenyu, mue mûtianjonorithia. Kwoguo mwîtîîo wetû kûrî Tito nîwonanîtie atî nî wa ma wata ûrîa tûtwîre tûmwîraga ûma.

**15** Nîûndû wa ûguo wendo wake kûrî mue nîûthiîte ûkîgîcaga vinya makîria aririkana ûrîa mue muonthe mwevarîrîtie kwathîkîra kîrîra gîake. Wana nîmwamûnyitire ûgeni mûrî na gîtîîo kînene.

**16** Nie nîngenaga nîûndû nînîmwîvokete mûno.

# 2Akor 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûtaana wa Akristiano

## Tito na arîa maathiîcanagia nao

**1** Ariû na aarî a îthe wetû, nîtûkwenda mûmenye ûrîa Ngai onanîtie wega wake makanitharî marîa marî Makedonia.

**2** Nîmaavîtûkîrîrîte mageriorî marito na mathînarî meengî. Nwatî wana ethîrwa maarî athîni mûno, gîkeno Kîamo Kîamrî kîngî nîûndû nîmaavecanire na ûtaana.

**3** Nie nwa nîmwîre na ma atî nîmaavecanire kûringana na ûvoti wao, wana makîria ya ûvoti wao. Na njîra ya wendi wao

**4** nîmaatûririe na nîmaatûthaithire metîkîrue magwatanîre gûtethia andû a Ngai arîa maarî Judea.

**5** Meekire makîria ya ûrîa tûngîerîgîrîre! Mbere maambire makîîvecana kûrî Mwathani na magîcoka makîîvecana kûrî tue nîûndû wa wendi wa Ngai.

**6** Kwoguo nîtwaûririe Tito athiî na mbere kûmûtethia mûrîkie ûtungati ûcio wa mwanya nîûndû nîke wawambîrîrîtie.

**7** Mue mûrî itonga mûno cia maûndû monthe, wîtîkiorî, mîariorî, ûmenyorî, na wendirî wenyu wa gûtethania na wendo wenyu kûrî tue. Kwoguo nîtûkwenda mûtuîke ataana ûtungatarî wa kwendana wana guo.

**7**

**8** Nie ndiramwîra ûguo takwa nîramwatha. Nwatî na njîra ya ûrîa arîa engî mendete gûtethia, nîrenda kûmenya ûrîa wendo wenyu wana guo ûrî wa ma.

**9** Mue nîmwîcî wega wa Mwathani wetû Jesû Kristû. Wana ethîrwa aarî mûtongu, ke nîwetwire mûthîni nîûndû wenyu nîguo atûme mûtuîke atongu na njîra ya ûthîni wake.

**9**

**10** Naguo woni wakwa nî atî nî waro mûno mûrîkie rîu ûndû ûrîa mwambîrîrie kuuma mwaka mûthiru. Nîmue mwarî a mbere, na twa gwîka tu, nwatî wana kwenda gwîka.

**11** Thiîni na mbere naguo na mûûrîkie. Gîani na wendi wa kûûrîkia wata ûrîa mwarî na mîvango yaguo, na mûûrute mûkîvûthagîra kîrîa mûrî nakîo rîu.

**12** Ethîrwa mûrî na wendi wa kûvecana, Ngai akaamûkîra kîveo kîenyu kûringana na ûrîa mûndû akûvecana kîrîa arî nakîo, tî kîrîa atarî nakîo.

**12**

**13** Nie tîkwa nîrageria kûmwigîrîra mûrigo atî nîguo andû engî mavûthîrwe.

**14** Nwatî kavindarî gaka mûrî na indo nyîngî, nîkwagîrîrîte mûtethie arîa marî na maavata. Nayo vîndî îrîa mue mûkaavatara nao marî nacio, nîmakaamûtethia, nîguo mwîthagîrwe mwîgananîte.

**15** Wata ûrîa mandîko matheru maugîte atîrî, “Mûndû ûrîa waûnganirie nyîngî ndaagîa na nyîngî mûno, nake ûrîa waûnganirie tûnini ndaagîa na tûnini mûno.”

**15**

**16** Nîtûgûcokia ngatho kûrî Ngai ûrîa ûtûmîte Tito agîe na wendi wa kûmûtethia ta ûrîa tûrî naguo.

**17** Nîûndû ke twa gwîtîkîra kuonga ûrîa twamwîrire, nwatî ke aarî na wendi wa gûtethia na nîwatwire athiî kûrî mue nîûndû wa kwîyendera ke mwene.

**18** Vamwe nake nîtûgûtûma mûrû wa îthe wetû ûrîa mûve gîtîîo mûno makanitharî monthe nîûndû wa wîra wake wa kûvunjia ûvoro ûrîa mwaro.

**19** Wa vamwe na ûguo, ke nîathuurîtwe nî andû a makanitha nîguo athiîcanie natue rîrîa tûkûruta wîra ûyû wa ûtethio. Tûreka ûguo nîûndû wa ûgooci wa Mwathani na twonanie atî nîtûrenda gûtethia.

**19**

**20** Nîtûrageria gûtikagîe na ûndû ûngîtûma andû magîe na înegene ûvororî wîgiî ûrîa tûgûtûmîra mbeca ino mûrutîte na wendo.

**21** Mûvango wetû nî gwîka ûrîa kwagîrîrîte mbere ya Mwathani na mbere ya andû.

**21**

**22** Kwoguo nîtûgûtûma mûrû wa îthe wetû wîngî nîguo maûke marî vamwe na Tito. Nîtûgeretie mûrû wa îthe wetû ûcio maita meengî na nîtwonete arî na wendi mûno gûtethia. Na rîu nîûndû wa ûrîa amwîvokete, arî na wendi makîria wa gûka kûmûtethia.

**23** Ûvororî wîgiî Tito, nîtûthiîcanagia na tûkarutithania wîra nake wa kûmûtethia. Ûvororî wîgiî ariû a îthe wetû acio engî marathiîcania nake, matûmîtwe nî makanitha na maretaga riiri kûrî Kristû.

**24** Kwoguo onaniani wendo wenyu kûrî o, nîguo makanitha monthe makaamenya nama atî tûtirî na mavîtia tûgîtîîa nîûndû wenyu.

# 2Akor 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûtethio wa akristiano arîa engî

**1** Gûtirî na vata wa kûmwandîkîra ûndûrî wîgiî ûtethio ûrîa ûratûmîrwa andû a Ngai arîa marî Judea.

**2** Nie nîmbicî atî mue nîmûrenda gûtethia, nanie nînetîire kûrî andû a Makedonia nîûndû wenyu na ngîmeera atîrî, “Ariû na aarî a îthe wetû a Akaia methîrîtwe mevarîrîtie gûtethia kuuma mwaka mûthiru.” Wendi wenyu wa kûvecana nîûtûmîte amwe ao mende kûvecana.

**3** Nwatî nîndûmîte ariû a îthe wetû aya nîguo wîtîîi wetû nîûndû wenyu maûndûrî mama ndûkagarûrûke ûtuîka wa mana. Nwatî wata ûrîa nie naaugire, mue mûkethîrwa mûrî evarîriu na ûtethio wenyu.

**4** Nwatî ethîrwa nwa tûke na andû amwe kuuma Makedonia na mone atî mue mûtirî evarîriu, tue nîtûgaaconoka wana tûtagûtara gîconoko kîenyu nîûndû nîtwîthîrîtwe tûmwîvokete mûno.

**5** Kwoguo nînoonire kwagîrîte mbûrie ariû a îthe wetû aya maûke kûrî mue mbere ya mbûka nîguo mavarîrîrie kîveo kîrîa mweranîre kûvecana. Nakîo gîkeethîrwa kîvecanîtwe na kwîyendera na tî kûringîrîrua.

**5**

**6** Ririkanani atî mûndû ûrîa ûvandaga tûnini agaaketha tûnini. Nake ûrîa ûvandaga nyîngî agaaketha nyîngî.

**7** Mûndû nîwagîrîrwe nî kûvecana wata ûrîa ke atuîte kûvecana. Na mûndû ndakavecane takwa akûringîrîrua, nîûndû Ngai nî akenagua nî ûrîa ûvecanaga akenete.

**8** Nake Ngai arî na ûvoti wa kûmûva nyîngî makîria ya irîa mûvatarîte nîguo vîndî cionthe mwîthagîrwe mûrî na indo cionthe irîa mue ene mûvatarîte na ciîngî nyîngî nîûndû wa wîra mwaro.

**9** Wa ta ûrîa mandîko matheru maugîte atîrî:

**9** “Ke avecanaga na ûtaana kûrî arîa mavatarîte,

**9** na ntha ciake nî cia tene na tene.”

**9**

**10** Ngai ûrîa ûvecaga mûrîmi mbeû ya kûvanda na akamûva mûgate wa kûrîa, nwake ûkaamûva mbeû îrîa mûvatarîte. Nîûndû wa ûtaana wenyu Ngai nîagaatûma mbeû îo îkûre na îngîvie maketha.

**11** Ke agatûmaga mûtonge na njîra cionthe nîguo mûvecanage vîndî cionthe. Nao andû eengî magaacokagia ngatho kûrî Ngai nîûndû wa iveo cienyu irîa makamûkagîra kuuma kûrî tue.

**12** Wîra ûyû mûraruta ndûratethia andû a Ngai onga, nwatî nîûratûma andû macokie ngatho nyîngî makîria kûrî Ngai.

**13** Wîra wenyu wa ûtungata nîwonanîtie atî nîmwathîkîrîte ûvoro mwaro ûrîa mumbûraga wa Kristû na andû eengî magaakumia Ngai nîûndû wa ûtaana wenyu na nîûndû nîmûgaanaga indo cienyu nao wa vamwe na andû arîa engî.

**14** Nîûndû wa wendo mûnene ûrîa marî naguo kûrî mue, makaamûvoyagîra nîûndû wa wega mwîngî wa Ngai ûrîa mûrî naguo.

**15** Nîtûcokie ngatho kûrî Ngai nîûndû wa kîveo gîake gîtarî kîthimo.

# 2Akor 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwagitîre wîra wake

**1** Nie Paûlo nie mwene monekaga nîrî mwînyivia na mûvoreri rîrîa tûrî vamwe namue na mbîthagîrwa nîrî na ûcamba rîrîa tûtarî vamwe namue, nîramûthaitha nîrî na ntha na wega wa Kristû.

**2** Nîramûria atî vîndî îrîa ngaaûka mûtigatûme ngaaria na ûcamba. Nîûndû nîrî na ma atî nwa mbarie na ûcamba kûrî andû arîa maugaga atî mîtugo yetû nî ya kîûmûndû.

**3** Nîûndû wana ethîrwa tûtûûraga gûkû nthî tûtirûaga mbaara ya gûkû nthî.

**4** Indo cia mbaara irîa tûtûmagîra mbaararî yetû tî cia gûkû nthî, nwatî nî vinya wa Ngai. Vinya ûcio nîguo tûtûmagîra gûcûkangia vinya wa nthû cietû na kûthiria ngarari.

**5** Tue nîtûcûkangagia ûndû wa wonthe wa mwîgatho ûrîa ûgiragia mûndû amenya Ngai. Nîtûgarûraga meciria monthe na tûgatûma mathîkîre Kristû.

**6** Na nîtûkaaverithia ûndû wa wonthe ûtathîkaga mue mwarîkia kwonania wathîki wenyu viû.

**6**

**7** Taroria maûndû marîa marî mbere ya metho maku. Ethîrwa kûrî mûndû wicî atî nî wa Kristû, ke nîamenye atî wanatue tûrî a Kristû ta ke.

**8** Nîûndû nie wana ngegatha vanini makîria ûvororî wîgiî vinya ûrîa tûvetwe nî Mwathani ndingîconoka. Nîûndû vinya ûcio nî wa gwaka wîtîkio wenyu na tî wa kûûthûkia.

**9** Ndirenda monekane takwa nîrenda kûmûmakia na maarûa ciakwa.

**10** Nîûndû amwe maugaga atî, “Maarûa cia Paûlo nî ndito na irî na vinya, nwatî rîrîa arî vamwe natue kîîmwîrî, ndarî vinya na ciugo ciake nî cia mana!”

**11** Mûndû ta ûcio nwanginya ataûkîrwe atî gûtirî ngûrani gatagatîrî ka ûrîa twandîkaga maarûarî cietû rîrîa tûrî kûraca na ûrîa tûgeka rîrîa tûkethîrwa tûrî kûu namue.

**11**

**12** Tue tûtikwenda kwîiga kana kwîgerekania na arîa menenevagia. Kaî o nî irimû-î! Marûthaga ithimi ciao cia kwîthima o ene nacio, na magetuîra na njîra ya ithimi wa icio.

**13** Nwatî tue tûtigwîtîîa kûvîtûka kîthimi, tue nîtwîgatha nîûndû wa wîra ûrîa Ngai aatûveere, naguo wîra ûcio nî wîra wetû gatagatîrî kenyu.

**14** Tûtiaruta wîra makîria ya ûrîa twagîrîrwe nî kûruta vîndî îrîa twaûkire kwenyu rîa mbere, kûmûretere Ûvoro mwaro wîgiî Kristû.

**15** Kwoguo tûtikwîgatha nîûndû wa wîra ûrîa andû engî marutîte makîria ya ûrîa Ngai atûvete. Vandû va ûguo, tûkwîvoka atî wîtîkio wenyu nîûkwongerereka na nîtûkaavota kûruta wîra mûnene makîria gatagatîrî kenyu ûrîa Ngai atûvete.

**16** Na nwatûvote kûvunjia Ûvoro mwaro mavûrûrirî marîa marî kûraca na kwenyu, na tûtigeetîîa ûndûrî wîgiî wîra ûrîa ûrîkîtie kûrutwa mûgûndarî wa mûndû wîngî.

**16**

**17** Nwatî mandîko matheru maugîte atîrî, “Mûndû wa wonthe ûngîenda gwîtîîa nwa nginya etîîe ûndûrî wîgiî ûrîa Mwathani ekîte.”

**18** Nîûndû andû arîa metucaga aro tîo Ngai amûkagîra, nwatî amûkagîra arîa ke atûcaga aro.

# 2Akor 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo na atûmwa a maveeni

## Mathîna ma Paûlo ta mûtûmwa

**1** Nie nîngûmûthaitha mûngirîrîrie wana ethîrwa nîrî mûritu vanini. Ngirîrîriani.

**2** Nînîramwîguîra wîru wata ûrîa Ngai amwîgucagîra, nîûndû mue mwîkariî ta mwîrîtu nthingi ûrîa nerîrîre akaavikua nî mûthuuri ûmwe, na nîke Jesû Kristû.

**3** Nînîretigîra atî mwavota kûveenererua wata ûrîa njoka yavenererie Awa na mûtiganîrie ûma na wîrutîri wenyu kûrî Kristû. Na njîra ta îo Awa nîwaveenirue nî njoka na njîra ya wara wayo.

**4** Nîûndû mue nîmûkiragîrîria mûndû wa wonthe ûrîa ûkaga kûrî mue na akamûvunjîria Jesû wîngî tiga ûrîa twamûvunjîrie. Na nîmwamûkagîra roho na mûgetîkîra ndûmîrîri îngî ngûrani mûno kuuma kûrî Roho na ûvoro mwaro ûrîa mwamûkîre kuuma kûrî tue.

**4**

**5** Ndigwîciria atî atûmwa acio enyu metucaga a mwanya nî aro kûngîra.

**6** Wana ethîrwa ndiîcî kwaria mbere ya andû nie nîrî na ûmenyo. Na njîra cionthe nîtwonanîtie ûndû ûyû waro kûrî mue maûndûrî monthe.

**6**

**7** Nie ndiamûrîvia wanarî kîndû rîrîa naavunjirie Ûvoro mwaro wa Ngai kûrî mue. Nînenyivirie nîguo ndûme mue mûtuîke a vata. Anga nînavîtirie?

**8** Vîndî îrîa naarutaga wîra gatagatîrî kenyu, navecagwa ûtethio nî andû a makanitha marîa mengî. Ûguo nî ta kuga nie naamacuunaga indo ciao nîguo nîmûtungate.

**9** Na rîrîa twarî namue ndiamwîtia ûtethio rîrîa nendaga mbeca. Arata akwa kuuma Makedonia nîmaandetere kîndû kîonthe kîrîa naavatarîte. Ndiatuîka mûrigo kûrî mue na ndigaatuîka mûrigo wana rî.

**10** Ta ûrîa ûma wa Kristû ûrî ndaarî yakwa, nie nîngwîranîra atî gûkû Akaia kuonthe gûtirî mûndû ûkaangiria gwîtîîa nîûndû wa maûndû mama.

**11** Nie nîrauga ûguo nîûndû ndimwendete? Ngai nîwicî atî nie nîmwendete!

**11**

**12** Nîngûthiî na mbere gwîka ûrîa nîreka rîu nîguo ndûme acio engî mareîta “atûmwa a mwanya” matikagîe na gîtûmi gîa gwîtîîa. Metîîaga makiugaga atî marutaga wîra na njîra wata îrîa tue tûrutaga.

**13** Andû acio tî atûmwa a ma, o nî atûmwa a maveeni arîa maragia maveeni megiî wîra wao na nîmageragia kwîgarûra nîguo monekane ta atûmwa a Kristû.

**14** Ûndû ûyû ndûtûmakagia! Wana Caitani nîwîgarûraga onekane ta mûraika wa ûtheri.

**15** Kwoguo tî ûndû mûgeni ethîrwa ndungata cia Caitani nî ciîgarûraga nîguo cionekane ta ndungata cia ûthingu. Mûthiiarî nîmakaanyita kîrîa kîringanîte na ciîko ciao.

**15**

**16** Nie nîngûcokera wa rîngî atî gûtirî mûndû wana ûrîkû wagîrîrwe nî gwîciiria atî nî mûritu. Nwatî ethîrwa nîguo mwîciragia, nyamûkîrani ta mûndû mûritu nîguo nanie nîtîîe vanini.

**17** Ûrîa nîrauga rîu, tî ta ûrîa Mwathani angîenda mbuga ûndûrî wîgiî gwîtîîa. Nî ma nîraria ta mûndû mûritu.

**18** Nwatî nîûndû andû eengî nîmetîîaga nîûndû wa ûmûndû, wa nanie nîngwîka wa guo.

**19** Mue ene mûrî aûgî mûno, kwoguo nîmwamûkagîra arîa aritu mûkenete.

**20** Mue nîmûkiragîrîria mûndû wa wonthe ûrîa ûmwathaga ta mûrî ngombo, kana ûmûvûthagîra naaî, kana ûmûveenagîrîria. Wana nîmûkiragîrîria mûndû ûrîa wîciragia atî nî mwaro kûmûkîra na ûrîa ûmûcamûraga rûvî.

**21** Nie nînîregua nthoni ngiuga atî tue tûtiarî na vinya wa gwîka maûndû mau!

**21** Nwatî ethîrwa mûndû wana ûrîkû nwa etîîe nîûndû wa kîndû, wa nanie nwa nîtîîe. Nie nîraria ta mûndû mûritu.

**22** O nî Ayahudi? Wa nanie nî Mûyahudi. Nî Aisiraeli? Wa nanie nî Mûisiraeli. Nî njiarwa cia Iburahimu? Wa nanie nî wa rûciaro rwake.

**23** Nî ndungata cia Kristû? Nie nîraria ta mûndû wa ngoma. Nwatî nîrî ndungata mbaro kûmakîra. Nie nîndutîte wîra mûmû makîria yao. Naanaikua njeera maita meengî kûmakîra, nanarivwa na ivoko mûno kûmakîra na maita meengî nie nanethîrwa nîrî vakuvî gûkua.

**24** Nie nînaverithirue maita matano, na wa îverithua naarivagwa ivoko mîrongo îthatû na kenda nî Ayahudi.

**25** Aroma nîmaandivire na mûragi maita mathatû, na nanarivwa na mathiga riita rîmwe. Maita mathatû nanethîrwa nîrî merirî ngûrani ikaunîkanga. Rita rîmwe nanekara manjîrî ûtukû na mûthenya.

**26** Ng'endorî ciakwa nyîngî nanethîrwa nîrî na ûgwati kuuma kûrî mwîcûro wa manjî na kuuma kûrî mîkora. Nanethîrwa nîrî na ûgwati kuuma kûrî andû etû Ayahudi na kuuma kûrî andû a Ndûrîrî. Nanethîrwa nîrî na thîna matûûrarî manene, werûrî, îriarî na nanethîrwa nîrî na thîna kuuma kûrî arata maveeni.

**27** Nînarutire wîra mûrito wa mînoga na maita meengî ngatura toro. Nînavûtaga na nganyonda, nînethagîrwa ndarî na irio cia kwîgana, nyomba kana nguo.

**28** Na ndakûgweta maûndû mau mengî, wa mûthenya mbîthagîrwa nîrî mûritûvîre meciriarî nîûndû wa makanitha monthe.

**29** Rîrîa mûndû atarî na vinya, wananie mbîgucaga ndarî na vinya. Rîrîa mûndû atûma mûndû wîngî evie, nîmbîcûragwa nî marakara.

**29**

**30** Ethîrwa nwa nginya nîtîîe, nîngîtîîa nîûndû wa maûndû marîa monanagia ûrîa nie ndarî na vinya.

**31** Ngai na nîke Îthe wa Mwathani Jesû, nîaicî atî nie ndiraveenania. Rîîtwa rîake rîrokumagua tene na tene!

**32** Rîrîa naarî Damesiki, mûndû ûrîa wathanaga vandûrî va mûthamaki Areta nîwaigire athigari ivingorî cia îtûûra nîguo manyite.

**33** Nwatî andû amwe nîmaanyûrûrûkirie nyume nja nîrî gîkavurî. Andû acio maamvîtûkîrîrie vandû vaarî na mwanya rûthingorî nîguo mvote kûûra ndikanyitwe nîke.

# 2Akor 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Maûndû marîa Paûlo oonirue na aaguûrîrue

## Wendi wa Paûlo gûtethia andû a Korinitho

**1** Nie nwa nginya nîtîîe, wana ethîrwa gûtirî na ûndû mwaro nganyita nîûndû wa gwîtîîa. Nwatî rîu nîngûthiî na mbere kwaria ûndû wîgiî cioneki irîa noonirue na ngîguûrîrua nî Mwathani.

**2** Nîmbicî mûndû ûmwe Mûkristiano waunûkithirue akîthiî îgûrû mûno mîaka îkûmi na îna mîthiru. (Nie ndiîcî na ma kana ûguo nîwekîkire kana nîkwa ke oonire kîoneki; Ngai nîke wicî.)

**3** Na nîmbicî atî mûndû ûcio nîwavirirwe îkenero (nie ndiîcî kana nî ma ûguo nîwekîkire kana Kîamrî kîoneki; Ngai nîke tu wicî).

**4** Kûu ke nîwegwire maûndû matangîranwa, marîa mûndû atangîvota kwaria na kanyua gake.

**5** Kwoguo nîretîîa nîûndû wa mûndû ûcio, nwatî ndiretîîa nîûndû wakwa. Nwa nîtîire nîûndû maûndû marîa monanagia atî ndirî vinya.

**6** Ethîrwa nwa mende gwîtîîa, ndingîthîrwa nîrî mûritu nîûndû nîngîthîrwa ngîaria ûma. Nwatî ndigwîtîîa nîûndû ndikwenda mûndû wana ûmwe eciria ûvoro wakwa makîria ya ûrîa amonaga kana egucaga kuuma kûrî nie.

**6**

**7** Nwatî nîguo ndigetîîe mûno nîûndû wa maûndû mengî ma magegania marîa noonirue, nie nînaverwe mwîgua ûrî na ûrûrû mûno mwîrîrî wakwa. Naguo mwîgua ûcio ûrutaga wîra ta mûnjaama wa Caitani nîguo ûnthînagie na ûngiragie gwîtîîa mûno.

**8** Nînavoire Mwathani maita mathatû ûvororî wîgiî ûndû ûyû na nînaamûririe aûrute ume kûrî nie.

**9** Nwatî ke nîwanjokerie atîrî, “Wega wakwa nî ûkwîganîte. Nîûndû vinya wakwa nîwonekanaga kûrîa gûtarî vinya.” Kwoguo nîngenaga mûno ngîtîîa nîûndû wa ûvûthû wakwa, nîguo vinya wa Kristû ûvotage gûtûûra ndaarî yakwa.

**10** Nie nîmbîganîtwe nî gûtura vinya, kwonerwa, mathîna, kûnyarirwa na kûnyamarua nîûndû wa Kristû. Nîûndû rîrîa ngwîgua ndarî na vinya, nîrîo mbîthagîrwa nîrî na vinya makîria.

**10**

**11** Nie mbîthagîrwa ngîka maûndû ta mûndû mûritu, nwatî nî mue mûtûmîte mbîka ûguo. Mue nîmue mwagîrîrwe nîkûngathîrîria. Nîûndû ndirî mûnini mûno gûkîra acio meîtaga “atûmwa” enyu a mwanya.

**12** Ciama nyîngî na morirû irîa cionanagia atî nîrî mûtûmwa wa ma nîciaringirwe gatagatîrî kenyu na ûkirîrîria mwîngî.

**13** Nîûndû ûrîkû mûcûku mwekirwe makîria ya makanitha marîa mengî, tiga atî nie ndiamûnogia ngîenda ûtethio wa mbeca? Njoverani nîûndû wa kûmûvîtîria!

**13**

**14** Rîîrî rîu nî riita rîa kathatû nîvarîrîtie gûka kûmûcerera. Nie ndigeetia kîndû kuuma kûrî mue. Nîmue ngwenda nwatî tî mbeca cienyu nîûndû ciana iticaragîria aciari ao, nwatî aciari nîo macaragîria ciana ciao.

**15** Nîngaakena ngîtûmîra kîrîa kîonthe nîrî nakîo na ndûmîke nîguo nîmûtethie. Ethîrwa nînîmwendete mûno anga mue nwa mûmende vanini?

**15**

**16** Mue nîmûgwîtîkîra atî, nie ndiatuîka mûrigo kûrî mue. Nwatî mue mugaga atî naarî na wara na nînaamûveenirie nîguo nîmûnyite.

**17** Anga nînaamûveenirie kûvîtûkîra kûrî mûnjaama wana ûmwe wa arîa naatûmire kûrî mue?

**18** Nînaûririe Tito athiî na nînatûmire Mûrû a îthe wetû ûcio wîngî mathiî nake. Mue nwa muge atî Tito nîwamûveenirie? Anga ke nanie tûtiarutire wîra na njîra îmwe na tûrî na mworoto ûmwe?

**18**

**19** Mue nwa mwîthîrwe mûgîîciria atî nîkwa tûregitagîra mbere yenyu. Naarî! Tue twaragia ûrîa Kristû angîenda twarie tûrî mbere ya Ngai. Arata etû, ûndû wa wonthe twîkaga twîkaga nîguo mûtetheke.

**20** Nînîramaka atî rîrîa ngaakinya kûu ngethîra mûrî ngûrani na ûrîa nîngîenda mwîthîrwe mwîkariî, nanie mbîthîrwe nîrî ngûrani na ûrîa mûngîenda mbîthîrwe mbîkariî. Nînîramaka nîûndû gatagatîrî kenyu nwa kwîthîrwe na ngarari, wîru, marakara, wîyendi, kûrumana, ngutû, mwîtîîo na kûrega kwîgucana.

**21** Nînîramaka atî rîrîa ngaaûka rîngî Ngai wakwa nîagaatûma njonoke nîrî mbere yenyu. Nanie nîngeguîra andû engî kîeva arîa meevirie na matirî merira maûndû macûku marîa meekire ta ûmaraa na merirîria macûku ma mwîrî.

# 2Akor 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngethi cia mûthiia na Gûkaanua

## Kîrîkîro

**1** Rîrî nîrîo rita rîakwa rîa kathatû gûka gûcera kwenyu. “Ûndû wa wonthe ûkûthitangwa nwanginya wonanue nî ûira wa andû aîrî kana makîria,” ta ûrîa mandîko matheru maugîte.

**2** Nînaakanirie arîa mevîtie mbere vamwe na acio engî onthe rîrîa naarî namue. Wa na rîu nîrî kûraca nîngûmakaania. Vîndî îrîa ngaaûka rîngî gûtirî mûndû ûtakaaverithua,

**3** nîûndû mue mûrenda mwonue atî Kristû araria kûvîtûkîra kûrî nie. Rîrîa araruta wîra kûrî mue ndaturaga vinya, vandû va ûguo ke nîwonanagia vinya wake gatagatîrî kenyu.

**4** Nîûndû wana ethîrwa aambirwe mûtharavarî nîûndû wa ûvûthû wa ûmûndû, ke nîatûûraga mwoyo nîûndû wa ûvoti wa Ngai. Tûrî ûrûmwe na Kristû wa natue tûrî avûthû, nwatî tue wa vamwe namue tûgatûûra mwoyo na Kristû nîûndû wa ûvoti wa Ngai.

**4**

**5** Îtuîrieni mue ene na mwîthime mwone kana nîmûtûûraga na wîtîkio wenyu. Nî ma nîmwicî atî mûtûûraga na Jesû Kristû, tiga nwa mwîthîrîtwe mûgwîte kîgeranio.

**6** Nie nîngwîvoka atî mue nîmûkûmenya tue tûtirî agwîu.

**7** Nwatî tûvoyaga Ngai mûtikevie. Tue tûtivoyaga ûguo nîguo twonanie atî nîtwîkîte waro, nwatî nîguo mwîke ûrîa kwagîrîrîte wana ethîrwa twonagwa tûrî agwîu.

**8** Tûtingîvota gwîka ûndû wa kûregana na ûma, nwatî twîkaga maûndû ma ûma.

**9** Tue nîtûkenaga rîrîa tûtarî na vinya namue mûrî na vinya. Kwoguo ûrîa tûvoyaga nî atî mûtuîke agîrîru.

**10** Nîramwandîkîra ûguo nîrî kûraca namue, nîguo vîndî îrîa ngaaûka ndikamûvinyîrîrie ngîvûthîra vinya ûrîa mvetwe nî Mwathani. Mvetwe vinya ûcio nîguo mvote kûmûtethia nwatî tî kûmûcûkia.

**10**

**11** Mûthiiarî ariû na aarî a Vava, tigwani na waro. Thondekani mîkarîre yenyu, athîkagîrani ûrîa mbugîte. Îgucanagani mûndû na ûrîa wîngî, îkaragani na thayû. Nake Ngai ûrîa ûvecanaga wendani na thayû akethagîrwa namue.

**11**

**12** Kethaniani wa mûndû na ûrîa wîngî na ngethi ntheru cia kûmumunyana.

**12** Andû onthe a Ngai nîmamûkethia.

**12**

**13** Wega wa Mwathani Jesû Kristû, na wendani wa Ngai, na ngwatanîro ya Roho Mûtheru îrogîa kûrî mue muonthe.

Agal

# Agal 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûvoro Mwaro nî ûmwe

## Ûrîa Paûlo aatuîkire mûtûmwa

**1** Kuuma kûrî nie Paûlo mûtûmwa wa Jesû Kristû. Nie ndiathuurirwe nduîke mûtûmwa na njîra ya andû na ndiatûmwa nyumîte kûrî andû. Natuîkire mûtûmwa na njîra ya Jesû Kristû wa vamwe na Ngai Îthe, ûrîa wamûriûkirie.

**2** Nie vamwe na ariû na aarî a îthe wetû onthe arîa marî gûkû, nîtwamûkethia mue andû a makanitha ma vûrûri wa Galatia.

**2**

**3** Mûrogîa na wega na thayû kuuma kûrî Ngai Îthe na kuuma kûrî Mwathani wetû Jesû Kristû.

**3**

**4** Kristû nîwerutire ke mwene nîûndû wa mevia metû nîguo atûkûûre kuuma maûndûrî marîa macûku ma mavinda mama. Kristû eekire ûguo kûringana na wendi wa Ngai na nîke îthe wetû.

**5** Ngai arokumua tene na tene! Ameni.

**5**

**6** Mue nîmûmakîtie mûno nîûndû vuva wa kavinda kanini, nîmûtiganîrîtie ûrîa wamwîtire na njîra ya wega wa Kristû na mûgetîkîra ûvoro mwaro wîngî.

**7** Nî ma atî gûtirî “Ûvoro Mwaro wîngî.” Nîrauga ûguo nîûndû kûrî andû maramûthînia na makageria kûgarûra ûvoro mwaro wa Kristû.

**8** Nwatî ethîrwa tue kana mûraika kuuma îgûrû nwa amûvunjîrie ûvoro wîngî ngûrani na ûrîa twamûvunjîrie, mûndû ûcio aronyitwa nî kîrumi.

**9** Nîtugîte na nînguga rîngî atî: mûngîvunjîrua nî mûndû wîngî ûvoro mwaro ngûrani na ûrîa mwamûkîre, mûndû ûcio aronyitwa nî kîrumi.

**9**

**10** Ndiugaga maûndû mama nîguo ngenie andû nwatî mendaga gûkenia Ngai. Na ethîrwa mendaga gûkenia andû, ndiagîrîrwe nî kwîthîrwa nîrî ndungata ya Kristû.

**10**

**11** Ariû na aarî a îthe wetû, nîrenda mûmenya atî ûvoro mwaro ûrîa namûvunjîrie ndwaumîte kûrî mûndû.

**12** Ûvoro ûcio ndiawamûkîra kuuma kûrî mûndû kana ngîthomithua nî mûndû. Jesû Kristû ke mwene nîke wanguûrîrie ûvoro ûcio.

**12**

**13** Mue nîmwîguîte ûvoro wîgiî mûtûûrîre wakwa wa na vau mbere rîrîa naarûmagîrîra ndini ya Ayahudi. Nînaanyariraga kanitha wa Ngai ndarî na ntha na nînaageragia mûno kûûthiria.

**14** Naarî na kîîo mûno gûkîra Ayahudi a riika rîakwa ûvororî wîgiî kûrûmîrîra ndini ya Ayahudi, na nînerutanagîria mûno kûrûmîrîra mîtugo ya kîndûîre ya methe metû ma tene.

**14**

**15** Nwatî Ngai nîwanthuurire na njîra ya wega wake wana mbere ya njiarwe na akîmbîta nîmûtungatîre. Na rîrîa aatwire

**16** anguûrîrie Mûriû wake nîguo mvote kûvunjia ûvoro mwaro ûmwîgiî kûrî andû a ndûrîrî, navunjirie ndakûria gûtaarwa nî mûndû.

**17** Wa na ndiathiî Jerusalemu kwona arîa maatuîkîte atûmwa mbere yakwa. Vandû va ûguo, naathiîre Arîbia na vuvarî ngîcoka Damesiki rîngî.

**18** Vuva wa mîaka îthatû, naathiîre Jerusalemu gûcerera Petero, nîguo twaranîrie nake. Nîtwekarire nake ciumia igîrî.

**19** Nie ndiona atûmwa acio engî onthe tiga Jakuvu, ûrîa mûrwang'ina na Jesû.

**19**

**20** Maûndû mama nîramwîra nîma ma na Ngai nî mûira atî ndiraria maveeni.

**20**

**21** Vuva wa ûguo Nînaathiîre icunjîrî cia Sîria na Cilicia.

**22** Vîndî îo andû a makanitha ma Judea matiambîcî.

**23** Mecî tu ûrîa andû engî maaugaga atî, “Mûndû ûrîa watûnyariraga, rîu nîaravunjia ûvoro wa wîtîkio ûrîa ke mwene aageragia kûthiria.”

**24** Kwoguo nîmaakumirie Ngai nîûndû wakwa.

# Agal 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo na atûmwa arîa engî

## Paûlo nîwerire Petero atî nîmûvîtiu marî Antiokia

## Ayahudi na andû a Ndûrîrî mavonokaga na njîra ya gwîtîkia.

**1** Vuva wa mîaka îkûmi na îna, nînaacokire Jerusalemu tûrî na Baranaba na ngîoca Tito tûkîthiî kuo nake.

**2** Naathiîre kuo nîûndû Ngai nîwanguûrîrie atî nwanginya nthiî. Nînathiîre ndundu na atongoria a kanitha onga na ngîmava ûvoro mwaro ûrîa mvunjagia kûrî andû a ndûrîrî. Nekire ûguo nîguo wîra ûrîa naarutîte mbere na ûrîa ndutaga rîu ndûgatuîke wa mana.

**3** Twarî na Tito, na ndaaringîrîrua arue wana ethîrwa aarî Mûngiriki.

**4** Andû amwe arîa meendaga Tito arue na meetucaga etîkia, nîmeetonyererie gîkundirî gîetû ta athigani. Meendaga gûtuîria ûvoro wîgiî wîyathi ûrîa wonekaga nîûndû wa kwîthîrwa tûrî kîndû kîmwe na Jesû Kristû. Andû acio meendaga tûtuîke ngombo.

**5** Nwatî tûtietîkîra ûvoro wao wanarî ndagîka îmwe, nîûndû nîtwendaga ûma wa ûvoro mwaro ûtûûrue nîûndû wenyu.

**5**

**6** Nwatî andû arîa moonekaga ta o atongoria gatagatîrî ka etîkia matianyongerera ûndû mûgeni. (Nîrauga ûguo nîûndû ndiramaka wana ethîrwa maarî atongoria kana mataarî, Ngai ndarî kîmenyano.)

**7** Vandû va ûguo, andû acio nîmoonire atî Ngai nîwamvete wîra wa kûvunjia ûvoro mwaro kûrî andû a Ndûrîrî wata ûrîa aaveete Petero wîra wa kûvunjîria Ayahudi.

**8** Ngai ûcio watûmire Petero atuîke mûtûmwa kûrî Ayahudi, nwake watûmire nduîke mûtûmwa kûrî andû a Ndûrîrî.

**9** Nao Jakuvu, Petero na Johana, arîa moonekaga marî atongoria nîmaamenyire waro viû atî Ngai nîwamveete wîra ûyû wa mwanya. Kwoguo nîmaakethirie Baranaba na makîngethia. Ngethi ciao ciarî ta kîonereria gîa atî tuonthe tûrutaga wîra ûmwe. Nîtwetîkanirie atî Baranaba nanie tûrute wîra gatagatîrî ka andû a Ndûrîrî, nao marute wîra gatagatîrî ka Ayahudi.

**10** Ûndû ûrîa maatûririe nî atî tûririkanage andû arîa marenda ûtethio marî ikundirî ciao, ûndû ûrîa mbîthîrîtwe ngîrirîria.

**10**

**11** Nwatî rîrîa Petero aûkire Antiokia, nînaareganire nake tûrî mbere ya etîkia onthe nîûndû nîwekîte naaî.

**12** Naareganire na Petero nîûndû nîwarîcanagîra na andû a Ndûrîrî, wana mbere ya andû arîa maatûmîtwe nî Jakuvu makinye kûu Antiokia. Nwatî rîrîa andû acio maakinyire Petero nîwatigire kûrîcanîra na andû a Ndûrîrî na akîthenguta kûrî o. Nîwetigagîra andû arîa maaugaga atî nwanginya andû a Ndûrîrî marue.

**13** Ayahudi acio engî wana o nîmaambîrîrie gwîka maûndû na ûvinga ta Petero nîûndû wa gwîtigîra. Baranaba wanake nîwekire wata andû acio na kwoguo agîtuîka mvinga wata o.

**14** Rîrîa nonire atî andû acio tîarûngîrîru kûringana na ûma wa ûvoro mwaro, nînerire Petero andû onthe marî vo atîrî, “We wî Mûyahudi, nwatî wîthîrîtwe ûgîtûûra ta andû a Ndûrîrî na tî ta Mûyahudi. Nî atîa vi ûngîvota kûringîrîria andû a Ndûrîrî gûtûûra ta Ayahudi?”

**14**

**15** Nama tue tûrî Ayahudi, na tûtirî andû a ndûrîrî arîa evia.

**16** Nwatî nîtûmenyete atî mûndû atucagwa mûthingu nîûndû wa gwîtîkia Jesû Kristû nwatî tî ûndû wa gwîka ûrîa watho ugîte. Natue twatuirwe athingu nî Ngai nîûndû wa gwîtîkia Kristû, nwatî tî ûndû wa ûrîa watho ugîte. Nîûndû gûtirî mûndû wanarî ûmwe ûtucagwa mûthingu nîûndû wa gwîka ûrîa watho ugîte.

**17** Ethîrwa tue arîa tûtuîtwe athingu nî Kristû nî twonagwa tûrî evia, ûguo nî kuga Kristû athîkagîra mevia? Naarî ûguo tîguo!

**18** Ethîrwa nwa njoke gwîka maûndû ma watho ûrîa naregire, nwa monwe nîrî mûndû unîte watho.

**19** Ûvororî wîgiî watho, mbîkariî ta mûndû mûkuû; mbûragîtwe nî watho guo mwene nîguo ndûûre ngîtungatagîra Ngai. Nie mbîkariî ta mûndû ûkuîte vamwe na Kristû mûtharavarî wake.

**20** Kwoguo rîu tî nie ndûûraga mwoyo, nwatî nî Kristû ûtûûraga ndaarî yakwa. Ûtûûro ûrîa ndûûraga rîu, ndûûraga na njîra ya gwîtîkia Mûriû wa Ngai ûrîa wamendire na akîîvecana akue nîûndû wakwa.

**21** Ndireganîte na wega wa Ngai. Nwatî ethîrwa mûndû nwa atuwe mûthingu nî Ngai na njîra ya watho, ûguo nîta kuga Kristû aakwire mana.

# Agal 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Watho kana wîtîkio

## Watho na Kîîranîro

## Ûrîa watho wendaga gwîka

**1** Mue Agalatia aya aritu! Nû wamûrogire? Nîmwataarîrue waro ûrîa Kristû aakwire arî mûtharavarî.

**2** Tambîrani atîrî: Mwamûkîre Roho na njîra ya kûrûmîrîra watho, kana nî na njîra ya kwîgua ûvoro mwaro na kûwîtîkia?

**3** Nîkwa mûritîte atîa? Mue mwambîrîrie na Roho na rîu mûrenda kûrîkîrîria na vinya wa mwîrî?

**4** Nîkwa maûndû monthe marîa mwemenyeretie maatuîkire ma mana? Ngwîvoka matiarî ma mana.

**5** Ngai amûvecaga Roho na akaringa ciama gatagatîrî kenyu nîûndû nîmûrûmagîrîra watho kana nîûndû nîmwîgucaga ûvoro mwaro na mûgawîtîkia?

**5**

**6** Ririkanani ûrîa mandîko matheru maugîte ûvoro wîgiî Iburahimu atî; “Ke nîwetîkirie Ngai nake Ngai nîwamûtuire Mûthingu.”

**7** Kwoguo nîmwagîrîrwe nî kûmenya atî andû arîa metîkîtie nî ciana cia Iburahimu.

**8** Mandîko matheru nîmoonanirie na vau kavere atî Ngai nîagaatua andû a Ndûrîrî athingu nîûndû wa gwîtîkia. Kwoguo Iburahimu nîwamenyithirue na njîra ya ûvoro mwaro atî: “Andû a Ndûrîrî cionthe nîmakaarathimwa nîûndû waku.”

**9** Iburahimu nîwetîkirie na akîrathimwa. Kwoguo arîa onthe metîkîtie makaarathimagwa wata Iburahimu.

**9**

**10** Andû arîa meciragia nîmagaatuwa athingu mbere ya Ngai nîûndû wa kûvingia watho nî arume. Nîûndû mandîko matheru maugîte atîrî: “Mûndû wa wonthe ûtavingagia maûndû monthe marîa mandîkîtwe wathorî nî mûrume.”

**11** Na rîu nîgwîcîkene atî gûtirî mûndû ûngîtuwa mûthingu mbere ya Ngai nîûndû wa gwîka ûrîa watho ugîte. Nîûndû Mandîko Matheru maugîte atîrî, “Mûndû ûrîa ûgaatuwa mûthingu mbere ya Ngai na njîra ya gwîtîkia nîke ûgaatûûra mwoyo.”

**12** Nwatî watho ndumanîte na wîtîkio. Vandû va ûguo mandîko matheru maugîte atîrî, “Mûndû wa wonthe wîkaga ûrîa watho ugîte nî agaatûûra mwoyo.”

**12**

**13** Nwatî Kristû nîwatuîkire kîrumi nîûndû wetû nîguo atûkûûre kuuma kûrî kîrumi kîrîa kîretagwa nî watho. Nîûndû Mandîko matheru maugîte atîrî “Mûndû wa wonthe mwambe mûtharavarî nî mûrume nî Ngai.”

**14** Kristû eekire ûguo nîguo kîrathimo kîrîa Ngai eerîre Iburahimu, gîkinyîre andû a Ndûrîrî na njîra ya Jesû Kristû nîguo na njîra ya wîtîkio tûvote kwamûkîra Roho ûrîa Ngai eeranîre.

**14**

**15** Ariû na aarî a îthe wetû, nîngûmûva ngerekano ya maûndû marîa mwonaga wa mûthenya. Andû aîrî mangîrîkanîra ûndû na mawîtîkanîrie, gûtirî mûndû ûngîcûkia kana ongerere kîndû ûndûrî ûcio.

**16** Rîu Ngai nîwarûthire kîîranîro gîake na Iburahimu vamwe na rûciaro rwake. Mandîko matheru matiugîte atîrî, “Na njiarwa ciake,” ûguo nî kuga andû eengî, nwatî maugîte “Rûciaro rwake,” na nî kuga mûndû ûmwe, na nîke Kristû.

**17** Ûrîa nîrageria kuga nî atî Ngai nîweranîre atî nîakwiga kîrîkanîro kîrîa maarîkanîre na Iburahimu. Watho ûrîa wacokire kûvecanwa vuva wa mîaka magana mana ma mîrongo îthatû, ndûngiuna kîrîkanîro kana ûregana na kîîranîro Kîam Ngai.

**18** Nîûndû ethîrwa Ngai avecanaga kîveo nîûndû wa kwathîkîra watho rî ke ndavecanaga kûringana na kîîranîro. Nwatî Ngai aaveere Iburahimu kîveo nîûndû wa kîîranîro.

**18**

**19** Watho warî wakî? Watho wongerererwe kûrî kîrîkanîro nîguo wonanie maûndû marîa macûku nginya rîrîa rûciaro rwa Iburahimu rûgaûka, rûrîa rwerîrîtwe kîîranîro kîu. Watho wanenganîrwe kûvîtûkîrîra kûrî Araika na kûrî mûndû ûrîa wegwithanagia andû na Ngai.

**20** Nwatî gûtirî na vata wa kwîthîrwa na mûndû wa kwîguithania andû rîrîa ûndû ûcio wîgiî mûndû ûmwe; na Ngai nî ûmwe.

**20**

**21** Ûndû ûyû ûrenda gûtwonia atî watho nîûreganîte na ciîranîro cia Ngai? Naarî. Nîûndû ethîrwa andû nîmaagîre na watho wa gûtûma magîe na mwoyo, andû onthe nîmangîatuirwe athingu nî Ngai nîûndû wa kûwathîkîra.

**22** Nwatî mandîko matheru maugaga atî andû onthe a nthî marî rungu rwa vinya wa mevia. Kwoguo kîveo kîrîa kîranîrîtwe nî ûndû wa gwîtîkia Jesû Kristû nîkîvecanagwa kûrî andû arîa metîkîtie.

**22**

**23** Nwatî mbere ya wîtîkio ûke, twatwîre tûrî ove nî watho. Tûtiarî na wîathi nginya rîrîa Ngai aatwonirie njîra ya wîtîkio ûrîa ûkaaguûranîrua.

**24** Kwoguo twarî rungu rwa watho nginya rîrîa Kristû aaûkire. Aaûkire nîguo tûcoke tûtuwe athingu mbere ya Ngai na njîra ya wîtîkio.

**25** Na rîu nîûndû nî vîndî ya gwîtîkia, tûtirî rungu rwa watho.

**25**

**26** Muonthe mûrî ciana cia Ngai nîûndû wa kwîthîrwa mûrî ûrûmwe na Kristû na njîra ya wîtîkio.

**27** Mue arîa mûvatithîtue na mûgatuîka kîndû kîmwe na Kristû nîmûtuîkîte take.

**28** Kwoguo gûtirî ngûrani gatagatîrî ka Ayahudi na andû a Ndûrîrî, ngombo na arîa matarî ngombo, arûme na aka muonthe mûrî kîndû kîmwe na Kristû.

**29** Ethîrwa mûrî a Kristû, mûrî a rûciaro rwa Iburahimu na nîmûkagaa kîrîa Ngai eeranîre.

# Agal 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwetangire nîûndû wa Agalatia

## Ngerekano ya Hagari na Sara

**1** Rîu nîrauga atî mûndû wa kûgaa îthe, rîrîa arî mwana, ethagîrwa avanene na ngombo wana ethîrwa nîke mwene indo cionthe cia îthe.

**2** Rîrîa arî mûnini ethagîrwa arî na andû ma kûmûmenyerera na magitagîre indo ciake nginya kavinda karîa îthe amûrîte gakinye.

**3** Na njîra wata îno, wana tue twarî ngombo cia maroho marîa mathanaga nthî mbere ya tûtuîka andû agima kîîroho.

**4** Nwatî rîrîa kavinda karîa kagîrîru gaakinyire, Ngai nîwatûmire Mûriû wake. Aaûkire na njîra ya gûciarwa nî mûndûmûka na agîtûûra arî rungu rwa watho wa Ayahudi,

**5** nîguo akûûre arîa onthe maarî rungu rwa watho na nîguo tûtuîke ciana cia Ngai.

**5**

**6** Na nîguo Ngai onanie atî tûrî ciana ciake, nîwatûmire Roho wa Mûriû wake ngororî cietû. Roho ûcio nîke ûtûmaga twîtane Vava.

**7** Kwoguo, we nîwatigire gûtuîka ngombo ûgîtuîka mûriû. Na ethîrwa nîwatuîkire mûriû wa Ngai, ke nîagaakûva kîrîa kîonthe aigîrîte ciana ciake.

**7**

**8** Tene mûtiaicî Ngai. Kwoguo mwatwîre ûkomborî wa ngai irîa itarî cia ma.

**9** Nwatî rîu nîûndû nîmûmenyanîte na Ngai, kana mbuge Ngai nîamenyanîte na mue, nîkî kîratûma mûcokerere maroho marîa matarî vinya na matarî vata? Mûrenda gûtuîka ngombo cia maroho mau rîngî nîkî?

**10** Nîmûtuîte mîthenya îmwe, mîeri, imera, na mîaka ya vata makîria.

**11** Nîmûmakîtie mûno! Nwa gûtuîkîke atî wîra wakwa wonthe ûrîa naamûrutîre warî wa mana?

**11**

**12** Ariû na aarî a îthe wetû, nîramûthaitha mwîkare ta nie, nîûndû wana nie mbîkariî ta mue. Mûtianamvîtîria.

**13** Nîmwîcî atî nî kûrwara gwatûmire nîmûvunjîrie Ûvoro Mwaro vîndî ya mbere.

**14** Wana ethîrwa nîmwagîre na mathîna meengî nîûndû naarî mûrwaru, mûtiamena kana mûndiga. Nîmwanyamûkîre wata ûrîa mûngîamûkîra mûraika wa Ngai, kana ta Jesû Kristû ke mwene.

**15** Mwarî akenu mûno! Nî atîa gwekarire? Nîrî mûira atî kûngîavotekire nîmûngîakûûrire metho menyu mûkînamva.

**16** Nîkwa rîu nduîkîte nthû yenyu nîûndû wa kûmwîra ûma?

**16**

**17** Andû acio engî nîmonanagia atî marî na vata mûno mûtuîke ao, nwatî mekaga ûguo matarî na wendi mwaro. Kîrîa mendaga nî kûmûtigithania nanie nîguo mûgîe na vata nao wata ûrîa marî na vata namue.

**18** Nî waro kûgîa na vata mûnene wa ûndû ethîrwa ûrî na mworoto mwaro vîndî cionthe na twa rîrîa tûrî namue.

**19** Ciana ciakwa mendete, wa rîngî nîregua nîrî na ûrûrû mwîngî mûno nîûndû wenyu wata ûrûrû ûrîa mûndûmûka egucaga akîgîa na mwana. Nîmbîgua ûrûrû ûcio nginya rîrîa mûgaatuîka arûmîrîri a ma a Kristû.

**20** Nwatî kethîrwa nîrî vamwe na mue rîu, nîngîamwonia na njîra ya mîario yakwa ûrîa nîregua îgûrû rîenyu. Mue nîmûmakîtie mûno.

**20**

**21** Mue arîa mwendete kwîthîrwa mûrî rungu rwa watho, ta mbîrani atîrî: nîkwa mûtegucaga ûrîa watho ugaga?

**22** Kwandîkîtwe wathorî atî Iburahimu aarî na ariû aîrî. Mûriû ûmwe aaciarîtwe nî mûndûmûka ûrîa warî ngombo, na ûcio wîngî aaciarîtwe nî mûndûmûka ûrîa ûtaarî ngombo.

**23** Mûriû wa Iburahimu ûrîa maagîte na mûndûmûka ûrîa warî ngombo aaciarirwe na njîra îrîa ciana iciaragwa nayo. Nwatî mûriû wa Iburahimu ûrîa maagîre na mûndûmûka ûrîa ûtaarî ngombo aaciarirwe na njîra ya kîîranîro.

**24** Maûndû mama maragua marî ngerekano, na aka aya aîrî marûngamîrîrîte irîkanîro igîrî. Hagari na nîke wagîrîre ciana ûkomborî agerekanîtue na kîrîkanîro kîrîa Kîamrûthîrwe kîrîmarî gîa Sinai.

**25** Hagari nî ta kîrîma gîa Sinai kîrîa kîrî Arabia na nîke mûvano wa îtûûra rîa Jerusalemu rîrîa rîrî vo vîndî îno na rîrî ûkomborî vamwe na andû arîo onthe.

**26** Nwatî Jerusalemu îrîa îrî îgûrû ndîrî ûkomborî na nî ta yo ng'ina wetû.

**27** Nîûndû mandîkorî matheru kwandîkîtwe atîrî:

**27** “Kena we mûndûmûka ûyû ûtagîcaga ciana!

**27** Ina na wanîrîre ûrî na gîkeno,

**27** we ûtaanegua ûrûrû wa kûgîa na mwana.

**27** Nîûndû mûndûmûka ûrîa watigirwe,

**27** nî akaagîa na ciana nyîngî gûkîra ûrîa ûtaanatigwa nî mûthuuri wake.”

**27**

**28** Rîu mue ariû na aarî a îthe wetû, mûrî ciana cia Ngai nîûndû wa kîîranîro wata Isaka.

**29** Îvindarî rîu mûriû ûcio waciarîtwe na njîra îrîa ciana iciaragwa nayo nîwanyaririre ûrîa waciarîtwe na njîra ya Roho wa Ngai, na nwaguo gwîkariî nginya ûmûnthî.

**30** Nwatî mandîko matheru maugaga atîa? Maugaga atîrî: “Îngata mûndûmûka ûcio ngombo na mûvîcî, nîûndû mûvîcî wa mûndûmûka ngombo ndakaagîa na îgai ûndû ûmwe na mûvîcî wa mûndûmûka ûrîa ûtarî ngombo.”

**31** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, tue tûtirî ciana cia mûndûmûka ûrîa ngombo, nwatî tûrî ciana cia mûndûmûka ûrîa ûtarî ngombo.

# Agal 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îkara ûrî na wîyathi

## Roho na ûmûndû

**1** Tue tûrî na wîyathi rîu nîûndû Kristû nîwatûrutire ûkomborî! Kwoguo îkaragani ta andû marî na wîyathi na mûtigetîkîre gûcoka ûkomborî rîngî.

**1**

**2** Tanthikîrîriani! Nie Paûlo nîramwîra atî ethîrwa nwa mwîtîkîre kûrwithua, ûguo nî ta kuga mûtirî na vata wa Kristû wana vanini.

**3** Wa rîngî nîngwîra mûndû wa wonthe wîtîkagîra kûrua atî ke nîwagîrîrwe nî kwathîkîra watho wonthe.

**4** Mue arîa mûgeragia gûtuuwa athingu na njîra ya kûrûmîrîra watho, nîmûthengutîrîte Kristû na nîmumîte wegarî wa Ngai.

**5** Tue twîthagîrwa tûrî na mwîvoko atî Ngai nîagaatûtua athingu. Ûndû ûcio nîguo twîthagîrwa twetererete tûrî na wîtîkio na tûvotithîtue nî Roho wa Ngai.

**6** Nîûndû rîrîa tûrî ûrûmwe na Jesû Kristû, ûndû ûrîa ûrî vata tî kûrua kana kûrega kûrua, nwatî nî wîtîkio ûrîa ûrutaga wîra na njîra ya wendani.

**6**

**7** Nîmwathiîte na mbere waro mûno! Nû wamûgiririe kwathîkagîra ûvoro ûrîa wa ma?

**8** Ûrîa ûmwîtaga tîke wamûgiririe.

**9** Ndawa nini ya kwimbia mîgate nîimbagia mûtu wonthe ûrîa wîthagîrwa ûkimanîtue nayo.

**10** Nîrî na mwîvoko atî mûtingîgarûrûka nîûndû tuonthe tûrî na ûrûmwe na Mwathani. Nake mûndû ûrîa ûramûthînia wana ethîrwa ke nû, nî agaatuîrwa nî Ngai.

**10**

**11** Ariû na aarî a îthe wetû, ethîrwa nwa mvunjagia atî nî waro kûrua, nîkî kîratûma nyarirwe? Ethîrwa ûvoro ûcio nî wa ma, maûndû marîa mvunjagia megiî mûtharava wa Kristû matingîrete thîna.

**12** Nwa mende andû acio maramwagagia mathiî na mbere nginya mekarambe o ene.

**12**

**13** Ariû na aarî a îthe wetû, mwetirwe nîguo mwîyathe. Nwatî mûtikanareke wîyathi ûcio wenyu ûtûme mûtongorue nî merirîria ma mwîrî. Vandû va ûguo tigani wendani ûtûme mûtungatanagîre mue ene.

**14** Nîûndû watho wonthe ûvingagua nî rîathani rîmwe rîrîa riugaga;

**14** “Enda mûndû ûrîa mûriganîtie nake wata ûrîa wîyendete we mwene.”

**15** Nwatî ethîrwa mwîkaga ta nyamû cia kîthaka, mûgatûma andû maturwe na mathînanie. Îîmenyerereni nîûndû nwa mûthiranie viû.

**15**

**16** Nie nîrauga atî mûtûûre mûtongoretue nî Roho, na mweka ûguo mûtikaavingagia merirîria ma mwîrî.

**17** Nîûndû merirîria ma mwîrî nîmareganîte na wendi wa Roho, naguo wendi wa Roho nîûreganîte na merirîria ma mwîrî. Mwîrî na Roho nîireganîte. Kwoguo mûtingîvota gwîka wa ûrîa mûkwenda.

**18** Ethîrwa mûtongoragua nî roho, mûtirî rungu rwa watho.

**18**

**19** Maûndû marîa macûku mekagwa nî mwîrî nîmeyonanîtie, namo nî: ûtharia, gwîka ciîko njûku na cia ûûra nthoni,

**20** kûgooca mîvuanano, kûrogana, kûmenana, kûrûa, wîru, marakara, kwîenda, kwamûkana,

**21** Rwetho, ûrîu na gwîka ciîko cia gwîkenia nîûndû wa kûrîwa, na gwîka maûndû mengî ma mîthemba ta îo. Nîngûmûkaania wata ûrîa naamûkanirie wa rîngî, atî andû arîa mekaga maûndû ta mau matikagaa ûthamaki wa Ngai.

**21**

**22** Nwatî Roho ûciaraga wendani, gîkeno, thayû, gûkirîrîria, gwîkana waro, gûtugana, kwîvokeka,

**23** ûvoreri na kwîrigîrîria merirîria ma kîîmwîrî. Gûtirî watho ûreganîte na maûndû ta mama.

**24** Nao arîa metanîtue na Kristû Jesû nîmaûragîte ûmûndû wao wa vamwe na ngumba na merirîria maguo macûku.

**25** Ethîrwa tûtûûraga na njîra ya Roho, nwanginya atûtongoragie wana ûtûûrorî wetû.

**26** Tue ene, tûtiagîrîrwe nî gwîtîîa, kûrakara wana kana kwîgucanîra wîru.

# Agal 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kuuanagîrani mîrigo

## Gûkaanua na ngethi cia mûthiia

**1** Ariû na aarî a îthe wetû, mûndû ûmwe wa gîkundi kîenyu angîka ûndû mûcûku, mue arîa matongoragua nî Roho nîmwagîrîrwe nîkûmûrûnga na njîra ya thayû. Îîmenyagîrîreni mue ene nîguo mûtikagwe mageriorî.

**2** Kuuanagîrani mîrigo mûndû na ûrîa wîngî. Mweka ûguo, mûkethagîrwa mûkîathîkîra watho wa Kristû.

**3** Mûndû angîciria atî ke nî wa vata na kwaria ma tî wa vata, nîkwîveenia eveenagia.

**4** Wa mûndû nîatuîrie wîra wake ke mwene. Wethîrwa wî mwaro, mûndû nwa etîe nîûndû wa wîra ûrîa arutîte atakûûringithania na wîra wa mûndû ûrîa wîngî.

**5** Nîûndû nwa nginya mûndû akuue mûrigo wake ke mwene.

**5**

**6** Mûndû ûrîa ûthomithagua ûvoro wa Kristû nîwagîrîrwe nî kûgaanaga maûndû monthe maro na mûndû ûrîa ûramûthomithia.

**6**

**7** Mûtikaveenue, Ngai ndanyûrûragua. Nîûndû mûndû agaaketha kîrîa avandaga.

**8** Ethîrwa mûndû avandaga merirîriarî macûku ma mwîrî, agaaketha gîkuû kuuma merirîriarî mau macûku ma mwîrî. Nwatî ethîrwa avandaga ûvororî wa Roho, agaaketha mwoyo wa tene na tene.

**9** Kwoguo tûtikanoge nî gwîka waro, nîûndû îvinda rîrîa rîagîrîru rîakinya nîtûgaaketha twarega kûrwa nî vinya.

**10** Kwoguo, rîrîa rîonthe twagîa na kanya nîtwagîrîrwe nî gwîka andû onthe maûndû maro, na mûno makîria kûrî arîa metîkîtie wata tue.

**10**

**11** Taroriani ûrîa ndemete ndemwa nene na njara ciakwa ngîmwandîkîra.

**12** Andû arîa mageragia kûmûringîrîria mûrue, nî arîa mendaga gwîcaara ûvororî wîgiî maûndû mao ma mwîrî. Mekaga ûguo tu nîguo matikaanyarirwe nîûndû wa kûrûmîrîra mûtharava wa Kristû.

**13** Nîûndû wana arîa maruaga matiathîkagîra watho, nwatî nîmendaga mûrue nîguo metîîage makiugaga atî nîmaatûmire wanamue mûrue.

**14** Nie vakwa ngetîîaga nîûndû wa mûtharava wa Mwathani wetû Jesû Kristû. Nîûndû na njîra ya gîkuû Kîam Jesû Kristû mûtharavarî, kûrî nie maûndû ma nthî îno nî ta makuîte na nie mvana ta mûndû mûkuû maûndûrî ma nthî.

**15** Kûrua kana kûrega kûrua tî ûndû ûrî na vata mûno. Ûndû ûrîa ûrî na vata nî kwîthîrwa ûrî kîûmbe gîcerû.

**16** Thayû na ntha irogîa kûrî andû arîa marûmagîrîra watho ûyû, wa vamwe na andû onthe a Ngai!

**16**

**17** Ngîrîkia, mûndû wana ûrîkû ndakanthînie nîûndû irema irîa nîrî nacio mwîrîrî cionanagia atî nie nîrî ngombo ya Kristû.

**17**

**18** Ariû na aarî a îthe wetû, mûrogîa na wega kuuma kûrî Mwathani wetû Jesû Kristû.

**18** Ameni.

Aef

# Aef 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Irathimo cia kîîroho varî Kristû

## Îvoya rîa Paûlo

**1** Kuuma kûrî nie Paûlo, ûrîa Ngai aatuire mûtûmwa wa Jesû Kristû nîûndû ûcio nîguo warî wendi wake.

**1** Kûrî andû a Ngai arîa marî Efeso , arîa evokeku ûtûûrorî wao na marî kîndû kîmwe na Jesû Kristû.

**1**

**2** Mûrogîa na wega na thayû wa Ngai Vava wetû wana wa Mwathani Jesû Kristû.

**2**

**3** Tigani tûkumie Ngai Îthe wa Mwathani wetû Jesû Kristû! Tûrî kîndû kîmwe na Kristû, Ngai nîatûrathimaga na irathimo cionthe cia kîîroho irîa irî îgûrû.

**4** Na njîra ya kwîthîrwa tûrî kîndû kîmwe na Kristû, Ngai nîwatûthuurire tûtuîke andû ake atheru na matarî na ûcuke mbere yake.

**4** Nîûndû wa wendo wake,

**5** Ngai nîwatuîte wa mbere atî nîagaatûtua ciana ciake na njîra ya Jesû Kristû. Ûcio nîguo warî mworoto wa wendi wake.

**6** Tigani tûkumie Ngai nîûndû wa riiri wa wega wake, na nîûndû wa kîveo kîrîa atûvete mana na njîra ya Mûriû wake mwende!

**7** Nîtûrutîtwe meviarî na njîra ya nthakame ya Kristû, ûguo nîkuga nîtwoveretwe mevia metû nîûndû wa wega wake mwîngî

**8** ûrîa atûvete na njîra îtarî kîthimi!

**8** Ngai arî na ûûgî na ûmenyo wake,

**9** nîwatûmenyithirie nthitho ya wendi wake. Ûguo nîguo eendete na nîguo aavangîte nîagwîka na njîra ya Kristû.

**10** Mûvango ûrîa Ngai akaavingia kavinda karîa kagîrîru gakinya, nî wa gûcokanîrîria indo cionthe irîa irî îgûrû na irî nthî, na Kristû ethîrwe arî ta ke kîongo.

**10**

**11** Maûndû monthe mekagwa kûringana na mûvango wa Ngai na îtua rîake. Nake Ngai aatûthuurire tûtuîke andû ake tûrî kîndû kîmwe na Kristû nîûndû mûvango ûcio nîguo aatuîte kuuma wa Kîammbîrîria atî nîakaaûvingia.

**12** Tigani tue arîa twathuurirwe na twarî a mbere kwîrîgîrîra Kristû tûkumie riiri wa Ngai!

**12**

**13** Wa namue nîmwatuîkire andû a Ngai vîndî îrîa mwegwire ndûmîrîri ya ma, na nîyo ûvoro mwaro wa kûvonokua kwenyu. Nîmwetîkirie Kristû na Ngai akîmûvûra mûvûri wa kwonania atî mûrî ake na njîra ya kûmûva Roho Mûtheru ûrîa aamwîrîrîte.

**14** Roho nîke ûtûmenyithagia na ma atî nîtûkaagîa na kîrîa Ngai eerîre andû ake. Ke nîatwonagia na ma atî Ngai nîakaavecana wîyathi mwîganu kûrî arîa ake. Tigani tûkumie riiri wake!

**14**

**15** Nîûndû wa gîtûmi kîu, kuuma wa rîrîa neguire ûrîa mwîtîkîtie Mwathani Jesû na ûrîa mwendete andû onthe a Ngai

**16** nditigithagîrîria gûcokia ngatho kûrî Ngai nîûndû wenyu. Rîrîa rîonthe nîravoya nîmûririkanaga.

**17** Mvoyaga Ngai wa Mwathani wetû Jesû Kristû, ûrîa arî ke Îthe wetû ûrî riiri amûve Roho ûrîa ûgûtûma mûvîge na ûkûmûguûrîria Ngai nîguo mûmûmenye waro.

**18** Mvoyaga Ngai avingûre metho ma ngoro cienyu, nîguo mûmenye nî kîîrîgîrîro kîrîkû atwîtîrîte na mûmenye ûtonga na riiri wa îgai rîrîa erîrîte andû ake.

**19** Mvoyaga mûmenye tue arîa twîtîkîtie ûrîa tûratethua nî vinya wake mwîngî. Vinya ûyû ûratûtethia, nwaguo vinya

**20** ûrîa aatûmîre vîndî îrîa aariûkirie Kristû na akîmwiga mwenarî wake wa ûrîo kûu îgûrû.

**21** Kûu Kristû athanaga arî îgûrû rîa anene onthe, athani, maavinya na mothamaki. Ke arî na rîîtwa rîkîrîte marîa mengî monthe ma mavinda ma rîu wana ma mavinda marîa magaaûka.

**22** Ngai nîwaigire maûndû monthe rungu rwa magûrû ma Kristû na akîmûtua Mwathani wa indo cionthe nîûndû wa kanitha.

**23** Kanitha nî mwîrî wa Kristû, na nîîcûrîtwe nî Kristû ûrîa arî ke wîcûru wa maûndû monthe marîa marî kûndû kuonthe.

# Aef 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtûûra ûtûûro mûcerû

## Kîndû kîmwe na Kristû

**1** Mue mwarî akuû kîîroho nîûndû wa ûremi na mevia menyu.

**2** Vîndî îo mwarûmagîrîra maûndû macûku ma nthî îno. Mwathîkagîra mûnene wa maavinya ma kîîroho marîa marî rîerarî. Roho ûcio nîke wathaga andû arîa maregaga kwathîkîra Ngai.

**3** Ûma nî atî wa natue tuonthe twekaga wa tao. Twatûûraga twathagwa nî merirîria metû ma kîîndwîre na tûgekaga maûndû marîa meriragîrua nî mîîrî yetû na meciria metû, na twarî tûkinyîrwe nî marakara ma Ngai wata andû arîa engî.

**3**

**4** Nwatî ntha cia Ngai nî nyîngî mûno na nîatwendete mûno.

**5** Wana rîrîa twarî akuû kîîroho nîûndû wa ûremi wetû, nîwatûmire tûtûûre mwoyo vamwe na Kristû. Nî wega wa Ngai ûtûmîte mûvonoke.

**6** Ke nîwatûriûkirie tûrî kîndû kîmwe na Jesû Kristû nîguo twathane vamwe nake kûu îgûrû.

**7** Eekire ûguo nîguo mavindarî monthe marîa magaaûka akoonania magegania na ûnene wa wega wake. Eekire ûguo na njîra ya wendo ûrîa aatwonirie na njîra ya Jesû Kristû.

**8** Nî wega wa Ngai ûtûmîte mûvonokue na njîra ya gwîtîkia. Ûvonokio wenyu ndumanîte na mawîra marîa mwanaruta, nwatî nî kîveo kuuma kûrî Ngai.

**9** Kwoguo gûtirî mûndû ûngîîtîîa nîûndû wa kîo.

**10** Ngai aatûmbire ûguo twîkariî na njîra ya Kristû nîguo twîkage ciîko mbaro irîa aavangîte twîkage.

**10**

**11** Mue mûtiaciarwa mûrî Ayahudi. Mue nîmue andû arîa Ayahudi metaga “andû matarî aruu.” (Kûrua kwao nî kwa mîîrî). Taririkanani ûrîa mwatûûraga vîndî ya tene.

**12** Vîndî îo mûtiarî na Kristû. Mûtiarî a ngwatanîro ya andû arîa Ngai athuurîte na kwoguo mwarî ageni. Mûtiarî na vandû irîkanîrorî irîa ciaumanîte na ciîranîro cia Ngai kûrî andû ake. Mwatûûraga gûkû nthî îno mûtarî na mwîrîgîrîro na mûtarî na Ngai.

**13** Nwatî rîu, nîûndû mûrî kîndû kîmwe na Jesû Kristû, mue arîa mwarî varaca na Ngai, nîmûretaretetwe vakuvî nake na njîra ya nthakame ya Kristû.

**14** Nîûndû Kristû nîke thayû wetû. Ke nîanyitithanîtie Ayahudi na andû a Ndûrîrî magatuîka kîndû kîmwe. Maagaûkanîte takwa vaarî na rûthingo gatagatîrî kao, nwatî Kristû nîwatharirie rûthingo rwa rûmena na njîra ya kûruta mwîrî wake.

**15** Kristû nîwathiririe watho wa Ayahudi na maathani maguo nîguo athondeke rûrîrî rûcerû na rûrî kîndû kîmwe nake kuumana na ndûrîrî icio igîrî. Kwoguo nîwatûmire andû magîe na thayû.

**16** Na njîra ya kwîruta akue mûtharavarî, Kristû nîwathirîrie ndûrîrî icio igîrî ûthû na agîciîgwithania na Ngai igîtuîka mwîrî ûmwe.

**17** Kwoguo Kristû nîwaûkire na akîvunjia Ûvoro Mwaro wa thayû kûrî mue andû a Ndûrîrî arîa mwarî kûraca na Ngai na kûrî Ayahudi arîa maarî vakuvî nake.

**18** Na njîra ya Kristû, tuonthe Ayahudi na andû a Ndûrîrî nîtûvotithagua nî Roho ûmwe gûkinya kûrî Vava wetû.

**18**

**19** Kwoguo, mue andû a Ndûrîrî mûtirî ageni kana avîtûki rîngî, nwatî rîu nîmûtuîkîte kîndû kîmwe na andû a nyomba ya Ngai.

**20** Wa namue mwîkariî ta nyomba îrîa yatumirwe îgûrû rîa atûmwa na arathi marî ta o mûcingi. Nake Kristû ke mwene nîke îthiga rîrîa rîa vata mûno rîa nyomba îo.

**21** Ke nîke ûtûmaga nyomba îo yonthe îgwatane vamwe na îneneve îtuîke hekarû ntheru îtegeretwe Mwathani.

**22** Na mûrî na ûrûmwe na Kristû, wa namue nîmûratumwa vamwe na arîa engî onthe nîguo mûtuîke gîkaro Kîam Roho wa Ngai na njîra ya Roho.

# Aef 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîra wa Paûlo kûrî andû a Ndûrîrî

## Wendo wa Kristû kûrî tue

**1** Nîûndû wa gîtûmi gîkî, nie Paûlo njovetwe nîûndû wa gûtungatîra Jesû Kristû, nîmvoyaga Ngai nîûndû wenyu mue andû a Ndûrîrî.

**2** Nîrî na ma nîmwîguîte atî Ngai na njîra ya wega wake nîwamûvere wîra ûyû nîûrute nîûndû wenyu.

**3** Ngai nîwanguûrîrie nthitho ya mûvango wake na akîmenyithia yo. (Nie nîndîkîtie kwandîka ûvoro ûyû na njîra nguvî,

**4** na mûngîthoma ûvoro ûrîa mandîkîte, nwa mwone na ma atî nîrîmûtaûkîre nî nthitho ya Kristû.)

**5** Andû arîa maatûûraga kuo mavinda marîa mavîtûku, matierwa nthitho îno. Nwatî rîu na njîra ya Roho, Ngai nîwonanîtie nthitho îo kûrî atûmwa ake atheru na arathi.

**6** Nayo nthitho nî atî na njîra ya ûvoro mwaro, andû a Ndûrîrî nî ciîga cia mwîrî ûmwe na nîmanyitaga kîrîa Ngai eeranîre na njîra ya Jesû Kristû.

**6**

**7** Nînatwirwe ndungata ya ûvoro mwaro na njîra ya kîveo Kîam mwanya Kîam wega wa Ngai kîrîa naveerwe na njîra ya vinya wake.

**8** Nîrî mûnini gûkîra andû onthe a Ngai, nwatî Ngai nîwamûvere kîveo kîu Kîam mwanya. Nakîo kîveo kîu nî gîa kûvunjia kûrî andû a Ndûrîrî ûvoro mwaro wîgiî ûtonga ûrîa ûtarî kîthimi wa Kristû.

**9** Kîveo kîu nwa gîa kûmenyithia andû onthe mûvango wa nthitho, ûrîa ûtwîre ûthithîtwe kuuma tene nî Ngai ûrîa waûmbire indo cionthe.

**10** Na nîguo rîu na njîra ya kanitha athani na maavinya ma îgûrû mamenyithue ûrîa Ngai arî mûûgî maûndûrî monthe.

**11** Ngai eekire ûguo kûringana na ûrîa aavangîte kuuma wa Kîammbîrîria na ke aavingirie mûvango ûcio wake na njîra ya Jesû Kristû Mwathani wetû.

**12** Tûrî kîndû kîmwe na Kristû na nîtûmwîtîkîtie nîtûgîte na ûmîrîru wa kûthiî varî Ngai tûrî na mwîvoko.

**13** Kwoguo nîramûthaitha mûtigakue ngoro nîûndû wa mathîna marîa nîrona nîûndû wenyu. Nî magûtûma mûgîe na umithio.

**13**

**14** Ûndû ûcio nîguo ûtûmaga ndurîria Îthe wetû maru,

**15** na nîûndû wake mîciî yonthe ya îgûrû na ya nthî îthagîrwa îrî kuo na ma.

**16** Mvoyaga Ngai atî kuuma kûrî ûtonga wa riiri wake amûvecaga vinya nyîngî ndarî yenyu na njîra ya Roho wake.

**17** Na nîmvoyaga atî Kristû ekarage ngororî cienyu na njîra ya wîtîkio wenyu. Mvoyaga atî maûndû monthe marîa mûgekaga, mûmekage nîûndû mûrî na wendo,

**18** na nîguo mûrî vamwe na andû onthe a Ngai, mûgîe na ûvoti wa kûmenya ûrîa wendo wa Kristû waramîte, ûracavîte na mwena, ûracavîte na îgûrû na ûrikîrîte.

**19** Mûromenya wendo wa Kristû wana gûtuîka ndûngîmenyeka viû nîguo mûgîe na wîcûru wa Ngai.

**19**

**20** Ngai arokumua na njîra ya vinya wake ûrîa ûrutaga wîra ndaarî yetû, ke nîavotaga gwîka maûndû meengî mûno makîria ya marîa tûngîmûria wana kana tûngîciria.

**21** Ngai arokumua kanitharî na njîra ya Jesû Kristû kuuma njiarwa na njiarwa nginya tene na tene! Ameni.

# Aef 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrûmwe wa Mwîrî

## Ûtûûro mûcerû ndaarî ya Kristû

**1** Nie njovetwe nîûndû nîndungatagîra Mwathani, kwoguo nîramûthaitha mûtûûre na mîkarîre îringanîte na rîtana rîrîa mwetîrwe.

**2** Mavinda monthe îthagîrwani mwînyivîtie, mûvorerete na mûkirîrîrîtie. Onanagiani wendani wenyu na njîra ya gûkiranîrîria mûndû na ûrîa wîngî.

**3** Geragiani na kîîo mûno gûtûûra mûrî na ûrûmwe ûrîa ûretagwa nî Roho na njîra ya thayû ûrîa ûmûnyitithanîtie vamwe.

**4** Kûrî mwîrî ûmwe na Roho ûmwe, wata ûrîa kûrî mwîrîgîrîro ûmwe ûrîa Ngai amwîtîrîte.

**5** Kûrî Mwathani ûmwe, wîtîkio ûmwe na ûvatithio ûmwe.

**6** Kûrî Ngai ûmwe na nîke Îthe wa andû onthe. Ke athaga andû onthe, akaruta wîra na njîra ya andû onthe na agekara ndaarî ya andû onthe.

**6**

**7** Mûndû wa wonthe wa cietû nîavetwe kîveo Kîam mwanya kûringana na ûrîa ûtaana wa Kristû wîgana.

**8** Wa ta ûrîa mandîko matheru maugîte atî:

**8** “Vîndî îrîa ke aathiîre îgûrû,

**8** nîwatongoririe andû arîa maatavîtwe,

**8** na akîvecana iveo kûrî andû.”

**8**

**9** Rîu-î, “nîwathiîre îgûrû” nî kuga atîa? Nî kuga atî mbere ya kûthiî nîwambire kûnyûrûrûka gûkû nthî kûrîa kûrikîru mûno.

**10** Kwoguo ke ûrîa wanyûrûrûkire gûkû nthî nwake wacokire kûthiî îgûrû mbere ya matu. Eekire ûguo nîguo ecûre nthî na îgûrû.

**11** Ke nîke wavecanire iveo kûrî andû. Aathuurire amwe matuîke atûmwa, engî matuîke arathi, engî matuîke avunjia a Ûvoro Mwaro na engî matuîke arîthi na arimû.

**12** Eekire ûguo nîguo avarîrie andû onthe a Ngai nîûndû wa wîra wa gûtungata, nîguo ekîre mwîrî wa Kristû vinya.

**13** Kwoguo tûrî vamwe tuonthe nîtûkaagîa na ûrûmwe wa wîtîkio na wa kûmenya Mûriû wa Ngai. Nîtûgaatuîka andû agima na tûkinyîre wîcûru wa ûgima wa Kristû.

**14** Tûtigaacoka gûtuîka ta ciana irîa cikanagua na mbere na igaikanua na vuva na ikaveenererua nî arimû a maveeni a mîthemba yonthe. Acio nîo mavîtithagia andû arîa engî nîûndû wa mawara marîa matungîte.

**15** Vandû va ûguo, twatuîka andû a kwaragia ûma tûrî na wendani, tûgakûraga maûndûrî monthe tûnyitanîrîte vamwe mûno na Kristû arî ke kîongo.

**16** Nîûndû wa vinya wake, ciîga cionthe cia mwîrî nîinyitithanîtue vamwe, na mwîrî wonthe ûkovanua nî marûngo marîa ûvetwe. Kwoguo vîndî îrîa wa kîîga Kîamruta wîra wakîo na njîra îrîa yagîrîrîte, mwîrî wonthe nîûkûraga na ûkagîa na vinya ûrî na wendani.

**16**

**17** Na rîîtwa rîa Mwathani nîramûkaania mûtikathiî na mbere gwîkara ta andû a Ndûrîrî. Meciria mao nî ma mana.

**18** Matitaûkagîrwa na gûtirî ûndû maicî nîûndû wa ûmû wa ngoro ciao. Kwoguo matigîcaga na ûtûûro ûrîa ûvecanagwa nî Ngai.

**19** Matiîgucaga nthoni wana vanini na nîmekaga maûndû marîa macûku. Nîmamenyerete gwîka mawaganu ma mîthemba yonthe.

**19**

**20** Ûguo tîguo mwathomithirue ûvoro wîgiî Kristû!

**21** Nîrî na ma atî nîmwîguîte ûvoro wîgiî Kristû na mûrî ake. Kwoguo nîmûthomithîtue ûma ûrîa ûrî ndaarî ya Jesû.

**22** Kwoguo tiganani viû na ûmûndû wenyu ûrîa mûkûrû ûrîa mûrethagîrwa mûrî naguo mbererî. Ûmûndû ûcio ûcûkîte nîûndû wa kûrûmîrîra merirîria ma kûveenania.

**23** Ngoro cienyu na meciria menyu nwanginya icerûvue.

**24** Nwanginya mwîkîre ûmûndû mûcerû ûrîa ûmbîtwe ûvananîte na Ngai na wîyonithanagia ûtûûrorî wa ma ûrîa mûthingu na mûtheru.

**24**

**25** Kwoguo tiganani na ûvoro wa maveeni! Wa mûndû nwanginya erage mûndû ûrîa wîngî ûvoro wa ma, nîûndû tuonthe vamwe tûrî ciîga cia mwîrî wa Kristû.

**26** Mûngîrakara, mûtigetîkîre marakara menyu matûma mwîvie na mûtigekare mûrakarîte mûthenya wonthe.

**27** Mûtikave Ngoma kanya.

**28** Mûndû wa wonthe wîaga nîatigane na wîi na ambîrîrie kûruta wîra nîguo ethûkûmagîre na njîra îno mbagîrîru kîrîa avatarîte ûtûûrorî na avotage gûtethia athîni.

**29** Tigagani kwaragia mîario îno mîcûku, nwatî aragiani mîario îrîa mîaro îrî na umithio kûrî andû na ya kûmatethia na kîrîa mavatarîte. Nao andû arîa makegucaga mûkîaria magekagwa waro nî mîario îo.

**30** Na mûtikegwithie Roho Mûtheru wa Ngai kîeva. Roho nî rûûri rwa Ngai rwa kwonania atî mûrî ake. Ngai aamûveere Roho nîguo onanie na ma atî nîakaamûtethûra rîrîa mûthenya wa mûthiia ûgaakinya.

**31** Thiriani marûrû, marakara na mang'ûrîka. Mûtikanatetie wana kana mûrume andû arîa engî. Mûtikanamene mûndû wana ûrîkû.

**32** Vandû va ûguo, tuganagani, îgucanagîrani ntha na mwovanagîre wata ûrîa Ngai aamwoveere na njîra ya Kristû.

# Aef 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Tûûragani ûtherirî

## Aka na Athuuri

**1** Nîûndû mûrî ciana mende cia Ngai, geragiani kûvanana nake.

**2** Tûûragani na mîkarîre ya wendani wata ûrîa Kristû aatwendire na akîîruta nîûndû wetû ekariî ta îtega na îgongoona rînungaga waro na rîkenagia Ngai.

**2**

**3** Na nîûndû mûrî andû a Ngai, maûndû mamwe matiagîrîrwe wana nî kûgwetwa gatagatîrî kenyu, namo nî ûmaraa, ûûra nthoni na ûkoroku.

**4** Mûtiagîrîrwe mwaragie mîario îrî na nthoni, ya îtherû rîcûku na ya ûrimû. Vandû va ûguo mwagîrîrwe nî gûcokagia ngatho kûrî Ngai.

**5** Menyani na ma atî mûndû ûrîa ûvûraga ûmaraa, ûrîa ûrî na ûûra nthoni kana ûkoroku (nîûndû gûkoroka nî gûtungatîra ngai cia mîvuanano) ndakaagîa na îgai ûthamakirî wa Kristû na wa Ngai.

**5**

**6** Mûtigetîkîre mûndû wana ûrîkû amûveenererie na ciugo ntheri, nîûndû mîtugo ta îo nîyo îtûmaga Ngai arakarue nî andû arîa matamwathîkagîra.

**7** Kwoguo tigagani kûgwatanîra na andû ta acio.

**8** Vîndî îmwe mwatûûraga ndumarî, nwatî rîu mûtûûraga ûtherirî nîûndû nîmûtuîkîte andû a Mwathani. Kwoguo tûûragani ta andû marî ûtherirî,

**9** nîûndû ûtheri nîguo ûretaga maûndû monthe maro, ma ûthingu na ma ma.

**10** Geragiani kûmenya maûndû marîa makenagia Mwathani.

**11** Tigagani kûgwatanîra na andû arîa mekaga maûndû marîa matarî vata na mekagîrwa ndumarî. Vandû va ûguo, tigagani maûndû mau mamenyekanage nî andû.

**12** (Nî ûndû ûrî na nthoni mûno wana nginya kwaria ûvoro wîgiî maûndû marîa mekagîra nthithorî.)

**13** Rîrîa maûndû monthe maretwa ûtherirî, mwîkarîre wamo wa ma nîûguûragua cararûkû;

**14** nîûndû ûndû wa wonthe ûguûrîtue cararûkû nîûtuîkaga ûtheri. Na kîu nîkîo gîtûmaga kwîrwe atîrî:

**14** “We ûmamîte ûkîra,

**14** na ûriûke ume kûrî arîa akuû,

**14** na Kristû nîagûkûva ûtheri.”

**14**

**15** Kwoguo menyagîrîrani mîkarîre yenyu. Tigagani gwîkara ta andû aritu, îkaragani ta andû aûgî.

**16** Kanya wa konthe karîa mûrî nako kavûthagîreni waro, nîûndû mîthenya îno nî mîcûku.

**17** Kwoguo tigagani gûtuîka irimû. Nwatî geragiani kûmenya ûrîa Mwathani endaga mwîke.

**17**

**18** Tigagani kûrîwa nî ndivei nîûndû ûrîu nîkwa ûkûmwananga, vandû va ûguo îcûragwani nî Roho.

**19** Aranagîriani na ciugo cia thaburi, nyîmbo cia gûkumia Ngai na nyîmbo cia kîîroho. Inagîrani Mwathani na mûmûkumagie na ngoro cienyu cionthe.

**20** Na rîîtwa rîa Mwathani wetû Jesû Kristû, cokagiani ngatho kûrî Ngai Vava maûndûrî monthe.

**20**

**21** Athîkanagîrani mûndû na ûrîa wîngî nîûndû wa ûrîa mûtîîte Kristû.

**21**

**22** Mue aka, athîkagîrani athuuri enyu wata ûrîa mûngîathîkîra Mwathani.

**23** Nîûndû mûthuuri nîke wathaga mûndûmûka wata ûrîa Kristû arî ke wathaga kanitha. Na Kristû ke mwene nîke Mûvonokia wa Kanitha, ûrîa arî guo mwîrî wake.

**24** Kwoguo mûndûmûka nîathîkagîre mûthuuri wake maûndûrî monthe wata ûrîa kanitha wathîkagîra Kristû.

**24**

**25** Namue athuuri, endagani aka enyu wata ûrîa Kristû eendire kanitha na akîîruta nîûndû waguo.

**26** Eekire ûguo nîguo awamûrîre Ngai na njîra ya kiugo gîake. Nîwatheririe kanitha na njîra ya kûûthambia na manjî.

**27** Aakwire nîguo egîîre na kanitha wîkariî ta mûviki, ûrî na riiri na mûtheru, na ûtarî na îvîtia, wîvia, naaî kana ûcûku wana ûrîkû.

**28** Mûthuuri agîrîrwe nî kwendaga mûka wake wa ta ûrîa endete mwîrî wake. Mûndû ûrîa wendete mûka nîke wîyendete.

**29** (Gûtirî mûndû ûmenete mwîrî wake. Vandû va ûguo, mûndû wa wonthe nîavecaga mwîrî wake irio na akaûmenyerera. Na ûguo nwa ta guo Kristû ekaga kanitha;

**30** nîûndû tûrî ciîga cia mwîrî wake.)

**31** Wa ta ûrîa mandîko matheru maugîte atîrî, “Nîûndû wa gîtûmi gîkî mûndû mûrûme agatigaga îthe na ng'ina na akagwatana na mûka, na oîrî magatuîka kîndû kîmwe.”

**32** Gîcunjîrî gîkî Kîam mandîko matheru varî na nthitho ya vata mûno, na nîrona atî ciugo ino iraria ûvoro wîgiî Kristû na kanitha.

**33** Nwatî ciugo ino nwa iraria ûvoro ûmwîgiî atî: mûthuuri wa wonthe nwanginya endage mûka wata ûrîa eyendete, na mûndûmûka wa wonthe nwanginya atîîage mûthuuri wake.

# Aef 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciana na Aciari

## Ngombo na athani

## Indo cia Mbaara cia Ngai

## Ngethi cia Mûthiia

**1** Mue ciana, athîkagîrani aciari enyu nîûndû nîmwîtîkîtie Mwathani. Ûguo nîguo mwagîrîrwe nî gwîka.

**2** “Tîîa aguo na nyûkwe.” Rîîrî nîrîo rîathani rîa mbere rîrîa rîthagîrwa rîrî na kîîranîro,

**3** “nîguo maûndû monthe maku mathiî waro na ûtûûre îvinda îraca gûkû nthî.”

**3**

**4** Mue aciari tigagani gwîka ciana cienyu maûndû marîa mangîtûma irakare. Vandû va ûguo, imenyagîrîreni na mûitaarage ciîkage wata ûrîa mûndû ûrîa wîtîkîtie Mwathani agîrîrwe nî gwîka.

**4**

**5** Mue ngombo, athîkagîrani athani enyu mûrî na guoya na mûkinainaga. Îkagani ûguo mûrî na ngoro îmwe takwa mûrathîkîra Kristû.

**6** Tigagani gwîkaga ûguo tu wa rîrîa mamûroretie atî nîûndû wa kwenda kwîyendithia kûrî o. Nwatî mûrî ta ngombo cia Kristû, vingagiani wendi wa Ngai mûkîvûthagîra vinya wonthe wenyu.

**7** Rutagani wîra wenyu ta ngombo mûkenete, takwa mûratungatîra Mwathani nwatî tî andû.

**8** Mûndû wa wonthe wana ethîrwa nî ngombo kana tî ngombo, nîamenyage atî Mwathani nîakaava wa mûndû kîveo nîûndû wa wîra mwaro ûrîa wa mûndû ekaga.

**8**

**9** Wa namue athani, vecagani ngombo cienyu gîtîîo na mûtigage kûmekîra guoya. Menyagani atî mue na ngombo cienyu mûrî a Mwathani ûmwe ûrîa ûrî îgûrû, na atî ke atucagîra andû onthe cira atarî na kîmenyano.

**9**

**10** Rîu ngîrîkîrîria, nîramwîra mûgîcage na vinya mûmagîrîrie mûrî ndaarî ya Mwathani na mûvotithîtue nî vinya mwîngî wake.

**11** Îkîrani indo cionthe cia mbaara cia Ngai nîguo mûvotage kwîgitîra kuumana na mawara macûku ma Ngoma.

**12** Nîûndû tûtirarûa na andû nwatî tûrarûa na maavinya macûku ma kîîroho marîa marî îgûrû rîerarî, na tûkarûa na monene na maavinya na athani a nduma a gûkû nthî.

**13** Kwoguo îkîrani wa rîu indo cia mbaara cia Ngai! Naguo mûthenya ûrîa maûndû marîa macûku mageekîka, nîmûkaavota kwîgitîra kuumana na nthû, na mwarîkia kûrûa nayo, mûgaatigwa mwîkindîrîtie.

**13**

**14** Kwoguo îkaragani mwîkindîrîtie na mwîvotorete ûma ta arî guo mûcivi ûrîa mwîyovaga kîûnûrî, naguo ûthingu ta arî yo ngo yenyu ya kûgitîra kîthûri,

**15** na wendi wenyu wa kûvunjia ûvoro mwaro wa thayû ta arî guo iratû irîa mwîkagîra.

**16** Wîtîkio wenyu vîndî cionthe nîwîthagîrwe wîkariî ta ngo mwîkuuîrîte îrîa mûkaavotaga kûvoria nayo mîguî îrîa îthagîrwa îgîakana na ikagua nî Ûrîa Mûcûku.

**17** Amûkîrani ûvonokio ta arî yo ngovia yenyu ya cuuma ya kûgitîra kîongo, na kiugo Kîam Ngai ta arî ruo rûviû rûrîa Roho amûvecaga.

**18** Voyagani Ngai amûtethagie vîndî îrîa mûreka maûndû mama monthe. Voyagani vîndî cionthe mûtongoretue nî Roho. Nîûndû wa gîtûmi kîu, îkaragani mwîvarîrîtie na mûtikanakue ngoro. Voyagîrani andû onthe a Ngai vîndî cionthe.

**19** Mvoyagîrani wa nanie atî rîrîa navingûra kanyua gakwa, Ngai amvecage ciugo nîguo mbaragie nthitho ya ûvoro mwaro ndarî na guoya.

**20** Nîrî mwarîrîria wa ûvoro mwaro, na nîreka ûguo rîu nîrî gûkû njeera. Mvoyagîrani nîguo mvunjagie ûvoro mwaro ndarî na guoya wata ûrîa mbagîrîrwe nî kwaria.

**20**

**21** Tukiko, mûrû wa îthe wetû ûrîa twendete mûno na mûtungatîri mwîvokeku wîrarî wa Mwathani, nîke ûkaamwîra maûndû monthe nîguo mûmenye ûrîa mbîkariî na ûrîa nîreka.

**22** Kîu nîkîo kîratûma nîmûtûme kûrî mue nîguo amwîre ûrîa tuonthe twîkariî na amûûmîrîrie.

**22**

**23** Mue muonthe arîa mwîtîkîtie Mwathani mûrogîa na thayû na wendani ûrî na wîtîkio kuuma kûrî Ngai Vava wa vamwe na Mwathani Jesû Kristû.

**24** Wega wa Ngai ûrekara na arîa onthe mendete Mwathani wetû Jesû Kristû marî na wendani ûrîa ûtathiraga.

Afil

# Afil 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Paûlo nîwavoere Afilipi

## Ûtûûro ûrîa mwaro nî wa gûtungatîra Kristû

**1** Kuuma kûrî Paûlo na Timotheo, ndungata cia Jesû Kristû.

**1** Kûrî andû a Ngai onthe a Filipi arîa methagîrwa marî kîndû kîmwe na Jesû Kristû, wa vamwe na atongoria a kanitha na arîa mamatethagîrîria.

**1**

**2** Wega na thayû wa Ngai Îthe wetû na wa Mwathani Jesû Kristû irogîa namue.

**2**

**3** Nînjokagia ngatho kûrî Ngai wakwa vingo cionthe rîrîa neciria ûvoro wenyu.

**4** Nînîmûvoyagîra muonthe vingo cionthe nîrî na gîkeno,

**5** nîûndû wa ûrîa mûndethetie gûtambia ûvoro mwaro kuuma mûthenya wa mbere nginya ûmûnthî.

**6** Kwoguo nîrî na ma atî Ngai ûrîa wambîrîrie wîra mwaro kûrî mue nî akûûruta nginya akaaûrîkia mûthenya wa gûcoka kwa Jesû Kristû.

**7** Nîmbagîrîrwe nî kwîgua ûguo mbîgucaga nîûndû wenyu, nîûndû mwîthagîrwa mûrî ngororî yakwa vingo cionthe. Muonthe nîmûrutithanîtie wîra mwaro nanie ûrîa Ngai amvete. Mwekire ûguo vîndî îrîa naarî mwove njeera, wana rîrîa naarî na wîathi wa kûgitîra ûvoro mwaro na ngîtûma mwîtîkie mûtarî na nganja.

**8** Ngai nî mûira atî nîraria ûma vîndî îrîa nguga atî wendo wakwa kûrî mue wîthagîrwa umîte ngororî ya Jesû Kristû ke mwene.

**8**

**9** Îvoya rîakwa kûrî mue nî atî wendo wenyu ûthiî na mbere kwongerereka, vamwe na ûmenyo wa ma na gûkûûrana maûndû waro,

**10** nîguo mûvotage kûthuura ûndû ûrîa mwaro. Namue mûkeethîrwa mûrî atheru na mûtarî na ûcuke mûthenya wa gûcoka gwa Kristû.

**11** Nayo mîtûûrîre yenyu îkeethagîrwa îcûrîtwe nî maûndû maro marîa maumanaga na ûthingu ûrîa ûvecanagwa nî Jesû Kristû tu nîûndû wa riiri na ngumo ya Ngai.

**11**

**12** Ariû na aarî a îthe wetû, nîrenda mûmenye atî maûndû marîa mekîkîte kûrî nie nîmandethereretie gûtambia ûvoro mwaro.

**13** Na nîûndû wa gîtûmi gîkî arangîri onthe a nyomba ya mûthamaki na andû arîa engî onthe nîmamenyete atî nie njovetwe njeera nîûndû nîrî ndungata ya Kristû.

**14** Nîûndû wa kwîthîrwa nîrî njeera, nîgûtûmîte etîkia eengî mevoke Mwathani mûno. Kwoguo nîmavunjagia ndûmîrîri ya Mwathani matarî na guoya.

**14**

**15** Nîma atî amwe ao mavunjagia ûvoro wa Kristû marî na wîru na ngarari, nwatî engî mavunjagia marî na ngoro ntheru.

**16** Andû arîa methagîrwa marî na ngoro ntheru mavunjagia marî na wendo nîûndû nîmecî atî njovetwe njeera nîûndû nîngitagîra ûvoro mwaro.

**17** Acio eengî nîragwetete mbere mativunjagia ûvoro wîgiî Kristû na ngoro ntheru, nwatî mavunjagia marî na merirîria ma wîyendi. Meciragia atî meka ûguo nîmagûtûma nthînue mûno nîrî gûkû njeera.

**17**

**18** Ûndû ûcio mareka ndûrî na vata. Ûndû ûrîa ûrî na vata na ûngenagia nî atî Kristû avunjue na njîra îrîa îngîvoteka, wana ethîrwa îrî njîra îrîa mbaro kana îrîa njûku.

**19** Nîûndû nîmbîcî atî nie nîndekererua nîûndû wa mavoya menyu wa vamwe na ûtethio ûrîa uumaga kûrî Roho wa Jesû Kristû.

**20** Nînîîriragîria mûno, na ngerîgîrîra atî ndigaaconoka nî ûndû wana ûrîkû, nwatî ngeethagîrwa nîrî na ûmîrîru rîu na vingo cionthe, nîguo mwîrî wakwa wonthe ûtûmage Kristû akumue ethîrwa nîrî mwoyo kana nîrî mûkuû.

**21** Nîûndû nie vakwa, ndûûraga nîguo ndungatîre Kristû na gûkua nî umithio.

**22** Nwatî ethîrwa nîngîthiî na mbere na gûtûûra nwa ndute wîra ûrî na maciaro; rîu ndiîcî ûndû ûrîa ngûthuura.

**23** Maûndû mau maîrî nîmarangucanîria. Nînîrerirîria mûno gûkua, nîguo ngatûûranie na Kristû nîûndû ûguo nîguo waro mûno.

**24** Nwatî nîguo nîmûtethie, kûrî na vata mûno ndûûre mwoyo.

**25** Nîrî na ma ya ûndû ûyû na kwoguo nîmbîcî nî ngûtûûra mwoyo. Nîndûûrania namue muonthe, nîguo ndûmage mûthiî na mbere na mûgîe na gîkeno kîîngî wîtîkiorî wenyu,

**26** nîguo rîrîa ngeethîrwa tûrî namue rîngî mûkeethîrwa mûrî na gîtûmi kîganu gîa gwîtîîa nîûndû wakwa mûtûûrîrerî wenyu mûrî na ûrûmwe na Kristû Jesû.

**26**

**27** Rîu, ûndû ûrîa ûrî na vata mûno nî atî mûtûûrage ta ûrîa ûvoro mwaro wa Jesû Kristû ûmwîraga mûtûûre, nîguo wana ethîrwa nîngûka kûmwona kana ndege gûka, nîngegua atî nîmûrûngamîte mwîkindîrîtie na mwî na ngoro îmwe, na atî nîmûrarûa mûnyitanîte vamwe nîûndû wa wîtîkio wa ûvoro ûrîa mwaro.

**28** Mûtigetigîre nthû cienyu. Îthagîrwani mûrî na ûmîrîru vingo cionthe. Mweka ûguo nîmûkwonia nthû cienyu atî itikaavootana, nwatî nîmûkaavootana nîûndû Ngai nîke ûtûmaga mûvootane.

**29** Mue nîmûvetwe kamweke ga gûtungatîra Kristû, tî na njîra ya kûmwîtîkia nwatî nî wana ya kûthînua nîûndû wake.

**30** Na rîu nwa mûnyitanîre nanie mbaararî. Mbaara îrîa mwonire ngîrûa mavinda marîa maavîtûkire nwa ta yo mûregua ngîrûa nginya rîu.

# Afil 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wînyivia na Ûnene wa Kristû

## Gûkenga ta ûtheri gûkû nthî

## Timotheo na Epafarodito

**1** Mwatûûra ndarî ya Kristû mûkethagîrwa mûrî na vinya, naguo wendo wake ûkamûmagîrîria. Gwatanagîrani mûrî na Roho Mûtheru; îgucanagîrani ntha na mûtuganage mûndû na mûndû ûrîa wîngî.

**2** Tûmagani gîkeno gîakwa kîganagîre. Îthagîrwani mûrî na meciria mamwe, wendani wa mûthemba ûmwe, na mwîthagîrwe mûrî kîndû kîmwe ngoro wana meciria.

**3** Îkagani maûndû mûtakwîyenda na mûtagwîtîîa. Nwatî na njîra ya wînyivia, vingo cionthe wa mûndû nîatucage ûrîa wîngî mwaro kûmûkîra.

**4** Mûndû ndakaroragie vata wake tu, nwatî nî aroragie wana maavata ma andû arîa engî.

**5** Îthagîrwani na ngoro ta îrîa yarî na Kristû Jesû.

**5**

**6** Ke aarî na Ûngai,

**6** Nwatî ndeciria atî nwa atûmîre vinya nîguo eganane na Ngai.

**6**

**7** Vandû va ûguo, na njîra ya kwîyendera,

**7** nîwatigire ûnene wake wonthe,

**7** na agîîtua ndungata.

**7** Nake aatuîkire ta mûndû,

**7** na akîonekana ta mûndû.

**7**

**8** Ke aarî mwînyivia,

**8** na nîwatuîkire mwathîki nginya akîûragwa.

**8** Aakwire na njîra ya kwambwa mûtharavarî.

**8**

**9** Nîûndû wa ûguo Ngai nîwamûtûgîririe îgûrû mûno,

**9** na akîmûva rîîtwa rînene gûkîra marîa mengî monthe.

**9**

**10** Kwoguo ciûmbe cionthe irîa irî îgûrû,

**10** irîa irî nthî, wana irîa irî rungu rwa nthî,

**10** cionthe igaaturagia maru mbere ya Jesû igakumia rîîtwa rîake,

**10**

**11** na cionthe ikaumbûraga atî Jesû Kristû nî Mwathani,

**11** nîguo Ngai Îthe akumague.

**11**

**12** Kwoguo arata akwa, wata ûrîa mwambathîkagîra vîndî îrîa naarî vamwe namue, nîkwagîrîrîte mûmbathîkagîre mûno wana rîu nîrî varaca namue. Thiîni na mbere kûruta wîra mûrî na guoya na mûkinainaga nîguo mûrîkie ûvonokio wenyu.

**13** Ngai ethagîrwa akîruta wîra ndaarî yenyu vingo cionthe, nîguo atûme mwende na mûvote kwathîkîra wendi wake.

**13**

**14** Îkagani maûndû monthe mûtagûteta kana gûkararania.

**15** Nîguo mwîthagîrwe mûrî ciana cia Ngai nginyanîru ntheru na itarî na ûcuke, irîa itûûraga nthî îno îrî na andû aganu na evia. Mûrî gatagatîrî ka andû acio, nwanginya mûkengage ta njata irîa ikengaga matuurî,

**16** rîrîa mûkûmava ndûmîrîri îgiî ûvoro wa mwoyo. Mweka ûguo, nîngaagîa na gîtûmi Kîam gwîtîîa nîûndû wenyu mûthenya wa gûka gwa Kristû. Ûndû ûcio nîûkoonania atî kîîo gîakwa wa vamwe na wîra wakwa itiarî cia mana.

**16**

**17** Kwavoteka mbûragwe; na njîra ta îno nîngîthîrwa mbîkariî ta kîgongoona kîrîa mûrutagîra Ngai nîûndû nîmwîtîkîtie. Kûngîtuîka ûguo, nwa mbîthîrwe nîrî na gîkeno na nganyitanîra gîkeno gîakwa na mue muonthe.

**18** Na njîra wata îo, wanamue nîmwagîrîrwe nîkwîthîrwa mûrî na gîkeno na mûnyitanîre na nie gîkenorî kîu.

**18**

**19** Ethîrwa nî kwenda kwa Mwathani, nîrerîgîrîra atî nîngûvota gûtûma Timotheo kûrî mue kavinda gatarî karaca, nîguo anyûmagîrîrie na ndûmîrîri kuuma kûrî mue.

**20** Timotheo nwake tu twîthagîrwa tûnyitanîrîte nake kîîmeciria, na nwake wenga ûmwîciragia.

**21** Andû acio engî onthe methagîrwa makîrûmbûiya wa mûndû maûndû make. Gûtirî mûndû wîciragia gwîka ûrîa Jesû Kristû angîenda gwîkwe.

**22** Mue nîmwîcî ûrîa Timotheo onanîtie atî ke nî mwagîrîru, nîûndû twîthîrîtwe tûkîrutithania wîra nake wa kûvunjia ûvoro Mwaro. Twîthîrîtwe tûkîrutithania wîra ûcio ta Mûriû na îthe.

**23** Kwoguo nîrerîgîrîra kûmûtûma kûrî mue narua narîkia kûmenya ûrîa maûndû makwa magwîkara.

**24** Nie mwene nîngwîvoka Mwathani atî nîngûka kûrî mue narua.

**24**

**25** Nîcirîtie na ngona kwagîrîrîte nîmûtûmîre Mûrû wa îthe wetû Epafarodito, ûrîa wîthîrîtwe vamwe nanie tûkîruta wîra tûrî athigari a ûvoro mwaro wa Jesû. Ke ethagîrwa arî mûnjaama wenyu ûrîa ûndethagia.

**26** Nîwîriragîria kûmwona muonthe na nîmûmaku mûno amenya atî nîmweguîte atî aarî mûrwaru.

**27** Nama aarî mûrwaru na aarî vakuvî gûkua. Nwatî Ngai nîwamwîguîrîre ntha na wananie nîwambîguîrîre ntha na ngîthirwa nî kîeva kîrîa naarî nakîo.

**28** Nîregua ngîenda mûno kûmûtûma kûrî mue nîguo mûkene rîngî nîûndû wa kûmwona, nakîo kîeva gîakwa nîgîkûthira.

**29** Mwamûkîreni mûrî na gîkeno ta mûrû wa îthe wetû rîîtwarî rîa Mwathani. Vecagani andû onthe gîtîîo na makîria arîa mavana take,

**30** nîûndû aarî vakuvî gûkua nîûndû wa wîra wa Kristû. Ekire ûguo nîguo andethie na ûtethio ûrîa mue mûtangîavotire kûmva.

# Afil 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûthingu wa ma

## Mvinyûraga mbîcî kûrîa nthiîte

**1** Ngîrîkîrîria, ariû na aarî a îthe wetû kenagani mûrî ûrûmwe na Mwathani. Tî mûrigo kûrî nie kûmwandîkîra maûndû wa marîa nanamwandîkîra rîngî, nîûndû ûndû ûcio nîwakûmûgitîra.

**2** Îîmenyagîrîreni andû arîa mekaga maûndû macûku, arîa mekariî ta ngui na matemangaga mîîrî.

**3** Tue nîtue twîthagîrwa tûruîte nama. Tûkumagia Ngai na njîra ya Roho wake na nîtûkenaga ûtûûrorî wetû tûrî ûrûmwe na Kristû na tûtiîvokaga maûndû marîa twîkaga mîîrî yetû.

**4** Nîrî nama atî nînîngîavotire kwiga mwîvoko wakwa maûndûrî ma mwîrî. Angîthîrwa nîkûrî mûndû ûngîîvoka maûndû ma nja ma mwîrî, nie nîrî na gîtûmi kînene mûno gîa gwîka guo.

**5** Naruire nîrî wa mîthenya înana kuuma naciarwa. Nîrî Mûisiraeli wa kuuma mûvîrîgarî wa Benjamini na nîrî wa nthakame ya Mûhibirania viû. Ûvororî wîgiî kûvingia watho, nie naarî Mûfarisai.

**6** Nînaagîre na kîîo kîngî mûno gîa kûnyarira kanitha wa Kristû. Maûndûrî megiî ûthingu nîûndû wa kwathîkîra watho, ndiarî na ûcuke.

**7** Nwatî maûndû monthe marîa nîngîatuire atî nîma vata, rîu monaga marî ma mana nîûndû wa Kristû.

**8** Nîma monaga maûndû monthe marî ma mana nîûndû wa kûgîa na ûndû ûrîa ûrî na umithio mûnene. Ûndû ûcio nî ûvoro wa kûmenya Jesû Kristû Mwathani wakwa. Nîûndû wake nîndiganîrîtie indo cionthe na ngaitua ta macaki ma gûtewa nîguo ngîe na Kristû arî umithio na

**9** tûtuîke kîndû kîmwe nake viû. Rîu ndiîthagîrwa nîrî na ûthingu wakwa nie mwene ûrîa umanaga na watho. Nîrî na ûthingu wa Ngai, ûrîa ûvecanagwa nîûndû wa gwîtîkia Jesû Kristû. Ûthingu ûcio uumaga kûrî Ngai na njîra ya wîtîkio.

**10** Ûndû ûrîa mendaga nî kûmenya Kristû wa vamwe na vinya wa kûriûka gwake, ngwatanagîre nake mathînarî make na mbîkare take ûvororî wîgiî gîkuû gîake,

**11** nîrî na mwîvoko atî nie nîngaariûkua.

**11**

**12** Nditucaga atî nîrîmûgîu na kîndû kana atî nîrî mûkinyanîru viû, nwatî mbîthagîrwa ngîîrutanîria nîguo ngîe na kîveo nîûndû Kristû nîmûvootanu na akandua wake.

**13** Ariû na aarî a îthe wetû, nîramwîra nama atî nie ndirî nîranyita kîrîa ngînyîrîte; ûrîa mbîkaga nî kûriganîrwa nî marîa mavîtûku na ngageria mûno gûkinyîra marîa marî mbere yakwa.

**14** Kwoguo nîîrutanagîria kûvinyûra ndoretie mbere nîguo nacinda mvewe kîveo kîrîa Ngai ambîtîîre kûu îgûrû na njîra ya Jesû Kristû.

**14**

**15** Tuonthe arîa agima kîîroho twagîrîrwe nî kwîthîrwa tûrî na meciria ta mau. Nwatî kûngîthîrwa gatagatîrî kenyu kûrî na andû marî na meciria ngûrani, Ngai akamûguûrîria ûndû ûcio wanaguo.

**16** Kûnekariî ûguo, tigani tûthiî na mîthiîre îringanîte na mûtûûrîre ûrîa tûrî naguo.

**16**

**17** Ariû na aarî a îthe wetû, îîgerekanagieni nanie. Rûmagîrîrani mîthiîre ya andû arîa marûmagîrîra maûndû marîa twamûonererie.

**18** Ûndû ûyû nthiîte kûmwîra nanamwîra mavinda meengî, na rîu nwa ngûmwîra wa guo ngîrîraga naguo nî atî: andû engî matûûraga ta nthû cia gîkuû gîa Kristû mûtharavarî.

**19** Mûthiia wa andû acio nî gûcûkangua, nîûndû matongoragua nî merirîria ma mîîrî yao îrî yo ngai yao. Maûndû ma nthoni nîmo mamakenagia na meciria mao methagîrwa marî maûndûrî ma gûkû nthî.

**20** Nwatî mûciî wetû ûrî îgûrû na nîkuo twetagîrîra mûvonokia wetû aume, na nîke Mwathani wetû Jesû Kristû.

**21** Ke nîakaagarûra mîîrî îno yetû îkuucaga na îtarî vinya îtuîke ta mwîrî wake ûrîa ûrî na riiri. Ageeka ûguo na vinya wake ûrîa ûtûmaga athe indo cionthe.

# Afil 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mataaro

## Gûcokia ngatho nîûndû wa iveo

## Ngethi cia Mûthiia

**1** Ariû na aarî a îthe wetû, nie nînîmwendete na nînîriragîria mûno kûmwona. Nîmûngenagia mûno na mûgatûma nîtîîe nîûndû wenyu. Kwoguo arata akwa nîmwagîrîrwe nî gwîkindîria mûtûûrîrerî wenyu, mûrî ndaarî ya Mwathani.

**1**

**2** Eudia na Sunituke, namûthaitha mûgerie kwîgucana ta aarî a îthe wetû mûrî ndaarî ya Mwathani.

**3** Wa nawe mûrata wakwa mwîvokeku, nîngwenda ûtethagîrîrie aka aya. Nîndutithanîtie wîra wa kûvunjia ûvoro mwaro nao, wa vamwe na Kîlementi marî na andû onthe arîa twarutithanagia wîra nao arîa marîîtwa mao mandîkîtwe îvukuurî rîa mwoyo.

**3**

**4** Îkaragani mûkenete mûrî ûrûmwe na Mwathani vîndî cionthe. Na nîngûmwîra rîngî atî mwîkarage mûkenete.

**4**

**5** Gûkirîrîria kwenyu nîkûmenywe nî andû onthe. Mwathani arî vakuvî gûka.

**6** Mûtikamakue nî ûndû wana ûrîkû nwatî voyani na mwîtie Ngai kîrîa kîonthe mûrenda na mûcokagie ngatho vîndî cionthe.

**7** Naguo thayû wa Ngai ûrîa ûtangîmenyeka nî andû ûgekaragia ngoro na meciria menyu, nîûndû wa kwîthîrwa mûrî ndaarî ya Kristû Jesû.

**7**

**8** Ngîrîkîrîria Ariû na aarî a îthe wetû, îcirieni ûvoro wîgiî maûndû marîa maro na mangîgathîrîrua: maûndû marîa ma ma, matîîku, ma kîvooto, matheru, ma kwendeka na ma ûvoreri.

**9** Îkagani maûndû marîa mwathomire na mûkîamûkîra kuuma kûrî ciugo ciakwa wa vamwe na ciîko ciakwa. Nake Ngai ûrîa ûtûvecaga thayû akethagîrwa vamwe na mue.

**9**

**10** Nîrî na gîkeno mûno nîrî ndaarî ya Mwathani, nîûndû vuva wa kavinda karaca nîmûgîte na kanya ga kûnîîciria. Ndirauga atî kûrî vîndî mwariganîrîtwe nî nie, nwatî mûtiagîa na kanya ga kwonania atî nîmûranîciria.

**11** Ndirauga ûguo atî nîûndû nînîrenda ûtethio. Nîmenyerete kwîganagîrwa nî kîrîa nîrî nakîo.

**12** Nîmbîcî gwîkara ndarî na kîndû na nîmbîcî gwîkara nîrî na indo nyîngî. Nîmenyete nthitho îno nîguo vîndî cionthe mbîthagîrwe mbîganîrîtwe wana ethîrwa nîrî mûvau kana mûvûtu, nîrî na indo nyîngî kana nini.

**13** Nwambîke maûndû monthe na njîra ya ûrîa ûmvecaga vinya.

**13**

**14** Nwatî nîmwekire waro nîûndû wa kûnyitanîra na nie mathînarî makwa.

**15** Mue andû a kanitha wa Filipi nîmwîcî waro atî Kîammbîrîriarî gîa kûvunjia ûvoro mwaro naauma Makedonia, kanitha wenyu wonga nîguo wandethirie rîrîa naarî na thîna na nîrî mathînarî.

**16** Mavinda meengî nîmwandûmîre indo irîa naavatarîte rîrîa naarî Thesalonike.

**17** Nie ndirenda iveo kuuma kûrî mue, nwatî nîrenda mûgîe na maciaro marîa maumanaga na ûvecani.

**18** Na rîu nîngîte na indo nyîngî na ngakîrîrîria. Nîrî na indo cia kûmbîgana nîûndû Epafarodito nîwandetere iveo kuuma kûrî mue. Iveo icio ciîkariî ta kîndû kîrî na mûnungo mwaro gîkîrutîrwa Ngai, na ta îgongoona rîa gwîtîkîrîka nîke na rîa kûmûkenia.

**19** Ngai wakwa akaamûvecaga kîrîa kîonthe mûvataraga kûringana na ûtonga wake mwîngî ûrîa ûvecanagwa na njîra ya Jesû Kristû.

**20** Ngai na nwake Vava wetû arokumua tene na tene! Ameni.

**20**

**21** Kethiani andû onthe a Ngai arîa marî ûrûmwe na Jesû Kristû. Ariû na aarî a îthe wetû arîa tûrî nao gûkû nîmamûkethia.

**22** Andû onthe a Ngai arîa marî gûkû na mûno makîria arîa marî mûciî kwa mûthamaki wa Roma nîmamûkethia.

**22**

**23** Wega wa Mwathani Jesû Kristû ûrekara namue muonthe.

Akol

# Akol 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvoya rîa gûcokia ngatho

## Kristû na Wîra wake

## Wîra ûrîa Paûlo aarutire arî ndungata ya Kanitha

**1** Nie Paûlo mûtûmwa wa Jesû Kristû nîûndû wa wendi wa Ngai, tûrî na mûrû wa îthe wetû Timotheo nîtwamûkethia.

**2** Mue ariû na aarî a îthe wetû evokeku andû a Ngai mûtûûraga Kolosai, mûrogîa na wega na thayû kuuma kûrî Ngai Îthe wetû.

**2**

**3** Vîndî cionthe rîrîa tûramûvoera nîtûcokagia ngatho kûrî Ngai Îthe wa Mwathani wetû Jesû Kristû,

**4** nîûndû nîtûrîkîtie kwîgua atî nîmwîtîkîtie Jesû Kristû na nîmwendete andû onthe a Ngai.

**5** Rîrîa ndûmîrîri îrîa ya ma, nîyo ûvoro mwaro yamûkinyîre rita rîa mbere, nîmwegwire ûvoro wîgiî mwîrîgîrîro ûrîa îvecanaga. Kwoguo kîrîa mwîrîgagîrîra nîkîo gîtûmaga mwîtîkie Jesû Kristû na mûgîe na wendani. Nakîo kîrîa mûrî na mwîrîgîrîro wakîo mûrî aigîre kîo waro îgûrû.

**6** Ûvoro mwaro wîkaraga ûkîgîcaga na maciaro na nîûvunjagua nthî yonthe. Ûndû ûyû nîmûtuîkîku wana nginya gatagatîrî kenyu, nîûndû kuuma mûthenya ûrîa mwambîrîrie kwîgua ûvoro mwaro, nîmwambîrîrie gûtaûkîrwa nî ûma wîgiî wega wa Ngai.

**7** Mwathomire ûvoro wîgiî wega wa Ngai kuuma kûrî Epafara, ndungata îrîa twendete na tûrutithanagia wîra nayo. Ke ethagîrwa arî mwîvokeku rîrîa araruta wîra wa Kristû vandûrî vetû.

**8** Nîatwîrîte ûvoro wîgiî wendani ûrîa Roho amûveete.

**8**

**9** Kîu nîkîo gîtûmaga tûmûvoere vîndî cionthe kuuma rîrîa twambîrîrie kwîgua ûvoro ûmwîgiî. Tûragia Ngai amûvotithagie kûmenya wendi wake na kûgîa na ûûgî mwîngî na ûtaûku ûrîa Roho wake avecanaga.

**10** Namue mûkaavotaga gûtûûra ta ûrîa Mwathani endaga na mûgeekaga maûndû marîa makenagia Mwathani vîndî cionthe. Namue mûkaagîcaga na maciaro maro maûndûrî monthe marîa mûgekaga na mûgakîragîrîria kûmenya Ngai.

**11** Ngai aromûvotithia kûgîa na vinya îrîa yumanaga na ûvoti wa riiri wake, nîguo mûvote kûmîrîria maûndû monthe mûkirîrîtie na mûrî na gîkeno.

**12** Cokagîriani Îthe wenyu ngatho nîûndû nîamûvotithîtie gûtuîka agîrîru a kûgîa na îgai rîrîa aigîrîte andû ake ûthamakirî wa ûtheri.

**13** Ngai nîke watûtethûrire agîtûruta maavinyarî ma nduma na agîtûkinyia ûthamakirî wa Mûriû wake mwende atûmenyererete.

**14** Mûriû nîke ûtûkûûraga na agatwovera mevia metû.

**14**

**15** Kristû nîke mûvuano wa Ngai ûrîa ûtonekaga. Nîke Mûriû wa îrikithathi na nî mûnene gûkîra indo cionthe irîa ciaûmbirwe.

**16** Nîûndû Ngai aaûmbire indo cionthe na njîra yake, indo irîa irî îgûrû na irîa irî nthî, irîa cionekaga na irîa itonekaga, moonene monthe, mothamaki wana maavinya. Indo cionthe ciaûmbirwe na njîra yake na nîûndû wake.

**17** Ke aarî kuo mbere ya indo cionthe na indo cionthe nîinyitanîte nîûndû wake.

**18** Ke nîke kîongo gîa kanitha îrîa arî yo mwîrî wake. Nîke ûtûmaga mwîrî ûgîe na mwoyo. Nîke Mûriû wa mbere kûriûkua nîguo atuîke wa mbere maûndûrî monthe.

**19** Nîûndû Ngai nîwonire kûrî kwagîrîru Mûriû ethîrwe ekariî take viû.

**20** Kwoguo na njîra ya Mûriû, Ngai nîwonire kûrî kwagîrîru acokanîrîrie indo cionthe kûrî ke irîa irî îgûrû na irî nthî. Ngai nîwatûmire kûgîe na thayû na njîra ya kûûragwa kwa Mûriû wake mûtharavarî.

**20**

**21** Vîndî îmwe mwarî kûraca na Ngai na mwarî nthû ciake, nîûndû mwethagîrwa mûrî na meciria macûku na mwekaga maûndû macûku.

**22** Nwatî rîu na njîra ya kûûragwa kîîmwîrî kwa Mûriû wake, Ngai nîarîkîtie kûmûtua arata ake nîguo amûrete mbere yake mûrî atheru na athingu na mûtarî na ûcuke.

**23** Kwoguo nwanginya mûthiî na mbere gwîkara mwîkindîrîtie wîtîkiorî wenyu na mûrî na vinya. Mwîrîgîrîro ûrîa mwagîre naguo rîrîa mwegwire ûvoro mwaro, mûtikanetîkîre wenyenyue. Nie Paûlo nîrî ndungata ya ûvoro mwaro ûrîa wîthîrîtwe ûkîvunjîrua andû a nthî yonthe.

**23**

**24** Rîu nîngenaga nîûndû wa ûrîa nthînagua nîûndû wenyu. Nîûndû nî na njîra ya kûthînîka kîîmwîrî mvotaga gûtethereria kûrîkia matigari ma mathîna marîa Kristû aathînirue namo nîûndû wa mwîrî wake, ûrîa arî guo kanitha.

**25** Ngai anduîte ndungata ya kanitha na akamva wîra ûyû nîûrute nîûndû wa wagîrîru wenyu. Wîra ûyû wa kûvunjia ndûmîrîri yake na njîra îno mbîcûru, nîyo

**26** nthitho îrîa îtwîre îthithîtwe njiarwa cionthe irîa ivîtûkîte, nwatî rîu nthitho îo nînguûrîrie andû ake.

**27** Ngai nîwavangire kûmenyithia andû ake magegania ma nthitho yake kûrî andû a Ndûrîrî. Na nthitho îo nî atî Kristû atûûraga ndaarî yenyu, na ûguo nî kuga nîmûkaagîa na riiri wata ûrîa Ngai arî na riiri.

**28** Kwoguo nîtwanagîrîra kûrî andû onthe ûvoro wîgiî Kristû. Nîtûmataaraga na tûkamathomithia tûgîtûmagîra ûûgî wonthe ûrîa tûrî naguo nîguo tûmarete mbere ya Ngai marî agima na marî na ngwatanîro na Kristû.

**29** Na nîguo maûndû mama monthe mekîke, nîndutaga wîra mûmû na ngathînîka ngîvûthagîra ûvoti mûnene ûrîa Kristû avecanaga na wonekanaga na njîra ya maûndû marîa mbîkaga.

# Akol 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûtûûro mwîcûru ndaarî ya Kristû

## Gûkua na gûtûûra vamwe na Kristû

**1** Nie nîrenda mûmenye ûrîa ndutîte wîra mûmû nîûndû wenyu na nîûndû wa andû a îtûûra rîa Laodikia na nîûndû wa andû arîa engî onthe mataanamona.

**2** Mbîkaga ûguo nîguo andû acio magîe na ûmîrîru na magwatanue vamwe nî wendani na magîe na ûtonga wa gûtaûkîrwa nî ûmenyo wa nthitho ya Ngai viû, îrîa arî yo Kristû ke mwene.

**3** Naguo Mûthithû wa ûûgî na ûmenyo nîûthithîtwe varî Kristû.

**3**

**4** Nîramwîra ûguo nîguo mûtikanetîkîrie mûndû wana ûrîkû amûveenererie na mîario ya maveeni, wana ethîrwa îkîoneka îrî mîaro atîa.

**5** Nîûndû wana ethîrwa tûtirî vamwe kîîmwîrî, tûrî vamwe kîîroho na nîreciria ûrîa mûngîtetheka. Nîngenete nî kwona mûvango wenyu mwaro na ûrîa mûtwîre mwîtîkîtie Kristû mwîkindîrîtie.

**5**

**6** Nîûndû nîmwamûkîre Jesû Kristû, tûûrani mûrî kîndû kîmwe nake mûrî na ûrûmwe na Jesû Kristû, nîûndû mwîetîkîru atî ke nîke Mwathani wenyu.

**7** Tûûragani mwîvandîte ndaarî yake na ûtûûro wenyu ûtumîtwe îgûrû rîake. Îthagîrwani mûrî na vinya wîtîkiorî wenyu wata ûrîa mwathomithirue mwîcûrîtwe nî ngatho.

**7**

**8** Geragiani kwona atî mûtiratuwa ngombo nî mûndû wana ûrîkû na njîra ya ûûgî ûrîa andû maveenanagîrîria naguo, ûrîa ûtiganagîrwa nî andû na umîte kûrî maaroho marîa mathanaga gûkû nthî, nwatî ndumîte kûrî Kristû.

**9** Nîûndû Kristû ethagîrwa arî na ûngai mwîcûru ûmûndûrî wake.

**10** Kristû ûcio ûtûmîte mûgîe na mwoyo mwîcûru mûrî ûrûmwe nake, nîke mûnene wa maaroho marîa mengî monthe mathamakaga na mathanaga.

**10**

**11** Nîûndû wa kwîthîrwa mûrî ndaarî ya Kristû, nîmwarwithirue. Mûtiarwithua na njara cia andû, nwatî nî îrua rîrîa rîathondekirwe nî Kristû rîrîa rîatûtethûrire kuuma kûrî maavinya ma mîîrî yetû îrîa îvagia.

**12** Nîûndû rîrîa mwavatithirue, nîmwathikirwe vamwe na Kristû, na vîndî wa îo mûkîriûkua vamwe nake nîûndû wa gwîtîkia vinya wa Ngai ûrîa ûrutaga wîra na wariûkirie Kristû.

**13** Vîndî îmwe mwarî akuû kîîroho nîûndû mwarî evia na mwarî andû a Ndûrîrî arîa matarî watho. Nwatî rîu Ngai nîarîkîtie kûmûva mwoyo vamwe na Kristû, na agatwovera mevia metû monthe.

**14** Nîwavutire mûtaratara wa thirî îrîa yonanîtue nî watho atî twarî tûrîve. Thirî îo nîwamîthengutirie viû vîndî îrîa aamîvûrîre mîcumarî mûtharavarî.

**15** Na mûtharavarî ûcio nîvo Kristû eetethûrire kuuma kûrî maavinya ma maaroho marîa maathamakaga na maathanaga. Ke nîwamanyûrûririe na njîra ya kûmatongoria mbere ya andû na wa vo akîonania atî aarî na ûvootani îgûrû rîa maroho na maavinya mau.

**15**

**16** Kwoguo mûtikaanetîkîrie mûndû wana ûrîkû amûtuîre kîrîa mûkûrîa, kana kîrîa mûkûnyua wana kana ûrîa mûkûrûmîrîra mîthenya mîthuure, kana irugo cia mweri mûcerû, wana kana thavatû.

**17** Maûndû mama monthe nî iruru cia maûndû marîa mageekîka vuvarî, nwatî Kristû nîke ûma.

**18** Mûtigetîkîre gûtuîrwa nî mûndû wa wonthe ûrîa wendaga kwînenevia akiugaga atî ke nîwonaga cioneki, na wendaga kwîyonania ûrîa arî mwînyivia na ûrîa agoocaga araika. Mûndû ta ûcio etîîaga atarî na gîtûmi nîûndû wa meciria make ma ûmûndû,

**19** na ndevokete Kristû ûrîa arîke kîongo. Kristû nîke ûvecaga mwîrî wonthe vinya na akaûnyitithania vamwe ta ûrîa mavîndî ma mwîrî wonthe manyitithanagua vamwe nî mîkiva. Kwoguo mwîrî nîûkûraga na njîra îrîa Ngai endaga ûkûre.

**19**

**20** Ethîrwa nîmwakwire vamwe na Kristû na mûgîtethûrwa kuuma kûrî maaroho marîa mathamakaga gûkû nthî na îgûrû, nîndûî vi gîtûmaga mûtûûre takwa mûrî a gûkû nthî? Nîndûî gîtûmaga mûrûmîrîre mawatho ta mama:

**21** “Ndûgoce irio ino,” “Ndûgacame irio icio,” “Ndûkavutie irio icio ciîngî”?

**22** Mawatho mama monthe maugaga ûvoro wîgiî kîrîa kîthiraga gîatûmîrwa. Mawatho mau na irîra icio itungîtwe nî andû.

**23** Mawatho mau monanagia ta marî na ûûgî nîûndû wa mîvoere îrîa maringagîrîria andû kûvoya nayo, wînyivia wa maveeni na kûverithia mwîrî. Nwatî matitethagia kûgirîrîria merirîria macûku ma mwîrî.

# Akol 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûtûûro mûkûrû na ûrîa mûcerû

## Mwîkaranîrie wa andû ûtûûrorî mûcerû

**1** Mue nîmwariûkirue vamwe na Kristû kwoguo îriragîrieni kîrîa kîrî îgûrû, kûrîa Kristû ekarîte mwena wa ûrîo wa Ngai.

**2** Îciragieni ûvoro wîgiî kîrîa kîrî îgûrû, na tî kîrîa kîrî gûkû nthî.

**3** Nîûndû nîmwakwire na rîu mwoyo wenyu ûthithîtwe vamwe na Kristû kûrî Ngai.

**4** Ûtûûro wetû wa ma nî Kristû na rîrîa ke agaaûka rîngî gûkû nthî, wa namue nîmûkoonekana mûrî vamwe nake na mûrî na riiri ta wake.

**4**

**5** Kwoguo ûragani merirîria marîa mûrî namo ma maûndû ma gûkû nthî. Namo nî: ûmaraa, ûûra nthoni, ûtûrîka, kûgîa na merirîria macûku na gûkoroka (nîûndû gûkoroka nî ta kûvoya ngai cia mîvuanano).

**6** Na nîûndû wa maûndû mama, marakara ma Ngai nîmagaakinyîra andû arîa matamwathîkagîra.

**7** Vîndî îmwe wa namue nîmwekaga maûndû ta mau nîûndû mwatongoragua nî merirîria macûku.

**7**

**8** Nwatî rîu nwanginya mûtigane viû na maûndû mama: marakara, mang'ûrîka, kwîgucanîra naaî, kûrumana na kwaranîria naaî.

**9** Tigagani kûveenania, nîûndû nîmweyaûrire ûmûndû wenyu ûrîa mûkûrû wa vamwe na mîtugo yaguo

**10** na nîmwekîrire ûmûndû mûcerû. Naguo ûmûndû wenyu ûyû mûcerû wîkaraga ûgîcerûvagua vîndî cionthe nîguo ûvanane na Ngai ûrîa waûûmbire, nîguo ûgîe na ûmenyo wa ma wake.

**11** Nîûndû wa ûguo, rîu gûtirî na ngûrani ya andû a ndûrîrî na Ayahudi, ya mûndû mûruu na ûtarî mûruu, ya mûndû mûkingitaru na ya mûvoi mîvuanano, ya mûndû ngombo na ûtarî ngombo. Nwatî Kristû nîke maûndû monthe, kûrî andû onthe.

**11**

**12** Mue mûrî andû a Ngai. Ke nîwamwendire na nîwamûthuurire mûtuîke andû ake. Kwoguo îgucanagîrani ntha, tanavanagîrani, îînyivagieni, îthagîrwani mûrî avoreri na mûrî akirîrîria.

**13** Kiranagîrîriani na mûkovanîra vîndî îrîa mwavîtanîria. Nwanginya mwovanagîre wata ûrîa Mwathani wa nake aamwoverete.

**14** Na maûndû mau monthe, endanagani nîûndû wendani nîguo ûgwatithanagia andû onthe na ngwatanîro nginyanîru.

**15** Tigani thayû ûrîa Kristû avecanaga ûmûtongoragie mûkîthondeka matua menyu, nîûndû thayû ûcio nîguo watûmire Ngai amwîte vamwe nîguo mûtuîke mwîrî ûmwe na mûcokagie ngatho vîndî cionthe.

**16** Tigani ûtonga wa ndûmîrîri ya Kristû wîkarage ngororî cienyu. Tûmagîrani ûûgî wonthe wenyu rîrîa mûkûthomithania na mûgûtaarana mue ene. Inagani thaburi, nyîmbo, nyîmbo cia kîîroho mûrî na ngatho ngororî cienyu.

**17** Maûndû monthe marîa mûgekaga kana mûkaugaga, mekageni mûgîcokagîria Ngai Îthe wetû ngatho rîîtwa rîa Mwathani Jesû.

**17**

**18** Mue aka, athîkagîrani athuuri enyu nîûndû ûguo nîguo mûkristiano agîrîrwe nî gwîka.

**18**

**19** Mue athuuri, endagani aka enyu na mûtikamagûkagie.

**19**

**20** Namue ciana, athîkagîrani aciari enyu vîndî cionthe, nîûndû ûguo nîguo ûkenagia Ngai.

**20**

**21** Mue aciari, tigagani kûrakaria ciana cienyu nîûndû mweka ûguo mûkaamaûragaga ngoro.

**21**

**22** Mue ngombo, athîkagîrani athani enyu a gûkû nthî maûndûrî monthe. Tigagani kûmathîkagîra wa rîrîa mamûroretie atî nîguo mamwende, nwatî mathîkagîreni mûrî na ngoro ntheru nîûndû nîmûtîîte Mwathani.

**23** Ûndû wa wonthe ûrîa mûgekaga, wîkageni na wendi takwa mûrarutîra Mwathani wîra nwatî tî andû.

**24** Menyagani atî Mwathani nîke ûkaamûva îgai rîrîa aigîrîte andû ake kîrî kîveo, nîûndû Kristû nîke Mwathani wa ma ûrîa mue mûtungatagîra.

**25** Na mûndû wa wonthe wîkaga naaî akaagaîrwa kûringana na naaî îrîa ekaga, nîûndû Ngai atucagîra andû onthe ciira atarî na kîmenyano.

# Akol 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mataaro

## Ngethi cia mûthiia

**1** Mue athani, îkagani ngombo cienyu maûndû marîa marî na kîvooto na waragania. Menyagani atî wa namue mûrî na Mwathani îgûrû.

**1**

**2** Kîragîrîriani kûvoya mwîîguîte na mûgîcokagîria Ngai ngatho.

**3** Na rîrîa rîonthe mûkûvoya, tûvoyagîreni wa natue, nîguo Ngai atûvecage kanya karo ga kûvunjia ndûmîrîri îgiî nthitho ya Kristû. Kîu nîkîo gîtûmîte njovwe njeera.

**4** Mvoyagîrani nîguo nîmîanagîrîre na njîra îgûtaûkîra andû waro wata ûrîa mbagîrîrwe nî gwîka.

**4**

**5** Îthagîrwani mûrî na ûûgî rîrîa mûgwîka maûndû gatagatîrî ka andû arîa matetîkîtie Kristû. Vûthagîrani waro kanya wa konthe karîa mwagîa nako.

**6** Vîndî cionthe mîario yenyu nî îthagîrwe îrî mîaro na ya kwendeka, na mûmenyage ûrîa mwagîrîrwe nî gûcokeria andû onthe ciûria na njîra mbaro.

**6**

**7** Tukiko nîke ûkaamûva ûvoro wonthe ûmbîgiî. Ke nî mûrû wa îthe wetû ûrîa twendete mûno. Ke nî mûtungatîri mwîvokeku na nîtûrutithanagia wîra wa Mwathani nake.

**8** Kîu nîkîo gîatûma nîmûtûme kûrî mue, nîguo amwîre maûndû marîa tûrona na amûûmîrîrie.

**9** Nîmaûka marî na mûrû wa îthe wetû Onesimo, ûrîa twendete na twîvokete na umîte kûu kwenyu. Nîmakûmwîra maûndû monthe marîa marekîka gûkû.

**9**

**10** Nîmwakethua nî Arisitariko ûrîa twovetwe njeera nake, wana Maariko mûrwethe wa Baranaba. (Mue nîmûrîkîtie gûtaarwa atî Maariko angîûka, mûmûgwate ûgeni).

**11** Wana Joshua ûrîa wîtagwa Jusito nîwamûkethia. Aya athatû nîo Ayahudi arîa metîkîtie Kristû, na nîo tûrutithanagia wîra nao nîûndû wa Ûthamaki wa Ngai na nîmandethetie mûno.

**11**

**12** Epafara ûrîa umîte kûu kwenyu nîwamûkethia. Ke nî ndungata ya Jesû Kristû na nîamûvoyagîra mûno vîndî cionthe, atî mwîkarage mûrî agima na mûtarî na nganja wîtîkiorî wenyu na mûkîathîkagîra wendi wa Ngai.

**13** Nie nwa nduîke mûira wake, atî ke nîmûrutu wîra mûmû nîûndû wenyu na nîûndû wa andû arîa marî Laodikia na Hierapoli.

**14** Nîmwakethua nî Luka, ndagîtarî wetû ûrîa twendete mûno. Wana Dema nîwamûkethia.

**14**

**15** Kethiani ariû na aarî a îthe wetû arîa marî Laodikia, na mûkethie Numifasi na kanitha îrîa îcemanagia gwake nyomba.

**16** Mwarîkia kûthomerwa maarûa îno, mînenganîreni kûrî kanitha îrîa îrî Laodikia, nîguo wanao mathomerwe yo. Namue mûgaacoka mûthome maarûa îrîa ariû na aarî a îthe wetû a Laodikia makaamûtûmîra.

**17** Îrani Arikipo atîrî, “Geria wa ûrîa ûngîvota nîguo ûrîkie wîra ûrîa waveerwe ûtungatarî wa Mwathani.”

**17**

**18** Nie Paûlo nînie nandîka ngethi ino na njara ciakwa. Mûtikariganîrwe atî nîrî mwove njeera.

**18** Mûrogîa na wega wa Ngai.

1Ath

# 1Ath 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûtûûrîre na wîtîkio wa andû a Thesalonike

**1** Nie Paûlo, Sailasi, na Timotheo, nîtwamwandîkîra mue kanitha wa Thesalonike. Andû aya nî a Ngai Îthe wetû na Mwathani Jesû Kristû.

**1** Mûrogîa na wega na thayû.

**1**

**2** Vingo cionthe nîtûcokagia ngatho kûrî Ngai nîûndû wenyu muonthe na tûkamûvoera.

**3** Tûrî mbere ya Ngai Îthe wetû, nîtûririkanaga tûtagûtigithîrîria maûndû marîa mwîkîte nîûndû wa gwîtîkia na wîra ûrîa mûrutîte nîûndû wa wendani wenyu. Natue nîtûririkanaga ûrîa mûtaanatigithîria kwîrîgîrîra Mwathani wetû Jesû Kristû.

**4** Ariû na aarî a îthe wetû, nîtwîcî atî Ngai nîamwendete na nîamûthuurîte mûtuîke ake.

**5** Nîûndû rîrîa twamûretere Ûvoro Mwaro tûtiamûretera na ciugo ntheri, nwatî twamûretere ûrî na vinya na ûrî na Roho Mûtheru na tûkîmenyaga waro atî nî wa ma. Mue nîmwîcî ûrîa twatûûraga rîrîa twarî namue. Twatûûraga ûguo nîûndû wenyu.

**6** Nîmwegerekanirie natue na mûkîîgerekania na Mwathani. Nwatî wana ethîrwa nîmwathînîkire mûno, nîmwamûkîre ndûmîrîri îo mûrî na gîkeno kîrîa kiumaga kûrî Roho Mûtheru.

**7** Kwoguo nîmwatuîkire kîonereria kûrî etîkia onthe arîa maarî Makedonia na Akaia.

**8** Ndûmîrîri ya Mwathani îrîa yumîte kûrî mue ndîtambîte Makedonia na Akaia kuonga, nwatî ûvoro wîgiî ûrîa mwîtîkîtie Ngai nîûtambîte kûndû kuonthe. Kwoguo gûtirî vata wa kuga wa naarî ûndû.

**9** Andû acio onthe maragia ûvoro wîgiî ûrîa mwatûnyitire ûgeni rîrîa twamûceerere. Nîmaragia ûvoro wîgiî ûrîa mwagarûrûkîre Ngai na mûgîtiga kûvoya mîvuanano nîguo mûtungatîre Ngai ûrîa wa ma na ûtûûraga Mwoyo.

**10** Namue nîmwetererete Mûriû wake Jesû ûrîa ûgaaûka aumîte îgûrû na nîke wariûkirue. Ke nîke ûtûvonokagia kuuma kûrî marakara ma Ngai marîa magûka.

# 1Ath 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîra ûrîa Paûlo aarutire Thesalonike

## Paûlo nîwerirîrie kûmacerera rîngî

**1** Ariû na Aarî a îthe wetû, mue nîmwîcî atî gûka gwetû kûrî mue gûtiarî kwa mana.

**2** Mbere ya gûka nîmwîcî ûrîa twanyaririrwe na tûkîrumwa tûrî Filipi. Nwatî wana gûtuîka nîtwakararirue mûno, Ngai wetû nîwatûvere ûmîrîru wa kûmûvunjîria ûvoro wake mwaro.

**3** Kûmûthaitha gwetû gûtiumanîte na mavîtia, ngoro njûku kana wara.

**4** Vingo cionthe twaragia ûrîa Ngai endaga, nîûndû ke nîwonete tûrî agîrîru na a kwîvokerwa Ûvoro Mwaro. Tûtiaragia nîguo tûkenie andû, nwatî twaragia nîguo tûkenie Ngai ûrîa ûthimaga wendi wa ngoro cietû.

**5** Mue nîmwîcî atî tîkwa twîyendithagia na njîra ya kûmûva ndeto cia maveeni wana tûtitûmagîra ciugo cia gûkunîkîra ûkoroku. Ngai nî mûira wetû!

**6** Tue tûtiacaria ûrîa tûngîkumua nîmue kana nî andû engî.

**7** Wana ethîrwa nîtûngîekire ûguo na wathani wetû ta atûmwa a Kristû. Nwatî twekaranirie namue tûrî na ûvoreri wata ûrîa ng'ina wa ciana amenyagîrîra ciana ciake.

**8** Nîûndû wa ûrîa twamwendete, twa ûvoro mwaro wa Ngai wonga twevarîrîtie kûgaana namue, nwatî twevarîrîtie kûgaana namue nginya mîoyo yetû. Twekire ûguo nîûndû wa kûmwenda.

**9** Ariû na aarî a îthe wetû, nîmûraririkana ûrîa twarutaga wîra na tûkîthînîka. Twarutaga wîra ûtukû na mûthenya nîguo tûtigatuîke mûrigo kûrî mûndû wana ûmwe wa cienyu vîndî îrîa twamûvunjagîria ûvoro mwaro wa Ngai.

**9**

**10** Mue mûrî aira wana Ngai nî mûira wetû atî rîrîa twarî namue, mue arîa mwîtîkîtie twarî na mîtugo mîaro na îtaarî na ûcuke.

**11** Nîmwîcî atî twekaga mûndû wa wonthe wata ûrîa îthe wa mûndû ekaga ciana ciake.

**12** Tue, nîtwamûûmagîrîria, nîtwamûthaithaga na nîtwekaraga tûkîmûringagîrîria mûtûûrage na mûtûûrîre ûrîa ûkenagia Ngai ûrîa ûmwîtaga ûthamakirî wake ûrîa ûrî na riiri.

**12**

**13** Na kûrî ûndû wîngî ûtûmaga tûcokie ngatho kûrî Ngai tûtagûtigithîrîria. Vîndî îrîa twamûretere ndûmîrîri ya Ngai, nîmwamîgwire na mûkîmîtîkîra. Mûtiamîtîkîra ta ndûmîrîri ya andû nwatî mwamîtîkîre ta ndûmîrîri ya Ngai na nî ma nî ya Ngai na nîyo îraruta wîra ndaarî yenyu mue arîa mwîtîkîtie.

**14** Ariû na aarî a îthe wetû, mathîna marîa mwonire nwa ta marîa moonirwe nî etîkia a Jesû Kristû a makanitha ma Ngai ma Judea. Mwanyaririrwe nî andû enyu wata ûrîa maanyaririrwe nî Ayahudi,

**15** arîa maaûragire Mwathani Jesû na arathi na magîtûnyarira. Matiakenia Ngai na nîmaareganaga na andû onthe.

**16** Wana nîmaageragia gûtûgiria tûtikavunjîrie andû a ndûrîrî ndûmîrîri îrîa îngîtûma mavonoke. Na njîra îno nîmarîkîtie gûkinya mûthiia wa mevia marîa matwîre mekaga. Namo marakara ma Ngai nîmakinyîte kûrî o.

**16**

**17** Ariû na aarî a îthe wetû, wana ethîrwa gwa kavinda kanini nîtwatiganire namue mîîrî nwatî tî ngoro, nîtwendaga na tûkerirîria mûno kûmwona rîngî.

**18** Nîtwendaga gûka kûrî mue rîngî. Nie Paûlo nînaageririe gûka kûrî mue makîria ya rita rîmwe, nwatî Caitani nîwatûgiririe.

**19** Mue nî mue mwîrîgîrîro wetû, gîkeno gîetû na nthûmbî îrîa tûgetîîa nayo rîrîa Mwathani wetû Jesû Kristû agaaûka.

**20** Nîma mue nîmue riiri wetû na gîkeno gîetû.

# 1Ath 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Kwoguo rîrîa twaremirwe nî kûmîrîria makîria, twatwire twîkare Athene tûrî tuenga,

**2** na tûtûme kûrî mue mûrû wa îthe wetû Timotheo ndungata ya Ngai îrîa tûrutithanagia wîra ûyû wa kûvunjia ûvoro mwaro wîgiî Kristû nayo. Twamûtûmire nîguo amwîkîre vinya na amûûmîrîrie wîtîkiorî wenyu,

**3** nîguo gûtikagîe mûndû wana ûmwe wa cienyu ûgûcoka na vuva nîûndû wa mînyamaaro îno. Mue ene nîmwîcî atî mînyamaaro ta îo nî gîcunjî kîmwe Kîam wendi wa Ngai kûrî tue.

**4** Nîûndû rîrîa twarî namue nîtwekaraga tûkîmwîraga atî tuonthe nwanginya tûnyamarue wa ta ûrîa mwîcî atî nîguo gwekîkire.

**5** Nîûndû wa ûguo rîrîa naaremirwe nî kûmîrîria makîria nînaatûmire Timotheo nîguo amenye ûvoro wîgiî wîtîkio wenyu. Nînetigagîra Ngoma ndakethîrwe nîwamûgeririe na wîra wetû wonthe wîthîrwe warî wa mana.

**5**

**6** Nwatî rîu Timotheo nîacokete aumîte kûrî mue na nîaratûveere ndeto mbaro ciîgiî wîtîkio na wendo wenyu. Nîatwîrîte atî vingo cionthe nîmûtûririkanaga na njîra mbaro na atî nîmwendaga mûno gûtwona wata ûrîa wa natue twendaga mûno kûmwona.

**7** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, wîtîkio wenyu nîwatûmîrîrie rîrîa twethîrîtwe tûkîgiîka na tûkîthînîka.

**8** Nîrî nama atî rîu nîtûgûtûûra mwoyo ethîrwa nîmûgûtûûra mwîkindîrîtie waro ndaarî ya Mwathani.

**9** Rîu nîtûgûcokeria Ngai wetû ngatho nîûndû wenyu. Tûramûcokeria ngatho nîûndû wa gîkeno kîrîa tûrî nakîo tûrî mbere yake nîûndû wenyu.

**10** Mûthenya na ûtukû nîtûvoyaga na ngoro yetû yonthe nîguo atûvotithie twonane namue rîngî nîguo tûvote kûmûva kîrîa mûvatarîte wîtîkiorî wenyu.

**10**

**11** Ngai îthe wetû ke mwene, na Mwathani wetû Jesû arotûthondekera njîra nîguo tûke kûrî mue.

**12** Mwathani arotûma wendani gatagatîrî kenyu wongerereke, na mwendage andû onthe ta ûrîa tûmwendete.

**13** Na njîra îo Mwathani akamûva vinya namue nîmûkethîrwa mûrî atheru na mûtarî na ûcuke mbere ya Ngai îthe wetû rîrîa Mwathani wetû Jesû agaaûka na andû ake onthe.

# 1Ath 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûtûûrîre ûrîa ûkenagia Ngai

## Gûka kwa Mwathani

**1** Na mûthiiarî, ariû na aarî a îthe wetû, nîmwathomire kuumana natue ûrîa mwagîrîrwe nî gûtûûra nîguo mûkenie Ngai na nwa guo mûratûûra. Rîu tûramûria na tûkamûthaitha na rîîtwa rîa Mwathani Jesû mûtûûre waro makîria.

**2** Nîûndû nîmwîcî maûndû marîa twamûtaarire mwîkage twathîtwe nî Mwathani Jesû.

**3** Ngai endaga mwîthagîrwe mûrî atheru na mûtagwîka ûmaramari.

**4** Mûndû mûrûme wa wonthe nîwagîrîrwe nî kûmenya ûrîa agîrîrwe nî gûtûûrania na mûka na njîra ya ûthingu na gîtîîo,

**5** na ndagîrîrwe nî kwîthîrwa na merirîria macûku ta andû arîa matecî Ngai.

**6** Mûndû ndakaavîtîrie Mûkristiano ûrîa wîngî kana amûvûthîre na njîra njûku maûndûrî mama. Wata ûrîa twamwîrire mbererî na tûkîmûkaania, Mwathani nîakaaverithia andû arîa marûthaga maûndû mau.

**7** Ngai aatwîtire tûtûûre tûrî atheru, nwatî tî tûtûûre tûkîvagia.

**8** Kwoguo mûndû ûrîa ûregaga kwathîkîra kîrîra gîkî tî mûndû aregaga kwathîkîra, nwatî aregaga kwathîkîra Ngai ûrîa ûmûvecaga Roho wake Mûtheru.

**8**

**9** Gûtirî na vata ya kûmwandîkîra ûvoro wîgiî kwenda ariû na aarî a îthe wetû, nîûndû Ngai nîamûthomithîtie ûrîa mwagîrîrwe nî kwendana.

**10** Na nîmwîthîrîtwe mwendete ariû na aarî a îthe wetû onthe arîa marî Makedonia kuonthe. Kwoguo twamûthaitha mûthiî na mbere na kûmenda makîria.

**11** Îkaragani mûtarî na înegene, mûkîmenyagîrîra maûndû menyu na mûkîrutaga wîra na njara cienyu nîguo mwîyonagîre kîndû gîa kûrîa wata ûrîa twamwîrire.

**12** Mweka ûguo, mûkaavecagwa gîtîîo nî andû arîa matetîkîtie na mûtikeevokaga mûndû wana ûrîkû amûve kîrîa mûvatarîte.

**12**

**13** Ariû na aarî a îthe wetû, nîtûkwenda mûmenye ûma wîgiî andû arîa makuîte, nîguo mûtikagîe na kîeva ta andû arîa matarî na kîîrîgîrîro.

**14** Nîtwîtîkîtie atî Jesû nîwakwire na akîriûka. Kwoguo nîtwîtîkîtie atî Ngai nî akaarete vamwe na Jesû andû arîa makuîte mamwîtîkîtie.

**14**

**15** Maûndû mama tûramûthomithia nî ndûmîrîri ya Mwathani, nîûndû tue arîa tûkethîrwa tûrî mwoyo rîrîa Mwathani agaaûka, tûtikaathiî mbere ya arîa maakuire.

**16** Nîûndû Mwathani nîakaanyûrûka kuuma îgûrû Kîamthanaga augîrîrîtie na mûgambo wa mûraika ûrîa mûnene na karumbeta ka Ngai. Vîndî îo, arîa makeethîrwa maakuire metîkîtie Kristû nîo makamba kûriûka.

**17** Vuva wa ûguo, tue arîa tûkethîrwa tûrî mwoyo nîtûgaacokanîrîra vamwe nao matuurî nîguo tûtûnge Mwathani rîerarî. Kwoguo tûgatûûraga na Mwathani tene na tene.

**18** Kwoguo ûmanagîrîriani na ciugo ino.

# 1Ath 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îkaragani mwîvarîrîtie nîûndû wa gûka kwa Mwathani

## Mataaro ma mûthiia na Ngethi

**1** Ariû na aarî a îthe wetû, gûtirî na vata ya kûmwandîkîra ûvoro wîgiî ciathî na mavinda marîa maûndû mama magekîka.

**2** Nîûndû nîmwîcî waro atî Mwathani agaaûka gûtarî mûndû ûkûmwîrîgîrîra wata ûrîa mwîi aûkaga ûtukû.

**3** Rîrîa andû makeethîrwa makiugaga, “Tûrî na thayû na tûrî agitîre,” nîmagaacûkangua wa rîmwe wata ûrûrû ûrîa ûkaga kûrî mûndûmûka agîciara. Andû matikaavota kûra.

**4** Nwatî mue, ariû na aarî a îthe wetû mûtirî ndumarî na mûtiagîrîrwe nî kwîthîrîrua nî mûthenya ûcio ta ûrîa mwîi aûkaga gûtarî mûndû ûkûmwîrîgîrîra.

**5** Muonthe mûrî andû a ûtheri na a mûthenya. Tûtirî a ûtukû kana a nduma.

**6** Kwoguo tûtiagîrîrwe nî kwîthîrwa tûmamîte ta andû arîa engî, twagîrîrwe twîthagîrwe twîîguîte na tûterigîtwe.

**7** Nîûndû ûtukû nîrîo andû mamamaga, ûtukû nîrîo andû manyunyaga njovi makarîwa.

**8** Nwatî tûrî andû a mûthenya. Kwoguo nîtwagîrîrwe nîgwîkara twîîguîte. Twagîrîrwe nîgwîkîra wîtîkio na wendani nîguo ituîke ta ngo ya cuuma ya kûgitîra kîthûri, na tûgîe na mwîrîgîrîro wa kûvonoka ûrî ta ngovia ya cuuma twîkîrîte ya kûgitîra kîongo.

**9** Ngai ndaatûthuura nîguo atûverithie nîûndû wa kûmûrakaria, nwatî aatûthuurire nîguo tûgîe na ûvonokio na njîra ya Mwathani wetû Jesû Kristû.

**10** Jesû aakwire nîûndû wetû nîguo tûtûûrage vamwe nake, wana ethîrwa tûrî mwoyo kana tûrî akuû.

**11** Kwoguo ûmanagîrîriani na mwîkanagîre vinya wata ûrîa mûreka rîu.

**11**

**12** Ariû na aarî a îthe wetû, tûramûthaitha mûvecage gîtîîo andû arîa marutaga wîra na vinya gatagatîrî kenyu. Acio nîo mamûtongoragia na mamûtaaraga ûvororî wîgiî mûtûûrîre wa Ûkristiano.

**13** Mavecageni gîtîîo kînene na mûmendage nîûndû wa wîra ûcio wao. Îthagîrwani mûrî na thayû gatagatîrî kenyu.

**13**

**14** Ariû na aarî a îthe wetû, tûramûthaitha mûkanagie igûta itige ûgûta, ûmagîrîriani iguoya, tethagiani arîa matarî na vinya na mûkiragîrîrie andû onthe.

**15** Geragiani kwona atî gûtirî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûkarîvagia naaî na naaî, nwatî vîndî cionthe geragiani gwîka ûndû ûrîa mwaro kûrî andû onthe.

**15**

**16** Kenagani vingo cionthe.

**17** Voyagani mûtagûtigithîrîria

**18** na mûcokagie ngatho maûndûrî monthe. Ûguo nîguo Ngai endaga mûtûûre mue arîa mwîtîkîtie Jesû Kristû.

**18**

**19** Mûtikavorie mwaki wa Roho;

**20** na mûtikanyarare ûrathi.

**21** Tuîragiani maûndû monthe; menyagîrîrani maûndû marîa maro,

**22** na mûragîre maûndû monthe macûku.

**22**

**23** Ngai ûrîa ûtûvecaga thayû aromûtua atheru na njîra cionthe. Ke aromwiga mûrî agima roho, mîoyo na mîîrî yenyu nîguo mûkethîrwa mûtarî na ûcuke rîrîa Mwathani wetû Jesû agaaûka.

**24** Nake ûrîa ûmwîtaga nî agwîka ûguo nîûndû nîmwîvokeku.

**24**

**25** Ariû na aarî a îthe wetû, tûvoyagîreni.

**25**

**26** Kethiani ariû na aarî a îthe wetû onthe na ngethi ntheru cia kûmumunyana.

**26**

**27** Nînîramûthaitha na rîîtwa rîa Mwathani mûthomere etîkia onthe maarûa îno.

**27**

**28** Wega wa Mwathani wetû Jesû Kristû nîwîkare namue.

2Ath

# 2Ath 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îtuîro vîndî ya Gûka gwa Kristû

**1** Kuuma kûrî tue Paûlo, Sailasi na Timotheo.

**1** Kûrî andû a kanitha ûrîa ûrî Thesalonike. Andû aya nî a Ngai îthe wetû na Mwathani wetû Jesû Kristû.

**1**

**2** Mûrogîa na wega na thayû kuuma kûrî Ngai Vava na Mwathani Jesû Kristû.

**2**

**3** Ariû na aarî a îthe wetû, nwanginya tûcokagie ngatho kûrî Ngai vîndî cionthe nîûndû wenyu. Tue nîtwagîrîrwe nî gwîka ûguo nîûndû wîtîkio wenyu nîûrakûra mûno, na wendani gatagatîrî kenyu nî ûrongerereka.

**4** Kwoguo nîtwîtîîaga nîûndû wenyu tûrî makanitharî mengî ma Ngai. Twîtîîaga îgûrû rîgiî ûrîa mûmagîrîria na mûgetîkia wana ethîrwa nîmûranyarirwa na mûkathînua.

**4**

**5** Maûndû mama monthe nîmonanagia atî Ngai atucanagîra ciira na kîvooto. Na nîûndû wa ûguo nîmûgaatuîka agîrîru a gûtonya ûthamakirî wa Ngai ûrîa mûthînagua nîûndû wa guo.

**6** Ngai nîageka ûrîa kwagîrîre. Nîagaatûma arîa mamûthînagia mone mathîna,

**7** amûvurûkie na atûme mûthirwe nî mathîna mue arîa mûthînagua wa vamwe natue. Ngai ageeka ûguo rîrîa Mwathani Jesû akeyumîria kuuma îgûrû arî na araika ake arîa marî ûvoti,

**8** marî rûrîrîmbîrî rwa mwaki, nîguo averithie arîa maregaga Ngai na arîa matathîkagîra ûvoro mwaro wa Mwathani wetû Jesû.

**9** Nao nîmakaathînîka nîûndû Ngai nîakaamaverithia tene na tene. Nîmakaaigwa varaca na Mwathani na varaca na riiri wa ûnene wake.

**10** Ûguo gûgekîka mûthenya ûrîa Mwathani agaûka kwamûkîra riiri kuuma kûrî etîkia onthe. Mue mûkethîrwa mûrî gatagatîrî kao, nîûndû nîmwîtîkîtie ndûmîrîri îrîa twamwîrire.

**10**

**11** Kîu nîkîo gîtûmaga tûmûvoere vingo cionthe. Nîtûvoyaga Ngai wetû nîguo amûtue agîrîru kûringana na ûrîa amwîtîte mûtûûre. Na njîra ya vinya wake, ke aratûma mûvingie maûndû monthe maro marîa mwîriragîria na mûvingie wîra wonthe ûrîa umanîte na wîtîkio wenyu.

**12** Na njîra îno mûgatûmaga rîîtwa rîa Mwathani wetû Jesû rîgîe na riiri, nake atûme mûgîe na riiri na njîra ya wega wa Ngai wetû na wa Mwathani Jesû Kristû.

# 2Ath 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndû Mwaganu

## Mue mûthuurîtwe nîguo mûvonokue

**1** Ariû na aarî a îthe wetû, ûvororî wîgiî gûka kwa Mwathani wetû Jesû Kristû na ûrîa tûgaacemania vamwe nîguo tûmûtûnge, nie nîngûmûria atî;

**2** mûtikagague meciriarî kana mûmakue nî andû mûkîragwa atî mûthenya wa Mwathani nî mûkinyu. Nwa kwîthîrwa o meciragia atî twamwîrire maûndû mama vîndî îrîa twarathaga na twamûvunjagîria kana atî nîkwa twamwandîkîre maarûa.

**3** Mûtikaanaveenue nî mûndû na ûndû wana ûrîkû. Nîûndû Mûthenya wa Mwathani ndûgaakinya mbere ya îvinda rîa andû kûregana na Ngai rîkinye na mûndû mwaganu eyonanie, ûrîa Ngai agaacûkangia îcuarî.

**4** Ke nîakaaregana na kîndû wa kîonthe gîtagwa ngai, kana kîndû kîonthe andû magoocaga na enenevie mûno. Ke nîagekara hekarûrî ya Ngai na etue atî ke nîke Ngai.

**4**

**5** Nie nîrî nama atî nîmûraririkana maûndû marîa naamwîrire monthe rîrîa naarî vamwe namue.

**6** Mue nîmûramenya kîrîa kîragiria maûndû mama mekîke rîu, na nîûndû wa ûguo, Mûndû ûcio Mwaganu akaaumîra îvindarî rîake rîrîa rîagîrîru.

**7** Nîûndû ûndû mûgeni na mûcûku tûtecî nî mwambîrîriu kûruta wîra, nginya rîrîa Ngai akaathengutia mûndû ûrîa ûgiragia maûndû mama monthe mekîke.

**8** Vîndî îo Mûndû ûcio Mwaganu nîakoonanua. Nwatî rîrîa Mwathani Jesû agaaûka nîakaamûraga na mîruke kuuma kanyuarî gake na amûthirie na njîra ya kwîyumîria arî na riiri.

**9** Mûndû ûcio Mwaganu nîagaaûka arî na vinya kuuma kûrî Caitani, ûrîa ûkonanua na njîra ya ciama nyîngî cia maveeni na maûndû mengî ma magegania.

**10** Nîagaatûmîra waganu wa mîthemba yonthe nîguo aveenie andû arîa makaathirua. Magaakua nîûndû nîmaaregire kwamûkîra na kwenda ûma nîguo mavonokue.

**11** Nîûndû wa ûguo Ngai nîatûmaga maveeneke nîguo metîkie maûndû ma maveeni.

**12** Ngai eekire ûguo nîguo arîa onthe maregete gwîtîkia ûvoro wa ma na makenagîra gwîka mevia magaatuîrwa.

**12**

**13** Ariû na aarîa îthe wetû, nwanginya tûcokagie ngatho kûrî Ngai vîndî cionthe nîûndû wenyu mue arîa mwendetwe nî Mwathani. Nîûndû Ngai nîwamûthuurire mûrî a mbere nîguo amûvonokie na njîra ya kûtherua nî Roho mûtheru na gwîtîkia ûvoro wa ma.

**14** Ngai aamwîtire na njîra ya ûvoro mwaro ûrîa twamûvunjîrie nîguo mûtuîke a kûgaa riiri wa Mwathani wetû Jesû Kristû.

**15** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, îkaragani mwîkindîrîtie na mûnyitîte mûno maûndû marîa twamûthomithirie na njîra ya kûmûvunjîria na ya maarûa îrîa twamwandîkîre.

**15**

**16** Mwathani wetû Jesû Kristû ke mwene, na Ngai Vava ûrîa watwendire na njîra ya wega wake, nîwatûvere ûmîrîru wa tene na tene na kîîrîgîrîro Kîamro.

**17** Ke aromûmîrîria na amûve vinya vîndî cionthe, nîguo mwîkage na mwaragie maûndû marîa maro.

# 2Ath 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Tûvoyagîreni

## Kwathwa ûvororî wîgiî kûruta wîra

## Ciugo cia kûrîkia

**1** Ngîrîkîrîria ariû na aarî a îthe wetû, tûvoyagîreni nîguo ndûmîrîri ya Mwathani îtambe na îvenya na andû mamîamûkîre na gîtîîo wata ûrîa gwekîkire gatagatîrî kenyu.

**2** Tûvoyagîreni nîguo Ngai atûgitîre kuuma kûrî andû arîa aganu na arîa acûku nîûndû tî andû onthe metîkîtie.

**2**

**3** Nwatî Mwathani nîmwîvokeku na nîakûmûva vinya na amûgitîre kuuma kûrî Ûrîa Mûcûku.

**4** Mwathani nîatûmaga tûgîe na mwîvoko îgûrû rîenyu atî nîmwîkaga maûndû marîa twamwîrire na nîmûkûthiî na mbere gwîka wa ûrîa tûkûmwîra.

**4**

**5** Mwathani aromûtongoria nîguo mûmenye mûno wendani wa Ngai na ûkirîrîria ûrîa ûvecanagwa nî Kristû.

**5**

**6** Ariû na aarî a îthe wetû, tûramwatha na rîîtwa rîa Mwathani wetû Jesû Kristû atî mûtikathiîcanagie na ariû na aarî a îthe wetû arîa igûta na matarûmagîrîra maûndû marîa twamûthomithirie.

**7** Nîûndû mue nîmwîcî waro atî nîmwagîrîrwe nî gwîka maûndû marîa twekaga. Tue tûtiarî igûta vîndî îrîa twekaraga namue.

**8** Tûtietîkagîra kûrîa irio cia mûndû tûtakûrîva. Nîtwarutaga wîra na vinya mûno ûtukû na mûthenya nîguo tûtigatuîke mûrigo kûrî mûndû wanarî ûmwe gatagatîrî kenyu.

**9** Twarî na ûvoti wa kûmûria mûtûtethie. Nwatî tûtiamûria mûtûtethie nîûndû twarutaga wîra nîguo tûtuîke kîonereria Kîam ûrîa mwagîrîrwe nî gwîka.

**10** Rîrîa twarî namue nîtwamwîraga atîrî, “Mûndû ûrîa ûtarutaga wîra ndagîrîrwe nî kûrîa irio.”

**10**

**11** Tue tûrauga ûguo nîûndû tûregua atî andû amwe gatagatîrî kenyu matirutaga wîra. Matindaga makîûrûra na magîtangaga andû arîa engî mawîrarî mao.

**12** Na rîîtwa rîa Mwathani wetû Jesû Kristû, nîtûkwatha andû acio na tûmere atî mekarage na mîtugo mîaro na marutage wîra nîguo meyonagîre kîndû gîa gwîtethia mûtûûrîrerî wao.

**12**

**13** Nwatî mue Ariû na aarî a îthe wetû, mûtîkanoge nî gwîka waro.

**14** Ethîrwa kûrî mûndû ûkaarega kwathîkîra ûrîa tûmwîrîte maarûarî îno, menyani mûndû ûcio na mûtikathiîcanie nake nîguo aconoke.

**15** Mûtikamûtue ta nthû yenyu, nwatî mûkanagieni ta arî mûriû kana mwarî wa îthe wetû.

**15**

**16** Mwathani ûrîa arî ke kiumo Kîam thayû, aromûva thayû vingo cionthe na maûndûrî monthe. Mwathani nîekare namue muonthe.

**16**

**17** Nie Paûlo nîrandîka ngethi ino na njara ciakwa. Ûguo nîguo mandîkaga rîîtwa rîakwa maarûarî ciakwa cionthe.

**17**

**18** Wega wa Mwathani wetû Jesû Kristû ûrogîa namue muonthe.

1Tim

# 1Tim 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkaanua kûrûmîrîra kîthomo kîa maveeni

## Ngatho nîûndû wa ntha cia Ngai

**1** Nie Paûlo mûtûmwa wa Jesû Kristû na mvetwe wathani nî Ngai Mûvonokia wetû, na Jesû Kristû ûrîa twîrîgîrîrîte,

**2** nîrandîka maarûa îno kûrî we Timotheo mwana wakwa wa ma wîtîkiorî: ûrogîa na wega, ntha na thayû kuuma kûrî Ngai îthe na kûrî Mwathani wetû Jesû Kristû.

**2**

**3** Nîrenda wîkare Efeso wata ûrîa nakûthaithire rîrîa nathiîte Makedonia. Andû amwe kûu Efeso nîmarathomithania maûndû matarî ma ma, na nwanginya ûmakaanie matige gwîka ûguo.

**4** Wana nîmerwe matige kûgana ng'ano itarî na vata na kûvecana mûtaratara mûraca wa methe ma tene. Maûndû mama nîmo maretage ngarari na matitungataga mûvango wa Ngai ûrîa ûmenyekaga na njîra ya wîtîkio.

**5** Nîrakwatha ûguo nîguo mûrurumûkie wendo ûrîa umaga ngororî ntheru, thamirirî mbaro na wîtîkiorî wa ma.

**6** Andû amwe nîmatiganîte na maûndû mama na magetonyia mîariorî îtarî na vata.

**7** Andû aya mendaga gûtuîka arimû a watho, nwatî matitaûkagîrwa nî ûrîa o ene makwaria wana kana mataûkîrwe nî maûndû marîa maragia marî na ûmîrîru mûnene.

**7**

**8** Tue nîtwîcî atî Watho nî mwaro ûngîtûmîrwa ûrîa wagîrîrwe.

**9** Nîmwîcî atî watho ndwatuirwe nîûndû wa andû arîa aro, nwatî watuirwe nî ûndû wa andû arîa maunaga watho, arîa aganu, arîa matecî Ngai, arîa evia, arîa matavoyaga Ngai na maragia ûcûku wake, arîa maûragaga aciari ao na aûragani.

**10** Watho watuirwe nî ûndû wa imaramari, arûme arîa mamenyanaga kîîmwîrî na arûme arîa engî, andû arîa mendagia andû arîa engî, arîa maveenanagia na makaruta ûira wa maveeni kana andû arîa mekaga maûndû marîa mataringanîte na kîrîra kîrîa Kîam ma.

**11** Maûndû mama mathomithanîtue marî Ûvororî Mwaro ûrîa naveerwe mvunjie. Ûvoro ûcio umaga kûrî Ngai ûrîa ûrî riiri na mûrathime.

**11**

**12** Nînjokagia ngatho kûrî Mwathani wetû Jesû Kristû ûrîa ûmvete vinya ya kûruta wîra wakwa. Ke nîwonete nîrî mwagîrîru na akanthuura nîmûtungatîre,

**13** wana gwatuîka mavinda marîa mavîtûku nînarumire Kristû, ngîmûnyarira na ngîmwîra maûndû meengî ma kûmûrakaria. Nwatî Ngai nîwambîguîrîre ntha nîûndû ndiarî na wîtîkio, kwoguo ndiamenyaga ûrîa nekaga.

**14** Nake Mwathani wetû nîamonetie wega wake mwîngî na nînîmwîtîkîtie na ngamwenda nîûndû wa kûgîa na ngwatanîro na Jesû Kristû.

**15** Ûvoro ûyû nî wa ma na nîwagîrîrwe nî gwîtîkîrwa nî andû onthe, atî Jesû Kristû aaûkire gûkû nthî kûvonokia evia. Nie nîrî mwîvia mûcûku mûno gatagatîrî kao.

**16** Nwatî Ngai nîwambîguîrîre ntha. Ekire ûguo nîguo gûkirîrîria kwa Jesû Kristû kwonekane na njîra yakwa nîûndû naarî mûndû mwîvia mûno. Nie nîrî kîonereria Kîam andû arîa magaacoka gwîtîkia Jesû Kristû nîguo magîe na mwoyo wa tene na tene.

**17** Mûthamaki ûrîa ûtûûraga tene na tene, ûrîa ûtathiraga na ûtonekaga na nwake Ngai tu, arotîîwa na agakumua tene na tene! Ameni.

**17**

**18** Timotheo mwana wakwa, nîrakwatha wîkage maûndû mama nîûndû nîmaringanîte na maûndû marîa maarathirwe makwîgiî. Tûmîra ciugo icio irî ta indo cia mbaara nîguo ûvote kûrûa waro.

**19** Îthagîrwa ûrî na wîtîkio na thamiri mbaro. Andû amwe matithikagîrîria thamiri ciao na nîmatete wîtîkio wao.

**20** Gatagatîrî ka andû acio, varî na Hîmenayo na Alekisanda. Aya nîo mverithîtie na njîra ya kûmanenganîra kûrî Caitani nîguo mathome atî matiagîrîrwe nî kûruma Ngai.

# 1Tim 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûgooca tûrî kanitharî

**1** Mbere ya maûndû monthe nîramûthaitha mûvoyage mavoya ma kûthaithanîra andû, gwîtia Ngai kîrîa mûrenda na gûcokia Ngatho kûrî Ngai nîûndû wa andû onthe.

**2** Voyagîrani athamaki na anene onthe nîguo twîkarage tûkirîrîtie, tûrî na thayû, twînyivîtie mbere ya Ngai na tûrî na mîtugo mîaro.

**3** Ûndû ûyû nî mwaro na nîûkenagia Ngai Mûvonokia wetû,

**4** ûrîa wendaga andû onthe mavonoke na mamenye ûvoro wa ma.

**5** Nîûndû Ngai nî ûmwe, nake ûrîa wîgwithanagia andû na Ngai nî ûmwe na mûndû ûcio nî Jesû Kristû.

**6** Ke nîke wevecanire nîguo akûûre andû onthe kuuma meviarî. Ûndû ûcio nîwonanirie na ma kavinda karîa kaagîrîrîte atî Ngai nîwendaga andû onthe mavonoke,

**7** na nîwatûmire nduîke mûtûmwa kûrî andû a ndûrîrî, nîguo mvunjie na nîmathomithie maûndû megiî wîtîkio na ûma. Ûndû ûrîa narîkia kwaria nî wa ma ndirathaana.

**7**

**8** Nîngîenda kûndû kuonthe kûrîa andû magoocagîra Ngai, arûme arîa meyamûrîrîte Ngai mavoyage maûkîrîrîtie njara ciao na îgûrû matarî arakaru na matagûkararania.

**9** Nîngîenda aka wanao mekagîre nguo irîa ciagîrîrîte na ikwonania gîtîîo. Matikegemie na njîra ya kûvînda njuîrî, matikegemie na thaavu, ciûma cia goro kana nguo cia goro.

**10** Nwatî nîmekage ciîko mbaro irîa ciagîrîrwe nî gwîkwa nî aka arîa maugaga nîmagoocaga Ngai.

**11** Aka magîrîrwe nîkwîthîrwa makirîte na menyivîtie rîrîa makûthomithua.

**12** Nie ndiîtîkîrîtie aka mathomithie kana maathe arûme. Aka magîrîrwe nî gûkira.

**13** Nîûndû Adamu nîke waûmbirwe mbere, nake Awa agîcoka akîûmbwa.

**14** Adamu ndaaveenua nî mûndûmûka waveenirue na akîvia.

**15** Nwatî Ngai nîakaavonokia aka na njîra ya gûciara ethîrwa nîmakûthiî na mbere gwîtîkia, kwendana, gûtuîka atheru, na kwîthîrwa marî na mîtugo yagîrîrîte.

# 1Tim 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Atongoria a kanitha

## Atungati a kanitha

## Nthitho îrîa nene

**1** Ûvoro ûyû nî wa ma atî: mûndû wa wonthe wîriragîria gûtuîka mûtongoria wa kanitha, nîeriragîria wîra mwaro.

**2** Mûtongoria wa kanitha nwa nginya ethîrwe atarî na ûcuke, nwa nginya ethîrwe avikîtie mûndûmûka ûmwe tu, mûndû wîîguîte, mûndû ûrî na ûvoti wa kwatha merirîria ma mwîrî, mûndû ûrî na mîthiîre mîaro, mûndû ûgwataga andû ûgeni gwake mûciî, mûndû ûngîvota kûthomithia.

**3** Ndagîrîrwe nî kwîthîrwa arî mûrîu kana mûndû wa înegene, nwatî agîrîrwe nîkwîthîrwa arî mûndû mûkirîrîria na mwendi thayû na ûtarî mûkorokeri mbeca.

**4** Nwa nginya ethîrwe arî mûndû ûvotete kûmenyerera mûciî wake waro na ûvotete gûtûma ciana ciake imwathîkîre na imûtîîe na njîra cionthe.

**5** Nîûndû ethîrwa mûndû ndaicî kûmenyerera mûciî wake, angîvota atîa kûmenyerera kanitha wa Ngai?

**6** Mûtongoria wa kanitha agîrîrwe nî kwîthîrwa arî mûndû ûtarî mwîthî wîtîkiorî, nîguo ndakagîe na mwîtîîo mwîngî na atuîrwe wata ûrîa Ngoma aatuîrîrwe.

**7** Agîrîrwe nî kwîthîrwa arî mûtîîe nî andû arîa matarî a kanitha, nîguo ndagaconorwe nîo na ndakagwe mûtegorî wa Ngoma.

**7**

**8** Atungati a kanitha wa nao, nwa nginya methagîrwe marî na mîtugo mîaro na marî evokeku. Matiagîrîrwe nî kûnyua ndivei nyîngî kana gûkorokera mbeca.

**9** Nîmaagîrîrwe nî kwîthîrwa mekindîrîtie nthithorî ya wîtîkio na marî na thamiri ntheru.

**10** Nîmaagîrîrwe nî kwamba kûgerua, na ethîrwa nîmakwonekana matarî na ûcuke nwa metîkîrue matuîke atungati.

**11** Aka ao nao magîrîrwe nîkwîthîrwa marî na mîtugo mîaro na matarî na ngutû. Nwa nginya methîrwe marî andû meîguîte na marî evokeku maûndûrî monthe.

**12** Mûtungati agîrîrwe nî kwîthîrwa avikîtie mûndûmûka ûmwe tu na ethîrwe avotete kûmenyerera ciana ciake na andû a mûciî wake waro.

**13** Atungati arîa marutaga wîra wao waro, nîmethondekagîra ngumo mbaro, na nîmavotaga kwaria marî na ûmîrîru ûvororî wîgiî gwîtîkia Jesû Kristû.

**13**

**14** Timotheo nîrakwandîkîra mataaro mama nîrî na mwîrîgîrîro atî nîngûka kûu ûrî narua.

**15** Nwatî ethîrwa nwa njererwe, maarûa mama magaakûmenyithia ûrîa mûndû agîrîrwe nî gwîkara arî kûrî andû a Ngai na nîo kanitha wa Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo na nîguo wîthagîrwa ûrî mûcingi na gîtugî Kîam ûvoro wa ma.

**16** Gûtirî na nganja atî ûvoro ûyû wa Ngai nî nthitho nene:

**16** Ke onanirue arî mûndû,

**16** Roho nîwonanirie atî aarî mwagîrîru,

**16** na nîwonirwe nî araika.

**16** Ûvoro wake nîwavunjirue kûrî andû a ndûrîrî,

**16** nîwetîkirue nî andû a nthî yonthe,

**16** na nîwavirirwe îgûrû kûrîa kûrî na riiri.

# 1Tim 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Arimû a maveeni

## Ndungata mbaro ya Jesû Kristû

**1** Roho Mûtheru nîaugaga waro atî mîthenya ya kûrigîrîria andû nîmakaarega gwîtîkia; nîmakaathîkîra maroho ma maveeni na marûmîrîre maûndû marîa mathomithanagua nî ndaimono.

**2** Andû mvinga na arîa mathanaga mathomithanagia maûndû ta mama. Thamiri cia andû ta aya nîciakwire na ciîkaraga takwa irî mvîvie na cuuma mviû.

**3** Andû acio mathomithanagia atî nî naaî kûvikania na nî naaî kûrîa irio cia mîthemba îmwe na îmwe. Nwatî Ngai aaûmbire irio cionthe irî mbaro nîguo irîcagwe vuva wa gûcokia ngatho kûrî Ngai. Ciagîrîrwe nî kûrîwa nî etîkia arîa mamenyete ûvoro wa ma.

**4** Indo cionthe irîa Ngai aaûmbire nî mbaro na gûtirî kîndû Kîamgîrîrwe nî kûregwa. Indo cionthe ciagîrîrwe nî kwamûkîrwa na mavoya ma gûcokia ngatho.

**5** Nîûndû indo cionthe nîitucagwa ntheru nî kiugo Kîam Ngai na mavoya.

**5**

**6** Ûngîthomithia etîkia onthe mataaro mama, ûkethagîrwa ûrî ndungata mbaro ya Jesû Kristû. Ûgekagîrwa vinya nî ciugo cia wîtîkio na kîrîra Kîam ma kîrîa wîthîrîtwe ûkîrûmîrîra.

**7** Ndûkathikîrîrie ng'ano itarî vata na itarî cia Ngai. Îîthomithie gwîkara na mûtûûrîre wa Ûngai.

**8** Kûmenyeria mwîrî gwîka maûndû nîguo ûgîe na vinya nî ûndû mwaro, nwatî kwîmenyeria gwîka maûndû marîa mangîtûma ûgîe na vinya wa kîîroho kûrî vata na njîra cionthe, nîûndû nîkûretagîra mûndû kîîrîgîrîro mwoyorî ûyû tûrî naguo rîu na mwoyorî ûrîa ûgaaûka.

**9** Ûvoro ûyû nî wa ma na nîwagîrîrwe nî gwîtîkua nî andû onthe.

**10** Ûvoro ûyû nîguo ûtûmaga tûthînîke na tûrute wîra na vinya, nîûndû tûrî na kîîrîgîrîro kûrî Ngai mûtûûra mwoyo ûrîa arî ke Mûvonokia wa andû onthe na makîria arîa metîkîtie.

**10**

**11** Athana na ûthomithanie maûndû mama.

**12** Ndûkanetîkîre mûndû wana ûrîkû akuire nîûndû ûrî mûndû mwîthî. Nwatî mwarîrie waku, mîtugo, wendani, wîtîkio na ûthingu nî ituîke kîonereria kûrî etîkia.

**13** Thiî na mbere kûthomera andû mandîko matheru, kûmaûmîrîria na kûmathomithia nginya rîrîa ngaacoka.

**14** Tûmîra kîveo Kîam roho kîrîa ûrî nakîo na waveerwe rîrîa arathi maaririe nao athuuri magîkwigîrîra njara.

**15** Thiî na mbere gwîka maûndû mama wîvecanîte viû nîguo ûthiîi waku wa na mbere woneke nî andû onthe.

**16** Îîmenyagîrîre we mwene na ûmenyagîrîre maûndû marîa ûthomithanagia. Thiî na mbere gwîka maûndû mama nîûndû weka ûguo, nîûkwîvonokia we mwene na ûvonokie andû arîa makûthikagîrîria.

# 1Tim 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kwîrutîra nîûndû wa andû arîa metîkîtie

**1** Ndûkagûkie mûndû mûkûrû, nwatî mwarîrie ta ûrîa ûngîarîria aguo, nao anake ûmonage ta aa mûrwanyûkwe.

**2** Aka arîa akûrû nao monage ta arî aa nyûkwe, nao erîtu ûmonage ta aa mwarwanyûkwe. Îkaga ûguo ûrî na ngoro ntheru.

**2**

**3** Menyagîrîra aka a ndigwa arîa matarî na andû mangîmatethia.

**4** Nwatî ethîrwa mûndûmûka wa ndigwa arî na ciana kana aa ûcûwe, mbere nîmagîrîrwe nî kûmenya ûrîa magîrîrwe nî gûtethia mûciî wao ta ûrîa mûkristiano agîrîrwe nî gwîka. Na njîra ta îno makaarîvaga aciari ao, nîûndû ûndû ûcio nîguo ûkenagia Ngai.

**5** Mûndûmûka wa ndigwa ûrîa ûtarî na mûndû wa kûmûtethia na wîkaraga wenga, aigaga kîîrîgîrîro gîake kûrî Ngai. Avoyaga ûtukû na mûthenya nîguo Ngai amûtethie.

**6** Nwatî mûndûmûka wa ndigwa ûrîa ûtûûraga ekenagia na maûndû marîa eriragîria, nî mûkuû wana ethîrwa onekaga arî mwoyo.

**7** Mathageni nîguo matikagîe na ûndû mangîcukwa naguo.

**8** Ethîrwa kûrî mûndû ûrîa ûtamenyagîrîra andû ao na makîria andû a nyomba yake, nîmûreganu na wîtîkio na nî mûcûku gûkîra mûndû ûtetîkîtie.

**8**

**9** Mûndûmûka wa ndigwa ûrîa wagîrîrwe nî kwîyandîkithia, nî ûrîa wîna mîaka makîria ya mîrongo îtandatû na ethîrwe avikîtue nî mûthuuri ûmwe tu.

**10** Nwanginya ethîrwe arî mûndû wîcîkene na arî na ngumo mbaro, mûndûmûka ûrerete ciana ciake na njîra mbaro, ûgwataga andû ûgeni gwake mûciî, ûtethagia andû arîa marî thînarî, ûtungatagîra akristiano arîa engî enyivîtie na wîkaga ûndû wa wonthe mwaro.

**10**

**11** Nwatî ndûkandîke aka a ndigwa arîa ethî mûtaratararî ûcio, nîûndû vîndî îrîa magîa na merirîria ma mwîrî marîa matûmaga mende kûvika, nîmatiganagîria ûvoro wa Kristû.

**12** Kwoguo aka aya nîmatucagîrwa nîûndû nîmatiganîrîtie maûndû marîa meeranîre.

**13** Wana nîmemenyagîria gûtuîka igûta, andû a kûrûraga mîciîrî yene, andû a ngutû, andû metonyagîrîria maûndûrî ma andû arîa engî na maragia maûndû marîa mataagîrîrwe nî kwarua.

**14** Kwoguo nîrona kwagîrîrîte aka a ndigwa arîa ethî mavike, magîe na ciana na mamenyerere mîciî yao. Meka ûguo, nthû cietû itikaagîa na kamweke ga gûtûruma.

**15** Nîûndû aka amwe a ndigwa nîmagarûrûkîte na makarûmîrîra Caitani.

**16** Nwatî ethîrwa kûrî mûndûmûka mûkristiano wî na aka a ndigwa gwake mûciî, nîamatethie. Kanitha ndîgakuithue mûrigo ûcio nîguo îvote gûtethia aka a ndigwa arîa matigîtwe matarî na mûndû wa kûmatethia.

**16**

**17** Athuuri a kanitha arîa matongoragia waro nîmagîrîrwe nî kûvewa mûcara mwaro, makîrîa arîa marutaga wîra na vinya wa kûvunjia na kûthomithia.

**18** Nîûndû mandîko matheru maugîte atîrî, “Ndûkove ndegwa kanyua rîrîa îraruta wîra mûgûndarî,” na “Mûruti wîra nwanginya arîvagwe mûcara wake.”

**19** Ndûgetîkîre mûthuuri wa kanitha athitangwe, tiga nwa vethîrîtwe varî aira aîrî kana athatû.

**20** Andû arîa mekaga mevia magîrîrwe nî gûkaanua marî mbere ya andû onthe nîguo andû arîa engî metigîre.

**20**

**21** Nîrî mbere ya Ngai na ya Jesû Kristû na mbere ya araika atheru, nîrakwatha ûvingagie maûndû mau nakwîra ûtagûcagûrania kana kîmenyano.

**22** Ndûkanaigîrîre mûndû wana ûrîkû njara na karûgî atî nîguo atuîke ndungata ya Ngai. Ndûkagwatanîre na mevia ma mûndû wîngî, îkaraga ûrî mûtheru.

**22**

**23** Tigaga kûnyua manjî matheri, nwatî nyunyaga ndivei nini nîûndû wa gûtethereria îvu kûthîanga irio, nîûndû nî wîkaraga ûkîrwarangaga.

**23**

**24** Mevia ma andû amwe nîmeyonanagia waro, na nîmagaatûma macirithue. Nwatî mevia ma andû arîa engî macokaga kûmenyekaga vuvarî.

**25** Na njîra wata îno, ciîko mbaro nîcionekaga waro na ethîrwa itironeka itingîkara ciîthithîte.

# 1Tim 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîthomo kîa maveeni na ûtonga wa ma

## Paûlo nîwavere Timotheo kîrîra

**1** Ngombo cionthe nwanginya ivecage anene acio gîtîîo kîrîa kîmagîrîrîte nîguo gûtikagîe mûndû ûkwaria ûndû mûcûku wîgiî rîîtwa rîa Ngai na maûndû marîa tûthomithagia.

**2** Ngombo itiagîrîrwe nî kûnyarara anene a cio nîûndû atî anene nî etîkia wata cio. Nwatî nîciagîrîrwe nî gûtungata athani a cio waro makîria. Nîûndû andû arîa magunîkaga kuumana na ûtungata ûcio wao, nî etîkia arîa o mendete.

**2** Nwanginya ûvunjagie na ûthomithagie maûndû mama.

**3** Mûndû wa wonthe ûthomithagia ûndû mûgeni na ûndû ûtakwîgucana na ndûmîrîri ya ma ya Mwathani wetû Jesû Kristû, na maûndû marîa mathomithanagua nî ndini yetû,

**4** mûndû ûcio nî mwîtîi na gûtirî ûndû ecî. Mûndû ûcio ethagîrwa arî na mûrimû wa kwenda ngarari na gûteta ûvororî wîgiî ciugo. Ûndû ûyû nîûretaga wîru, înegene, irumi, gwîciiranîria naaî,

**5** na ngarari vîndî cionthe kuuma kûrî andû arîa matarî na meciria maro na matiganagîria ûma. Andû ta aya meciragia gûtuîka mûkristiano nî njîra îmwe ya gûtonga.

**5**

**6** Gûtuîka Mûkristiano nî gûtûmaga mûndû agîe na ûtonga mûnene ethîrwa tu mûndû nîmwîganîru na kîrîa arî na kîo.

**7** Gûtirî kîndû twaretire gûkû nthî na gûtirî kîndû tûkaaruta gûkû nthî.

**8** Kwoguo, ethîrwa tûrî na irio na nguo icio nîitwîganîte.

**9** Nwatî andû arîa meriragîria gûtonga nîmagûcaga mageriorî na mûtegorî wa kwîrirîria maûndû ma ûrimû na ma kûmacûkangia.

**10** Nîûndû wendi wa mbeca nîkîo kiumo Kîam maûndû marîa macûku monthe. Andû amwe matiganîrîtie wîtîkio wao nîûndû wa kwenda mbeca mûno na makagîa na ûrûrû na kîeva kîîngî ngororî ciao.

**10**

**11** Nwatî we mûndû wa Ngai, ûrîra maûndû mau monthe. Îîrutanîrie kûgîa na ûthingu, ûngai, wîtîkio, wendo, ûkirîrîria na ûvoreri.

**12** Rûa mbaara mbaro ya wîtîkio, nîguo ûgîe na mwoyo wa tene na tene ûrîa wetîrwe vîndî îrîa waumbûrire ûrîa wîtîkîtie Jesû Kristû ûrî mbere ya aira eengî.

**13** Nîrakwatha nî mbere ya Ngai ûrîa ûvecaga indo cionthe mwoyo, na mbere ya Jesû Kristû ûrîa waumbûrire wîtîkio wake mbere ya Pontio Pilato,

**14** atî ûtuîke mwathîki na mwîvokeku îgûrû rîgiî mataaro monthe marîa ûvetwe nginya mûthenya ûrîa Mwathani wetû Jesû Kristû agaaûka.

**15** Gûka gwake nîgûkoonanua vîndî îrîa yagîrîrîte yakinya. Gûkoonanua nî Ngai ûrîa Mûrathime, Mûthamaki wa athamaki na Mwathani wa athani.

**16** Ke nîke tu ûtakucaga. Atûûraga ûtherirî ûtangîkuvîvîrua nî mûndû. Gûtirî mûndû wanamwona na gûtirî mûndû ûngîvota kûmwona. Ke arotîîwa na agîe na wathani ûrîa ûtathiraga! Ameni.

**16**

**17** Atha andû arîa marî na ûtonga wa nthî îno matigetîîe. Meere matikaige mwîvoko wao kûrî ûtonga wa gûkû nthî ûrîa ûthiraga narua, nwatî maige mwîvoko wao kûrî Ngai ûrîa ûtûvecaga indo cionthe nîguo tûtûûre na gîkeno.

**18** Atha itonga ituîke andû aro na ituîke itonga cia mawîra marîa maro. Maathe matuîke andû ataana na andû a kûgaana indo ciao na andû arîa engî.

**19** Na njîra ta îno nîmakwîthîrwa meigîrîte mûthithû wao wî ta mûcingi wî na vinya wa vîndî îrîa îgaûka. Nao nîmagaacoka magîe na mûtûûrîre ûrîa wa ma.

**19**

**20** Timotheo, menyerera kîndû kîrîa Ngai akwîvokerete. Ndûkathikagîrîrie mîario îtarî na ûngai na ngarari cia ûrimû irîa andû amwe maugaga atî nî ûmenyo na tîguo.

**21** Andû amwe maugaga atî marî na ûmenyo ûcio na kwoguo magatiganîria wîtîkio ûrîa wa ma.

**21** Wega wa Mwathani ûroekara namue muonthe.

2Tim

# 2Tim 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûcokia Ngatho na kûmîrîrua

**1** Kuuma kûrî Paûlo mûtûmwa wa Jesû Kristû nî ûndû wa kwenda kwa Ngai, ndûmîtwe ngavunjie ûvoro mwaro wa tene na tene ûrîa ûvecanagwa nî Jesû Kristû.

**1**

**2** Kûrî Timotheo mwana wakwa mendete.

**2** Wega, ntha na thayû kuuma kûrî Ngai îthe wetû, na Mwathani wetû Jesû Kristû irogîa nawe.

**2**

**3** Nie nînjokagîria Ngai ngatho ûrîa ndungataga na thamiri itarî na ûcuke. Methe metû ma tene nwaguo meekaga. Nînjokagîria Ngai ngatho vîndî îrîa ngûkûririkana mavoyarî makwa thaa cionthe ûtukû na mûthenya.

**4** Nîndirikanaga ûrîa warîrire na nînîrenda mûno gûkwona nîguo mbîcûrwe nî gîkeno.

**5** Nîndirikanaga wîtîkio waku ûrîa ûtarî ûvinga. Wîtîkio wata ûyû nîguo warî na ûcûguo Loisi na nyûkwe Eunîci. Nîrî nama atî wîna wîtîkio wata ûcio wao.

**6** Nîûndû wa gîtûmi gîkî nîrakûririkania ûrurumûkie kîveo kîrîa Ngai aakûveere vîndî îrîa naakwigîrîre njara.

**7** Nîûndû Roho ûrîa Ngai atûvete ndûtûmaga tûgîe na guoya, vandû va ûguo Roho wake atûmaga tûgîe na ûvoti, wendo na ûvoti wa kwînyitia maûndûrî.

**7**

**8** Ndûgaconoke rîrîa ûkumbûra Mwathani wetû, kana wîgue ûgîconoka nîûndû wakwa nie njovetwe nîûndû wa Kristû. Vandû va ûguo, nîwagîrîrwe nî kûgwatanîra nanie mînyamaarorî nîûndû wa ûvoro mwaro, nîûndû Ngai nîke ûtûvecaga vinya.

**9** Ke nîke watûvonokirie na agîtwîta tûtuîke andû ake. Ndaatwîkire ûguo nîûndû wa ûrîa twekîte waro, nwatî nîûndû wa kwenda gwake na wega wake. Ngai aatûveere wega ûcio na njîra ya Jesû Kristû mbere ya îvinda rîkinya.

**10** Nwatî rîu nîtûguûrîrîtue guo na njîra ya gûka kwa mûvonokia wetû Kristû Jesû. Ke nîathirîtie vinya wa gîkuû. Na na njîra ya ûvoro mwaro ûrîa aavunjirie, nîatûmenyithîtie ûvoro wa mwoyo wa tene na tene.

**10**

**11** Nie naathuurirwe nî Ngai nduîke mûtûmwa, mwarimû na mûvunjia wa ûvoro mwaro,

**12** na ûndû ûyû nîguo ûtûmaga nthînue. Nwatî ndingîconoka, nîûndû nîmbicî Ngai ûrîa mbîtîkîtie na nîrî nama atî ke arî na ûvoti wa kûngitîra vamwe na kîrîa amvete nginya mûthenya wa mûthiia.

**13** Rûmagîrîra waro maûndû marîa wîguîte maumîte kûrî nie marî kîonereria kûrî we ûrî na wîtîkio na wendo irîa tûgwataga kuuma kûrî Jesû Kristû.

**14** Gitagîra ûvoro wa ma ûrîa wîvokeretwe ûvotithîtue nî Roho Mûtheru ûrîa ûtûûraga ndaarî yaku.

**14**

**15** Nîwîcî atî andû onthe vûrûrirî wa Asia nîmandiganîrîtie, amwe ao nî Fugelo na Herimogene.

**16** Mwathani aroîguîra andû a mûciî wa Onesiforo ntha, nîûndû aanatûma njokwe nî thayû mavinda meengî. Ke ndaanaconoka nîûndû atî nie naarî njeera,

**17** nwatî rîrîa aakinyire Roma nîwanjaririe nginya akîmona.

**18** Nie nîravoya Mwathani akeeguîra Onesiforo ntha mûthenya wa Mûthiia. Nîûndû we wanawe nîwîcî waro ûrîa aandethirie vîndî îrîa naarî Efeso.

# 2Tim 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthigari Mwîvokeku wa Jesû Kristû

## Mûruti wîra mwîvokeku

**1** Kwoguo, we Timotheo mwana wakwa gîa na vinya nîûndû wa wega wa Ngai ûrîa twîthagîrwa tûrî naguo tûrî ndaarî ya Jesû Kristû.

**2** Maûndû marîa weguire ngîaria nîrî mbere ya aira eengî mathomithie andû arîa evokeku, nîguo nao mathomithie andû arîa engî.

**2**

**3** Îtîkîra kûnyarirwa vamwe natue ta mûthigari mwaro wa Jesû Kristû.

**4** Mûthigari arî mbaararî endaga gûkenia mûnene wake, kwoguo ndavutanagia na maûndû mengî tiga wa ûrîa avetwe.

**5** Wana mûndû ûrîa ûthiîcaga mathakorî ma kûvinyûra ndangîvewa kîveo atathakîte akîrûmagîrîra mawatho.

**6** Mûrîmi ûrîa ûrutaga wîra na kîîo nîke wagîrîrwe kûrîa maciaro ma mbere ma mûgûnda.

**7** Ta îcirieni ûvoro ûcio nîrauga, nîûndû Mwathani nîakûmûvotithia gûtaûkîrwa nî maûndû mama monthe.

**7**

**8** Taririkana Jesû Kristû ûrîa wariûkirue na aarî wa rûciaro rwa Daudi, wata ûrîa kûthomithanîtue ûvororî ûrîa mwaro mvunjagia.

**9** Nîûndû wa kûvunjia ûvoro mwaro, nînyariragwa na ngekîrwa mvîngû ta mûgeri ngero. Nwatî ûvoro wa Ngai tî mwove na mvîngû.

**10** Kwoguo nyûmagîrîria maûndû monthe nîûndû wa andû arîa athuure nî Ngai, nîguo atî wanao mavonokue nî Jesû Kristû na magîe na riiri wa tene na tene.

**11** Ûvoro ûyû nî wa ma atî:

**11** “Ethîrwa nîtwakwire vamwe nake,

**11** nîtûgatûûrania nake.

**11**

**12** Ethîrwa nîtûkûthiî na mbere kûmîrîria,

**12** nîtûkaathana nake.

**12** Ethîrwa nwa tûmûkaane,

**12** wanake nîagaatûkaana.

**12**

**13** Ethîrwa tûtirî evokeku,

**13** ke atûûraga arî mwîvokeku,

**13** nîûndû ndangîveenia.”

**13**

**14** Ririkania andû aku maûndû mama na ûmakaanie mbere ya Mwathani ûvoro wîgiî ngarari na gûteta îgûrû rîgiî ciugo irîa itarî na vata. Ciugo ta icio nîkwa ithûkagia andû arîa maithikagîrîria.

**15** Geria mûno wa ûrîa ûngîvota gûtuîka mwîvokeku rîrîa ûkûruta wîra wa Ngai. Tuîka mûruti wîra ûrîa ûtaconokaga nî ûndû wa wîra ûrîa arutaga na mûndû ûthomithagia waro ûvoro wa ma wa Ngai.

**16** Îîthemage mîario îtarî ya ûngai nîûndû nîtûmaga andû maracavanîrîrie na Ngai.

**17** Mîaro ta îo îrendaga ta kîronda kîrîa gîtavoraga. Andû aîrî arîa maathomithagia maûndû ta mau nî Humenayo na Filetu.

**18** Andû aya nîaumu ûvororî wa ma, nîûndû mavunjagia atî ûvoro wa kûriûka nîwavîtûkire, kwoguo magacûkia wîtîkio wa andû amwe.

**19** Nwatî mûcingi ûrîa Ngai atumîte ndûngîenyenyeka; na îgûrû rîaguo kwandîkîtwe atîrî, “Mwathani nîwîcî andû ake na mûndû wa wonthe umbûraga Mwathani nwanginya atige gwîka maûndû ma waganu.”

**19**

**20** Nyombarî îrîa nene nîkwîthagîrwa kûrî na indo cia thaavu, na cia sîlûva, wana ciîngî cia mîtî na cia yûmba. Indo imwe cia icio îtûmagîrwa rîrîa kûrî na ûndû mûnene, nacio irîa ciîngî rîrîa gûtarî na ûndû mûnene.

**21** Andû arîa metheragia kuuma kûrî maûndû monthe ma waganu, magaatûmagîrwa rîrîa kûrî na maûndû manene, nîûndû nîmeamûrîte magatuîka andû a vata kûrî mûmathi. Andû aya nîmevarîrîtie kûruta wîra wa wonthe mwaro.

**22** Reganaga na maûndû marîa macûku meriragîrua nî andû ethî na wîrutanîrie kûgîa na ûthingu, wîtîkio, wendani na thayû, mûrî vamwe na andû arîa maumbûraga Mwathani marî na ngoro ntheru.

**23** Reganaga na ngarari cia ûrimû na gûtura ûmenyo, nîûndû we nîwîcî atî iretage înegene.

**24** Ta ndungata ya Mwathani ndwagîrîrwe nî kwîthîrwa ûrî wa înegene, nwatî wagîrîrwe nî kwîthîrwa ûrî mûndû wa ntha kûrî andû onthe, ûrî mwarimû mwaro na mûkirîrîria.

**25** Nîwagîrîrwe nîkwîthîrwa ûrî mûvoreri rîrîa ûgûtaara andû arîa magûkararagia, nîûndû Ngai avota kûmava kamweke ga kwîrira na makamenya ûvoro wa ma.

**26** Na njîra ta îno nwa mecokere na makaûrîra mûtego wa Ngoma ûrîa wamagwatire na agîtûma mekage ûrîa ke akwenda.

# 2Tim 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîthenya ya kûrigîrîria

## Mataaro ma mûthiia

**1** Nîrenda ûmenye atî mîthenya ya kûrigîrîria nî gûkaagîa na mavinda maûmû.

**2** Nîûndû andû nîmagaatuîka eyendi, akorokeru mbeca, egani, arumani, andû matangîathîkîra aciari ao, andû matarî ngatho na matarî ndini.

**3** Andû matangîtugana, andû matarî ntha, andû a ngutû, andû matûmaga andû magîa na guoya na andû mathûraga maûndû marîa maro,

**4** nîmagaatuîka acukanîrîri, arûgîrîri na etîi mûno. Nîmagaatuîka andû a kwenda maûndû marîa macûku vandû va kwenda maûndû marîa maro.

**5** Ciîko ciao nîta cia andû mecî Ngai, nwatî nîmaatigire kûmwîtîkia. Îîthemage andû ta acio.

**6** Nîûndû andû amwe gatagatîrî kao nîmatonyaga mîciî yene na makenyitîra aka arîa methagîrwa matarî na vinya na arîa maritûvîrîtwe nî mevia meengî na matongoragua nî merirîria macûku.

**7** Aka aya nîmageragia kûthoma maûndû nwatî matingîmenya ûma.

**8** Wata ûrîa Jane na Jambare maakararirie Musa, ûguo nwaguo andû acio maakararirie ûvoro wa ma. Andû acio methagîrwa na meciria macûku na nîagwîu ûvororî wa wîtîkio.

**9** Nwatî matikaavota kûthiî na mbere mûno na maûndû mao nîûndû andû onthe nîmakoona ûrimû wao wata ûrîa moonire wa Jane na Jambare

**9**

**10** Nwatî we nîûrûmîrîrîte maûndû marîa nthomithagia, mîtugo yakwa, mworoto wakwa, wîtîkio wakwa, gûkirîrîria gwakwa, wendo wakwa, wetereri wakwa na kûmîrîria gwakwa.

**11** Wana nîûrûmîrîrîte kûnyarirwa gwakwa, na mathîna makwa. We nîwîcî ûrîa naanyaririrwe rîrîa naarî Antiokia, Ikonia, Lusitera, na ngîûmîrîria! Nwatî Mwathani nîwandethûrire kuuma mînyamaarorî îo yonthe.

**12** Mûndû wa wonthe wendaga gûtûûra arî mûrûmîrîri wa Jesû Kristû nwa nginya anyamarue.

**13** Nwatî andû arîa aganu na arîa maveenanagia nîkwa makaathiîcaga na mbere gûcûka. Andû acio makaaveenanagia na makîveenagua.

**14** Nwatî we, thiî na mbere kûrûmîrîra ûvoro wa ma ûrîa wathomithirue ûkîwîtîkia na ûgîûkindîria nîûndû nîwîcî arîa maakûthomithirie.

**15** Na ûririkane atî kuuma ûrî mwana nîwecî mandîko marîa matheru marîa mangîtûma ûgîe na ûûgî wa gwîtîkia Jesû Kristû ûkînavonoka.

**16** Namo mandîko marîa monthe matheru, Ngai nîke waveere arîa maamandîkire ciugo irîa makwandîka nîguo ituîke cia kûthomithania ûvoro wa ma, kûmenyithia andû mavîtia mao nîguo meke maûndû marîa maro na matûûre na mûtûûrîre mwaro,

**17** nîguo mûndû wonthe ûtungatagîra Ngai ethagîrwa arî mwagîrîru na arî mwîvarîriu gwîka ûndû wa wonthe mwaro.

# 2Tim 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri kûrî Timotheo ke mwene

## Ngethi cia mûthiia

**1** Nîrakûthaitha nîrî mbere ya Ngai na ya Jesû Kristû ûrîa ûgaatuîra andû arîa marî mwoyo na arîa akuû, na nîûndû nî araûka kwathana arî mûthamaki atî:

**2** ûvunjagie ûvoro wa Ngai vingo cionthe vîndî îrîa mbagîrîru na îrîa îtarî mbagîrîru. Îguithagia andû, makanagie, maûmagîrîrie na ûmathomithagie vîndî cionthe ûkirîrîrîtie.

**3** Mavinda nîmagaûka rîrîa andû makaarega kûthomithua maûndû marîa magîrîrîte. Nwatî nîmakeyûnganîria arimû ao kûringana na merirîria mao. Arimû acio nîmakaamakenia, nîûndû makaaragia maûndû marîa matû mao mendete kwîgua.

**4** Andû nîmaakagarûrûka matige kûrûmîrîra ûma na macoke mathikaagîrîrie ng'ano cia gwîtungîra.

**5** Nwatî nwanginya wîkarage wîîguîte vingo cionthe. Ûmagîrîria mathîna, rutaga wîra wa kûvunjia ûvoro mwaro na ûrutage wîra waku wonthe wa gûtungatîra Ngai.

**5**

**6** Nie Paûlo îvinda rîakwa rîa kuuma mwoyorî na rîa kûrutwa nîrî îgongoona nîrîkinyu.

**7** Nîndûîte mbaara mbaro, nîndîkîtie îvenya na mbîthîrîtwe menyererete wîtîkio ûrîa nthomithagia.

**8** Kwambîrîria rîu nîmbîrîgîrîrîte nthûmbî ya ûthingu îrîa ngaavewa mûthenya wa mûthiia nî Mwathani ûrîa ûtucaga ciira na kîvooto. Tî nie nienga ngaavewa kîveo kîu nwatî nîgîkaavewa andû onthe arîa metagîrîra gûka gwake marî na wendo.

**8**

**9** Geria mûno ûke kûrî nie narua.

**10** Nîûndû Dema nîmûndiganîriu na akathiî Thesalonike nîûndû wa kwenda maûndû ma gûkû nthî. Kiresike nîwathiîre Galatia, nake Tito akîthiî Dalamatia.

**11** Luka nîke tu tûrî nake. Oca Maariko mûke nake nîûndû nîmwagîrîru wa kûndungatagîra.

**12** Nînatûmire Tukiko Efeso.

**13** Ûgîûka mbûkîra na kavuti gakwa karîa naatigîre Karipo kûu Teroa. Ndûkariganîrwe nî kûmbûkîra na mavuku na mûno makîria njûo irîa ciandîkagwa.

**13**

**14** Alekisanda mûturi wa cuuma nîwambîkire maûndû meengî macûku. Mwathani nî akaamûrîva kûringana na ciîko ciake.

**15** Îîmenyagîrîreni kuuma kûrî ke nîûndû nîwareganire na ndûmîrîri yetû na vinya mûno.

**15**

**16** Rîrîa naavirirwe cirarî vîndî ya mbere ngeyarîrîrie, gûtirî mûndû warî mbarî yakwa, onthe nîmaandiganîrie.

**17** Nwatî Mwathani aarî vamwe nanie na nîwamûvere vinya wa kûvecana ûvoro mwaro kûrî andû onthe a ndûrîrî, kwoguo nînarutirwe magegorî ma simba.

**18** Nake Mwathani nîakûndethûra maûndûrî monthe macûku na amvire Ûthamakirî wa îgûrû amenyererete. Mwathani arokumua tene na tene! Ameni.

**18**

**19** Ngetheria Pirisila, Akula, na andû a mûciî wa Onesiforo.

**20** Erasito nîwatigirwe Korinitho na ngîtiga Tirofimo Mileto arî mûrûaru.

**21** Geria mûno ûke mbere ya vîndî ya mvevo îkinya.

**21**

**22** Nî mwakethua nî Eubulu, Pundeni, Linaisi Kilaudia na ariû na aarî a îthe wetû.

**22** Mwathani nîekare nawe. Wega wa Ngai ûrekara namue.

Tito

# Tito 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîra wa Tito arî Kirete

**1** Kuuma kûrî Paûlo ndungata ya Ngai na mûtûmwa wa Jesû Kristû.

**1** Nie naathuurirwe na ngîtûmwa ngatethererie andû arîa athuure nî Ngai ûvororî wa gwîtîkia na nîmamenyithie ûvoro wa ma, ûrîa ûthomithanîtue nî ndini yetû.

**2** Ûvoro wa gwîtîkia na kûgîa na ûmenyo wa ûvoro wama nî ûvecanaga kîîrîgîrîro Kîam Mwoyo wa tene na tene kîrîa Ngai ûrîa ûtaveenanagia aatwîrîre kuuma Kîammbîrîria.

**3** Ngai mûvonokia wetû nîwatûmire ûvoro ûyû ûmenyeke kavinda karîa kagîrîrîte na nîguo nîîvokeretwe na ngavewa watho wa kûûvunjia.

**3**

**4** Kûrî Tito, mwana wakwa wa ma wîtîkiorî ûrîa tûgwatanîrîte.

**4** Ûrogîa na wega na thayû kuuma kûrî Ngai Vava na kuuma kûrî Jesû Kristû mûvonokia wetû.

**4**

**5** Tito, nie naagûtigire Kirete nîguo ûthondeke maûndû marîa maarî mavîtanu, na wa îtûûra, ûthuure athuuri a kanitha. Ririkana ûrîa naakwathire atî:

**6** nwa nginya mûthuuri wa kanitha ethagîrwe atarî na ûcuke, na ethîrwe avikîtie mûndûmûka ûmwe. Ciana ciake nwa nginya ciîthagîrwe ciîtîkîtie Jesû Kristû, irî na ngumo mbaro na irî mbathîki.

**7** Mûtongoria wa kanitha arutaga wîra wa Ngai, kwoguo ndagîrîrwe nî kwîthîrwa arî na ûcuke. Ndagîrîrwe nî kwîthîrwa arî mwîtîi, mûrakari narua, mûrîu wa njovi, mwendi mbaara kana mûkorokeru mbeca.

**8** Mûtongoria wa kanitha agîrîrwe nîkwîthîrwa arî mûndû mûtugani, mûndû wendete maûndû marîa maro, mwînyitia maûndûrî, mûndû mûrûngîrîru, mûndû mûtheru na mûndû wîyathîte.

**9** Agîrîrwe nî kwîthîrwa arî mûndû mwîkindîriu ûvororî ûrîa ûngîîvokwa, na wîtîkanîtie na ûvoro wama ûrîa tûthomithagia. Kwoguo, akaavotaga kûmîrîria andû arîa engî na ûvoro wa ma na akavotaga kwonania mavîtia ma andû arîa maûregaga.

**9**

**10** Nama kûrî andû eengî, na makîria arîa maumîte ndinirî ya Ayahudi, arîa makararagia na makaveenia andû na maûndû mao matarî vata.

**11** Andû acio nîmagîrîrwe nî kûgirua marie nîûndû nî macûkîtie mîciî mîîngî na njîra ya kûthomithania maûndû marîa mataagîrîrîte. Mekaga ûguo nîûndû wa gûcaria mbeca na njîra îrîa îtagîrîrîte.

**12** Mûrathi ûmwe gatagatîrî kao na wanake aarî wa kuuma Kirete, augire atîrî, “Andû a Kirete nîmaveenanagia vingo cionthe na nî acûku ta nyamû cia kîthaka na nî igûta ngoroku.”

**13** Arathi maarîtie ûvoro wa ma. Kwoguo nwa nginya ûmakaanie na vinya mûno nîguo magîe na wîtîkio mûkinyanîru,

**14** na ûmeere matige kûthikîrîria ng'ano cia tene cia Ayahudi na maathani ma andû arîa mareganîte na ûvoro wa ma.

**15** Indo cionthe nî ntheru kûrî andû arîa atheru. Nwatî kûrî andû arîa aganu na matetîkîtie gûtirî kîndû kîtheru nîûndû meciria mao na thamiri ciao nî ino nthûkangie.

**16** Maugaga atî nîmecî Ngai nwatî ciîko ciao nîireganîte na ûvoro ûcio. Nîmathwîre andû arîa engî, matiathîkaga na matingîvota gwîka ûndû mwaro.

# Tito 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîrîra kîa ma

**1** Nwatî we Tito, nwa nginya ûthomithanie maûndû marîa maringanîte na kîrîra Kîam ma.

**2** Îraga athuuri arîa akûrû mekarage meîguîte, marî na mîtugo mîaro, andû mangîvota kwînyitia maûndûrî, na methagîrwe marî na wîtîkio wa ma, marî na wendo na ûmîrîru.

**3** Na njîra wata îno, îra aka arîa akûrû mekare na mîtugo îrîa aka arîa atheru magîrîrwe nî kwîthîrwa nayo. Matiagîrîrwe nî gûtuîka aka a gûcukanaga, kana matuîke ngombo cia ndivei. Meere atî nwa nginya mathomithanagie maûndû marîa maro,

**4** nîguo mathomithie aka arîa ethî kwenda athuuri ao na ciana ciao.

**5** Nîmagîrîrwe nî kwînyitagia maûndûrî na kwîthagîrwa marî atheru, na marî aka aro a mûciî. Nîmagîrîrwe nî kwathîkîra arûme ao, nîguo arûme matikagîe na ûndû ûngîcambithia ndûmîrîri ya Ngai.

**5**

**6** Na njîra ta îno, îra anake wanao menyitagie maûndûrî.

**7** Maûndûrî monthe, nwa nginya we wîthagîrwe ûrî kîonereria Kîam mîtugo mîaro. Vîndî îrîa ûrathomithia, onanagia ûgima na wîthagîrwe ûrî na gîtîîo.

**8** Aragia ûvoro wa ma ûrîa ûtangîrutwa mavîtia nîguo arîa mareganaga nawe maconokage nîûndû matirî na ûndû mangîtûthitanga naguo.

**8**

**9** Ngombo nacio nwa nginya ciathîkagîre athani acio na îmakenagie maûndûrî monthe. Itiagîrîrwe nî gûkararania nao,

**10** kana kûmaîa. Vandû va ûguo, nwa nginya ciîthîrwe irî mbaro na ciîvokekete nîguo maûndûrî monthe marîa ciîkaga cionanagie wagîrîru wa ndûmîrîri ya Ngai Mûvonokia wetû.

**10**

**11** Ngai nîwonanîtie wega wake ûrîa ûretagîra andû onthe a nthî ûvonokio.

**12** Wega ûcio wa Ngai nîûtûtaaraga tûreganage na maûndû marîa matarî ma ûngai na tûtigane na merirîria ma maûndû ma gûkû nthî. Wega ûcio nîûtûtaaraga twîkarage twînyitîtie maûndûrî, tûrî andû arûngîrîru na twîtîkîtie Ngai rîrîa tûrî nthî îno.

**13** Nîtwagîrîrwe nîgwîkaraga ûguo wa tûgîetagîrîra mûthenya ûrîa mûrathime twîrîgîrîrîte. Mûthenya ûcio nîguo riiri wa Ngai ûrîa mûnene na mûvonokia wetû Jesû Kristû ûkoonekana.

**14** Ke nîwevecanire nîûndû wetû nîguo atûkûûre kuuma kûrî waganu wa mîthemba yonthe na atûtue andû atheru ake ke mwene, na andû meriragîria gwîka maûndû maro.

**14**

**15** Thomithagia andû maûndû mama, makanagie na ûmekagîre vinya ûgîtûmagîra wathani waku. Ndûkanareke mûndû wana ûrî kû akwire.

# Tito 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîtugo ya Mûkristiano

## Mataaro ma mûthiia

**1** Ririkania akristiano kwînyivia mbere ya anene na athani. Magîrîrwe nî kûmathîkagîra na kwîthagîrwa mevarîrîtie gwîka ciîko mbaro.

**2** Merage matikaragie ûcûku wa mûndû wana ûrîkû, nwatî methagîrwe marî na thayû na mendanîte na monanagie ûvoreri kûrî andû onthe.

**3** Nîûndû vîndî îmwe tue ene twarî ariitu, aremi, na nîtwekaga naaî. Tue twarî ngombo cia merirîria marîa macûku, na mîago ya mîthemba yonthe. Twatûûraga tûrî aganu na tûkîgucanagîra wîru. Andû nîmaatûmenete na wanatue nîtwamamenete.

**4** Nwatî rîrîa Ngai Mûvonokia wetû atwonirie wendo na ûtugi wake,

**5** nîwatûvonokirie. Tûtiavonokirue nîûndû wa ûrîa twekîte ciîko mbaro, nwatî nîûndû wa ntha ciake. Aatûvonokirie na njîra ya Roho Mûtheru ûrîa watûtheririe, agîtûciara rîngî na agîtûva mwoyo mûcerû.

**6** Ngai nîwatwîtîrîrie Roho Mûtheru na njîra ya Jesû Kristû mûvonokia wetû,

**7** nîguo tûtuwe athingu nî Ngai nîûndû wa wega wake na tûgîe na kîîrîgîrîro Kîam mwoyo wa tene na tene.

**8** Ûvoro ûyû nî wa ma.

**8** Nie nîrenda mue mûkinyîrîrie maûndû mama nîguo andû arîa metîkîtie Ngai mameciragie, nao mavecanage o ene nîûndû wa ciîko irîa ciagîrîrîte. Maûndû mama nîma vata na ma kûguna andû onthe.

**9** Nwatî îthemage ngarari cia ûrimû, ng'ano ciîgiî mûtaratara mûraca wa methe ma tene, na nyamûkano na mateta ma ûvoro wîgiî Watho. Maûndû mau matirî vata na gûtirî kîndû magunaga.

**10** Mûndû ûrîa ûretaga nyamûkano, mûkanagie riita rîa mbere na rîa kaîrî na ûkînatigana nake.

**11** We nîwîcî atî mûndû ta ûcio nî areganîte na ûvoro wa ma, na mevia make nîmo monanagia atî nîavîtîtie.

**11**

**12** Wona natûma Aritema kana Tukiko kûrî we, geria mûno gûka Nikopoli kûrî nie, nîûndû nînduîte atî kûu nîkuo ngwîkara vîndî yonthe ya mvevo.

**13** Geria mûno gûtethia Zena ûrîa wakiri na Apolo nîguo mambîrîrie rûgendo rwao, na wone atî marî na indo cionthe irîa mangîenda nîûndû wa rûgendo.

**14** Andû etû nîmagîrîrwe nî kwîruta gûtûmîra mavinda mao na gwîka ciîko mbaro nîguo matethagîrîria mavata ma andû arîa engî. Matiagîrîrwe nî gûtûûra mûtûûrîre ûtarî na maciaro.

**14**

**15** Andû arîa onthe tûrî nao nîmamûkethia. Kethiani Akristiano onthe arîa matwendete.

**15** Wega wa Ngai ûrogîa namue muonthe.

File

# File 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wendo na wîtîkio wa Filemona

## Paûlo nîwathaithanîre Onesimo

## Ngethi cia mûthiia

**1** Kuuma kûrî nie Paûlo, mûndû wovetwe njeera nîûndû wa Jesû Kristû, tûrî na Timotheo, mûriû wa Îthe wetû.

**1** Kûrî we Filemona, mûrata wetû ûrîa tûrutithanagia wîra nake,

**2** na kûrî kanitha ûrîa ûtûnganaga gwaku mûciî, na kûrî mwarî wa îthe wetû Afia, na kûrî Arikipo, mûthigari ûrîa tûrutithanagia wîra nake.

**2**

**3** Mûrogîa na wega na thayû kuuma kûrî Ngai îthe wetû na Mwathani wetû Jesû Kristû.

**3**

**4** Filemona, mûrû wa îthe wetû, vîndî cionthe rîrîa nîravoya nîngûririkanaga na ngacokeria Ngai wakwa ngatho.

**5** Nîûndû nîmbîgucaga ûvoro wa wendo ûrîa wîthagîrwa ûrî naguo kûrî andû onthe a Ngai na ûrîa wîtîkîtie Mwathani Jesû.

**6** Mavoya makwa nî atî ngwatanîro yetû namue tûrî ta etîkia, nîgûtûma tûtaûkîrwe waro nî irathimo cionthe irîa tûnyitaga nîûndû wa kwîthîrwa rûrî ûrûmwe na Kristû.

**7** Mûrû wa îthe wetû, wendo waku nîûtûmîte ngîe na gîkeno kînene na ûkanyûmîrîria mûno! We nîûcanjamûrîte ngoro cia andû onthe a Ngai.

**7**

**8** Kwoguo nîrî ûûrûmwe na Kristû, nîngîakwatha nyûmîrîrîtie wîke ûndû ûrîa wagîrîrîte.

**9** Nwatî vandû va ûguo nînîrakûthaitha nîûndû nîngwendete. Nie Paûlo nîreka ûguo wana ethîrwa rîu nîrî mûthuuri mûkûrû na rîu njovetwe njeera nîûndû wa Jesû Kristû.

**10** Kwoguo nîrakûthaitha îthenya rîa Onesimo mwana wakwa, nîûndû nîratuîkire îthe wake wa Kîîroho nîrî wa gûkû njera.

**11** Mbererî ke aarî mûndû wa mana mûno kûrî we nwatî rîu nîatuîkîte mûndû wa vata kûrî we na kûrî nie.

**11**

**12** Nie nîramûtûma rîu acoke kûrî we, na ngîgûtûmîra ke, nî ta ngoro yakwa nîragûtûmîra.

**13** Nie nwa mende twîkare nake nîguo andethagie vandûrî vaku vîndî îno nîrî gûkû njera njovetwe nîûndû wa kûvunjia ûvoro mwaro.

**14** Nwatî ndirenda gûkûringîrîria ûndethie. Nie nîrenda ûndethie nîûndû wa kwîyendera gwaku we mwene.

**14**

**15** Nwakwîthîrwa Onesimo arethîrîtwe atarî vamwe nawe kavinda kau kanini nîguo acoka mûtûûranie nake mavinda monthe.

**16** Na rîu ke tî ngombo tu, nwatî nîakîrîte ngombo; nî mûrû wa îthe wetû. Nanie nîmwendete mûno, nwatî we nîûkûmwenda mûno makîria nîûndû ke nî ngombo yaku na nî mûrû wa îthe wetû wîtîkîtie Mwathani.

**16**

**17** Kwoguo ethîrwa nîwicî atî nîtûrutithanagia wîra wa Mwathani nawe, amûkîra Onesimo wata ûrîa ûngînyamûkîra.

**18** Ethîrwa nîakûvîtîrîtie kana arî na thirî yaku, mbîra nîguo ngûrîve.

**19** Nie Paûlo nandîka ava na njara ciakwa atî: Nie Paûlo nînie ngaakûrîva . (Nî ma ndîagîrîrwe nî kûgweta atî wa nawe we mwene wî thirî yakwa.)

**20** Kwoguo mûrû wa îthe wetû mwende, wenda tu ndethia nîûndû wa Mwathani. Canjamûra ngoro yakwa, nîûndû we na nie nîtwîtîkîtie Kristû.

**20**

**21** Nîrandîka maarûa îno nîrî na mwîvoko atî we nîûgwîka ûguo nakûria wîke. Nîrî na ma we nîûgwîka wana makîria ya ûguo.

**22** Vamwe na ûguo, varîria nyomba îrîa nîngîkara, nîûndû nîrî na mwîrîgîrîro atî Ngai nîakwîgua mavoya menyu muonthe na nîakûmbîtîkîria mbûke kûrî mue.

**22**

**23** Epafara ûrîa twovetwe njera nake nîûndû wa kûvunjia ûvoro mwaro wîgiî Jesû Kristû nîwamûkethia.

**24** Wana nîmwakethua nî andû arîa tûrutithanagia wîra nao, na nîo Maariko, Arisitariko, Dema na Luka.

**24**

**25** Muonthe mûrogîa na wega wa Mwathani wetû Jesû Kristû.

Ahib

# Ahib 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kiugo kîa Ngai na njîra ya Mûriû wake

## Mûriû wa Ngai nî mûnene gûkîra Araika

**1** Tene Ngai nîwaririe mavinda meengî na njîra nyîngî ngûrani kûrî methe metû na njîra ya Arathi.

**2** Nwatî mavinda mama ma mûthiia, Ngai nîatwarîrîtie na njîra ya Mûriû wake. Ngai aaûmbire nthî yonthe na njîra ya Mûriû wake na nîke Ngai athuurîte nîguo mûthiiarî akagaa indo cionthe.

**3** Ke onanagia ûkengu wa riiri wa Ngai na akonania mûvano wa ma wa ûrîa Ngai ekariî. Nîanyitîrîte nthî yonthe na kiugo gîake kîrîa kîrî vinya. Vuva wa kûtheria mevia ma mûndû, nîwekarire mwena wa ûrîo wa Ngai mwene vinya wonthe kûu îgûrû.

**3**

**4** Ngai nîwanenevirie Mûriû gûkîra araika wata ûrîa rîîtwa rîrîa amûvere rîrî rînene gûkîra rîa araika.

**4**

**5** Nîûndû Ngai ndaaneera mûraika wanarî ûmwe wake atîrî,

**5** “We wî Mûriû wakwa;

**5** ûmûnthî nînatuîka Aguo.”

**5** Wana Ngai ndaauga ûvoro wîgiî mûraika wanarî ûmwe atîrî,

**5** “Nie nîngaatuîka îthe wake,

**5** nake atuîke Mûriû wakwa.”

**5**

**6** Nwatî rîrîa Ngai aarî vakuvî kûrete Mûriû wake wa îrikithathi gûkû nthî nîwaugire atîrî, “Araika onthe a Ngai nwanginya mamûgooce.”

**6**

**7** Nwatî ûvoro wîgiî araika Ngai nîwaugire atîrî,

**7** “Ngai atucaga araika ake mvuvo,

**7** nacio ndungata ciake agaitua nînîmbî cia mwaki.”

**7**

**8** Ûvoro wîgiî Mûriû Ngai nîwaugire atîrî,

**8** “Ûthamaki waku we Ngai nîûgûtûûra tene na tene!

**8** We wathaga andû aku na kîvooto.

**8**

**9** We wendete ûthingu na ûkamena ûndû mûcûku,

**9** kwoguo Ngai, na nîke Ngai waku,

**9** nîakûthuurîte na agakûva gîtîîo na gîkeno gîkîrîte kîrîa avete arata aku.”

**9**

**10** Ngai nîwacokire akiuga atîrî,

**10** “Kîambîrîriarî, we Mwathani nîwaûmbire nthî,

**10** na ûkîthondeka îgûrû na njara ciaku.

**10**

**11** Nîikaathenguta, nwatî we ndûkaathenguta;

**11** cionthe ikaathira ta nguo.

**11**

**12** We nîûgaaikûnja ta îgooti,

**12** na nîigaacenjua ta nguo.

**12** Nwatî we ndûcenjagia

**12** na ûtûûro waku ndûkaathira.”

**12**

**13** Ngai ndeera mûraika wanarî ûmwe wake atîrî:

**13** “Îkara nthî ava mwena wa njara yakwa ya ûrîo,

**13** nginya rîrîa ngaatûma nthû ciaku ituîke gaturwa ka magûrû maku.”

**13**

**14** Araika nî arîkû? Nî maroho marîa matungatagîra Ngai na nîmatûmagwa nîke magatethia arîa makaavonokua.

# Ahib 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûvonokio mûnene

## Ûrîa ûtûmaga tûvonoke

**1** Nîûndû wa ûguo, nwanginya tûnyitie waro ûvoro wa ma ûrîa twîguîte nîguo tûtikaume kûrî guo.

**2** Ndûmîrîri îrîa yavecanirwe nî araika kûrî methe metû ma tene, yonekire îrî ya ma. Arîa onthe mataamîathîkîra nîmaaverithirue wata ûrîa kwagîrîrîte.

**3** Tûngîrega kûverithua atîa tûngîtiganîria ûvonokio mûnene ta ûyû? Mwathani nîke warî wa mbere kwanîrîra ûvonokio ûyû, natue nîtwamenyithirue atî nî wa ma nî arîa maamwîgwire.

**4** Ngai wanake nîwongerere ûira wake îgûrû rîao na njîra ya kûringa ciama na morirû ma mîthemba yonthe, na iveo cia Roho Mûtheru irîa aaveere andû kûringana na wendi wake.

**4**

**5** Ngai ndaatua araika athani a nthî îrîa îgaaûka îrîa tûraria ûvoro wayo.

**6** Nwatî, vandû vengî Mandîko matheru maugîte atîrî:

**6** “Ngai! Mûndû nî ndûî atî nîguo ûmûmenyagîrîre?

**6**

**7** Gwa kavinda kanini we nîwamûtuire mûnini gûkîra araika; we nîwamwîkîre nthûmbî ya riiri na gîtîîo.

**8** Nîwamûtwire wa kwatha indo cionthe.” Kuga, “Wa kwatha indo cionthe,” nî kuga atî gûtirî kîndû wanarî kîmwe gîtarî rungu rwa wathani wake. Kûnarî ûguo, tûtionaga indo cionthe irî rungu rwa wathani wake.

**9** Nwatî twonaga Jesû ûrîa gwa kavinda kanini watuirwe mûnini gûkîra araika, nîguo na njîra ya wega wa Ngai akue nîûndû wa andû onthe. Na rîu tûmwonaga ekîrîte nthûmbî îrî na riiri na gîtîîo nîûndû wa ûrîa aathînirue na agîkua.

**10** Ngai ûrîa ûmbaga na ûtûûragia indo cionthe, nîwonire kwagîrîrîte Jesû atuwe mwagîrîru na njîra ya kûthînîka na gûkua gwake, nîguo atûme andû eengî makinyîrwe nî riiri wake. Nîûndû Jesû nîke ûkinyagia andû ûvonokiorî.

**10**

**11** Jesû nîke ûtûmaga andû matherue mevia. Ke vamwe na arîa matuîtwe atheru nî a îthe ûmwe. Kwoguo Jesû ndegucaga nthoni akîmeta ariû na aarî a îthe.

**12** Ke eraga Ngai atîrî,

**12** “Nie nîngwîra andû etû ûrîa weka;

**12** ngaagûkumagia mîcemaniorî yao.”

**12**

**13** Nîacokaga akauga atîrî, “Nie nîngwiga mwîvoko wakwa kûrî Ngai.” Wana nîaugaga atîrî, “Nîrî ava tûrî na ciana irîa Ngai amvete.”

**13**

**14** Nîûndû ciana ino nî andû marî na mwîrî na nthakame, Jesû ke mwene nîwatuîkire mûndû wata o. Aatuîkire mûndû nîguo na njîra ya gîkuû gîake, athirie vinya wonthe wa Ngoma îrîa îthagîrwa îrî na ûvoti îgûrû rîa gîkuû.

**15** Na njîra îo nîwovorire arîa onthe maatûûraga marî ngombo ûtûûrorî wao wonthe nîûndû wa kwîgua guoya wa gîkuû.

**16** Nîûndû nî ûvoro wa ma atî ke ndatethagia araika, nwatî atethagia rûciaro rwa Iburahimu.

**17** Ûguo nî kuga atî nwanginya angîatuîkire ta aa mûrwang'ina na aa mwarwang'ina na njîra wa yonthe nîguo atuîke Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene, mwîvokeku na ûrî ntha wîrarî wa Ngai nîguo atûme andû moverwe mevia mao.

**18** Na rîu ke nwa atethie arîa mageragua, nîûndû ke mwene nîwagerirue na akîthînua.

# Ahib 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nî mûnene gûkîra Musa

## Kîvurûko kîa andû a Ngai

**1** Kwoguo ariû a îthe wetû mue arîa atheru na mwîtîtwe nî Mwathani, îcirieni ûvoro wa Jesû ûrîa Ngai aatûmire arî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene wa wîtîkio ûrîa tumbûraga.

**2** Jesû aarî mwîvokeku mbere ya Ngai ûrîa wamûthuurire wata ûrîa Musa aatuîkire mwîvokeku nyombarî ya Ngai.

**3** Mûndû ûrîa ûtumaga nyomba nîavecagwa gîtîîo gûkîra nyomba îrîa atumîte. Na njîra wata îno, Jesû nîwagîrîrwe nî kûvewa gîtîîo gûkîra Musa.

**4** Nyomba wa yonthe îthagîrwa îrî na mûmîtumi, nwatî Ngai nîke ûtumîte indo cionthe.

**5** Musa aarî mwîvokeku maûndûrî monthe arî ndungata nyombarî ya Ngai. Ke nîwaririe ûvoro wîgiî maûndû marîa Ngai akaaria mavinda marîa magaaûka.

**6** Nwatî Kristû nîmwîvokeku ta Mûriû ûrîa wathanaga nyombarî ya Ngai. Tue tûrî nyomba ya Ngai ethîrwa nîtûkûthiî na mbere kûmîrîria tûrî na mwîvoko wa kîrîa twîrîgîrîrîte.

**6**

**7** Kwoguo wata ûrîa Roho Mûtheru augîte atîrî,

**7** “Ûmûnthî mûngîgua mûgambo wa Ngai,

**7**

**8** mûtikaûmie ngoro ta ûrîa methe menyu meekire,

**8** rîrîa maareganire na Ngai,

**8** ta ûrîa meekariî mûthenya ûrîa maarî werûrî,

**8** rîrîa maageririe Ngai.

**8**

**9** Kûu werûrî nîkuo methe menyu maangereerie,

**9** wana ethîrwa nîmoonete maûndû marîa nekîte mîaka mîrongo îna.

**9**

**10** Kwoguo nînaarakarirue nî andû acio,

**10** na ngiuga atîrî, ‘Aya nî andû matûîre marî aremi,

**10** na matiîcî njîra ciakwa.’

**10**

**11** Nînaarakarire na ngîranîra na mwîvîtwa atîrî:

**11** ‘Gûtirî vîndî magaatonya varîa nîngîamavere mavurûke.’ ”

**11** Ûguo nîguo Mwathani augîte.

**11**

**12** Ariû a îthe wetû, îîmenyerereni atî gûtikethîrwe kûrî na mûndû gatagatîrî kenyu wîna ngoro njûku na îtetîkîtie na ûngîgarûrûka akauma kûrî Ngai ûrîa mûtûûra mwoyo.

**13** Vandû va ûguo, ûmanagîrîriani mûndû na ûrîa wîngî mûthenya wa mûthenya rîrîa rîonthe kiugo “Ûmûnthî” gîkaagwetagwa gîkîaria ûvoro ûmwîgiî nîguo gûtikagîe mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûkaaûmia ngoro nîûndû wa mevia.

**14** Tuonthe tûrî a ngwatanîro îmwe na Kristû ethîrwe nîtûgûtûûra tûnyitîtie mwîvoko ûrîa twarî naguo kuuma wa Kîammbîrîria.

**14**

**15** Nîûndû Mandîko Matheru maugîte atîrî:

**15** “Ûmûnthî mûngîgua mûgambo wa Ngai,

**15** mûtikaaûmie ngoro cienyu,

**15** ta ûrîa methe menyu meekire rîrîa maareganire na Ngai.”

**15**

**16** Nî andû arîkû arîa meeguire mûgambo wa Ngai na makîregana nake? Kinthî tî arîa onthe maumire Misiri matongoretue nî Musa?

**17** Nî andû arîkû maarakaririe Ngai kavinda ka mîaka mîrongo îna? Kinthî tî andû arîa meevirie na magîkuîra kûu werûrî?

**18** Rîrîa Ngai eeranîre na mwîvîtwa atîrî, “Matigaatonya vûrûrirî ûrîa nîngîkaamava ûvurûko” ke aaragia ûvoro wa û? Kinthî tî arîa maareganire nake?

**19** Kwoguo nîtûrona atî matiavota gûtonya vûrûri ûcio nîûndû matietîkia.

# Ahib 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nîke mûnene wa Athînjîri-Ngai

**1** Na rîu, nîûndû Ngai nîatûvete kîîranîro gîa gûgaatonya kîvurûkorî gîake, nîtwîmenyagîrîreni nîguo gûtikethîrwe kûrî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu ûkaaremwa nî gûtonya.

**2** Nîûndû nîtwavunjîrue Ûvoro Mwaro wata ûrîa andû arîa maarî werûrî maavunjîrue. Nwatî ndûmîrîri îo meeguire ndîamatethia, nîûndû maamîamûkîre matarî na wîtîkio.

**3** Kwoguo, tue arîa twîtîkîtie nîtûtonyaga kîvurûkorî kîu wata ûrîa Ngai aaugire atîrî,

**3** “Nînaarakarire na ngîranîra na mwîvîtwa atî,

**3** ‘Matigaatonya varîa ngamava kîvurûko!’ ”

**3** Ngai nîwaririe ûguo wana ethîrwa nîwathirîtie wîra wake kuuma rîrîa aaûmbire nthî.

**4** Nîûndû mandîkorî matheru kûrî vandû vandîkîtwe ûvoro wîgiî mûthenya wa mûgwanja atîrî, “Ngai aavurûkire mûthenya wa mûgwanja na agîtiga kûruta wîra wake wonthe.”

**5** Wana rîngî Mandîko Matheru maugîte atîrî, “Gûtirî vîndî magaatonya varîa nîngîkaamava kîvurûko.”

**6** Andû arîa meeguire ûvoro mwaro rîa mbere matiatonya vandû vau va kûvurûka nîûndû nîmaaregire gwîtîkia. Kwoguo kûrî andû amwe metîkîrîtue gûtonya kuo.

**7** Ûndû ûyû nîwonanîtue nî Ngai na njîra ya kûvanga mûthenya wîngî ûrîa wîtagwa “Ûmûnthî.” Ngai aaririe ûvoro ûcio vuva wa mîaka mîîngî na njîra ya Daudi ta ûrîa Mandîko Matheru maugîte atîrî,

**7** “Ûmûnthî mûngîgua mûgambo wa Ngai,

**7** mûtikaûmie ngoro cienyu.”

**7**

**8** Kethîrwa Joshua nîwavere andû kîvurûko kîrîa meerîrîtwe, Ngai ndangîacokire kwaria vuvarî ûvoro wîgiî mûthenya wîngî.

**9** Na njîra wata îno, nîgûtigarîtie mûthenya wa kûvurûka wa andû a Ngai, wata ûrîa Ngai aavurûkire mûthenya wa mûgwanja.

**10** Mûndû wa wonthe ûvotete gûtonya kîvurûkorî kîrîa Ngai eeranîre, nîakaavurûka kuuma wîrarî wake wata ûrîa Ngai aavurûkire kuuma kûrî wîra wake.

**11** Kwoguo nîtûgerie mûno tûtonye kîvurûkorî kîu, nîguo gûtikethîrwe kûrî mûndû wanarî ûmwe gatagatîrî getû ûkaaremwa nî gûtonya kîvurûkorî nîûndû wa ûremi ta ûcio wao.

**11**

**12** Kiugo Kîam Ngai kîrî mwoyo nîkîrutaga wîra na nî kîûgî gûkîra rûviû rûrîa rûnoore mîena îîrî. Nîgîtemaga nginya varîa ngoro na mwoyo inyitanîrîte, na gîgatema gatagatîrî ka marûngo wana gatagatî ka mavîndî. Na nîkîvotaga gûtuîria na kûmenya meciria na merirîria ma ngoro cietû.

**13** Gûtirî ûndû wana ûmwe ûngîthithwa Ngai. Maûndû monthe methagîrwa marî ûtherirî na matarî mathithe mbere ya metho make. Na nwanginya tûmûtaaragîrie maûndû monthe marîa twîkaga.

**13**

**14** Nîtûnyitie na vinya viû wîtîkio wetû ûrîa tumbûraga nîûndû tûrî na Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene na nîke Jesû Mûriû wa Ngai. Ke nîwathiîre kûrî Ngai.

**15** Mûthînjîri-Ngai mûnene ûcio wetû ndangîrega gûtwîguîra ntha nîûndû tûtirî vinya. Rîrîa atûûraga gûkû nthî nîwageragua na njîra wa cionthe irîa tûgeragua nacio, nwatî ke ndevia.

**16** Kwoguo nîtûthiîni tûmîrîrîtie tûkinye vakuvî na gîtî Kîam Ngai Kîam ûthamaki, na nîvo varî na wega wake. Vau nîvo tûkeeguîrûa ntha na tûnyite wega wa Ngai wa gûtûtethagia rîrîa rîonthe tûvatarîte.

# Ahib 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îîmenyerereni mûtigate wîtîkio wenyu

**1** Mûthînjîri-Ngai mûnene wa wonthe athuuragwa kuuma kûrî andû na akavewa wîra wa gûtungatîra Ngai vandûrî va andû. Ke nîarutaga iveo na magongoona ma mevia.

**2** Na nîûndû ke ethagîrwa atarî na vinya maûndûrî mengî, nîavotaga gûkirîrîria andû arîa matarî na ûmenyo na arîa mavîtagia.

**3** Nîûndû ke mwene ethagîrwa atarî na vinya, nwanginya arute îgongoona nîûndû wa mevia make, wata ûrîa arutaga îgongoona nîûndû wa mevia ma andû.

**4** Gûtirî mûndû wîvecaga gîtîîo na njîra ya kwîthuura atuîke mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene. Ngai nîke tu wîtaga mûndû na akamûtua mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene wata ûrîa Aroni eetirwe.

**4**

**5** Na njîra wata îo, Kristû wa nake ndeetîkîra kwînenevia nîûndû atî aarî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene. Vandû va ûguo, Ngai aamwîrire atîrî,

**5** “We nîwe Mûriû wakwa,

**5** ûmûnthî nînatuîka Aguo.”

**5**

**6** Ngai nîwacokire akiuga vandû vengî atîrî,

**6** “We wî mûthînjîri-Ngai tene na tene,

**6** wî mûthînjîri-Ngai wata Melikizedeki.”

**6**

**7** Rîrîa Jesû aatûûraga gûkû nthî, nîwavoyaga na akathaitha Ngai na mûgambo mûnene akîrîraga. Aavoyaga Ngai nîûndû nîke ûngîavotire kûmûvonokia kuuma kûrî gîkuû. Ngai nîwamûthikîrîrie nîûndû wa kwînyivia na kwîrutîra gwake.

**8** Nwatî wana ethîrwa Kristû aarî Mûriû wa Ngai, nîwerutire kwathîka nîûndû wa ûrîa aathînîkire.

**9** Na rîrîa aatuirwe mwagîrîru, nîwatuîkire kiumo Kîam ûvonokio wa tene na tene kûrî arîa onthe mamwathîkagîra.

**10** Nake Ngai nîwamûtuire Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene wata Melikizedeki.

**10**

**11** Tûrî na maûndû meengî mûno tûngîaria îgûrû rîgiî maûndû marîa narîkia kûmwîra, nwatî nî vinya kûmûtaarîria mo nîûndû mûtitaûkagîrwa na îvenya.

**12** Mwîthîrîtwe mûrî na kavinda keganu ga gûtuîka arimû, nwatî nginya rîu nîmûvatarîte mûndû wa kûmûthomithia maûndû marîa mwathomithirue mbere megiî ndûmîrîri ya Ngai. Vandû va mwîthîrwe mûkîrîa irio ino nyûmû, mue nwa mûnyuire îriia.

**13** Mûndû wa wonthe ûtûûragua nî îriia nî kaana na ndangîtaûkîrwa nî maûndû maro kana macûku.

**14** Nwatî irio ino nyûmû nî cia andû agima, arîa marutîtwe na njîra ya ciîko gûkûûrana maûndû maro na maûndû macûku.

# Ahib 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîîranîro kîa Ngai kîa ma

**1** Kwoguo nîtûtiganîrie maûndû marîa twathomithirue mbere megiî Kristû, na tûthiî na mbere na kîthomo kîrîa kîrî na ûgima. Tûtiagîrîrwe nî gûcokera rîngî ûvoro wîgiî kiumo Kîam maûndû marîa twathomire mbere ta gwîtîkia Ngai na kûgarûrûka kuuma kûrî ciîko irîa iretage gîkuû.

**2** Tûtiagîrîrwe nî gûcokera ûvoro wîgiî magongoona ma ûvatithio na kwiganîrîra njara, kûriûka na îtuîro rîa tene na tene.

**3** Na nîtûgwîka ûguo ethîrwa Ngai nîagûtwîtîkîria.

**3**

**4** Andû arîa matiganîrîtie wîtîkio wao nî vinya kûmagarûra nîguo mavere. Nîûndû nîmonete ûtheri na magacama kîveo Kîam îgûrû na makagaîrwa Roho Mûtheru.

**5** Nîmamenyete atî kiugo Kîam Ngai nî Kîamro vamwe na kûgîa na vinya wa kûmenya vîndî îrîa Ngai akaathana.

**6** Nîmaatiganîrie wîtîkio wao! Kwoguo nîûndû ûrî na vinya kûmagarûra nîguo merire, nîûndû nî takwa marambithia Mûriû wa Ngai rîngî wa vamwe na kûmûconorithia kûrî andû.

**6**

**7** Ngai arathimaga mûgûnda ûrîa ûnyunyaga mbura îrîa yuraga kuo na îkamerithia mîmera îrîa îgunaga andû arîa mamîrîmaga.

**8** Nwatî mûgûnda ûcio ûngîmera mîgua na ria, nî wa mana na wavota kûrumwa nî Ngai na ûkavîvua na mwaki.

**8**

**9** Arata akwa, wana ethîrwa nîtwaragia ûguo tûtirî na nganja namue. Nîtwîcî nîmûthiîte na njîra îrîa mbaro ya kûmûkinyia ûvonokiorî wenyu.

**10** Ngai nî wa kîvooto. Nama akaaririkanaga wîra ûrîa mwarutire, na wendo ûrîa mwonanirie nîûndû wa rîîtwa rîake. Mue nîmwatungatîre akristiano arîa engî na nwa mûrathiî na mbere kûmatungatîra.

**11** Tûngîenda mûndû wa wonthe gatagatîrî kenyu athiî na mbere na kûgîa na kîîo nginya mûthiia, nîguo mûnyite na ma maûndû marîa mwîriragîria.

**12** Tûtingîenda mûtuîke igûta. Nwatî tûngîenda mwîgerekanie na andû arîa magaaga ciîranîro cia Ngai na njîra ya wîtîkio na gûkirîrîria.

**12**

**13** Rîrîa Ngai aathondekire kîîranîro gîake na Iburahimu nîwevîtire na rîîtwa rîake ke mwene, nîûndû gûtirî wîngî warî mûnene kûmûkîra.

**14** Nîwaugire atîrî, “Nama nîngaakûrathima na ngwîngîvîrie njiarwa ciaku.”

**15** Iburahimu nîwekarire etererete, kwoguo nîwamûkîre kîrîa Ngai aamwîrîrîte.

**16** Andû matûmagîra rîîtwa rîa mûndû ûrîa mûnene kûmakîra rîrîa makwîvîta, naguo mwîvîto ûcio nîûthiragia ngarari cionthe.

**17** Ngai nîwendire kwonia andû arîa makagaa ciîranîro ciake atî îtua rîake nî rîa ma. Kwoguo nîwevîtire atî ke nîakaavingia ciîranîro ciake.

**18** Kûrî na maûndû maîrî marîa matangîgarûrîka namo nî atî: Ngai ndangîîricûkwa rîrîa akwîranîra ûndû, na ndangîveenania rîrîa akwîvîta. Maûndû mama nîmatûmagîrîria tue arîa tûthiîcaga kûrî Ngai nîguo atûgitîre, na nîmatûvecaga vinya wa gûtûûra tûrî na kîîrîgîrîro kîrîa kigîtwe mbere yetû.

**19** Ûndû ûcio twîthagîrwa twîrîgîrîrîte nîûtûmaga twîkarage tûkîgucaga tûrî agitîre. Kîîrîgîrîro kîu nî Kîam ma na kîrî vinya na nîgîtonyagîra gîtambaarî Kîam hekarû ya îgûrû gîgakinya ndaarî varîa vatheru.

**20** Nake Jesû nîmûtonyu vo vandûrî vetû na nîmûtuîku Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene wa tene na tene wata Melikizedeki.

# Ahib 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûthînjîri-Ngai Melikizedeki

## Mûthînjîri-Ngai ûyû ekariî ta Melikizedeki

**1** Melikizedeki aarî mûthamaki wa Salemu, na aarî mûthînjîri-Ngai wa Ngai Ûrîa ûrî îgûrû mûno. Rîrîa Iburahimu aaumaga mbaararî arîkia kûvoota athamaki arîa ana, Melikizedeki nîwamûtûngire na akîmûrathima.

**2** Nake Iburahimu nîwamûgaîre gîcunjî gîa îkûmi Kîam indo ciake cionthe cia indo irîa aatavîte. (Mbere rîîtwa Melikizedeki, nî kuga, “Mûthamaki wa Ûthingu.” Na nîûndû aarî mûthamaki wa Salemu, Melikizedeki nî kuga, “Mûthamaki wa thayû.”)

**3** Melikizedeki ndaarî îthe, ng'ina, ndaarî rûciaro rwake, gûtirî mûndû wîcî rîrîa Melikizedeki aaciarirwe kana rîrîa aakwire. Ekariî ta Mûriû wa Ngai na nîatûûra arî mûthînjîri-Ngai nginya tene na tene.

**3**

**4** Mue nîmûrona ûrîa aarî Mûnene. Iburahimu îthe wetû wa tene aamûgaîre gîcunjî gîa îkûmi Kîam indo ciake irîa aatavîte arî mbaararî.

**5** Nao andû a rûciaro rwa Lawi na nîo maatuîkaga athînjîri-Ngai, nîmaathîtwe nî Watho metagie gîcunjî gîa îkûmi Kîam indo irîa andû ao a Isiraeli marî nacio, wana ethîrwa andû acio wanao nî a rûciaro rwa Iburahimu.

**6** Melikizedeki ndaarî wa rûciaro rwa Lawi. Nwatî nîwamûkîre gîcunjî gîa îkûmi kuuma kûrî Iburahimu na akîmûrathima. Iburahimu aarî mwamûkîru ciîranîro kuuma kûrî Ngai.

**7** Gûtirî na nganja atî mûndû ûrîa ûrathimanaga nî mûnene gûkîra ûrîa ûrathimagwa.

**8** Athînjîri-Ngai nîo metagia gîcunjî gîa îkûmi wana ethîrwa o nî andû arîa matûûraga mwoyo na magacoka magakua. Nwatî Melikizedeki ûrîa wamûkîre gîcunjî gîa îkûmi kuuma kûrî Iburahimu, atûûraga mwoyo wata ûrîa mandîko matheru maugîte.

**9** Kwoguo nwa tuge atî Alawi (arîa mamûkagîra gîcunjî gîa îkûmi) nîmaarîvire gîcunjî kîu rîrîa Iburahimu aarîvire.

**10** Rîrîa Iburahimu aatûngire Melikizedeki, Lawi ndaarî mûciare. Ke aarî mîthumorî ya îthe Iburahimu.

**10**

**11** Andû a Isiraeli maaverwe watho na njîra ya ûthînjîri-Ngai ûrîa waumanîte na andû a mûvîrîga wa Lawi. Nwatî na njîra îo andû matiatuîka akinyanîru. Kwoguo kwarî na vata mûthînjîri-Ngai wîngî aûke ta Melikizedeki, nwatî tî kuuma mûvîrîgarî wa Aroni.

**12** Kwoguo ûthînjîri-Ngai ûngîcenjua nwanginya watho wa naguo ûcenjie.

**13** Maûndû mama marîtue îgûrû rîa Mwathani wetû. Ke aarî wa mûvîrîga ngûrani na gûtirî mûndû wa mûvîrîga wake wanatungata kîgongoonarî arî mûthînjîri-Ngai.

**14** Nîgwîcîkene waro atî ke aaumîte mûvîrîgarî wa Juda. Rîrîa Musa aaragia îgûrû rîa athînjîri-Ngai ndaagweta wanarî ûndû wîgiî mûvîrîga ûcio.

**14**

**15** Ûvoro ûyû nîmûmenyekanu waro makîria, nîûndû mûthînjîri-Ngai ûyû wîngî mwonekanu ekariî ta Melikizedeki.

**16** Ke aatuirwe mûthînjîri-Ngai nîûndû wa vinya wa mwoyo wake ûrîa ûtathiraga, nwatî tî na njîra ya mawatho marîa mathondeketwe nî andû.

**17** Nîûndû mandîkorî matheru ûira wake ûvecanîtwe atîrî, “We ûrî mûthînjîri-Ngai nginya tene na tene wata Melikizedeki.”

**18** Kwoguo watho ûrîa wa tene nîmûthengutie, nîûndû ndwarî na vinya na warî wa mana.

**19** Nîûndû Watho wa Musa ndûngîatuire ûndû wana ûrîkû mûkinyanîru. Nwatî rîu nîtûvetwe kîîrîgîrîro kîngî Kîamro makîria ya kîrîa gîtûmaga tûthiî vakuvî na Ngai.

**19**

**20** Kûnarî ûguo kîîrîgîrîro gîkî varî na mwîvîtwa wa Ngai. Ngai ndevîta andû acio engî magîtuwa athînjîri-Ngai.

**21** Nwatî Jesû aatuîkire mûthînjîri-Ngai na njîra ya mwîvîto. Ngai aamwîrire atîrî,

**21** “Mwathani nîeranîrîte na mwîvîto na ndakaagarûrûka atî: ‘We ûkethagîrwa ûrî mûthînjîri-Ngai tene na tene.’ ”

**21**

**22** Ûndû ûyû nîguo ûtûmaga Jesû atuîke mûrûngamîrîri wa kîrîkanîro Kîamro makîria kuuma kûrî Ngai.

**22**

**23** Athînjîri-Ngai a kîrîkanîro kîrîa gîkûrû meethagîrwa marî eengî, nwatî nîmaakucaga na kwoguo matiavotaga kûthiî na mbere gûtungata marî athînjîri-Ngai.

**24** Nwatî Jesû atûûraga tene na tene, na kwoguo ke nî Mûthînjîri-Ngai wa mavinda monthe.

**25** Kwoguo, mavinda monthe nîavotaga kûvonokia arîa mathiîcaga kûrî Ngai na njîra yake. Nîûndû atûûraga vingo cionthe nîguo amathaithanagîrîre kûrî Ngai.

**25**

**26** Jesû nî Mûthînjîri-Ngai mûnene ûrîa ûtûvingagîria mavataro metû. Ke nî mûtheru, ndarî ûcuke na ndevagia. Ke nîwamûrîtwe kuuma kûrî evia na Ngai nîamûvirîte îgûrû mûno.

**27** Ndekariî ta Athînjîri-Ngai arîa anene. Ke ndavatiî kûrutaga îgongoona wa mûthenya mbere nîûndû wa mevia make, na acoke arute îgongoona nîûndû wa mevia ma andû. Nîwarutire îgongoona riita rîmwe rîa kwîgana. Eekire ûguo rîrîa eerutire ke mwene.

**28** Watho wa Musa nîûthuuraga andû arîa matarî agîrîru matuîke Athînjîri-Ngai arîa anene. Nwatî kîîranîro Kîam Ngai kîrîa Kîamthondekirwe na mwîvîtwa ûrîa waûkire vuva wa watho, ûthuuraga Mûriû ûrîa ûtuîtwe mwagîrîru tene na tene.

# Ahib 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Jesû nî Mûthînjîri-Ngai mûnene wetû

**1** Rîu ûndû ûrîa ûrî na vata mûno îgûrû rîa maûndû marîa tûraria nî atî, tûrî na Mûthînjîri-Ngai mûnene ûrîa wîkaraga mwena wa ûrîo wa gîtî Kîam ûthamaki wa Ngai kûu îgûrû.

**2** Ke atungataga ta Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene varîa vatheru Mûno îgemarî rîa ma rîrîa rîathondekirwe nî Mwathani nwatî tî mûndû.

**2**

**3** Mûthînjîri-Ngai mûnene wa wonthe athuuragwa nîguo avirage matega na magongoona ma nyamû kûrî Ngai. Kwoguo nwanginya Mûthînjîri-Ngai mûnene wetû ethîrwe arî na kîndû gîa gûtegera Ngai.

**4** Kethîrwa ke atûûraga gûkû nthî, ndangîrî mûthînjîri-Ngai. Nîûndû gûkû nthî kûrî na athînjîri-Ngai arîa marutagîra Ngai iveo wata ûrîa watho wa Ayahudi ugîte.

**5** Wîra ûrîa marutaga ta athînjîri-Ngai, nî mûvuano na kîruru Kîam maûndû marîa marî Îgûrû. Ûguo nwa ta guo gwekariî rîrîa Musa eendaga gûtuma îgema rîtheru. Ngai aamwîrire atîrî, “Menyerera ûthondeke maûndû monthe na njîra ta îrîa wonirue kîrîmarî.”

**6** Nwatî rîu, wîra wa ûthînjîri-Ngai ûrîa ûvetwe Jesû nî wa vata mûno makîria ya wîra ûrîa waveetwe athînjîri-Ngai acio engî, wata ûrîa kîrîkanîro kîrîa athondekete gatagatî ka Ngai na andû kîrî kînene makîria ya kîrîa gîkûrû, nîûndû gîkî gîcerû kîrîkanîrîtwe na ciîranîro mbaro mûno.

**6**

**7** Kethîrwa kîrîkanîro Kîam mbere gîtiarî na mavîtia, gûtingîagîre na vata wa kîrîkanîro gîa kaîrî.

**8** Nwatî Ngai nîwonaga andû ake marî na mavîtia rîrîa akûmeera atîrî,

**8** “Mwathani arauga atî mîthenya nîgûkinya,

**8** rîrîa ngaathondeka kîrîkanîro gîcerû na andû a Isiraeli vamwe na andû a Juda.

**8**

**9** Gîtikeethîrwa gîkariî ta kîrîkanîro kîrîa nathondekire na methe mao ma tene,

**9** mûthenya ûrîa namocire na njara,

**9** ngîmaruta vûrûri wa Misiri.

**9** Nîmaaregire gûtuîka evokeku kûrî kîrîkanîro kîrîa nathondekire nao,

**9** kwoguo nînamatiganîrie.”

**9**

**10** Mwathani arauga atîrî,

**10** “Gîkî nîkîo kîrîkanîro kîrîa ngaathondeka na andû a Isiraeli mîthenya îrîa îgaaûka,

**10** vîndî îo nîngekîra mawatho makwa meciriarî mao,

**10** na nîmandîke ngororî ciao.

**10** Nîngaatuîka Ngai wao, nao nîmagaatuîka andû akwa.

**10**

**11** Gûtirî mûndû gatagatîrî kao ûkaathomithia mûndû ûrîa wîngî,

**11** kana merane atîrî, ‘Menya Mwathani.’

**11** Nîûndû andû onthe nîmakaamenya,

**11** kuuma ûrîa mûnene nginya ûrîa mûnini.

**11**

**12** Nîngaamovera mevia mao,

**12** na ndigaacoka kûririkana mavîtia mao.”

**12**

**13** Rîrîa Ngai aaririe ûvoro wa kîrîkanîro gîcerû ke nîwatuire kîrîkanîro kîrîa Kîam mbere gîkûrû. Nakîo kîndû wa kîonthe kîrakûra na gîgatuîkanga, nîkwa kîûraga.

# Ahib 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa Ngai agoocagwa gûkû nthî na îgûrû

## Îgongoona rîa Kristû nîrîthengutagia mevia

**1** Kîrîkanîro Kîam mbere Kîamrî na mawatho megiî kûgooca Ngai na vandû vatumîtwe nî andû va kûgoocagîra gûkû nthî.

**2** Kwarî na îgema rîatumîtwe na rîkagaûkanua maita maîrî. Vandû va mbere vetagwa vandû varîa vatheru. Ndaarî ya vo vaarî na vandû va kwigîrîrwa taa na metha îrî na mûgate wa kûrutîra Ngai îgongoona.

**3** Vuva wa gîtambaa gîa kaîrî kûu îgemarî ndaarî kwarî na îgema rîrîa rîetagwa “Vandû varîa vatheru Mûno.”

**4** Kûu ndaarî kwarî na metha ya kîgongoona ya thaavu ya kûvîvîrua ûbani, na nwakuo kwarî na îthandûkû rîa kîrîkanîro. Îthandûkû rîu rîavakîtwe thaavu mîena yonthe, na ndaarî yarîo kwethagîrwa kûrî na nyûngû ya thaavu îrî na maana ndaarî, mûragi wa Aroni ûrîa wathundûkîte mathangû na ivengere igîrî cia mathiga irîa ciandîkîtwe maathani.

**5** Îgûrû rîa îthandûkû rîa kîrîkanîro kwarî na Akerubi maarî na riiri, na mo mathagu mao maakunîkîrîte varîa mevia movanagîrwa. Nwatî gaka tîko kavinda ga kwaria maûndû mama na njîra ndikîru.

**5**

**6** Maûndû mau mavangîtwe ta ûû: Athînjîri-Ngai mathiîcaga îgemarî rîa nja wa mûthenya kûruta wîra wao wa ûtungati.

**7** Nwatî Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene nîke tu ûthiîcaga îgemarî rîa ndaarî, na ekaga ûguo riita rîmwe wa mwaka. Ke ocaga nthakame akathiî nayo îgemarî na akamîrutîra Ngai nî ûndû wake ke mwene na nîûndû wa mevia marîa andû mekîte matakûmenya.

**8** Na njîra îno, Roho Mûtheru nîonanagia atî rîrîa rîonthe îgema rîa nja rîrî vo, njîra ya kûthiî vandû varîa vatheru Mûno tî mvingûre.

**9** Gîkî nî kîonereria Kîam îvinda rîîrî tûrî. Maûndû mama monthe monanagia atî iveo na magongoona ma nyamû marîa tûrutagîra Ngai matingîvota gûtûma thamiri ya mûndû ûrîa ûragooca Ngai îtuîke nginyanîru.

**10** Nîûndû iveo na mambura mau monanagia ûvoro wa kûrîa, kûnyua, na mambura mwanya mwanya ma kwîtheria. Mawatho mau monthe megiî ûvoro wa mwîrî, na mathiraga vinya rîrîa Ngai akathondeka ûndû mûcerû.

**10**

**11** Nwatî Kristû nîarîkîtie gûka ta Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene wa maûndû maro marîa marî vo. Narîo îgema rîrîa atungataga nî rînene na nî rîkinyanîru mûno. Îgema rîu rîtitumîtwe na njara cia andû na tî gîcunjî kîmwe Kîam nthî îno ya kûmbwa.

**12** Rîrîa Kristû aavîtûkîre îgemarî nîwatonyire vandû varîa vatheru Mûno rita rîmwe rîa kwîgana. Ndaakuua nthakame ya mbûri na ndegwa nîguo akarute îgongoona. Vandû va ûguo, ke aavecanire mwoyo wake na agîtûma tûgîe na ûvonokio wa tene na tene.

**13** Ethîrwa andû arîa methagîrwa marî na mûgiro nîmaminjaminjagîrua nthakame ya mbûri na ndegwa, na mûu wa mori ya ng'ombe na makathera,

**14** na kinthî nthakame ya Kristû ndîngîmatheria mûno! Ke nîwerutire na njîra ya Roho wa Ngai ûrîa ûtûûraga tene na tene, nîguo atuîke îgongoona rîkinyanîru kûrî Ngai. Kwoguo nthakame yake îkaatheragia thamiri cienyu, nîguo mûtigane na ciîko irîa iretaga gîkuû, nîguo mûtungatagîre Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo.

**14**

**15** Kwoguo Kristû nîke ûthondekaga kîrîkanîro gîcerû, nîguo arîa onthe metîtwe nî Ngai mamûkîre irathimo cia tene na tene irîa Ngai aameerîre. Ûndû ûyû wîkîkaga nîûndû nîkwîthîrîtwe kûrî na gîkuû gîa gûkûûra andû kuuma meviarî marîa meekire vîndî îrîa maathagwa nî kîrîkanîro Kîam mbere.

**15**

**16** Ûvoro wîgiî kwîgaa na njîra ya kwaria kana kwandîka, nîkûvatarîte kwonanue waro atî mûndû ûcio wîgaîte nî mûkuû.

**17** Nîûndû kwîgaa gûtirî vata vîndî îrîa yonthe ûrîa ûkwîgaa arî mwoyo, nwatî kûgîcaga vata arîkia gûkua.

**18** Kîu nîkîo gîatûmire wana kîrîkanîro Kîam mbere kîruta wîra na njîra ya nthakame.

**19** Ûndû wa mbere ûrîa Musa eekire, nî kûmenyithia andû onthe maathani monthe wata ûrîa mandîkîtwe Wathorî. Nîwacokire agîoca nthakame ya ndegwa na ya mbûri akîmîtukania na manjî, na akîmîminjaminjîria îvuku rîa Watho na kûrî andû onthe akîvûthagarî karûthanju ka Hisovu kovereretwe guoya ndune.

**20** Ke nîwaugire atîrî, “Nthakame îno nî mûvûri wa kîrîkanîro kîrîa Ngai aamwathire mwathîkagîre.”

**21** Na njîra wa îo Musa nîwaminjaminjire nthakame îgemarî rîa Kîrîkanîro na indorî cionthe irîa ciatûmagîrwa kûgooca Ngai.

**22** Kûringana na Watho, vakuvî indo cionthe itheragua na nthakame. Nthakame îngîrega gwîtûrûrwa mevia matingîovanîrwa.

**22**

**23** Kwoguo kwarî na vata indo irîa ivuana irîa irî îgûrû itherue na njîra ya magongoona mau. Nwatî indo cio mene irîa irî îgûrû nî ivatarîte mûno kûtherua na magongoona maro gûkîra mau.

**24** Nîûndû Kristû ndaatonyire Vandû Vatheru vatumîtwe na njara cia andû, na nîvo mûvuano wa vandû varîa va ma. Kristû aatonyire îgûrû kuo kwene. Kûu nîkuo arûngamîte mbere ya Ngai vandûrî vetû.

**25** Kristû ndaatonya vandû varîa vatheru Mûno nîguo erute maita meengî ta ûrîa Mûthînjîri-Ngai mûnene wa Kîyahudi aatonyaga kuo mwaka wa mwaka akuuîte nthakame ya nyamû.

**26** Nîûndû Kristû angîekire ûguo, nîangîatuîkire wa kûthînua maita meengî mûno kuuma rîrîa nthî yaûmbirwe. Nwatî rîu kûringana na ûrîa kûvana, aaûkire rita rîmwe rîa kwîgana mavinda monthe nîguo na njîra ya îgongoona rîake ke mwene, andû maume meviarî.

**27** Ûrîa kûrî nî atî mûndû wa wonthe nwanginya akue rita rîmwe, na vuva wa gûkua atuîrwe nî Ngai.

**28** Na njîra wata îo Kristû nîwerutire rita rîmwe arî kîgongoona, nîguo athengutie mevia ma andû eengî. Ke nîagaaûka rita rîa kaîrî na vîndî îo ndagaaûka gûtûma andû moverwe mevia, nwatî agaaûka kûvonokia andû arîa matûûraga mamwetererete.

# Ahib 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nîtûthiîni vakuvî na Ngai

**1** Watho nî kîruru Kîam maûndû marîa maro magaaûka, nwatî tî mûvianîre wa ma wa maûndû mau. Magongoona mau nîmarutagwa mwaka wa mwaka. Kwoguo Watho na njîra ya magongoona mau ndûngîvota gûtua andû arîa mathiîcaga kûrî Ngai akinyanîru.

**2** Ethîrwa andû arîa magoocaga Ngai maarî atherie mevia mao, matiagîrîîrwe nî kwîgua marî evia rîngî na magongoona monthe nîmangîatigire kûrutwa.

**3** Nwatî magongoona marîa marutagwa mwaka wa mwaka, maririkanagia andû mevia mao.

**4** Nîûndû nthakame ya ndegwa na nthenge ndîngîthengutia mevia kuuma kûrî andû.

**4**

**5** Nîûndû wa ûguo rîrîa Kristû aarî vakuvî gûka gûkû nthî, nîwerire Ngai atîrî,

**5** “We ndwendaga magongoona na matega,

**5** nwatî we nîûvarîrîtie mwîrî nîûndû wakwa.

**5**

**6** We ndûkenagua nî matega marîa mavîvie,

**6** kana magongoona marîa mathengutagia mevia.

**6**

**7** Nie nînaacokire ngiuga atîrî,

**7** ‘Nîrî ava nîguo mbîke wendi waku we Ngai,

**7** wata ûrîa ûvoro wakwa wandîkîtwe îvukuurî rîa Watho.’ ”

**7**

**8** Mbere Kristû aaugire atîrî, “We ndwendaga na ndûkenagua nî magongoona na matega, kana nyamû irîa îvîvîrîtue metharî ya kîgongoona nîguo ithengutie mevia.” Aaugire ûguo wana ethîrwa magongoona mau monthe maarutagwa kûringana na Watho.

**9** Nîwacokire akiuga atîrî, “Nie nîrî ava Ngai, nîguo mbîke wendi waku.” Kwoguo Ngai nîathengutîtie magongoona marîa makûrû na agekîra îgongoona rîa Kristû vandûrî va mo.

**10** Nîûndû Jesû Kristû nîwekire ûrîa Ngai eendete, tue tûrî atherie kuuma meviarî. Tûtheretue nî îgongoona rîa mwîrî wa Jesû Kristû ûrîa aarutire rita rîmwe rîa kwîgana.

**10**

**11** Mûthînjîri-Ngai wa wonthe nîarûngamaga wa mûthenya wa mûthenya na akarutîra Ngai magongoona ma mûthemba ûmwe maita meengî. Magongoona mau matingîvota kûthengutia mevia.

**12** Nwatî Kristû nîwarutire îgongoona rîmwe rîa mevia rîrîa rîgûtûûra rîrutaga wîra tene na tene. Nîwacokire agîkara nthî mwenarî wa ûrîo wa Ngai.

**13** Etererete nginya rîrîa Ngai agaatua nthû ciake gaturwa ka magûrû make.

**14** Na njîra ya îgongoona rîu rîmwe aarutire, ke nîatuîte andû arîa matheretue kuuma meviarî akinyanîru tene na tene.

**14**

**15** Nake Roho Mûtheru nî atûvecaga ûira wake. Mbere aaugire atîrî,

**15**

**16** “Gîkî nîkîo kîrîkanîro kîrîa ngaarîkanîra nao mîthenyarî îrîa îgaûka.

**16** Ûguo nîguo Mwathani akuga.

**16** Nîngekîra mawatho makwa ngororî ciao,

**16** na nîmandîke meciriarî mao.”

**16**

**17** Nîwacokire akiuga atîrî,

**17** “Ndigacoka kûririkana mevia mao,

**17** wana ciîko ciao njûku rîngî.”

**17**

**18** Varîa varî na kwovanîra kwa mevia, vatirî na vata rîngî wa kûrutwa îgongoona rîa kûthengutia mevia.

**18**

**19** Ariû na aarî a îthe wetû, tûrî na ûmîrîru wa gûtonya varîa vatheru Mûno na njîra ya gîkuû Kîam Jesû Kristû.

**20** Ke nîwatûvingûrîre njîra njerû na îrî mwoyo avîtûkîrîrîte gîtambaarî gîa hekarû. Ûguo nî kuga njîra ya mwîrî wake ke mwene.

**21** Tûrî na mûthînjîri-Ngai mûnene ûrîa ûrûngamîrîrîte nyomba ya Ngai.

**22** Kwoguo nîtûthiîni vakuvî na Ngai tûrî na ûvoro wa ma ngororî cietû, wîtîkio wa ma na tûrî na ngoro ntheru na thamiri cietû itagwîcuka na mîîrî yetû îthambîtue na manjî matheru.

**23** Nîtûnyiteni na vinya kîîrîgîrîro gîetû kîrîa tumbûraga tûtarî na nganja, nîûndû Ngai nî mwîvokeku na ciîranîro ciake nî cia ma.

**24** Nîtûtethanagieni na twendanage mûndû na ûrîa wîngî na twîkage ciîko mbaro.

**25** Tûtigatige gûcemanagia vamwe ta ûrîa andû amwe mamenyerete gwîkaga. Nwatî nîkava tûûmanagîrîrie mûndû na ûrîa wîngî nîûndû nîmûrona atî Mûthenya wa Mwathani nîûkuvîvîrîtie.

**25**

**26** Ethîrwa nwa twîvie na rûtûrîko vuva wa kûmenya ûvoro ûrîa wa ma, gûtirî îgongoona rîngîvota kûrutwa rîa kûthengutia mevia.

**27** Vandû va ûguo ûndû ûrîa ûtigarîte nî gweterera tûrî na guoya îtuîro na mwaki mûnene ûrîa ûkaathiria arîa makararagia Ngai.

**28** Mûndû wa wonthe ûregaga kwathîkîra watho nîaûragagwa atakwîguîrwa ntha angiumbûrwa nî aira aîrî kana athatû.

**29** Mûndû ûrîa ûrumaga Mûriû wa Ngai na akanyarara nthakame ya kîrîkanîro îrîa yamûtheririe kuuma meviarî, agacoka akaruma Roho ûrîa ûvecanaga wega wa Ngai, mûreciria îvera rîake rîgana atîa?

**30** Tue nîtwîcî ûrîa waugire atîrî, “Kwîrîvîrîria nî gwakwa, nie nîngerîvîria,” na agîcoka akiuga, “Mwathani nîke ûgaatuîra andû ake.”

**31** Nîûndû wa gwîtigîrwa mûno mûndû kûgwa njararî cia Ngai ûrîa mûtûûra mwoyo!

**31**

**32** Taririkanani ûrîa mwekariî na vau mbere. Mîthenyarî îo, mwarîkia kûthererwa nî ûtheri wa Ngai nîmwathînirue na maûndû meengî mûno, nwatî nîmwaûmîrîrie mathîna mau.

**33** Mavinda mamwe nîmwarumagwa na mûgekwa naaî mûrî kîrîndîrî, na mavinda meengî mûkagwatanîra na arîa maathînagua na njîra wata îo.

**34** Nîûndû nîmwanyitanîre mathîna na arîa moovetwe, na rîrîa mwacunirwe indo cienyu nîmweyûmîrîrie mûkenete nîûndû nîmwamenyaga atî mûrî na kîndû Kîamro makîria na gîa gûtûûra.

**35** Kwoguo mûtikaûrwe nî vinya nîûndû mwathiî na mbere na kûmîrîria, nîmûkaagîa na kîveo kînene.

**36** Mue nîmwagîrîrwe nî gûkirîrîria nîguo mûvotage gwîka wendi wa Ngai, na nîmûkaavewa kîrîa eeranîre.

**37** Nîûndû Mandîko Matheru maugîte atîrî,

**37** “Nî kavinda kanini gatigarîte,

**37** nake ûrîa ûraûka nîagûkinya,

**37** tî ekara kavinda karaca ataûkîte.

**37**

**38** Mûndû wa wonthe mûthingu nîagaatûûra mwoyo nîûndû wa gwîtîkia,

**38** nwatî ethîrwa nwa acoke na vuva ndingîkenua nîke.”

**38**

**39** Tue tûtirî andû arîa macokaga na vuva makaûra, nwatî tûrî andû metîkîtie na avonokie.

# Ahib 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîtîkio

**1** Wîtîkio nî kûgîa na ûma wa maûndû marîa twîrîgîrîrîte, na kûmenya atî maûndû marîa tûtavotaga kwona nî ma ma.

**2** Nîûndû wa wîtîkio methe metû ma tene nîmagîre na ngumo mbaro kuuma kûrî Ngai.

**2**

**3** Nîûndû wa wîtîkio nîtûmenyaga atî Ngai aaûmbire nthî na îgûrû na njîra ya kiugo gîake. Kwoguo kîrîa kîonekaga Kîamthondekirwe kuumana na kîrîa gîtonekaga.

**3**

**4** Wîtîkio nîguo watûmire Abili ategera Ngai îgongoona rîaro gûkîra rîrîa Kaini aategire. Nîûndû wa gwîtîkia Ngai Abili nîwatuirwe mûthingu, nîûndû Ngai nîwetîkîrire maruta make. Na njîra ya wîtîkio Abili nwa waragia wana ethîrwa nî wakuire.

**4**

**5** Nîûndû wa wîtîkio Enoku ndaanakua. Vandû va ûguo ke nîwavirirwe îgûrû nî Ngai, kwoguo gûtirî mûndû wamwonire. Mandîko Matheru maugaga atî, mbere Enoku avirwa îgûrû Ngai nîwakenetue nîke.

**6** Gûtirî mûndû ûngîvota gûkenia Ngai atarî na wîtîkio. Nîûndû mûndû wa wonthe ûthiîcaga kûrî Ngai nwanginya etîkie atî Ngai arî kuo na nîarathimaga arîa mamûcaragia.

**6**

**7** Wîtîkio nîguo watûmire Nuhu athikîrîrie Ngai vîndî îrîa aamûkaanirie ûvoro wîgiî maûndû marîa atoonete. Nîwathîkîre Ngai na agîtuma îtarû rîrîa ke na andû ake maatûmîre nîguo mavonokue. Na ûguo Nuhu eekire nîwonanirie atî andû a nthî maarî acûku. Nîûndû Nuhu nîwetîkirie nîwatuirwe Mûthingu nî Ngai.

**7**

**8** Nîûndû wa wîtîkio Iburahimu etwa nî Ngai nîwathîkire. Ngai nîwerire Iburahimu aume athiî vûrûrirî ûrîa aamwîrîrîte nî akaamûva. Iburahimu nîwatigire vûrûri wake, nwatî ndaamenyaga kûrîa aathiîte.

**9** Na njîra ya wîtîkio Iburahimu atûûrire arî ta mûgeni vûrûrirî ûrîa Ngai aamwîrîîre. Aatûûraga magemarî wata ûrîa Isaka na Jakovu maatûûraga, arîa wa nao maaverwe kîîranîro wata kîu nî Ngai.

**10** Iburahimu aatûûraga etererete îtûûra rînene rîrî na mûcingi wa gûtûûra rîtumîtwe nî Ngai.

**10**

**11** Nîûndû wa wîtîkio Sara nîwagîre na mwana wana ethîrwa aarî nthata nake Iburahimu aarî mûkûrû. Iburahimu nîwetîkîtie atî Ngai nîmwîvokeku na nîakaavingia ûrîa aamwîrîîre.

**12** Wana ethîrwa Iburahimu aarî ta ûyû mûkuû, kuuma kûrî ke nîgwaciarirwe andû maarî eengî ta njata cia îgûrû kana ta mûthanga ûrîa ûtangîtarîka ûrî rûtere rwa îria.

**12**

**13** Andû acio onthe maakwire marî na wîtîkio. Matianyita indo irîa Ngai aamerîrîte, nwatî marî wa kûraca nîmoonaga indo icio na magaikenagîra. Nao nîmeetîkîtie atî nî ageni na evîtûkîri gûkû nthî.

**14** Arîa maragia maûndû ta mau nîmonanagia waro atî nîkwa maracaria vûrûri wao.

**15** Meekaraga matagwîciria ûvoro wîgiî vûrûri ûrîa maaumire. Kethîrwa nîmeekaga guo, nîmangîagîre na kamweke ga gûcoka kuo.

**16** Vandû va ûguo, meeriragîria vûrûri mwaro, vûrûri wa îgûrû. Na nîûndû wa ûguo, Ngai ndangîconoka nî o makîmwîta Ngai wao, nîûndû ke nîamathondekerete îtûûra rînene kûu îgûrû.

**16**

**17** Nîûndû wa wîtîkio Iburahimu nîwavecanire mûvîcî Isaka atuîke îgongoona vîndî îrîa Ngai aamûgeririe. Iburahimu nîke wavetwe kîîranîro nî Ngai, nwatî ke nîwevarîrîtie kûvecana mwana wake wa mûmwe atuîke îgongoona.

**18** Ngai nîwamwîrîte atîrî, “Na njîra ya Isaka we nî ûkaagîa na njiarwa irîa naakwîrîre.”

**19** Iburahimu nîwetîkîtie atî Ngai nwa avote kûriûkia Isaka. Kwoguo nwa tuge, Iburahimu nîkwa aamûkîîre Isaka rîngî kuuma kûrî gîkuû.

**19**

**20** v Nîûndû wa wîtîkio Isaka nîwerîre Jakovu na Esaû irathimo irîa igaûka vuvarî.

**20**

**21** Nî wîtîkio watûmire Jakovu atanakua arathima avîcî a Josefu. Ke nîwarûngamire etirîte na mûragi wake na akîgooca Ngai.

**21**

**22** Nîûndû wa wîtîkio Josefu ageerie gûkua, nîwaririe ûvoro wîgiî ûrîa andû a Isiraeli makaauma Misiri na akîra andû ûrîa mwîrî wake ûgeekwa akua.

**22**

**23** Nîûndû wa wîtîkio aciari a Musa nîmaamûthithire vandû va mîeri îthatû arîkia gûciarwa. Nîmoonire atî ke aarî mwana mûthaka, nao matagwîtigîra nîmaaregire kwathîkîra watho wa mûthamaki.

**23**

**24** Nîûndû wa wîtîkio, rîrîa Musa aatuîkire mûndû mûgima nîwaregire gûcoka gwîtagwa mûvîcî wa mwarî wa Mûthamaki.

**25** Aatuire nî kava gwîkwa maûndû macûku marî vamwe na andû a Ngai gûkîra gûkenera mevia kavinda kanini.

**26** Ke nîwamenyire atî kûmenererua nîûndû wa Mesaya kwarî na vata mûno gûkîra mîthithû yonthe ya Misiri nîûndû eekaraga akîriragîria kîveo kîrîa gîkaavecanwa.

**26**

**27** Wîtîkio nîguo watûmire Musa auma Misiri atagwîtigîra marakara ma mûthamaki. Nîwaregire gûcoka na akîthiî na mbere takwa onete Ngai ûrîa ûtonekaga.

**28** Wîtîkio nîguo watûmire Musa athondeka kîrugo Kîam pasaka na akîathana nthakame îminjaminjîrue mîrango, nîguo mûraika ûrîa ûretaga gîkuû ndakaûrage marikithathi ma Isiraeli.

**28**

**29** Wîtîkio nîguo watûmire andû a Isiraeli maringa îria îtune takwa maathiîrîrîte nthî nyûmû. Rîrîa andû a Misiri maageririe kûringa, onthe nîmaaûrîre manjîrî.

**29**

**30** Wîtîkio nîguo watûmire nthingo cia Jeriko ciomomoke ciarîkia kûthiûrûrûkwa mîthenya mûgwanja nî andû a Isiraeli.

**31** Wîtîkio nîguo wagiririe Rahavu mûndûmûka ûrîa warî mûmaraa aûragwe vamwe na andû arîa maaregire kwathîkîra Ngai, nîûndû nîwanyitire athigani a Isiraeli ûgeni.

**31**

**32** Nie nîmbuga atîa wîngî? Gûtirî na mavinda meganu ma kûgweta ûvoro wa Gideoni, Baraki, Samusoni, Jefitha, Daudi, Samueli na arathi.

**33** Na njîra ya wîtîkio nîmaarûire na mavûrûri monthe na makîmavoota. Nîmeekire ûrîa kwagîrîrîte na Ngai nîwamavere kîrîa aamerîrîte. Nîwavingire tûnyua twa mînyambû,

**34** nîwavoririe mîaki yarî mînene na makîvonoka kûragwa na rûviû. Matiarî na vinya, nwatî nîmagîre na vinya. Nîmaarûire na ûcamba mbaararî na makîvoota athigari a mavûrûri mageni.

**35** Nîûndû wa wîtîkio aka nîmaamûkîre andû ao arîa maakuîte magîcoka kûriûkua.

**35** Engî nao nîmaaûragirwe na njîra ya kûnyarirwa nîûndû nîmaaregire marekererue. Nwatî meekire ûguo nîguo makariûkua magîe na ûtûûro mwaro.

**36** Amwe nîmaanyûrûragua na makarivwa na ivoko, na engî nîmoovirwe na mînyororo na makîvirwa njeera.

**37** Nîmaarivirwe na mathiga, nîmaatûrirwe icunjî igîrî na mîcumano na makîûragwa na rûviû. Nîmaaûrûraga mekîrîte njûo cia ng'ondu na cia mbûri. Maarî athîni, nîmaanyaririrwe na magîkwa maûndû macûku.

**38** Andû acio mationaga vata wa gûtûûra nthî. Maaûrûraga ta ageni werûrî na irîmarî na matûûraga makurungurî na marimarî menjîtwe nthî.

**38**

**39** Nîûndû wa wîtîkio wao andû acio onthe nîmaagîre na ngumo mbaro. Nwatî matianyita kîrîa Ngai aamerîrîte,

**40** nîûndû Ngai nîwathondekete mûvango wetû warî mwaro makîria. Wendi wa Ngai nî atî andû acio magaatuwa agîrîru tûrî vamwe nao.

# Ahib 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngai Vava wetû

## Mataaro na Gûkaanua

**1** Tûrî na gîkundi kînene Kîam aira gîtûthiûrûrûkîrîtie. Kwoguo nîtwîyaûreni kîrîa kîonthe kîngîtûvînga na mevia marîa matûrigicaga. Tigani tûvinyûre tûrî na ûmîrîru îvenya rîrîa rîrî mbere yetû.

**2** Nîtûvinyûre tûroretie Jesû ûrîa arî ke Kîammbîrîria na kîrîkîro Kîam wîtîkio wetû. Nîûndû wa gîkeno kîrîa Kîamrî mbere yake, nîwaûmîrîrie gûkua mûtharavarî. Wana ethîrwa gûkua mûtharavarî warî ûndû wa gîconoko, ndoona ûcio ta ûndû. Rîu ekarîte mwena wa ûrîo wa gîtî Kîam ûnene Kîam Ngai.

**2**

**3** Ta îcirieni ûvoro wake ûcio waûmîrîrie rûmena rûnene kuuma kûrî andû evia. Kwoguo mûtikaûrwe nî vinya kana mûkua ngoro.

**4** Nîûndû nîmûrûîte na mevia, nwatî mûtirî mûrarûa nginya mûgakinya kavinda ga kûûragwa.

**5** Anga nîmûriganîrîtwe nî ciugo cia kûmwîkîra vinya irîa Ngai aragia namue ta mûrî ciana ciake?

**5** “Mwana wakwa, thikagîrîria rîrîa ûkûrûngwa nî Mwathani,

**5** ndûkaûrwe nî vinya rîrîa agûkûverithia.

**5**

**6** Nîûndû Mwathani arûngaga mûndû wa wonthe ûrîa endete,

**6** na nîaverithagia mûndû wa wonthe ûrîa amûkagîra ta mwana wake.”

**6**

**7** Ûmîrîriani rîrîa mûkûverithua ta ûrîa mwana aûmagîrîria akîrûngwa nî îthe. Kûverithua kwenyu nîkûronania atî Ngai aramwîka ûguo ta ciana ciake. Gûtirî mwana ûtaverithagua nî îthe.

**8** Ngai nîaverithagia ciana ciake. Kwoguo ethîrwa mûtiverithagua, ûguo nîkuga mûtirî ake mûrî ciana cia mûndû wîngî.

**9** Methe metû ma gûkû nthî nîmaatûverithirie na tûkîmava gîtîîo. Kwoguo nîtwagîrîrwe kwathîkîra Vava wa kîîroho mûno makîria nîguo tûtûûre!

**10** Methe metû ma gûkû nthî nîmaatûverithirie gwa kavinda kanini kûringana na ûrîa moonaga kwagîrîrîte. Nwatî Ngai atûverithagia tûgunîke na nîguo tûkaagaa ûtheru wake.

**11** Tûtikenaga rîrîa tûkûverithua nîûndû nîtwîgucaga ûrûrû. Nwatî arîa maverithagua na makaûmîrîria nîmagîcaga na kîveo Kîam ûtûûro wa thayû na ûthingu.

**11**

**12** Kwoguo ûkîrîriani njara cienyu na îgûrû icio nogu na mûkûnjûre maru mau menyu maratetema.

**13** Thiîrîrani njîrarî nûngarû nîguo kûgûrû kûrîa kwonju gûtikagonyoke, vandû va ûguo kûvonue.

**13**

**14** Geragiani kwîthîrwa mwîgucanîte na andû onthe na mûgeragie gûtûûra ûtûûro mûtheru, nîûndû mûndû ûtarî naguo ndakoona Mwathani.

**15** Îîmenyerereni mûndû ndagate wega wa Ngai. Gûtikethîrwe kûrî na mûndû ûgûtuîka ta mûtî mûrûrû ûrîa ûkûraga na ûgatûma kûgîe na mathîna meengî nî ûndû wa ûrogi waguo.

**16** Mûndû wana ûrîkû ndakanatuîke mûmaraa kana mûndû ûtarî na Ûngai ta Esaû. Esaû nîwendirie ûrikithathi wake irio cia îrîa rîmwe.

**17** Mue, nîmwicî atî vuvarî, Esaû nîwendaga îthe amûrathime. Nwatî îthe ndaamûrathima, nîûndû Esaû ndaavota kwona ûndû wa kûgarûra ûrîa eekîte wana ethîrwa nîwaûcaragia akîrîraga methori.

**17**

**18** Mue mûtikinyîte vandû mûngîvutia ta ûrîa andû a Isiraeli maakinyire kîrîmarî gîa Sinai kîrîa gîaakanaga mwaki mûnene kûrî na nduma nene na rûkûngi rûnene.

**19** Mûtirî mûregua mûgambo wa karumbeta na mûgambo ûkiugîrîria. Rîrîa andû a Isiraeli meegwire mûgambo ûcio, nîmaaugire matikwenda kwîgua mûgambo wîngî.

**20** Maaugire ûguo nîûndû matingîavotire kûmîrîria watho ûrîa waugaga atîrî, “Ethîrwa wana nyamû nîîkûvutia kîrîma kîu, nwanginya îrivwe na mathiga îkue.”

**21** Ûrîa andû moonire nîwatûmire manyitwe nî guoya mûno, nake Musa nîwaugire atîrî, “Nînîrainaina na ngetigîra!”

**21**

**22** Vandû va ûguo, nîmûkinyîte kîrîmarî gîa Zayuni îtûûrarî înene rîa Ngai ûrîa ûtûûraga mwoyo. Nîmûkinyîte Jerusalemu îtûûra rîa îgûrû kûrîa kûrî araika ngiri nyîngî.

**23** Nîmûkîte kîgomanorî Kîam andû arîa akenu, na nîo marikithathi ma Ngai. Marîîtwa mao nîmandîkîtwe kûu îgûrû. Nîmûkîte kûrî Ngai ûrîa ûtucagîra andû onthe, na kûrî maroho ma andû arîa athingu arîa maatwirwe akinyanîru.

**24** Nîmûkîte kûrî Jesû ûrîa mwîgwithania wa kîrîkanîro kîrîa gîcerû, na kûrî nthakame yake îrîa yetûrûrirwe. Nthakame îo nî îranagîra maûndû maro gûkîra ya Abili.

**24**

**25** Kwoguo îîmenyerereni na mûtikarege kwîgua mûndû ûrîa ûkwaria. Andû arîa maaregire kwîgua ûrîa wavecanaga ndûmîrîri kuuma kûrî Ngai matiavonoka. Wa natue tûtingîvonoka ethîrwa nwa tûrege kwîgua ûrîa waragia kuuma îgûrû!

**26** Mûgambo wake nîwatûmire nthî îthingithe vîndî îo, nwatî rîu eranîrîte atî, “Wa rîngî nîngaathingithia nthî na ndûme wana îgûrû rîthingithe.”

**27** Ciugo icio “Wa rîngî” nîironania waro atî indo irîa ciaûmbirwe nî ikaainainua na ithengutue nîguo indo irîa itanginainua itigare.

**27**

**28** Kwoguo nîtwagîrîrwe nî gûcokia ngatho, nîûndû nîtwamûkagîra ûthamaki ûrîa ûtanginainua. Nîtûcokie ngatho na tûgooce Ngai na njîra îrîa îngîmûkenia tûrî na gîtîîo na kûmwîtigîra,

**29** nîûndû Ngai wetû nî mwaki ûrîa ûvîvagia ûkathiria.

# Ahib 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûrîa tûngîkenia Ngai

## Îvoya rîa mûthiia

## Ciugo cia Mûthiia

**1** Endanagani mûndû na ûrîa wîngî ta ariû na aarî a îthe wetû.

**2** Ririkanagani kûgwata andû ûgeni kwenyu mîciî. Andû amwe nîmaagwatire araika ûgeni matakûmenya.

**3** Ririkanagani arîa marî njeera takwa mûrî njeera nao. Ririkanagani arîa maranyamarua takwa mûranyamarua wata o.

**3**

**4** Kûvikania nîkûvecagwe gîtîîo nî andû onthe. Nwanginya mûthuuri na mûka methagîrwe marî evokeku kûrî mûndû na ûrîa wîngî. Ngai nî agaatuîra avûri ûmaraa na arîa mekaga maûndû ma ûtharia.

**4**

**5** Mûtikende mbeca makîria, nwatî mûndû nîeganagwe nî kîrîa arî nakîo. Nîûndû Ngai augîte atîrî, “Nie ndigaagûtiganîria kana ndiganîrwe nîwe.”

**6** Kwoguo tûrî na ûmîrîru nwa tuge atîrî,

**6** “Mwathani nîke ûndethagia,

**6** nie ndigeetigîra.

**6** Nî atîa mûndû wana ûrîkû angîmbîka?”

**6**

**7** Ririkanagani atongoria enyu a tene arîa maamûvunjîrie ndûmîrîri ya Ngai. Îcirieni ûrîa maatûûraga na mwîgerekanie nao.

**8** Jesû Kristû ûrîa arekariî îgoro, nîguo ekariî ûmûnthî na nîatûûra ûguo tene na tene.

**9** Mûtigetîkîre kûvîtithua nî mîthomithanîrie mîgeni îrîa îrî kuo ya mîthemba mîîngî. Nî waro ngoro igîcage na vinya kuuma kûrî wega wa Ngai, nwatî tî kuumana na kwathîkîra mawatho megiî irio. Nîûndû arîa mathîkagîra mawatho mama matîtethekaga nîmo.

**9**

**10** Athînjîri-Ngai arîa matungataga varîa Ayahudi magoocagîra, matirî na rûtha rwa kûrîa kîndû wana kîrîkû kîrîa gîtegagwa metharî yetû ya kîgongoona.

**11** Mûthînjîri-Ngai ûrîa mûnene wa Kîyahudi nî aviraga nthakame ya nyamû varîa vatheru Mûno nîguo akamîrute îrî îgongoona rîa mevia. Nwatî mîîrî ya nyamû icio îvîvagîrua na kûu nja ya kûrîa matûûraga.

**12** Nîûndû wa gîtûmi gîkî, Jesû wa nake aakwire arî nja ya îtûûra rîrîa rînene nîguo atherie andû kuuma meviarî mao na nthakame yake.

**13** Kwoguo nîtûthiîni kûrî ke vau nja ya îtûûra tûconorithue na njîra wata îrîa aaconorithirue nayo.

**14** Nîûndû gûkû nthî tûtirî na îtûûra înene rîa gûtûûra tene na tene, nîgûcaria tûcaragia îtûûra înene rîrîa rîgaaûka.

**15** Kwoguo, na njîra ya Jesû nîtwagîrîrwe tûkumagie Ngai vîndî cionthe. Rîîrî nîrîo îgongoona rîetû rîrîa tûtegagîra Ngai rîrîa tûkûmumbûra na tûnyua twetû atî ke nî Mwathani.

**16** Mûtikariganîrwe nî gwîka waro na gûtethania mûndû na ûrîa wîngî, nîûndû mama nîmo magongoona marîa makenagia Ngai.

**16**

**17** Athîkagîrani atongoria enyu na mûrûmagîrîre maûndû marîa mamwathaga mwîke. Nîo mamenyagîrîra mîoyo yenyu na nwanginya makeera Ngai ûrîa maarutaga wîra wao. Ethîrwa mûkaamathîkagîra makaarutaga wîra wao marî na gîkeno. Ethîrwa mûtikaamathîkîra, makaûrutaga matarî na gîkeno na kwoguo mûtingîtetheka.

**17**

**18** Tûvoyagîreni. Tûrî nama atî thamiri cietû nî ntheru, nîûndû twendaga gwîka ûrîa kwagîrîrîte mavindarî monthe.

**19** Na nîngûmûthaitha mûno makîria mûvoyage nîguo Ngai andûme kûrî mue narua.

**19**

**20** Ngai nîariûkîtie Mwathani wetû Jesû Kristû ûrîa arî ke Mûrîthi Mûnene wa ng'ondu. Na njîra ya gîkuû gîake nîwarûthire kîrîkanîro gîa gûtûûra tene na tene.

**21** Ngai mwene thayû aromûva indo cionthe mbaro irîa mûvatarîte nîguo mwîkage wendi wake. Na njîra ya Jesû Kristû arotwîka ûndû ûrîa ûmûkenagia. Nake Kristû arokumagua tene na tene. Ameni!

**21**

**22** Ariû na aarî a îthe wetû, nîngûmûria mûthikîrîrie ndûmîrîri îno ya kûmwîkîra vinya. Maarûa îno namwandîkîra tî ndaca mûno.

**23** Nîngwenda mûmenye atî Mûrû wa îthe wetû Timotheo nî araumire njeera. Ethîrwa nîagûka narua, nîtûgaaûka nake ngîûka kûrî mue.

**23**

**24** Kethiani atongoria enyu onthe wana etîkia onthe. Ariû na aarî a îthe wetû kuuma Italia nîmamûkethia.

**24**

**25** Wega wa Ngai ûrogîa namue muonthe. Ameni.

Jak

# Jak 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Wîtîkio na Ûûgî

## Ûthîni na Ûtonga

## Magerio

## Kwîgua na gwîka

**1** Nie Jakuvu ndungata ya Ngai na ya Mwathani Jesû Kristû:

**1** Nînamûkethia mue muonthe andû a Ngai arîa mûnyagarûkîte nthî yonthe.

**1**

**2** Ariû na aarî a îthe wetû, rîrîa mwagîa na magerio ma mîthemba na mîthemba, nîmwagîrîrwe nî gwîcûragwa nî gîkeno,

**3** nîûndû nîmwicî atî wîtîkio wenyu ûngîvoota magerio ta mama mûkaavotaga kûmîrîria.

**4** Tigani kûmîrîria kwenyu kûmûtongoragie maûndûrî monthe mûtakûgwa, nîguo mwîthagîrwe mûrî akinyanîru na mûrî agima na mûtarî na kîndû mûturîte.

**5** Nwatî ethîrwa nîkûrî na mûndû wana ûmwe wa cienyu ûtarî na ûûgî, nîwagîrîrwe nîgwîtia Ngai ûrîa ûvecaga andû onthe arî na ûtaana na ûtugi.

**6** Nwatî nwanginya etie arî na wîtîkio na atarî na nganja. Mûndû wa wonthe ûgîcaga na nganja ekariî ta ndivû cia manjî ma îria irîa cikanagua na ivurutanagua nî rûkûngi.

**7** Mûndû ta ûcio ndavotaga gûtua îtua na nî athanganagia maûndûrî monthe marîa ekaga.

**8** Ke ndagîrîrwe nîgwîciria atî nîakaamûkîra kîndû kuuma kûrî Mwathani.

**8**

**9** Akristiano arîa athîni nîmagîrîrwe nî gûkenaga rîrîa Ngai amanenevia.

**10** Nao Akristiano arîa atongu nîmagîrîrwe nî gûkenaga rîrîa Ngai amanyivia, nîûndû itonga nîikaathira wata ûrîa maûa ma kîthaka mathiraga.

**11** Riûa nîrîaraga rîrî na ûrugarî mwîngî na rîkavîvia mûmera, maûa maguo magûcaga na ûthaka waguo ûkathira. Na njîra wata îo itonga nîigaakua îrî mawîrarî ma cio.

**11**

**12** Kûrathimwa nî andû arîa maûmagîrîria magerio, nîûndû mavootana mageriorî ta mau nîmakaanyita nthûmbî ya mwoyo îrîa Ngai erîîre andû arîa mamwendete.

**13** Mûndû wa wonthe angîgerua ndakauge atîrî, “Nîragerua nî Ngai.” Nîûndû Ngai ndageragua nî ûndû mûcûku, na ke mwene ndageragia mûndû.

**14** Nwatî mûndû nîageragua rîrîa agucîrîrua na aveenererua nî merirîria make ke mwene marîa macûku.

**15** Merirîria mau macûku nîmagîcaga îvu na magaciara mevia, namo mevia mau makûra maciaraga gîkuû.

**15**

**16** Arata akwa ende, mûtikaaveenue!

**17** Gîîko wa kîonthe Kîamro na kîveo wa kîonthe gîkinyanîru kiumaga îgûrû. Kînyûrûrûkaga kiumîte kûrî Ngai mûmbi wa motheri ma îgûrû, ûrîa ûtagarûrûkaga ta iruru cia motheri ma îgûrû.

**18** Ngai nîke wendire tûgîe kuo na njîra ya kiugo Kîam ma, nîguo tûtuîke a vata gatagatîrî ga ciûmbe ciake cionthe.

**18**

**19** Arata akwa ende, ririkanagani maûndû mama! Mûndû wa wonthe nîaviûvage kwîgua, nwatî ndakaviûvage kwaria kana kûrakara.

**20** Nîûndû marakara matingîtûma mûndû akinyire ûthingu wa Ngai.

**21** Kwoguo îîyaûreni mîtugo yonthe mîcûku na maûndû monthe matarî maro. Îînyivieni mbere ya Ngai na mwamûkîre kiugo kîrîa avandaga ngororî cienyu na nîkîo kîngîvota kûmûvonokia.

**21**

**22** Tigani kwîveenia na njîra ya kûthikîrîria kiugo gîake tu, vandû va ûguo îkagani ûrîa kiugîte.

**23** Mûndû wa wonthe ûthikagîrîria kiugo na ndekaga ûrîa kiugaga ekariî ta mûndû ûrîa wîroragia ûthiû wake na gîcicio.

**24** Eroragia na akathiî akona ûrîa ke mwene ekariî na athiî wa rîmwe akariganîrwa nî ûrîa ekariî.

**25** Nwatî andû arîa mathomaga waro watho ûrîa mûkinyanîru na ûrutaga mûndû ûkomborî, nîaûrûmagîrîra na akavingia ûrîa ugîte na tî kûthikîrîria na akîriganîrwa nîguo, andû acio nî arathime maûndûrî monthe marîa mekaga.

**25**

**26** Mûndû wa wonthe wîciragia nî wa ndini na ndamenyagîrîra rûrîmî rwake, ndini yake nî ya mana na nî kwîveenia eveenagia.

**27** Ndini îrîa Ngai Vava atucaga ntheru na îtarî na ûcuke nî kûmenyerera ciana cia ndigwa na aka a ndigwa mathînarî mao, na kwîgirîrîria maûndû marîa macûku ma nthî.

# Jak 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûkaanua ûvoro wîgiî kîmenyano

## Wîtîkio na ciîko

**1** Ariû na aarî a îthe wetû, ta etîkia a Mwathani Jesû Kristû ûrîa ûrî riiri, mûtikanecirie atî andû amwe marî vata gûkîra arîa engî.

**2** Î narîo mûndû mûtongu wîkîrîte nguo cia goro na mbete ya thaavu angîûka mûcemaniorî wenyu na mûndû mûthîni wa nake atonye kuo ekîrîte nguo irî na gîko ndembûkangu!

**3** Mûngîva mûndû ûcio wîkîrîte nguo cia goro gîtîîo Kîam mwanya na mûmwîre atîrî, “Îkara ava gîtîrî gîkî Kîamro,” na wîre mûndû ûcio mûthîni atîrî, “Rûngama vaarîa,” kana, “Îkara nthî ava magûrûrî makwa.”

**4** Mue mûrî na mavîtia ma kwonania kîmenyano gatagatîrî kenyu na ma gûtucanîra cira mûrî na meciria macûku.

**4**

**5** Tathikîrîriani arata akwa ende! Ngai aathuurire andû arîa athîni gûkû nthî nîguo matuîke itonga cia wîtîkio na magae ûthamaki ûrîa Ngai erîîre arîa mamwendete.

**6** Nwatî mûtitîîaga arîa athîni. Na kinthî itonga tîcio imûkinyagîrîria? Na kinthî twacio imûviraga îgootirî?

**7** Itonga icio nwacio ciaragia ûvoro mûcûku wîgiî rîîtwa rîaro rîrîa mwîtanîtue narîo.

**7**

**8** Watho wa Ûthamaki ûrîa wonekaga mandîkorî matheru nî ûyû: “Enda mûndû ûrîa mûriganîtie nake wata ûrîa wîyendete we mwene.” Ethîrwa ûkaathîkagîra watho ûyû, we ûgekaga ûrîa kwagîrîrîte.

**9** Nwatî ethîrwa nîmwonanagia kîmenyano nîmwîvagia na watho nî ûmûtuîrîrîte mûrî evia.

**10** Mûndû ûrîa unîte rîathani rîmwe, nîatucagîrwa atî ke nî unîte maathani monthe.

**11** Nîûndû ûrîa waugire “Ndûkanatharanie” nwake waugire “Ndûkanaûragane.” Kwoguo ethîrwa ndûtharanîtie na nî ûraganîte nî unîte watho.

**12** Kwoguo aragiani na mwîkage maûndû ta andû magaatuîrwa na njîra ya watho ûrîa ûrekagîrîria andû.

**13** Nîûndû Ngai ndakeegua ntha agîcirithia andû arîa mategucanagîra ntha, nwatî mûndû ûrîa wîgucanagîra ntha ndageetigîra îtuîro.

**13**

**14** Ariû na aarî a îthe wetû, kûrî na vata ûrîkû wa andû kuga atî marî na wîtîkio ethîrwa ciîko ciao itironania? Wîtîkio ûcio nwa ûmavonokie?

**15** Î narîo kethîrwa kûrî na ariû na aarî a îthe wetû mavatarîte nguo na matirî na irio cia kwîgana.

**16** Kûrî na vata ûrîkû wa kûmeera atîrî, “Thiîni na thayû, mwote mwaki na mûrîe mûvae” ethîrwa mûtiramava kîrîa mavatarîte ûtûûrorî wao?

**17** Kwoguo wîtîkio ûrî wuonga ûtarî na ciîko nî mûkuû.

**17**

**18** Nwatî mûndû ûmwe nwa auge atîrî, “We ûrî na wîtîkio, nwatî nie nîrî na ciîko.” Nie nwa nîmûcokerie atîrî, “Monia ûrîa mûndû angîvota kwîthîrwa arî na wîtîkio vatarî na ciîko, nanie nîngûkwonia wîtîkio wakwa na njîra ya ciîko irîa mbîkaga.”

**19** Nîwîtîkîtie atî kûrî Ngai ûmwe tu. Ûguo nî waro! Ndaimono wana cio nîciîtîkîtie guo na nîcinainaga irî na guoya.

**20** We kîrimû! Nîûrenda kwonua atî wîtîkio ûtarî na ciîko nî ûyû mûthatu?

**21** Iburahimu îthe wetû wa tene, nîwatwirwe mûthingu nîûndû wa ûrîa eekire vîndî îrîa aarutire mûriû wake Isaka metharî ya kûrutîra kîgongoona.

**22** Nîkwa mûtarona atî wîtîkio wake nîwarutithanirie wîra na ciîko ciake? Wîtîkio wake nîwatwirwe mûkinyanîru na njîra ya ciîko ciake.

**23** Namo mandîko matheru nîmaavingirue marîa maugîte atîrî, “Iburahimu nîwetîkirie Ngai, na nîûndû wa wîtîkio wake, Ngai nîwamûtwire mûthingu.” Kwoguo Iburahimu nîwetirwe mûrata wa Ngai.

**24** Kwoguo mue rîu nîmûrona atî andû matucagwa athingu na njîra ya ciîko ciao, nwatî tî na njîra ya wîtîkio wao mûtheri.

**24**

**25** Ûguo nwa guo wana Rahavu ûrîa warî mûmaraa atwirwe mûthingu na njîra ya ciîko ciake. Ke nîwanyitire athigani Isiraeli ûgeni na nîwamatethirie maûre mathiî na njîra îngî.

**25**

**26** Kwoguo, wata ûrîa mwîrî ûtarî na mîvevû wîthagîrwa ûrî mûkuû, nwa ta guo wîtîkio ûtarî na ciîko wîthagîrwa ûrî mûkuû.

# Jak 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rûrîmî

## Ûûgî kuuma îgûrû

**1** Ariû na aarî a îthe, tî eengî gatagatîrî kenyu magîrîrwe nîgûtuîka arimû, nîûndû nîmwîcî atî arîa tûthomithagia nîtûgaatuîrwa na vinya makîria ya arîa engî.

**2** Mavinda meengî tuonthe nîtûvîtagia. Nwatî mûndû ûrîa ûtavîtagia akîaria, nîmûkinyanîru na nîavotaga kûmenyerera mwîrî wake wonthe.

**3** Nîtwîkagîra gîcuma kîrî na mûkanda kanyuarî ka mbarathi nîguo tûtûme îtwathîkîre, na nîtûvotaga kûmîatha îthiî kûrîa tûkwenda.

**4** Îcirieni ûvoro wa meri: înarî nene ûguo na îtwarithagua nî rûvuvo rûrî na vinya ûguo, nî îvotaga kûgatwa nî kîgati kînini na îkathiî wa kûrîa kuonthe mûtwarithia wayo endaga îthiî.

**5** Ûguo nwa ta guo rûrîmî rwîkariî. Nî gacunjî kanini ka mwîrî, nwatî nîgetîîaga na maûndû manene.

**5** Ta îcirieni ûrîa mûtitû mûnene ûngîvîvua nî karûrîrîmbî kanini!

**6** Rûrîmî nwa rûtuîke ta mwaki. Nî vûrûri mûgima wa maûndû macûku gatagatîrî ga ciîga cia mîîrî yetû. Rûrîmî nîrûtambagia ûcûku wa ruo mwîrîrî wonthe. Nîrûvîvagia mûtûûrîre wetû wonthe na mwaki ûrîa ûkaga kûrî ruo kuuma îcua.

**7** Andû nwa mavote kûmenyeria mîthemba yonthe ya nyamû cia kîthaka, iconi, nyamû cia kîruka kîrîa gîtambaga na nthamaki na nîmavotete kûimenyeria.

**8** Nwatî gûtirî wana ûmwe wanavota kûmenyeria rûrîmî. Rûrîmî nî rûcûku mûno na rûtivoragîra na nîrwîcûrîtwe nî ûrogi ûrîa ûretaga gîkuû.

**9** Nîtûrûvûthagîra tûgîcokia ngatho kûrî Mwathani na Vava wetû, na tûkarûvûthîra tûkîruma andû arîa engî maûmbîtwe na mûvianîre wa Ngai.

**10** Ciugo cia gûcokia ngatho na cia kûrumana ciumaga kanyuarî wa kau. Ariû na aarî a îthe wetû, ûndû ûyû ndwagîrîrwe nî gwîkîka.

**11** Anga manjî maro na macûku nwa matherûke kîthimarî kîmwe?

**12** Ariû na aarî a îthe wetû, nwa kûvoteke mûkûyû ûciare ndamaiyû kana mûthavibu ûciare ngûyû? Naarî! Wana kîthima gîcûrîte manjî ma cumbî gîtingîtherûka manjî maro.

**12**

**13** Nîkûrî na andû gatagatîrî kenyu marî na ûûgî na ûtaûku? Nîmwagîrîrwe nîkûwonania na njîra ya mîtûûrîre yenyu mîaro na njîra ya ciîko cienyu mbaro ciîkîtwe na wînyivia na ûûgî.

**14** Nwatî ethîrwa ngororî cienyu mûrî na wîru, ûrûrû na wîyendi, mûtigetîîe na ûûgî wenyu, nîûndû mweka ûguo nî mûreganîte na ûma.

**15** Ûûgî ta ûyû tî ta ûrîa ûnyûrûrûkaga kuuma îgûrû, nwatî nî wa gûkû nthî na ndumanîte na Roho wa Ngai, umanîtie na ndaimono.

**16** Varîa varî wîru na wîyendi, vethagîrwa varî na mbûkanîrîro na maûndû macûku ma mîthemba yonthe.

**17** Nwatî mbere ya maûndû monthe, ûûgî ûrîa uumaga îgûrû nî mûtheru, nî wa thayû, ûvoreri na wendani. Ûûgî ûcio wîcûrîtwe nî ntha na nîûciaraga maciaro ma ciîko mbaro, ndûrî kîmenyano na ndûrî ûvinga.

**18** Ûthingu nî maciaro ma mbegû ya thayû îrîa îvandagwa nî andû arîa macaragia thayû.

# Jak 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûtuma ûraata na nthî

## Mûkristiano gûkaanua gûtuîra ûrîa wîngî

## Gûkaanua ûvoro wîgiî gwîtîîa

**1** Mbaara na gûtetania ciumaga kû gatagatîrî kenyu? Ciumanaga na kwîgua ngumba ya maûndû marîa meriragîrua nî mîîrî yenyu, na marûaga vîndî cionthe ndaarî yenyu.

**2** Mue nîmwîriragîria indo, nwatî mûtigîcaga nacio, kwoguo nîmûraganaga. Mue nîmwîriragîria indo na vinya, nwatî mûtingîvota kûgîa nacio. Kwoguo nîmûtetanagia na mûkarûa. Mûtirî na kîrîa mwîriragîria nîûndû mûtiîtagia Ngai.

**3** Rîrîa mwetia, mûtivecagwa nîûndû mwîtagia mûtarî na itûmi mbaro. Mwîtagia indo nîguo mûitûmîre mûgîkenia mîîrî yenyu.

**4** Mue andû aya mûtarî evokeku! Anga mûtiîcî atî gûtuma ûrata na nthî nîgûtuîka nthû ya Ngai? Andû arîa meriragîria gûtuma ûrata na nthî nîmetucaga nthû cia Ngai.

**5** Mûtigecirie atî gûtirî na ûma mandîkorî matheru marîa maugîte atîrî, “Ngai nîwîriragîria arî na wîru mwîngî Roho ûrîa eekîrire ndaarî yetû.”

**6** Nwatî Ngai nîavecanaga wega mwîngî makîria, wata ûrîa mandîko matheru maugîte atî, “Ngai nîareganaga na andû arîa etîi, nwatî nîavecaga arîa enyivia wega wake.”

**6**

**7** Kwoguo athîkîrani Ngai. Reganani na Ngoma nake nîakûûra aume kûrî mue.

**8** Ûkani vakuvî na Ngai nake nîagûka vakuvî namue. Mue evia, îtherieni njara cienyu. Mue mvinga ino îtherieni ngoro cienyu!

**9** Îguani kîeva, rîrani na mûcakae. Mîtheko yenyu nî îgarûrûke îtuîke kîrîro, nakîo gîkeno kîenyu gîtuîke kîeva.

**10** Îînyivieni mbere ya Mwathani, nake nîakûmûnenevia.

**10**

**11** Ariû na aarî a îthe wetû, tigagani gûcambania. Mûndû ûrîa ûcambagia mûkristiano ûrîa wîngî kana akamûtuîra, nî acambagia watho na agaûtuîra. Mûndû ûtucagîra watho, ndawathîkagîra nwatî nîatuîkaga mûtucanîri.

**12** Ngai wenga nîke mûvecani wa watho na mûtucanîri. Ke wenga nîke ûngîvota kûvonokania na gûcûkangia viû. Ûreciria wî û ûgîtuîra mûndû ûrîa mûriganîtie nake?

**12**

**13** Rîu tanthikîrîriani, mue arîa mugaga atîrî, “Ûmûnthî kana rûyû tue nîtûkaathiî îtûûrarî rîna. Nîtûgekara kuo îvinda rîa mwaka mûgima na nîtûkaaruta wîra wa kûgûra na kwendia na tûgîe na mbeca nyîngî.”

**14** Nwatî mûtiîcî ûrîa gûgaatuîka rûyû. Mwoyo wenyu wîkariî ta nundu. Mwavota kûmîona gwa kavinda kanini, nwatî îgacoka îkathiî.

**15** Kwoguo ûrîa mwagîrîrwe nî kuga nî atîrî, “Ethîrwa Mwathani nîakwenda, nîtûgûtûûra na twîke ûû kana ûû.”

**16** Nwatî rîu, mue mûrî etîi na egathi, na mwîgatho ta ûcio wonthe nî mûcûku.

**16**

**17** Mûndû wa wonthe wîcî ûndû mwaro ûrîa agîrîrwe nî gwîka, nwatî ndawîkaga, nî evagia.

# Jak 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Itonga nîikaanîtue

## Gûkirîrîria na Kûvoya

**1** Na rîu mue itonga tanthikîrîriani. Rîrani na mwîgue kîeva nîûndû wa mathîna marîa maûkîte kûrî mue!

**2** Ûtonga wenyu nîmworu, na nguo cienyu nacio nî ndîe nî igunyû.

**3** Thaavu cienyu na sîlûva cienyu nî ndotu, naguo ûrotu ûyû ûkethîrwa ûrî ûira wa kûregana namue na ûrîe mîîrî yenyu îthire takwa îvîvîtue na mwaki. Mwîigîrîte ûtonga mîthenyarî îno ya mûthiia.

**4** Mûtirîvîte mîcara wana îrîkû kûrî arîa maarutire wîra mîgûndarî yenyu. Tathikîrîriani mateta mao! Kîrîro Kîam arîa mamûkethagîra irio nî gîkinyîte matûûrî ma Ngai, Mwathani Mwene vinya wonthe.

**5** Mûtûûrîre wenyu gûkû nthî wîthîrîtwe wîcûrîtwe nî mîago na ikeno. Mwînoretie ta ndegwa yetererete mûthenya wa kûthînjwa.

**6** Mue nîmûtuîrîrîte na mûkaûraga andû arîa athingu na matireganaga namue.

**6**

**7** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, kiragîrîriani nginya rîrîa Mwathani agaacoka. Taroriani ûrîa mûrîmi akiragîrîria etererete mûgûnda wake ûgîe na maciaro ma vata. Ke nîakiragîrîria maurîrwe nî mbura ya mbere na ya mûthiia.

**8** Wa namue nwa nginya mûkiragîrîrie. Îthagîrwani mûrî na kîîrîgîrîro nîûndû Mwathani arî vakuvî gûka.

**8**

**9** Ariû na aarî a îthe wetû, tigagani gwîkara mûgîtetanagia nîguo mûtigatuîrwe. Taroriani mûtucanîri arûngamîte mûrangorî.

**10** Ariû na aarî a îthe wetû, taririkanani arathi arîa maaririe na rîîtwa rîa Mwathani. Moceni ta kîonereria gîa gûkirîrîria na kûmîrîria mathîna.

**11** Tue tûmetaga arathime nîûndû nîmaaûmîrîrie. Nîmwîguîte ûvoro wîgiî ûkirîrîria wa Ayubu, na nîmwîcî ûrîa Mwathani aamûtanavîre mûthiiarî. Nîûndû Mwathani nîecûrîtwe nî ûtugi na ntha.

**11**

**12** Ariû na aarî a îthe wetû, îgûrû rîa maûndû monthe, mûtikanyue muma vîndî îrîa mûreranîra. Mûtikavûthîre rîîtwa rîa îgûrû, nthî kana kîndû kîngî wa kîonthe nîguo mwonanie ûrîa mûrauga. Vîndî îrîa mûrenda kuga îî, ugagani tu “Îî” na rîrîa mûrenda kuga naarî, ugagani “Naarî,” nîguo mûtigatuîrwe.

**12**

**13** Nîkûrî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu wî na mathîna? Nîwagîrîrwe nî kûvoya. Nîkûrî na mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu wî na gîkeno? Nîwagîrîrwe kwina nyîmbo cia ûkumio.

**14** Nî kûrî mûndû wana ûmwe gatagatîrî kenyu mûrûaru? Nîwagîrîrwe nîgwîta athuuri a kanitha. Nao nîmagîrîrwe nî kûmûvoera na kûmûvaka maguta na rîîtwa rîa Mwathani.

**15** Namo mavoya mau mangîvowa na wîtîkio nîmakûvonia mûndû ûcio ûrwarîte na Mwathani acokerie mûndû ûcio ûgima wake wa mwîrî. Na ethîrwa mûndû ûcio nîwîtîkîtie nîakwoverwa mevia make.

**16** Kwoguo umbûranagîrani mevia menyu na mûvoyanagîre nîguo mue mûvonue. Mavoya ma mûndû mûthingu nîmethagîrwa na ûvoti mûnene.

**17** Elija aarî mûndû wa tatue. Nîwavoire arî na kîîo atî gûtikaure na gûtiaura mbura gûkû nthî kwa îvinda rîa mîaka îthatû na nuthu.

**18** Elija nîwacokire akîvoya rîngî na mbura îkiura kuuma îgûrû, na nthî îkîgîa na maketha.

**18**

**19** Ariû na aarî a îthe wetû, ethîrwa gatagatîrî kenyu nîkûrî mûndû wana ûmwe ûûrîte akauma ûvororî wa ma nake mûndû wîngî akamûcokia,

**20** ririkanani atîrî, mûndû wa wonthe ûgarûraga mwîvia akamûruta njîrarî îrîa njûku nîakaavonokia mwoyo wa mwîvia ûcio kuuma kûrî gîkuû na nîagaatûma mevia meengî movanîrwe.

1Pet

# 1Pet 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîîrîgîrîro kîa ma

## Ngai atwîtaga tûtûûre mûtûûrîre mûtheru

**1** Nie Petero mûtûmwa wa Jesû Kristû nîrandîkîra arîa mathuurîtwe nî Ngai, arîa matûûraga mathamîrîte na makanyagarûka mavûrûrirî ma Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia na Bithînia.

**2** Mue mwathuurirwe kûringana na wendi wa Ngai Vava, na mûkîtherua nî Roho nîguo mwathîkagîre Jesû Kristû na mûtherague nî nthakame yake.

**2** Mûrotuîka a kwîngîvîrwa nî wega na thayû.

**2**

**3** Tigani tûcokie ngatho kûrî Ngai na Îthe wa Mwathani wetû Jesû Kristû! Nîûndû wa ntha ciake nyîngî, nîwatûvere mwoyo mûcerû na njîra ya kûriûkia Jesû Kristû. Ûndû ûyû nîguo ûtûmaga twîcûrwe nî kîîrîgîrîro Kîam ma,

**4** kwoguo nîtwetagîrîra kûgwata îgai rîrîa Ngai aigîrîte andû ake. Îgai rîrîa amwigîrîte îgûrû kûrîa rîtangîora, rîtangîgia na gîko na rîtangîthira.

**5** Îgai rîu nî rîenyu, mue arîa na njîra ya wîtîkio mûgitîrîtwe nî vinya wa Ngai nîûndû wa ûvonokio ûrîa ûvarîrîtue gûkaaguûrua îvindarî rîa mûthiia.

**5**

**6** Kenani nîûndû wa ûguo, wana ethîrwa kûrî na vata wa mûgîe na kîeva kavinda kanini nîûndû wa magerio ma mîthemba mîîngî marîa maramûthînia.

**7** Mworoto wa magerio mama monthe nî kwonania atî wîtîkio wenyu nî wa ma. Wana nginya thaavu îgeragua na mwaki nîguo yonekane kana nî mbaro. Kwoguo wîtîkio wenyu ûrîa wî vata gûkîra thaavu, nwanginya ûgerue nîguo wonekane kana nî wa ma. Namue nîmûgaacoka kûgîa na ûkumio, riiri na gîtîîo vîndî îrîa Jesû Kristû akaaguûrua.

**8** Mue mûtianona Kristû, nwatî nîmûmwendete. Mue rîu mûtiramwona, nwatî nîmûmwîtîkîtie. Kwoguo nîmûkenaga gîkeno kînene mûno na gîtangîgweteka na ciugo,

**9** nîûndû nîmûramûkîra ûvonokio wa mîoyo yenyu, ûrîa arî guo mworoto wenyu wa kûmwîtîkia.

**9**

**10** Arathi nîmaacaririe na magîtuîria na kîîo kîîngî mûno ûvoro wîgiî ûvonokio ûyû. Nîmaarathire îgûrû rîa ûvoro wîgiî kîveo gîkî kîrîa Ngai akaamûva.

**11** Roho wa Kristû aarî ndaarî ya Arathi rîrîa maarathaga ûvoro wîgiî kûthînua gwa Kristû, na riiri ûrîa ûgaacoka kûrûmîrîra mathîna mau. Arathi nîmaageragia kûmenya ûvoro wîgiî maûndû marîa Roho aamoonagia rîrîa magaatuîkîka na ûrîa gûkeethîrwa gwîkariî maûndû mau magîtuîkîka.

**12** Ngai nîwaguûrîrie arathi aya atî maûndû marîa maarathaga matiarî ma kûmaguna o ene, nwatî maarî ma kûmûguna mue. Maatuirwe ndungata cia kwanîrîra maûndû marîa rîu mûrîkîtie kwîgua kûvîtûkîra kûrî anjaama arîa maamûvunjîrie Ûvoro Mwaro. Meekire ûguo matethereretue nî Roho Mûtheru ûrîa watûmîtwe kuuma îgûrû. Maûndû mama nîmo nginya araika mendaga kûmenya.

**12**

**13** Kwoguo îcirieni waro îgûrû rîa ûrîa mûgeere gwîka. Îkaragani mwîîguîte na mwigîte mwîrîgîrîro wenyu wonthe kûrî kîveo Kîam Wega wa Ngai. Mûkaavewa kîveo kîu rîrîa Jesû Kristû akaaguûrua.

**14** Rîu nîûndû mûrî ciana mbathîki cia Ngai, mûtigatûûre na merirîria marîa mwatûûraga namo vîndî ya tene rîrîa mûtaarî ataûkîre.

**15** Vandû va ûguo, tuîkani andû atheru maûndûrî monthe marîa mwîkaga wata ûrîa Ngai ûrîa wamwîtire ethagîrwa arî mûtheru.

**16** Mandîko matheru maugaga atîrî, “Tuîkani andû atheru, nîûndû wananie nîrî mûtheru.”

**16**

**17** Rîrîa mûravoya Ngai nîmûmwîtaga Vava. Nake atucaga cira ya wa mûndû wa mûndû atarî na kîmenyano. Atucaga cira kûringana na ûrîa wa mûndû wa mûndû ekîte. Kwoguo rîrîa mûrî gûkû nthî tûûragani mûrî na gîtîîo kûrî Ngai.

**18** Mue nîmwîcî atî nîmwakûrirwe kuuma mîtûûrîrerî îtarî vata îrîa mwatigîrwe nî methe menyu ma tene. Mûtiakûûrwa na na kîndû ta sîlûva kana thaavu irîa ingîcûka.

**19** Mwakûûrirwe na nthakame ya goro mûno ya Kristû, ûrîa wekariî ta ng'ondu îtaarî na wonje kana îroro.

**20** Kristû aathuurirwe nî Ngai mbere ya nthî kûmbwa, nwatî rîu mîthenyarî îno ya kûrigîrîria nîaguûrîtue nîûndû wenyu.

**21** Na njîra ya Kristû nîmwîtîkîtie Ngai ûrîa wariûkirie Kristû na akîmûva riiri. Kwoguo rîu mûtûûraga mwîtîkîtie Ngai na mwigîte mwîrîgîrîro wenyu kûrî ke.

**21**

**22** Rîu nîûndû nîmûtheretie mîoyo yenyu na njîra ya kwathîkîra ûma, nîmûvotete kwenda na ma aarî na ariû a îthe wetû. Kwoguo mûndû nî endage mûndû ûrîa wîngî na ngoro yake yonthe.

**23** Nîûndû na njîra ya kiugo Kîam Ngai kîrîa kîrî mwoyo nîmûciarîtwe rîngî ta ciana cia mûciari ûrîa ûtakucaga, nwatî atûûraga tene na tene.

**24** Mandîko matheru maugîte atîrî:

**24** “Andû onthe mekariî ta nyaki,

**24** na riiri wao wonthe wîkariî ta maûa ma kîthaka.

**24** Nyaki nîyûmaga, namo maûa nîmagûcaga,

**24**

**25** nwatî kiugo Kîam Mwathani nîgîtûûraga tene na tene.”

**25** Kiugo gîkî nîguo Ûvoro Mwaro ûrîa wavunjirue kûrî mue.

# 1Pet 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îthiga rîrî mwoyo na rûrîrî rûtheru

## Ngombo cia Ngai

## Kîonereria kuumana na kûthînua gwa Kristû

**1** Îîyaûreni maûndû monthe macûku, maveeni monthe, ûvinga wonthe, rwetho ruonthe na ciugo cionthe cia gûcambania.

**2** Tuîkagani ta tûkenge. Vîndî cionthe nyondagîrani îriia rîrîa rîtheru rîa Kîîroho nîguo mwarînyua mûkûre na mûvonokue.

**3** Nîûndû mandîko matheru maugîte atîrî, “Nîmûtuîrîtie na mûkeyonera atî Mwathani nî Mûtugi.”

**3**

**4** Ûkani kûrî Mwathani na nîke Îthiga rîrî mwoyo rîrîa rîaregirwe nî andû nwatî nîrîathuurirwe nî Ngai na nî rîa goro.

**5** Ûkani kûrî Kristû ta mathiga marî mwoyo mûtûmîrwe gûtuma hekarû ya kîîroho na matuîke ta athînjîri-Ngai atheru a kûrutaga magongoona ma kîîroho kûrî Ngai. Nake agetîkagîra magongoona mau na njîra ya Jesû Kristû.

**6** Nîûndû mandîkorî matheru Ngai augîte atîrî,

**6** “Nîngwiga îthiga rîrîa nthuurîte Zayuni,

**6** îthiga rîu nî rîa goro.

**6** Mûndû wa wonthe ûmwîtîkagia ndagaaconorithua.”

**6**

**7** Kûrî arîa mwîtîkîtie îthiga rîîrî nî rîa goro, nwatî kûrî arîa mûtetîkîtie:

**7** “Îthiga rîrîa rîaregirwe nî atumi a nyomba,

**7** nîrîo rîtuîkîte rîa vata mûno,

**7** gûkîra marîa mengî monthe.”

**7**

**8** Mandîko matheru maugîte atî:

**8** “Îthiga rîîrî rîtûmaga andû mavîngwe,

**8** rûciara rûrîa rûtûmaga magwe.”

**8** Mavîngagwa nîûndû matiathîkagîra ciugo cia Ngai. Ûcio nîguo warî wendi wa Ngai kûrî o.

**8**

**9** Nwatî mue mûrî rûrîrî rûthuure, athînjîri-Ngai a mûciî wa mûthamaki, rûrîrî rûtheru na rwa andû a Ngai. Mwathuurirwe mwanagîrîre ûvoro wîgiî ciîko cia magegania cia Ngai. Ke nîke wamwîtire muume ndumarî na mûkinye ûtherirî wake wa magegania.

**10** Vîndî îmwe mûtiarî andû a Ngai, nwatî rîu mûrî andû ake. Vîndî îmwe mûtiarî akinyîre nî ntha cia Ngai, nwatî rîu mûrî akinyîre nîcio.

**10**

**11** Arata akwa ende, mûtûûraga gûkû nthî ta ageni na athiîi! Nîramûthaitha mûtigane na merirîria marîa macûku ma mwîrî, nîûndû vîndî cionthe methagîrwa makîrûa na roho.

**12** Mîtugo yenyu yagîrîrwe nî kwîthagîrwa îrî mîaro gatagatî ka andû arîa matetîkîtie, nîguo mangiuga mûrî evia magaacokaga kwona ciîko cienyu mbaro. Nao nîmagaakumia Ngai mûthenya ûrîa agaaûka.

**12**

**13** Nîûndû wa Mwathani, athîkagîrani andû onthe arîa marî wathanirî. Athîkagîrani wathani wa mûthamaki ûrîa mûnene wa Roma.

**14** Athîkagîrani anene arîa mathuurîtwe nî mûthamaki ûcio, nîguo maverithagie andû arîa mekaga naaî na makumagie arîa mekaga waro.

**15** Nîûndû wendi wa Ngai nî atî, na njîra ya maûndû maro marîa mwîkaga mûkaavotaga gûtûma andû arîa aritu matigane na mîario yao ya ûrimû.

**16** Tûûragani ta andû meyathîte, na mûtigetîkagîre wîyathi ûcio wenyu ûtuîke wa gûkunîkagîra naaî. Nwatî tûûragani ta ngombo cia Ngai.

**17** Tîîagani andû onthe, endagani aarî na ariû a îthe wetû, îîtigagîreni Ngai na mûvecage mûthamaki wa Roma gîtîîo.

**17**

**18** Mue ndungata nwanginya mwathîkagîre anene enyu na mûmavecage gîtîîo kîrîa kîmagîrîrîte. Mûtikathîkagîre wa arîa tu marî ntha na avoreri, nwatî athîkagîrani wana arîa mamûvinyagîrîria.

**19** Ngai nîarathimaga mûndû ûrîa ûmagîrîria ûrûrû wa mathîna marîa matamwagîrîrîte nîûndû ke nî amenyete wendi wa Ngai.

**20** Nî umithio ûrîkû mûndû angîgîa naguo rîrîa aûmîrîria ndivo ya kûmûverithia nîûndû wa gwîka naaî? Nwatî mûndû ûrîa ûmagîrîria rîrîa arathînua nîûndû wa gwîka waro, nîarathimagwa nî Ngai.

**21** Ûndû ûcio nîguo mwetîrwe. Kristû aathînirue nîûndû wenyu na akîmûtigîra kîonereria, nîguo wa namue mûrûmîrîre mîthiîre yake.

**22** Ke gûtirî wîvia eekire na ndaanaria maveeni.

**23** Rîrîa aarumirwe, ndeerîvîrîria na kûrumana. Rîrîa aathînirue, gûtirî mûndû eevîtîre, nwatî aaigire mwîrîgîrîro wake kûrî Ngai ûrîa ûtucanagîra cira na kîvooto.

**24** Kristû ke mwene nîwakuuire mevia metû mûtharavarî na njîra ya mwîrî wake. Eekire ûguo nîguo maûndûrî ma wîvia twîkare ta tûrî akuû na tûtûûrage mwoyo maûndûrî ma ûthingu. Mue rîu nîmûvonetue na njîra ya ironda ciake.

**25** Mwekariî ta ng'ondu ivîtîtie njîra, nwatî rîu nîmûcokererete Mûrîthi na Mûmenyereri wa mîoyo yenyu.

# 1Pet 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aka na Athuuri

## Kûthînua nîûndû wa gwîka ûrîa kwagîrîrîte

**1** Na njîra wata îo, wa namue aka athîkagîrani athuuri enyu, nîguo kûngîthîrwa kûrî na athuuri amwe matetîkîtie kiugo Kîam Ngai, magetîkagia mona mîtugo yenyu. Mûtikethagîrwa mûrî na vata wa kûmeera wa naarî atîa,

**2** nîûndû makaagucagîrîrua nî mîtugo yenyu mîtheru na mîtîîku.

**3** Kwîgemia kwenyu na njîra ta ya mîvîndîre ya njuîrî, gwîkîra mathaga ma thaavu na gwîkîra nguo cia goro tîkuo kûmûtucaga athaka.

**4** Vandû va ûguo tigani kîrîa kîrî ngororî cienyu kîmûtucage athaka. Ûthaka ûcio ûtathiraga umanaga na ngoro mvoreri na îkiragîrîria na ûrî vata mûnene mûno methorî ma Ngai.

**5** Nîûndû aka arîa atheru a tene na maaigaga mwîrîgîrîro wao kûrî Ngai meetucaga athaka na njîra ya kwathîkîra athuuri ao.

**6** Sara eekariî wata ûguo, nîwathîkagîra Iburahimu na nîwamwîtaga mwathi wake. Mue rîu mûrî ciana ciake ethîrwa vîndî cionthe mûgeekaga waro mûtagwîtigîra ûndû wana ûrîkû.

**6**

**7** Na njîra wata îo, wa namue athuuri îkaranagiani na aka enyu mûkîroragia wagîrîru wao nîûndû matirî vinya ta arûme. Monagieni gîtîîo nîûndû wa nao nîmakaagaîrwa kîveo Kîam mwoyo nî Ngai wa vamwe namue. Îkagani ûguo nîguo vatikagîe na kîndû kîngîvîngîca mavoya menyu.

**7**

**8** Mûthiiarî nîramwîra atî, nwanginya muonthe mûnyitanagîre meciriarî menyu na mûcaanagîre. Endanagani ta ciana cia ng'ina ûmwe na mwîgucanagîre ntha na mwînyivanagîrie.

**9** Mwekwa naaî tigagani kwîrîvîrîria na naaî. Mwarumwa tigagani kwîrîvîrîria na irumi. Vandû va ûguo rathimanagani, nîûndû kîrathimo nîkîo Ngai aamwîrîîre rîrîa aamwîtire.

**10** Mandîko Matheru maugîte atîrî:

**10** “Mûndû wa wonthe wendete mwoyo wake,

**10** na wendaga gûtûûra akenete,

**10** nwanginya atige kwaragia maûndû macûku,

**10** na atige kwaragia maveeni.

**10**

**11** Nwanginya atige gwîkaga naaî na ekage maûndû maro;

**11** nwanginya acaragie thayû na ngoro yake yonthe.

**11**

**12** Nîûndû Mwathani nîaroragia andû arîa athingu,

**12** na akathikîrîria mavoya mao;

**12** nwatî nîareganaga na eki naaî.”

**12**

**13** Nû ûngîmwîka naaî ethîrwa mûrî na kîîo gîa gwîka maûndû maro?

**14** Nwatî wana mûngîthînîka nîûndû wa gwîka ûrîa kwagîrîrîte, mûrî arathime. Mûtigetigîre mûndû kana mûtangîke.

**15** Nwatî ngororî cienyu vecagani Kristû gîtîîo kîrîa kîmwagîrîrîte ta Mwathani. Vîndî cionthe îthagîrwani mwîvarîrîtie gûcokeria mûndû wa wonthe ûrîa ûngîmûria mûmûtaarîrie ûvoro wîgiî mwîrîgîrîro ûrîa mûrî naguo.

**16** Nwatî îkagani ûguo mûrî na ûvoreri na gîtîîo. Îthagîrwani mûrî na thamiri ntheru, nîguo andû arîa maragia ûndû mûcûku ûmwîgiî nîûndû nîmûrûmagîrîra Kristû, maconokage.

**17** Nîûndû nî kava kûthînîka nîûndû wa gwîka waro ethîrwa ûcio nîguo wendi wa Ngai, gûkîra kûthînîka nîûndû wa gwîka naaî.

**18** Kristû aakwire nîûndû wa mevia ma andû onthe rita rîmwe. Aarî mûthingu na nîwakwire îthenya rîa evia, nîguo atûvire kûrî Ngai. Nîwaûragirwe kîîmwîrî, nwatî kîîroho nîwagîre na mwoyo,

**19** na arî na mwoyo ûcio wake wa kîîroho, nîwathiîre kûvunjîria maaroho marîa moovetwe.

**20** Maaroho mau nî ma andû arîa maaregire kwathîkîra Ngai vîndî îrîa eetererete akirîrîrîtie Nuhu atume thavina. Nî andû anana tu arîa maarî thavinarî maavonokirue na njîra ya manjî.

**21** Na manjî mau maringithanagua na ûvatithio ûrîa rîu ûmûvonokagia. Ûvatithio tî wa kûthambia mûndû gîko Kîam mwîrî, nwatî nî kîîranîro kûrî Ngai kiumîte thamirirî mbaro. Ûvatithio ûcio ûmûvonokagia na njîra ya kûriûka gwa Jesû Kristû,

**22** ûrîa waunûkirie îgûrû na rîu ekaraga mwena wa ûrîo wa Ngai. Kûu Jesû nîwathaga araika onthe, wa vamwe na maroho marîa mathanaga na marî vinya.

# 1Pet 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîtûûrîre mîgarûrûku

## Aramati aro a iveo cia Ngai

## Kûthînua nîûndû ûrî mûkristiano

**1** Nîûndû Kristû nîwathînîkire kîîmwîrî, wa namue nwanginya mûgîcage na meciria ta marîa Kristû aarî namo, nîûndû mûndû ûrîa ûthînîkîte kîîmwîrî nîatiganîte na mevia.

**2** Kuuma rîu mûtûûrîre wenyu gûkû nthî nîwîthagîrwe ûtongoretue nî wendi wa Ngai nwatî tî merirîria ma ûmûndû.

**3** Mavinda mavîtûku mwîthîrîtwe mûgîka maûndû marîa andû arîa matetîkîtie Ngai meriragîria gwîka. Mûtûûrîte mûgîkaga maûndû ma ûra nthoni, mûrî na merirîria macûku, ûrîu, marugarî marîa matagîrîrîte ma waganu na mûgîkaga maûndû marî na nthoni ma kûgooca mîvuanano.

**4** Andû arîa matetîkîtie Ngai nîmamakîte nîûndû mûtiranyitanîra nao mûtûûrîrerî ûcio wa waganu na wa wanangi. Kwoguo nîmaramûcambia.

**5** Nwatî nwa magaataarîria ûvoro ûyû kûrî Ngai ûrîa wîvarîrîtie gûcirithia arîa marî mwoyo na arîa akuû.

**6** Kîu nîkîo gîatûmire Ûvoro Mwaro ûvunjue kûrî arîa akuû. Wana ethîrwa nîmaatuîrîrwe marî mwoyo ta ûrîa atucagîra andû arîa engî, Ûvoro Mwaro nîwavunjirue kûrî o nîguo mîtûûrîrerî yao ya kîîroho mekarage ta Ngai.

**6**

**7** Îthirîro rîa indo cionthe rîrî vakuvî. Îkaragani mwîîguîte na mwîvarîrîtie, nîguo mûvotage kûvoya.

**8** Îgûrû rîa maûndû monthe endaga mûndû ûrîa wîngî na ngoro yaku yonthe, nîûndû wendani nîûkunîkagîra mevia mengî.

**9** Tuganagani kwenyu mîciî mûtakûnuguna.

**10** Wa mûndû nîavetwe kîveo ngûrani nî Ngai nîguo ta mûramati mwaro wa iveo cia Ngai agîtûmagîre gûtungata andû arîa engî. Vûthagîrani waro iveo cia mwanya irîa ciumanîte na wega wa Ngai.

**11** Mûndû ûrîa ûvunjagia nwanginya avunjagie ndûmîrîri ya Ngai, na ûrîa ûtungataga nwanginya atungatage na vinya îrîa aveetwe nî Ngai, nîguo Ngai akumague na njîra ya Jesû Kristû maûndûrî monthe marîa mûgeekaga nîûndû riiri wonthe na vinya nî ciake tene na tene. Ameni.

**11**

**12** Arata akwa ende, tigani kûmaka nîûndû wa ûrûrû wa mathîna marîa mûracemania namo mûkîgerua. Tigani gwîciria atî maûndû mau marekîka kûrî mue nî mageni.

**13** Nwatî kenani nîûndû mûrathînua wata ûrîa Kristû aathînirue, nîguo mûkeethîrwa mwîcûrîtwe nî gîkeno rîrîa riiri wake ûkaaguûrua.

**14** Kûrathimwa nî mue ethîrwa mûrumagwa nîûndû nîmûrûmagîrîra Kristû. Ûndû ûyû wonanagia atî Roho ûrîa ûrî riiri na nîke Roho wa Ngai, ekaraga namue.

**15** Gatagatîrî kenyu gûtikanonekane mûndû wana ûmwe ûrathînua nîûndû atî ke nî mûûragani, mwîi kana muni watho wana kana atî nîûndû ke nî mûtonyereri wa maûndû ma andû arîa engî.

**16** Nwatî ethîrwa mûrathînua nîûndû nîmûrûmagîrîra Kristû, mûtikegucage mûgîconoka nîûndû wa ûguo. Cokagiani ngatho kûrî Ngai nîûndû mûrî akristiano.

**17** Îvinda nîrîkinyu rîa kwambîrîria îtuîro na andû a Ngai nîo makwambîrîria gûtuîrwa. Ethîrwa nîtue tûkwambîrîria gûtuîrwa rî, gûkaarîkîrîria atîa na arîa matetîkîtie Ûvoro Mwaro ûrîa umîte kûrî Ngai?

**18** Wa ta ûrîa mandîko matheru maugîte:

**18** “Ethîrwa kûrî na vinya mûndû mûthingu kûvonoka rî;

**18** gûgaatuîkîka atîa kûrî arîa matarî na ûngai na mevagia?”

**18**

**19** Kwoguo andû arîa mathînagua kûringana na wendi wa Ngai, nîmagîrîrwe nîkwîthîrwa meigîte viû njararî cia Mûmbi wao na njîra ya gwîka maûndû maro. Nîûndû vîndî cionthe ethagîrwa arî mwîvokeku.

# 1Pet 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndîthia ya Ngai

## Ngethi cia mûthiia

**1** Nie nîrî mûthuuri wa kanitha. Kûrî na ûndû ûmwe nîrenda kwîra athuuri arîa engî a kanitha methagîrwa gatagatîrî kenyu. Nîrî mûira wa mathîna marîa Kristû oonire, na nîngaagaîrwa riiri ûrîa ûkaaguûrua. Nîramûthaitha

**2** mûrîthagie ndîthia îrîa Ngai aamûvere. Rûmenyagîrîreni mûrî na wendi na tî ûndû wa kûringîrîrua. Ûguo nîguo Ngai endaga mwîke. Rutagani wîra wenyu mûrî na wendi ûrîa wa ma wa gûtungata na tî ûndû wa kwenda mbeca.

**3** Tigagani kûvinyîrîria arîa mûvetwe mûmamenyagîrîre, nwatî îthagîrwani mûrî kîonereria Kîamro kûrî o.

**4** Na rîrîa Mûrîthi ûrîa Mûnene agaaûka, nîmûkaavewa nthûmbî îrî na riiri îrîa îtacûkaga.

**4**

**5** Na njîra wata îo, wa namue andû ethî athîkagîrani andû arîa akûrû. Muonthe arîa mwîtîkîtie înyivanagîrieni nîguo mûtungatanagîre, nîûndû mandîko matheru maugaga atîrî, “Ngai nîareganaga na andû arîa etîi, nwatî nîendete arîa menyivagia.”

**6** Îînyivagieni mûrî rungu rwa Ngai ûrîa ûmûgitagîra, nîguo akaamûnenevia rîrîa kavinda karîa kagîrîru gagaakinya.

**7** Tigîrani Ngai maûndû monthe menyu marîa matûmaga mûtangîke nîûndû nîamûmenyagîrîra.

**7**

**8** Îkaragani mwîîguîte na mwîvarîrîtie! Nthû yenyu, na nîke Ngoma, araûrûra akîraramaga ta mûnyambû agîcaragia mûndû wa gûcûkangia.

**9** Îthagîrwani mwîkindîrîtie wîtîkiorî wenyu na mûreganage nake, nîûndû nîmwîcî atî etîkia a nthî yonthe arîa twîtîkîtie ûndû ûmwe nao, nîmarathînua wa tamue.

**10** Nwatî mwona mwarîkia kûthînua kwa îvinda rînini, Ngai mûvecani wa mawega monthe ûrîa ûmwîtaga nîguo mûtuîke agai a riiri wa tene na tene mûrî rûmwe na Kristû nîakaamûtua akinyanîru. Ke nîagaatûma mwîkare mûrî ekindîriu, mûrî na vinya na mûrî na mûcingi ûrîa wa ma.

**11** Ûthamaki wonthe ûrotuîka wake tene na tene! Ameni.

**11**

**12** Namwandîkîra maarûa îno nini ûguo ngîtethagîrîrua nî Silivano, ûrîa mbîcî nî mûkristiano wa tatue na nî mwîvokeku. Nîrenda kûmûmîrîria na nîmûrutîre ûira wakwa nîmwîre atî, ûyû nîguo wega wa ma wa Ngai. Îkaragani mwîkindîrîtie ndaarî yaguo.

**12**

**13** Kanitha wa Babuloni ûrîa wa naguo ûthuurîtwe nî Ngai, nîwamûkethia. Nginya Maariko mûvîcîwa, nîwamûkethia.

**14** Kethaniani na ngethi cia kûmumunyana mûrî na wendani.

**14** Thayû ûrogîa namue muonthe arîa mûrî a Kristû.

2Pet

# 2Pet 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gwîtwa na kûthuurwa nî Ngai

## Aira arîa moonire riiri wa Kristû

**1** Nie Simoni Petero ndungata na mûtûmwa wa Jesû Kristû, nîramwandîkîra mue andû arîa mavetwe wîtîkio wa goro wata ûrîa tûrî naguo na njîra ya ûthingu wa Ngai wetû na wa Mûvonokia wetû Jesû Kristû.

**1**

**2** Mûrotuîka a kwîngîvîrwa nî wega na thayû, nîûndû nîmûmenyete Ngai na Mwathani wetû Jesû.

**2**

**3** Vinya wa Ngai nîûtûvete indo cionthe irîa tûvatarîte nîguo tûtûûre tûrî na ûngai ûrîa wa ma. Tûrî na indo icio nîûndû nîtûmenyete Jesû ûrîa watwîtire nîguo tûkaagaa riiri na wega wake.

**4** Nîûndû wa maûndû mau, nîatûvete iveo cia vata mûno na cia goro, irîa ke eeranîre. Na njîra ya iveo ino nwa mûvote kûûrîra merirîria macûku ma gûkû nthî na mûgekara ta Ngai.

**5** Na nîûndû wa gîtûmi kîu, geragiani mûno mwongagîrîre gwîka waro wîtîkiorî wenyu, na gwîka waro kwenyu mwongagîrîre ûmenyo,

**6** ûmenyorî wenyu mwongagîrîre kwînyitia merirîria ma mwîrî, kwînyitia merirîria ma mwîrî mwongagîrîre ûmîrîru, ûmîrîrurî wenyu mwongagîrîre ûngai,

**7** Ûngairî wenyu mwongagîrîre ûtaana kûrî aarî na ariû a îthe wetû, ûtaanarî wenyu kûrî aarî na ariû a îthe wetû mwongagîrîre wendani.

**8** Nîmûvatarîte kwîthagîrwa mûrî na maûndû mama na mekarage makîongererekaga. Na ethîrwa maûndû mau makongererekaga kûrî mue magatûmaga mûtuîke andû a vata na marî na maciaro ûvororî wîgiî kûmenya Mwathani wetû Jesû Kristû.

**9** Nwatî mûndû wa wonthe ûtarî na maûndû mau nî mûtumumu, na nîmûriganîre atî nîwathambirue mevia make marîa aarî namo tene.

**9**

**10** Kwoguo ariû na aarî a îthe wetû, geragiani na kîîo mûno kwona atî na ma nîmwîtîtwe na mûkathuurwa nî Ngai. Ethîrwa nîmûgwîka ûguo, mûtigatiganîria wîtîkio wenyu.

**11** Na njîra îno nîmûkaamûkîrwa na ûtaana ûthamakirî wa tene na tene, wa Mwathani na Mûvonokia wetû Jesû Kristû.

**11**

**12** Mue nîmwîcî maûndû mama na nîmwîkindîrîtie waro ûvororî wa ma ûrîa mwamûkîrîte. Nwatî nwa ngwîkara ngîmûririkanagia mo.

**13** Nîreciria nî ûndû mwaro mbîkare ngîmûririkanagia maûndû mama îvinda rîonthe rîrîa ngûtûûra mwoyo.

**14** Nîmbîcî atî îvindarî îkuvî nîngûkua wa ta ûrîa monetue nî Mwathani wetû Jesû Kristû.

**15** Kwoguo nîngûgeria wa ûrîa nîngîvota nîguo wana narîkia gûkua mûkaavotaga kûririkana maûndû mama vîndî cionthe.

**15**

**16** Vîndî îrîa tue twamûmenyithirie ûvoro wîgiî gûka kwa Mwathani wetû Jesû Kristû arî na ûvoti mûnene, tî ng'ano cia gwîtungîra twamûganagîra. Nwatî nîtweyonere ûnene wake na metho metû.

**17** Twarî vo rîrîa aaveerwe gîtîîo na riiri nî Ngai Vava rîrîa mûgambo waumire kûrî ûrîa ûrî Riiri Mûnene ûkiuga atîrî, “Ûyû nîke Mûriû wakwa ûrîa mendete mûno, nîrî mûkenie mûno nîke.”

**18** Nîtwegwire mûgambo ûcio kuuma îgûrû nîûndû twarî nake kîrîmarî kîrîa kîtheru.

**18**

**19** Na tûrî na ûma makîrîa wa ndûmîrîri îrîa yanîrîrwe nî arathi. Nîmwagîrîrwe nî kûthikîrîria ndûmîrîri îo, nîûndû yo îkariî ta taa yakanîte vandû ndumarî nginya gûkîe, na ûtheri wa njata ya kîraûko ûgakengaga ngororî cienyu.

**20** Îgûrû rîa maûndû monthe, ririkanagani atî gûtirî mûndû ûngîvota gûtaûra ûrathi ûrîa ûrî Mandîkorî Matheru na ûvoti wake mwene.

**21** Nîûndû gûtirî ûrathi wanaumana na wendi wa mûndû, nwatî andû managîrîra ndûmîrîri kuuma kûrî Ngai matongoretue nî Roho Mûtheru.

# 2Pet 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Arimû a maveeni

**1** Tene arathi a maveeni nîmeyumagîria gatagatîrî ka andû. Na njîra wata îo nwa yo arimû a maveeni makeyumîria gatagatîrî kenyu marete irîra cia gûcûkangia na itarî cia ma, na marege Mwathani ûrîa wamakûûrire. Kwoguo nîmakeretera narua maûndû ma kûmathiria o ene.

**2** Nao andû eengî nîmakûrûmîrîra mîtugo yao ya waganu na nîûndû wa maûndû marîa mekaga, andû engî nîmagaacambia njîra ya ûma.

**3** Nîûndû wa ûkoroku wao, arimû aya a maveeni magetongagia na njîra ya kûmûganîra ng'ano cia gwîtungîra. Na kwa îvinda îraca Mûmacirithia ethîrîtwe evarîrîtie, na mûmacûkangia atamamiî!

**3**

**4** Ngai ndeeguîra araika arîa meevirie ntha, nwatî nîwamaikirie îcuarî kûrîa maigîtwe ndumarî movetwe na mînyororo metererete mûthenya wa îtuîro.

**5** Ngai ndeeguîra nthî ya tene ntha, nwatî nîwaurithirie mbura ya kîvovoto na manjî magîcûra gûkû nthî kûrîa kwarî na andû mataarî na ûngai. Nwatî Ngai nîwagitîre Nuhu ûrîa wavunjagîria andû matûûre marî athingu na akîvonokia andû engî mûgwanja.

**6** Ngai nîwatuîrîre matûûra ma Sodomu na Gomoora akîmavîvia viû. Eekire ûndû ûcio ûtuîke kîonereria Kîam ûrîa gûgaatuîkîka kûrî arîa matarî na ûngai.

**7** Nwatî Ngai nîwavonokirie Loti mûndû warî mûthingu. Loti aarî mûndû mûthingu. Ke nîwegwithagua kîeva nî mîtugo ya waganu ya andû arîa maareganaga na watho.

**8** Mûndû ûcio warî mûthingu aatûûraga gatagatîrî kao na mûthenya wa mûthenya na nîwathînîkaga egua ciîko ciao njûku.

**9** Kwoguo Mwathani nîwîcî kûvonokia andû arîa marî na ûngai kuuma mageriorî na kwiga arîa aganu makîverithagua nginya rîrîa mûthenya wa îtuîro ûgaakinya.

**10** Andû arîa makaaverithua nî arîa marûmagîrîra merirîria macûku ma mîîrî yao, na makanyarara wathani wa Ngai.

**10** Arimû a maveeni nî aûmîrîru na nî ndûrîka na mationanagia gîtîîo kûrî ciûmbe cia îgûrû irîa irî riiri, vandû va ûguo nîkwa mairumaga.

**11** Wana nginya araika arîa methagîrwa marî na vinya na ûvoti makîria ya arimû a maveeni matimathitangaga kûrî Mwathani makîmarumaga.

**12** Nwatî mekaga maûndû matambîte gwîciiria ta nyamû cia kîthaka irîa ciaûmbirwe nîguo inyitagwe na ikaûragwa. Matonyagîrîra na irumi maûndû marîa matarataûkîrwa nîmo. Makaathirua wata nyamû cia kîthaka.

**13** Kwoguo nîmakaathînua nîûndû nîmatûmîte andû eengî mathînîke. Ûndû ûrîa ûmakenagia nî gwîka maûndû marîa makenagia mîîrî yao mûthenya cararûkû. Nîmatûmaga mûconoke na mûcambe rîrîa maûka marugarî menyu. Vîndî îo yonthe mûrî nao methagîrwa magîkenera mîtugo yao mîcûku.

**14** Matiendaga kûroria kîndû kîngî tiga aka maraa. Vîndî cionthe meriragîria gwîka mevia. Magucagîrîria andû arîa marî ngoro mvûthû mûtegorî. Ngoro ciao ciîthagîrwa imenyeretue ûkoroku. Andû acio nîagwate nî kîrumi Kîam Ngai.

**15** Nîmatiganîrîtie njîra îrîa nûngarû makaûra. Nîmarûmîrîrîte njîra îrîa yarûmîrîrwe nî Balaamu mûvîcî wa Beori, ûrîa wendete mûno mbeca irîa aarîvagwa nîûndû wa gwîka naaî.

**16** Nwatî Balaamu nîwanegenirue nîûndû wa ciîko ciake. Nayo mvunda yake nîyaririe na mûgambo ta wa mûndû, îkîîra mûrathi ûcio atige ciîko ciake cia ûgûrûki.

**16**

**17** Arimû acio a maveeni mekariî ta ithima ino mvûîu manjî, kana ta matu marîa matindîkagwa nî rûkûngi. Ngai nîamaigîrîte vandû ndumarî îrîa nene.

**18** Nîecari na nîmaragia maûndû ma ûrimû. Na njîra ya merirîria mao macûku ma mwîrî, nîmathaagîrîria andû arîa mambîrîrîtie kûthengutîra andû arîa matûûraga mavîtagia.

**19** Nîmameragîra wîyathi, nwatî o ene methagîrwa marî ngombo cia mîtugo îrîa îcûkangagia. Nîûndû mûndû ethagîrwa arî ngombo ya kîndû kîrîa kîmûkîragia ûvoti.

**20** Maavonokirue kuuma maûndûrî marîa macûku ma gûkû nthî na njîra ya kûmenya Mwathani na Mûvonokia wetû Jesû Kristû. Nwatî ethîrwa nîmagûcoka maûndûrî mau macûku na mavotwe nîmo, nîmethîrwa marî acûkîre mûno gûkîra ûrîa gwekariî vîndî yao ya mbere.

**21** Wana nî kava matangîamenyete njîra ya ûthingu, gûkîra kûmîmenya na magacoka makavuvatîra maathani matheru marîa maaverwe.

**22** Ûrîa meekire nîwonanirie atî nthimo nî cia ma irîa ciugaga atî: “Ngitî nîyo îcokagîra matavîka mayo” na “Ngûrwe wana îkathambua îcokaga kwîgaragaria mûtondorî.”

# 2Pet 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîîranîro kîa gûka kwa Mwathani

**1** Arata akwa, îno rîu nîyo maarûa yakwa ya kaîrî kûmwandîkîra. Maarûarî wa cioîrî, nîngeretie kûrurumûkia meciria menyu mevokeku na njîra ya kûmûririkania maûndû mama.

**2** Nîrenda mûririkane ciugo irîa ciarirue tene mûno nî arathi arîa atheru na rîathani rîrîa mwaveerwe nî atûmwa enyu riumîte kûrî Mwathani na Mûvonokia.

**3** Îgûrû rîa maûndû monthe, nwanginya mûmenye atî mîthenyarî ya kûrigîrîria, nîgûkaumîra andû amwe marî na mîkarîre yathagwa nî merirîria mao macûku. Nao nîmakaamûnyûrûria

**4** makiugaga atîrî, “Na kinthî ndaamwîrire nîagaaûka? Arî kû rîu? Nîûndû kuuma wa rîrîa methe metû ma tene maakwire, kwîthîrîtwe gwîkariî wa ta ûrîa gwekariî kuuma wa Kîammbîrîria gîa kûmbwa kwa nthî!”

**5** Makîmenyaga na ma atî tene mûno Ngai nîwathanire kûgîe îgûrû na nthî. Nthî yaûmbirwe kuuma kûrî manjî.

**6** Na nthî îrîa yarî kuo vîndî ya tene yacûkangirue na mwîcûro wa manjî.

**7** Nwatî îgûrû na nthî irîa irî kuo rîu cigîtwe na njîra ya rîathani wa rîu rîa Ngai nîguo ikaathirua na mwaki. Nacio cigîtwe nîûndû wa mûthenya ûrîa andû arîa matarî na ûngai magaatuîrwa na mathirue.

**7**

**8** Nwatî arata akwa ende, mûtikariganîrwe nî ûndû ûyû ûmwe! Varî Mwathani mûthenya ûmwe nî ta mîaka ngiri îmwe, na mîaka ngiri îmwe nî ta mûthenya ûmwe.

**9** Mwathani ndavingagia ciîranîro ciake arî na ûtururu ta ûrîa andû amwe meciragia. Vandû va ûguo nîamûkiragîrîria nîûndû gûtirî mûndû wana ûmwe endaga akaaûra, nwatî endaga andû onthe merire mevia mao.

**9**

**10** Nwatî Mûthenya wa Mwathani ûgaakinya ta ûrîa mwîi aûkaga. Mûthenya ûcio îgûrû nîrîkaathira na mûrurumo mûnene. Ciûmbe cionthe irîa irî îgûrû nîikaavîvua na mwaki ithire. Nayo nthî na indo cionthe irîa irî kuo nîikaavîvua viû.

**11** Na nîûndû indo ino cionthe ikaathirua na njîra ta îo, mwagîrîrwe nî kwîthîrwa mûrî andû a mûthemba ûrîkû? Mwagîrîrwe nî kwîthîrwa mûrî na mîtugo mîtheru na mwîvecanîte kûrî Ngai,

**12** wa mûgîetagîrîra na mûkîîriragîria mûno Mûthenya wa Ngai ûkinye. Vîndî îrîa Mûthenya ûcio ûgaaûka, îgûrû nîrîkaavîvua na mwaki rîthire, nacio ciûmbe cionthe irîa irî îgûrû ivîe nî mwaki irarûke.

**13** Nwatî kûringana na kîîranîro gîake, tue twetererete îgûrû rîcerû na nthî njerû, kûrîa gûkethîrwa gwîcûrîte ûthingu.

**13**

**14** Kwoguo arata akwa ende, wa mûgîetagîrîra Mûthenya ûcio, geragiani wa ûrîa mûngîvota nîguo mwîthagîrwe mûrî atheru na mûtarî na ûcuke mbere ya Ngai, na mûrî na thayû.

**15** Tucagani gûkirîrîria kwa Mwathani wetû ta kamweke aramûva nîguo mûvonoke. Mûrû wa îthe wetû mwende Paûlo nîwamwîrire wa guo vîndî îrîa aamwandîkîre maarûa kûringana na ûûgî ûrîa Ngai aamûveete.

**16** Ûguo nîguo augîte maarûarî ciake cionthe rîrîa rîonthe andîkîte îgûrû rîa ûvoro ûyû. Maûndû mamwe marî maarûarî cia Paûlo nî maûmû mûno mûndû gûtaûkîrwa nîmo. Nao andû arîa methagîrwa matarî athomu na arîa matekindîrîtie wîtîkiorî nîmataaragîria maûndû mau na njîra ya maveeni, wata ûrîa mataaragîria icunjî irîa ciîngî cia Mandîko Matheru. Kwoguo nîmethiragia o ene.

**16**

**17** Nwatî mue arata akwa ende nîmûrîkîtie kûmenya ûguo. Kwoguo îîmenyagîrîreni mûtikaume wîtîkiorî ûcio wenyu ûrîa mwîkindîrîtie nîûndû wa kûvîtithua nî andû arîa mareganaga na watho.

**18** Nwatî thiîni na mbere gûkûra mûrî na wega na ûûgî wa Mwathani na Mûvonokia wetû Jesû Kristû. Ke arokumua rîu nginya tene na tene! Ameni.

1Joh

# 1Joh 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kiugo kîa mwoyo

## Ngai nî ûtheri

**1** Tûramwandîkîra ûvoro wîgiî kiugo Kîam mwoyo kîrîa gîtwîre kuo kuuma wa Kîammbîrîria. Kiugo gîkî nîtûkîîguîte, na ma nîtûkîroretie na tûgakîona na metho metû na tûgakînyita na njara cietû.

**2** Rîrîa Mwoyo ûyû waguûranîrue nîtwawonire. Kwoguo nîtwaragia ûira waguo na tûkamwîra ûvoro wîgiî mwoyo wa tene na tene ûrîa warî na Îthe na ûrîa twamenyithirue.

**3** Maûndû marîa tûonete na tûkeîguîra nîmo tûmwîraga wa namue nîguo mûgwatanagîra natue ngwatanîrorî îrîa twîthagîrwa tûrî nayo na Îthe na Mûriû Jesû Kristû.

**4** Tûramwandîkîra ûguo nîguo gîkeno gîetû gîtuîke gîcûru.

**4**

**5** Îno nîyo ndûmîrîri îrîa twîguîte kuuma kûrî Mûriû wake na nîyo tûmûvunjagîria atî: Ngai nî ûtheri na ndaarî yake gûtirî nduma wana vanini.

**6** Tûngiuga atî tue tûrî na ngwatanîro nake na vîndî wa îo twîthîrwe tûthiîcagîra ndumarî nîtûraveenania na njîra ya ciugo na ciîko cietû.

**7** Nwatî tûngîthiîra ûtherirî wata ûrîa ke arî ûtherirî, nwa tûgîe na ngwatanîro mûndû na ûrîa wîngî. Nayo nthakame ya Mûriû Jesû îgaatûtheragia kuuma meviarî monthe.

**7**

**8** Tûngiuga atî tue tûtirî na mevia nîkwîveenia tûreveenia na tûtirî na ûma ndaarî yetû.

**9** Nwatî tûngiumbûra mevia metû kûrî Ngai ke nîagûtwovera na atûtherie mevia metû monthe nîûndû ke nî mwîvokeku na nîekaga ûma.

**10** Tûngiuga atî tue tûtiîvîtie, tûngîtua Ngai mûthaani na kiugo gîake gîtirî ndaarî yetû.

# 1Joh 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kristû mûtethia wetû

## Rîathani rîcerû

## Nthû ya Kristû

**1** Ciana ciakwa nîramwandîkîra maûndû mama nîguo mûtikevie. Nwatî mûndû angîvia, tûrî na Jesû Kristû na nî mûthingu. Ke nîke ûtûciragîrîra arî mbere ya îthe.

**2** Kristû ke mwene nîke ûtûmaga twoverwe mevia metû, na twa mevie metû tu, nwatî nî wana mevia ma andû onthe.

**3** Ethîrwa nwa twathîkîre maathani ma Ngai nwa twîthîrwe tûrî na ûma atî nîtûmûmenyete.

**4** Mûndû ûrîa ugaga atî nîamwîcî na ndathîkagîra maathani make nî mûthaani na ndaarî yake gûtirî na ûma.

**5** Nwatî mûndû ûrîa wathîkagîra kiugo gîake nîethagîrwa na ma ecûrîtwe nî wendo wa Ngai. Tûngîvota kûmenya tûrî ngwatanîro na Ngai na njîra ta îno:

**6** arîa maugaga atî matûûraga marî ngwatanîro na Ngai magîrîrwe nî gûtûûra ta ûrîa Jesû Kristû aatûûraga.

**6**

**7** Arata akwa rîathani rîrîa nîramwandîkîra tî rîcerû, nwatî nî rîrîa rîkûrû mûtûûraga narîo. Rîathani rîu rîkûrû nî ndûmîrîri îrîa mwegwire kuuma wa Kîammbîrîria.

**8** Nwatî nîramwandîkîra rîathani rîcerû na Mesaya nîwonanîtie atî ûndû ûcio nî wa ma na wanamue nîmwonanîtie wa guo. Nîûndû nduma nî îrathira, naguo ûtheri ûrîa wa ma nî ûramûrîka.

**8**

**9** Mûndû wa wonthe ugaga atî ke arî ûtherirî na nîamenaga aa mwarwang'ina na aa mûrwang'ina, ethagîrwa arî ndumarî wata mbere.

**10** Mûndû wa wonthe wendete mûrwang'ina na mwarwang'ina ekaraga ûtherirî na ndarî ûndû ûngîtûma mûndû wîngî evie.

**11** Nwatî mûndû wa wonthe ûmenete mûrwang'ina, kana mwarwang'ina ethagîrwa arî ndumarî. Ke athiîcagîra ndumarî na ndamenyaga kûrîa athiîte nîûndû nduma nî îmûtete metho.

**11**

**12** Nîramwandîkîra mue ciana ciakwa, nîûndû mûrî overe mevia menyu nîûndû wa ûrîa Kristû eekire.

**13** Nîramwandîkîra mue andû akûrû, nîûndû nîmwîcî ûrîa ûtûûraga mwoyo kuuma wa Kîammbîrîria. Nîramwandîkîra mue andû ethî, nîûndû nîmûvootete Ûrîa Mûcûku. Nîramwandîkîra mue ciana ciakwa, nîûndû nîmwîcî Îthe wetû.

**13**

**14** Nîramwandîkîra mue andû akûrû nîûndû nîmwîcî ûrîa watûûraga kuuma wa Kîammbîrîria. Nîramwandîkîra mue andû ethî nîûndû mûrî na vinya na Kiugo Kîam Ngai nîgîtûûraga ndaarî yenyu wana nîmûvootete ûrîa mûcûku.

**14**

**15** Mûtikende nthî kana indo irîa ciîthagîrwa irî kuo. Mûndû ûrîa wendete nthî, ndethagîrwa endete îthe wetû.

**16** Indo cionthe cia nthî ta, merirîria macûku ma mwîrî, merirîria ma indo njûku irîa twonaga, wana kana mwîtîîo nîûndû wa indo cia gûkû nthî matiîthagîrwa maumîte kûrî îthe wetû, nî ma nthî.

**17** Nthî na indo cionthe irîa irî kuo, irîa ciîriragîrua nî andû nîirathira. Nwatî mûndû ûrîa wîkaga wendi wa Ngai atûûraga tene na tene.

**17**

**18** Ciana ciakwa, rîîrî nîrîo îvinda rîa mûthiia! Mue nîmwîguîte atî nthû ya Kristû nîgûka; na rîu nîkûgîte na nthû nyîngî cia Kristû. Kwoguo nîtûmenyete atî rîîrî nîrîo îvinda rîa mûthiia.

**19** Andû aya nama matiarî a gîkundi gîetû, kwoguo nîmaatûtigire. Maangîethîrwe marî a gîkundi gîetû nîmangîekaranirie natue. Nwatî nîmaatûtigire nîguo kûonekane waro atî matiarî etû.

**20** Nwatî mue mûrî etîrîrie Roho Mûtheru nî Kristû, kwoguo mue muonthe nîmûmenyete ûma.

**21** Nîramwandîkîra tî nîûndû atî mûtiîcî ûma, nwatî nîramwandîkîra nîûndû nîmwîcî ûma, na nîmwîcî atî gûtirî ûthaani varîa varî ûma.

**21**

**22** Nû vi ûveenanagia? Nî ûrîa ûregaga atî Jesû tîke Mesaya. Mûndû ûyû nîke nthû ya Kristû na nîmûreganu na Îthe na Mûriû.

**23** Mûndû wa wonthe ûregete Mûriû nîaregete wana nginya îthe. Mûndû wa wonthe wîtîkîrîte Mûriû nîetîkîrîte îthe wanake.

**23**

**24** Tigani ûvoro ûrîa mwegwire kuuma Kîammbîrîria wîkare ngororî cienyu. Ethîrwa ûvoro ûcio ûgekaraga ndaarî yenyu vîndî cionthe, mue nîmûgûtûûra mûrî ûrûmwe na Mûriû na Îthe.

**25** Kîveo kîrîa Kristû aatwîrîre nî mwoyo wa tene na tene.

**25**

**26** Nîramwandîkîra ûvoro wîgiî andû arîa marageria kûmûvîtithia.

**27** Nwatî mue nîmûvetwe Roho mûtheru nî Kristû. Kîveo kîu nîkîo mûtûûraga nakîo, kwoguo gûtirî na vata wa kûthomithua nî mûndû, nîûndû Roho wake amûthomithagia maûndû monthe na maûndû marîa athomithagia nî ma ma, na tî ma maveeni. Thiîni na mbere kwathîkîra ûrîa Roho aramûthomithia na mwîkarage mûrî ûrûmwe na Kristû.

**27**

**28** Na rîu twana twakwa, îkarani ndaarî yake nîguo vîndî îrîa agaaûka, tûkethîrwa tûrî na ûmîrîru, nîguo tûtikegue nthoni tûrî mbere yake mûthenya ûrîa agaaûka.

**29** Ethîrwa nîmwîcî atî Kristû nî mûthingu, nîmwagîrîrwe nî kûmenya atî mûndû wonthe wîkaga maûndû ma ûthingu nî mwana wa Ngai.

# 1Joh 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ciana cia Ngai

## Endanagani mûndû na ûrîa wîngî

## Ûmîrîru mbere ya Ngai

**1** Oneni wendo ûrîa wîngîvîte ûrîa Îthe wetû atwendete naguo atî twîtagwa ciana cia Ngai na nîguo tûrî. Kîrîa gîatûmire nthî yaga gûtûmenya nî atî ndîaicî Ngai.

**2** Arata akwa, tue rîu tûrî ciana cia Ngai. Gûtiramenyekana waro ûrîa tûkethîrwa twîkariî. Nwatî nîtwîcî atî rîrîa Kristû akoonekana, tûkethîrwa twîkariî take nîûndû tûkaamwona nama ûrîa ekariî.

**3** Mûndû wa wonthe wîrîgîrîrîte Kristû nîethagîrwe arî mûtheru wata ûrîa Kristû arî mûtheru.

**3**

**4** Mûndû wa wonthe wîvagia nî areganîte na Watho nîûndû kwîvia nîkûrega Watho wa Ngai.

**5** Nîmwîcî atî Kristû aaûkire kûthengutia mevia, na atî ndaarî yake gûtirî rîvia.

**6** Kwoguo mûndû wa wonthe ûtûûraga arî ûrûmwe na Kristû ndevagia nwatî mûndû wa wonthe wîvagia, ndaanamwona na ndamwîcî.

**6**

**7** Ciana ciakwa mûtikanetîkîre kûevenua nî mûndû wana ûrîkû. Mûndû wa wonthe wîkaga maûndû ma ûthingu nî mûthingu wata ûrîa Kristû arî mûthingu.

**8** Mûndû wa wonthe wîvagia nî wa Ngoma nîûndû Ngoma îtûûraga îvagia kuuma wa Kîammbîrîria. Kîrîa gîatûmire Mûriû wa Ngai aûke, nî gûcûkangia wîra wa Ngoma.

**8**

**9** Gûtirî mwana wana ûmwe wa Ngai ûthiîcaga na mbere kwîvia nîûndû arî na Ûngai. Ke ndevagia nîûndû Ngai nîke Îthe.

**10** Îno nîyo ngûrani îrîa îthagîrwa îrî vo gatagatîrî ga ciana cia Ngai na ciana cia Ngoma. Mûndû wa wonthe ûtekaga ûrîa kwagîrîrîte, tî mwana wa Ngai na andû arîa matendete andû arîa engî tî ciana cia Ngai.

**10**

**11** Ndûmîrîri îrîa mwegwire kuuma wa Kîammbîrîria nî îno: nwanginya twendanage.

**12** Tûtiagîrîrwe nî kwîthîrwa twîkariî ta Kaini ûrîa warî wa Ûrîa Mûcûku, na waûragire mûrwang'ina, Abili. Kaini aaûragire mûrwang'ina nîkî? Aamûragire nîûndû ciîko irîa ke eekaga ciarî njûku, nwatî cia mûrwang'ina Abili ciarî mbaro.

**12**

**13** Ariû na aarî a îthe wetû, mûtikamake andû a gûkû nthî mangîmûmena.

**14** Nîtwîcî atî nîtûthengutîrîtue gîkuû na tûgakinya mwoyorî nîûndû nîtwendete ariû na aarî a îthe wetû. Mûndû ûrîa ûtendanaga atûûraga gîkuûrî.

**15** Mûndû wa wonthe ûmenete mûrwang'ina nî mûragani na nîmwîcî atî gûtirî mûragani wîthagîrwa arî na mwoyo wa tene na tene ndaarî yake.

**16** Ûndû ûrîa ûtûmenyithagia ûrîa wendo wîkariî, nî ûyû: atî Kristû nîwarutire mwoyo wake nîûndû wetû. Tue natue nîtwagîrîrwe nî kûruta mîoyo yetû nîûndû wa ariû na aarî a îthe wetû.

**17** Mûndû angîthîrwa nî mûtongu na one mûrwang'ina kana mwarwang'ina arî na thîna nwatî arege kûmwîguîra ntha, mûndû ûcio nwa ethîrwe endete Ngai?

**18** Ciana ciakwa wendani wetû ndûgatuîke wa kanyua tu, nwatî nîwîthagîrwe ûrî wa ciîko na ûrî wa ma.

**18**

**19** Ûndû ûyû nîguo ûgaatûmenyithagia atî tûrî a ma, na atî twîthagîrwa tûtarî na nganja ngororî cietû tûrî mbere ya Ngai.

**20** Ethîrwa thamiri cietû nîitûtucagîra, nîtwîcî waro atî Ngai nî Mûnene gûkîra thamiri cietû na nîecî maûndû monthe.

**21** Kwoguo arata akwa, ethîrwa thamiri cietû itiratûtuîra tûkethagîrwa tûrî na ûmîrîru tûrî mbere ya Ngai.

**22** Ngai nîatûvecaga kîndû wa kîonthe kîrîa twamwîtia nîûndû nîtûrûmagîrîra maathani make na nîtwîkaga maûndû marîa mamûkenagia.

**23** Narîo rîathani rîake nî atî; nwa nginya twîtîkie Mûriû wake Jesû Kristû na twendanage mûndû na ûrîa wîngî ta ûrîa Kristû aatwathire.

**24** Arîa onthe mathîkagîra maathani ma Ngai matûûraga marî ûûrûmwe na Ngai nake Ngai atûûraga arî ûûrûmwe nao. Tûmenyaga atî Ngai atûûraga arî ûrûmwe natue nîûndû wa Roho ûrîa atûvete.

# 1Joh 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Roho wa ma na wa maveeni

## Ngai nî wendo

**1** Arata akwa, mûtigetîkagie andû onthe arîa maugaga atî marî na Roho. Nwatî ambagani mûkamaroria waro nîguo mûmenye kana roho ûrîa marî naguo umîte kûrî Ngai nîûndû kûrî na arathi eengî a maveeni meyumîrîtie gûkû nthî.

**2** Mûkaavotaga gûkûranaga Roho wa Ngai na njîra îno: mûndû wa wonthe umbûraga atî Jesû Kristû aûkire arî na mwîrî ta mûndû, arî na Roho ûrîa umaga kûrî Ngai.

**3** Nwatî mûndû wa wonthe ûtaumbûraga Jesû ndarî na Roho ûrîa uumaga kûrî Ngai. Roho ûrîa arî naguo nî ûrîa uumaga kûrî nthû ya Kristû. Nîmwegwire atî nthû îo nîgûka, na rîu nî îrîkîtie gûkinya gûkû nthî.

**3**

**4** Nwatî mue ciana ciakwa mûrî a Ngai, na nîmûvootete arathi a maveeni. Nîûndû Roho ûrîa mûrî naguo ûrî na vinya gûkîra roho ûrîa wîthagîrwa ûrî gûkû nthî.

**5** Arathi acio a maveeni nî a gûkû nthî, kwoguo maragia maûndû ma gûkû nthî. Nao andû a gûkû nthî nîmamathikagîrîria.

**6** Nwatî tue tûrî a Ngai. Mûndû wa wonthe wîcî Ngai nîatûthikagîrîria. Mûndû wa wonthe ûtarî wa Ngai ndatûthikagîrîria. Na njîra ta îno nîtûmenyaga Roho wa ma na roho wa maveeni.

**6**

**7** Arata akwa, nîtwendanageni mûndû na ûrîa wîngî nîûndû wendo umaga kûrî Ngai. Mûndû ûrîa wendanaga nî mwana wa Ngai, na ke nîwîcî Ngai.

**8** Mûndû wa wonthe ûtendanaga ndecî Ngai, nîûndû Ngai nî wendo.

**9** Ngai nîwonanirie ûrîa atwendete na njîra îno; ke nîwatûmire Mûrû wake wa mûmwe gûkû nthî nîguo tûgîe mwoyo nîûndû wake.

**10** Wendani wîkariî ûû: tî atî nîkwa twendire Ngai, nwatî nîke watwendire na agîtûma Mûriû wake atuîke wa gûtûma tûoverwe mevia metû.

**10**

**11** Arata akwa, ethîrwa ûguo nîguo Ngai aatwendire, wanatue nîtwagîrîrwe nî kwendanaga.

**12** Gûtirî mûndû wanona Ngai, nwatî tûngîendana Ngai agatûûraga ndaarî yetû naguo wendo wake ûkethagîrwa ûrî mûkinyanîru ndaarî yetû.

**12**

**13** Ûndû ûrîa tûmenyaga naguo atî Ngai atûûraga ndaarî yetû, natue tûtûûraga ndaarî yake nî atî: ke nîwatûvere Roho wake.

**14** Tue nîtwonete na nîtumbûraga atî Îthe nîwatûmire Mûriû wake atuîke Mûvonokia wa nthî.

**15** Mûndû wa wonthe umbûraga atî Jesû nî Mûriû wa Ngai, Ngai ekaraga ndaarî yake nake ekaraga ndaarî ya Ngai.

**16** Kwoguo tue nîtwîcî na nîtwîtîkîtie wendo ûrîa Ngai atwendete naguo. Ngai nî wendo na mûndû wa wonthe wîkaraga endanîte, ekaraga ndarî ya Ngai nake Ngai ekaraga ndaarî yake.

**17** Gîtûmi Kîam wendo wîthîrwe ûrî mûkinyanîru ndaarî yetû nî atî nîguo tûkaagîa na ûmîrîru rîrîa mûthenya wa gûtuîrwa ûgaakinya. Tûkaagîa na ûmîrîru nîûndû wata ûrîa Kristû eekariî arî gûkû nthî, nwaguo wanatue twîkariî.

**18** Varîa varî na wendani vatirî guoya. Wendani ûrîa mûkinyanîru nîûrutûrûraga guoya wonthe. Kwoguo mûndû ûrîa wîtigagîra ndethagîrwa arî na wendo mûkinyanîru, nîûndû guoya wîthagîrwa ûvuana na îvera.

**18**

**19** Tue twendanaga nîûndû Ngai nîwatwendire mbere.

**20** Mûndû angiuga atî nîendete Ngai, nwatî ethîrwe nî amenete mûrwang'ina kana mwarwang'ina, ke nî mûthaani. Nîûndû mûndû ûrîa ûtendete mûrwang'ina ûrîa onaga ndangîvota kwenda Ngai ûrîa atonaga.

**21** Rîîrî nîrîo rîathani rîrîa tûrî narîo kuuma kûrî Kristû atî: mûndû ûrîa wendete Ngai, nwanginya ende mûrwang'ina kana mwarî wa ng'ina wanake.

# 1Joh 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nîtûvootete nthî

## Ûira wîgiî Jesû Kristû

## Mwoyo wa tene na tene

**1** Mûndû wa wonthe wîtîkîtie atî Jesû nîke Mesaya nî mwana wa Ngai, na mûndû wa wonthe wendete mûciari nîwendete wana nginya mwana.

**2** Tûmenyaga atî nîtwendete ciana cia Ngai na njîra ya kwenda Ngai, na kwathîkîra maathani make.

**3** Nîûndû wendo wetû kûrî Ngai nî atî twathîkîre Maathani make na maathani make tî mûrigo kûrî tue.

**4** Nîûndû mûndû wa wonthe ûciarîtwe nî Ngai nîmûvootu nthî. Tûvootaga nthî na njîra ya wîtîkio.

**5** Nû ûngîvoota nthî? Nwa ûrîa tu wîtîkîtie atî Jesû nî mwana wa Ngai.

**5**

**6** Jesû Kristû nîke ûrîa waûkire na njîra ya manjî ma ûvatithio na nthakame ya gîkuû gîake. Ke ndaaûka tu na njîra ya manjî nwatî aûkire na manjî na nthakame. Roho ke mwene nî mûira atî ûvoro ûyû nî wa ma nîûndû Roho ûma.

**7** 8 Kûrî na aira athatû, nao nî;

**8** Roho, manjî na nthakame; na onthe athatû nîmetîkanagia.

**9** Nîtwîtîkagia ûira wa andû, nwatî ûira wa Ngai nîwîthagîrwa ûrî na vinya mwîngî. Ngai ke mwene nîarutîte ûira ûyû îgûrû rîgiî Mûriû.

**10** Kwoguo mûndû wa wonthe wîtîkagia Mûriû wa Ngai arî na ûira ûyû ngororî yake. Nwatî mûndû wa wonthe ûtetîkîtie Ngai nî atuîte Ngai wa maveeni, nîûndû mûndû ûcio ndetîkanîtie na ûrîa Ngai augîte ûrî ta ûira wîgiî Mûriû wake.

**11** Ûyû nîguo ûira atî: Ngai nîatûvete mwoyo wa tene na tene. Naguo mwoyo ûyû umaga kûrî Mûriû wake.

**12** Mûndû wa wonthe ûrî na Mûriû arî na mwoyo; mûndû wa wonthe ûtarî na Mûriû wa Ngai ndarî na mwoyo.

**12**

**13** Mue arîa mwîtîkîtie Mûriû wa Ngai nîramwandîkîra nîguo mûmenye atî mûrî na mwoyo wa tene na tene.

**14** Twîthagîrwa tûrî na ûmîrîru tûrî mbere ya Ngai nîûndû nîtwîcî na ma atî tûngîmwîtia kîndû wa kîonthe kûringana na wendi wake, ke nîatwîgucaga.

**15** Ethîrwa na ma nîtwîcî atî rîrîa twamwîtia kîndû nîatwîgucaga, nîtwîcî atî nîatûvecaga kîrîa kîonthe twamwîtia.

**15**

**16** Ûngîona mûndû agîka rîvia rîrîa rîtangîtûma mûndû aûragwe mûvoere, na Ngai nîakaava mûndû ûcio mwoyo. Ûndû ûyû wîkîkaga kûrî andû arîa mekîte wîvia ûtangîtûma makue. Nwatî kûrî na wîvia ûtûmaga mûndû akue. Ndirauga atî mûndû nwa avoe nîûndû wa rîvia rîu.

**17** Gwîka naaî nî mevia, nwatî kûrî wîvia ûtangîtûma mûndû akue.

**17**

**18** Nîtwîcî atî gûtirî mwana wa Ngai wîkaraga akîvagia, nîûndû Mûriû wa Ngai nîamûgitagîra, na ûrîa mûcûku ndangîmwîka naaî.

**18**

**19** Nîtwîcî atî tûrî a Ngai wana ethîrwa nthî yonthe îrî rungu rwa wathani wa Ûrîa Mûcûku.

**19**

**20** Tue nîtwîcî atî Mûriû wa Ngai nî mûku na atî nîatûmîte tûtaûkîrwe, nîguo tûmenye Ngai Ûrîa wa ma. Ûtûûro wetû ûrî kûrî Ngai ûrîa wa ma na kûrî Mûriû Jesû Kristû. Ûyû nîke Ngai ûrîa wa ma na nwake mwoyo wa tene na tene.

**20**

**21** Ciana ciakwa, reganani na ngai cia maveeni!

2Joh

# 2Joh 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ûma na Wendani

## Ciugo cia mûthiia

**1** Nie mûthuuri nîrandîkîra mûndûmûka mûtîîe wa vamwe na ciana ciake arîa mendete mûno. Twa nie nienga nîmwendete, nwatî nîmwendetwe nî arîa onthe mecî ûma.

**2** Nîûndû ûma wîthagîrwa ûrî ndaarî yetû na nîtûtûûra naguo tene na tene.

**2**

**3** Tûrogîa na wega, ntha na thayû kuuma kûrî Ngai îthe na mûriû Jesû Kristû na njîra ya ma na wendani.

**3**

**4** Nie nînakenire mûno nona ciana imwe ciaku ikîrûmîrîra ûvoro wa ma wata ûrîa twathirwe nî Vava wetû.

**5** Kwoguo we mûndûmûka mûtîîe, nîrakûthaitha atî tuonthe twendanage mûndû na ûrîa wîngî. Rîîrî tî rîathani rîcerû nîrakwandîkîra, nî rîathani rîrîa twegwire kuuma wa Kîammbîrîria.

**6** Wendo ûrîa nîraria ûvoro waguo ugaga atî nwanginya tûrûmîrîre maathani ma Ngai. Rîathani rîîrî nî rîrîa mwegwire kuuma wa Kîammbîrîria atî nwanginya muonthe mûtûûre mwendanîte.

**6**

**7** Aveenania eengî mûno nîmathiîte nthî yonthe. Aya nî andû arîa mataumbûraga atî Jesû Kristû aûkire arî na mwîrî ta mûndû. Mûndû ta ûcio nî wa maveeni na nî nthû ya Kristû.

**8** Îîmenyerereni nîguo mûtigate kîrîa kîonthe mûrutîrîte wîra, nwatî mûkaagwata mûcara wenyu wonthe.

**8**

**9** Mûndû wa wonthe ûreganîte na kîrîra gîa Kristû na akathiî agakîria njano, ndethagîrwa arî na Ngai. Nwatî ûrîa ûrûmagîrîra kîrîra gîa Kristû ethagîrwa arî na îthe wana Mûriû.

**10** Ethîrwa mûndû nwa aûke kûrî mue atakûthomithia kîrîra gîa Kristû, mûtikamûgwate ûgeni kwenyu mûciî wana mûtikamûkethie.

**11** Nîûndû mûndû ûrîa ûmûkethagia nîanyitanagîra nake maûndûrî make macûku marîa ekaga.

**11**

**12** Nîrî na maûndû meengî mûno ma kûmwîra, nwatî ndirenda gwîka ûguo na njîra ya karatathi na rangi. Vandû va ûguo nîmbîrîgîrîrîte gûka kûmwona na twaranîrie metho kwa metho nîguo gîkeno gîetû gîtuîke gîcûru.

**12**

**13** Ciana cia mwarwanyûkwe ûrîa mûtîîe nîciagûkethia.

3Joh

# 3Joh 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gayo nîwakumirue

## Dioterefe na Demetirio

## Ngethi cia mûthiia

**1** Nie mûthuuri, nîrakwandîkîra we Gayo mûrata wakwa ûrîa mendete na ma.

**1**

**2** Mûrata wakwa, nîravoya maûndû maku monthe methîrwe marî maro na wîthîrwe ûrî na ûgima wa mwîrî, nîûndû nîmbîcî atî ngoro yaku nî mbaro.

**3** Nînîrakenire mûno rîrîa akristiano marakinyire na makîmbîra ûrîa we ûrî mwîvokeku ûvororî wa ma, wata ûrîa ûtûûraga ûvororî ûcio wa ma.

**4** Gûtirî ûndû wîngî ûngenagia tiga kwîgua atî ciana ciakwa nîitûûraga ûvororî wa ma.

**4**

**5** Mûrata wakwa, we wîthagîrwa ûrî mwîvokeku wîrarî waku ûrîa ûrutagîra akristiano arîa engî wana ethîrwa marî andû ûtecî.

**6** Nîmararutire ûira kanitharî ûvoro wîgiî wendo waku. Matethagie nîguo mathiî na njîra îrîa îngîkenia Mwathani.

**7** Nîûndû maumaga kwao na makathiî gûtungatîra Kristû, na matiîtîkagîra kîndû kuuma kûrî andû arîa matetîkîtie Jesû Kristû.

**8** Kwoguo tue akristiano nîtwagîrîrwe nî gûtethia andû aya, nîguo twîthîrwe tûrî aruti wîra vamwe nao ûvororî ûrîa wa ma.

**8**

**9** Nînandîkîîre kanitha kamaarûa gakuvî, nwatî Dioterefe ûrîa wîtucaga mûnene wao ndetîkagîra maûndû marîa mbugaga.

**10** Kwoguo rîrîa ngaaûka nîngaaumbûra maûndû monthe marîa ekaga. Nîngaaumbûra ûrîa aragia maûndû meengî macûku matwîgiî. Na twa mau monga, ke mwene ndagwataga ariû na aarî a îthe wetû arîa engî ûgeni na nîagiragia arîa makwenda kûmagwata ûgeni mamagwate na akamengata kanitharî!

**10**

**11** Mûrata wakwa, ndûkarûmîrîre maûndû marîa macûku, nwatî rûmagîrîra maûndû marîa maro. Mûndû wa wonthe wîkaga waro nî wa Ngai, nake mûndû wa wonthe wîkaga maûndû macûku ndaanona Ngai.

**11**

**12** Andû onthe maragia maûndû maro megiî Demetirio. Ûma guo mwene nîwaragia ûvoro mwaro ûmwîgiî. Wanatue nîtwaragia maûndû maro mamwîgiî na nîmwîcî atî maûndû marîa twaragia nîma ma.

**12**

**13** Nîrî na maûndû meengî mûno ma gûkwîra, nwatî ndirenda gûkwîra mo na maarûa.

**14** Nîngwîvoka atî nîtûkwonana wa rîu na nîtûkwaranîria metho kwa metho.

**14**

**15** Gîa na thayû.

**15** Arata aku onthe nîmagûkethia. Kethia arata etû onthe wa mûndû wa mûndû.

Juda

# Juda 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Arimû a maveeni

## Gûkaanua na gûtaarwa

## Îvoya rîa gûkumia Ngai

**1** Kuuma kûrî nie Juda, ndungata ya Jesû Kristû, na nwa nie mûrwang'ina na Jakuvu.

**1** Kûrî andû arîa metîtwe nî Ngai na arîa matwîre mendetwe nî Ngai Vava na mûkamenyererwa nî Jesû Kristû.

**1**

**2** Mûrotuîka a kwîngîvîrwa nî ntha, thayû na wendani.

**2**

**3** Arata akwa ende, nie nînendete mûno kûmwandîkîra ûvoro wîgiî ûvonokio ûrîa tûnyitanagîra tuonthe. Nwatî nînonire kûrî kwagîrîru nîmwandîkîre, nîguo nîmwîkîre vinya mûthiî na mbere kûrûîrîra wîtîkio ûrîa Ngai aaveere andû ake rita rîmwe na rîa kwîgana.

**4** Nîûndû andû amwe arîa matarî na ûngai nîmatonyete na nthitho gatagatîrî getû. Andû acio nîo magarûraga ndûmîrîri îgiî wega wa Ngai wetû nîguo magîe na kîîgwatio Kîam maûndû marîa mekaga macûku. Andû aya nwa o maregaga Jesû Kristû ûrîa arî ke Mwathi na Mwathani wetû. Tene mandîko matheru nîmaarathire ûvoro wîgiî îtuîro rîrîa andû acio makûnyita.

**4**

**5** Nîrenda kûmûririkania maûndû mama wana ethîrwa nîmûmecî: Ririkanani atî vîndî îmwe Mwathani nîwavonokirie andû a Isiraeli akîmaruta Misiri, nwatî vuvarî nîwathiririe arîa onthe matetîkia.

**6** Taririkanani araika arîa maaregire wathani ûrîa maavetwe, nwatî magîtiganîria ciîkaro ciao. O maigîtwe ndumarî, movetwe na mînyororo tene na tene, nîguo Ngai akaamatuîra Mûthenya ûcio mûnene.

**7** Taririkanani andû a matûûra ma Sodomu na Gomora na a matûûra marîa maariganîtie namo. Andû a kuo meekire wa ta araika acio. O meekire maûndû ma ûmaraa na makîrirîria kûmenyana kîîmwîrî na njîra irîa ireganîte na watho. Nao nîmaverithagua na mwaki wa tene na tene nîguo matuîke kîonereria kûrî andû onthe.

**7**

**8** Na njîra wata îo, andû arîa matonyete gatagatîrî kenyu nîmacûkangagia mîîrî yao vîndî îrîa magîa na cioneki. Nao nîmanyararaga wathani wa Ngai na makaruma ciûmbe cia îgûrû irîa irî riiri.

**9** Wana nginya Mikaeli mûraika ûrîa mûnene ndeeka ûguo. Rîrîa Mikaeli aakararanagia na Ngoma ûvoro wîgiî ûrîa wagîrîrwe nî kûnengerwa mwîrî wa Musa, Mikaeli ndaaûmîrîria gûcokeria Ngoma na ciugo cia kûmûruma, nwatî aamwîrire atîrî, “Mwathani arogûkaania!”

**10** Nwatî andû acio nîmarumaga maûndû marîa o matataûkagîrwa nîmo. Namo maûndû marîa mamenyaga na ûmenyo wa mûciarîre ta nyamû cia kîthaka, nîmo mamacûkangagia.

**11** Na kaî o marî na thîna-î! Marûmagîrîra mîtugo ta îrîa yarî ya Kaini. Nîûndû wa kwenda mbeca, nîmetonyetie mavîtiarî wata marîa Balaamu eekire. Nao nî aremi wata Kora na makaathirua wa take.

**12** Andû acio maticonokaga vîndî îrîa makûrîcanîra namue mekariî ta maroro ma gîko vîndî îrîa mûrî marugarî ma ngwatanîro. O merîthagia o ene tu. Mekariî ta matû matarî mbura, marîa mavurutagwa nî rûkûngi. Mekariî ta mîtî vîndî ya thano îrîa îtagîcaga na maciaro. Mekariî ta mîtî mîkûûre na îkaûma viû.

**13** Mekariî ta makûmbî ma manjî îriarî, na ciîko ciao cia ûûra nthoni ciîyumagîria ta mûvûû. Mekariî ta njata irîa ciûrûraga kûndû na kûndû. Nake Ngai nîamaigîrîte kûndû kûrî na nduma nene mûno tene na tene.

**13**

**14** Enoku ûrîa warî wa rûciaro rwa mûgwanja kuuma kûrî Adamu nîwarathire ûvoro ûmegiî akiuga atîrî: “Mwathani nîagaaûka arî na ngiri nyîngî cia araika ake atheru,

**15** gûtuîra andû onthe. Ke nîakaaverithia arîa onthe matarî na ûngai, nîûndû wa ciîko cionthe njûku maneka, na averithie evia arîa onthe manaria ciugo njûku cia gûcambithia Mwathani!”

**15**

**16** Vîndî cionthe andû acio nîmanugunaga na makegwatia andû arîa engî. Nîmarûmagîrîra merirîria mao macûku. Nîmeganaga na makaveenereria andû arîa eengî nîguo megune o ene.

**16**

**17** Nwatî mue arata akwa, nîmwagîrîrwe nî kûririkana ûvoro ûrîa mwerîtwe mbere nî atûmwa a Mwathani wetû Jesû Kristû.

**18** O maamwîrire atîrî, “Vîndî îrîa mavinda ma mûthiia magaakinya, nîgûkaumîra andû makaamûnyûrûria, na marûmagîrîra merirîria mao matarî ma ûngai.”

**19** Andû acio nîo matûmaga andû magaûkane. Matongoragua nî merirîria mao ma kîîmwîrî, na matiîthagîrwa na Roho.

**20** Nwatî mue arata akwa, îkaragani mûgîkûraga wîtîkiorî wenyu ûrîa mûtheru viû. Voyagani mûrî na vinya wa Roho Mûtheru.

**21** Îkaragani mwendete Ngai wa mûgîetagîrîra Mwathani wetû Jesû Kristû. Na nîûndû wa ntha ciake nîakaamûva mwoyo wa tene na tene.

**21**

**22** Andû amwe arîa methagîrwa marî na nganja, megucagîreni ntha.

**23** Vonokagiani arîa engî na njîra ya kûmathara kuuma mwakirî. Nao arîa engî megucagîreni ntha mûrî na guoya, na mûmenage nguo ciao irîa ithanîtue nî merirîria mao macûku.

**23**

**24** Na rîu, kûrî na ûrîa ûrî na ûvoti wa kûmûmenyerera mûtikagwe na kûmûrete mbere ya riiri wake mûtarî na ûcuke na mûrî na gîkeno,

**25** Ke nîke Ngai mûvonokia wetû. Na njîra ya Mwathani wetû Jesû Kristû, Ke arogîa na riiri, ûnene, ûthamaki na wathani, kuuma Kîammbîrîria, rîu na nginya tene na tene! Ameni.

Kûguû

# Kûguû 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ngethi kûrî makanitha mûgwanja

## Johana nîwagîre na kîoneki gîa Kristû

**1** Îvuku rîîrî nî mûtaratara wa maûndû marîa Jesû Kristû aaguûririe. Ngai aamûveere kûguûrîrua gûkû, nîguo onie ndungata yake maûndû marîa maarî nwa nginya mekîke narua. Nake Kristû nîwatûmire mûraika wake akamenyithie ndungata yake Johana,

**2** na Johana nîwîranîte ûrîa wonthe onete. Rûrû nîruo rûgano rwake rwîgiî ndûmîrîri kuuma kûrî Ngai, na ûma ûrîa waguûrirue nî Jesû Kristû.

**3** Kûrathimwa nî mûndû ûrîa ûthomaga îvuku rîîrî, na kûrathimwa nî arîa mathikagîrîria ciugo cia ûrathi ûyû, na makathîkîra ûrîa kwandîkîtwe îvukuurî rîîrî! Nîûndû kavinda karîa maûndû mama mageekîka karî vakuvî.

**3**

**4** Nie Johana nîrandîkîra makanitha marîa mûgwanja marî vûrûrirî wa Îsia:

**4** Gîa na wega na thayû kuuma kûrî Ngai, ûrîa ûrî kuo, warî kuo, na ûrîa ûgaûka, na kuuma kûrî maroho mûgwanja marîa marî mbere ya gîtî gîake Kîam ûthamaki,

**5** wana kuuma kûrî Jesû Kristû, Mûira ûrîa mwîvokeku, ûrîa wa mbere kûriûka na nwake Mwathi wa athamaki a nthî.

**5** Ke nîatwendete, na nîwatûkûûrire kuuma meviarî na nthakame yake

**6** na nîwatûtuire rûrîrî rwa athînjîri-Ngai a gûtungatîra Ngai ûrîa Îthe wake. Riiri na vinya irogîa kûrî Jesû Kristû tene na tene! Ameni.

**6**

**7** Taroria, ke nî aûkîte arî matuurî! Andû onthe nîmakaamwona, wana arîa maamûmundire. Andû onthe a nthî nîmakaarîra maugîrîrîtie nîûndû wake. Ûguo nîguo gûgaatuîka. Ameni!

**7**

**8** Mwathani Ngai, Mwene vinya wonthe, ûrîa warî kuo, ûrî kuo, na ûrîa ûgaûka arauga atîrî, “Nie nînie wa mbere na wa mûthiia.”

**8**

**9** Nie nînie Johana mûrû wa îthe wenyu. Nî mbîtîkîtie Jesû na nîrî ûmwe wenyu. Nîtûgwatanagîra namue ngirîrîtie ngîûmagîrîria kûthînua kûrîa gûkaga kûrî arîa marî a Ûthamaki wake. Nie naigirwe gîcîgîrîrarî gîtagwa Patimo nîûndû nînaanîrîre Ûvoro wa Ngai na Ûma ûrîa Jesû aaguûririe.

**10** Mûthenya wa Mwathani nînecûrîtwe nî roho mûtheru. Roho ûcio mûtheru nîwamvotithirie kwîgua mûgambo mûnene, ûrîa wagambire ta mûgambo wa karumbeta vuva wakwa.

**11** Naguo mûgambo ûcio waugire atîrî, “Andîka ûrîa ûrona na ûtûme îvuku rîu makanitharî marîa marî matûûrarî marîa mûgwanja. Namo nî: Efeso, Simurina, Perigamu, Thîatira, Saridi, Filadelifia, na Laodikia.”

**11**

**12** Nie Johana nînevûgûrire mone ûrîa wambaragîria. Na rîrîa nevûgûrire, nînonire mînyamû mûgwanja ya thaavu îrîa igagîrîrwa taa.

**13** Gatagatîrî ka yo kwarî kîndû kîoonekaga kîvuana ta mûndû, ekîrîte nguo ndaca yakinyîte nyarîrî. Na kîthûrirî gîake aarî na mûcivi warî na rangi ya thaavu.

**14** Nacio njuîrî cia kîongo gîake ciarî cia rangi njerû ta vamba kana îra. Namo metho make maakanîte ta mwaki mûkengu mûno,

**15** nyarîrî ciake ciakengete ta cuuma ya gîcango îrî ntherie na mwaki, naguo mûgambo wake wagambaga ta ndurumo ya manjî.

**16** Mûndû ûcio aanyitîte njata mûgwanja na njara yake ya ûrîo, na kanyuarî gake gûkauma rûviû rûûgî rûnooretwe mîena yoîrî. Ûthiû wake wekariî ta riûa rîarîte thaa thita cia mûthenya.

**17** Rîrîa namwonire, nînegwîthirie nthî mbere yake ta mûndû mûkuû. Nwatî mûndû ûcio nîwakûnjûrire njara yake akîmbigîrîra na akîmbîra atîrî, “Ndûgetigîre! Nie nî nie wa mbere na wa mûthiia.

**18** Nie nînie ûrîa ûrî mwoyo! Nie nînaakuîte, nwatî rîu nîrî mwoyo tene na tene. Nie nîrî na ûvoti îgûrû rîa gîkuû na vûrûri wa arîa akuû.

**19** Kwoguo andîka maûndû marîa ûkwona, maûndû marîa marî kuo rîu na maûndû marîa mageekîka vuvarî.

**20** Nayo nthitho ya njata icio mûgwanja irîa irî mwena wa ûrîo wa Ngai yonanagia njata mûgwanja nî araika arîa mûgwanja a makanitha marîa mûgwanja. Nayo mînyamû îrîa mûgwanja ya kwigîrîrwa taa nî makanitha marîa mûgwanja.

# Kûguû 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri kûrî kanitha ûrîa ûrî Efeso

## Ndûmîrîri kûrî kanitha ûrîa ûrî Simurina

## Ndûmîrîri kûrî kanitha ûrîa ûrî Perigamoni

## Ndûmîrîri kûrî kanitha ûrîa ûrî Thîatira

**1** “Andîka kûrî mûraika wa kanitha ûrîa ûrî Efeso atîrî:

**1** “Îno nî ndûmîrîri kuuma kûrî ûrîa ûgwete njata irîa mûgwanja njararî yake ya ûrîo, na nîke ûceeraga gatagatî ka indo mûgwanja cia thaavu cia kwigîrîrwa taa.

**2** Nie nîmbicî ciîko cienyu, nîmenyete ûrîa mûrutîte wîra na vinya na mûkaûmîrîria mûkirîrîtie. Nie nîmbicî atî mue nîmûreganaga na andû arîa acûku. Mue nîmûtuîrîtie arîa maugaga atî o nî atûmwa na tî o, na nîmwonete ûguo maugaga nî kûveenania maveenanagia.

**3** Mue nîmûmîrîrîtie mûkirîrîrîtie, na mûkanyamarua nîûndû wakwa, na mûtirî mwandiganîria.

**4** Nwatî nîrî na ûndû nîramûcukîra: mue nîmwatiganîrie wendani ûrîa mwarî naguo mbere.

**5** Taririkanani kûrîa mwarî mbere ya mûgwe! Îrireni na mwîke ciîko irîa mwekaga mbere. Na mwarega kwîrira nie nîngûka kûrî mue na ndute kîndû gîa kwigîrîrwa taa varîa kîthagîrwa kîrî.

**6** Nwatî ûndû ûrîa mwîkaga mwaro nî atî nîmûmenete ciîko cia Anikolai, wata ûrîa wana nie nîimenete.

**6**

**7** “Mûndû wa wonthe ûrî na matû ma kwîgua, nîathikîrîrie ûrîa Roho arera makanitha!

**7** “Arîa makaavootana nîngaametîkîria marîe matunda ma mûtî wa mwoyo ûrîa ûrî mûgûndarî wa Ngai.

**7**

**8** “Andîka kûrî mûraika wa kanitha ûrîa ûrî Simurina atîrî:

**8** “Îno nîyo ndûmîrîri kuuma kûrî ûrîa arî ke wa mbere na wa mûthiia, Ûrîa wakwire na akîriûka.

**9** Nie nîmbîcî mathîna maku na nîmbicî maûndû macûku marîa andû amwe maragia mamwîgiî. O maugaga nî Ayahudi nwatî tî Ayahudi a ma. O nî gîkundi Kîam andû a Caitani!

**10** Mue mûtigetigîre nîûndû wa ûndû wa wonthe ûrîa mûgeerie kûthînua naguo. Tathikîrîriani! Ngoma nî agaatûma amwe enyu maikue njeera nîguo mûgerue. Na îvinda rîa mîthenya îkûmi nîmûkaathînua nîguo mûgerue. Tuîkani evokeku kûrî nie wana ethîrwa nîkwa mûkûûragwa, na nie nîngaamûva mwoyo ûrî ta nthûmbî ya ûvootani.

**11** Mûndû wa wonthe ûrî na matû ma kwîgua, nîathikîrîrie ûrîa Roho arera makanitha!

**11** “Arîa makaavootana matigekwa ûndû mûcûku nî gîkuû gîa kaîrî.

**11**

**12** “Andîka kûrî mûraika wa kanitha ûrîa ûrî Perigamoni atîrî:

**12** “Îno nîyo ndûmîrîri kuuma kûrî ûrîa ûrî na rûviû rûûgî mîena yoîrî.

**13** Nie nîmbîcî we ûtûûraga kûrîa Caitani arî na gîtî gîake Kîam ûthamaki. We ûrî mwîvokeku kûrî nie, na ndwatiganîria wîtîkio waku kûrî nie wa na vîndî îrîa Anitipa aaûragirwe. Anitipa aarî mûira wakwa ûrîa waûragirwe arî îtûûrarî rîu rîenyu kûrîa Caitani atûûraga.

**14** Nwatî nîrî na maûndû manini ngûmûcukîra: atî kûrî andû amwe gatagatîrî kenyu marûmagîrîra maûndû marîa Balaamu aathomithanagia. Balaamu ûcio nîke wathomithirie Balaki ûrîa agûtûma andû a Isiraeli mevie na njîra ya kûrîa irio irîa ciarutîrîtwe mîvuanano na mevia na ciîko cia ûmaraa.

**15** Kwoguo wa namue mûrî na andû amwe gatagatîrî kenyu marûmagîrîra maûndû marîa mathomithanagua nî Anikolai.

**16** Rîu îrireni! Ethîrwa mue tîmwîrira, nie nîngûka kûrî mue narua na ndûe na andû acio na rûviû rûrîa rumaga kanyuarî gwakwa.

**16**

**17** “Mûndû wa wonthe ûrî na matû ma kwîgua, nîathikîrîrie ûrîa Roho areera makanitha!

**17** “Arîa makaavootana nie nîngaamava mamwe ma maana marîa mathithe. Nie nîngaava wa ûmwe wa ciao îthiga rîa rangi njerû rîandîkîtwe rîîtwa rîcerû. Rîîtwa rîu rîtikethîrwa rîcîkene nî mûndû wîngî tiga ûrîa ûkaarîamûkîra.

**17**

**18** “Andîka kûrî mûraika wa kanitha ûrîa ûrî Thîatira atîrî:

**18** “Îno nîyo ndûmîrîri kuuma kûrî Mûriû wa Ngai, ûrîa ûrî na metho makanîte ta mwaki mûkengu mûno. Nacio nyarîrî ciake ikengaga ta cuuma ya gîcango.

**19** Nie nîmbîcî ciîko cienyu. Nie nîmbîcî wendani wenyu, wîtîkio wenyu, ûtungatîri wenyu, na kûmîrîria kwenyu mûkirîrîrîtie. Nie nîmbîcî atî ciîko cienyu irîa mwîkaga rîu nî nyîngî gûkîra irîa mwekaga mbere.

**20** Nwatî nîrî na ûndû nîramûcukîra: Mue nîmwîtîkagîria mûndûmûka ûcio wîtagwa Jezebeli atambie kîthomo Kîam maveeni. Ke etucaga nî mûrathi wa Ngai, nwatî na njîra ya kîthomo kîu gîake, nîavîtithagia ndungata ciakwa igeka ciîko cia ûmaraa na ikarîa irio irîa irutîrîtwe mîvuanano.

**21** Nie nînîmûvete kavinda ga kwîrira, nwatî ke ndendaga gûtiga ciîko ciake cia ûmaraa.

**22** Kwoguo nîngaatûma arware. Nao andû onthe arîa mekaga ciîko cia ûmaraa nake nîngaatûma mathînîke mûno, ethîrwa tîmatiga gwîka ciîko icio njûku nake.

**23** Wana nîngaaûraga arûmîrîri ake. Namo makanitha monthe nîmakaamenya atî nie nînie nduîragia meciria ma andû na ngamenya merirîria mao. Nie nîngaaverithia wa ûmwe wa cienyu kûringana na mevia marîa ekîte.

**23**

**24** “Nwatî acio engî gatagatîrî kenyu arîa marî kûu Thîatira matiîthîrîtwe makîrûmîrîra kîthomo kîu Kîam maveeni na matimenyete maûndû marîa andû amwe metaga ‘nthitho irîa ndikîru cia Caitani.’ Nie nîramwîra atî ndikûmwigîrîra mûrigo wîngî.

**25** Nwatî nwa nginya mwîkarage mûrî evokeku nginya rîrîa ngaaûka.

**26** Arîa makûvootana, arîa makûthiî na mbere gwîka wendi wakwa nginya mûthiia nîngaamava wathani wa kwatha ndûrîrî.

**27** Nîakaamatha na mûragi wa cuuma na nîagaicûkangia wata ûrîa nyûngû ya yûmba îcûkangagua îgatuîka icunjî.

**28** Nîngaamûva njata îrîa îkengaga kîraûko.

**29** Mûndû wa wonthe ûrî na matû ma kwîgua nîathikîrîrie ûrîa Roho areera makanitha!

# Kûguû 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndûmîrîri kûrî kanitha ûrîa ûrî Saridi

## Ndûmîrîri kûrî kanitha ûrîa ûrî Filadelifia

## Ndûmîrîri kûrî kanitha ûrîa ûrî Laodikia

**1** “Andîka kûrî mûraika wa kanitha ûrîa ûrî Saridi atîrî:

**1** “Îno nîyo ndûmîrîri kuuma kûrî ûrîa wathaga maroho mûgwanja ma Ngai na ûrîa ûnyitîte njata mûgwanja. Nie nîmbîcî ciîko cienyu. Nîmbîcî mwonekaga takwa mûrî mwoyo, nwatî mûrî akuû.

**2** Kwoguo ûkîrani na mwîkîre maûndû marîa matigarîte vinya mbere ya makua viû. Nie nîmonete atî ciîko cienyu tînginyanîru methorî ma Ngai wakwa.

**3** Ta ririkanani maûndû marîa mwathomithirue na marîa mwegwire. Marûmagîrîreni na mwîrire. Ethîrwa mue tî mûkîra, nie ngaûka kûrî mue ta mwîi na mûtikaamenya îthaa rîrîa ngaûka.

**4** Nwatî kûrî na andû anini gatagatîrî kenyu kûu Saridi maigîte nguo ciao irî ntheru. Andû acio nîmakaathiîcania nanie mekîrîte nguo cia rangi njerû, nîûndû o nî agîrîru.

**5** Arîa makaavootana nîmageekîra nguo cia rangi njerû wata andû acio. Na nie ndikaavuta marîîtwa mao îvukuurî rîrîa Ngai andîkîte marîîtwa ma andû arîa makaavewa mwoyo wa tene na tene. Nie nîngaarûngama mbere ya vava na araika ake mbuge atî nî akwa.

**5**

**6** “Mûndû wa wonthe ûrî na matû ma kwîgua nîathikîrîrie ûrîa Roho areera makanitha!

**6**

**7** “Andîka kûrî mûraika wa kanitha ûrîa ûrî Filadelifia atîrî:

**7** “Îno nîyo ndûmîrîri kuuma kûrî ûrîa mûtheru na wa ma. Ke arî na cavi îrîa yarî ya Daudi. Ke aravingûra mûrango gûtirî mûndû ûngîvota kûûvinga, na ke araûvinga gûtirî mûndû ûngîvota kûûvingûra.

**8** Nie nîmbîcî ciîko cienyu. Ta roriani, mbere yaku nîmbigîte mûrango ûrî mûvingûre na gûtirî mûndû ûngîvota kûûvinga. Nie nîmbîcî atî we ûrî na ûvoti mûnini, nwatî we nîûrûmîrîrîte kîthomo gîakwa na ûkethîrwa ûrî mwîvokeku kûrî nie.

**9** Tathikîrîriani! Andû amwe nî a gîkundi Kîam andû a Caitani. Andû acio nî a maveeni na maugaga atî o nî Ayahudi na tî o. Acio nîngaatûma maûke na menamîrîre mbere ya magûrû maku na nîmakaamenya atî nie nîngwendete.

**10** Mue nîmûrûmîrîrîte kîthomo gîakwa gîa kûmîrîria mûkirîrîrîtie na kwoguo nie nîngaamûgitîra kuuma kûrî îvinda rîa mathîna rîrîa rîgaûka kûgeria andû onthe arîa matûûraga gûkû nthî.

**11** Nie nîngûka vuva wa Kavinda kanini. Îkaragani mûrî evokeku nîguo mûndû wana ûrîkû ndakamûcune nthûmbî yenyu ya ûvootani.

**12** Arîa makavootana, nîngaamatua itugî cia hekarû ya Ngai wakwa na matikaauma kuo. Nîngaamandîka rîîtwa rîa Ngai wakwa na nîmandîke rîîtwa rîa îtûûra rîa Ngai wakwa. Îtûûra rîu nîrîo Jerusalemu njerû, îrîa îkanyûrûrûka. Îkanyûrûrûka kuuma îgûrû kûrî Ngai wakwa wana nîngaamandîka rîîtwa rîakwa rîcerû.

**12**

**13** “Mûndû wa wonthe ûrî na matû ma kwîgua nîathikîrîrie ûrîa Roho areera makanitha!

**13**

**14** “Andîka kûrî mûraika wa kanitha ûrîa ûrî Laodikia atîrî:

**14** “Îno nîyo ndûmîrîri kuuma kûrî ûrîa wîtagwa Ameni. Ke nîke mûira ûrîa mwîvokeku na wa ma. Nîke Kîammbîrîria Kîam indo cionthe irîa Ngai aûmbîte.

**15** Nie nîmbicî ciîko cienyu atî mûtirî aviû kana avoru. Wana nî kava mûviûve kana mûvore.

**16** Kwoguo nîûndû mue mûrî araru, mûtirî aviû kana akiru mvevo, nîngûmûtuîra nthî muume kanyuarî gakwa.

**17** We uugaga atîrî, ‘Ûrî mûtongu na ûrî na indo nyîngî na gûtirî na kîndû ûvatarîte.’ Nwatî we ndûramenya ûrîa ûrî mûkîa na wagîrîrwe nî kwîguîrwa ntha! We ûrî mûthîni, ûrî njaga na ûrî mûtumumu.

**18** Kwoguo nie nîragûtaara ûgûre thaavu kuumana nanie îrîa ntherie na mwaki nîguo ûtonge. Wana ûgûre nguo cia rangi njerû kuuma kûrî nie nîguo wîkîre na ûtige kwîgua nthoni cia kwonekana ûrî njaga, na ûgûre ndawa ya gwîkîra metho nîguo ûvote kwona.

**19** Andû arîa nie mendete nîmakaanagia na ngamaverithia. Kwoguo gîani na kîîo na mwîrire.

**20** Ta roriani! Nie nûngamîte mûrangorî ngîringaringa mûndû wa wonthe ûkwîgua mûgambo wakwa na amvingûrîre mûrango, nie nîngûtonya na ndîcanîre nake, nake arîcanîre nanie.

**21** Arîa makaavootana, nîngaamava rûtha rwa gwîkara mwenarî wakwa gîtîrî gîakwa Kîam ûthamaki wata ûrîa wananie naavootanire na rîu mbîkarîte mwenarî wa Vava gîtîrî gîake Kîam ûthamaki.

**21**

**22** “Mûndû wa wonthe ûrî na matû ma kwîgua nîathikîrîrie ûrîa Roho areera Makanitha!”

# Kûguû 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîoneki kîa Ngai akîgoocwa îgûrû

**1** Vuva wa ûguo nie nînagîre na kîoneki kîngî, nînoonire mûrango ûrî mûvingûre kûu îgûrû. Naguo mûgambo wa ûrîa neguîte ûkîmbarîria na mûgambo ta wa karumbeta, nîwambîrire atîrî, “Unûkia ûûke ava, nanie nîngûkwonia maûndû marîa mageekîka vuvarî.”

**2** Na wa rîmwe nînecûrirwe nî Roho. Na rîrîa naaroririe Îgûrû nînoonire gîtî Kîam ûthamaki gîkarîrîtwe nî mûndû.

**3** Nake ûrîa wekarîrîte gîtî kîu Kîam ûthamaki aakengaga ta mathiga ma goro ma rangi njerû na ma rangi ndune. Nakîo gîtî kîu Kîam ûthamaki, nîkîathiûrûrûkîrîtue nî mûkûngambura wakengaga mûno.

**4** Navo vaarî na itî ciîngî mîrongo îîrî na inya cia ûthamaki ciathiûrûrûkîrîtie gîtî kîu Kîam ûthamaki. Nao athuuri mîrongo îîrî na ana nîmaaciîkarîrîte. Athuuri acio meekîrîte nguo cia rangi njerû na ciongorî ciao maarî na nthûmbî cia thaavu.

**5** Gîtîrî kîu Kîam ûthamaki nîkwaumaga mveni, mîgambo, na mûrurumo na ngwa. Kwarî na imûrî mûgwanja ciaakanaga vau mbere ya gîtî kîu Kîam ûthamaki, na imûrî icio nî maaroho mûgwanja marîa maatungataga Ngai.

**6** Mbere ya gîtî kîu Kîam ûthamaki kwarî kîndû kîonekaga gîkariî ta îria rîa icicio na rîtheru ta îra.

**6** Nakîo gîtî kîu Kîam ûthamaki nîkîathiûrûrûkîrîtue mîena yakîo îna nî ciûmbe inya ciarî mwoyo ciecûrîte metho mbere na vuva.

**7** Kîûmbe Kîam mbere kîonekaga gîkariî ta mûnyambû; na gîa kaîrî kîonekaga gîkariî ta karegwa; na gîa kathatû Kîamrî na ûthiû ta wa mûndû. Nakîo kîûmbe gîa kana kîonekanaga gîkariî ta nderi îgûrûkîte.

**8** Wa kîûmbe gatagatîrî ka icio inya ciarî mwoyo Kîamrî na mathagu matandatû na nîgîecûrîte metho kûndû kuonthe nja na ndaarî. Ûtukû na mûthenya nî cinaga itagûtigithîria ikiugaga atîrî:

**8** “Mûtheru, Mûtheru, Mûtheru, nî Mwathani Ngai mwene vinya wonthe,

**8** ûrîa warî kuo, ûrî kuo, na ûgaaûka.”

**8**

**9** Ciûmbe icio inya irî mwoyo nîcinaga nyîmbo cia kûvecana riiri, gîtîîo na ngatho kûrî ûrîa wîkarîrîte gîtî Kîam ûthamaki, na ûtûûraga tene na tene. Na rîrîa rîonthe igwîka ûguo,

**10** athuuri arîa mîrongo îîrî na ana nîmegwîthagia nthî mbere ya ûcio wîkarîrîte gîtî Kîam ûthamaki na makagooca ûcio ûtûûraga tene na tene. Nao nîmaigaga nthûmbî ciao nthî vau mbere ya gîtî kîu Kîam ûthamaki na makauga atîrî:

**10**

**11** “We Mwathani Ngai wetû!

**11** Ûrî mwagîrîru wa kwamûkîra riiri, gîtîîo na vinya.

**11** Nîûndû we nîwe waûmbire indo cionthe.

**11** We nîwe wendire igîe kuo, na igîe mwoyo.”

# Kûguû 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îvuku rîa Gîkûnjo na Gatûrûme

**1** Nînaacokire ngîona îvuku rîa gîkûnjo rîrî njararî ya ûrîo ya ûrîa wekarîrîte gîtî Kîam ûthamaki. Îvuku rîu rîandîkîtwe mîena yoîrî na rîgatumwa na ndumo mûgwanja.

**2** Nanie nînoonire mûraika warî na vinya nyîngî na ngîgua akîûria na mûgambo mûnene atîrî, “Nû mwagîrîru wa gûtumûra ndumo na akûnjûre îvuku rîa gîkûnjo?”

**3** Nwatî gûtiarî mûndû îgûrû kana nthî wana kana rungu rwa nthî ûngîavotire gûkûnjûra îvuku rîa gîkûnjo na arîthome.

**4** Nie nînarîrire mûno nîûndû gûtiarî na mûndû warî mwagîrîru wa gûkûnjûra îvuku rîa gîkûnjo kana arîthome.

**5** Nake ûmwe gatagatîrî ka athuuri acio nîwambîrire atîrî, “Tiga kûrîra. Ta roria! Mûnyambû wa mûvîrîga wa Juda; na wa nyomba ya Daudi, nîavootanîte, na ke nwa avote gûtumûra ndumo icio mûgwanja na akûnjûre îvuku rîu rîa gîkûnjo.”

**5**

**6** Nanie nînaacokire ngîona Gatûrûme arûngamîte vau gatagatî ka gîtî Kîam ûthamaki kathiûrûrûkîrîtue nî ciûmbe icio inya irî mwoyo na athuuri acio mîrongo îîrî na ana. Gatûrûme kau koonekaga takwa kaarî kaûrage. Nako kaarî na mvîa mûgwanja na metho mûgwanja, marîa arî mo maaroho mûgwanja marîa maatungataga Ngai na matûmîtwe nthî yonthe.

**7** Nako Gatûrûme nîkaathiîre na gagîoca Îvuku rîa gîkûnjo kuuma njararî ya ûrîo ya ûrîa wîkaragîra gîtî Kîam Ûthamaki.

**8** Na vîndî îrîa Gatûrûme oocire îvuku rîu rîa gîkûnjo, ciûmbe inya irîa irî mwoyo nîciegwîthirie nthî vau mbere ya Gatûrûme. Wa kîûmbe Kîamrî na ngita na mbakûri ya thaavu îcûrîte ûbani, ûrîa aarî guo mavoya ma andû a Ngai. Wana nginya athuuri acio mîrongo îîrî na ana nîmeegwîthirie nthî vau mbere ya Gatûrûme na wa mûthuuri arî na ngita na mbakûri ya thaavu îcûrîte ûbani ûrîa arî guo mavoya ma andû a Ngai.

**9** Nacio ciûmbe icio na athuuri acio nîmaainire rwîmbo rûcerû makiugaga atîrî:

**9** “We ûrî mwagîrîru wa gwoca îvuku rîa gîkûnjo

**9** na ûtumûre ndumo ciarîo.

**9** Nîûndû we nîwaûragirwe,

**9** na njîra ya nthakame yaku we nîwagûrire andû a Ngai

**9** kuuma mîvîrîga yonthe, nthiomi cionthe,

**9** mavûrûri monthe na iruka cionthe.

**9**

**10** We nîûmatuîte rûrîrî rwa athînjîri-Ngai

**10** a gûtungatîra Ngai na nîmakaathana gûkû nthî.”

**10**

**11** Nie nînaacokire ngîroria rîngî na ngîgua mîgambo ya Araika maarî ngiri nyîngî mûno. Araika acio maarûngamîte mathiûrûrûkîrîtie gîtî Kîam Ûthamaki, ciûmbe icio inya irî mwoyo, na athuuri.

**11**

**12** Nao nîmaainaga maugîrîrîtie makiugaga atîrî:

**12** “Gatûrûme karîa kaaûragirwe nîkagîrîru

**12** ga kwamûkîra ûvoti, ûtonga, ûûgî, na vinya na

**12** gîtîîo, riiri na ngumo!”

**12**

**13** Nînaacokire ngîgua ciûmbe cionthe irî mwoyo, irîa irî îgûrû, gûkû nthî, rungu rwa nthî, na îriarî na irîa irî kûndû kuonthe ikiuga atîrî:

**13** “Ngumo, gîtîîo, riiri na vinya irogîa

**13** kûrî ûrîa wîkaragîra gîtî Kîam ûthamaki

**13** na kûrî gatûrûme,

**13** tene na tene!”

**13**

**14** Nacio ciûmbe inya irîa irî mwoyo nîciacokirie atîrî, “Ameni!” Nao athuuri nîmeegwîthirie nthî na makîgooca.

# Kûguû 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ndumo

**1** Nînaacokire ngîona Gatûrûme gagîtumûra rûtumo rûmwe rwa icio mûgwanja, na ngîgua kîûmbe kîmwe Kîam irîa inya irî mwoyo gîkiuga na mûgambo wagambaga ta ngwa, “Ûka!”

**2** Nînaroririe na ngîona mbarathi ya rangi njerû. Nake ûrîa wathiîte amîkarîrîte nîwanyitîte ûta, nake nîwaverwe nthûmbî. Nake ûcio wathiîte amîkarîrîte aathiîte ta mûvootani athiîte kûvootana.

**2**

**3** Nako Gatûrûme nîgaacokire gagîtumûra rûtumo rwa kaîrî, na ngîgua kîûmbe gîa kaîrî Kîam irîa irî mwoyo gîkiuga atîrî, “Ûka!”

**4** Nayo mbarathi îngî ya rangi ndune nî yaumîrire. Nake ûrîa wathiîte amîkarîrîte nîwaverwe rûtha athengutie thayû gûkû nthî nîguo andû maûragane. Nake nîwaverwe rûviû rûnene

**4**

**5** Rîrîa Gatûrûme gaatumûrire rûtumo rwa kathatû, nînegwire kîûmbe gîa kathatû Kîam irîa irî mwoyo gîkiuga atîrî, “Ûka!” Nînaroririe na ngîona mbarathi ya rangi mbirû. Nake ûrîa wathiîte amîkarîrîte nîwanyitîte ratiri ya mîena îîrî njararî yake.

**6** Nînaacokire ngîgua kîndû kîeguîkaga gîkariî ta mûgambo waumaga gatagatîrî ga ciûmbe icio inya irîa irî mwoyo. Mûgambo ûcio waugaga atîrî: “Kilo îmwe ya mûtu wa ngano nîyendue dinarii îmwe, na kilo ithatû cia cairi nîciendue dinarii îmwe, nwatî ndûgacûkie maguta na ndivei!”

**6**

**7** Rîrîa Gatûrûme aatumûrire rûtumo rwa kana, nînegwire kîûmbe gîa kana Kîam irîa irî mwoyo gîkiuga atîrî, “Ûka!”

**8** Nînaroririe na ngîona mbarathi ya rangi îno nthererûku. Nake ûrîa wathiîte amîkarîrîte eetagwa Gîkuû na Vûrûri wa arîa akuû nîwamûrûmîrîrîte. Nao nîmaaveerwe ûvoti wa kwatha kîmwe gîa icunjî inya cia nthî nîguo maûrage andû na njîra ya mbaara, yûra, mîrimû, na nyamû cia kîthaka.

**8**

**9** Rîrîa Gatûrûme gatumûrîre rûtumo rwa gatano, nînoonire mîoyo ya andû arîa maaûragîtwe îrî vau rungu rwa metha ya kûrutîra kîgongoona. Andû acio maaûragîtwe nîûndû wa kûvunjia kiugo Kîam Ngai na kûvecana ûira marî evokeku.

**10** Nayo mîoyo îo nîyaugîrîrie na mûgambo mûnene atîrî; “Mwathani mwene vinya wonthe, Mûtheru na wa ma! Nîwîkara nginya rî ûtarî mûtuîru na ûkaverithia andû a nthî nîûndû wa gûtûûraga?”

**11** Wa ûmwe nîwaverwe nguo cia rangi njerû. Nao nîmeerirwe mavurûke kavinda kengî kanini, nginya rîrîa andû arîa maatungataga vamwe nao wa na etîkia acio engî makaaûragwa wata ûrîa o maaûragirwe.

**11**

**12** Rîrîa Gatûrûme gatumûrire rûtumo rwa gatandatû, nî kwagîîre na kîthingithia kînene. Riûa nîrîatigire kwara na gûkîgîa nduma. Naguo mweri nîwatunîvire ta nthakame.

**13** Nacio njata cia îgûrû nîciagwîre nthî wata ûrîa mûkûyû ûgwîthagia ngûû irîa nthatu vîndî îrîa wainainua nî rûkûngi rûnene.

**14** Narîo îgûrû nîrîekûnjire ta îvuku rîa gîkûnjo na rîkîthirîkîra. Nacio irîma cionthe na icîgîrîra nîciathengutirue varîa ciethagîrwa irî.

**15** Nao athamaki a nthî, andû arîa marî îgweta, anene na athigari a mbaara, itonga, andû arîa marî vinya, na andû arîa engî onthe, ngombo na arîa matarî ngombo nîmeethithire ngurungarî na mathigarî ma irîma.

**16** Nao nîmeetire irîma na mathiga makiugaga atîrî, “Tûgwîreni na mûtûthithe nîguo ûrîa wîkarîrîte gîtî Kîam ûthamaki ndagatwone na Gatûrûme ndakavote gûtûverithia!

**17** Nîûndû mûthenya wao Mûnene wa marakara nîmûkinyu. Nû ûngîvota kûmîrîria îverithania rîu?”

# Kûguû 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Andû ngiri îgana rîa mîrongo îna na inya a Ngai

## Kîrîndî kînene kîa andû

**1** Vuva wa ûguo nînoonire araika ana marûngamîte mîthiiarî îna ya nthî. Araika acio maarigîrîrîtie ngûngi cia mîthiia wa yo îna ya nthî itikavurutane nthî nyûmû, îriarî kana mûtîrî wana ûrîkû.

**2** Nînaacokire ngîona mûraika wîngî akiunûkia aumîte mwena wa îrathîro na arî na rûtumo rwa Ngai mûtûûra mwoyo. Nake nîwetire araika acio ana na mûgambo mûnene. Araika acio ana nîo maavetwe nî Ngai vinya wa gûcûkangia nthî nyûmû na îria.

**3** Nake mûraika ûcio nîwamerire atîrî, “Mûtigacûkangie nthî nyûmû, îria, kana mîtî. Etererani nginya rîrîa tue tûgekîra ndungata cia Ngai wetû rûûri ithithiirî ciao.”

**4** Nanie nînerirwe atî mwîgana wa andû arîa onthe meekîrirwe rûûri maarî ngiri îgana rîa mîrongo îna na inya (144,000). Nao maarî a kuuma mîvîrîgarî îrîa îkûmi na îîrî ya Isiraeli.

**5+REV** Nao andû ngiri îkûmi na igîrî kuuma Kûrî wa mûvîrîga nîmeekîrirwe rûûri. Nayo mîvîrîga îo nî: Juda, Reubeni, Gadi, Asheri, Nafutali, Manase, Simioni, Lawi, Isakaru, Zebuluni, Josefu, na Benjamini.

**5+REV**

**9** Vuva wa ûguo nie nînaroririe na ngîona kîrîndî Kîam andû gûtarî mûndû ûngîavotire kûmatara. Andû acio maaumîte mavûrûrirî monthe, mîvîrîgarî yonthe, irukarî cionthe, na nthiomirî cionthe. Nao onthe maarûngamîte vau mbere ya gîtî Kîam ûthamaki na ya Gatûrûme, mekîrîte nguo cia rangi njerû na manyitîte mathîgî ma mîkîndû njararî ciao.

**10** Andû acio nîmaaugagîrîria na mûgambo mûnene atîrî: “Ûvonokio uumaga kûrî Ngai wetû, ûrîa wîkarîrîte gîtî Kîam ûthamaki, na kûrî Gatûrûme!”

**11** Araika onthe maarûngamîte mathiûrûrûkîrîtie gîtî Kîam ûthamaki, athuuri na ciûmbe inya irîa irî mwoyo. Nao araika acio nîmeegwîthirie magîturumithia mothiû mao nthî mbere ya gîtî Kîam Ûthamaki na makîgooca Ngai,

**12** makiugaga atîrî, “Ameni! Ngumo, riiri, ûûgî, ngatho, na gîtîîo, vinya na ûvoti nî cia Ngai wetû tene na tene! Ameni!”

**12**

**13** Nake ûmwe gatagatîrî ka athuuri acio nîwambûririe atîrî, “Andû aya mekîrîte nguo cia rangi njerû nî arîkû na nî a kuuma kû?”

**13**

**14** Nanie nînamûcokerie atîrî, “Mwathani, nie ndiîcî, we nîwe wîcî.”

**14** Nake nîwambîrire atîrî, “Andû aya nîo marîkîtie kûvîtûkîra mathînarî meengî. Nao nîmathambîtie nguo ciao na nthakame ya Gatûrûme igatuîka cia rangi njerû.

**15** Kîu nîkîo gîtûmaga marûngame vau mbere ya gîtî Kîam Ûthamaki Kîam Ngai na mamûtungatîre ûtukû na mûthenya marî hekarûrî yake. Nake ûcio wîkarîrîte gîtî Kîam ûthamaki akaamagitagîra nîûndû akethagîrwa arî vamwe nao.

**16** Nao matikaavûta kana manyonde. Na matigaacoka kûvîvua nî riûa rîngî kana ûrugarî wa rîo

**17** nîûndû Gatûrûme, karîa karî vau gatagatî ka gîtî Kîam ûthamaki nîgagaatuîka mûrîthi wao. Nake nîakaamatongoria amavire ithimarî cia manjî marîa mavecanaga mwoyo. Nake Ngai nîakagiria methori monthe kuuma methorî mao.”

# Kûguû 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Rûtumo rwa mûgwanja

## Tûrumbeta

**1** Vîndî îrîa Gatûrûme gaatumûrire rûtumo rwa mûgwanja, nîgwakirirwe kivi kûu îgûrû îvinda ta rîa nuthu îthaa.

**2** Nînaacokire ngîona araika mûgwanja arîa marûngamaga mbere ya Ngai. Nao nîmaanengerwe tûrumbeta mûgwanja.

**2**

**3** Mûraika wîngî nîwaûkire na akîrûngama metharî ya kûrutîra kîgongoona, anyitîte kavakûri ka thaavu ga kûvîvîria ûbani. Nake nîwanengerwe ûbani mwîngî mûno nîguo aûrutanîrie vamwe na mavoya ma andû onthe a Ngai. Nake mûraika ûcio nîwaigîrîre maruta mau metharî ya kûrutîra kîgongoona ya thaavu îrîa yarî vau mbere ya gîtî Kîam ûthamaki.

**4** Nayo ndogo îrîa yaumaga ûbanirî ûkîvîa, nîyaunûkagia vamwe na mavoya ma andû a Ngai kuuma njararî cia mûraika ûrîa warî vau mbere ya Ngai.

**5** Mûraika ûcio nîwacokire agîoca kavakûri agîgecûria mwaki kuuma metharî ya kîgongoona, na agîgaikia nthî. Nakuo nîkwagîre na mîrurumo ya ngwa, mîgambo, mveni, na kîthingithia.

**5**

**6** Nao araika mûgwanja arîa maagwete tûrumbeta mûgwanja nîmeevarîrie gûtûvuva.

**6**

**7** Nake mûraika wa mbere nîwavuvire karumbeta gake. Nayo mbura ya mbembe na mwaki, itukanîte na nthakame nîcietîkire nthî. Nakîo gîcunjî kîmwe Kîam icunjî ithatû cia nthî na nyaki yonthe ya ngirini, na gîcunjî kîmwe Kîam icunjî ithatû cia mîtî nîciavîre.

**7**

**8** Nake mûraika wa kaîrî nîwavuvire karumbeta gake. Nakîo kîndû kîonekaga gîkariî ta kîrîma kînene Kîamvîcaga nî mwaki, nîgîaikirue îriarî. Nakîo gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam îria nîgîatuîkire nthakame.

**9** Nakîo gîcunjî kîmwe Kîam ithatû gîa ciûmbe irîa irî mwoyo itûûraga îriarî nîciakwire. Na gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam meri nîciacûkangirue.

**9**

**10** Nake mûraika wa kathatû nîwavuvîre karumbeta gake. Nayo njata nene, yakanaga ta kîmûrî nîyagwîre kuuma îgûrû. Nayo yagwîrîre gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam nyûnjî na ithima cia manjî.

**11** (Rîîtwa rîa njata îo nî “Ûrûrû”.) Gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam manjî nîmaatuîkire marûrû. Nao andû eengî nîmaakwire manyua manjî mau maatuîkîte marûrû.

**11**

**12** Nake mûraika wa kana nîwavuvire karumbeta gake. Nakîo gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam riûa, mweri na njata nîciaringirwe. Kwoguo gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam ûtheri wacio nîwarumire. Nakîo gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam mûthenya na Kîam ûtukû gûtiarî na ûtheri.

**12**

**13** Nînacokire ngîroria na ngîgua nderi îrîa yagûrûkîte îgûrû rîerarî îkiugîrîria na mûgambo mûnene atîrî, “Uuui! Uuui! Uuui! Na kaî andû arîa matûûraga nthî nîmakeethîrwa na thîna rîrîa araika acio engî athatû makaavuva tûrumbeta-î!”

# Kûguû 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Nake mûraika wa gatano nîwavuvire karumbeta gake. Nanie nînoonire njata îrîa yagwîte nthî. Nayo nîyanengerwe cavi cia îrima îrikîru rîtarî na mûthiia.

**2** Njata îo nîyavingûrire îrima rîu rîtarî mûthiia. Nayo ndogo yekariî ta ndogo ya mwaki wa îcua nîyaumire kûu îrimarî rîu. Nayo ndogo îo yaumaga îrimarî rîu îrikîru rîtarî mûthiia nîyecûrire rîerarî na îkîvingîrîria ûtheri wa riûa.

**3** Nacio ngige nîciaumire ndogorî îo ikînyûrûrûka nthî na ikîvewa ûvoti ta wa tûng'aurû.

**4** Nacio nîcierirwe itigacûkie nyaki, kana mîtî, wana kana mûmera wa wonthe. Cierirwe icûkie tu andû arîa mataarî na mûvûûri wa Ngai ithithiirî ciao.

**5** Ngige icio nîciaverwe rûtha inyamarie andû acio vandû va mîeri îtano nwatî itikamaûrage. Naguo ûrûrû ûrîa maarî naguo nî ta ûrûrû ûrîa mûndû egucaga arathîtwe nî kang'aurû.

**6** Vandû va mîeri îo îtano andû nîmagaacaria gîkuû, nwatî matigakîona. Nîmakeerirîria gûkua, nwatî gîkuû nîgîkaûra kuuma kûrî o.

**6**

**7** Ngige icio cionekaga ciîkariî ta mbarathi ciîvarîrîtie kûthiî mbaararî. Ciongorî ciacio ciarî na kîndû gîekariî ta nthûmbî ya thaavu. Namo mothiû ma cio moonekaga mekariî ta mothiû ma andû.

**8** Nacio njuîrî cia cio ciekariî ta njuîrî cia aka. Namo magego ma cio mekariî ta magego ma mînyambû.

**9** Ngige icio nîciekîrîtwe indo cia kûgitîra ithûri cia cio ciekariî ta ngo cia cuuma. Nayo mîgambo îrîa yaumaga mathagurî ma cio igûrûkîte yagambaga ta înegene rîa ikaari nyîngî cia mbarathi ivinyûrîte mbaararî.

**10** Nacio ciarî na mîkia yarathanaga ta ya tûng'aurû, na mîkiarî îo yacio nîkuo kwarî na ûvoti wa kûnyamaria andû vandû va mîeri îtano.

**11** Ngige icio ciarî na mûthamaki waciathaga, na nîke mûraika wa îrima rîrikîru rîtarî mûthiia. Rîîtwa rîake na rûthiomi rwa Kîhibirania nî Abandoni; na rûthiomi rwa Kîngiriki agetwa Apolioni (ûguo nîkuga “Mûcûkangia.”)

**11**

**12** Thîna wa mbere nî mûthiru, nwatî nîkûrî na mathîna meengî maîrî magûka.

**12**

**13** Nake mûraika wa gatandatû nîwavuvire karumbeta gake. Nanie nînegwire mûgambo ûkiuma mîthiiarî îna ya metha ya kûrutîra kîgongoona ya thaavu îrîa yarî vau mbere ya Ngai.

**14** Naguo mûgambo ûcio nîwerire mûraika wa gatandatû atîrî, “Rekereria araika ana arîa movetwe vau rûnjîrî rûnene rwa Efarati.”

**15** Kwoguo araika acio ana nîmaarekererue. Araika acio maaigîtwe mavarîrîtue nîûndû wa îthaa rîîrî, mûthenya ûyû, mweri ûyû, na mwaka ûyû nîguo mavote kûûraga gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam andû arîa marî gûkû nthî.

**16** Nanie nînerirwe atî mbûtû ya athigari arîa maathiîte mekarîrîte mbarathi yarî na athigari milioni ngiri magana maîrî.

**17** Nakîo kîonekirî gîakwa nînoonire mbarathi na arîa maathiîte maciîkarîrîte: nao maarî na ngo cia cuuma cia mbaara ithûrirî cia kwîgitîra nacio. Na ngo cia rangi ndune ta mwaki, rangi ya vururu na ya erûû ta ya ûviriti. Ciongo cia mbarathi icio ciekariî ta ciongo cia mînyambû. Natuo tûnyuarî twacio nîkwaumaga mwaki, ndogo na ûviriti.

**18** Gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam andû arîa marî gûkû nthî nîmaaûragirwe nî mathîna mathatû marîa maaumaga tûnyuarî twa mbarathi: namo nî mwaki, ndogo na ûviriti.

**19** Vinya wa mbarathi icio warî tûnyuarî twacio na mîkiarî yacio. Mîkia yacio yekariî ta njoka irî na ciongo, na nîciavûthagîra mîkia îo kûnyamaria andû.

**19**

**20** Nao andû acio engî mataakua na njîra ya mathîna mau mathatû, matiatigana na maûndû marîa o ene meethondekerete. Matiatiga kûgooca ndaimono, kana mîvuanano ya thaavu, ya sîlûva, gîcango, kana mathiga na mîtî. Mîvuanano îo ndîavotaga kwona, kwîgua kana kûthiî na magûrû.

**21** Andû acio matierira ûûragani wao, ûragûri wao, maûndû mao ma ûtharia kana wîi wao.

# Kûguû 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûraika na kavuku ka gîkûnjo

**1** Nînacokire ngîona mûraika wîngî warî na ûvoti akînyûrûrûka kuuma îgûrû. Ke nîwekîrîte îtu rîrî ta nguo na akathiûrûrûkîrua kîongorî gîake nî mûkûnga mbura. Ûthiû wake wekariî ta riûa, namo magûrû make magekara ta itugî cia mwaki.

**2** Ke aarî na kavuku ga gîkûnjo njararî yake karî kavingûre. Kûgûrû gwake kwa ûrîo aagûkinyithîtie îriarî, nakuo kwa ûmotho agagûkinyithia nthî nyûmû.

**3** Nake mûraika ûcio nîwaugîrîrie na mûgambo mûnene ta wa mûnyambû ûkîrarama. Rîrîa aarîkirie kugîrîria, ngwa mûgwanja nîciagambire.

**4** Nacio ngwa icio mûgwanja ciarîkia kûgamba, naarî vakuvî kwandîka. Nwatî nînegwire mûgambo ûkîaria kuuma îgûrû na ûkiuga atîrî, “Iga îrî nthitho ûrîa ngwa icio mûgwanja ciauga, na ndûkawandîke!”

**4**

**5** Nake mûraika ûcio nonire arûngamîte îriarî na nthî nyûmû nîwaûkîrîrie njara yake îgûrû,

**6** na akîîvîta na rîîtwa rîa Ngai ûrîa ûtûûraga tene na tene, na waûmbire îgûrû, nthî, îria na indo cionthe irîa irî kuo. Nake nîwaugire atîrî, “Gûtirî na kavinda kengî ka gweterera!

**7** Nwatî kavinda karîa mûraika wa mûgwanja akaavuva karumbeta gake Ngai nîakaavingia mûvango wa nthitho yake, wata ûrîa aanîrîre kûrî ndungata ciake na nîcio arathi.”

**7**

**8** Naguo mûgambo wa ûcio neguîte kuuma îgûrû nîwambarîrie rîngî ûkîmbîra atîrî, “Thiî woce îvuku rîu rîkûnjûre rîa gîkûnjo rîrî njararî ya mûraika ûcio ûrûngamîte îriarî na nthî nyûmû.”

**8**

**9** Kwoguo nînathiîre kûrî mûraika ûcio na ngîmûria anengere kavuku kau ka gîkûnjo. Nake mûraika ûcio nîwambîrire atîrî, “Oca kavuku kau ka gîkûnjo na ûkarîe. Nako nîgatuîka karûrû karî îvurî rîaku, nwatî kanyuarî gaku kagîe mûrîo ta wa ûûkî.”

**9**

**10** Nanie nînoocire kavuku kau ga gîkûnjo kuuma njararî ya mûraika na ngîkarîa. Nako kaarî na mûrîo ta wa ûûkî kanyuarî gakwa. Nwatî narîkia gûkameria nîgaatuîkire karûrû îvurî rîakwa.

**11** Nanie nînacokire ngîrwa atîrî, “We nwa nginya wanîrîre rîngî maûndû marîa Ngai avangîte nîûndû wa iruka nyîngî, mavûrûri meengî, nthiomi nyîngî na athamaki eengî.”

# Kûguû 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Aira aîrî

## Karumbeta ka mûgwanja

**1** Nie nînacokire ngîvewa mûtî wa kûthima wekariî ta mûragi na ngîrwa atîrî, “Thiî ûthime hekarû ya Ngai na metha ya kûrutîra kîgongoona na ûtare andû arîa magoocagîra kuo.

**2** Nwatî ndûkathime kîvaro kîrîa kîrî nja ya hekarû. Ndûgakîthime nîûndû nîkîvecanîtwe kûrî andû a ndûrîrî. Andû acio nîmakaathiga Îtûûra rîrîa rîtheru vandû va mîeri mîrongo îna na îîrî.

**3** Nie nîngaava aira akwa aîrî ûvoti wa kwanîrîra ndûmîrîri yakwa kwa îvinda rîa mîthenya ngiri îmwe na magana maîrî ma mîrongo îtandatû. Nao makeethîrwa mekîrîte nguo cia macakaya.”

**3**

**4** Aira acio aîrî nî mîtî îîrî ya mîtamaiyû îrîa îciaraga matunda na indo igîrî cia kwigîrîrwa taa irîa irî mbere ya Mwathani wa nthî.

**5** Mûndû wa wonthe angîgeria kûmacûkangia, mwaki nî uumaga tûnyuarî twao na ûkavîvia nthû icio. Na njîra wata îo mûndû wa wonthe ûngîgeria kûmacûkangia nî akaaûragwa.

**6** Aira acio marî na ûvoti wa kûgiria mbura yure kavindarî karîa methagîrwa makîanîrîra ndûmîrîri ya Ngai. O marî na ûvoti wa kûgarûra manjî magatuîka nthakame, na wa gûtûma kûgîe na mathîna ma mîthemba mîîngî gûkû nthî maita meengî wa ûrîa mangîenda.

**6**

**7** Na marîkia kûvecana ûira wao, nyamû îrîa yumaga îrimarî îrikîru rîtarî mûthiia nîîkarûa nao îmavoote na îmaûrage.

**8** Nacio ciimba ciao nîikaamama njîrarî ya îtûûra rîrîa rînene kûrîa Mwathani wao ambîîrwe. Na rîo rîîtwa rîa ngerekano rîa îtûûra rîu nî Sodomu, kana Misiri.

**9** Nao andû a kuuma mavûrûrirî monthe, mîvîrîgarî yonthe, nthiomirî cionthe na irukarî cionthe nîmakaaroria ciimba cia aira acio vandû va mîthenya îthatû na nuthu, na matigeetîkîra ithikwe.

**10** Andû arîa matûûraga gûkû nthî nîmagaakena na macanjamûke nîûndû wa gûkua kwa aira acio aîrî. Nao nîmakaavecana iveo nîûndû arathi acio aîrî nîmatûmîte andû arîa matûûraga gûkû nthî mathînîke mûno.

**11** Nwatî vuva wa mîthenya îo îthatû na nuthu Ngai nîwamavere mîvevû îrîa îtûmaga mûndû agîe na mwoyo. Nao nîmaarûngamire na andû onthe arîa mamoonire nîmaagîre na guoya nyîngî.

**12** Nao arathi acio aîrî nîmaacokire makîgua mûgambo mûnene kuuma îgûrû ûkîmera atîrî: “Unûkiani ava!” Na wa nthû ciao iroretie, nîmaaunûkirie îgûrû marî îtuurî.

**13** Na kavinda wa kau nîkwagîre na kîthingithia kînene. Na gîcunjî kîmwe gîa îkûmi Kîam îtûûra rîu rînene nîkîagwîre, na andû ngiri mûgwanja makîûragwa. Andû arîa maatigarire nîmaagîre na guoya nyîngî na magîkumia ûnene wa Ngai wa îgûrû.

**13**

**14** Thîna wa kaîrî nîwathira, nwatî thîna wa kathatû nîûgûka vuva wa kavinda kanini!

**14**

**15** Nake Mûraika wa mûgwanja nîwavuvire karumbeta gake. Nakuo îgûrû nîkwagîre na mîgambo mînene yaugaga atîrî, “Ûthamaki wa nthî nîûtuîkîte wa Mwathani wetû na wa Mesaya wake. Nake nîakaathana tene na tene!”

**16** Nao athuuri mîrongo îîrî na ana arîa mekaragîra itî ciao cia ûthamaki vau mbere ya Ngai, nîmeegwîthirie, magîturumithia mothiû mao nthî na makîgooca Ngai,

**17** makiugaga atîrî:

**17** “Tue nîtûracokia ngatho kûrî we, Mwathani Ngai mwene vinya wonthe, Ûrîa Ûrî kuo na warî kuo!

**17** Nîûndû we nîwonanîtie vinya waku mûnene

**17** na ûkambîrîria kwathana!

**17**

**18** Andû a ndûrîrî nîmaang'ûrîkire

**18** nîûndû îvinda nîrîkinyu rîa kwonania marakara maku,

**18** na îvinda rîa gûtuîra arîa akuû.

**18** Îvinda nîrîkinyu rîa kûva ndungata ciaku iveo na nîo

**18** arathi, andû arîa atheru, arîa onthe magwîtigagîra anene wa na arîa anini.

**18** Îvinda nîrîkinyu rîa kûûraga arîa macûkangagia nthî!”

**18**

**19** Nayo hekarû ya Ngai îrîa îrî kûu îgûrû nîyavingûrirwe, na îthandûkû rîa kîrîkanîro rîkîonekana kuo. Nakuo nîgwacokire gûkîgîa na mveni, mîgambo na mîrurumo ya ngwa, kîthingithia na mbura nene ya mbembe.

# Kûguû 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûndûmûka na Njûnamatu

**1** Naguo ûrirû mûnene na wa magegania nîwaumîrire kûu îgûrû. Nî kwarî na mûndûmûka wekîrîte riûa rîrî ta nguo, na akinyithîtie magûrû make mwerirî. Na aarî na nthûmbî ya njata îkûmi na igîrî kîongorî gîake.

**2** Mûndûmûka ûcio aarî na îvu, na nîwarîrire nîûndû wa ûrûrû ûrîa eegucaga nîûndû aarî vakuvî gûciara.

**2**

**3** Naguo ûrirû wîngî na wa magegania nîwaumîrire kûu îgûrû. Nî kwarî na njûnamatu nene ya rangi ndune na yarî na ciongo mûgwanja na wa kîongo Kîamyo Kîamrî na nthûmbî. Wana nîyarî na mvîa îkûmi.

**4** Njûnamatu îo nîyagucirie gîcunjî kîmwe Kîam ithatû Kîam njata cia îgûrû na mûkiia wayo, na îgîcikia nthî. Nayo nîyarûngamire mbere ya mûndûmûka ûcio warî vakuvî gûciara nîguo îrîe kaana gaciarwa warîo.

**5** Nake mûndûmûka ûcio nîwaciarire kaana ga kamwanake. Nako nîgakaatha mavûrûri monthe na rûthanju rwa cuuma. Nwatî kaana kau nîgoocirwe wa rîmwe gakîvirwa îgûrû kûrî Ngai na gîtîrî gîake Kîam Ûthamaki.

**6** Nake mûndûmûka ûcio nîwaûrire na akîthiî werûrî. Kûu nîkuo Ngai aamûthondekerete vandû nîguo ekare akîmenyagîrîrwa vandû va mîthenya ngiri îmwe na magana maîrî ma mîrongo îtandatû (1,260).

**6**

**7** Nakuo îgûrû nîgwacokire gûkîgîa na mbaara. Mikaeli na araika ake nîmaarûire na njûnamatu îrî vamwe na araika a yo.

**8** Nwatî njûnamatu nîyavootirwe, nayo vamwe na araika a yo matietîkîrua gwîkara îgûrû rîngî.

**9** Nayo njûnamatu îo nene na araika a yo nîmaaikirue nthî kuuma îgûrû - îo nîyo njoka ya tene, îrîa îtagwa Ngoma, kana Caitani ûrîa ûveenagia andû onthe a nthî.

**9**

**10** Nînacokire ngîgua mûgambo mûnene kuuma îgûrû ûkiuga atîrî, “Ûvonokio, ûvoti, Ûthamaki wa Ngai wetû na wathani wa Mesaya wake rîu nîûrîkîtie gûka! Nîûndû mûcukani ûrîa warûngamaga mbere ya Ngai wetû na agacuka ariû na aarî a îthe wetû ûtukû na mûthenya nîaikîtue nthî

**11** Ariû na aarî a îthe wetû nî maavootire Ngoma na nthakame ya Gatûrûme na njîra ya ndûmîrîri îrîa maavunjirie. O matietigagîra gûkua, nîmeevarîrîtie kûvecana mîoyo yao.

**12** Kwoguo kenani mue muonthe arîa mûtûûraga îgûrû! Nwatî kaî arîa matûûraga gûkû nthî na îriarî nîmakethîrwa na thîna-î! Nîûndû Ngoma nîanyûrûrûkîte kûrî mue. Ke nî mwîcûre nî marakara, nîûndû nîaicî atî kavinda gake karîa gatigarîte nî kanini.”

**12**

**13** Rîrîa njûnamatu îo yamenyire atî yo nîyaikîtue nthî, nîyambîrîrie kûrûmîrîria mûndûmûka ûrîa waciarîte kaana ga kamwanake.

**14** Nwatî mûndûmûka ûcio nîwaverwe mathagu maîrî ma nderi nene, nîguo avote kûgûrûka athiî vandû varîa aathondekeretwe werûrî. Kûu nîkuo akaamenyererwa kwa îvinda rîa mîaka îthatû na nuthu, na agitîrwe kuumana na njûnamatu.

**15** Nayo njûnamatu nîyaminjire manjî maarî meengî ta ma rûnjî kuuma kanyuarî ka yo yamaminjire nîguo makinyîre mûndûmûka ûcio mamûtware.

**16** Nwatî nthî nîyatethererie mûndûmûka ûcio. Nayo nîyathamirie na îkîmeria manjî mau maaumîte kanyuarî ka njûnamatu îo.

**17** Njûnamatu îo nîyarakarirue mûno nî mûndûmûka ûcio na îkîthiî kûrûa na njiarwa icio ciîngî ciake, nacio nî irîa ciathîkagîra maathani ma Ngai na irî na wîvokeku kûrî ûma ûrîa waguûrirue na njîra ya Jesû.

**18** Nayo njûnamatu îo nîyarûngamire rûtererî rwa îria.

# Kûguû 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nyamû igîrî

**1** Nînaacokire ngîona nyamû îkiumîra îriarî. Nayo yarî na mvîa îkûmi na ciongo mûgwanja. Na wa rûvîarî rwayo kwarî na nthûmbî. Na wa kîongorî Kîamyo nîkwarî na rîîtwa rîa kûruma Ngai.

**2** Nyamû îo yonekaga îkariî ta gîtang'a. Nacio ithu ciayo ciekariî ta cia ngatûnyi, na kanyua ka yo gekariî ta ka mûnyambû. Nayo njûnamatu nîyavecanire vinya wayo, gîtî Kîamyo Kîam ûnene, na wathani mûnene wayo kûrî nyamû îo.

**3** Kîongo kîmwe Kîam nyamû îo gîekariî ta kîronda kînene mûno nwatî Kîamrî kîvonu. Andû onthe a nthî nîmaamakire na makîrûmîrîra nyamû îo.

**4** Nao andû onthe nîmaagoocire njûnamatu îo nîûndû nîyavete nyamû îo wathani. O nîmaagoocire nyamû îo wa nayo makiugaga atîrî, “Nû wîkariî ta nyamû, na nû ûngîvota kûrûa nayo?”

**4**

**5** Nayo nyamû nîyavotithirue kwaria ciugo cia gwîtîîa na cia kûruma Ngai. Nîyacokire îkîvewa ûvoti wa kwathana vandû va mîeri mîrongo îna na îîrî.

**6** Nyamû îo nîyambîrîrie kûruma Ngai, rîîtwa rîake, kûrîa atûûraga na arîa onthe matûûraga îgûrû.

**7** Nîyaverwe rûtha îrûe na andû a Ngai na îmavoote. Na nîyaverwe wathani wa kwatha mbarî cionthe, mavûrûri, nthiomi na iruka cionthe.

**8** Andû onthe arîa matûûraga nthî nîmakaagooca nyamû îo. Nwatî andû arîa marîîtwa mao maandîkirwe îvukuurî rîa mwoyo mbere ya nthî yûmbwa matikaamîgooca. Îvuku rîu nî rîa Gatûrûme karîa kaaûragirwe.

**8**

**9** “Mûndû wa wonthe ûrî na matû ma kwîgua, nîathikîrîrie!

**10** Mûndû wa wonthe ûrîa ûtuîrîtwe kwovwa njeera, nwa nginya ovwe. Mûndû wa wonthe ûtuîrîrîtwe kûûragwa na rûviû, nwa nginya aûragwe na rûviû. Ûguo nîkuga andû a Ngai magîrîrwe nî kûmîrîria na kûgîa na wîtîkio.”

**10**

**11** Nînacokire ngîona nyamû îngî yaumire nthî. Nyamû îo yarî na mvîa igîrî ta kagondu na yaragia ta njûnamatu.

**12** Nyamû îo nîyavûthagîra wathani wonthe ûrîa waumaga kûrî nyamû îo ya mbere. Yekaga ûguo methorî ma nyamû îo ya mbere. Nîyatûmaga nthî na arîa matûûraga kuo magooce nyamû îo ya mbere, îrîa kîronda Kîamyo Kîamrî kîvonu.

**13** Nyamû îo ya kaîrî nîyaringire ciama nene. Nîyatûmire mwaki ûnyûrûrûka kuuma îgûrû gûka nthî andû onthe maroretie.

**14** Nayo nîyavenirie andû onthe na njîra ya ciama irîa yaringire îrî mbere ya nyamû îrîa ya mbere. Nyamû îo ya kaîrî nîyathanire andû matume mûviano wa nyamû îrîa ya mbere îrî njîra ya kûmîva gîtîîo. Nyamû îo nî yagurarîtue na rûviû, nwatî yarî mwoyo.

**15** Nyamû ya kaîrî nîyetîkîrîtue îveverere mûviano wa nyamû ya mbere mîvevû ya gûtûma ûgîe mwoyo. Yekire ûguo nîguo mûvuanano ûcio warie, na mûndû wa wonthe ûtakaaûgooca aûragwe.

**16** Nyamû îo ya kaîrî nîyatûmire andû onthe anini na anene, itonga na athîni, ngombo na arîa matarî ngombo, mekîrwe rûûri njararî ya ûrîo kana ûthiû.

**17** Kwoguo gûtirî mûndû ûngîagûrire kana endia kîndû atarî na rûûri rûu. Rûûri rûu, rwarî rîîtwa rîa nyamû ya mbere kana namba îrîa yarûngamagîrîra rîîtwa rîayo.

**17**

**18** Ava varenda ûûgî. Ûrîa ûrî na ûtaûku atuîrie ûrîa namba ya nyamû îo yugîte, nîûndû namba îo nî rîîtwa rîa mûndû. Nayo namba îo nî magana matandatû na mîrongo îtandatû na ithathatû (666).

# Kûguû 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gatûrûme na andû ake

## Araika athatû

## Maketha ma nthî

**1** Ngîcoka ngîroria ngîona Gatûrûme arûngamîte kîrîmarî gîa Zayuni îgûrû. Na vau aarî vaarî na andû ngiri îgana na mîrongo îna na inya. Acio nî arîa maarî na rîîtwa rîake na rîa îthe mandîkîtwe mothiûrî mao.

**2** Nanie nînegwire mûgambo kuuma îgûrû wagambaga ta ndurumo ya manjî, na ta mûrurumo mûnene wa ngwa. Mûgambo ûcio wagambaga ta mûgambo ûrîa aini magambagia makîvûra ngita ciao.

**3** Andû acio ngiri îgana na mîrongo îna na inya (144,000) nîmaarûngamîte mbere ya gîtî Kîam ûnene, mbere ya ciûmbe irîa irî mwoyo inya, na mbere ya athuuri. Nao nîmaainaga rwîmbo rûcerû rûrîa tu nwa o mangîarûmenyire. Acio nî arîa maarî akûûre.

**4** Andû acio nî arîa mataanamenyana kîîmwîrî na aka; o nî athingu. Marûmagîrîra Gatûrûme kûrîa kuonthe akûthiî. Ngai nî amakûûrîte kuuma kûrî andû acio engî, na nîmaatuîkîte maciaro ma mbere kûvecanwa kûrî Ngai na kûrî Gatûrûme.

**5** Matianaria maûndû ma maveeni, na matirî ûcuke.

**5**

**6** Nie nînaacokire ngîona mûraika wîngî agûrûkîte îgûrû rîerarî. Mûraika ûcio aarî na ûvoro mwaro wa tene na tene wa kûvunjia kûrî andû arîa matûûraga nthî, kûrî iruka cionthe, mbarî, nthiomi, na mavûrûri monthe.

**7** Ke nîwaugire augîrîrîtie atîrî, “Tîîani Ngai na mûkumie ûnene wake! Nîûndû kavinda gake ga gûtuîra andû a nthî nîgakinyu. Goocani Ngai ûrîa waûmbire îgûrû, nthî, îria na kûrîa kuumaga manjî!”

**7**

**8** Mûraika wa kaîrî nîwarûmîrîre ûrîa wa mbere. Nake nîwaugîrîrie atîrî, “Babuloni nî îgwîte, îtûûra rîrîa rînene rîa Babuloni nî rîgwîte. Nîyatûmire andû arîa matûûraga gûkû nthî mevia. Maavanire ta maavetwe ndivei manyue îrîa îgaatûma Ngai amaverithia.”

**8**

**9** Nake mûraika wa kathatû nîwarûmîrîre arîa a mbere aîrî akiugagîrîria atîrî, “Mûndû wa wonthe ûgoocaga nyamû na mûvuanano wayo, na agekîrwa rûûri ûthiû kana njara ya ûrîo,

**10** wa nake nîakaanyua ndivei ya mang'ûrîka ma Ngai, îkîrîtwe gîkomberî Kîam marakara make îtarî ndwekie! Andû onthe arîa mageeka ûguo nîmakaaverithua na mwaki na ûviriti marî mbere ya araika arîa atheru na mbere ya Gatûrûme.

**11** Nayo ndogo ya mwaki ûrîa ûkaamanyamaria yunûkagia na îgûrû tene na tene. Arîa magoocaga nyamû kana mûviano wayo na marî na rûûri rwa rîîtwa rîayo, magatûûra manyamaragua.”

**11**

**12** Ava varenda ûmîrîru wa andû a Ngai arîa mavingagia maathani make na mevokete Jesû.

**12**

**13** Ngîcoka ngîgua mûgambo kuuma îgûrû ûkiuga, “Andîka atîrî: Kûrathimwa nî arîa kuuma rîu magaakucaga marî wîrarî wa Mwathani!”

**13** Nake Roho mûtheru arauga atîrî, “Na ma o nîarathime, nîguo manogoke kuuma kûrî mawîra marito, nîûndû ciîko ciao nîimaumaga vuva.”

**13**

**14** Nie nînaacokire ngîroria na ngîona îtu rîcerû. Na vau îtuurî rîu rîcerû nîveekarîte kîndû gîekariî ta mûndû. Kîndû kîu Kîamvuana ta mûndû, Kîamrî na ngovia ya thaavu kîongo, na njararî yakîo nîkîagwete kaviû ga gûketha.

**15** Nake mûraika wîngî nîwaumire hekarûrî na akîanîrîra na mûgambo mûnene kûrî ûrîa wekarîrîte îtu atîrî, “Oca kaviû gaku ga gûketha na wambîrîrie gûketha, nîûndû maketha ma nthî nî makûrû!”

**16** Kwoguo ûrîa wekarîrîte îtu nîwaikirie kaviû ga gûketha nthî. Namo maketha ma nthî nîmaakethirwe.

**16**

**17** Nake mûraika wîngî nîwaumire hekarûrî ya îgûrû, wa nake arî na kaviû kaûgî ga gûketha.

**17**

**18** Nake mûraika ûrîa warî mûnene îgûrû rîa mwaki, nîwaumire metharî ya kîgongoona. Ke nîwaugîrîrie na akîîra mûraika ûrîa warî na kaviû kaûgî ga gûketha atîrî, “Tema thavibu kuuma mûgûndarî wa mîthavibu ya nthî, nîûndû thavibu nî ndune!”

**19** Kwoguo mûraika nîwaikirie kaviû gake ga gûketha nthî, na nîwatemire thavibu kuuma kûrî mîthavibu. Nîwaikirie thavibu icio kîvivîrorî Kîam thavibu Kîam marakara ma Ngai.

**20** Thavibu icio nîciavivîrwe kîvivîrorî Kîamrî nja ya îtûûra. Nayo nthakame nîyaumire kîvivîrorî kîu Kîam thavibu îrî na ûriku wa mita îmwe, na nîyakinyire kûndû kwarî na ûraca wa kilomita magana mathatû.

# Kûguû 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mavera ma mûthiia

**1** Nînaacokire ngîona ûrirû wîngî mûnene na wa magegania ûrî îgûrû. Kwarî na araika mûgwanja maarî na ûvoti wa gûtûma nthî îgîe na mavera mûgwanja ma mûthiia. Namo makoonania mûthiia wa marakara ma Ngai.

**1**

**2** Na nînoonire kîndû kîonekaga gîkariî ta îria rîa gîcicio rîtukanîtue na mwaki. Wana nînonire arîa maavootete nyamû, mûvuanano wayo, na makavoota ûrîa namba yarûngamagîrîra rîîtwa rîake. Andû acio maarûngamîte mwenarî wa îria rîu rîa gîcicio manyitîte ngita irîa Ngai aamaveere,

**3** nao nîmaainire rwîmbo rûrîa Musa, ndungata ya Ngai aainire, na rûrîa Gatûrûme aainire, akiuga atîrî:

**3** “We Mwathani Ngai mwene vinya wonthe,

**3** ciîko ciaku nî nene na nî cia magegania!

**3** Mûthamaki wa mavûrûri monthe,

**3** maûndû monthe marîa wîkaga nî ma kîvooto na nî ma ma!

**3**

**4** Nîûrîkû ûtagagûtîîa na akumie rîîtwa rîaku, Mwathani?

**4** We nîwe wenga Mûtheru.

**4** Mavûrûri monthe nîmagaaûka na makûgooce,

**4** nîûndû ciîko ciaku cia kîvooto nîcionagwa nî andû onthe.”

**4**

**5** Vuva wa ûguo, nînaroririe, na ngîona hekarû ya îgema rîa ûira îrîa îrî îgûrû îvingûrîtwe.

**6** Nao araika mûgwanja arîa maarî na ûvoti wa gûtûma nthî îgîe na mavera mûgwanja, nîmaaumire kûu hekarûrî. Araika acio meekîrîte nguo ntheru ciakengaga na ciarî na mîcivi ya rangi wa thaavu yovetwe ithûrirî ciao.

**7** Nakîo kîûmbe kîmwe Kîam irîa inya îrî mwoyo nîkîanengere araika mûgwanja mbakûri mûgwanja cia thaavu ciîcûrîte marakara ma Ngai ûrîa ûtûûraga tene na tene.

**8** Nayo hekarû nîyecûrirwe nî ndogo kuuma kûrî riiri na vinya wa Ngai. Gûtirî mûndû ûngîavotire gûtonya hekarûrî îo nginya rîrîa mavera mau mûgwanja marîa maaretirwe nî araika acio mûgwanja maathirire.

# Kûguû 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mbakûri cia marakara ma Ngai

**1** Ngîcoka ngîgua mûgambo mûnene kuuma hekarûrî ûkîra araika acio mûgwanja atîrî, “Thiîni nthî na mwîtûrûre mbakûri cia marakara ma Ngai!”

**1**

**2** Kwoguo mûraika wa mbere nîwathiîre na agîtûrûra kîrîa Kîamrî mbakûrirî yake kûu nthî. Nao andû arîa maarî na rûûri rwa nyamû na arîa magoocete mûviano wayo, nîmaagîre na ironda njûku na ciarî na ûrûrû mîîrîrî yao.

**2**

**3** Nake mûraika wa kaîrî nîwetûrûrire kîrîa Kîamrî mbakûrirî yake îriarî. Manjî magîkara ta nthakame ya mûndû mûkuû. Nacio ciûmbe cionthe irîa ciarî mwoyo kûu îriarî nîciakwire.

**3**

**4** Mûraika wa kathatû nake nîwetûrûrire kîrîa Kîamrî mbakûrirî yake nyûnjîrî na kûndû kûrîa kuumaga manjî, nacio igîtuîka nthakame.

**5** Nie nînegwire mûraika ûrîa ûrûngamagîrîra manjî auga atîrî, “We nîwe Ngai Mûtheru. Nîwe Ngai ûrîa ûrî kuo na nîwe warî kuo ûtucanagîra na kîvooto!

**6** Nîûndû andû acûku nîmetûrûrire nthakame ya andû a Ngai na ya arathi. Kwoguo nîwamava nthakame manyue, nîûndû ûguo nîguo magîrîrwe!”

**7** Nînacokire ngîgua mûgambo kuuma metharî ya kîgongoona ûkiuga atîrî, “Nî ma, Mwathani Ngai mwene vinya wonthe! Njîra îrîa ûtucanagîra ciira nayo nî ya ma na nî ya kîvooto!”

**7**

**8** Nake mûraika wa kana nîwetûrûrire kîrîa Kîamrî mbakûrirî yake riûarî. Narîo riûa nîrîaverwe rûtha rîvîvie andû na ûrugarî warîo.

**9** Nao nîmaavîvirue nî ûrugarî wa riûa na makîruma Ngai ûrîa ûrî na wathani îgûrû rîa mavera mama. Nwatî nîmaaregire kwîrira na gûkumia ûnene wake.

**9**

**10** Nake mûraika wa gatano nîwetûrûrire kîrîa Kîamrî mbakûrirî yake îgûrû rîa gîtî Kîam ûnene Kîam nyamû îo. Nakuo kûrîa kuonthe nyamû îo yathanaga nîkwagîre nduma, na andû makîîrûma nîmî ciao nîûndû wa ûrûrû.

**11** Nao nîmaarumire Ngai wa îgûrû nîûndû wa ûrûrû ûrîa warî irondarî. Nwatî nîmaaregire kwîrira nîûndû wa maûndû marîa macûku meekîte.

**11**

**12** Mûraika wa gatandatû nake nîwetûrûrire kîrîa Kîamrî mbakûrirî yake rûnjîrî rûrîa rûnene rwa Farati. Naruo rûnjî nîrwavwîre, nîguo rûthondeke njîra ya kûvîtûkîra athamaki a kuuma mwena wa îrathîro.

**13** Nanie nînoonire ngoma ithatû ciekariî ta ciûra. Ngoma icio ciaumaga kanyuarî ka njûnamatu, kanyuarî ka nyamû na kanyuarî ka mûrathi wa maveeni.

**14** Ngoma icio nî ndaimono irîa irî na vinya wa kûringa ciama. Nacio ngoma icio nîciathiîcaga kûrî athamaki onthe a nthî, ikamareta vamwe nîûndû wa mbaara ya mûthenya ûrîa mûnene wa Ngai mwene vinya wonthe.

**14**

**15** “Tathikîrîriani! Nie nîmbûka ta mwîi! Kûrathimwa nî mûndû ûrîa wîkaraga atarî toro, na avarîrîtie nguo ciake, nîguo ndakathiîcage arî njaga na aconoke nî andû!”

**15**

**16** Nacio ngoma nîciaretire athamaki vamwe vandû vetagwa na rûthiomi rwa Kîyahudi Arimagedoni.

**16**

**17** Nake Mûraika wa mûgwanja nîwetûrûrire kîrîa Kîamrî mbakûrirî yake rîerarî. Naguo mûgambo mûnene nîwaumire gîtîrî Kîam ûnene kûu hekarûrî ûkiuga atîrî, “Maûndû nîmarîka!”

**18** Nîkwagîre mveni, mîgambo, mîrurumo ya ngwa, na kîthingithia kînene. Gûtirî kwagîa Kîthingithia kîngî na gîcûku ta kîu kuuma rîrîa mûndû aaûmbirwe.

**19** Narîo îtûûra rîrîa rînene nîrîagaûkanire icunjî ithatû. Namo matûûra marîa mengî manene nthî nîmanangîkire. Nake Ngai nîwaririkanire îtûûra rîrîa înene rîtagwa Babuloni, na agîtûma rînyue ndivei kuuma gîkomberî gîake Kîam marakara.

**20** Nacio icîgîrîra cionthe na irîma cionthe ikîûrîra igîtiga kwoneka.

**21** Mbura ya mbembe nene ciarî na ûrito ta wa kilo mîrongo îtano nîyaurire kuuma îgûrû. Nayo yaurîra andû, nîmaarumire Ngai nîûndû wa mavera ma mbura. Mavera mau maarî mûcûku mûno.

# Kûguû 17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mûmaraa warî ngumo

**1** Ûmwe wa araika arîa mûgwanja maarî na mbakûri mûgwanja nîwaûkire kûrî nie na akîmbîra atîrî, “Ûka, nanie nîngaakwonia ûrîa Ngai akaaverithia mûmaraa ûcio ûrî ngumo. Mûmaraa ûcio nî îtûûra rîrîa rîtumîtwe vakuvî na nyûnjî nyîngî.

**2** Athamaki a nthî nîmatharîtie nake. Nao andû a nthî nîmaatuîkire mîrîu ya ûtharia.”

**2**

**3** Nînecûrirwe nî Roho Mûtheru, nake mûraika nîwanguire akîmvira werûrî. Kûu nînoonire mûndûmûka ekarîrîte nyamû ya rangi ndune. Nyamû îo yarî na marîîtwa mwîrîrî wonthe marîa maarumaga Ngai. Yarî na ciongo mûgwanja na mvîa îkûmi.

**4** Mûndûmûka ûcio eekîrîte nguo cia rangi wa njambarawe na rangi ndune. Nîwegemetie mwîrî na mathaga ma thaavu, mathiga ma goro, na ciûma cia goro cia mîthemba mîîngî. Njararî yake nîwagwete gîkombe Kîam thaavu gîcûrîte maûndû macûku na mîtugo îtarî mîaro ya ûmaraa.

**5** Ûthiûrî wake nîvaandîkîtwe rîîtwa, na ûrîa rîîtwa rîu riugîte warî nthithorî. Rîîtwa rîu rîandîkîtwe atîrî: “Babuloni îrîa nene, ng'ina wa maraa monthe na kiumo Kîam maûndû marîa macûku mekagwa nthî.”

**6** Nanie nînoonire atî mûndûmûka ûcio aarî mûrîu nîûndû wa kûnyua nthakame ya andû arîa atheru a Ngai. Andû acio maaûragirwe nîûndû maarî evokeku kûrî Jesû.

**6** Rîrîa namwonire nînamakire mûno.

**7** Nwatî mûraika nîwambûririe atîrî, “Ûmakîtue nîndûî? Nie nîngaakwîra ûrîa nthitho îo yugîte ya mûndûmûka na ya nyamû îrîa îmûkuuaga, na îrî na ciongo mûgwanja na mvîa îkûmi.

**8** Nyamû îo vîndî îmwe yarî mwoyo, nwatî rîu ndîrî mwoyo. Nyamû îo nî îkunûkia yume îrimarî rîrîa rîtarî mûthiia îthiî îgacûkangue. Nîkûrî andû marî mwoyo na marîîtwa mao mataanandîkwa kuuma rîrîa nthî yambîrîrie kûmbwa. Andû acio onthe nîmakaamaka rîrîa makoona nyamû îo, nîûndû vîndî îmwe yarî mwoyo, na rîu ndîrî mwoyo, nwatî nîgaacoka yûke rîngî.

**8**

**9** “Ava varenda ûûgî na ûtaûku. Ciongo icio mûgwanja nî irûngamîrîrîte irîma mûgwanja irîa mûndûmûka ûcio ekaragîra. Wana nî athamaki mûgwanja.

**10** Atano ao nîmarîkîtie gûkua, ûmwe nîke ûrathana rîu, na wa mûthiia ndarî araûka. Na rîrîa agaaûka nîagetîkîrua athane kavinda kanini tu.

**11** Nayo nyamû îrîa yarî mwoyo nwatî rîu ndîrî mwoyo, nî mûthamaki wa kanana. Ke nî ûmwe wa arîa mûgwanja, nake nîakaathiî kûaragwa.

**11**

**12** “Nacio mvîa îkûmi irîa wonire nî athamaki îkûmi arîa matarî marambîrîria kwathana. Na rîrîa makaambîrîria kwathana, magetîkîrua mathane kavinda ka îthaa rîmwe marî vamwe na nyamû îo.

**13** Athamaki acio îkûmi methagîrwa marî na mworoto ûmwe, na nîmanenganagîra vinya wao na wathani kûrî nyamû îo.

**14** Athamaki acio na nyamû nîmakaarûa na Gatûrûme. Nake Gatûrûme arî vamwe na arîa Ngai etîte, akamathuura na nî arûmîrîri evokeku, nî akaamavoota, nîûndû ke nî Mwathani wa aathani na Mûthamaki wa athamaki.”

**14**

**15** Nake mûraika nîwambîrire rîngî atîrî, “Nyûnjî irîa wonire mûmaraa ekarîrîte, nî mavûrûri, andû, iruka, na nthiomi.

**16** Mvîa irîa îkûmi wonire, na nyamû nîikaathûûra mûmaraa ûcio na nîigooca indo ciake cionthe irîa arî nacio na imûtige arî njaga. Nîikaarîa nyama cia mwîrî wake na imûvîvie na mwaki athire.

**17** Ngai nîatûmîte magîe na wendi wa kûvingia mworoto wake marî na ngoro îmwe. Na nîûndû wa ûguo nîmakaanenganîra vinya wao wa kwathana kûrî nyamû nginya rîrîa ciugo cia Ngai ikaavingua.

**17**

**18** “Mûndûmûka ûrîa wonire nî îtûûra rîrîa rînene rîrîa rîathaga athamaki a nthî.”

# Kûguû 18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kûgwa kwa Babuloni

**1** Vuva wa ûndû ûyû nînoonire mûraika wîngî akînyûrûrûka kuuma îgûrû. Mûraika ûcio aarî na vinya nyîngî. Riiri wake nîwatûmire nthî yonthe îgîe na ûtheri.

**2** Nake nîwaugîrîrie na mûgambo mûnene atîrî:

**2** “Nî rîgwîte, Babuloni îtûûra rîrîa rînene nî rîgwîte!

**2** Nî rîtuîkîte gîîkaro Kîam ndaimono na îkurungu rîa roho mûcûku,

**2** na iconi cionthe njûku na irî mûgiro itûûraga kuo.

**2**

**3** Mavûrûri monthe matuîkîte mîrîu

**3** ya merirîria macûku ma mwîrî.

**3** Athamaki a nthî nîmatharîtie nake.

**3** Nao avûri a mbiacara,

**3** matuîkîte itonga kuumana na merirîria meengî mûcûku make ma mwîrî.”

**3**

**4** Ngîcoka ngîgua mûgambo wîngî kuuma îgûrû ûkiuga atîrî:

**4** “Umani kûrî ke, andû akwa!

**4** Nîguo mûtikevie take,

**4** na mûtikaaverithue take.

**4**

**5** Nîûndû mevia make maiganîrîrîtwe vamwe magakinya îgûrû,

**5** nake Ngai nîaririkanîte waganu wake.

**5**

**6** Mwîke wata ûrîa ke agwîkîte,

**6** mûrîve maita maîrî ma ûrîa ke aagwîkire.

**6** Îcûria gîkombe gîake ndivei ndûrû maita maîrî

**6** ma îrîa ke amûthondekerete.

**6**

**7** Mûve mathîna meengî na kîeva ciîgana

**7** ta riiri na ikeno irîa ke eeveere.

**7** Ke eeîraga atîrî, ‘Nie nî mûndûmûka mûthamaki!

**7** Nie ndirî mûndûmûka wa ndigwa,

**7** na ndikethîrwa na kîeva!’

**7**

**8** Nîûndû wa ûguo, mûthenya ûmwe

**8** nîakaaverithua na mûrimû, kîeva na yûra, na acoke avîvue na mwaki,

**8** nîûndû Mwathani Ngai, ûrîa ûmûtucagîra

**8** ciira nî mwene vinya.”

**8**

**9** Athamaki a nthî arîa meekire maûndû ma ûtharia na nîmaagwatanîre merirîria macûku nake nîmakaarîra na maugîrîrie mona ndogo îrîa yaumaga kûrî rîo rîkîvîa.

**10** Nao nîmakaarûngama varaca, nîûndû nîmagetigagîra matikaverithue take. Nao nîmakaauga atîrî, “Uui! Uui! Babuloni îtûûra rîrîa rînene kavinda ka îthaa rîmwe tu nîrîaverithua!”

**10**

**11** Avûri mbiacara a nthî nîmarîragîra îtûûra rîa Babuloni na makarîguîra kîeva, nîûndû gûtirî mûndû ûgûraga indo ciao.

**12** Indo icio nî thaavu, sîlûva, na mathiga ma goro na ruru; indo cia nguo cia rangi wa njambarawe, nguo cia hariri, na irîa ndune ta ndûngûrû. Andû acio nwa mendagia mîtî îrîa mînungi waro, indo cionthe ithondeketwe na mîguongo na mîtî ya goro, indo cia gîcango, cuuma, na mathiga mengî mathaka.

**13** Nî mendagia mîthemba yonthe ya maguta na mîtu ya goro yanungaga waro mûno. Nî mendagia indo cia kûrîwa na kûnyua ta ndivei, maguta, mûtu, ngano, ng'ombe, ng'ondu, na mbarathi, ikaari cia gûkuua andû kana mîrigo, na makendia ngombo. Indo icio cionthe itiagûragwa.

**14** Nao avûri a mbiacara nîmakaamwîra atîrî, “Indo irîa cionthe mbaro wendete nîciaûra, naguo ûtonga waku na indo irîa ûregemagia nacio nîciathiî na ndûgaciona rîngî.”

**15** Avûri a mbiacara arîa maatongire kuumana na wîra ûcio wao îtûûrarî rîu rînene, nîmakaarûngama varaca nîûndû wa gwîtigîra kûverithua marî nake. Nîmakaarîra na megue kîeva, makiugaga atîrî,

**16** “Kaî wî na thîna-î! Kaî wî na thîna-î, we Îtûûra rîrîa rînene, rîrîa rîekagîra nguo cia itambaa mbaro, cia rangi wa njambarawe, na cia rangi ndune. Ke eegemagia na mathaga ma thaavu, mathiga ma goro na ma ruru!

**17** Na kavinda ka îthaa rîmwe ûtonga ûcio wonthe watuîka wa mana.”

**17** Nao atwarithia a meri, andû arîa maathiîcaga rûgendo na meri, aruti wîra a meri, na andû arîa maarutaga wîra îriarî nîguo moone indo cia gwîtethia nacio nîmaarûngamire varaca.

**18** Na moona ndogo îrîa yaumaga mwakirî ûrîa warîvîvagia, nîmaugîrîrie atîrî, “Gûtirî kwagîa îtûûra rîngî rînene ta rîrî!”

**19** Nao nîmaaminjîrie ciongo ciao rûkûngû, na nîmaarîrire marî na kîeva makiugaga atîrî, “Uui, Uui! Îtûûra rîrîa rînene kûrîa andû onthe arîa marî meri maatongerete! Na kavinda ka îthaa rîmwe nîrîaûrwa nî indo cionthe!”

**19**

**20** Mue arîa onthe mûtûûraga îgûrû, kenani! Andû a Ngai, atûmwa na arathi Kenani! Nîûndû Ngai nîarîtuîrîrîte nîûndû wa maûndû marîa rîekire kûrî mue.

**20**

**21** Ngîcoka ngîona mûraika warî na ûvoti oca îthiga rîgana ta rîa kîthîi na akîrikia îriarî. Na aikia îthiga rîu nîwaugire atîrî, “Ûguo nîguo Babuloni îtûûra rîrîa rînene rîkoomomorwa na vinya na rîtigacoka kwoneka rîngî.

**22** Andû makîvûra ngita, na makina kana makîvuva mîtûrirû na tûrumbeta matikeguwa îtûûrarî rîu rîngî. Gûtirî mûndû ûkoonekana akîruta wîra wa mbiacara, kana kwîguwa mûgambo wa kîthîi gîkîthîa rîngî!

**23** Gûtirî vîndî andû makoona ûtheri wa taa ûkîmatherera kuuma kûrî we rîngî, na gûtirî vîndî mîgambo ya aviki na avikania îkeeguuwa kuuma kûrî we. Nîûndû avûri mbiacara aku nîo maarî itonga nene cia nthî, nwatî nîwaveenererie mavûrûri monthe na ûragûri waku!”

**23**

**24** Ngai nîwaverithirie Babuloni nîûndû nthakame ya arathi, na andû a Ngai na arîa onthe manaûragwa nthî, yonekire îtûûrarî rîu înene.

# Kûguû 19

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Kîrugo kîa ûviki wa Gatûrûme

## Mûndû wathiîte ekarîrîte mbarathi ya rangi njerû

**1** Vuva wa ûguo, nînegwire mûgambo wekariî ta wa gîkundi kînene Kîam andû marî kûu îgûrû ûkiuga atîrî: “Ngai arokumua! Ûvonokio, riiri, na vinya nî cia Ngai wetû!

**2** Nîûndû atucanagîra ciira na ûma na kîvooto! Ke nîatuîrîrîte ciira mûmaraa ûrîa watûmire andû a nthî meka maûndû macûku ma ûtharia. Ngai nîamûverithîtie nîûndû ke nîwaûragire ndungata ciake.”

**3** Wana rîngî nînaugîrîrie atîrî, “Ngai arokumua! Ndogo kuuma mwakirî ûrîa ûravîvia îtûûra rîu înene yunûkagia na îgûrû tene na tene!”

**4** Nao athuuri arîa mîrongo îîrî na ana vamwe na ciûmbe irîa irî mwoyo inya nîmeegwîthirie nthî na makîgooca Ngai ûrîa wekarîrîte gîtî Kîam ûnene, makiugaga, “Ameni, Ngai arokumua!”

**4**

**5** Vuva wa ûguo nînegwire mûgambo kuuma gîtîrî Kîam ûnene ûkiuga atîrî, “Ngai wetû arokumua nî mue arîa onthe mûmûtungataga na mûmûtîîaga, mue muonthe anene na anini!”

**6** Ngîcoka ngîgua mûgambo ta wa andû eengî mûno. Mûgambo ûcio wagambaga ta mûgambo wa ndurumo ya manjî meengî mûno, kana mûrurumo mûnene wa ngwa. Nao maaugaga atîrî, “Ngai arokumua! ‘Nîûndû Mwathani, Ngai wetû mwene vinya wonthe, nî mûthamaki!’

**7** Nîtûkeneni na tûcanjamûke; nîtûkumieni ûnene wake! Nîûndû kavinda ga Gatûrûme kûgîa na mûviki nîgakinyu. Nake mûviki wake nîmwîvarîriu nîûndû waguo.

**8** Ke nîmûnengere nguo mbaro ya hariri îravenavenia ya gwîkîra.” (Nguo mbaro nî ciîko mbaro irîa andû a Ngai mekaga.)

**9** Nake mûraika nîwambîrire, “Andîka atîrî: Kûrathimwa nî arîa metîtwe kîrugorî Kîam ûviki wa Gatûrûme.” Mûraika nîwaugire rîngî atîrî, “Ino nîcio ciugo cia ma kuuma kûrî Ngai.”

**9**

**10** Nînegwîthirie nthî mbere yake nîmûgooce, nwatî ke nîwambîrire atîrî, “Tiga gwîka ûguo! Nie ndungatagîra Ngai wa tawe na etîkia arîa engî onthe evokeku. Acio nî arîa marûmagîrîra ûira wa Jesû. Goocani Ngai arî ke!”

**10** Nîûndû ûira ûrîa ûguûragwa nî Jesû nîguo ûtûmaga arathi manîrîre ndûmîrîri ya ûkristiano.

**10**

**11** Nînacokire ngîona îgûrû rîvingûkîte na kûrî na mbarathi ya rangi njerû. Ûrîa wathiîte amîkarîrîte etagwa Mwîvokeku na wa Ma. Na ûrîa atucanagîra ciira na akarûa mbaara na njîra ya kîvooto.

**12** Metho make maakanîte ta mwaki mûkengu mûno. Kîongorî gîake nîwekîrîte nthûmbî nyîngî. Mwîrîrî wake nîkwandîkîtwe rîîtwa, nwatî gûtirî mûndû ûngîarîmenyire tiga Ke mwene.

**13** Nguo îrîa eekîrîte yarindîtwe nthakamerî. Narîo rîîtwa rîake nî “Kiugo Kîam Ngai.”

**14** Nayo mbûtû ya athigari a îgûrû nîmaamûrûmîrîre mekarîrîte mbarathi cia rangi njerû, na mekîrîte nguo cia hariri ntheru cia rangi njerû.

**15** Kanyuarî gake nîkwaumire rûviû rwa njûra rûûgî, rûrîa ke akaavûthîra kûvoota mavûrûri. Ke nîakaamathaga na rûthanju rwa cuuma. Nî akaaviva thavibu ciume ndivei ya marakara ma Ngai mwene vinya wonthe.

**16** Nguorî yake, Kîamûrî gîake nîvaandîkîtwe rîîtwa atîrî: “Mûthamaki wa athamaki, Mwathani wa aathani.”

**16**

**17** Nînacokire ngîona mûraika arûngamîte îgûrû rîa riûa. Nîwaugîrîrie na mûgambo mûnene agîîta iconi cionthe irîa ciagûrûkaga rîerarî agîciîra atîrî: “Ûkani mûgomane vamwe kîrugorî kînene Kîam Ngai.

**18** Ûkani mûrîe mîîrî ya athamaki, anene a athigari a mbaara, andû arîa marî îgweta, ya mbarathi na ya andû arîa mathiîcaga maciîkarîrîte, na mîîrî ya andû onthe, ngombo na arîa matarî ngombo anini na arîa anene!”

**18**

**19** Nînacokire ngîona nyamû na athamaki a nthî na mbûtû ciao cia athigari a mbaara. Nao maagomanîte nîguo marûe na ûrîa wathiîte ekarîrîte mbarathi ya rangi njerû na mbûtû yake ya athigari a mbaara.

**20** Nayo nyamû nîyanyitirwe wa vamwe na mûrathi wa maveeni ûrîa waringaga ciama îrî vo. (Na njîra ya ciama icio, mûrathi ûcio wa maveeni nîwavîtithirie arîa maarî na rûûri rwa nyamû na maagoocete mûvuanano wayo.) Nyamû îo na mûrathi ûcio wa maveeni nîmaaikirue marî mwoyo îriarî rîa mwaki ûrîa wakanaga na ûviriti.

**21** Nao athigari ao a mbaara nîmaaûragirwe na rûviû rwa njûra rûrîa rumaga kanyuarî ka ûrîa wathiîte ekarîrîte mbarathi. Nacio iconi cionthe nîciarîre nyama cia mîîrî yao wata ûrîa ingîavotire.

# Kûguû 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mîaka ngiri îmwe

## Caitani nîwavootirwe

## Îtuîro rîa Mûthiia

**1** Nînacokire ngîona mûraika akînyûrûrûka kuuma îgûrû. Njararî yake nîwanyitîte mvungûro cia îrima rîrîa rîtarî mûthiia na akanyita nyororo nene.

**2** Nake nîwanyitire njûnamatu, njoka îrîa ya tene, na nîyo îtagwa Ngoma kana Caitani. Nîwocire nyororo na akîova njûnamatu îo kavinda ka mîaka ngiri îmwe.

**3** Nîwacokire akîmikia îrimarî rîu rîtarî mûthiia, akîvinga mûrango warîo na mvungûro na agîkîra mûvûûri. Mûraika eekire ûguo nîguo njûnamatu îkare kuo îvingîrîtwe nginya mîaka ngiri îmwe îthire, nîguo ndakaavîtithie andû a nthî rîngî. Kavinda kau kathira nî akoovorwa gwa kavinda kanini.

**3**

**4** Ngîcoka ngîona itî cia ûthamaki kûu îgûrû. Nao arîa maaciîkarîrîte nîmaaveetwe ûvoti wa gûtucanîra. Wana nînoonire mîoyo ya andû arîa maaûragirwe nîûndû nîmaanîrîre ûvoro wa Ngai na ûma ûrîa waguûrirue nî Jesû. Acio matianagooca nyamû kana mûvuanano wayo, na matianekîrwa rûûri rwa nyamû ûthiû kana njararî ciao. Andû acio nîmaagîre na mwoyo rîngî na makîathana marî athamaki vamwe na Kristû kavinda ka mîaka ngiri îmwe.

**5** (Arîa engî onthe maakuîte matiacoka mwoyo nginya rîrîa mîaka ngiri îmwe yathirire.) Kûu nîkuo kûriûkua kwa mbere.

**6** Gûkena na kûrathimwa nî arîa makethîrwa marî vamwe na arîa Ngai akariûkia vîndî ya kûriûka kwa mbere. Acio matigaakua gîkuû gîa kaîrî, nîûndû makethîrwa marî athînjîri-Ngai a Ngai na Mesaya, na matuîke aathani vamwe nake mîaka ngiri îmwe.

**6**

**7** Mîaka ngiri îmwe yathira, Caitani nîakaarekererua kuuma njeera yake.

**8** Arekererua nîagaaûka nîguo avîtithie mavûrûri monthe marîa marî nthî, na nîmo Gogu na Magogu. Caitani nî akaamagomania vamwe nîguo marûe mbaara. Nao makethîrwa mengîvîte ta mûthanga ûrîa ûrî rûtererî rwa îria.

**9** Nao nîmaathiîre nthî yonthe na makîrigicîria îtûûra rînene rîrîa Ngai eendeete, kûrîa andû ake matûûraga. Nwatî mwaki nîwanyûrûrûkire kuuma îgûrû ûkîmacûkangia.

**10** Nake Ngoma ûrîa wamavîtithîtie, nîwaikirue îriarî rîa mwaki na ûviriti, kûrîa nyamû na mûrathi wa maveeni maaikîtue. Nao nîmagatûûra maverithagua ûtukû na mûthenya tene na tene.

**10**

**11** Nînacokire ngîona gîtî kînene Kîam ûthamaki Kîam rangi njerû, na ûrîa ûgîkaragîra. Îgûrû na nthî nîciathengutire mbere yake, itianacoka kwoneka rîngî.

**12** Na nînoonire andû arîa maakuîte, anene na anini, marûngamîte mbere ya gîtî Kîam ûthamaki. Namo mavuku nîmaavingûrirwe. Na îvuku rîngî narîo nîrîavingûrirwe na nî îvuku rîa mwoyo. Andû arîa maakuîte nîmaatuîrîrwe kûringana na ûrîa mekîîte, wata ûrîa kwandîkîtwe mavukurî mau.

**13** Îria nîrîanenganîre arîa maakuîrîrîte kuo. Gîkuû na îcua nacio nîcianenganîre akuû arîa ciarî nao. Na onthe nîmaatuîrîrwe ciira kûringana na ûrîa meekîte.

**14** Nakîo gîkuû na îcua nîciaikirue îriarî rîa mwaki. (Îria rîîrî rîa mwaki nî gîkuû gîa kaîrî.)

**15** Na mûndû wa wonthe ûrîa rîîtwa rîake rîtaarî rîandîke îvukuurî rîa mwoyo nîwaikirue îriarî rîa mwaki.

# Kûguû 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Îgûrû Rîcerû na Nthî Njerû

## Jerusalemu Njerû

**1** Nînacokire ngîona îgûrû rîcerû na nthî njerû. Îgûrû rîa mbere na nthî ya mbere nîciathengutire na îria rîkîthira.

**2** Nînoonire îtûûra rîrîa rînene rîtheru, na nîrîo Jerusalemu njerû, rîkînyûrûrûka kuuma îgûrû kwî Ngai. Narîo rîagemetue ta ûrîa mûviki egemagia nîguo agatûnge mûthuuriwe.

**3** Nînegwire mûgambo mûnene ûkîaria kuuma gîtîrî Kîam ûthamaki ûkiuga atîrî: “Taroria, rîu mûciî wa Ngai ûrî vamwe na andû! Ke nîagaatûûrania nao, nao nîmagaatuîka andû ake. Ngai ke mwene agaatûûranagia nao, arî Ngai wao.

**4** Ke nîakaamagiria methori monthe kuuma methorî mao. Gûtikethîrwa gîkuû, kîeva, kîrîro, kana ûrûrû rîngî. Maûndû marîa ma tene makethîrwa marî mathiru.”

**4**

**5** Nake ûrîa wîkaragîra gîtî Kîam ûthamaki nîwaugire atîrî, “Taroria, nie nîrathondeka maûndû monthe matuîke macerû!” Wana rîngî nîwambîrire atîrî, “Andîka maûndû mama, nîûndû ciugo ino nî cia kwîvokeka na nî cia ma.”

**6** Nake nîwaugire atîrî, “Maûndû nîmavinga! Nie nînie wa mbere na wa mûthiia, Kîambîrîria na Kîrîkîro. Mûndû wa wonthe mûnyondu nîngaamwîtîkîria anyue manjî kuuma ithimarî irîa ciumaga manjî marîa mavecanaga mwoyo atakûrîva.

**7** Mûndû wa wonthe ûkavootana nîakaamûkîra maûndû mama kuuma kûrî nie. Nie nîngaatuîka Ngai wake, nake atuîke mwana wakwa.

**8** Nwatî andû arîa iguoya, arîa matarî evokeku, arîa matarî atheru, mîtoi, arîa matharagia, arogi, arîa magoocaga mîvuanano, na arîa mavenanagia, nîmagaaikua îcuarî rîa mwaki ûrîa wakanaga na ûviriti, na nîkîo gîkuû gîa kaîrî.”

**8**

**9** Ûmwe wa araika arîa mûgwanja maarî na mbakûri ciecûrîte mathîna marîa mûgwanja ma mûthiia nîwaûkire kûrî nie. Nîwambarîrie akîmbîra atîrî, “Ûka tûthiî, nanie nîngûkwonia mûviki, mûndûmûka wa Gatûrûme.”

**10** Nînecûrirwe nî Roho nake mûraika akînguua na akîmvira îgûrû rîa kîrîma kîraca mûno. Nîwamonirie îtûûra rîrîa rînene îtheru rîa Jerusalemu na rînyûrûrûkîte riumîte îgûrû kwa Ngai,

**11** rîgîkengaga nî riiri wa Ngai. Îtûûra rîu rîakengete ta îthiga rîa goro, kana ta gîcicio na rîrî rîtheru ta îra.

**12** Îtûûra rîa Jerusalemu rîarî na rûthingo rûnene, na rûraca kûthiî na îgûrû, na rîarî na mîîrîga îkûmi na îîrî. Na wa mwîrîga nîwekaragua nî mûraika ûmwe. Mîîrîgarî îo yonthe nîkwandîkîtwe marîîtwa ma mbarî îkûmi na igîrî irîa ciarî cia Isiraeli.

**13** Na wa mwena wa itûûra rîu kwarî na mîîrîga îthatû. Mwena wa rûgûrû mîîrîga îthatû, mwena wa îveti îthatû, mwena wa îrathîro îthatû, na mwena wa îthûîro îthatû.

**14** Rûthingo rwa îtûûra rîu înene rîa Jerusalemu rwatumîtwe îgûrû rîa mathiga îkûmi na maîrî ma mûcingi. Namo marîîtwa ma atûmwa îkûmi na aîrî a Gatûrûme nîmandîkîtwe mathigarî mau, wa rîîtwa îthigarî rîarîo.

**15** Nake mûraika ûrîa wambarîrîtie aarî na kamûtî kaathondeketwe na thaavu ga kûthima. Kamûtî kau kaarî ga kûthima îtûûra, mîîrîga yarîo na rûthingo rwarîo.

**16** Mîena yonthe ya îtûûra rîu înene nî yeganene, ûraaca na wariî warîo. Rîrîa mûraika aarîthimire, rîarî rîa kilomita ngiri igîrî na magana mana (2,400), ûraaca, wariî, wana kûracava kuuma nthî kûthiî na îgûrû.

**17** Mûraika nîwathimire rûthingo wa naruo. Rûthingo rwaracavîte na îgûrû mita mîrongo îtandatû kûringana na kîthimi kîrîa aatûmagîra.

**18** Rûthingo rwathondeketwe na mathiga ma goro ma rangi njerû. Na kîndû kîonthe Kîamrî îtûûrarî rîu Kîamthondeketwe na thaavu na yarî ntheru ta gîcicio.

**19+REV** Mathiga marîa maathondekete mûcingi wa rûthingo maagemetue na mathiga ma goro. Îthiga rîa mûcingi rîa mbere rîarî rîa rangi îkûmi na igîrî, rangi njerû, vururu, ngirini, marangi ma mîthemba mîîngî, ndune, mûtukanio wa marangi mîthemba mîîngî îkûvenavenia, ta wa thaaavu, vururu na ngirini, erûû, ngirini îtarî ngwatu waro, rangi ndune na erûû, na wa mûthiia wa njambarawe.

**21** Nayo mîîrîga îo îkûmi na îîrî nî mathiga ma goro îkûmi na maîrî. Na wa mwîrîga wathondeketwe na îthiga rîmwe rîa goro. Njîra cionthe ciarî cia thaavu ntheru ta gîcicio.

**21**

**22** Nie ndiona hekarû îtûûrarî rîu înene. Hekarû yarîo nî Mwathani Ngai mwene vinya wonthe na Gatûrûme.

**23** Îtûûra rîu înene rîtiarî na vata wa riûa kana mweri wa kûrîmûrîkîra, nîûndû riiri wa Ngai na wa Gatûrûme nîguo warîmûrîkagîra na taa warî Gatûrûme.

**24** Nao andû a mavûrûri monthe makaathiîcaga mamûrîkîrîtwe nî ûtheri ûcio, na athamaki onthe a nthî nîmakaaretaga ûtonga wao îtûûrarî rîu înene.

**25** Mîîrîga yarîo ndîkaavingwa wa naarî mûthenya ûmwe, nîûndû gûtikethagîrwa na ûtukû.

**26** Mavûrûri monthe nîmakaarete ûtonga wao na moonene mao kûu îtûûrarî.

**27** Nwatî gûtirî kîndû kîrî mûgiro gîgaatonya îtûûrarî rîu înene. Mûndû wa wonthe wîkaga maûndû macûku na marî nthoni, kana andû arîa maveenanagia matigaatonya kuo. Arîa magaatonya nî arîa marîîtwa mao mandîkîtwe îvukuurî rîa Gatûrûme rîa mwoyo.

# Kûguû 22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Gûka kwa Jesû

## Kîrîkîro

**1** Mûraika nîwacokire akîmonia rûnjî rwa manjî ma mwoyo. Rûnjî rûu rwaumîte gîtîrî Kîam ûthamaki Kîam Ngai na Kîam Gatûrûme, namo manjî ma ruo maarî matheru na makengaga ta îra.

**2** Rwanyûrûrûkîte rûthiîrîrîte gatagatî ka varavara ya îtûûra rîu rînene. Mîena yoîrî ya rûnjî rûu nîkwamerete mûtî wa matunda ma mwoyo. Mûtî ûcio nîûciaraga matunda maita îkûmi na maîrî wa mwaka, na riita rîmwe wa mweri. Namo mathangû ma mûtî ûcio nîmatumagîrwa nî andû a ndûrîrî cionthe kûvonia mîrimû.

**3** Kîndû kîonthe kîrume nî Ngai gîtikeethîrwa îtûûrarî rîu.

**3** Gîtî Kîam Ngai Kîam ûthamaki na Kîam Gatûrûme nîgîkethîrwa îtûûrarî rîu, na ndungata ciake nîikaamûgooca.

**4** Nao nîmakoona ûthiû wa Ngai, na rîîtwa rîake nî rîkaandîkwa mothiûrî mao.

**5** Gûtigacoka kûgîa na ûtukû, na matikethîrwa makîvatara taa kana ûtheri wa riûa, nîûndû Mwathani Ngai nîke ûkethagîrwa arî ûtheri wao. Na nîmakaathana marî athamaki tene na tene.

**5**

**6** Nake mûraika nîwacokire akîmbîra atîrî, “Ciugo icio cionthe nîciakwîvokeka na cia ma. Mwathani Ngai, Ûrîa ûvecaga arathi Roho wake, nîwatûmire mûraika wake kûrî ndungata ciake nîguo acionie maûndû marîa arî nwanginya mekîke narua.”

**6**

**7** “Tathikîrîria, nîmbûka warîu! Kûrathimwa nî mûndû ûrîa wathîkagîra ûrathi ûrîa ûrî îvukuurî rîîrî!” Ûguo nîguo Jesû arauga.

**7**

**8** Nie Johana, nînegwire na ngîona maûndû mama monthe. Na rîrîa narîkirie kûmegua na kûmona, nie nînegwîthirie nthî magûrûrî ma mûraika ûrîa wamonetie maûndû mama, nîguo nîmûgooce.

**9** Nwatî ke nîwambîrire atîrî, “Tiga gwîka ûguo! Nie nîrî ndungata wa tawe wana ta arathi arîa etîkia wa vamwe na arîa engî onthe maarûmagîrîra ciugo cia îvuku rîîrî. Gooca Ngai arî ke!”

**10** Nake Mûraika ûcio nîwambîrire atîrî, “Ndûkathithe andû ûrathi wa ndûmîrîri ya îvuku rîîrî, nîûndû kavinda karî vakuvî rîrîa maûndû mama monthe mageekîka.

**11** Kwoguo ûrîa wîkaga naaî nî athiî na mbere gwîka naaî, nake ûrîa mwaganu nî athiî na mbere kwagana. Mûndû ûrîa mwaro nî athiî na mbere gûtuîka mwaro, nake ûrîa mûtheru nî athiî na mbere gûtuîka mûtheru.”

**11**

**12** Nake Jesû arauga atîrî, “Tathikîrîriani, nîmbûka warîu! Nie nîmbûka na iveo ciakwa nîguo mve wa mûndû kûringana na ûrîa ekîte.

**13** Nie nînie wa mbere na wa mûthiia, Kîammbîrîria na kîrîkîro.”

**13**

**14** Kûrathimwa nî arîa mathambagia nguo ciao ikathera, nîguo metîkîrue kûrîa matunda kuuma mûtîrî wa mwoyo. Andû acio nîmakaavîtûkîra mîîrîgarî mathiî îtûûrarî.

**15** Nwatî nakûu nja ya îtûûra nîkuo kûrî andû arîa mekaga maûndû macûku na arîa maragûraga, arîa mekaga maûndû ma ûtharia na aûragani. Na nwakuo kûrî avoi mîvuanano na arîa maveenanagia na ciîko na mîario yao.

**15**

**16** “Nie Jesû, nînie ndûmîte mûraika wakwa kûrî mue nîguo anîrîre ndûmîrîri îno kûu makanitharî. Nie nîrî wa rûciaro rwa nyomba ya Daudi. Nie nînie njata îrîa ngengu ya kîraûko.”

**16**

**17** Roho Mûtheru na mûviki marauga atîrî, “Ûka!”

**17** Mûndû ûrîa ûkwîgua ûndû ûyû nîauge atîrî, “Ûka!”

**17** Mûndû ûrîa mûnyondu nîaûke, ûrîa nake ûkwenda nîoce manjî marîa mavecaga mûndû mwoyo atakûrîva kîndû.

**17**

**18** Nie, Johana, nîrakaania mûndû wa wonthe ûkeegucaga ûrathi wa îvuku rîîrî nîmwîre atîrî: Mûndû wa wonthe ûkoongerera kîndû kûrî guo, Ngai nî akaamwongerera mathîna marîa magwetetwe îvukuurî rîîrî.

**19** Nake mûndû wa wonthe ûkaaruta kîndû ûrathirî ûrîa ûrî îvukuurî rîîrî, Ngai nî akaamûcuuna îgai rîa matunda ma mûtî wa mwoyo, na amûcune îgai rîrîa rîrî îtûûra rîrîa rînene rîtheru. Irathimo icio nîciarîtue ûvoro wacio îvukuurî rîîrî.

**19**

**20** Nake ûrîa wanagîrîra ndûmîrîri îno yonthe augaga atîrî, “Nî ma nîmbûka warîu!”

**20** Ameni. Ûka, Mwathani Jesû!

**20**

**21** Wega wa Mwathani Jesû ûrogîa kûrî andû onthe.