Tuhun Sáá ñã Najándacoo
Jesucristo Nũ Yo

El Nuevo Testamento
en el mixteco de Silacayoapan
El Nuevo Testamento
en el mixteco de Silacayoapan
La Liga Bíblica nnA primera edición 1999 [mks]
La Liga Bíblica versión electrónica 2009

Publicado por
© La Liga Bíblica 1999

Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las siguientes condiciones:

‣ Reconocimiento. Reconozca a la Liga Bíblica los derechos que tiene en la impresión o distribución de esta obra, deslindándola de responsabilidad alguna por cualquier uso que se le de a la presente publicación.

‣ No comercial. No puede utilizar esta obra para fines lucrativos.

‣ Sin obras modificadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra a partir de ésta.
Aclaraciones Sobre el Alfabeto Mixteco de Silacayoapan

La mayoría de los sonidos del mixteco de Silacayoapan son semejantes a los del español y se escriben con las mismas letras en los dos idiomas. A continuación se presentan algunas letras del alfabeto mixteco que no se encuentran en el del español, y otras que se usan de una manera diferente.

La letra **h** del mixteco representa el “saltillo”, que es un pequeño corte de voz que se hace en la garganta. El saltillo puede encontrarse entre dos vocales o entre una vocal y una consonante. Observe en los siguientes ejemplos la diferencia entre la pronunciación de la palabra de la izquierda (con **h**) y la palabra de la derecha (sin **h**):

- **saḥa** pie
- **sā́** nuevo
- **vehe** casa
- **veé** pesado
- **ndoḥo** tenate
- **ndoø** caña
- **jahyi** hijo
- **jayi** catarro
- **nihma** humo
- **níma** cera

Cuando la **n** se encuentra al final de una palabra en mixteco, indica que la vocal o vocales antecedentes se pronuncian por la nariz. Observe en los siguientes ejemplos la diferencia entre las palabras de la izquierda (con **n** al final):

- **taan** frente
- **ta̱a** hombre
- **cuíi̱n** delgado
- **cuíi̱** verde

Cuando la **n** no se encuentra al final de la palabra, se pronuncia igual a la **n** del español:

- **tína** pero
- **nama** jabón

La letra **nd** del mixteco se pronuncia como un solo sonido, pronunciando la **n** al mismo tiempo que la **d**. Es muy semejante a la **nd** que se encuentra en palabras del español como **tienda** y **cuando**, con la diferencia de que en el mixteco se encuentran también al principio de las palabras. Ejemplos:

- **ndíca** plátano
- **cundo** sapo
- **ndỳsa** huarache
- **candii** sol

La letra **u** del mixteco se pronuncia más al frente y con la boca más redonda que la **u** del español. Ejemplos:

- **uju** venado
- **tutu** papel
- **utu** milpa
- **ndỳsa** huarache
La letra x del mixteco se pronuncia como el sonido que se produce para calmar a un niño. Ejemplos:

- xoo: comal
- xehe: basura
- vixi: frío
- nduxu: gallina

La letra y se pronuncia casi como la x, pero con más resonancia, como se pronuncian la y y la ll del español en algunas partes del estado de Oaxaca. Ejemplos:

- yáha: chile
- yóho: aquí
- yiyú: frasco
- jiyo: falda

El mixteco es un idioma tonal. Es decir, cada vocal se pronuncia en un nivel de tono. Hay tres niveles de tono. El tono alto se indica con un acento sobre la vocal. El tono bajo se indica subrayando la vocal. El tono medio no tiene marca escrita. Ejemplos:

- ñuí: noche
- ñuu: pueblo
- ñuú: palma
- tátá: papá
- tata: semilla
- tata: medicina
Índice

San Mateo ........................................................................................................1
San Marcos .................................................................................................79
San Lucas ...............................................................................................126
San Juan ...............................................................................................212
Hechos ....................................................................................................273
Romanos ...............................................................................................350
1 Corintios .............................................................................................381
2 Corintios .............................................................................................413
Gálatas ....................................................................................................432
Efesios ....................................................................................................444
Filipenses .............................................................................................455
Colosenses .............................................................................................463
1 Tesalonicenses .....................................................................................471
2 Tesalonicenses .....................................................................................478
1 Timoteo ..............................................................................................482
2 Timoteo ..............................................................................................491
Tito .........................................................................................................497
Filemón .................................................................................................501
Hebreos .................................................................................................503
Santiago .................................................................................................526
1 Pedro .................................................................................................534
2 Pedro .................................................................................................543
1 Juan ....................................................................................................549
2 Juan ....................................................................................................557
3 Juan ....................................................................................................559
San Judas ...............................................................................................561
Apocalipsis ............................................................................................564
Túhun vahá nácahýí Mateo sahá ñá nác Stage Jesucristo

Chíchí naquíxi Jesucristo
(Lc. 3:23-38)

1 Ñá yóho cúuí quivi ñá nácacuu tásáhnu jícó Jesucristo, mé a naquíxi chíchí David xíhín chíchí Abraham:

2 Abraham nácacuu táátá Isaac
ta Isaac nácacuu táátá Jacob ta
Jacob nácacuu táátá Judá xíhín
java ga ñáni da. 3 Judá nácacuu
táátá Fares xíhín Zara ta náná
ndíví da yóho násanani ñá Tamar.
Ta Fares nácacuu táátá Esrom ta
Esrom nácacuu táátá Aram. 4 Ta
Aram nácacuu táátá Aminadab ta
Aminadab nácacuu táátá Naasón ta
Naasón nácacuu táátá Salmón. 5 Ta
Salmón nácacuu táátá Booz, da cúuí
jahyi ñá naní Rahab. Booz nácacuu
táátá Obed ta Obed yóho nácacuu da
jahyi ñá naní Rut cán. Ta Mé Obed
yóho nácacuu táátá Isaí. 6 Ta Isaí
nácacuu táátá rey David ta rey David
yóho nácacuu táátá Salomón, da cúuí
jahyi ñá nácacuu ñájihi Urías nñ
cuítí cán.

7 Ta Salomón nácacuu táátá
Roboam ta Roboam nácacuu táátá
Abías ta Abías yóho nácacuu táátá
Asa. 8 Ta Asa nácacuu táátá Josafat
ta Josafat nácacuu táátá Joram
ta Joram nácacuu táátá Uzías.
9 Ta Uzías nácacuu táátá Jotam
ta Jotam nácacuu táátá Acaz ta
Acaz nácacuu táátá Ezequías. 10 Ta
Ezequías nácacuu táátá Manasés
ta Manasés nácacuu táátá Amón
ta Amón nácacuu táátá Josías. 11 Ta
Josías nácacuu táátá Jeconías xíhín
java ga ñáni da. Ta nácacuu da
tiempo tá nátiin soldado ná Israel
já násandaca ñahá da nñ cán ñuu
Babilonia.

12 Ta tá násanduu ná Israel ñuu
Babilonia cán já nácacu Salatiel ta
táátá Salatiel nácacu Jeconías. Ta
Salatiel nácacu táátá Zorobabel.
13 Ta Zorobabel nácacu táátá Abiud
ta Abiud nácacu táátá Eliaquim ta
Eliaquim nácacu táátá Azor. 14 Ta Azor
nácacu táátá Sadoc ta Sadoc nácacuu
táátá Aquim ta Aquim nácacu táátá
Eluud. 15 Ta Eluud nácacu táátá Eleazar
ta Eleazar nácacu táátá Matán ta
Matán nácacu táátá Jacob. 16 Ta Jacob
nácacu táátá José, da nácacu yíi
María. Ta María cúuí ñá nácacuu náná
Jesucristo, mé a náchindahá Ndíoxí
cacomí a cuénta sahá ñáyi. 17 Ñá cán quéa jánda tá nácasahá
cácu jahyi Abraham jánda quiáhva
náxinu coo a quíví nacsásahá cácu jahyi David já näyaha ụxu cómí generación. Ta tá quiąhva nacsásahá cácu jahyi David jandá quiahva natiin nä Babilonia nä Israel já ñéhe ñahá nä cuahan nä näyaha ina ụxu cómí generación. Ta näyaha ina ụxu cómí generación nani näsañduu nä Israel ñuu Babilonia jandá quiahva náxinu coo quíví nacsacu Jesús, mé a nachindahá Ndíóxi cacomí a cuéntá sáhá ñayivi.

Tá nacsacu Jesús
(Lc. 2:1-7)

—José, dà nåquixi chichi David, a cáyjhíví tóhún tandáhún xihín María jan jáchí nacsac ñiñima yíi Ndíóxi ña ñúhu jahyi ñá. 21 Ta tá sá nacsacu jahyi María já chicañ ndó quíví á ná cananí a Jesús jáchí jácacu a ñayivi núú cuáchí tá ná cânndeé ini na mé á —nacsachi a.

22 Tójó ndíhi ñá yöho näyaha ñá xihín coo núú tuhun Ndíóxi ña nacahyí in profeta sanahá ndivaha cán tá já nacsachi dà cán já:
23 Váxi quíví cañuhu jahyi in ñá tacú, ñá a ñáha coo taa xihín.
Ta tá sá nacsacu jahyi ñá cán já caca na quíví á cananí a Emanuel.
Ta tuhun yöho cúní cachí a: ñín Ndíóxi xoño.
24 Ta tá nándicáxi ini José já nacsacu da tá tín nacsachi táto Ndíóxi cán xihín dà. Ta já nátsadahá dà xihín María. 25 Joo cóg násahijin da xihín ña tá quiahva ñín in dañña xihín ñájíhí dà jandá quiahva cacu jahyi María. Ta tá nacsacu a cán já nacsacu José quíví á cananí a Jesús.

Tá náxito niñi na ndíchí Jesús

2 Ta nacsacu Jesús in ñuu nání Belén ñá ndácàañ estado Judea. Ta mé témpear cán náxatúmí rey Herodes cuántá sáhá nación Israel. Ta mé tañu já náxin coo java na ndíchí ñuu Jerusalem. Mé ná ndíchí yöho cúú ná ná jácuhá xihín quími ta nåquixi na chí nù cána çandíi. 2 Ta tá náxinu coo na ñuu Jerusalem já nándacu tuhun na ñayivi já nacsачi na já:
—Ndájà ñín dà loho nacsacu viti jàn, dà cacuu rey nùu na Israel. Jáchí náxini ndé nåqueta quími nùu ndé ta xihín rí yöho sá nacandàa ñiñ ndé ña sá nacsacu da. Ta viti váxi ndé yöho cája cámhu ndé dà —nacsachi na ndíchí cân ndácà tuhún nà.
3 Ta tá náxini johó rey Herodes ñá yöho já nacsásahá dá ndíhi ndivaha ini da ta quiahva já nacsásahá ndíhi ini tócó ndíhi ñayivi ñuu Jerusalem cán. 4 Sáhá ñá cán quég nacsana rey Herodes cán tócó ndíhi na sacuahá
nuñ jutu xihín na jánahá ley Moisés cán. Ta já nändaca tühún dú na saha ndá ŋuu cúuí nçu cachí tühun Ndíóxi cacu da násahán Ndíóxi tühun a chindahá a cacomí a cuénta saha ngayivi. 5 Já nácachí na cán já xihín dá:
—ňuu Belén, Ṕa ndácaan estado Judea cán cúuí nçu cachí tühun Ndíóxi cacu da jáchí quiáhva já nácayí in profeta sánahá tá nácachí da já:
6 Vátí ŋuu Belén, Ṕa ndácaan estado Judea,
cuí a in ŋuu loho ndiváha tañu ŋuu náhnu cán joo ŋin saha a,
jáchí tañu ngayivi ŋuu cán ndindita in dú cacomí cuénta saha na Israel, ná cúuí cuénta Ndíóxi, já nácayí in profeta sánahá.
7 Tá nándihi já nácana xoó rey Herodes na ndíchí cán ta já nändaca tühún día na saa saha ndá quiví nánahá quiími cán mé rí nụ ná. 8 Ṕanda já nachindahá día na ŋuu Belén. Já nácachí da já xihín ná:
—Cuáhán ndó ŋuu Belén cán ta ndáca tühún vaha ndó ndaja cáa saha tá loho nácacu jáñ. Ta tá sá nándiñehe ndó a já quixi ndó caxí tühun ndó xihín i já ná cuyhun ri yehé va caja cählu i ña —nácachí Herodes xihín ná.
9 Ta xihín ña yóho naqee na ndíchí cuahán tucu na. Ta quiími, rí naxini na nçu cuuí tán já ndácacu tucu rí na cuahán ná. Ta tá naxini rí chí núú ŋin mé a loho cán anda já násaçandichí rí. 10 Ta cájíi ndívahá ini na tá xín na mé quiími cán. 11 Tá nándihi já naquihvi na ini vehe já naxini na mé a loho cán xihín Maríá, náná a. Ta já nácaxítí ná nụ á ta já nácaca cáhnú na ŋa. Ta tá nándihi já násuná na yuhú sáto néhe na ta já nájco na jiühun cuáán núu a xihín jusa vaha xihín in ŋa támi sáhan naní mirra nụ mé a loho cán. 12 Tá nándihi já naquixi in sání nụ na ta xihín mé sání cán nácachí Ndíóxi xihín ná ŋa ná a ndícó còo na chí nụ ŋin rey Herodes. Sahá ŋa cán quáa nándijama na íchí cuánúhú ná ŋuu na.

Tá néhe na Jesús cuahán na Egipto
13 Ta tá sá naqee na ndíchí cán cuahán ná já naquixi in sání nú José ta nándaça náhá in táto Ndíóxi ná já. Já cálichí a já xihín dá:
—Cuándacoún ndiquehe ŋa loho ján xihín Maríá, náná a ta cunún cuyhun xihín ná chí ñundáhyí nación Egipto. Ta cán cóun xihín ná jánda quiáhva ná caxí tühun i xiyhun. Jáchí caca nuu Herodes ndinducú día ŋa loho ján ŋa cahní ñahá día —nácachí táto Ndíóxi cán xihín José.
14 Ṕanda já nándaco Žose já naqeehe da Jesús xihín Maríá, náná a já naqueta ŋuu na cuahán ná chí Egipto. 15 Ta cán násanduu na jánda quiáhva nácixí Herodes. Tócó ndíhi ŋa yóho nayáha já ná xínu còo núu tühun nácachí Ndíóxi sánahá tá nácayí in profeta já: “Násahíin jahíyí i nación Egipto ta nácana i dá ná ndícó còo da”, cáchí tühun Ndíóxi.

Tá násahnda Herodes chuun ŋa ná cahní ná ná tálí
16 Ta ndáa còo naxini Herodes cán ŋa nájándahvi na ndíchí cán
da sahá ña cóo naxinu ga na nû dá. Ña cân quëa a juú quiahva naxojo ini da. Ta chí nasahnda da chuun ña ná cahní ndïhi na taa valí, nà ivi cuja chí níñu, mé na ndúu ñuú Belén xihîn ñuú válf cåtáhan xihîn á. Jáchí sa naçaxí tuhun nà ndîchí cán xihîn dá ña naxinu na mé quími andâ tátyahun ivi cuja. 17 Ta tá nándíhi naxihi nà valí yóho já naxinu cóo nû tuhun nàcâyhi profeta Jeremías sånahá ndïvåhá tá nàcâyhi dá já:

18 Ñuú Ramá jändá johó ndâhíví tâcú
cáyuhu cóho ñâñáhá sâcu ñá.
Ta ñá sâcu yóho cúú ñá Raquel.
Sâcu ñá sahá jahyi ñá.
Ta có cúñi ñá ndíco ini ñá jáchí
naxihi jahyi ñá, cáchí tuhun
Ndíóxi.

19 Joo tá sa naxihi Herodes já
nâquixi tucu sâni nûú José nû ñín
da nación Egipto cán. Ta nânâça
nâhâ in táto Ndíóxi nû dá já cáchí a já xihin dá:

20 —Cuándacoún ta ndiquehe
Jesús xihín Maríá, nànhâ a ta
cuâhán ndíco cóo xihín nà chí
ñundáhýi Israel. Jáchí sa naxihi va
nà ndúcú cahní ñá loho ján —cáchí
táto Ndíóxi.

21 Andâ já nándico José ta
ñêhe da Jesús xihín Maríá, nánâ a
cuâhán nà ndíco cóo nà chí
ñundáhýi Israel. 22 Joo tá nânêhe da
tuhun ñá nándicojo Arquelao chuun
cacuú da rey nû Herodes, tátá dá já
nayihví José cuhun dà chí estado
Judea. Ta sahá ñá sa naçaxí tuhun
táto Ndíóxi tañu sâni nû dá sahá
ñá cán quëa nandijama da içhi ta
cuâhán dà chí estado Galilea. 23 Ta

naxinu cóo na in ñuú naní Nazaret
nûú nàsânduu na. Ta xihín ñá yóhó
naxinu cóo nû tuhun nàcâyhi já
profeta sånahá ñá cacuú Jesús dà
ñuú Nazaret.

Tá nacasáhá Juan, dà jàcândúta
ñayivi cåhàn ndójó dà yucú içhi cán
(Mr. 1:1-8; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)

3 Mé tiempo cán Juan, dà
jàcândúta ñayivi naxinu dà
yucú içhi cuëntá estado Judea cán.
Ta nacasáhá jánhahá dà ñayivi. 2 Já
cáchí dà já xihin ná:
—Xíni ñûhú jàndacoo ndó ñá
núu cája ndó ta ndíco cóo ini ndó
nû Ndíóxi jáchí sà nàcayati quëvi
cacomí Ndíóxi cuëntá såhá ñayivi
—cáchí dà xihin ná.

3 Mé Juan yóho cúú dá dà
nàcånhan profeta Isaías såhá tá
nàcâyhi dà já:
Væxi quëvi tá cåhàn cóho in da
tañu yucú içhi ta cachí da já
xihín ñayivi:
“Caja tiahuva ndó içhi nûú quëxi
xitoho í,
ta cuná ndó in içhi ndacú nû mé
a ñá nà ndihvi a ínima ndó”,
cáchí tuhun Ndíóxi.

4 Ta jáhma nàsândixi Juan yóho
nàsacuú a ñá nàcâvahá na xihín ñi
çamello ta nàsândîco in nií jáhndá
tóco dà. Ta nàxixi da tía xihín
ñùñu yúcú. 5 Ta nàquete ñayivi ndùu
ñuú Jerusalén xihín nà ndùu estado
Judea xihín nà ndùu ñundáhýi yati
yuta Jordán cán nàsåa nà nû Juan
taa johó na nû cåhán dà. 6 Ta tá
nànhåma nà cuâhí nà nû Ndíóxi já
nàjåcândûta Juan nà ini yuta Jordán.

7 Joo tá nàxini Juan ña jândå johó
xínu cóo cuâhá nà fariseo xihín nà
saduceo no dá ŋa ná járcundúta dą ŋa já nacásahá xojo ndiváha ini da ta já nacachi da já xiñín ná:

—Mé ndó cuú ndó tátuyun coo jáchi cuú ndó ná quini. Cáhán ndó ŋa a jándo ho ga Ndíoxi ini ndó sáha cuachi ndó tá ná candúta ndo váti cája tá cája ndó cuachi.


Tá nárcundúta Jesús
(Mr. 1:9-11; Lc. 3:21-22)

13Naquée Jesús chí estado Galilea cuhán yuṭa Jordán nů ndácañ Juan járcundúta dá ŋayivi ŋa ná járcundúta dą mé á. 14Joo nů cuittí coo náxëen toho Juan járcundúta dá Jesús. ŋa cán quée nácachi da já xiñín Jesús:

—Yóho cuú dą ndítahan járcundúta yehe. Ta cáa johó vásún yóho ŋa ná járcundúta i yóho —nácachi Juan cán xiñín Jesús.

15 Já nánducu nehe Jesús tuhun nů dá já nácachi a já xiñín dá:

—Candëhë. Quiáhva já ndítahan coo ŋa yóho viti jáchi ndítahan nů yó jáxışu coo i tóci ndihi ŋa ndáa ŋa násacu ini Ndíoxi coo —nácachi a.

Xiñín ŋa yóho nácundúsa Juan tu chí járcundúta dá Jesús. 16 Ta tá nándihi nácundúta Jesús já náqueta ini ticuí cán. Anda já nánuηa indiví ta náxini Jesús nánuηu ŋūmà yii Ndíoxi jatá ta násacça tá quiáhva cáa in ndijáta. 17 Tá nándihi já náxini johó a cáhán in a indiví ta já cáchi a cán já:

—Yóho cuúnam jahyi mani i ta cájji ndiváha ini i xuñun —nácachi a.

Xíto nádo juñáhá sácuñáhá Jesús
(Mr. 1:12-13; Lc. 4:1-13)

4Tá nándihi já ndáca ŋūmà yii Ndíoxi Jesús cuhán chí yucú ichí nů nů ndúu ŋayivi já ná coto nádo juñáhá sácuñáhá mé á.

2Ta cán násháijn a tići ivi jicó quivi. Ŋuú ta ndiví coo náxi a ta
tánñihi já naxini joco nü á. 3 Já nacayati tianáhá sacuha nüú Jesús ná coto ndojó ñahá rí já nacachi rí já xihnín á:
—Tá tajivi ndusa jahyi Ndíóxi cúún cahnda chuun ná nduú yuú yóho pan —nacachi rí cán xihnín Jesús.

4 Anda já nacachi Jesús já xihnín rí:

5 Tá nándihi já ndáca tianáhá sacuha cán Jesús cuñahan xihnín rí já nuú Jerusalén, ná yíi cán ta já najándaá rí a nü jícú jincí vénínu cuhínu nándácan cán. 6 Ta já nacachi rí já xihnín á:
—Tá tajivi ndusa jahyi Ndíóxi cúún jácana mún chí nínu já cachí tuhan Ndíóxi:
Cahnda Ndíóxi chuun nü tató mé a ná ná candaá na yóho.
Ta ndinehe ndáha na yóho, já quéa ná a ndúcueñu saññu tá ná cachihin saññu xihnín yuú, já cachí tuhan Ndíóxi —nacachi rí xihnín Jesús.

7 Ta já nándúcú nehe Jesús tuhan nü rí já nacachi a já xihnín rí:
—Cachí tucu tuhan Ndíóxi já: “A cóto ndojó tohún Ndíóxi, xitohún”
—nacachi Jesús xihnín rí.

8 Ta tá nándihi já ndáca tucu tianáhá sacuha cán Jesús násahan xihnín rí in jini yúcu jícó ndivaña. Ta já nñahá rí ndajá táhan nüú nüú núuyí nü á ta nñáñahá rí tóco ndíhi ná náñu ndíúu cán nü á. 9 Ta já nacachi tucu rí já xihnín Jesús:

—Tóco ndíhi ná yóho quiahva ñuñ ña tá ná caxítún nüú ñ a caja cáhnún yeghe —nacachi rí quini cán xihnín Jesús.

10 Anda já nacachi Jesús já xihnín rí:
—Satanás, cuahán caxoo jáchí já cachí tuhan Ndíóxi: “In tuhan Ndíóxi, xitohún ndítahan caja cáhnún ta in tuhan mé á ndítahan caja ndívún nüú” —nacachi Jesús xihnín rí cán.

11 Tá nándihi já nacaxoo tianáhá sacuha cán cuñahan rí. Ta já naxini java tató Ndíóxi chindee ná Jesús.

Tá nacasahá cáxi tuhan Jesús tuhan Ndíóxi nüú ná estado Galilea
(Mr. 1:14-15; Lc. 4:14-15)

12 Ta náñehé Jesús tuhan ña náchicaan ná Juan, d jácandúta ñayivi veca já náque a cán cuñahan chí estado Galilea. 13 Joo cóo nácandoó a nüú Nazaret chí náque a cuñahan coo a chí ñuú Capernaum ná nádácán yuhí taññuhú, dó nádácán ñundáhi cuénta ná naxixi chichi Zabulón xihnín ná naxixi chichi Neftalí.

14 Tóco ndíhi ña yóho nayahá ñá ná xínú cóo nüú tuhan nácayhi profeta Isaías náñahá tá nácayhi dá já:

15 Ñayivi ndúu ñundáhi Zabulón xihnín ñá ndúu ñundáhi Neftalí,
ñá níuú inga xoo yúta Jordán yati yuhí taññuhú,
ta jári ná ndúu Galilea, mé estado nü ndúu ñayivi, na có cúu chichi Israel,
mé ná cán násanduu na nüú naá ndivaña ta viti naxini na in ñahá yéhe ndívaña.
Jándiyéhe á nụ ná ña ná a quíví ná,
joo catacu na ʔandá ama cáa quíví nụ ʔín Ndíóxi, naçuahýí Isáias saňahá.

17Ta chí mé tiempo já nacasáhá Jesús cáhań ndojó qụ nú ʔayivi ta já cáchi a já xīhin ná:
—Xíní ŋuńú jándacoo ndó cuachi cája ndó ta ndícó coo ini ndó nụ Ndíóxi jáchí sa nacayati quíví cacómi a cuéntá saḥá ʔayivi — nacachi Jesús.

Tá cána Jesús comí dạ tává tiyacá ʔa ná caca tuun da xīhin ʔa
(Mr. 1:16-20; Lc. 5:1-11)

18Ta xīca Jesús cuáhań yuhú tańyúhú Galilea, nándinéhé a iṗ taa, dà cúú ŋañi. In da naní Simón ta cáhań ná Pedro xīhin dā. Ta dā inga cán naní dà Andrés. Ndíví dà yóho cúú dá dà tává tiyacá ta ʔńuńu na jácana na ʔńuńu ná ini tańyúhú cán. 19Já nacachi a já xīhin ndíví ʔa:
—Naha quíí ndó candičo ndó yehe caca tuun ndó xīhin ʔa. Tává ndó tiyacá viti joo cája Ĭ ʔa nań na cuu tavá ndó ʔayivi tańu cuachi —cáchí ʔa.
20Ta chí iṗi láá najándacoo da ʔńuńu dà ta ndíčo da Jesus.

Jánahá Jesús núu cuáhań ndívańa ʔayivi
(Lc. 6:17-19)

23Níí cúú estado Galilea naxića nuu Jesús cáhań tūhun váha núu ʔayivi ini veńųju in in ʔńuńu cán. Cáxi tūhun a nú ná ña ʔa nandindaa quíví cacómi Ndíóxi cuéntá saḥá ʔayivi ñuyíví. Ta nandaja váha Jesús ná quíví ta núu cuęhe ndóho ná. 24Ta nú cúú ʔundάhyí cuéntá Siria nándicuńa nuu tūhun sá ʔa ná cája Jesús. Sáhá ña cán quęa néhe na ná quíví, ná ndóho ta núu cuęhe váxi na nú a ña na ná ndája váha mé ña ta néhe na ná ʔńuńu ínmai quini iní xínú na nú a ta ndíjàa na xíhi xíhín ná quíví saḥá néhe na váxi na núu Jesús. Ta nandaja váha mé ña.
25Ta cuáhań ndívańa ʔayivi ndíco ná Jesús. Cúú ná ná nańquixi estado Galilea xīhin ná ndúu uxų ʔńuńu cuéntá Decápolis xīhin ná ʔńuńu Jerusalem xīhin ná estado Judea xīhin ná nańquixi ʔundάhyí chí xoo oriente nụ ndácań yuța Jordán cán.

Tá cáhań ndojó Jesús jini yúců
(Lc. 6:20-23)

5Ta nańxini Jesús ńa ndíco cuáhań ndívańa ʔayivi mé á já nandaa jini yúců ta já nańșacoo a cán. Ta naçayati ná xīca tuun xīhin á nú á. 2Ta já nańçasáhá jánahá nú tóćó ndíhi ná ndúu cán já naćachi a já xīhin ná:
3—Tahví nańxu ʔayivi tá ndíćuni na xíní ŋuńúhú ná ʔa chindeérieur Ndíóxi ná jáchí ná cán cúú ná cacómi Ndíóxi cuéntá saḥá.
4 Tahví nacuu na ndúu cuéha jáchí na cán cúú na quiahva Ndíóxi tūhun ndéé ini.
5 Tahví nacuu na co ndíñehe jícó mé jáchí na cán cúú na ñehé tahví ndiquehe na ŋa násaahan Ndíóxi tūhun a quiahva ŋu ná.
6 Tahví nacuu na xíca ini caja ŋa cúui Ndíóxi. Na cán cúú na caja Ndíóxi ŋa ná xíni ŋu ŋa cúú ini na.
7 Tahví nacuu na cándáhví ini sahá ŋayivi jáchí na cán cacuu na cándáhví ri ini Ndíóxi saha.
8 Tahví nacuu na co ndácaan quini ínima jáchí na cán cúú na cuni Ndíóxi.
9 Tahví nacuu na ndíhí ini ŋá na coo vaha na xíhin ŋayivi jáchí na cán cúú na cáchí Ndíóxi cúú na jahyi mé á.
10 Tahví nacuu na ndóho iní sahá ŋa cája na ŋa sáhndá Ndíóxi ná ná caja na jáchí na cán cúú na xaci Ndíóxi cuéntá saha.
11 Tahví nacuu ndó tá cánahe ŋayivi xíhin ndó ta cája xíxi na xíhin ndó sahá ŋa cándeé ini inó yehe. Ta tahví nacuu ndó tá jácojo na caha jíquí jatá ndó sahá ŋa cándeé ini inó yehe.
12 Xíní ŋúhú cajii ndivahá ini ndó ta coo vaha ini ndó jáchí ndiquehe ndó in ŋa vaha ndivahá caja Ndíóxi indiví. Xíní ŋúhú ndícuhun ini ndó ŋa quiahva já naacajá xíxi na xíhin na profeta, na násaando sañahá.

Cúú yó tátuhun ŋúhú jándiyehé nụyí ŋuyivi
(Mr. 9:50; Lc. 14:34-35)

13 Mé ndó cúú ndó tátuhun ŋií yívi na. Sá xíni ndó ŋa cája ŋií ŋa ná ndihaji ŋahá xíxi ndó. Ta quiahva já cája ndó xíhin ŋayivi ŋuyíví. Joo tá ná ndíhi ŋa ohev ŋií cán a cúú ga ndícó coo a cahohvá tucu a sahá ŋa cán quéa jandá cuíta va íchi cuání nihni ŋayivi ŋa jáchí cóo chuun toho a.
14 Jári mé ndó cúú ndó tátuhun ŋúhú jándiyehé nụyí ŋuyivi ndúu ŋuyíví. Ta mé ŋúhú cán cúú a tátuhun in ŋu nánú jatá in yucú jícó ta a cúú toho ndácaan jehé a.
15 Jáchí co chínúhú ná in lámpara ta tá ná ndíhí já chíjehé ná ŋa tixi in sáto. Ňa cája na xíhin a quéa chínúu jícó ná ŋa já ná jándiyehé a nụ tóc níheh na ndúu vée. Quiahva já xíní ŋúhú ndíhí ini ndó caja vaha ndó ŋa ná cacuu ndó tátuhun in ŋúhú cáyí nụyí ŋayivi. Jáchí tá ná cuni na ŋa vaha cája ndó já quéu cua cajá cáhnu na Ndíóxi, tá tá yó, ŋa ín indiví.

Jánahá Jesús saha ley Moisés

17 A juú cahán ndó ŋa nåquixi i ŋuyíví yóho ŋa cacu xóo i ŋa násaando ley Moisés xíhin ŋa nájánahá na profeta, vaha. Co váxi toho i cacu xóo i ŋa. Váxi i ní ndó jácinu coo i tóc ndíhi ŋa cáchí mé ley já ná náha i ní ndó ndíah cúú ndusa ŋa. Mé a ndáa ná cahán i xíhin ndó ŋa a ndíhi saha mé ley nani ín indiví xíhin ŋuyíví yóho. Ni in túhún toho týhun, a ndíhi saha jánda quiahva ná yaha tóc ndíhi ŋa ndítahan yaha. 19 Saña ŋa cán quéa ndá ŋa co cuní caja ŋa sáhndá ley Moisés vátí cúú a ŋa loho ndivahaha ta ni co cuní na jánahá na ŋayivi ŋa ná caja na ŋa cáchí a já quéa cacuu na in ná coo cuahá saha tañu
na cacomí Ndióxi cuénta saha. Joo ná cája ña cáchí mé ley ta jánahá na ñayivi ña ná caja na ña, mé ná cán cacuu na na cáhnu ndívahá tañu na cacomí Ndióxi cuénta saha. Mé a ndaά na cáhan i xihín ndó ña tá ná caja cuítí va ndó tá quiáhva cája ná jánahá ley Moisés xihín na fariseo já queá a cú ñdíhvi ndó núu cacomí Ndióxi cuénta saha ñayivi.

Jánahá Jesús ña có ndítahan cojo ini ñayivi
(Lc. 12:57-59)

21’Mé ndó sa xíní ndó ña nácachí Moisés xihín tásahnú jícó ndo sañahá tá nácachí da já: “A cáhni ndó ndií jáchí ndá ná ná cahní ndíi tandaa quivi caja vií jutixia saha ná.” 22 Joo yehe cáchí i xihín ndó viti ña ndá ná ná cája cuéhe xihín ñani táhan na tandaa quivi caja vií jutixia saha ná. Ta jári ná cánahá xihín ñani táhan na, a cáchí ná cú ñá ñayivi táchí já vaxí quivi tá candichi na nù juéxe cáhuñ ta cuu cuhun ná ndiñayá saha.

23’Sañá ña cán quée tá tá néehe ndó in ñaha cuhauñ ndó joco ndó nù náa Ndióxi tá nani cuhauñ ndó cán ndicuhun ini ná ndó ñin in ñani táhan ndó ta có cúñi táhan vaña na xihín ndó 24’já quée mé yan yati ná náa ndítahan jándacoo tóo ndó ña néehe ndó joco ndó jan. Ta ndítahan quee ndó cuhun ndó ndique táhan máñi ndó xihín ñani táhan ndó cán. Ta tá ndiñi já cuu ndícú coo tucu ndó nù náa Ndióxi joco ndó ña nájándacoo ndó jan.

25’Tá sácú in na saha ndó cuhun ndó vecaa ta cúñi ná candaca na ndóhó cuhun ndó nù juéxe, xíní ñúhú ndúcú ndó ndá quiáhva ndique táhan máñi ndó xihín ná nani núnú nù ndó caja ndó ña. Já queá ná ndíquiáhva ná cán ndóhó ndáhá juëxe jáchí cuu ndíquiáhva juëxe cân ndóhó ndáhá ta policía ta chicañ na ndóhó veca. 26 Mé a ndaά cáchí i xihín ndó ña cáñuhu ndó cán jandá quiáhva ná chahvi ndó tócó ndíhì jiñhú yícá ndo.

Jánahá Jesús sañá cuachi cája in dàtaa tá cúñi dà coo da xihín in ña có cú ñájíhí dà

27’Mé ndó sa xíní ndó ña násahnda ley Moisés chuun sañahá ta já nácachí a já: “Coto a cóó ndó xihín ñájíhí a yij ñári táhan ndó.” 28 Joo yehe cáchí i xihín ndó viti ña ndá dà sándehe in ñánhå na cáhvi núu ini da xihín ñá já queá cómí tá cómí dà cuachi nù Ndióxi jáchí cúú ápåtuñun sa ñin da xihín ñá.

29’Na cán quée cáchí i xihín ndó ña tá ndúchú núú cuáha ndó queá jándacava ndóhó núú cuachi, tavá ndó ñá jácana xícá ndó ñá cuhun a jáchí vaha chágá ñá ná ndíhì sañá in ndúchú núú ndó a juú ña ñá cuhun in níi yiquú cuñu ndó ini ndíñayá. 30 Ta tá ndáñahá cuáha ndó quée caja ña ndáñacava ndó núu cuachi, chítúñun ndó ña ta jácana xícá ndó ñá cuhun a jáchí vaha chágá ná ndíhì sañá ndáñahá ndó a juú ña ñá cuhun níi yiquú cuñu ndó ini ndíñayá.

Jánahá Jesús ná có ndítahan núú dàtaa jándacoo da ñájíhí dà
(Mt. 19:9; Mr. 10:11-12; Lc. 16:18)

31’Tá mé ndó sa xíní ndó ña násahnda ley Moisés chuun sañahá

Jâñâhà Jesús ñà ndítahan caja na tâ sâhan na tůhún na núû ñáyivi

33 Mê ndó sà xínì ndò ñà nasahâda ley Moisés chuun sânahá já cáché j a já: “Xíni ñûhû ñáxînu còo ndò tôcô ndihi ñà nasahànd ndó tûhun ndó caja ndó tâ tává ndò quiví Ndióxi.” 34 Joo yehe cáché i xíhin ndò viti ñà ñà quiahva ndó tûhun ndó nûû ñáyivi joo a tává ndó quiví ni in ñâha. A tává ndó quiví indìvî jáchî indìvî cûû nû ñîn coo Ndióxi. 35 Ta ni a tává ndó quiví ñundáhyi jáchî ñundáhyi cûû nû sâñì ñë ñà ñà xûhû ñà ndó. Ta ndá ñà xûhû ñà nà nà cûû xûhû ñà tûhû ñà ñàcûx Ndióxi, ñë ñà cûû ñà rey câhnu ndívâhà. 36 Ta nì a tává ndó quiví yíquì jíñì ndó tá sâhan ndó tûhun ndó nûû ñáyivi jáchî cò ndéè ndó ndàja yaa ndó ñà ndàja tûhû ndó ñà in tůhûn jìjì jíñì ndó. 37 Ta nàsâhan ndó tûhun ndó nûû ñáyivi xíni ñûhû cachi ndó: “Ajan, cajà ñà ñà.” A tà cò xûhû cachi ndó: “Uûn, ñà cûû cäjà ñà ñà.” Jáchî tâ cachi ndó ñà tûhun já caja ndó ñà cûû ñà cûû quini.

Jâñâhà Jesús ñà ndítahan caja câhnu iní câhnu tâhan ñáyivi

(Lc. 6:29-30)

38 Mê ndó sà xínì ndò ñà nasahâda ley Moisés chuun sânahá já cáché j a já: “Tâ quiañhà cajà ñáyivi xûhû quiahva já caja ri yóho va xíhin nà. Ta tà nà câhnu in da ndùchû núûn já quèa ndítahan cûû mûn nduchû núû dà. Tà nà tâvà dà núûn já ndítahan núûn tâvà ri yóho va núû dà”, cáché ley Moisés. 39 Joo yehe cáché i xíhin ndò viti: A caja ñójì ndó xíhin ñáyivi, nà caja núû xíhin ndó. Ta ndá nà nà cani in xoó sajóho ndó, cata ñèe ndó inga xoó sajóho ndó nû ñà ñà nà cani na a. 40 Ta tà cûû in na candaã na ndohó cûhû ndó nû juèê sahà ñà cûû nà candaâ na cóto ndó já quèa quiahva ndó ñà nà nà ta jàndà cóto ndèè ndó quiahva ndó nû nà. 41 Ta tà vâxî in soldado ndó ndó tà tá cahnda da chuun ñà nà cûû ndó ñà cûû ñà sahó da in kilometer, xíni ñûhû cojó ndó ñà ñàdã iù kilometer cûhû ndó. 42 Ta ndá nà nà cçà ñà ñà cûû ndó quiahva ndó ñà nà nà. Ta ndá nà xícà tóó ñàhà nû ndó, quiahva tóó ndó ñà nà nà.

Xíni ñûhû quiví iní na ñà cûû mî

(Lc. 6:27-28, 32-36)

43 Mê ndó sà xínì ndò ñà nasahâda ley Moisés chuun sânahá já cáché j a já: “Quiví iní ndó nà xûhû tâhan vâha xíhin ndó ta candañjì ndó ñà cûû cûû tâhan xíhin ndó”, cáché ley Moisés. 44 Joo yehe cáché i xíhin ndò viti: Ñàdítahan quiví iní ndó ñà cûû cûû tâhan xíhin ndó. Ta cahhn vâha ndó xíhin na cûû ndó ndohû. Ta cçà ñâxîhu ndû Ndióxi sahà na caja xíxi xíhin ndó. 45 Jáchî xíhin ñà yóho nàhà ñà cûû ndó jahyì Ndióxi,
tátá yo, mé á ín indiví. Ta mé á cája ña ná cana cambio játá ñayivi quini xíhín játá ñayivi vahá. Ta mé á jácuun jàvi játá ñayivi ndaá xíhín játá ná cù caja vahá. 46 A cáhán ndó ña caja Ndióxi cuahá ñamaní xíhín ndó tá quiñvi ini cuítí ndó ná quiñvi ini ndóho va jáchí jandra ñayivi quini, ná játaca jiúhún cuéntá impuesto cája na já. 47 Ta a cáhán ndó ña ñaca jàva ndó cuahá ña vahá tá ná cáhan Ndióxi cuítí ndó xíhín ñani táhan ndó jáchi janda ñayivi co xíni Ndióxi cája na já. 48 Xíni ñúhú caja ndaá ñó ñó xíhín tócó ndíhí ñayivi tá quiña vahá cája ndaá Ndióxi, tátá yo, mé á ín indiví —nacachi Jesús.

Jánahá Jesús ña ndítahan chindeé yo ná ndañhiv

6 Já nañachí tucu Jesús já:

Jánahá Jesús ñayivi ndaja caca táavví na nụ Ndióxi
(Lc. 11:2-4)

5Ta xíca táavví ndó nụ Ndióxi a cája ndó tá quiñhva caja ná cù cúi ná tá quiñhva ndáa na jáchí cáttó na candida na veñhú xíhín caye ña caca táavví ná nụ Ndióxi ña ná cuni táhýi ñayivi na. Mé a ndáa ná cáhan i xíhín ndó sa yahíi na cùú mé ña xíni ñayivi na. 6Joo ndóho, tá xíca táavví ndó nụ Ndióxi, táta ndó ñín indiví ndítahan quiñhvi ndó ini vehe ndó ta chicaji tuun ndó yéhé a ta jan cuu caca táavví jehé ndó nụ Ndióxi. Jáchí jan ñín Ndióxi, táta ndó xíhín ndó taa joo a nụ cáhan ndó ta caja mé á ñamaní xíhín ndó. 7Ta tá xíca táavví ndó nụ Ndióxi, a cáhan tucu tucu ndó mé tütun ña coó sahá jáchí ñayivi, ná cù xíni Ndióxi cán cája na já. Ta cáhan ná taa joo Ndióxi ná sahá ñá cuahá cáhan na joo a juú ña ndáa. 8Joo a cája ndó tá quiñhva caja ná cán jáchí Ndióxi, táta ndó sa xíni va mé á ndá quea xíni ñúhú ndó jando tá cámání caca ndó ña nü a. 9Na yóho quea ndítahan cachí ndó tá xíca táavví ndó nụ Ndióxi:

   Táta Ndióxi, ña ín indiví, cahnu ná cacu quiñvi ndó.
10 Ná tandaa qui quiñvi cacomí ndó cuénta sahá nde.
   Ta ná coo tá ín cúnhi mé ndó coo ñuyíví yóho tá quiñhva ín indiví cája ndó.
11 Quiyahva ndó núú ndé ḋa ndímaní núú ndé cuxu ndé in in quiyí.
12 Caja cáhnu ini ndó sahá cuachi ndé tá quiyahva cája cáhnu ini mí ndé sahá ḋa núu cája ḋayivi xihín ndé.
13 Ta a quiyahva ndó ḋamañi ḋa ná coto ndojó tinhá sakuahá ndehe já ná a caja nde cuachi ḋu ndó.
Jáchí cómí ndó cuénta sahá tóco ndihi ḋayivi,
ta cúu cája ndó tóco ndihi ḋaha,
ta cáhnu cúu mí ndó andá ama cáa quiyí.
Já ná coo, quiyahva já cachi ndó tá xícá tahví ndó ḋu Ndíóxi.
14 Jáchí tá cája cáhnu ini ndó sahá ḋa núu cája inga na xihín ndó já queá caja cáhnu ri iní Ndíóxi, tátá ndó, mí a ín indiví sahá ndó. 15 Ta tá ḋu cúni ndó caja cáhnu ini ndó sahá ḋa núu nácaca inga na xihín ndó já queá a cája cáhnu ini Ndíóxi sahá cuachi cája ndó.

Jánahá Jesús ndaja ndítañan caja na tá cajuhun na
16 Tá cajuhun ndó a cája ndó tá quiyahva cája na cọ cúú ná tá quiyahva ndáa na. Nó càñ cúni ná ḋa ná cuni tähví tóco ndihi ḋayivi ḋa xijuhun na sahá ḋa ná càñ queá cája cuéha ḋu ná já ná ndiñehe jícó ḋaha ná. Mé a ndaà cáchí i xihín ndó ḋa sà yahví na cúu ḋa xíní ḋayivi na. 17 Jó ndóhó, tá ná cajuhun ndó ndítañan cuchú ḋu ndó ta ndaja vií ndó mí ndó. 18 Já queá ná a cúni ḋayivi ḋa xijuhun ndó ta in tühún Ndíóxi, táta ndó, mé a ín tuun xihín ndó cándaà ini

In ḋaha cúu Ndíóxi ta ina ḋaha cúu jiuhún  
(Lc. 16:13)

19 A ndúcú ndó játaca cuahá ndívañha ndó ḋa cuicá canduu ḋu ndó ḋuyíví yóho jáchí yóho cúu ḋu quíhví tiyúiyi ḋaha ndó jándihi ri sahá tá já tívi ndihi ḋaha ndó. Ta jári cuu quíhví taa cuíhná caja cuíhná dã ḋa. 20 Vahá chága ná játaca ndó ḋa vahá indiví jáchí cán cóo quíhví toho tiyúiyi jándihi ri sahá ḋaha ndó. Ta mé cán ni in ḋaha có tíví ta ni taa cuíhná a cúu ndihi cuai cuíhná. 21 Jáchí ḋu nándaja tútú ndó ḋa ndáyahvú ḋu ndó, cán coo ri ínima ndó.

Nducú núu yo cúu á tátyuhun lámpara ḋa jándiyëhe ḋu xíca í  
(Lc. 11:34-36)

22 Nducú núu yo cúu á tátyuhun in lámpara jándiyëhe ḋu yó já xíni yo ñu xíca í. Ta tá tívi vahá nducú núu yo já cuu candëhé vahá í ñu xíca í. 23 Já tá có tívi nducú núu yó já quéa xica yó ñu naà ndívahá. Ta tá cáhán yó ḋa cúú yó ná xíca nü yéhe ndívahá ta cáá ví yó cája i cuachi já queá cúu yó tátyuhun na xícá mn naà ndívahá.

In ḋaha cúu Ndíóxi ta ina ḋaha cúu jiuhún  
(Lc. 16:13)

24 Ni in túhún ḋayivi a cúu caja chúun núu ivi xito ho na jáchí candají na in xito ho na ta ina xito ho na quíhví ini chága na. Á tá cóó ta caja ndíví vahá na chuun
nuú in xito ho ta inga ná cán a caja chún va ha na núu. Ta quia hva já ín ri xí hi n ndó ho va já chi a cuú caja cah nu ndó Ndíóxi tá chínúu ndó ínima ndó jatá jí hún ndó.

**Ndáá Ndíóxi ná cuú cuéntá mé á**  
*(Lc. 12:22-31)*


26 Cande hó ndó laa ndáchí nü tá chi jan: rí jan ni có xu tú ri ta ni a vá ja sá hán ri já que ri ri ta ni có ya ca ri nü tá án va ha ri nü ni ri. Ta Ndíóxi, tá tá ndó, mé a ín indiví sá há ná xí xi ri jan nü ri. A có xíní ndó ná ín chága sa há mé ndó a juú ga laa cán. Sa há ná cán qué a quia hva mé á ná xí ni nú hu ndó cata cu ndó. 27 Ta có sa há to ho ná ndícani nhá iní ndó já chi a cuú ndá ja jí có ndó mé ndó java met ro chága sa há ná ndícani ini ndó.  

28 Ta ni có ndítahan ndícani ini ndó sa há já hmá candi xi ndó. Cande hó ndó quia hva ndató sá hnu íta yú cu. Mé íta jan ni có cá ja chú un a ta ni có cá vá ha já hmá á. 29 Jáo mé a ndáa ná cahan i xí hi n ndó ná núchí chága ita yo ho na caja Ndíóxi a juú ga já hmá va ha ndivahá nasan dixi rey Salomón sanahá, da nasahin cu hú ná ha cuúcá. 30 Cande hó ndó ndáa va ha Ndíóxi yúc tu ita vá tí ín tóo a viti ta ita tán cá yí a já ndí hi sa há.  

Ndáa ga ví caja Ndíóxi xí hi n ndó ho ná quia hva mé á tó có ndí hi ná xí ni nú hu ndó cata cu ndó. Jáo mé ndó có cóndú sa nó ná cand a a mé á ndó ho. 31 ná cán qué a ndí cani ini ndó sa há ndá ná cu xu ndó á sa há ná co ho ndó á sa há ná candi xi ndó. 32 Já chi ná có xíní íchí cuéntá Ndíóxi, ná cán cuú ná ndí cani cu há iní sa há tó có ndí hi ná yó ho. Jáo cuú ndó cuéntá Ndíóxi, tá tá ndó ín indiví tá xí ni vha mé á ná ndí maní nü ndó cata cu ndó. 33 Jáo ndítahan nü ndó ndiquia hva ndó mé ndó ndá há Ndíóxi ná ná cacomí mé á cuéntá sa há ndó tá já quia hva mé á ná ndí maní nü ndó cata cu ndó. 34 A ndí cani ini ndó sa há ná quixí nü ndó inga quí ví ita tán já chi Ndíóxi cuü tí vá xí ni ná ndía va xi nü ndó quí ví ita tán tá có sa há ndí cani ini ndó sa há ná ndó ho ndó ita tá n.
ñani táhan ndó: “Ñani ña, ná tavá loho i̱ xe̱he ndácañ nduchú núún jan.” 5 Jándahvi ndó mé ndó xíñin ña cája ndó. Xíní ñúhú tavá ndó yitó cáhnu ndácañ nduchú núú mé ndó jan já ná nuna nü ndó cuni vaha ndó já ná cuu tavá ndó xe̱he loho ndácañ nduchú núú ñani táhan ndó.


Ndaja cája í cala í ñamaní nú Ndíóxiñ
(Lc. 11:9-13; 6:31)

7'Ndá ñaha ndímaní nü ndó xíñin ñúhú cáca ndó ña nú Ndíóxiñ tá já quiáhva mé á ña nü ndó. Ndínducú ndó ña cúni ndó ta ñéehe ndó ña cája Ndíóxiñ. Cúú á tátyhun catí ndáha ndó yéhé ta já nuna yéhé nü ndó. 8 Jáchi ná xícá in ñaha, ná cán cúú ná ñéehe va. Ta ná ndúcú ñaha, ná cán cúú ná ndíñehë ña. Ta ná cáti ndáha yéhé, ná cán cúú ná ndíñuna yéhé nüu.

9'Ta ndá ndó, ná ndúu jahyi ta tá xícá jahyi ndó pan cuxu a nü ndó, ama cuéhé ri ndó quiáhva ndó yuu nú ña ña ná caxi a. 10 Ta ama ná quiáhva ri ndó in cco nú a cañi tá xícá tíyacá nü ndó cuxu a. Co cája ndó já. 11 Candehé ndó. Vañí mé ndó cúú ndó ñayivi cája cuñí joo xíñin vaha ndó quiáhva ndó ña vaha núu jahyi ndó. Ndaja ga ví cája Ndíóxiñ, tátá ndó, mé a tó indíví xíñin ndó. Quiáhva mé á ña vaha nü ndó tá ná cáca ndó ña nü mé á.

12'Candéhé ndó. Tá quiáhva núi ndó caja ñayivi xíñin ndó quiáhva já ndítahan caja ri ndóhó va xíñin ná jáchi ña ýóho queá sáhndá ley Moisés xíñin ña nacahýí ná profeta caja ndó.

Yéhé táhán cúú núú quiñívi na cuhun indíví
(Lc. 13:24)

13'Cúú tá tátyhun tín iyí yéhé. In yéhé cúú á ña táhán ndivaha ta xíñin ñúhú ndíncú ndó ndíhi ndó cán. Jáchi inga yéhé cúú á ña ndícá ndivaha nú ñuíndvi na cuhun indayá. Ta cuñá ndivaha ñayivi cúú ná xíca ichi ndícá cuñán ná ndíayá núu ndíhi sañá nü. 14 Joo ña cúú ichí ña ndáca ñayivi yéhé táhán nú ndíhi ndivái cúú á ichí táhán ndivaha ta yáncá ndivaha caça nuú i nü á. Ta chá ndivaha cúú ná ndíhi ndó cán.

Xíñin cuñí cuñú núú in yító cuu ndícuní ndá yító cuú dó
(Lc. 6:43-44)

cúú yító vaha cán a cúú toho caca
cui̱hi quini nú do ta ni yító quini
cán a cúú cuun cui̱hi vaha nú do.
19Ta tóco ndihi yíto, dó co cána
 cui̱hi vaha núu, tánda do ta qée
dó nú cándaha ñúú ña cayí do.
20Sahá ña cán quëa xihín ña caja
ñayivi já cuu ndicuni ndó á cúú ná
ñayivi vaha á cúú ná na quini.

A juú ndihi toho ñayivi ndíhi vi na
nuú cacomí Ndíoxí cuéntá saha ná
(Lc. 13:25-27)
21A juú ndihi toho na căchi
cuí yéhe xito ho na căhun na nuú
cacomí Ndíoxí cuéntá saha ná. Na
cája ña sáhndá Ndíoxí, táta ȋ, mé
a ìn indiví ná cán cuuí cúú ná
cacomí mé á cuéntá saha. 22Jáchí
tá ná xínu ço quivi căja vií Ndíoxí
ñayivi já quëa casáhá căhán
cuáhhá ndívaха ñayivi xihín ȋ ta
dá cachi ná jà: “Jesús, mé ndó cúú
xito ho ndé ta xihín quivi mé ndó
ñaça nuu nde căhán ndé tuhun
Ndíoxí xihín ñayivi ta xihín
quivi mé ndó nátavá ndé rí quini
ñaṣаnínuu ínimá ñayivi ta xihín
quivi mé ndó nácája cuáhhá ndívaха
nde ña xítúhún”, cachi na xihín ȋ.
23Ta ñánda já nducú ñehe ȅ tuhun
nu ná já cachi ȋ já xihín ná: “Co xíni
to ho ȋ yo cúú ndóho. Caxoo ndó
nuú ȋ jáchí ndínuhu ña quini cája
dó”, cachi ȋ xihín ná.

Sácú Jesús quíhva sahá ȋvi dâ
nácavaha vehe
(Mr. 1:22; Lc. 6:47-49)
24Ndá ná xíni johó ña căhán
ȋ ta căja na ña, ná cán cúú ná
tátuhun in dàtaa, dà ìn xíni tûnî ta
nácavaha da vehe da jàta in tóto.

25Ta tá nàxini javi já násahnu yûta
ta nàxini tâchí quini jàta vehe
cán joo có ndíicava vehe da
jâchí tòyíi cândichi vehe da jàta tótó
cán. 26Joo ná xíni johó nú căhán
ȋ ta co căja na ña, ná cán cúú ná
tátuhun in dàtaa, dà co xíni tûnî ta
nácavaha da vehe da núú ñûtú. 27Tá
nàndihi já nàxini javi já násahnu
yûta ta nàxini tâchí quini jàta vehe
cán. Ñánda já ndíicava vehe da ta
chí nàndihi sahá chí uun —nàcachi
Jesús jànhâ ñayivi.

28Ta tá nàndihi nàcâhán Jesús ña
yóho já tóco ndihi ñayivi nàcântó
ná xíni johó na ndá quíhva jànhâ
mé á 29jáchí tá jànhâ mé á nú ná
câhán tá quíhva câhán in dà ìn
sahá cahnda chuun ta cô câhán
toho a tá quíhva cája na jànhâ ley
Moisés.

Tá nàndaja vaha Jesús in dà ndóho
cuèhe táhyi
(Mr. 1:40-45; Lc. 5:12-16)
8Tá nànuú Jesús jàta yúcú núú
nàsânúu a cân já ndíco cuáhhá
ndívaха ñayivi jàtå cuáhán. 2Ta
ndâja coo já nàcâyati in dàtaa,
da ndóho cuèhe táhyi nü á. Ta já
nàcaxítí dà nü á já nàcâchi da já
xihín á:
—Cuu nàndaja vaha ndó yèhe,
xito ho ȋ tá cúni ndó —nàcâchi da
xihín Jesús.
3Tá nàndihi já nàcâni ndàa ndâhá
Jesús dà já nàcâchi a já xihín dà:
—Cúni ñà nàdívahún ñà cân quëa
nàdívahún viti —châhí a xihín dà.
Tá nàcâchi Jesús já chi iyí lâà
nàndindaa cuèhe táhyi nàndoho
da cân. 4Anda já nàcâchi Jesús já
xihín dà:

Tá nándaja vãha Jesús in dã cája chúun nú in jefe soldado
(Lc. 7:1-10)

5Tá nándihvi Jesús ñuu Capernaum já nacayati in dã sáhndá chuun nú soldado náquixi ñuu Roma nü Jesus jáchj cúñi dã caçã dã in ñàmanñi nü á.
6Já nácachí dã já xihíñ á:
—¿Co cúñi ndó caja ndó ñàmanñi ndaja vãha ndó mozo i, dàtcú jáchj cândúhu ña vehe quíhvi dã náxíñi túchu yiquí cúñu da ta a juú quíhva cânhvi yiquí cúñu da — nacachi dã cán xihíñ Jesús.
7Já nácachí Jesús já xihíñ dã:
—Vãha va, cuhún i ndaja vãha i dã —nacachi Jesús.
8Andã já nácachí tucu dã sáhndá chuun nú soldado cán já xihíñ Jesús:
—Candehé ndó. Coó sañá toho yehë nña ná ndihvi ndó vehe ñe. Joo cañunda cuiñi ndó chuun jandã nü íín ndó yóho ta já ndiñáha va mozo i. 9Jáchj ndúu java ná nánu chaqá sáhndá chuun núú i. Ta ndúu ri soldado sáhndá ri yehë va chuun núu. Ta tá chándahá i in da nña cúñun dã nü cúñi mí i cuñun dã ta cuñan da. Ta tá sáhndá i chuun núú inga dã nña quixi dã núú i ta vaxi da núú i. Ta tá sáhndá i chuun nú mozo i nña ná caja da nña sáhndá i ta cája da nña —nacachi dã cán.

10Tá naxíñi joho Jesús nña yóho já nacatontó a já nacachi a já xihíñ nà ndíçó cuñan cán:
—¿Mé a ndáá ná cañan i xihíñ ndó nña a nña cuni i tañu nña Israel in dã cândeé cânhnu náhá iní Ndíoxj tá quíhva cândeé cânhnu iní dã yóho Ndíoxj. 11Candehé ndó ná cañan i xihíñ ndó nña quixi ñayivi ndijáá níi cúú sañá nuyíví ta caçã no naxiñ ña xihíñ Abraham ta xihíñ Isaac ta xihíñ Jacob indíví nü íín Ndíoxj cómí a cuén tá sañá ñayivi. 12Joo cuñahá ná Israel, ná nánditahan núu coó cán a cóo toho ná cán. Nña caja Ndíoxj xihíñ ná nán quéa coa ta náta véhe cuñun ná núú naá ndíñáha. Ta cán cuacu ndíñáha na jandã quíhva chicahñá mé núuí ná —cáchí Jesús.

13Tá nándihvi já nácachan tucu Jesús xihíñ dã sáhndá chuun nú soldado cán já nácachí a já xihíñ dã:
—Cuanúhu vehe ñe. Nándiváha mosún tá quíhva cúñun jáchj nácandúñi ñehe —nacachi Jesús xihíñ dã.
Chí mé hora já nándiváha mozo dã cán.

Tá nándaja vãha Jesús nña cúú xojo Pedro
(Mr. 1:29-31; Lc. 4:38-39)

14Nasáñan Jesús vehe Pedro ta tá naxíñu a cán cândúhu nña cúú xojo Pedro quíhvi nña jáchj chúcañ cãhní ndéé nña. 15Andã já náníi Jesús ndáá nña quíhvi cán ta chi nandindaa câhní nña. Ta já nándaçoo nña cán cája ndívi nña nú nña.
Tá nándaja vāha Jesús cuahá
ndivahá na quíhví
(Mr. 1:32-34; Lc. 4:40-41)

16Ta tá nacuaá já ŋéhe cuahá
ndivahá na na quíhví xihin né
űhu ínimá quini ini nú Jesús.
Ta xihín in tÚhún tUhun nacahán
mé á nátvá ínimá quini ŋũhu
ínimá ŋyiwi ta jári nándaja vāha
mé á tóćó ndihi na quíhví. 17Ta
tóćó ndihi ŋóho nayáha já ná
xínu coo nú tühun ŋa nacahyí
profeta Isaías tá nacachi da já: “Mé
á nándiquehe ndihi a ŋa cávitá iní
ta naxojo ndihi a cuehe yo”, cáchí
tuhun Ndióxi.

Ná cúni candico Jesús
(Lc. 9:57-62)

18Tá nàxini Jesús ŋa a juú
quihva candíhi táhan ŋyivi ndúu
na xihín á já nàsahnda chun ŋa
ná cójo cava na inga xoo tañuhú
cán. 19Joo nacayati in dà jànhà lay
Moisés ŋu á já nacachi da já xihin
á:
—Maestro, cúni candico i ndohó
ndá nacuu nú cóhun ndó —
nacachi da xihin á.
20Já ndudúcú ŋehe Jesús tUhun nú
dá já nacachi a já xihin día:
—Ndicui cúi rí ta vásti ŋín cava
ňúhu rí. Ta laa cúi rí ta vásti ŋín tícà
ňúhu rí. Joo yehe, dà náchindahá
Ndióxi nduu ŋyivi, chí ni nú cóju
mí i cóo va —nacachi Jesús xihin
dá.
21Ta inga da sá xica xihin á
nacachi da já xihin á:
—Maestro, quihva jihna ndó
šámani nú i ŋa ná cóhun i jánduxú
tátá i já quixi i candico i ndohó —
nacachi da xihin á.
22Já nacachi Jesús já xihin dá:
—Xíní ŋúhu candicún yëhe viti
jáchí ná cóhun mé ŋyivi, nà a
ňáha cácu ndaa ínimá jánduxú nà
ndíi jan —nacachi Jesús xihin dá.

Tá nájácatáji Jesús táchí xihín
tañuhú tá ndícójó do
(Mr. 4:35-41; Lc. 8:22-25)

23Ta ndaja coo náquihvi Jesús ini
in barco ta cátahan ná xíca tuun
xihín á cán cuahán ná. 24Ta nani
xíca na nú tínhú cán cuahán
ná ta in náa cuítí náxínu in táchí
quini ndivahá nú tínhú cán. Ta a
juú quihva nede nácasáhá
ndícójó ticuí jí Gandá quihva
nándichútú ticuí in barco cán. Joo
cándúhú Jesús ini barco quíji va.
25Ãnda já ndáva ná xíca tuun xihin
á cán násahän ná ndínehe na ŋá. Já
nàcayuhú ná já cáchí ná xihin á:
—Chindeé ndó ndëhe, xìtoho ndë.
Jáchí cácco barco cáhá tañuhú
cuahän dò —nacachi na xihin á.
26Ãnda já ndudúcú ŋehe Jesús
tuhun nú ná já nacachi a já xihin
ná:
—Ndá cuéntá quéa yíhví nàhà ndó.
Ndá cuéntá quéa co cóndé iní ndó
yëhe —nacachi a.
Já nàndacoo a ta jáñaní a táchí
quini cán xihin tañuhú cán ta já
nàcataji uu tóćó ndihi a cán. 27Tá
nàxini ná xíca tuun xihin á cán ŋá
yóho já nàcatañó ná ta nàcasáhá
ndácà tUhun táhan na já cáchí
xihin táhan na já:
—Ta ndá dà cúi dàtaa yóho ŋá
jánda táchí xihin tañuhú cándúsa
nú cáhañ dà —cáhí xihín táhan ná cán.

Tá naqetax iñi dà ñúhu ínima quini ini nú Jesús
(Mr. 5:1-20; Lc. 8:26-39)

28 Tá nxiniñ còo Jesús inga xoo tañuhú cán nù fìn ñundáhyi cuéntá Gadara já naqetax iñi dà ñúhu ínima quini ini tañú nù ndúxù ndì. Ta naqayati da nú Jesús. Ndíví mé dà ñúhu ínima quini ini yöho cúú dá tátuyhun güí, rí cuhè ndivesa. Sáhà ña cán quèá ni in tühún ñayivi a cúu yahá chí íchí cán. 29 Tá nxiniñ da Jesús já naqasahá dà cayuhú dà nù á já cáhí dà já xihín á:
—Ndá cuéntá quèá vasún quíhví nuún xihín ndè, Jesús, dà cúú in tühún jíí já jahi Ndíóxi. Á vasún jándohó yachún ini ndè tá cámaní yii ndindaa tiempo ndohó ini ndè — naqachi rí quini cán xihín Jesús. 30 Ta ndaja coo yati cán násanduu cuháa ndivähá cóchí xícháhán rí. 31 Ta mé rí quini ñúhu ini ndíví dañtaa cán naxica tahví rí nù Jesús já cáhí rí já xihín á:
—Tá tá ná tavún ndéhe iní da yöho, quíhvá ñamani núú ndè ñá nú cuhún ndé ndívhi ndè ini cóchí ndúu cáá —naqachi rí xihín Jesús. 32 Andá já nacachi Jesús já xihín rí:
—Cuáhán ndó, dá já.
Chí naqetax rí quini cán iní ndíví dañtaa cán já násahan rí nándjihvi rí ini cóchí cán. Ta chí iñi lañ xínú tóccó ndíhí cóchí cán cuahan rí núu rí nù ndáyí yuhú tañuhú cán. Ta najáqueta nuu rí mé rí ini tañuhú chí nácandaa rí ticuíj já naxíhí rí.

33 Ta chí a juú quíhvá nayjhví dá ndáá cóchí chí naxino ndívahá da cuahan dá. Ta tá naxínu dà nùu já nácasahá dá ndícani da ndaja cáá ñá nayhaa xihín ndíví dá násañuhu ínima quini ini cán. 34 Andá já naqeta tóccó ndíhi nayivi núu cán cuahan na candéhé na Jesús. Ta tá nxini na mé á já naxica tahví ná nù á ñá nó quee a cuhún a.

Tá nándaja vaha Jesús in dá naxíhí táchu sahá
(Mr. 2:1-12; Lc. 5:17-26)

9 Tá sá nayhaa tóccó ndíhi ña yöho já nándaa Jesús játá in barco ta já naxoxo cava inga xoo tañuhú cán jandá quíhvá naxínu coo a nüu mé á. 2 Ta cán ñéhe na in da quíhví, dá naxíhí táchu sahá ta cándúhu dà nù yíví loho ñéhe na nácasag ñà nù á. Ta tá nxiniñe Jesús ndá quíhvá cándeé ini dá cán mé á já nacachi a já xihín da quíhví cán:
—Candéhé, jahi a. A ndícani toho inú nú jáchí cája cáhnu ini ñ sahá cuahchún viti —naqachi Jesús xihín dá.
3 Java táhan dà jánahá ley Moisés nácasahá dà cáhán dá já: “Mé dà yöho ndáá nùu da Ndíóxi xihín táchun cáhán dà jáchí ni in tühún toho ñayivi a cúu caja cáhnu ini sahá cuachí.” 4 Joo sá nácandaa ini Jesús ñá cáhvi ini dá cán sahá ñá cán quéa nándaça tühún a dá já nacachi a já xihín dá:
—Ndá cuéntá quèá cáhvi núu ini ndó sahá yéhe. 5 A cáhán ndó ña iñvi chága cachi i xihín dà yöho: “Nácaja cáhnu ini ñ sahá cuachún viti.” A tá có có ta cachí i xihín dá: “Cuándacoo tá cuhán.” 6 Candéhé
vaha ndó ná nahá i nú ndó ŋa ŋín sahá i, dà nachindahá Ndíóxi nduu ŋayivi caja cáhnu ini i sahá cuachi caja ŋayivi ŋuyívì yóho —naçachi Jesús xihín dá.

Tá ndindihi já ndidíchan tucu a xhún dà naçíhi tuchu sahá cán:
—Ta viti cáhán i xuhún cuándacoo ndiquehe xito lohún ta cuanúhù vehún —naçachi Jesús xihín dá.

7 Chí ivi láá nandácóo dà quíví cán ta já naçue da cuanúhù dá.
8 Tá naçíini ŋayivi ndúu cán ŋa naçája Jesús yóho já nayívvi nà ta naçasáhá caja cáhnu na Ndíóxi sahá ŋa naçáhan ndéé mé á nú ŋayivi ŋa ná cuu caja na ŋa xitúhún.

Tá naçana Jesús Mateo ŋa caca tuun da xihín á
(Mr. 2:13-17; Lc. 5:27-32)

9 Tá ndindihi já naçuee Jesús cuahan ta nani xícə cuahán já naçíini a in daçaa naní Mateo, dà ŋín coo nù sácoo dà jática jiúhún cuéntá impuesto. Ta naçana Jesús dà já naçachi a já xihín dá:
—Naha quíi candújún yehe.
Andā já nañəçə ndíchi Mateo ta naçasáhá ndíco dà Jesús.

10 Tá ndindihi já ŋín coo Jesús xíxi a vehe dà cán ta cán naçiínu coo cuahá táhan nà játaca jiúhún cuéntá impuesto xihín java gə ŋayivi caja cuachi. Naçacoo na xíxi na xihín Jesús ta cán ndúu coo ri nà xícə tuun xihín a cán. Ta tá naçíini nà fariseo nà ndúu nà cán xíxi na xihín Jesús já naçasáhá nà ndáçə tuhún nà nà xícə tuun xihín Jesús cán já:
—Ndá cuéntá quėa xíxi xito ho ndó xihín nà játaca jiúhún cuéntá

impuesto ta xihín java gə na cája cuachi —naçachi nà fariseo cán.

12 Joo tá naçíini joho Jesús ŋa yóho já naçachi a já xihín nà fariseo cán:
—ŋayivi ŋín vaha coo xínĩ ŋúhú toho na dà cája tátá ŋahá joo nà quíví, nà cán cúuí nà xínĩ ŋúhú dà cája tátá ŋahá. Ta yehe coo vaxí toho i cana i nà să ŋín vaha. Vaxì i cana i ŋayivi, nà cája cuachi ŋa nà jándacoo na cuachi cája na. Xínĩ ŋúhú cuhún ndó jácuahá vaha ndó ŋa cúnií cachi tūhun Ndíóxi tá cáчиí a já: “Nà cúnií quėa nà candáhvi iní ndó ŋayivi jáchí vaha chágə ŋa yóho a juú gə ŋa nà jοco ndó quíți núú i”, cáčí tūhun Ndíóxi — cáčí Jesús xihín nà.

Cáhán Jesús ndá sahá quėa cajuhun na
(Mr. 2:18-22; Lc. 5:33-39)

14 Tá ndindihi nà xícə xihín Juan, dà jácandútə ŋayivi cán naçiínu coo na nú Jesús. Já naçasáhá ndáçə tuhún nà mé á já naçachi na já xihín á:
—Ndávaha coo xújhun toho nà xícə xihín yóho nani cuahá ndívahá xújhun mé ndé xihín nà fariseo — naçachi nà cán xihín Jesús.

15 Andā já nañəcú ņehe Jesús tuhun nú nà já naçachi a já xihín nà:
na xíc tuun xíhín i cajuhun na —
nacachí Jesús.
16Ta násacu Jesús ingá quiáhva nü
ná já cáchí a ja:
—Ama ná jándaha ñayivi jahmá
yátá xíhín in túhun jáhma saá jáchí
tá ndihí ndiéñí a, sáhndá chága
ví a jahmá yátá cán ta jándacáhnu
chága ví a yáví ña náńicahmá nän
cán. 17Ta ní co táán ná vino saá
ini vósó nií yátá jáchí jácañhndí mé
vino cán níí ta cuíta mé vino cán
ta tíví vósó nií cája dó. Sahá ña cán
quañ nditénhan tán yó vino saá ini
vósó nií saá ná ndíhi saáha vino
xíhín vósó —cáchí Jesús.

Tá nándaja vaha Jesús jahyí jíhi
Jairo xíhín in ñá nácani ndaa ndáhá
jahmá á
(Mr. 5:21-43; Lc. 8:40-56)
18Ta nani cáhán Jesús cándichi a
ñaxínj coo in dá sáhndá chuun núú
ná Israel. Já nácaxítí dà nü a ta já
nácachí da já xíhín á:
—Jaçá náñjhi uun ñá loho cuú
jahyí jíhi i joo tá ná caja ndó
ñañanqui quixí ndó vehe e ta chinúu
ndó ndáhá ndó játa ñá já ndítatu
tucu ñá —nácachí dà cán xíhín
Jesús.
19Andá já náñque Jesús cuñañ
xíhín dà cán ta ndáca ná xíca tuun
xíhín á cán cuñañ há. 20Ta ndaja
coo cán iñin in ñáññáha, ñá ndítahvís
nií ñá tíxi ñúu iñi cuíja. Ta nácayati
ñá chí jata Jesús já nácani ndaa
ndáhá ñá yuñu jáhmá á. 21 Jáchí
nacachán ñá: “Tá ná cani ndaa cuít
dañhá i jáhmá Jesús já ndívaña i”,
nacachán ñá. 22Joo nándicoto nihni
játa Jesús nü ñá ta tá náñxinñ a ñá já
nácachí a já xíhín ñá:
—A cáyivví tohún, jahyi a.
Nándívahún jáchí nácandúsún yhe
—nácachí Jesús xíhín ñá.
Ta chí mé hora já nándívaha ñá.
23Ta tá náñxínj coo Jesús vehe
da sáhndá chuun núú ná Israel cán
já náxínj a ñá sa ndúu múscica cán
ña ná cuhun na jánduxú na jahyí
da cán. Ta náxínj a jandá joho sácu
cóhó ñayivi ndúu na. 24Ta chí já
nácachí a já xíhín tóco ndíhi nà
cán:
—Cuáhán queta ndó jata véhe.
Jáchí cóo nácaxí toho ñá loho yóho.
Quijí cutí va ñá —nácachí Jesús
xíhín ñayivi ndúu cán.
Joo nácsáhá ñá cán sácu ndaa
ñañáha ñá. 25Ta chí nàtavá Jesús ná
jata véhe. Ta tá nácayati a ñú ñá
cán já natiin a ndáhá ñá chí iñi láá
nándacoo ñá. 26Ta níí cuú ñundáhyí
cán nándicuíta nuu túhun saáha ñá
nácach Jesús cán.

Tá nándaja vaha Jesús iñi da cuáá
27Ta náñque Jesús cuñañ já
ndíco iñi da cuáá játa cuñañ dà já
nácsáhá cáyuhú cóhó dà já cáchí
da já xíhín á:
—Jesús, dà náquixí chíchí David
caja ndó ñañanquí candáhvi loho ini
ndó ndéñhe —cáchí dà cáyuhú dà
jata Jesús.
28Ta ndaja coo náñquíjvi Jesús ini
in vehe ta tá nácayati ndíví da cuáá
cán nü á. Já nácsáhá ndáca túhún a
da cán já nácachí a já xíhín dà:
—Á cáñahn ndó ñá cuu caja i
jándiyehé nuñ nuñdó —nácachí Jesús
xíhín dà cán.
—Aján, xito ho ndéh. Cándúsa nde
ña cuu caja ndó ñá —nácachí ndíví
da cuáá cán xíhín Jesús.
29 Tá nándihi já nácani ndaa ndáha Jesús nduchú núú dā cán ta já nácachí a já xiñín ndíví dā cán: —Ná coo tá quíňva cúñi ndó jáńi cânndée ini ndó yèhe —cáchí a.
30 Tá nándihi já nácasáhá sándéhé ndíví dā cuáá cán. Ta násahnda Jesús chuun nú dā ḥā ná a cáxi tūhuñ da núú ñayivi sañá ḥā nácaca már á xiñín dá.
31 Joo tá jáśa naqeta uun dā cán já nácasáhá dā ndícani da núú ndíjáá ñayivi ndúu ñundáhyi cáñ sañá ḥā nácaca Jesús xiñín dá.
32 Nani naqeta dā cuáá cán cuáñan dā já násaa java ñayivi nú Jesús ñéhe na in dā níñi, dā ndácañ íñima quini ini. 33 Ta tá nátavá Jesús íñima quini ini dā cán chá jvi láñ nácasáhá cáñan dā. Ta a jjuú quíňva naçatóntó ñayivi ta já cáñ ciñ ni já: —Ni in tūhuñ táño cuó nañini nde in ñaña tūhuñ ñyóho ñundáhyi Israel —nácachí ná cán.
33 Joo ná fañiseo cán nácasáhá cáñ ciñ ni já: —Rí cúú tiñáhá saçuñañ nú ṝí quini sábban ri ndée ri núú Jesús ñyóho ḥá ná tává à íñima quini ini ñayivi —nácachí ná fañiseo cán.

Táhnda ini Jesús sañá ñayivi

Chindahá Jesús ná xíca tūhuñ xiñín á ñañ cuñá tūhuñ ná cáñan ná tūhuñ Ndíoxi xiñín ñayivi
(Mr. 3:13-19; Lc. 6:12-16)

10 Tá nándihi já nácana Jesus ndíñuxu jvi ná xíca tūhuñ xiñín á cán. Ta já násahán ndée nü ná ñañ cuu tává ná íñima quini ini ñayivi. Ta násahán ndée nü ná ñañ ndaja váhá na tá núú cuçeh ndóho ñayivi. 2 Ná yóho cúú quiví ndíñuxu jvi ná cúú apóstol xíca tūhuñ xiñín á cán: Dá nü cuítí cán náni dā Simón ta cáñan ri na Pedro xíñín dá. Ta inga dā cán cúú Andrés ñañi da. Ta inga da cúú Jacobo xíñín ñañi da, Juan. Ndíví dā yóho cúú dā jáhyi Zebedeo. 3 Taño ná cán ndácana dā Filipe xíñín Bartholomé xíñín Tomás xíñín Mateo, dā nájátcə xíñín cuénta impuesto. Ta cán ndácana ri Jacobo, dā cúú jáhyi Alfeo xíñín Lebeo, dā cáñan ri na Tadeo xíñín. 4 Ta cán ndácana ri Simón, dā nañçáa cuénta ná cananista xíñín Judas Iscariote, mé
da najcö túhún Jesús tá nṱ ndíhi cán.

5Tá nachindahá Jesús ndíhxuñ ívi ná cán já nacachi a já xíhín ná:
—Coto a cúhún ndó chí ñuu ñayivi tôho, ná ço cúuí ná Israel. Ta ni a quíhv ndó ñuu ñúhu chí estado Samaria. 6Vaha chága ná cúhún ndó cáhán ndó túhún Ndíoxi xíhín ná Israel jáchí cúuí ná tátuñ ndicachi, ri nandínñúhú. 7Cuáhán ndó cáxi tuxi ndó xíhín ná ñą sà nacayati quíví caçomi Ndíoxi cúéntá sáhá ñayivi. 8Ta ndaja vaha ndó ná quíhvj tá jánditaçu ndó ndíjí ta ndaja vaha ndó ndóho cuhxé táhyí. Ta távu ndó rí quini ñúhu ínimá ñayivi. Ta a quíhé ndó yahvi sáhá ñá cája ndó jáchí ço nóxeen ndó ndeñ néhe ndó jáñ. 9A cáñehe toho ndó ní jiúhun cuán ní jiúhun cúxú ní jiúhun cáa cuhá caça nuu ndó. 10Ta ni a cáñehe ndó yádí cúhun ndó iñchí. Ta ni a cáñehe ndó inga naha jahma ndó cúhun xíhín ndó. Ta ni a cáñehe ndó inga ndúusá ndó cúhun ndó. Ta ni garróte a cáñehe ndó cúhun ndó. Jáchí nditahan nuyú ñayivi quíhva na ña nuyú ndó.

11Tá ná xínu ço ndó in ñuu cáhnu á ñuu loho, xini ñúhu ndinducú ndó in ñayivi, ná cuu candee iní ndó ta vehe ná jan cándu ndó ná janda quíhva ná xínu quíví quée ndó cúhun ndó. 12Ta tá ná xínu ço ndó vehe jan cahán Ndíoxi ndó xíhín ná. 13Ta tá ná ndíquehe vaha ñayivi vehe jan ndóho já qué cachí ndó xíhín ná ña ná coo vaha ini na. Joo tá ço cúni ná ndíquehe vaha na ndóho já quéa a cáhán ndó xíhín ná ña ná coo vaha ini na. 14Ta tá ço cúni ná ndiquehe vaha na ndóho tá ni ço cúni ná cuni juho na ná cahán ndó já quéa cuhán queta ndó vehe jan á ñuu ján ta catí ndó ñá yácá sahá ndó já ná naha ña cuhán cuhé ná cán játá mé va na. 15Jáchí mé a ndaà ná cáhán i xíhín ná ña tá ná xínu ço quíví caa vií Ndíoxi sahá ñayivi ndúu ñuyíví já quéa jándo ho chága Ndíoxi iní ñayivi ñuu ján a juú gá tá quíhva nåjándoho a iní ná ñuu Sodoma xíhín ñuu Gomorra sañahá sahá ña ço nó ndíquehe na ndóho.

Vaxi quíví caa xíxi ñayivi xíhín ná xíca cáhán túhun Ndíoxi
16Candehe ndó. Yehe chándahá i ndóho cuhun ndó tánu ñayivi quini. Cúuí ndó tátuñ ndicachi vái tánu ndígyví ná quén quéa xíni ñúhu cuéntá vaha coo ndó tá quíhva cája coo. Ta xíni ñúhu coo mánsó ndó tá quíhva cája ndijáta. 17Cuértá coo ndó jáchí tiín na ndóho ta ndiquíhva na ndóho ndahá ná jutixia. Ta caní na ndóho ini veñuhu. 18Ta sahá mí i cañehe na ndóho cuhun ndó nuyú ná cúuí gobernador á nuyú ná cómí cuénta sahá in nación. Ta já ná cuu ndíca ni ndó sahá i nuyú ná cán ta xíhín nuyú ná tôho, ná ço cúuí ná Israel. 19Joo a ndícini ini ndó sahá ndá túhun cáhán ndó tá ná ndíquíhva ñayivi ndóho ndahá ná cán. Jáchí tá ná ndindaa hora cáhán ndó xíhín ná já quéa quíhva mé va Ndíoxi túhun ná ndó ña ná cuu cáhán ndó sahá i nuyú ná cán. 20Jáchí a juú jini mé ndó quixi ña cáhán ndó. Ínima yíi Ndíoxi cacuú ña quíhva tóco ndíhi ña cáhán ndó. 21Joo a júu jini mé ndó quixi ña cáhán ndó. Ínima yíi Ndíoxi cacuú ña quíhva tóco ndíhi ña cáhán ndó.
21’Ta java tʃá jícó túhún də ŋani da ta java da jícó túhún da jāhyi da ŋà ná cahní ŋañá na. Ta java na ndicuíta na cani táhan na xihin tátá na ŋà ná cahní ŋañá na. 22Ta ndajá táhan ŋayivi ndúu ŋuyíví yóho candají na ndóho sahá yéhe. Joo ndá nà ná cándico tuun íchi mí i jàndá ná xínú quivi quivi na, nà cán cacuu na cacu ndaa íńíma. 23Tá ná ndicuíta na caja xíxi na xihin ndó in ŋuu já cunu ndó cahní ndó inga ŋuu. Jáchí mé a ndà ná cahn xihin i xihin ndó ŋà tá sa xínú coo tucu yéhe, dà nachindahá Ndíóxi nduu ŋayivi já a ŋañá caca nuu ndó ndijáá ŋuu ndácañ ŋundáhyí Israel.


Yo já ndítahan cayihví yo
(Lc. 12:2-7)

26’Candèhé ndó. A cayihví toho ndó ŋayivi jáchí ni in túhún toho ŋaña cája ŋayivi a cúú coo jehé nahá jáchí váxi quivi tá ndàca náhà nú á. Ta vádí cáhan jehé ñayivi tùhun joo váxi quivi tá cándaà ini ñayivi sahá. 27Nà cáhan yéhe xíhí ndó nú náa xíní ŋúhú cáhan ndó ŋà ndíví táhyí nani yéhe candi. Ta ŋà cáhan jehé e xíhí ndó xíní ŋúhú ndaa ndó jíni véhe cayihú ndó ŋà. 28A cayihví toho ndó ŋayivi, nà cuu caja cahní yiqué cúũu ndó jáchí ni in ŋañá a cúú caja na xihin íńíma ndó. Ndíóxi quêa xíní ŋúhú cayihví ndó jáchí mé a cuu jándhi a sahá yiqué cúũu ndó ta cuu jácana mé a íńíma ndó ini indáya ãná ama cáá quivi.

29’Candèhé ndó. Laa válí ndáchí ri nü táchí ta nüu ndívala jícó ná ri. Joo ni in ri cán cò cúú nú ŋúhú ŋa quivi ri tá cò sáhan Ndíóxi, táta ndó ŋañami. 30Ta viti caja ndó cuéntá xíhín mé ndó. Jàndá ji jini ndó ja ndáhhvi tá in tá in a nü Ndíóxi. 31Nà cán quéa a cayihví toho ndó jáchí ndìyáhí chága ndó nü Ndíóxi a juú ga cuáhá ndívala laa válí.

Tá cáhan cáxi ŋayivi ña cúú ná cuéntá Jesús
(Lc. 12:8-9)

32’Ndá ná cáxi tôhu nüú ŋayivi ña cuáhá ná cuéntá mí i já quéa cachí mí i sahá nü Ndíóxi, tátá i, mé a íin indiví, ña mé a ndàa cúú ndusa ná cán cuéntá mí i. 33Joo ndá ná ná cachi xihin ŋayivi ña co xíni toho na yéhe já quéa ni yéhe a ndícuñi toho i ná ñá cúú ná cuéntá mí i nü Ndíóxi, tátá i, mé a íin indiví.

Cája Jesús ña sáhndá java táhan ŋayivi
(Lc. 12:51-53; 14:26-27)

34’A cáhan toho ndó ña nàxínu i ŋuyíví yóho caja i ña ná coo vaña ini ŋayivi. Có cája i já. Jáchí ña váxi yéhe caja i quéa ná cahnda java táhan na. 35Váxi i jácami táhan
i data xihin tátá da sahá yehe. Ta vaxi i jácani tahan i in náñáha xihin náná ŋa sahá yehe. Ta vaxi i jácani tahan i ŋá cúu ŋanu xihin xojo ŋá sahá yehe. 36 Ta ndaja yehe mé ñayivi ndicuíta na cani tahan na sahá yehe.

37 Ta ndá na cúni chága tátá na á náná na a juú ga yehe já quea coŋ sahá toho na cacuu na cuentá mí i. Ta ndá na quíhví ini chága jahyi yíi na a jahyi jíhi na a juú ga yehe já quea coŋ sahá toho na cacuu na cuentá mí i. 38 Ndí na ço cúni ndóho ini sahá ŋa candiço na yehe ta ço ŋin tiáhy na quivi na sahá i já quea coŋ sahá toho na cacuu na cuentá mí i. 39 Jáxí ndá na cátoó coo chága na ñuyíví yóho, na cân cúu na ndíhi sahá. Joo na săhan ndéé ini quivi sahá i, na cân cúu na ŋehe táhví na catacu na anda ama cáa quivi.

Ña quíhvá Ndíóxi nú ŋá ñayivi
(Mr. 9:41)

40 Ndí na ndíquhe vaha ndóhó, ndíquhe vaha ri na yehe va. Ta ndá na ndíquhe vaha yehe, ndíquhe vaha ri na Ndíóxi, mé a nachindahá yehe vaxi i ñuyíví yóho. 41 Ndí na ndíquhe vaha in profeta vaxi cuentá Ndíóxi já quea tá quíhvá cóo yahvi ndíquhe profeta cán quíhvá já coo ri yahvi ndíquhe na cân. Ta ndá na ndíquhe in táa vaha sahá ŋa cúu dá ñayivi vaha já quea ndíquhe na cân yahvi na tá quíhvá cáá yahvi ndíquhe táa vaha cân. 42 Ta ndá na na quíhvá ŋa na vati in yáxi ticuíju núu in na cúu jahyi i yóho sahá ŋa ndíco na ñichi cuentá mí i, mé a ndáa

ná cáhan i xihin ndó ŋa cháhví Ndíóxi sahá ñamanj cája na xihin ná —cáchí Jesús.

Juan, da jácandúta ñayivi nachindahá da java da xíca xihin dá núú Jesus
(Lc. 7:18-35)

11 Tá nándihi náñáha Jesús nú na xíca tuun xihin á cân ŋá ndtíhan câja na já naquee a cuahan jánáha nú ŋá ñayivi ta cáxi tuhun a tuhun Ndíóxi nú ŋá ñayivi ndúu ñundáhyí cán.

2 Mé tiempo já naśandacaan Juan vecaa, mé dá cúu dá da jácandúta ñayivi. Ta cân náñehe dá tuhun sahá ŋa náhu câja Jesús. Anda já nachindahá da java na xíca xihin dá nú á 3 ŋá ndáça tuhun na Jesús á jivi ndusa cúu á Cristo, mé a chindahá Ndíóxi cacomí a cuentá sahá ñayivi, a ndtíhan candati na inga ga quixi. 4 Tá nándihi nándaca tuhun da cân Jesús sahá ŋa yóho já náçachi Jesús já xihin ná:

—Cuáhán ndó ndicani ndó nú Juan tóco ndihi ŋa naxini ndó cája i xihin tóco ndihi ŋa naxini johó ndó cáhan i. 5 Ta ndicani ndó nú dá ŋa ndínu ŋu na cuá tá ndícaça na rénçó cája i. Ta ndaja vaha i na ndóho cuehé táhyí. Ta jándinu ŋu já johó já ná cuni johó na. Ta jánditacu ú ndji. Ta cáxi tuhun i tuhun Ndíóxi nú na ndáhví já ná cuu cáçu ndáa iníma ná. 6 Ta huvi nácuu na ço jándacoo ŋa cândée ini na yehe —náçachi Jesús.

7 Tá naquee na nachindahá Juan cán cuahan na já nácasáhá Jesús cáhan xihin ñayivi já cáchí a já xihin ná:

Ndía dà ndíxí jahmá lánda cúú ndó. A juú dà cán cúú tañí jahmá lánda ha. 9Ndía nasañah ndó candeñé ndó cán. Á coñó nasañah ndó cuni johó ndó núa cán in dà cúú profeta núa ndó. Mé a ndañ dà cán cúú dá in profeta ta ín chága ñañá dà a juú gá ina profeta nánsandu nasañah.

10Jáchí mé Juan cúú dà dà cán ñahú tühun Ndióxi ñañá ta cháji a já:

Chindahá i in dà cánúñu cuhun núa múñ,

já ná caja tiáhva da íchi núñ quisúñ, já nacahyí a nasañah.

11Candeñé ndó ná cahan i xiñín ndó. Tañú tóco ndihi ñañivi coñó gá ina profeta cahnu chága a juú gá Juan, mé dà jácandúta ñañivi. Joo ndá nà sa nandiquiañá mé ndahá Ndióxi ña ná cacomí a cuñéndó ñañá ná, váñ cúú ná nà coñó ñañá, ná cán cúú ná cahnu chága a juú gá Juan.

12Jánda quíví ñañíñu Juan, dà jácandúta ñañivi ta jánda viti ňúñú ndíñi nándíñah vá ní ñañivi ndiquiañá na mé ná ndáñah Ndióxi. Ta ná sáhan tühun ndéé ini, ná cán cúú ná ñeñé tánhví cacomí Ndióxi cuñéndó ñañá. 13Jánda tá cámáñi xínú Juan tóco ndihi ña nacahyí ná profeta xíní ña nacahyí Moisés cáhán ña váñ quíví cacomí Ndióxi cuñéndó ñañíñiví. 14Ta tá cúní ndó candúsa ndó ña nacahyí ná cán sáñahá já cuú candúñ iní ndó ña Juan cúú dá dà nacahán ná cán ñañá tá nacachi na ña ndítahán quixí tucu profeta Elías ñúñiyá yóho. 15Ña ñíñ johó, ná cuni johó na.


Ñañivi sáñ iní co cúní nà caja na ña cúní Ndióxi

(Lc. 10:13-15)

20Ta nándiñi já nàsahá Jesús jàñañi á ñañivi ndúñu nándjáa ñuñu núa nàsahí cuñáñu chága mé á ña xítúñúñu. Jáchí váñi nàcañí cuñah mé á ña xítúñúñu núa coñó nándicó coñó iní na núa Ndióxi. Ña cán quéñ nàsahí Jesús já xiñín ná:

Tá nacajíi ndiváhã ini Jesús
(Lc. 10:21-22)

25Mé tiempo cán nacahan Jesús já nacachi a já:

27Andã já nacachi a já xíhíín na ndúu cán:
—Ndiquiahva táá i tóció ndíhi ñañha ndahá ñañ ná cóomó i cuéntá sahá. Ta ni in túhíin toho ñañiví co xíní vahá na yehe, dà cüú in túhíin jini jà jahyi Ndíóxi. Mé Ndíóxi, táá i cuíií va xíní vahá yehe. Ta ni in túhíin toho ná co xíní vahá na yo cuú táá i. In túhíin yehe, dà cüú jahyi a xíní vahá i yo cuú mé á. Ta yehe cüú dà cañí ndá ñañiví jáñahã i nuú sahá Ndíóxi, táá i já ná candañ vahá ini na yo cuú mé á. 28Naha ndíhi ndó nuú i, ná sa naçanaa cája cháun. Taxi ndó ñañ doójanó ndó jen nuú i ta já yehe caja i ñañ na ndique he ndéé ndó. 29Yehe cunjí ñañ ná ndiquiahva ndó mé ndó ndahá ñ. Ta ñañ yóóo cüú a tátuñun in yúcú Chíhúun na sahá jiñiñ tiñdíñíqú. Ta xíní ñúñúñu catiahva ndó caja ndó tá quiahva cájá yehe. Jáchí coó cáma jíní i xíní ñañiví ta cüú u taa manso ndiváhã. Quíahva já caja ndó já ññehe ini ndó ndique he ndéé ndó. 30Jáchí yúcú Chíhúun i jata ndó xíhíín ñañha jácojo i jata ndó cuú ñañ cama ñúñúñu láá —nacachí Jesus.

Ñañ nacaja ná xíc tuun xíhíín Jesús
in quiví ndíque he ndéé ñañiví
(Mr. 2:23-28; Lc. 6:1-5)

12Ta ndaja coo in quivi ndique he ndéé ñañiví xícá
Jesús cuahkan tănu nú náxutu na trigo. Ta sahá Ṋa cuico na xica tuun xihín Jesús sahá Ṋa cán quëa nacasaḥá na tūhún na java yecu jini trigo cán ta tává na trigo sáxi ná. 2Tá naxiní na fariseo Ṋa yóho já nacasaḥá na cáhán cuachi na nú Jesús. Já cáchí na já:
—Candehé. Na xica tuun xųhun jąn cája na chuun Ṋa cọ nditàhan caja ñayivi quivi ndiquehe ndée yó —nacachi na xihn Jesús.

3Já nánducú ñehe Jesús tŭhun nú ná já nacachi a já xihn ná:
—Á a Ṋáha toho cahvi ndó nú tuhun Ndíóxi nú cáhán sahá Ṋa nacajá David sanahe tá nacucuo da xihín na xica xihn dá. 4Ña nacajá da quëa naquiví da iní venuğu Ndíóxi tá naixixi da pan Ṋa yíi. Ta ni nú mé dá ta ni nú na xica xihn dá cán cọ cání a nú cuxu na pan cán. In tūhún jutu cuiti va cání a nú cuxu na pan cán. 5Ta a a Ṋáha toho cahvi ndó Ṋa nacahyí Moisés nú ley tá naçahyí tá Ṋa cọ cája toho jutu cuachi nú Ndíóxi vádí cája chún da venuğu quivi ndiquehe ndée ñayivi. 6Mé a ndáa ná cáhán i xihn ndó Ṋa jín chágá sahá i, da cándichi yóho a juú ga sahá veñuḫu nú cája cáhnu na Ndíóxi ján. 7Mé ndó cọ cándáa toho ini ndó Ṋa cúni nacachi tuhun Ndíóxi tá cáčhi a já:
"Yehe cúnji Ṋa ná candáhví ini ndó ñayivi jáchí vaha chágá Ṋa yóho a juú ga Ṋa ná joco ndó quíti nú ñi", cáchi tuhun Ndíóxi. Jáchí tá ná candáa ini ndó tuhun yóho, nduu ta a chícáan toho ndó cuachi jatá ñayivi, na cóo cuachi. 8Candehé ndó. Yehe, da nakhirahá Ndíóxi nduου ñayivi, Ṋín sahá i cahnda ñi chún sahá quivi ndiquehe ndée ñayivi —nacachi Jesús.

Tá nándaja vaha Jesús in dà nàhíchí ndáha
(Mr. 3:1-6; Lc. 6:6-11)

9Tá nándihi já naqee Jesús cuahkan já nándihi v a venuḫu mé ñuu cán. 10Ta cán nàsándacaan in dàtaa, dà nàhíchí ndáha. Ta sahá Ṋa ndúcú ná fariseo ndúu cán ndá quíahva cája na já ná cuu chicaan na cuachi jatá Jesús sahá Ṋa cán quëa nànàcà tuhún ná mé á já nacachi na já:
—Á sáhan Ndíóxi ñàmàni ndaja vahun na quíhví quivi ndiquehe ndée yó —nacachi ná cán xihn á.

11Andá já nacachi Jesús já xihn ná:
—Candehé ndó. Tá ín in ndicachi loho jàna ndó ta tá ná ndicava rí ini in táhví quivi ndiquehe ndée yó, ama ná a cúhun ndó tavá ndó rí. 12Ta ndíyahvi chága ñayivi a juú ga ndicachi. Êna cán quëa sáhan Ndíóxi ñàmàni cája ña vaha quivi ndiquehe ndée yó —nacachi Jesús xihn ná.

13Tá nándihi nacachi a já xihn dàtāa, dà nàhíchí ndáha cán já:
—Jándaca nàdáhun —nacachi a xihn dá.
Tá nàjándaca ná ndáha dá já nàndívaha ndáha dá. Ta cáa tá quíahva cáa inçà ndáha dá cán. 14Joo tá naqeta na fariseo cán já nàcasaḥá na jándique táhan na tuhun na Ṋa cahní ná Jesús.

Ña cáhan Isaías sahá Jesús

15Tá nañeghe Jesús tuhun Ṋa ndúcú ná cán cahní ñáha ná já
naquee a cuahan va ta cuahá ndivaha ñayivi ndíco jatá cuahan. Ta ndaja táhan ná quíhvi nandaja vaha Jesús. 16 Ta násahnda Jesús chuun nú ná sa nandivaha cán ña ná a cáxi tuhun ná nú ñayivi yo cúu mé á. 17 Tóco ndíhi ña yóho nayaha já ná xínu cóo nú tuhun naçahyí profeta Isaías tá naçahyí da já:

18 Yóho íñ ña cáya chúun cuentá mí i, mé dá naçaxi i. Quíhvi ndivaha ínì i da ta cájii íñi i xíhín ña cáya da. Ta jáchutu ndaa i íñima dà xíhín íñima yíi mí i, ña ná jáñañá ña nú ñayivi ndúu ñuyíví ndá quíhva cáya vií i sañá ná.

19 Ta ní a cáhán cuachi toho da ta ni a cáyuñhú cóho dà, já quëa a cúni jhó ñayivi xíça cállé nú cáhan dà.

20 Tá quíhva a jácuachi toho da ndóo, dó sąa natañhu, quíhva já a jácuachi toho da ñayivi, ná cávitá iní. Ta quíhva já ní a ndáhá toho da tíi ñúhu loho, ña sá cúni ndáhá janda quíhva nú quee vaha ña ndàa xíhín ña jhvi.

21 Ta ndaja táhan ñayivi ndúu níi cúú ñuyíví tandañ candéé ínì na mé dá, naçahyí Isaías sanahá.

Jácojo na cuachi jatá Jesús ña cáya chúnun a xíhín ndéé tiñáhá sàcuñá
(Mr. 3:20-30; Lc. 11:14-23; 12:10)

22 Java ñayivi ñéhe na in ña cuáa ta cúu dá dañhi jáchí ndácañ rí quini ini da. Ta tá nándaja vaha Jesús dà já násandhé dà ta nándicañ da. 23 Tá naxini ñayivi ndúu cán ña yóho já nacatontó ndivaha na já nacasahá ndáca tóhu ná ná já chíchí ná já:

—Á a juú dà yóho cúu dà naquíxi chichi rey David —cachí xíhín táhan na.

24 Tá naxini jhó ná fariseo ña cáhan ñayivi cán já nacasahá cachí mé ná fariseo cán já:

—Tàa yóho cúu tává dà rí quini ñúhu ini ñayivi jáchí mé Beelzebú, rí cúu tiñáhá sàcuñá ná rí quini cán sàhán rí ndéé rí nú dà cáya da ña —naçachi na.

25 Ta są xíji va Jesús ña cáhvi ini ná cán sañá ña cán quëa naçachi a já xíhín ná:

—Tá sañhndá java táhan ñayivi ndúu in nación ta ndúu na cuahá táhndá já cáshah cán táhan ndaja táhan mé va na já cama chá ndihi sañá nú ndúu ná cán. Ta quíhva já yaha ri xíhín in ñuú á in vehe tá sañhndá java táhan ndaja táhan mé ná já quëa jándihi na sañá ná. 26 Ta quíhva já yahá xíhín Satanás, rí cúu tiñáhá sàcuñá. Ta tá ná tavá rí inga rí quini ini ñayivi a tá ná cani táhan ndaja táhan mé rí já quëa ndihi sañá ndéé ña cómí rí. 27 Mé ndó cachí ndó ña tává j rí quini ini ñayivi xíhín ndéeg Beelzebú, rí cúu tiñáhá sàcuñá. Joo tá mé a ndàa cúu ndusa ña cachí ndó sañá j ñan, ndáchí quëe na cúu cuentá mé ndó jan ndéeg tavá rí quini ini ñayivi. Ama ná cachí ndó ña tává ndó rí quini xíhín ndéeg tiñáhá sàcuñá. Ña yóho náñá ña có cáhvi ndàa ini ndó. 28 Candéhé ndó. Yëhe tává i íñima quini ini ñayivi xíhín ndéé íñima yíí
Ndíoxi. Ta xihín ñá yóho náha cáxí a ñá sa nañínu cfoo quiví cacomí Ndíoxi cuéntá saha ndó.


30'Ndá ná coó cuhán xoo i, cúu ná ná ců cúní yehe. Jáchi ndá ná cő chíndee yehe xihín ña cája i, cúu ná ná sájí nuu nuú i.

31'Ña cán quéa cáni i xihín ndó ña caja cáhnu ini Ndíoxi saha tá nyú cuáchi caja ñáyivi xihín saha tá nyú tuhun quíi cáhán na. Joo tá ná cahan núu na saha ínimá yii Ndíoxi já quéa a cája cáhnu toho ini Ndíoxi saha ñá naçaja na.

32'Caja cáhnu ini Ndíoxi janda saha ndá ná na canáhá xihín yehe, da nachinahá Ndíoxi nduu ñáyivi joo tá ná canáhá na xihín ínimá yii Ndíoxi já quéa a cája cáhnu toho ini Ndíoxi saha ná ní nani tácú ná ndúu na ñáyivi yóho ta ni tá cuhun ná cavií saha ná nuu Ndíoxi.

Xihín cuíhi cúun nyú in yító cuu ndicuní ndá yító cúú dó

(Lc. 6:43-45)


Xíca ñáyivi quini ñá ná caja Jesús ñá xitúhun nu ná

(Mr. 8:12; Lc. 11:29-32)

38'Java ná fariseo xihín ná jánãhá ley Moisés náçahan ná xihín Jesús já náçachi ná já xihín á:

—Maestro, nánducú ñehe Jesús tuhun núu ná cán já náçachi a já xihín ná:

—Ñáyivi quini, ná ná cúní cándúsa Ndíoxí, ná yóho cúú ná cúní cuni ñá xitúhun. Joo a cúní toho na ñá.

Ñá cuní ndusa na quéa ñá ndohó i tá quiáhva nándoco Jonás, dà násacuu profeta sanahá. 40 Jáchi tá quiáhva násanacáán Jonás ñi quiví xihín ñi ñuí tíxi tiyacá cáhnu tá nácocó ri dá quiáhva já ndacáan ri yehe, da nachinahá Ndíoxi ndúu ñáyivi tíxi ñundáhyi ñi quiví xihín ñi ñuí. 41 Ta ñáyivi násanduú Nínive sanahá cán ndacuíta na chochá na cuahí jatá ndó tá ná xínu quiví caja vií Ndíoxí sahá cuahí ñáyivi ndúu viti. Jáchi mé ná násanduú ñuu Nínive cán nájándacoo
na cuąchi cája na tá nácąhán Jonás xihın ná ŋa nácachi Ndíóxi coo. Ta yehe ūn chága sháhá i a juú ga Jonás joo co cándúsa ndó yehe. 42 Jári tá ná xíni quivi cája vií Ndíóxi sháhá cuąchi ŋayivi ndúu tiempó viti andá já ndacuıťa in ná nasacomi cuéntá sháhá ŋayivi ndúu chí xoor suır sánahá ta čicaan ná cuąchi jatá ŋayivi ndúu tiempó viti. Jáčhi mé ŋa cán vátí nasahíin xícá ndívaha ná nü rey Salomón sánahá nasahán ŋa cuni joño ná tı́huń ndíchí cahán da. Ta yehe ūn chága sháhá i a juú ga Salomón joo co cándúsa ndó yehe.

Jánahá Jesús ŋa cuąhá tańu ndícó coo tucu ínima quini iní ŋayivi vátí sa naqee ré (Lc. 11:24-26)

43”Tá quèta in ínima quini iní in daʃtaa já quée ré cuahán ré xícá nüu ré ndíjaá yucú ichí ndínducú ré nüu cándoo ré. Ta tá co ndíñehé ré ŋa já cásháhá cahví iní ré já: 44 “Coho ndícó coo tucú ini da nüu nasandacaan i cán jáčhi cúú á táłuńhuń veehé”, cahán ré. Ta tá xínú coo ré iní in dán cám já sándehé ré ŋa ŋín vii va iní dán tá quííahú vii ini vehe tá náthińvi á ta nándàca ndójó vaha tócó ndíhi ŋaha iní a. 45 Anda já quée tucu mé ré quini cán cuahán ré quée ré usা ga ré quini chága a juú ga mé ré já xínú ndíhi ré ndíhvi ré iní daʃtaa cán. Ta mé dás cán nändiquíi chága da a juú ga tá nasandacaan in tálaa ré iní da. Quííahú já ndoho ri ŋayivi quini ndúu tiempó viti —cáchí Jesús.

Náná Jesús xihın ŋani a cúní na cuni na a (Mr. 3:31-35; Lc. 8:19-21)

46 Nani cáahan yiį va Jesús xihın ŋayivi já näxınıı coo náná Jesús xihın ŋani a ŋa ná cáhan na xihın á cúní ná. Joo nácandoo na ndíta na jatá veeh. 47 Já nasahán in na cáxí táluńhun na nüú Jesús já cachí ná já xihın ā:
—Jatá veeh cáá ūn nánún xihın ŋanún ta cáahan na xųhn cúní ná
—nácachi na xihın Jesús.

48 Joo ndúcú ŋehe Jesús táluńhun nüú ná cán já nácachi a já xihın ná:
—Cañán i xihın ndó ná cúú ndusá náná i xihın ŋaní i —nácachi Jesús xihın ná.
49 Anda já näňahá ndáha mé ā na xícá tuun xihın á cán já nácachi a já:
—Na yóho cúú ná táluńhun náná i xihın ŋaní i. 50 Jáčhi ndá ná cája ŋa cúní Ndíóxi, tátá i, mé a ŋín indiví, ná cán cúú ná táluńhun ŋaní i xihın quííahú i xihın náná i —nácachi Jesús xihın ná cán.

Sácú Jesús quííahú sháhá in dásátá tata (Mr. 4:1-9; Lc. 8:4-8)

13 Sa mé quivi já naqüeta Jesús vehe cán já nasahán nasaco o yati yuhú tańhuń cán. 2 Ta sháhá ŋa nátaca cuąhá ndívaha ŋayivi nü a sháhá ŋa cán quáñ nándaa mé a jatá in barco loho ta nasaco o a jatá do cán náu ndúu ŋayivi ŋúti yuhú tańhuń cán. 3 Anda jó naçasahá jánahá cuąhá ŋaha nü ná ta násacu a quíañha nü ná já naćachi a já xihın ná:
—In dásatá tata naqüe da cuahán da cata da ŋa. 4 Ta tá sátá dá ŋa cuahán da já năcu uy java ŋa ichí ta cán näxińu laa ta näsxí ré ŋa. 5 Ta java ŋa năcu uy tańu yuu nüu cóo cuąhá ŋúuy. Ta cama chá
nanduta mé tata jáchí cọ cúná ŋúhu nuú nácuuyu a. 6 Joo tá naqueta cándii já najájíchí ŋáhá sábá ŋá có cuhá yóho a chi nándihi sábá. 7 Ta java tata nácuuyu tánu tohínú tā tá násahnu tohínú càn já nánditáh ru̱ ndíhi a nácuuyu tohínú. 8 Ta java tata nácuuyu a nu ŋúhu vahá tā já násahă cuhá ŋáha ŋá jáquee na nuú ŋá. Java ŋá násahă in ciento a nuú in in tata ta java ŋá násahă uní jíćó ŋūxu a ta java ŋá násahă oćo ŋūxu a nuú in in tata. 9 Ná ńin johó, ná cuni johó na —nácachí Jesús.

**Ndícani Jesús ndá sábá şuqá násacu a quíáhva nu ŋá**

(Mr. 4:10-12; Lc. 8:9-10)

10 Ná xíca tuun xi̱hí̱n Jesús cán nácuuyi na nuú á já nácasáhá ndáca tuhún na mé á ndá cuéntá quía̱ jánahá mé á xi̱hí̱n quíáhva cuítí va nuú ŋúyívi. 11 Anda já nácachí Jesús jā xi̱hí̱n ná:

—Ná cóo nácandáa ini ndó jihna ŋá cán cándaa ini ndó viti jáchí násuná Ndíóixi xíní tuúni ndó cúndé ini ndó ndá quíáhva cacomí mé á cuéntá sábá ŋúyívi. Joo ná a ŋáha cacomí Ndíóixi cuéntá sábá, ná cán cóo na sácú u quíáhva nuú. 12 Jáchí ndá ná sa ńin ŋáha nuú, ŋéhe táhví na coo chága ŋáha nuú ná. Joo ná có a ŋáha nuú, jandá ŋá cá ńin nuú ná ndíndaa. 13 Sábá ŋá cán quêa cáhañ i xi̱hí̱n ndinuhu quíáhva xi̱hí̱n mé ndó jáchí váti sándéh ne joo cóo ná tá́hun na có tíví nuú. Ta váťi xi̱hí̱n johó na joo cóo ná tá́hun ná johó jáchí co cúndéa ini na ŋá cáná i xi̱hí̱n ná. 14 Ta xi̱hí̱n ŋá yóho xiñu cóo nuú týhun nácachi profeta Isaías sánahá ndívahá tá nácachí da já:

Váti xiñu johó na joo cóo ná tá́hun na johó jáchí có cúndéa iní na ñá cáná i xi̱hí̱n ná. 15 Jáchí nándají xiñú túnjí cóo ndíhi ŋúyívi ŋú ŋóho. Ta ndájí tuun johó na ta ndájí tuun ndúchú núú ná. Ŋá cán quúa a cóo cuni johó na, ta ni a cóo canándéh ne, ta ni a cóo cúndéa iní in na ŋá xíñí johó na. Ta xíñí ŋá yóho có ndícó cóo na nuú í ŋá ndaja vahá í ná, nácayhi Isaías sánahá. 16 Joo táhví nácuu ndó jáchí cúndéa iní ndó ŋá sándéh ne doó xíñí ŋá xíñí johó ndó. 17 Mé a ndáa ná cáná i xi̱hí̱n ndó ŋá cuhá ndívahá na profeta xíñí cuhá ndívahá ŋúyívi vahá nágíça iní in cuni na ŋá xíñí ndó yóho viti joo cóo nágína na ŋá ta nágíça iní in cuni johó na ŋá xíñí johó ndó yóho joo cóo nágína johó na ŋá.

**Ndícani Jesús ŋá cúñí cachi quíáhva násacu a nu ŋá**

(Mr. 4:13-20; Lc. 8:11-15)

18 Cuni johó ndó ŋá cúñí cachi quíáhva násacu u sábá dátá tata cán. 19 Ňúyívi, ná xíñí johó týhun vahá sábá ŋá sa nácayi quíví cacomí Ndíóixi cuéntá sábá ŋúyívi joo có cúndéa iní na ŋá, ná cán cúú ná tá́hun tata ŋá nácuyu íchí cán. Jáchí xíñú tíñáhá saçuahá ta tává ri týhun Ndíóixi cán íнима ná. 20 Ta tata ŋá nácuyu tañu yúu cán.
náha ndá quiahva ín ñayivi, na cájji ndiváha ini ndíquehe tuhun Ndióxi.  
21 Joo sahá ná có néhe ín yóho a cuhun cúná a sahá ná cán quèa chá tiempo cuiti va cándúsa na tuhun Ndióxi. Jáchi tá cáshá ndóho ini na sahá tuhun Ndióxi chí jándacoo va na nña.  
22 Ta tata nña nacuyu tañu tohínú cán náha ndá quiahva ín ñayivi, na xíni johu tuhun Ndióxi joo có jándacoo na íchí naxica na jihna. Ta cáshá ndícani ini na sahá nña nuyíví yóho ta cásháhá ná cátóó ná canduu cuáhá nña cuicá nü ná ta cáshá ndícají ini na caja na nña núu. Sahá nña cán quèa cúú á tátuhun tata nña có cána nña jáquee na nuy jáchí cóó násahnu na xihín tuhun Ndióxi.  
23 Joo tata nña nacuyu núú nühú vaha cán náha ndá quiahva ín ñayivi, na xíni johu tuhun Ndióxi ta cándañ ini na nña ta cája na nña cájji ini Ndióxi xihín. Java na cúú tá tátuhun yúcú trigo nña násahán in ciento a núú in in tata. Ta java na cúú ná tá tátuhun tata nña násahán üñi jico yúcú a núú in in tata. Ta java na cúú nán tá tátuhun tata nña násahán oco yúcú a núú in in a — nácachí Jesús xihín ná.

Sácú Jesús quiahva sahá yúcú quini nána tañu trigo  
24 Anda já násacu Jesús inga quiahva núú nña yíví ndúu cán já nácachí a já xihín ná: —Tá ná cáshá cácomí Ndióxi cuénta nña yíví já cacuu a tátuhun tá násayu in dátáa trigo nña vaha nú nühú dá.  
25 Joo tá sá ndúu ndihi na quíji ná já naxinú cóo in dá có cúú táhán xihín dá ta náchíhin da tata yúcú quini tañu trigo cán já náquee da cuñanh dà.  
26 Ta tá násahnu trigo cán ta nácasahá cána yóco a já nánduta ri yúcú quini cán.  
27 Anda já násahan já cája chúun cán cáhán na xihín xítoho na já nácachí ná já: “Cándheh ndo. Tata vaha quèa náchíhin ndó nü nühú ndó joo có cándañ ini nede ndáchí náquixi yúcú quini nánda xihín á yóho”, nácachí ná cáán xihín xítoho na.  
29 Anda já nácachí da já xihín ná: “Ná cóo mé á jáchí tíaahva náa nani tuhun ndó yúcú quini ján cuu tuhun ndó yúcú trigo xihín á.  
30 Vaha chá ná quiahva í nánmanj cuahnú a xihín trigo jànda quiahva ná ndíndaá tiempo Jáqueé trigo. Ta tá sá Jáqueé já cahnda í chuun núú ná Jáqueé nña tá tavá xóo na yúcú quini xihín núú ndó ta ná cáto nña tá nuhni tá nuhni nña ná cñaçañ núú nña. Ta anda Jávi nña játaça na trigo taán vaha na ini yáca nña i”, nácachí da —cáchí Jesús sácú a quiahva nña ná.

Sácú Jesús inga quiahva sahá ndíqui mostaza  
(Mr. 4:30-32; Lc. 13:18-19)  
31 Ta násacu Jesús inga quiahva nú ná já nácachí a já xihín ná: —Tá ná xínú cóo quivi cácomí Ndióxi cuénta nña yíví já cúú á tátuhun in ndíqui mostaza nña chihin in dátáa nü nühú dà.  
32 Cúú...
án díquí loho chága nú tóció ndíhi ndíquí válí íín ŋuyví. Joo sáhnu a jandá quiahva ndúu a in yíto, dó cáhnu nú ndíhi yíto nú xínu cóo laa cávaha rí choho rí nú ndáha do — cáví Jesús.

**Sácu Jesús quiahva sáhá yúsá ṃaxáa**
(Lc. 13:20-21)

Ta nașacu Jesús inga quiahva nú ná já nacachi a já xíihn ná:
—Tá ná cañamí Ndíoxí cuéntá sáhá ŋayivi já cacuu a tátühun tá cává táhan in nánñáha úni táhndá náhnu harina xíihn loho yúsá ṃaxáa ñá ná jánañu a tóció ndíhi mé yúsa cán —nacachi Jesús.

**Sácu Jesús quiahva cuítí va nú ŋayivi**
(Mr. 4:33-34)

Xíihn ndinuhu quiahva cuítí najánñáha Jesús tóció ndíhi ñá yóho nú ŋuyivi. Já nacaja Jesús ñá ná xínu cóo nú ñá nacachi in dà profeta sânahná tá nacachi da já:

Xíihn ndinuhu quiahva cuítí va cañamí xíihn ŋuyivi, ta cañamí sahá ñáha nasahijin jehé nú ná jandá mé sahá tá cámaní cává sahá sahá ŋuyíví —cáví tühun Ndíoxí.

Ndícani Jesús ñá cúni cachi quiahva nașacu a sáhá yúc quini nánana taņu trigo cán

Ta nándíhi nándindayí Jesús ŋayivi cuáha ndúu cán já naqújivi a ini vehe. Anda já nacativi na xíca tuun xíihn a cán nú á já nacachi na já xíihn á:
—Ná ndicani ndó nú ndé ndíañ cúni cachi quiahva nașacu ndó sahá yúc quini nánana taņu trigo cán —nacachi na.

**Andá já nacachi Jesús já xíihn ná:**
—Đá xútú tata vahá cúú yehe, đâ náchindahá Ndíoxí nduu ŋuyíví.

Ta ŋúhu ná xútú ñ tata cúú á ŋuyivi ŋuyíví. Ta tata vahá cân cúú á yuhú nú ñá cómí Ndíoxí cuéntá sáhá. Ta yúc quini cân cúú á yuhú nú ŋuyivi quini, ná cúú cuéntá rí quini. Ta đâ có cúní tâhan xíihn i nașahan dâ nașutu dâ yúc quini nú ñúhu cân ta cúú dá yuhú nú tíñahá ṃacuñá. Ta tiempo jáquee ná cán cúú á tá ná xínu cóo quívi caja vii Ndíoxí sáhá ŋayivi ndúu ŋuyíví. Ta ná xíca jáquee cán cúú ná táto Ndíoxí. Ta tá quiahva nașacajá ná xíihn yúc quini ta tájátàca na ñá ta náchicangan ŋúhu ñá ñá quiahva já vahá rí xíihn ŋayivi ŋuyíví yóho tá ná tanda quívi ndíhi sáhá ŋuyíví. Ta yehe, đâ náchindahá Ndíoxí nduu ŋuyivi chindahá i táto mí i ñá ná cahhna ja vahá tân na ná cómí i cuéntá sáhá xíihn ná có cúú cuéntá mí i. Jáchí ná cán jácañan ñá inga na caja na cuñach xíihn java ga ná cája ñá nüu. Ta jáqueeta nuu i ñá in ñáñá na caja na xíca cuñach xíihn java ga ná cája ñá nüu. Ta taqújá ná quívi tá cá jiñe na quini cán tá na tâto Ndíoxí. Ta taqújá ná quívi tá cá jiñe na quini cán tá na tâto Ndíoxí.

**Sácu Jesús quiahva sáhá sáto jiühún ndácañ ná:**

Ta ná cañamí Ndíoxí cuéntá sáhá ŋayivi cacuu a tátühun ñá

Sácú Jesús quíahva sahá in jíquí sándacu na ña yahi ndivâa
45 Tá ná cacomí Ndíoxí cuëntá sahá ñayivi cacu a tâtuhun tá xíca nuu in da cája ndáhv ndúcú ña jíquí sándacu na ña yahi ndivâa. 46 Ta tá ndítahan da in jíquí yahi ndivâa já cuhañan da jìcò da ndihi ñáha cómi da ña ná cueen da jíquí yahi ndivâa cán.

Sácú Jesús quíahva sahá in ñûnu táva tiyacá
47 Ta tá ná cacomí Ndíoxí cuëntá sahá ñayivi cacu a tâtuhun in ñûnu jácaná na ñûu tañhùh ta jà tínn na tá ñûnu tiyacá. 48 Ta tá sà nàchutú ñûnu cán já tává najána tiyacá cán yhùh tañhùh ta cán sâco na ndâchânda jaâ na ri. Ta ri vâa cán táân vâa na in tiycâ na joo ri ñûu cán xìtà ri cája na. 49 Quíahva já yâha ri xihín ñayivi tá ná ndíhi sahá ñuyívi. Jâchi queta táto Ndíoxí ndâcânda jaâ na vâa tañu na quini. 50 Ta ñayivi quini cán chicañ na in indayá ta cán cuacu na jàndá quíahva chicâhñá ñyuñ na jàchì ndîo no ndivâa ini na —câchi Jesús.

Tá jàñâhà Jesús sahá ña saá xihín ñà yatá
51 Tá nándihi já nándaçâ tûhùn Jesús nà jà nàçachi a jà:

—Á cândàq ini ndó tócó ndihi ñà cáhàn i yôóho —câchi a.
—Ajang, cândàq ini ndé ñà —nàçachi nà cân xihín á.
52 Andà já nàçachi Jesús já xihín nà:

Tá cuhañ Jesús ñûu Nazaret
(Mr. 6:1-6; Lc. 4:16-30)
53 Tá nándihi nàjáñâhà Jesús xihín quíahva yôóho já naquee a cuanúhù a. 54 Tá nàxînù ña yûu mé á já nàcàsâhà jànâha ini veñyu cán. Ta jàndá jhóo cátóntó ñayîvi ñûu cán já cächì nà já:
—Ta ndàjá nàçatíahva nhári da yôóho ñà xìnî dà. Ta ndàjà cája da ñáha xîtuhùn yôóho. 55 Á a jùù da yôóho cúú jahyìi dà cája chùn xihín yîto. Á a jùù nàña dà yôóho cúú Mârîa. Ta ñâni da cúú Jacobo xìhìn José xîhìn Simón xihín Judas vîti. 56 Ta sà mé ñûu yôóho ndûu ri quíahva da jàn. Ndàjá nàçatíahva nhàhà ñà jànâha ñà yûû yo, dà já —nàçachi xihín táhàna nà cán.
57 Ta chí cóó nàxeen na càndúsa ñáhà nà. Sahá ñà cán quèâ nàçachi a já xihín nà:
—Vàthi tócó ndihi ñayivi cája cȃnu na in profeta joo na vehe da xihín nà ñûu da có càndúsa na dà —câchi Jesús.
58 Ta cóó nàçaje cuhàhà Jesús ñà xîtuhùn ñûu cán jáchì cóó nàcàndúsa toho ñayîvi cán mé á.
1 Tá nájíhi Juan, dà nàcaja nàduñá ñayivi
(Mr. 6:14-29; Lc. 9:7-9)

14 Mé tiempo cán nàxini joího Herodes, dá cúú gobernador cán ñá ndítúñun nà sahá Jesús.

2 Anda já nàcachi da já xíhin mozo dà:
—À a juú Jesús cúú á Juan, dà najácadúñañá ñayivi ta viti nànditacu tucu da. Sahá ñá càn quéa ñin ndéè dà cája da tóco ndíhi ñá cája da yóho —cáchí Herodes.

3 Jáchi janda mé sahá nátini Herodes Juan nàcató ñahá dà ta nàchicañan dà dà vecaça. Ta nàcaja da ñá yóo sahá Herodías, ñá nàsacuñu ñájíhi Felipe, ñani da.

4 Jáchi mé Juan nájánñi ñahá dà sahá ñá ín Herodes xíhin ñá ta já nàcachi da:
—Co nðítahan cóun xíhin ñájíhi ñanún —nàcachi Juan xíhin dá.

5 Ta janda já nànducú Herodes cahní dà Juan joo a cúú cája da ñá jáchí yíhví dà ñayivi sahá ñá cándúsa na ñá cúú Juan in profeta nàchindahá Ndíóxi. 6 Joo in tañu nani ndàcàñan Juan vecaça já nàcavañahá Herodes vícó sahá quívi nàcacu da. Ta nàndaçá ndíchí ñá cúú jahi Herodías cán nàxita sahá ñá nù ndíhi na ndúu vícó cán. Ta a juú quíhvà naçajíi ini Herodes xíhin ñá yóo. 7 Sahá ñá càn quéa quívi Ndíóxi tává dà tá sáhán da tóhus na ñú ñá cân ñá quíhvà da ñú ñá ndá ñá cúñi mé ñá cáça ñá nù ñú dá. 8 Ta nándihi nàndaçá tóhus jíhna ñá náná ñá já ndáva ñá nàsahàñ ná nù Herodes já cáchí ñá já xíhin dá:

—Viti ñúhú cúñi ñá ná quíhvà ndó yíqui jíní Juan, dà jácadúñañá ñayivi nùú i ini in çoóho cáhnu —nàcachi ñá xíhin dá.

9 Tá nàcachi ñá já xíhin Herodes já nàcakuñahá nàvihu ini da. Joo sahá ñá sà nàtava da quívi Ndíóxi tá nàsahàñ dà tóhus da ñú ñá cân ta sahá ñá cúñi dà candóqo vahá da ñú ñá ndúu vícó xíhin dà cán sahá ñá cân quèa nàsahàñ da chuñ ñá ná quíhvà na ñú ñá nà. 10 Chí nàsahàñ da chuñ ñá ná chítúñun ná yíqui jíní Juan ini vecaça cán.

11 Ta já nàchicañañu ná yíqui jíní dà ini in çoóho cáhnu já nàsahàñ ná ñú ñá nà cán. Anda já nàndiquiáhvà ñá cân ñá ndáññá náná ñá.

12 Anda jávi nàxini na nàxica xíhin Juan cán já nàsahàñ ná nàndiquehe na yíqui cóun da ta nàjánduxú nà da. Ta já nàsahàñ ná nàcaxi tóhus na ñá yóo nùú Jesús.

Tá nàsahàñ Jesús ñá cuñu uhún mil taa
(Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17; Jn. 6:1-14)

13 Tá nàxini joího Jesús sahá Juan já nàqueè xóo a ini in barco loho cuhàñ nùú có ndúu ñayivi. Joo tá nàxini joího ñayivi ñá cuhàñ Jesús já nàqueè na ñúu na ndíco nà cuhàñ sàñhá na ñú ún a. 14 Ta tá nànuñu Jesús barco cán já nàxini a cuhàñ nàvihu ñayivi ta nàtahví ini a sahá ñá. Ta chí nàndajà vahà mé ña quíhvì nàquixi tañu nà cán. 15 Ta tá sa cahíni cuhàñ já nàcayati ña xíca tuun xíhin a cán nù a. Já cáchí ñá já xíhin á:
—Sà nàñhini va ta a juú xóo nù ndúu ñayivi quèa yóho. Ndìnàyí ndó ñayivi nà cuñu na ñúu vállí
yati j sanitized na ña cuex na —nacachi na cán xihin á.

16 Anda contiene a nacachi a já xihin ná:
—Co xini nùhú toho quee na cuxun na. Mé ndó quiahva ndó ná cuex na —nacachi Jesús.

17 Anda contiene nacachi tuc na cán já xihin á:
—Co mé ñaha va cuex na yóho.
Úñun vixí pan xihin ivi láa tijaca cuiti va ín yóho —nacachi na xihin Jesús.

18—Taxi ndó a chóho —nacachi Jesús xihin ná.

19 Anda contiene nacahnda Jesús chuun ñá ndacu ndeu ndihi na cán nú yucu. Anda contiene natiin a ndìfhun pan xihin Ndíví tijaca cán já nasaandehe a chí indiví já nandiquiahva ndixahvi nù Ndíoxi. Tá nandíi já nasaahnda java pan tá nasaahna ñá nú na xica tuun xihin á cán tá na cán nandíahnda na ñá nú ñawi cuah ça cán. 20 Ta tóció ndíi na ñaxixi na jandó quiahva naxchut na. Tá nandíi na ñaxixi na já najátaña na ñá nacandoó cán tá najáchut na ñá vi tiycá xihin ñá nacandoó cán. 21 Ta tóció ndíi na ñaxixi cán nasaçu na táthun ñahun mil táa. Co cahan sahá naijí xihin na valí.

Tá naxiça sáhá Jesús nú tañuhú
(Mr. 6:45-52; Jn. 6:16-21)

22 Ta tá nandíi já nacaja Jesús ñá ná ndíhvi na xica tuun xihin á cán iní in barco ñá na cuhun cuée na inga xoo tañuhú cán nani candoo tóo mé a jándindayí a ñayivi cuah ça cán. 23 Ta tá sá najánduta tóció ndíi ñayivi já nanda ñé ñ yúcú cuahän caca tañhí a nù Ndíoxi. Tá nandíi já nacuaa ta in túhun mé a ndáçañ xica tañhí a nù Ndíoxi cán. 24 Ta ndaja coo barco loho, dó cándojó na xica tuun xihin á cán sa naxiño coo dó jandá màññú tañuhú cuahkan dò. Ta ndógo ndiváha tañuhú jáchí xoo cuahan na vaxi táchí.

25 Joo táthun sa cuahan tíi já xica sáhá Jesús cuahan nú tañuhú naxiño a nù ná. 26 Ta tá naxini na xica sáhá Jesús vaxí a nú tañuhú cán já nacatóntó ná. Ta nacasaahá ná cayuhú cóho na sahá ñá yîhví na já cachi na já:
—Ínima quéa vaxi yóho —cachi ná.
27 Joo ivi láa nandicaahan Jesús xihin ná já cachi a já:
—Ndacú coo ini ndó jáchí yehè va cúú ù. A yîhví toho ndó —nacachi a xihin ná.

28 Anda contiene nacachi Pedro já xihin Jesús:
—Xitoho ì, tá tá jivi cúú mé ndó cahnda ndó chuun ñá ná cuu saa ì nù ndó ta ná caca ñu nú tañuhú —nacachi da xihin Jesús.

29 Ta já cahirí Jesús já:
—Naha quií —cahirí a xihin dá.

Anda jà ñanuu Pedro barco cán ta nacasaahá xica sáhá dàn nú tañuhú cuahan dà nú Séjus. 30 Joo tá naxini da tachí ndéex cícó nú tañuhú cán já nayhví dà. Chí ivi láá nacasaahá quéta nuu da cuahan dà ini tañuhú. Já nacyahú cóho dà já cahirí dà já xihin Jesús:
—Chindeë ndó yehè, xitoho ì —nacachi da xihin á.

31 Ta cama chà natiin Jesús ndáha dà ta já nacachi a já xihin dá:
—Ndá cuéntá quéa co cándé chàga inú yèhe ta nacasaahá cahví
37

jovi johon inún —nácañi jéusé xiphin dá.

32Ta tá nándaa náči ná jata barco já nacataji tachi cán. 33Anda já nácaca cáhnú ná núhu ini barco cán jéusés já cághi ná já xiphín á:
—Mé a ndaŋ táthi cúuí jivi ndusa ndó in túhún jini já jahyí Ndióxi — nácachi na xiphín á.

Tá nándaja váha jéusés ná quívhi ndúu núduhí Genesaret
(Mr. 6:53-56)

34Ta já náxica loho ga ná núu táñiyú cán já náxínú cóo na núduhí Genesaret. 35Ta tá nándicuni náyívi ndúu cán mé á já náchindahá ná chuun násahán núu ndaja táhán náyívi ndúu ndijáá núduhí cán. Já néhe ndíhi na ná quívhi nácasáa ná ná ú.

36Ta ná quívhi cán náxica táhví ná nú a ndó ná quívha ñámanjí caní ndaa ndáhá ná yuhú jahmá núhu a tá tóció ndíhi ná nácani ndaa ndáhá jahmá a ndíndiváha na.

Na cája quini ínmá náyívi
(Mr. 7:1-23)

15Ndaja coo java ná fariseo xiphín java ná jánahá ley Moisés ndúu núu Jerusalén cán nácayati na núu jéusés já nácasahkan cághi ná já xiphín á:

2—Ndávaha có cája ná xícia tuun xúhun ná nácañi táshánu jícó yo cája na. Ndávaha xíxi na tá cámanjí ndáhá ná tá quívha sáhndá ley cája na —nácañi na ná xiphín jéusés.
3Anda já nánducú néhe jéusés túhun nú ná já nácañi a já:

6Tá ná cachí ná nú yóho já quég có ndúsa ga chindeé ná táá náná ná. Quívha jéusó cája ndó ta sácu xóo ndó ná násahnda Ndióxi chuu núu ndó ta ndája ndó a táthúhn in núha núu cóo sáhá. Jáchí ndíco cáhu cóo ndó ná nájándacoo táshánu jícó ndó núu ndó.

7Cu cúú ndó tá quívha ndáa ndó. Mé a ndáa nácañan profeta Isaías sáhá ná násahndá tá nácañayí dá ná nácañi Ndióxi:

8Yuhú núnu uun na cája cáhnu na yhéhe.
Ta có cája cáhnu na yhéhe xiphín ndínahu ínima ná.

9Ta mé a uun quéa cája cáhnu na yhéhe,
jáchí nú jánahá ná núu náyívi cuítí va cúús a nú quívhi jini já mé va na, nácañi profeta Isaías sáhá ndíváha —nácañi jéusés xiphín ná cá.

10Tá nándíhi já nácana jéusés tóció ndíhi náyaiví ndúu cán já nácañi a já xiphín ná:
—Cúí jeho váha ndó ná cáhan i xiphín ndó ta ná cándáa ini ndó ná. 11A juú núha xíxi náyívi ndája quini ínima ná. Túhun quini quétá yúhú nú nú ná jan quèa cája quini núha — nácañi jéusés.
12Tá nändihi já nacayati na xíca tuun xihín Jesús cán nú á já nacachi na já xihín á:
—Chí a váha mé nacuu ini ná fariseo tá naxini joho na ña nacachi ndó jan —nacachi na cán.
 13Andá já nacachi Jesús já xihín ná:
—Ñayivi, ná co ndíquehe vaha tühun Ndíóxi cuuí ná tátuðun in yito, dó co ço najándee Ndíóxi, táta í ña ín indivi. Sáhá ña co cuuí dó cuentá mé á já tandaa quiwi ña tühun mé á do andá yóho do.
 14Sáhá ña cán quá co ndítahan ndicani ini ndó sáhá na ján jáchí na cuuá va cuuí ná. Ta a cuuí toho caja in da cuáá candaca da inga da cuáá cuñun da jáchí ndíví já da ndacava da yávi —nacachi Jesús.
 15Tá nändihi já nacachi Pedro já xihín Jesús:
—Ndícani loho ndó núu ndé ndaja cáa ña cáchí ndó ña co cája quiñ toho ña xíxi ñayivi mé ná jáchí co cándáa ini ndé ña —nacachi Pedro xihín Jesús.
 16Já nacachi Jesús já xihín ná:
—Á coñ toho xíni túní ri ndohó va, vaha. 17Jáchí co cándáa ini ndó ña tóco ndihi ñaha xíxi ñayivi a cuuí cája quiñ a ná. Jáchí ña xíxi ñayivi co xínu a ini ínímana ná joo xínu co ña tixi va na já queta tucu a yiquí cuñu na. 18Ña cuuí ndaja quiñ ñayivi cuuí ña quixí íníma ná tátuñun tühun cáhun na xihín ña cája na. 19Jáchí chí íñima ñayivi quixí ña cáhvi núu ini na tátuñun ña cáhi vi ini na cahní na ndii. Ta sá mé cán quixí ña cáhvi ini in dataa coo da xihín nájihí ñani táñan da á xihín in ña co cuuí ñájíhí dà. Ta sá mé cán quixí ña ndíáva íní dà caja cuúñá dà. Ta sá mé cán quixí ña cávaha jíquí dà tühun sahá ñahi tán ná ta jári quixí ña cánahá dà xihín Ndíóxi. 20Tócó ndíhi ña cáhvi núu ini ñayivi caja na, ña yóho quéa ndáya quíni a ná. Joo co cáquini toho ñayivi sahá ña co ndáhá ná tá cámaní cuuxu na tá quiaha vín costumbre na —nacachi Jesús xihín na xica tuun xihín á cán.

Tá nacandeé ini in ñá toñó Jesús
(Mr. 7:24-30)

21Tá nändihi já naquee Jesús cuñahan chí ñundáhyí cuëntá Tiro xihín cuëntá Sidón cán. 22Ta nú xíca cuñahan cán naqueeta in ñáñáha ñundáhyí Canaan nü a já cáyuhú ña já cáchí ña já xihín á:
—Xitooh i, da naquíxi chiçi David caja ndó ñamaní candáhví loho ini ndó yehe. Chindeé ndó jahi yíjí i jáchí ri quini ndácan ini ñá —nacachi ñáñáha cán xihín Jesús.
 23Joo ni in tühun tühun cóo nánducú ñehe Jesús nü ña. Andá já nacativi ná xíca tuun xihín a cán nü á já nacachi na já xihín á:
—Taçi ndó ña jan ná quee ñá cuñun ña jáchí cáyuhí ñá ndácañ ñá jata yó vaxi ñá —nacachi ná cán xihín Jesús.
 24Andá já nacachi Jesús xihín ñáñáha cán já:
—Ñachindahá Ndíóxi yehe vaxi ñu ñayivi Israel cuñu va, mé ná cuuí tátuñun ndicachi, ri nändiñúhú —nacachi Jesús.
 25Andá já ndáva ñá cán nañiñu coo ñá nacaxití ña nü Jesús já cáchí ña já xihín á:
—Caja ndó ñamání chindeé loho
ndó yehe, xitoho i.
26 Anda já nacachi Jesús já xihín ñá:
—A váha toho candaa i pan ndahá
ña valí ta já cana i ña nú tu tña —
nacachi Jesús xihín ñá cán.
27 Anda já nacachi ñá cán já xihín
Jesús:
—Mé a ndaadá cáhan ndo joo anda tña,
rí ndúu tixi mesa xíxi rí ña jácuyu jahyi
xitoho rí —nacachi ñá cán xihín Jesús.
28 Anda já nacachi Jesús já xihín ñá:
—Mé a ndaqá cándéé cáhnu inún
Ndíóxi. Ná coo a tá quiahva cúñi
mún —nacachi Jesús xihín ñá.
Chí mé hora já nándiváha jahyi
jíhí ñá.

Ndája váha Jesús cuháh na quíhvi
29 Tá nándihi já naquee Jesús cuháh
já naxinu cóo a yati yuhu tání
Galilea. Já nándaa in jíni yúcú ta cán
náscágo a. 30 Ta já náscasáhá nátaca
cuháh nándiváha nayivi já nehé na nà
quíhvi sáhá xihín na cuáa xihín na
níhí xihín na rención ndáhå. Ta cuháh
ga nú na quíhvi néhe na náscasáa na
nachindua na nà nù Jesús. Ta nándaja
váha mé á nà. 31 Ta xihín ñá yóho
a jü quiahva nácatontó nà tá naxini
na ñá náscasáhá ndícahán na níhí. Ta
nácatontó nà tá naxini na ñá nándiváha
ndahá na rención ndíca caháha na
quíhvi sáhá ta quiahva já nándiváha ri
ña cuáa. Ta náscasáhá nà cája cáánu na
Ndíóxi, mé a cómi cuéntá sáhá na nù Israel.
—Tándá ndiváha ini ñahí ñayivi
yóho jáchí sá naxinu úñi quíyí ndúu
na xihín i ta chí cóo ga ñá cuhxu
na. Ta có núi chíndahá i ña núhu
ña vehe na jáchí cámañi cuhxu na ta
tiáhva náá cuítá nà ta cuuyu na íchí
—nacachi Jesús.
33 Anda já nacachi nà xíca tuun
xihín a cán já:
—Coó toho ñuú yati va ta ni mí, a
cúú quiahva ña cuhxu na jáchí cóó
tohó ñayivi ndúu yóho núu cueéen
ña cuhxu na —nacachi nà cán xihín
Jesús.
34 Já nacachi Jesús já:
—Ndajá pan cómi ndó.
Já nacachi nà cán já:
—Usa pan xihín java tiyaca válí.
35 Anda já náscáhá ndíhu sañú
ña xhán na ráo xhín ña cuhxu nà
núu cuhéen nù Israel. Ta tá
nañyí na cuhxu nà ña xhán na
núu cuhéen. Ta sañú cuhxu
ña cuhxu —nacachi Havana
ña cuhxu —nacachi Havana
ña cuhxu.

Tá násahan Jesús ña cuhxu cómi mil
nátäa
(Mr. 8:1-10)
32 Anda já nacana Jesús nà xíca
tuun xihín á já nacachi a já xihín
ná:
—Ndajá náscáhá ña xhán na ráo
xhín na ráo xhín ña cuhxu nà
núu cuhéen. Ta sañú ña cómi nà coto

Cúñi nà fariseo xihín nà saduceo
cúni nà in ña xituhún caja Jesús
(Mr. 8:11-13; Lc. 12:54-56)
16 Ta ndajá ñoaxinu cóo
ña fariseo xihín nà saduceo
ña Jesús. Ta sañú ña cúñi nà coto
ndojo cuití ñahá na sahá ña cán quéa naxıcça na nü á ña ná caja in ña xitúhún cuényá indiví já ná candaa ini na á mé a ndaá cúú á ña nachindahá Ndióxi. 2 Anda já nanducú ñehe Jesús tühun nü ná já nacachi a já xijín ná:
—Tá náhini já cachí ndo já: “Tiempo váha ndivaha cacu u jácchi ndíyehe cuahá indiví”, cachí ndo.
Já nàquee a cuahan.

Tá sáchu Jesús quiavha sahá na fariseo
(Mr. 8:14-21)

5 Ta ndaja coo naxini coo a inga xoo tanyhú xijín na xíca tuun xijín á cán ta nándinjojó na cán cañehe na pan cuxu na. 6 Tá nandhi já nacachi Jesús já xijín ná:
—Candehó ndo. Cuényá coo ndó xijín na fariseo ta xijín na saduceo jan jáchichi ña jánahá na cúú á tátuhun yúsá naxaa ña cóvah táhan na xijín harina cóvaha na pan — nacachi Jesús.

7 Joo ná xíca tuun xijín á cán ndítuhún xijín táhan na ña nacachi Jesús já xijín ña có coo pan ñehé na cuahan xijín ná.
8 Ta tá nacandaaxi Jesús ña cáhan na já nacachi a já xijín ná:
—Nda cuényá quéa coo cándedé cáhuno ini ndó yehé ta cáhan ndó ña cáchí i ña yóho xijín ndó sahá ña có ñehé ndó pan váxi ndó. 9 A ñáha cándaaxi ini ndó. Nditahán ndicuñun ini ndó ña nándaja cuahá i uhun vixí pan tá naxixi uhun mil tâa. Ta sá xini ndó ndaja towíca najachutú ndó xijín ña nacandóo cán. 10 Ta ndítahán ndicuñun ini ndó ña nácaya i xijín úsa pan tá nándicahnda i ña naxixi cómj mil tâa ta sá xini ndó ndaja towíca najachutú ndó xijín ña nacandóo cán. 11 Nda cuényá quéa coo cándaaxi toho ini ndó ña có nacachi i ña yóho xijín ndó sahá ña cóo pan ñehé ndó váxi ndó. Joo nacachi i ña cuényá coo ndó xijín na fariseo ta xijín na saduceo jáchichi ña jánahá na cúú á tátuhun yúsá naxaa ña cóvá táhan na xijín harina cóvaha na pan —nacachi Jesús.
12 Tá nacachi Jesús ña yóho já nacandaaxi ná xíca tuun xijín á cán ña a juú toho sahá yúsá naxaa cáhan Jesús sahá. Ña cúuí Jesús cachí a xijín ná quéa cuényá váha ná coo na xijín ña jánahá na fariseo xijín na saduceo.

Tá cáxi tühun ndaax Pedro ña cúuí Jesús mé á náchinndahá Ndióxi cacomí a cuényá sahá ñayivi
(Mr. 8:27-30; Lc. 9:18-21)
13 Tá naxini coo Jesús nundáhyi Cesarea cuényá Filipo já nandaca
tuñún a na xíca tuun xihín á cán já nacachi a já xihín ná:
   —Ndá dà cárich ňayivi cúu yëhe, dà
 nàchindañá Ndiónxi nduu ňayivi —
nacachi Jesús.
  14 Já nacachi ná cán já:
   —Java na cárich ná ña cú ú ndó
 Juan, dà nàcàjá ndúta ňayivi. Ta
 java na cárich ná ña cú ú ndó profeta
 Elías. Ta java na cárich ná ña cú ú ndó profeta Jeremías. Ta java
 na cárich ná ña cú ú ndó in táhan
 profeta nàsanduñu sànahá —nàcachi
 ná.
  15 Anda já nàcachi Jesús já xihín
 ná:
   —Ta ndóhó ri, ndá dà cárich ndó
 cú ú —nàcachi a.
  16 Anda já nànducú ňehe Simón
 Pedro tuñun nú Jesús já nàcachi da
 já xihín á:
   —Mé ndó cú ú Cristo, ña
 nàchindañá Ndiónxi cacomí cuéntá
 sànahá ňayivi. Ta cú ñó in túhún
 jini já jahyi Ndiónxi, mé a túcú ín
 dividí —nàcachi da.
  17 Anda já nànducú ňehe Jesús
 tuñun nù dá já nàcachi a já xihín
dá:
   —Tahví náha cúún, Simóm, jahyi
 Jonás jàcúhí ní in túhún ňayivi cóö
 nàcàxí tuñun ña yóho xúñun. In
 túhún tátá j, mé a ín dividí ñañahá
 ña yóho núñun. 18 Ta quïåvha jóho
 cárich ri yëhe sànahá yóho: Yóho
 cúún Pedro ta quïvun cúñí cãchí
 a tóto. Ta cúún tátuhun yùu ndúhu
 sànahá in vehe núñu cavañà i veñúhu
 mí j jàcúhí yóho caca núñu çahúñ
 sànahá i núù ňayivi já nà quee
 vaha na xihün tiñáhá sàcuñá Já
 nà a çúñun nà ñandayá. 19 Ta caja
 i xúñun ña nà cuu ndicanún núú
 ňayivi ndaja ndiquïåvha na mé ná
 ndáha j cacomí j cuéntá sànahá ná.
 Cacuú a tátuhun quïåvha j yávú
 núñu ña nà cuñún íchí núú ndíhvi
 ňayivi cacomí j cuéntá sànahá ná. Tá
 có sáhun ñàmàñí ná ndíhvi ñayivi
cán já quéa a quïåvha toho ñ ñàmàñí
 nú ná. Joo tá sáhun ñàmàñí nú ná
 ndíhvi nà cán já quéa quïåvha ri
 yehe ñàmàñí nú ná —cáchí a xihín
 Pedro.
  20 Anda já nàsahnda Jesús chuun
 nú nà xíca tuun xihín á cán ña ná
 a cáxí tuñun na xihún ni in túhún
 ňayivi ña cú ú mé a Cristo, mé a
 nàchindañá Ndiónxi cacomí cuéntá
 sànahá ňayivi.

Tá cáxí tuñun Jesús ña quïvì a
  (Mr. 8:31-9:1; Lc. 9:22-27)
  21 Ta jànda mé quïvì já nàcåsåhá
 Jesús cáxí tuñun a xihún nà xíca
 tuun xihún á ña ndìtåhå nù n à
 çúñun à ñuu Jerusalén. Ta mé
 cân ndóho ndívåha ini a ndåhå
 nà sàcuñåhå veñúhu xihún ndåhå
 nà sàcuñåhå núú jùtú xihún ndåhå
 nà jåñåhå ley Moisé. Ta caja xíxi
 ri nà cân va xihún á ta çåhñí náha
 ná. Joo tá nà quïvù uní quïvì ndåtacu
tucu a. 22 Anda já nàtåvå xoö Pedro
 Jesús já nàcåsåhå dà jåñåñí náha dà
 já nàcachi dà já xihún á:
   —Ama nà quïvå ña yóho xihún ndó,
 xitoho j. Nà a quïåvha toho Ndiónxi
 ñàmàñí ndòho ndó já —nàcachi
 Pedro xihún Jesús.
  23 Joo nàçåva nú Jesús sàndehe á
 nú Pedro ta já cárich á já xihún dá:
   —Cuåhâñ quëe Satanás, rí cúú
 tiñáhå sàcuñåhå. Tá quïåvha ín
 na sájí núu nú nà quïåvha já rùn núú
 j. Jàchí có cåhvi ínûn tá quïåvha
cáhvi ini Ndíōxi joo cáhvi ini ñayivi cuéntá ñuyíví yóho —nácajhi Jesús xihín dá.

24 Andá já nácajhi Jesús já xihín ná xíca tuun xihím á cájín:
—Ndá ná cúñi candjço yéhe ndítahan ná ndíhi chága ini na sahäuser yéhe a júú ga sahäuser mé ná. Ta ndítahan coo tiaáha na ndóho ini na sahäuser yéhe. Ta cóó caja toho a ná quíví na sahäuser i. 25 Jáchi ndá ná catód coo chága ñuyíví yóho ndíhi sahäuser ná. Joo ndá ná xúän ndéé ini quíví sahäuser i xihín sahäuser tujun Ndíōxi, ñëhé táhvi ná catacu na andá ama cáá quíví. 26 Vátí ná quee vahá in na ñuyíví yóho ta cómí ná tóco ndíhi ñáha ñuyíví yóho joo ndá chuun quég tá ná nduí ndíhi sahäuser ná indayá. Jáchi ni in ñáha a cúú chajví in na sahäuser ínima ná ñá ná a cúhun ná indayá. 27 Jáchi yehe, dà nácajhidahá Ndíōxi nduu ñayivi quixi tucu ñ xihín ndéé Ndíōxi, tátá i ta xihín ndéé táto Ndíōxi. Mé tiempo cán náha ndaja cáhnun cúú yehe. Andá já chajví i núin in ñayivi sahäuser ñáha nácajha na ná nañáñduun na ñuyíví yóho. 28 Mé á ndaà ná cáhun i xihín ndó ñá java na ndóho yóho a quíví toho na jánda quiaáha ná xínu quíví cuní na quixi tucu yehe, dà nácajhidahá Ndíōxi nduu ñayivi cacomí i cuéntá sahäuser ná cúú cuéntá mí i —cáchí Jesús.

Tá nándijama núñ Jesus quiááha cáá
(Mr. 9:2-13; Lc. 9:28-36)

17 Tá náyahá iñú quíví já nándaa Jesús in yúcú jícó ta ndáca táhun Pedro xihín Jacobo xihín ñани da Juan cuáhán ná xihín á. 2Ta ná táhyí mé ná cân nándijama quiááha cáá. Ta a júú quiááha nándiyëhe núñ a tá quiááha ndícëhe candji. Ta jáhma ndíxi a nándiyaac cájchí ñañta cáchí a júú quiááha yéhe ñañ. 3Ta ndája coo nándaca náha Moisés xihín Elías ta nácajhi ndítuhún dà xihín Jesús. 4Andá já nándicahan Pedro xihín Jesús já nácajhi da já xihín á:
—Vahá cúú ndúú ndé yóho, xitoñ ndé. Tá cúñi ndó caváha ndé yúñ yéhe tijáhivá válí. In a coo mé ndó ta inga coo Moisés ta inga coo Elías —cáchí Pedro.

5Ta nána cáhun Pedro nánuu in viço jata ná ta nácava ná su a ná. Ta a júú quiááha ndató yéhe a. Ta tañu viço cán naxini joo na ná cáhun in a ta já cáchí a já:
—Dà yóho cúú jahyí maní i ta cájíi ini i xihín dá. Cuni joo ndó ná cáhun dá —nácajhi mé a cán.

6Tá naxini joo na xíca tuun xihín Jesús cán ñá cáhun yóho já nácaxití na jándaquiááha naxini ná ñá ná ñúhu. Ta a júú quiááha ná yíhiví ná. 7Andá já nácayahí Jesús ná ná ta nácani ndaa ndáha ná já nácajhi a já xihín ná:
—Cuándaçó ndó. A cáyíhiví toho ndó —nácajhi Jesús xihín ná.

8Ta tá nándjëhe ná cán ná su ná Já naxini na ññ ñín in túhún jiní mé va Jesús.

9Ta tá nánuu na jini yúcú cán já náshanda Jesús chuun ná ná nácajhi a já xihín ná:
—A cáxí tujun ndó ñañaxini ndó yóho nú ni ñayivi jandi quiááha ná ndítacu tucu yehe, dà nácajhidahá Ndíōxi nduu ñayivi —nácajhi Jesús.
10 Já nacachi na cán já xihin á: —Ndávaha cáchí na jánáha ley Moisés ña nditahan quixi jihna núhú profeta Élias —nacachi na.
12 Joo mé a ndáa ná cáhan i xihin ndó ña sá naquixi va Élias joo có nañeexen na ndicuni na da. Ta nacaja na tá quiqívha cúñi mé ná xihin dá. Ta quiqívha já jándoho ri na ini yehe, da nachindahá Ndíóxi nduu ñayivi —nacachi Jesús.
13 Anda jávi nacanda ina ní xíca tuun xihin Jesús cán ñá cahán Jesús sáha Juan, da najacandúta ñayivi tá nacachi a ña sá naquixi va Élias.

Tá nandaja vaha Jesús in da loho ndácáñ iníma quini ini (Mr. 9:14-29; Lc. 9:37-43)  
14 Ta tá sá nañuu na ta nañiñu cóo na nú ndóó cuñahá ñayivi cán já nañiñu cóo in dañaa ta já nacaxisí da nú Jesús. Já nacachi da já xihin á:  
15—Candáhí vó loho iní ndó jáhíyi ñi, xitoño i jáhí xíhi yihí día ta ndóó ndiváha ini da. Ta cuñahá tañu ndíca na da nú núhú ñáññá a ñi ñi ticuíjí.  
16 Ta ñéhe e da nacasaá ñi núñ na xíca tuun xihin ndó yóho joo cóo naçuu ndaja vaha na da —nacachi da xihin Jesús.
17 Anda já nacachi Jesús já: —Ndáhí vó nåhá naçuu ndó jáhíxi sa cuñahá ndiváha quivi ñín i xihin ndó ta a ñáha candéé iní ndó yehé. Cúú ndó ñayivi quini ndiváha chí có ndeé ga in i xihin ña cája ndó. Taxi ndó tça loho jàn chóho —nacachi Jesús.
18 Anda já najánani Jesús rí quini ndácáñ iní da loho cán. Chí naqueta rí cuñahá rí ta mé hora já nandiváha da loho cán.
19 Tá nándihi já nacáñhán jehé na xíca tuun xihin Jesús cán xihin á já nacachi na já: —Ndávaha cóo naçuu caja ndé tavá ndé iníma quini nasañandácáñ iní da loho jàn —nacachi na xihin Jesús.
21 Joo tá cúñi ndó tavá ndó iníma quini táthun rí yöho xini núhú cájúhuñ ndó ta cáça táhví ndó nú Ndíóxi —cáchí Jesús xihin ná.

Tá cáxi táthun tucu Jesús ña quivi a (Mr. 9:30-32; Lc. 9:43-45)  
22 Ta ndaja coó xíca tútú ndíhi na xíca tuun xihin Jesús cán cuñan na xihín á chi estado Galilea. Ta já nándicaní Jesús núñ na cán ña tandaa quivi ndíqiánhva ñayivi mé á ndáha na cahni ñañá, mé a nachindahá Ndíóxi nduu ñayivi.  
23 Ta nacachi a xihin ná ña tá sá nó yaha úni quivi já ndítacu tucu a. Tá nacachi Jesús ña yöho xihin na xíca tuun xihín á cán já nacacuéha ndiváha ini na.
Tá nachahvi Jesús jiúhún impuesto cuéntá veñyu cáhnu ñuu Jerusalén

24Tá nañihu coo Jesús ñuu Capernaum xíhin ná xíca tuun xíhin á já nañihu coo ná játaca jiúhún impuesto cuéntá veñyu ñuu Pedro. Já naçachi na já xíhin dá:
—Á co cháhvi toho Jesús, dá jánähá ndôhó jan jiúhún impuesto cuéntá veñyu ñuu Jerusalén — naçachi na xíhin Pedro.

25Andá já naçachi Pedro já:
—Cháhvi a ñá —naçachi da.

Andá já naçanhu Pedro ini vehe nü ndácáan Jesús joo jihna núhú nandicahán Jesús xíhin dá já naçachi a já:
—Ndíá cáhvi inún, Simón. Yo já ndítahan nüu cháhvi jiúhún cuéntá impuesto nüu ná sáhndá chuun ñuyíví yóho. Á ná ñuu mé ná á ná ñuu túho —naçachi Jesús.

26Já naçachi Pedro já:
—Ná túho va sa cháhvi jiúhún cája na —naçachi Pedro.

Já naçachi tucu Jesús já:
—Sañá ñá cán quét mé ná ñuú co cháhvi toho na. 27Joo mí co cúñi yo ñá ná ndicuít na xoño sañá ñá cán quét cuchün tañuhú. Ta mé cán tavún tiyacá. Ta rí nü cuñi tá tavún jan candehún yúhu rí jáchi jan nditáhún in jiúhún cça. Ta cañehe a cuchün chahvún sañá mún ta sañá mí i jáchi queta va —naçachi Jesús xíhin Pedro.

Ndícani Jesús ndá ná cúñ ná íín chága sañá
(Mr. 9:33-37; Lc. 9:46-48)

18 Mé tañu já naçayati ná xíca tuun xíhin Jesús nü á já naçasáhá ndáca tühún ñahá ná já naçachi na já xíhin á:
—Yo já cacuu dà cáhnu chágá tá ná tandaa quivi cacomí Ndióxi cuénta sañá ñayivi —naçachi na xíhin Jesús.

2Andá já naçana Jesús in dà loho já nasacandichi a dà mahnú java ná cán. 3Já naçachi a já:
—Mé a ndáa ná cáhan i xíhin ndó ña ndítahan ndaja núu ndó mé ndó ta nduu ndó tátyhun na valí já cuu cacomí Ndióxi cuénta sañá ndó.

4Ná cúñi cacuun ná cáhnu chága tá cacomí Ndióxi cuénta sañá ñayivi ndítahan nduu na tátyhun in ná coñ sañá tá já nduu na tátyhun taa loho yóho. 5Ta ndá ná ná ndiquehe in aloho tátyhun dà yóho sañá ñá cúñi ná yehe, ná cán cúú ná ndiquehe ri ná yehe viti.

Tá jándacava ñayivi inga na nüú cuachí
(Mr. 9:42-48; Lc. 17:1-2)

6Ta ndá ná ná jándacava in ná ndáhví, ná cándeé ini yehe nüú cuachí jándà vaha chágá ná candico in yuí yojó jico ná ta ndíhi sañá ná cáhá tañuhú. 7Ndáhví náñá nacuu ñayivi ñuyíví yóho jáchí mé a ndąa ñín cuachí ndivaha ñá núu ñuyíví yóho. Ñá cán quét ndáca cuachí ñayivi nüú cuachí jóo ndáhví náñá nacuu ná jándacava inga na nüú cuachí.

8Sañá ñá cán quét tá ndáha ndó á sañá ndó jándacava ndóho nüú cuachí, chitúhun ndó a ta jácana xíca ndó ñá ná cuñhún a. Jáchí vaha chágá ná cuñhún réncó ndó a luñdu ndó indiví a juju ñá ná cuñhun níí yiquí cuñu ndó indayá nü cayí
ñúhu íta ãnda ama cáa quivi. 9Ta tá nduchú núú ndó jándacava ndohó núú cuáchi, tavá ndó ña tá jácana xícá ndó ña ná cuhún a. Jáchi vaha chága ná cuhún ndó indiví xihn in tühún nduchú núú ndo a juú ga ña ná cuhún ndó xihn ndíví nduchú núú ndo ñudy indayá ñú cuáchi ñúhu íta.

Tá sácu Jesús quiahva sahá in ndicachi, rí nandiñúñú
(Lc. 15:3-7)
10'Coto a quêhe núu ndó ni in ná cúú cuéntá mí í jáchí cachí i xihn ndó ña táto Ndíóxi, mé na ndáá ná cán ní tiempo ndíta na nú Ndíóxi, táta í indiví. 11Jáchi yehé, dà nachindahá Ndíóxi nduu ñayivi naquixi í jácaca ñ ñayivi, ná cája cuáchi.
12'Cuni joho ndó ná cañan i xihn ndó: Tá cómí in däta in ciento ndicachi ta tá ndiñúñú in rí já queá ña cája da queá jándacoo da cómi jíco sahun cómi rí cán yúcu ta já quee da cuhun dà ndinducú dà mé rí nandiñúñú cán. 13Ta tá ndiñéhe dà rí cajií chága ini da sahá rí nandiñúñú cán á juú ga sahá cómi jíco sahun cómi rí sá ndúu nú dá cán. 14Ta quiahva já ndoho ri Ndíóxi, táta í jáchí ço cuni mé á ña ná ndihi sahá ni in ná cándee iní mé á.

Ndítahan caja cáhnu iní sahá ñani táhan í
(Lc. 17:3)
15'Tá cája quini ñani táhan ndó xihn ndó já queá tavá xóo ndó da ta cañan ndó xihn dá ña ná ndicuni da ña a váha toho cája da. Ta tá ná tahvi ini da sahá cuáchi caja da já quéa sà nándiquehe táhan maní tucu ndó xihn dá. 16Joo tá cò cûñí da cuni joho da ná cuhun ndó já queá ndítahan nú ndó cana ndó in à iví chága ñani táhan ndó já ná cacuu na testigo sahá ña cáhan ndó. 17Ta tá cò cûñí da cuni joho da ná cuhun ndó cán xihn dá já queá ndítahan cuhun ndó nú tócó ndíhi ná cuú cuéntá Jesús táca veñhu. Ta tá cò cûñí da cuni joho da ná cuhun ndíhi na ná xihn dá já queá ndítahan caja ndó xihn dá tá quiahva cája ndó xihn in dá tóho, dà cò cündeusa Ndíóxi á in dá játaca jiñhún cuéntá impuesto. 18'Mé a ndåa ná cañan i xihn ndó ña tócó ndíhi ñaha ná cátó ndó ñuyíví yóho cándico a janda indiví. Ta tócó ndíhi ña ná ndaxí ndó ñuyíví yóho janda indiví ndaxí ña. 19'Ta jári cañan i ña yóho xihn ndó. Tá jándique táhan tühun iví ndó ñuyíví yóho ta tá mé a ndåa in cúú ndó sahá ña xícá tahví ndó nü Ndíóxi, mè á ün indiví já queá quiahva táta í ña nü ndó. 20Jáchi nü ndúü iví á üni ná ta tácá na cuéntá mí i já queá tañu na cán ndacaan i —nacachi Jesús.

Tá sácu Jesús quiahva sahá in dà cò cûñí caja cáhnu ini da sahá inga da
21'Ta ndaja coo naçayati Pedro ndáca tühun da Jesús já naçachi da já:
—Xithoho i, ndaja tañu xíní ñúhu caja cáhnu ini i sahá ñani táhan i tá cája núu da xihn í. À ndítahan núu i caja cáhnu ini i sahá dá janda úsa tañu —nacachi da xihn Jesús. 22 Já naçachi Jesús já xihn dá:
—A juú janda úsa tañu cuió ndítahan caja cáhnu inún sahá ñani
tahún. Vaha janda cómí ciento cómí jíco ỹụ́ụ tañu ndítañan núuñ caja cáhnu inún sahá ñani táhún.


Jánahá Jesús núú ná sá natándáha ña có ndítañan jándacoo táhan na
(Mr. 10:1-12; Lc. 16:18)

19 Tá nándíhi nácachí Jesús ña yóóho já naque en a estado Galilea já náxini nácó a estado Judea, ña íin inga xóo yu ta Jordán cán. 2 Ta a juú quíahwa cuáhá ñayivi nándico játá ta nándaja váha mé a ná quíhvi. 3 Joo ndaja cóo java na fariseo nácayati na nú Jesús sahá ña coto ndójó ñahá ná cúññ ná. Já nácachí na já xihín á:
—Á núná nú in da data jándacoo da ñájíhí da sáhá ndá ña nacuu — nacachi na fariseo cán.

4 Anda já nacachi Jesús já:
— A ñáhá cañvi ndó tufun Ndióxi nü cáchí a ña janda mé sáhá tá nacavaha Ndióxi ñayivi nü cuítí já nacavaha dataa ta nacavaha ñáñáhá. 5 Ta nacachi tucu a ña ndítahan nú düta jándacoo da tátá da xihín náná da já ndique tánhan da xihín ñájíhí da. Já xínu ndiví ná cán cacuu na tátuhen in víxí yiquí cúñu na. 6 Sáhá ña cán quá ñó cuú ga ña ji yi yiquí cúñu sáhá ñanda nuu na tátuhen in tühún yiquí cúñu na. Sáhá ña cán quá ñó ndítahan nú dü cán janí tánhan da ña najacáhán Ndióxi tá nátandañá ná —nacachi Jesús.

7 Anda já nándaca tühún tucu ná cán Jesús já nacachi na já:
— Joo já cachi ndó xihín ndé: ndá cuénta quá ñasañahnda ri Moisés chuun ña cuu cava ha in dataa in tutu quiáhva da nü ñájíhí dà ta xihín ña cán cuu jándacoo da ña — nacachi ná cán xihín Jesús.

8 Já nacachi Jesús já:
— Sáhá ña táhyí ndivahá iníma ndó sáhá ña cán quá ñáhan Moisés ñamañí nü ndó ña cuu cava ha ndó tutu quiáhva ndó nü ñájíhí ndó ña ná jándacoo ndó ña. Joo tá nacavaha Ndióxi ñayivi nü cuítí coó nacacúñí toho a coo ña yóho. 9 Cuni johon ndó ná cañã i xihín ndó. Tá ná jándacoo in dataa ñájíhí dà ta coó cuú a sáhá ña nacaja ñá cuachi xihín inxa taa ta tá tándaðá dà xihín inxa ñá já quá cajá da cuachi nu Ndióxi. Ta quiáhva já ñin ri cuachi da ná tándañá xihín ñá nacandoó cán —cáchí Jesús.

10 Tá naxini joho ná xíca tuun xihín Jesús cán ñá yóho já nacachi na já:
— Tá tə quiáhva já cáa janda vaha chága ná a tándañá ñayivi, dá já — nacachi ná cán.

11 Já nacachi Jesús já:

Cája yi Jesús na valí
(Mr. 10:13-16; Lc. 18:15-17)

13 Tá nándihi já ñéhe na java ná valí naçañá ná nü Jesús ña ná chinúu a ndahá a jíñi ná ta já cañã tañwi a nü Ndióxi sáhá ná. Joo ndaja coo ná xica tuun xihín á cán naçañáhá ná cája cuyhe na xihín ná ndáca na valí cán. 14 Já nacachi Jesús xihín na xíca tuun xihín á cán já:
— Quiáhva ndó ñamañí ná quixi na valí núú i ta a cájí nuu ndó nü ná jáchi cacomí Ndióxi cuénta sáhá ñayivi tá ná cája na tá quiáhva cája na valí yóho —nacachi Jesús.

15 Tá nándihi já nachinúu Jesús ndáñá a jíñi na valí cán. Anda já nacuee a cuahan.

Ndítúhún in da cuúca xihín Jesús
(Mr. 10:17-31; Lc. 18:18-30)

16 Ta ndaja coo naxini in dataa nü ñín Jesús ta nándaca tühún ñahá dà já nacachi da já:
—Maestro, mé ndó cúú ndó tāa vaha ña cán quaēa ndācā tūhūn ī ndōhō ndīā ndītahan caja ī jā nā ñe̱he̱ táhvi ī cu̱hūn ī indiví coō ī anda̱ ama cáa quīvī —nacachi da xīn̩n Jesus.

17 Já nacachi Jesus já xīn̩n dá:
—Ndā cuéntā quaēa cáchūn xīn̩n ī ña cúū ī dā vaha. Ni in tūhūn toho ñayivi co cúū na nā vaha ñuyívī yōho. In tūhūn Ndiōxi cuītī va quaēa vaha. Tā cúnu̱n cacuūn nū ůn me ā já quaēa xín̩n ñūhu̱ cajūn ña săhndā tūhūn Ndiōxi —nacachi Jesus xīn̩n dá.

18 Já nacachi dā cán jā:
—Ndā cúū mé ña ndītahan caja ī —nacachi da.

Já nacachi Jesus já xīn̩n dá:

20 Já nacachi dā yūta cán já xīn̩n ā:
—Jānda̱ tāa loho nāsacuu y nāsacahā ī cája ī tōcō ndihi ña săhndā Ndiōxi cája ī. Ndīā cúū gā ndītahan caja ī —nacachi da.

21 Já nacachi Jesus já xīn̩n dá:
—Tā tā cúnu̱n cacuūn in tāa ndācū nū Ndiōxi cuāhān jēcūn tōcō ndihi ña̱hūn jān ta ndacahndūn ji̱u̱hūn jān nū nā ndahvi jā ñe̱he̱ táhvyūn coō cu̱hā ña̱hūn indivī. Ta tā nandihi já quīsūn candi̱cūn ye̱he —nacachi Jesus.

22 Tā na̱xnī jōho dā yūta cán ña yōho já na̱quēe cuēhā nīdvāhā da cuāhān dā jāchī dā cuīcā nīdvāhā cúū dá.

23 Andā já nacachi Jesus xīn̩n nā xīca tuun xīn̩n ā cán jā:
—Mē a ndāa nā cachi ī xīn̩n ndō ña ndāja yāncā nīdvāhā cáā já ndīqūhva nā cuīcā mé nā ndāhā Ndiōxi ña nā cacomī ā cuéntā sa̱hā nā. 24 Jáchī jānda̱ cama chāγa cuu yāhah in camello ini in yāvī sa̱hā yītucū ā juū gā ña nā nīdvīhva in dā cuīcā mé dá ndāhā Ndiōxi ña nā cacomī ā cuéntā sa̱hā dá —nacachi a.

25 Tā na̱nxini jōho nā xīca tuun xīn̩n Jesus cán ña yōho já nacatōnto nīdvāhā na ta nāndācā tūhūn táhan na já cáchī nā já:
—Ndā nā cúū nā cuū ēcū ndāa īnīmā, dá jā —cáchī nā.

26 Nandīcoto nīhni Jesus nū nā já nacachi a já xīn̩n nā:
—Ni in na a cúū caja ña yōho joo Ndiōxi quēa cuu caja ña jāchī ni in ña̱hā co ūhvī toho nū Ndiōxi —nacachi Jesus.

27 Andā já nacachi Pedro já:
—Jōo ndēhe̱, nājāndacoo ndēhi ndē ña̱ha nāsacomi ndē ta ndīcō ndē ndōhō. Ndīa ñe̱he̱ táhvī ndē caja ndō —nacachi Pedro xīn̩n Jesus.

28 Andā já nacachi Jesus já xīn̩n dá:
—Mē a ndāa nā cachi ī xīn̩n ndō. Tā nā tandaa quīvī ndūu sā tōcō ndīhi ña̱ha jā ca̱cō yēhe, dā nāchindahā Ndiōxi ndūu ñayivi nū ri nīdvāhā i. Ta cán ca̱cō ri ndōhō, nā na̱xīca tuun xīn̩n ī nū̱ ñequ i̱vi̱ táyī vaha. Ta cán caja viī ndō sa̱hā ndi̱hu̱xū i̱vi̱ táhndā nā naquīxi chichi Israēl. 29 Ta ndā nā najāndacoo vehe na ā ñani na.
á quia̱hva na á tátá na á náná ná á nájíhí na á jahyi na á ñundáñiyí na sahá ye̱he, na cán cú á ñeñeñí ná cuahá chága ví ñahá. Ta jatá ña cán ñeñeñí táñhí ná catacu na nụ Ndíoxí āndá ñama cáá quívi. 30Ta ndúu cuahá na ín sahá nyúyíví yóho viti joo vaxí quívi cacu na ná coò sahá nụ Ndíoxí. Ta ndúu cuahá na coò sahá nyúyíví yóho viti joo vaxí quívi cacu na ná fin sahá nụ Ndíoxí — nàcachí Jesús.

Sácu Jesús quia̱hva sahá java d’a sáhndá uva

20 Já nàcachí Jesús já sácu a quia̱hva:
—Nyú cacomí Ndíoxí cuéntá sahá nyýyíví cú ü tátuhuñ ñá yóho: Íñ in dañaa naha chá nàqee du cuahan da nducú d’a mozo caja chúun da cahnda da uva nụ ñúhu dú. 2 Ta ñàndcoo d’a chàhvi da in jiu̱hún càa naní denario in quívi. Ta já nàchindahá d’a mé mozo cán cuahan d’a caja chúun da nụ ñúhu dú. 3 Nàndhi já nàqee tucu día jixhin ñaha ñúhu càn tátuhun càa in naha já nàndituñ d’a java d’a ndúu núñá uun núu yahví. 4 Já nàcachí mé d’a jixhin ñaha ñúhu càn jà: “Cuáhán ri ndóhó va cahnda ndó uva nụ ñúhu i ta já chàhvi i ndóhó tá quia̱hva nditàñ d’a ndó queh ndó”, nàcachí dà. Já nàqee mozo cán cuahan d’a jàqee da d’a ñúhu dú. 5 Ta tá nàcuu caxivi já nàqua tucu día jixhin ñaha ñúhu cán cuahan d’a tâniñ d’a java gå dà caja chúun jixhin dà. Ta tá nàcuu càa uní tâniñ chága dà d’a jàqee nụ ñúhu dú. 6 Ta tá nàcuu tátuhun càa yùn sahini nàquta tucu dà ta núu yahvi càn nàxini chága dà d’a ndúu núñá uun. Já nàcachí dà já jixhin dà ndúu cán: “Ndá cuéntá quéa nà nàcúu ndíví yaa ndúu ndó yóho”, nàcachí dà jixhin dà ndúu cán. 7 Nànducú ñeñe d’a cán tûhun já căchí dà já: “Co cája chúun ndé jáchí cóo na quíxi ndúcú ndé caja chúun ndé”, nàcachí dà cán. Anda já nàcachí dà jixhin ñaha ñúhu càn jà: “Cuáhán ri ndóhó va cahnda ndó uva nụ ñúhu i. Ta já chàhvi i ndóhó tá quia̱hva ndítahàn nụ ndó queh ndó”, nàcachí dà.

8 Ta tá sa nàcuuá já nàcachí dà jixhin ñaha ñúhu càn jixhin dà cómí chûn nụ mozo cán ñá nà ña nà dà d’a cúú mozo cán já nà queh yahví da sahá chûn nàcàjà dà. Ta dà nàquihvi nàcàjà chûn nụ ndíhí cán, dà cán cúú dà jihna ñúhu nú queh yahví. Tà ñàndihi càn nà queh yahví d’a nàquihvi nụ cuíí. 9 Anda já nàcasaà d’a nàquihvi càa chúun càa yùn sahini já nàqueh in d’a cán in denario. 10 Ta ndàjá coo tá nàçaní a núu d’a nàquihvi càa chúun jàndà nàhà cán queh yahví dà já quéa nàcàhàn dà ñà cuahuñ chàga jixhin ndíqueh dà nụu d’a nàquihvi càa yùn sahini cán. Já quia̱hva jà in denario nàqueh ri in in d’a cán. 11 Saха ña cán quéa nàcàsahà dà càhàn cuáchí dà jixhin dà jixhin ñaha ñúhu cúí nà. 12 Já nàcachí dà já: “Dà nàndai cuu càa chúun nụ ndíhí cuíí yóho in hora cuíí nàcàjà chúun dà. Ta tá quia̱hva nàcàhví ndó ndèhe, dà nàcàjà chúun ndíví yaa nụ ndítañyí quia̱hva já nàcàhví ri ndó núu d’a càa va”, nàcachí dà càhàn cuáchí dà cán. 13 Anda já nàcachí dà jixhin ñaha ñúhu càn jixhin in tâhàn mozo cán.

16 Ta nacachi tucu a já:
—Sahá ña cán queá ndúu cuacúñu na íñ sahá nuñívi yóho viti joo vaxi quivi cacuú na na có sahá nü Ndíóxiñu. Ta ndúu cuacúñu na có ña sahá nuñívi yóho viti joo vaxi quivi cacuú na na íñ sahá nü Ndíóxiñu —nacachi a.

Cáxi tuñun tucu Jesús ña quivi a
(Mr. 10:32-34; Lc. 18:31-34)

17 Ta tá sa nacquee tucu Jesús cucañan chi Jerusalén já ñciñu cán nátavá xóo a ndíñuxñuñu iñi na xíca tuun xíñxa ña cán já nacachi a já xíñxa ná:
18—Candehé ndó. Yóho ndáa í cucañan yó chi Jerusalén nüñu ndiquiñhva na yéhe, dà náçhandahá Ndíóxñi nduñ uñayivi ndahá na saçuçahá nüñu jútñu xíñxa nüñu na jánñañu ley Moísés. Ta ná cán cúu na cacu inú sahá ndaja quivi ñi. 19 Andá já ndiquiñhva na yéhe ndahá na tóho ña nú cuacú ndaa na yéhe. Ta cani na yéhe ta jà cata caa na yéhe ndicu crúñuñu joo tá ná yaha uní quivi já nditacu tucu ña —nacachi Jesús.

Tá nácixñu náñu Jacobo xíñxín Juan ñámañi nüñu Jesús
(Mr. 10:35-45)

20 Andá já nacayati ñájíñi Zebedeo, ñá cúú nánñu Jacobo xíñxín Juan núçuñu Jesús. Ta ndáca ñá ndívñi jahyí ñá naçasañu ña nú ñ jáchi cúñi ñá caça ñá in ñámañi nüñu Jesús. 21 Andá já nacachi Jesús já xíñxín ña:
—Ndá quëa cúñi ndó —nacachi a.
Já nacachi ña cán já:
—Ña cúñi quëa ná caja ndó ñámañi cahnda ndó chuun ña ná cacuñ in in yahyì i xoo jín ndó. In da xoo cuáña ta in da xoo ñtí jín ndó indiví tá ná cacúñ uñó cuéntá sahá ñayívi —nacachi ñá cán.
22 Andá já nacachi Jesús já xíñxín ñá:
—Co cándañi ndó ña xícñu ndó nüú ñi —nacachi a.
Andá já nacachi a já xíñxín Jacobo xíñxín Juan cán:
Á cuu ndóho inú ndó tá quiqu伊a ndítahan nüú ñi ndóho inú ñi. Jáchi ña vaxi nüú ñi ndóho inú ñi cuú ña tátuñun coho ñi in yáñi ndútás ová. Á íñ tíñhva ndó ndóho inú ndó tá quiqu伊a ndítahan nüú ñi ndóho inú ñi ña quiqu伊a ndóho inú ñi —nacachi Jesús xíñxín ndívñu ña cán.
—Cuñu cuñu nüñu —nacachi ndívñu ña cán xíñíñu Jesús.
23 Andá já nacachi tucu a já xíñxín ña:
24 Joo ndáa coo tá nácixiñu jóho ndíñuxñu chágà na xícñu tuun xíñxín
Jesús cán ña yóho já nacásáhá ná xójo ini na xíhin ndíví dà cuú ñani cán. 25 Anda já nacana Jesús tóco ndihi nà xíca tuun xíhin a cán já nacachi a já xíhin ná:
— Sá xíní ndó ndaja cája ná sáhndá chuan nú ñayivi ndúu ñuyíví yóho. Ña cája na quéa jácándíhi na ñayivi ta cája ná tá quíahva cúní mé ná. 26 Joo cò ndítahan coo nà cán taňu mé ndó jáchi ndá dà cúní cacuu dà cáhnu chága taňu ndó xíní núhu cacuu da in dà cája chún cuéntá ndihi ndó. 27 Ta ndá dà cúní cacuu dà nú cuítí taňu ndóhó ndítahan cacuu da dà cája ndíví nú ñuhi ndó. 28 Jáchi ni yehe, dà náchindahá Ndójx nduu ñayivi coo nàquixi i ñuyíví yóho ña ná caja ndíví ñayivi nú ñ. Ña nàquixi i caja i quéa caja ndíví i nú ná ta ndiquíahva i mí i quivi i já ná cuu cacuu ndaa ínima cuáhá ñayivi ná a cúhun ná indayá —nacachi a.

Tá nandaja vaha Jesús iñá dà cuáá
(Mr. 10:46-52; Lc. 18:35-43)
29 Ta tá nàqueta Jesús ñuu Jericó xíhin ná xíca tuun xíhin á cán já ndícko cuáhá níváha ñayivi játá cásañan ná. 30 Ta ndáya coo yati jíñ ichí cán násañduu coo iví dà cuáá ta tá nàñini Joho dà ña yáha Jesús cuáhañ já nacásáhá ndíví dà càyuhú dà já cáchí dà já:
— Jesús, dà nàquixi čichi David, caja ndó ñamaní candáhví loho ini ndó ndehe —cáchí dà.
31 Anda já nacásáhá cája cuhéñayivi xíhin ndíví dà cuáá cán ña ná catájí yúhu dà. Joo ví ga ví càyuhú dà já cáchí dà já:
— Jesús, dà nàquixi čichi David, caja ndó ñamaní candáhví loho ini ndó ndehe —nacachi dà.
32 Anda já nandacá ndíchí Jesús já nacana ndíví dà cuáá cán. Ta já nandhca tuhún a dà já nacachi a já xíhin dà:
— Ndía cúñí ndó ña ná caja i xíhin ndó —nacachi a.
33 Já nacachi ndíví dà cuáá cán já:
— Candeñe nde cúñí nde, xitohe.
34 Anda já nandahvái ini Jesús dà ta nacani ndaa ndáheñ a núñ dà. Chí iví lág naññu nú ñu dà cuáá cán ta nacásahá dà dícðo dà játà Jesús cuáhan dà.

Ndóhvi Jesús ñuu Jerusalén
(Mr. 11:11-11; Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)
21 Ta tá sà ja chá xínu coo ná ñuu Jerusalén já nàñini nú in ñu loho naní Betfagé yati jíñ yúcuñ naní olivo. Ta cán násañha Jesús chuun nú ñuí táhán dà xígca tuun xíhin á cán. 2 Já nacachi a já xíhin dà:
— Cuáhán ndó ñuu loho ján ta tá ná xínú coo ndó ján ndiñehe ndó in búrro jíñi ndícko ndaa rí ta xíhin mé rí ján cándichi inga búrro loho. Ndxí ndó rí ta cañehe ndó ndíví rí quíxi ndó. 3 Ta ndá ná ná cañan xíhin ndó já quéa cachi ndó xíhin ná ña xíní núhu xitohe ndó rí joo tá ná ndihí chuun rí já nducú ñhehe tucu dà rí, já cachi ndó xíhin ná — nacachi Jesús xíhin ndíví dà cán. 4 Tóco ndíhi ña yóho nayaha já ná xínú coo núñ ña nacáhyí in dà profeta jà:
5 Joho cachi ndó xíhin ná ñuu Jerusalén:

6Ta ndíví da xíca tuun xíhin Jesús cán násahan da naçaja da tá tin nàsahánda Jesús chuun nü dá. 7Já ñehe da búrró jíhi cáñ xíhin búrró loho, jahyi rí naçinü nü nú Jesús. Anda já nàçhojó ná cotó ndéé na jata ri ta nándaa Jesús jàta ri. 8Ta mé cuáha ñayivi ndúu cán nàçasáhá na chînduu na cotó ndéé na irthday me nú yaha Jesús cán. Ta java na nàçasáhá na sáhndá na ndahá yíto ta chînduu na dò irthday me nú yaha Jesús cuhun a. 9Ta ñayivi cuáhañ chi nú tu jàri na vaxí chi jàta nàçasáhá na cayuhú na jà cachí na já:

10Ta tá nándjivi Jesús ñuu Jerusalén cán tócó ndíhi ñayivi nàçasáhá cátontó ndiváha na. Já cachí xíhin táhan na já:
—Ndá da cúú da yóho —cachí xíhin táhan na.

11Java táhan ná cán cachí ná:
—Da yóho cúú in profeta, da ñuu Nazaret cuéntá estado Galilea — cachí xíhin táhan na.

Tá nátaxí Jesús ná ndúu jíco ñaha yéhé venúhu
(Mr. 11:15-19; Lc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)

12Andá já nándjivi Jesús venúhu cáhnu cán já nàçasáhá táxí ndíhi a ná ndúu jíco xíhin ná ndúu xéen cán. Ta nàçíco ñehe a mesa ná ndúu ndíjama juñhún cán tá nàçíco ñehe a táyí sácoo na ná ndúu jíco ndíjata. 13Já nàçasáhá cachí a já xíhin ndíhi ná cán já:

14Tá nándihi já nàçayati java ná cuá xíhin java na réncó nü ñ iní mé venúhu cahnu cán ta nándaí vaha ná a ná. 15Joo xojo ndiváha iní na sàcuáha nú jutu xíhin ná jàna jén ley Moisés tá nàxini na ña xítúhún nàçaja ná a tá tá nàxini johó na ña cájá cáhnu ná valí cán mé a tá cachí na já: “Cája cáhnu i da naçixi chičchi David.” Sahá ña cán queg xojo iní na 16ta já nàçachi na já xíhin Jesús:
—Á xíni johún ña cáhnu na valí yóho —nàçachi na xíhin Jesús. Já nàçachi Jesús já:
—Ajan, xíni johó i ña cájá cáhnu na Ndíóxi. Á ço nàçahvi ndó tuhun Ndíóxi nü cachí a já:
Jandá na valí tá jandá naichi nàçaja Ndíóxi xíhin ná, ña ná cuu caja cáhnu na mé a, cachí tuhun Ndíóxi —nàçachi Jesús xíhin ná cán.

17Andá já nájándaícoo a ná já nàçqueta jatá ñuu cán cuáhañ chi ñuu Betania tá cán nàsahíiín a.

Tá náchicañ Jesús cháhan jatá tító ñuñú
(Mr. 11:12-14, 20-26)

18Ta inga quivi ítaan tá nàndicó coo a cuáhañ chi Jerusalén já
nacasahá cuíco a cuáhan. 19Ta yuhú íchi cân naxini a cándichi in titó ñuyú. Ta chí nasañan sàndehé a á íín cuíhi nú ñò caxí a. Joo có ñaha ná ndiñehé a. Ndáña uun dó cán cuití va íín. Anda já nacachi a já xihin dò:
—Ni in túhún gá tañu a cáná cuíhi nú yóhó —nacachi a xihin dò.
Chí ipv láa nahnîchí titó ñuyú cán.
20Tá naxini ná xíc tuën xihín Jesús cán ñá yóhó já nacatontò ná já cáchí ná já:
—Ndá cuëntá quéa nahnîchí titó ñuyú cán ipv túhun —nacachi na xihín Jesús.
Ta nandúcú ñehe Jesús túhun nú ná já nacachi a já:
—Mé a ndaq ná cahan i xihín ndó ñá tá ná candee né ndó yèhe ta ní loho có cahlvi ipv johó inó ndó já quèa cuu caja ndó ñá nahnú chágá nú ñá nacajá i yóhó. Ta jandá cuu cachi ndó xihín in yúcú: “Caxoo ta cuáhán jáquetún mún in tañuñú”, ta chí já ndusa coo. 22Ta tá ná candee né ndó yèhe nani xíc tahví ndó nú Ndíóxi ta có cahlvi ipv johó inó ndó já quèa ñehe ndó ñá xíc ndó nú á —nacachi Jesús.
Tá ndáca túhún na Jesús yo sáhan ndée nú á ñá jánahá me a nú ñayivi (Mr. 11:27-33; Lc. 20:1-8)
23Tá nandíhi já nándjhiví Jesús ini veyeñhu cahlvi cán ta nani jánahá túhun Ndíóxi nú ñá ndúu cán naxini ná sacuahá nú ñutu xihín na sacuahá nú ñá Israel cán nú á. Já nacachi na já xihín á:
—Yo já sáhan ñamaní núñ cajún ñá cájún yóhó —nacachi na.
24Andá já nandúcú ñehe Jesús túhun nú ná já nacachi a já:
—Ta ná ndáca túhún ri yèhe va ndóho ta tá ná nducú ñehe ndó túhun nú ñá ñanda já cahi túhun ñ nú ndó yo já nasañan ñamaní nú ñó caja ñ na cája ñ yóhó. 25Ta viti cachi ndó xihín ño jó já náchindahá Juan ñá quixi da caja ndúta dá ñayivi. A Ndíóxi náchindahá dà á ñayivi náchindahá ñahá —nacachi Jesús ndáca túhun a ná.
Já nacasahá ndítúhún xihín tahan na já cáchí ná já:
27ṣáhu ñá cán quèa nacachi na já xihín Jesús:
—Co xíni toho ndé yo já náchindahá Juan.
Andá já nacachi Jesús já xihín ná:
—Ta ni yèhe a cáxi túhun ñ nú ndó yo já nasañan ñamaní nú ñó caja ñ na yóhó —nacachi Jesús xihín ná cán.
Sácu Jesús quíañwa sáhu ipv dà cuú jahi in dañaa
28Andá já nacachi tucu Jesús xihín ná cán já:
—Cuní johó ndó ñá nayahá in tañu. Ín in dañaa ta nasañhin ipv jahi taa da. Ta nasañan dà nú in táhan dà cán já nacachi da já xihín dà: “Jahi yí, cuáhán caja chúun lohún nú ñuhú ñ nú câa


Já nacachi ná cán:
—Dá nga cuuí.

Anda já nacachi tucu Jesús já:
—Mé a ndañ ná cáhán i xihín ndó ña ñi minha saha ná jácandúta c’ó jícó nañána ha ndó juuí nga ndóho. 32 Jáchí nacuñixi Juan, dá jácandúta ngañivi najánahá da ndóho ndajá ndúu c’ó já s’ó já xíc’a saha ná a juuí nga ndóho. 33 Jáchí nacachi Juan, da jácandúta yáñivi najánahá da ndóho ndajá ndúu c’ó já s’ó já xíc’a saha ná a juuí nga ndóho.

Sácú Jesús quia̱hva saha java mozo, d’a nacaja quini xihín xitoho da
(Mr. 12:1-12; Lc. 20:9-19)


34 Ta tá naxiñu tiempo jáquee na já náchindahá da java mozo da ña ná cúhuñ nū nga ndúu c’ó já chúun űjuh dá cán ña ná ndiqueñhua ná nū da ña cúñi nga ndó ndiqueñhua na saha űjuh dá nā nasahán ndojó dá nū nga cán. 35 Joo ndajá coo ná caja chúun nū űjuh cán naxiñu na in tάhán da cúu mozo da cán ta naxani na ndajá. Ta inga tάhán da cán nasahní ña. Ta inga tάhán da cán nandicúñta née na xihín yúu. 36 Joo mé da xihín ñaña űjuh cán náchindahá cuahá chága da mozo da nasahán da nū űjuh dá. Ta tá quia̱hva nacaja na xihín mé java mozo nasahán nū cuuí cán quia̱hva já nacaja ri ná xihín tóco ndíhi mozo cán.

40 Anda já nandaca tühun Jesús na ndüu cán já nacachi a já:
—Ndía cáhán ndó caja da xihín ñaha ñúhu yöho xihín na cája chúun nü ñúhu dá —nacachi a.
41 Anda já nacachi ná cán já xihín Jesús:
—Ña caja da queá cahní da na quini, mé naña cajina chúun tóó nü ñúhu da cán. Ta já ndiquiahva ndojó dà ñúhu dà nü java ga ña ña ná caja chúun na nü á. Ta tá jáquee na ndiquiahva na nü dà ñañá câni nü dà ndiquehe da saha ñúhu dá —nacachi na cán xihín Jesús.
42 Já nacachi Jesús já xihín ná cán:
—Á a ñáha cahvi ndó túhun Ndióxi nü cáchí a:
Mé yuú ñañajacana da cávaha vehe,
ña cán cuú ñañanduu yuú ndúhu saha vehe ña ín chága saha.
Ña yöho quéa nacajna Ndióxi,
ta cuú á in ñañá cáhnu ndiváha nyo, cáchí túhun Ndióxi.
43 Ña cán quéa cáhán i xihín ndó ña cacu xoo Ndióxi ndóhó ñañá a cácomí ga mé á cuénta saha ndó. Ta quiahva mé á ñañamí nuyu java ga ñayivi ñañá nándjivi na nuyu cácomí Ndióxi cuénta saha ná, mé na ndiquiahva na nü á ñañá câni nü á ndiquehe a. 44 Ta cáchí i xihín ndó ñañá yèhe cuú ña tátyhun mé yuú cáhán i saha. Ta ndá ñañá ndicava jatá yuú cán chí cahchi xéhé na. Quiahva já ndíhi saha ñayivi tá có cñíj na cánduša na yèhe. Ta tá mé yuú cán yáha ndicava jatá in na já cají ndíhi ñañá. Quiahva já ndíhi saha ñayivi iná indayá tá có cñíj na cánduša na yèhe —nacachi Jesús.
45 Tá naxini jongo na cuú saçuhañu yuú jutu xihín na faríseo cán ña yöho, nacandac tahuí ina na ñañá saha mé ná cáhán Jesús. 46 Sañha ñañá cán queá nánducú na tëin na mè á joo cóó nacuu caja na sañha ñañá nayiviñu ñayivi tá cándúsa ñayivi cán ñañá cáhán Jesús cuénta Ndióxi.

Sácú Jesús quiáha sañá vicó tándañu
(Lc. 14:15-24)

22 Tá nándihi já nacasáñu tucu Jesús jánahá ñayivi xihín ndinuuqui quiáha. Já cáchí a já xihím ná:
ñúhu dá ŋuu na. 8 Anda já nacachi tucu rey cán já xihín java ga mozo da: “Sa naqcandíví tóco ndíxi ŋaha ŋa coo víco joo na nacana i cán cóo saha toho na quixí na víco. 9 Ña cán quéan cuáhán ndó ndijàá caye náhnu ta ndá ŋuyivi nacu cana ndó na ná quixí na víco tándaha yóho”, naqcachi rey cán nasaahnda da chuun nü mozo da. 10 Anda já naquee mozo dà nasahkan nà ndijàá caye ta ndaja cáa mé ŋuyivi najataca na. Ŋuyivi vaha xihín na quini viti nataca nacañá na. Ta já nájácutú na vehe nüú coo víco tándaha cán xihín ŋuyivi.


**Ndáca tühun nà Jesús á ndítahan nü nà chähvi na jiuhun cuentá impuesto**
(Mr. 12:13-17; Lc. 20:20-26)

15 Ta ndándihi já naquee na fariseo nasahkan na jándique táhan na tühun na ndaja caja na coto ndojó nà Jesús xihín tühun cáhan mé á já ná cuu jácojo na cuachi jatá. 16 Ña cán quéan nachindahá na java na cuentá mé nà xihín java na cuentá Herodes núú Jesús já nacachi na já xihín á:

—Maestro, xíni ndé ŋa ndinuhu ŋa ndáa cáhan mé ndó. Ta cândaa ini ndé ŋa jànhá ndó ŋa ndá saha ichí cuentá Ndóxi. Ta coo quéhe ndó cuentá tá cáhan nüu ŋuyivi saha ndó. Ta cândaa ini ndé ŋa tá cáhan ndó saha in ŋa cája ŋuyivi cúú á saha ŋa sánhehe ndó janda inima ná. 17 Saха ŋà cán quéa cui nØ de candàa ini ndé ndía cachí ndó saha ŋa yóho: À ndítahan nüú ndé cháhvi ndó jiuhün cuentá impusto nüú dà cómi cuentá saha nüu Roma. À cháhvi ndé ŋa á a cháhvi toho ndé ŋa —nacachi nà cán xihín Jesús.

18 Joo sa nacandaa ini Jesús ŋa cháhvi nüú ini na saха ŋa cán quéa nacachi a já xihín ná:
—Coó cuú ndó tá quiahva ndáa ndó jáchí cuúí ndó coto ndojó cuíti ndó yehe. 19 Jánaha ndó in táhan jiuhún ŋa cháhvi ndó impusto jan nüú i — nacachi Jesús.

Ánda já násaahan nà in jiuhún caa naní denario nü á. 20 Ta næxini Jesús ŋa yóho já nacachi a já xihín ná:
—Yo nåhná ta yo quiví quéa ndáa nü á —nacachi a.

21 Já nacachi nà cán já xihín á:
—Ñéhe a nåhná xihín quiví dà cómi cuentá saha nüu Roma —nacachi nà. 
Ánda já nacachi tucu Jesús já:
Tá náxini johó na cán ña yöho já nacatóntó na ta najándacoo na a nacquee na cuahan na.

Tá ndáca tuhun na Saduceo Jesús á mé a ndáa nditacu ndíi
(Mr. 12:18-27; Lc. 20:27-40)

Ta sa mé quivi já nasahan java na saduceo cahan na xiñín Jesús. Ta mé na saduceo yöho có cándúsa na ña nditacu tucu na ña nasñíi. Sahá ña cán quëa nandaça tuhun na Jesús já cachi na já xiñín á:


Añda já nacachi Jesús já:

—A váha toho cähán ndó jáchí có xínú ndó ndáa cähán tuhun Ndíóxi ta ni có xínú ndó ndá quiahva cáhnu cuú ndée Ndíóxi. Jáchí me quivi tá ná nditacu tucu ndíi a tándaña gá ná ta ni a quiahva na jahyi jíhí n tándaña ná. Cacu na tátyuhun táto Ndíóxi ndúu indiví ta có tándaña ná cán. Joo sa xínú yö ña nditacu tucu ndíi. Á a ñáha cahi ndó tuhun Ndíóxi nü cachi a já:  “Yehe cuú Ndíóxi ña cája cáhnu Abraham ta yehe cuú Ndíóxi ña cája cáhnu Isaac ta yehe cuú Ndíóxi ña cája cáhnu Jacob vití”, nacachi a. Ta ña yöho cuni cachi a ña tácú yíi va Abraham xíñín Isaac xíñín Jacob vátí sa nasñíi yiqú cuñú na — nacachi Jesús.

Tá nánxíi johó ñayivi ndúu cán ña yöho já nacatóntó na xíñín ña jàñáha Jesús nü ná.

Tá cáhán Jesús ndá ley quéa cáhnu chága
(Mr. 12:28-34)

Tá nañehé na fariseo tuhun ña nacquee vaha Jesús nañahnu a nüñ na saduceo já ndítutú ndihi na. Ta in táhan mé dà cáñ, dà jàñáha ley Moisés nandaça tuhun da Jesús jáchí cüní dà coto ndojó dà mé á. Já nacachi da já:

—Maestro, ndíá cún ña cáhnu chága sáhndá ley Moisés caja í — nacachi dà cán xíñín Jesús.

Já nacachi Jesús já xiñín dà:

—Ña cáhnu chága nü ley Moisés cuú ña yöho: “Ndítahan quívhí ini ndó Ndíóxi, xitoxo ndó xíñin tóco ndihi ñíma ndó ta xíñín ndinuhu ini ndó ta xíñín tóco ndihi xíní túní ndó.” Ña yöho cuú ley nü cutí ta
cúú á ña cáhnu chága nú tocó ndihi ley. 39Ta tá quíahva ín ña nú cuítí yóho quíahva já ín ri ña chí ivi va ta cachí a já: “Xíni núhú quíhvi ini ndó ñani táhan ndó tá quíahva quíhvi ini ndó mé ndó.” 40Ta jata ndíví ña yóho tíin tocó ndihi ley Moisés xíhín ña najánahá na profeta sanahá — naçachi Jesús xíhín na fariseo cán.

Ndáca túhún ná Jesús ndáchí naquixi a
(Mr. 12:35-37; Lc. 20:41-44)
41Ta nani nándîtútú ndihi na fariseo ndúu na nú Jesús cán já nándaça túhún a ñá. 42Já naçachi a já xíhín ná:
Já naçachi ná cân já:
—Vaxí a chíichi David, da nàsaçcuu rey sanahá — naçachi ná cân xíhín Jesús.
43Andá já naçachi tucu Jesús já xíhín ná:
—Tá ta mé a ndáça vaxí Cristo chíichi David ndá cuéntá quét naçachi da ña cúú á xito ho da. Jáchi nàchutú ndáa ínimá David xíhín ínimá yíi Ndóõixo tá naçahyí da já:
44Já naçachi Ndóõixo xíhín xito ho i:
“Caco‰ xoo cuáha i yóho janda quíahva når caja i ña cacomún cuéntá sähá na có cúni yóho”, naçachi Ndóõixo, naçachi David.
45Ndávaха cachí ná ña vaxí Cristo chíichi David tá tа sа mé David naçachi da ña cúú á xito ho da — naçachi Jesús.
46Ta chí ni in na cóo nàcuccu caja nducú ñehe na túhun nú á. Ta janda mé quivi já ni in ga na cóo nasahán ndéé iní ndаça túhúu chága ná mé á.

Chíçaan Jesús cuachi jatá na fariseo xíhín jatá ná jánahá ley Moisés
(Mr. 12:38-40; Lc. 11:37-54; 20:45-47)
23Andá já naçachi Jesús já xíhín tocó ndihi ñayivy ta xíhín na xíc tuun xíhín á cán já:
2—Na jánahá ley xíhín na fariseo cúú ná na ndítahan nú nu ndicáni na ñá cúui cachi ley Moisés. 3Ñá cán quéa xíni núhú caja ndó tocó ndihi ñá jánahá na nú ndó. Joo a cája toho ndó tá quíahva cája mé ná jáchi co cája na ñá jánahá mé va na. 4Jáchí cája na ñá ná cuu nbi yívía ley janda quíahva có ndéé iní ñayivy cája na ñá. Joo mé ná ni loho tíin có chín deé ñahá ná. 5Ta cája na tocó ndíhi ñahá ñá ná cuni ñayivy na jáchi cátoó na candico listoni náhnu jinì ná xíhín jico ndáha ná nú ndáa túhun Ndóõixo. Ta cátoó ná coo lánda chága yuhú jáhma ná a juú ga java ga ñayivy.
Ta tá cuahan na vico cátoó ná coo na núy vaha cuítí va. Ta tá quíhvi na veñhu cátoó ná caço na nú sácoo ná tín chága sähá. 7Ta cátoó ná ñá ná cáhan toní núhu ndíva ha ñayivy xíhín ná tá xía nuu na nú yahvi. Ta chí a juú quíahva cátoó ná ñá ná cachí ñayivy ‘maestro’ xíhín ná.
8Joo ndóhó có ndítahan nú ndó nducú ndó ñá ná cáhan ñayivy ‘maestro’ xíhín ndó. Jáchi in ñani cúui ndíhi ndó tä in túhun cúú maestro ndó, mé á cúú Cristo. 9Ta a cáhan ndó tátá cáhnu xíhín ni in ñayivy ñuyví yóho jáchi in túhún
Ndióxi cúú á táta ndó ta mé á ūn a indiví. 10Ta a ndúcú ndó ña ná cahań ñayivi jefe’ xíhín ndó jáchí in tühún laá va cúú jefe ndó, mé a cúú Cristo. 11Ndá dà cúú dà cáhnu chága tańu ndó xíñi núhú dà cája chúun da sáhá ndihi ndó. 12Jáchí ndá na ndíñehe jícó mé, jánuu ndáha Ndióxi ná. Joo ndá na jánuu ndáha mé n’ Ndióxi, jándíñehe jícó mé á ná.


15Ndáhví náhá nácuu ndó, na jánahá ley Moisés xíhín ná fariseo jáchí co cúú ndó tá quíhva ndáa ndó. Jáchí a juú quíhva xíca nuu ndó ndúcú ndó in tálá ñayivi ña ná candíco na ña jánahá ndó. Ta tá sa nánda ni ndó na cuéntá mé ndó já cája chága na cuúchi jandá cání a nú nú nádo xo chága ini na indayá a juú ga mé ndó.

16Ndáhví náhá nácuu ndó jáchí cúú ndó tá tühun ná cuágá ndáca inga na cuágá. Jáchí jánáha ndó ñayivi ña tá sáhan na tühun na nú ñu ñayivi nani tává ná quiví veñhú cáhnu já quéa co ndúsa jáxínu coo na tühun na. Joo cáchi ndó ña tá tává ná quiví jíhun cuúán ndácañ veñhú cáhnu já quéa ndúsa jáxínu coo na tühun na, já cáchi ndó. 17Joo tóntó ndívahu ndó ta cúú ndó táthuñ na cuágá viti. Jáchí co cándañi ini ndó ña ñá in chága sahá veñhú cáhnu a juú ga sahá jíhun cuúán jáchí mé jíhun cuúán cúú a cuéntá Ndióxi sahá ña ndácañ ini veñhú cáhnu ña cúú cuéntá mé á. 18Ta inga tacú ña jánahá ndó nú ñayivi cúú ña yóho: Ta sáhan in na tühun na nú ñu ñayivi nani tává na quiví nü náa Ndióxi já quéa co ndúsa jáxínu coo na tühun na. Joo cáchi ndó ña tá tává ñayivi quiví ña sájoco na cánúu nü náa cán já quéa ndúsa jáxínu coo na tühun na, já cáchi ndó. 19Joo tóntó ndívahu ndó ta cúú ndó tá tühun na cuágá. Jáchí fính chága sahá nü náa cán a juú ga sahá ña sájoco na cánúu nü náa cán já quéa tóco ña sájoco na cánúu nü náa cán úu ña sájoco na cánúu a nü náa cuéntá mé á. 20Sahá ña cán quéa ndá na tává quiví nü náa já quéa tává ndíhi ri na quiví tóco ndíhi ña sájoco na cánúu nü náa cán. 21Ta ndá na tává quiví veñhú cáhnu já quéa tává ri na quiví Ndióxi jáchí cán ñin mé á. 22Ta ndá na tává quiví individ já quéa tává ri na quiví Ndióxi xíhín quiví nu sácoo a sáhdá a chuun.

23Ndáhví náhá nácuu ndó, na jánahá ley Moisés xíhín ná fariseo jáchí co cúú ndó tá quíhva ndáa ndó. Mé ndó cáhnya ndó uñu
tahndá ña jáique ndó ñundáhyi
ndo ta sáhan ndó in táhndá ña nu
Ndióxi. Já cája ndó andà yuccu válí
ña támi sáhan táhunhen manta xíhín
anís xíhín comino. Joo cò cája ndó
ña ín chága ñahá sáhndá ley
Moisés. Jáchí cò cája ndó ña nda
nda ta cò cándáhví ini ndó ñayi vi ta cò
cándéé ini ndó Ndióxi tá quíahva
sáhndá ley caja ndó. Mé a nda xíhín
ñúhú cája ndó tóció ndíhi ña yóho
joo a jándacoo ndó jó cóndó nu
Ndióxi in táhndá nuú ñxú táhndá
ña ñeñó ndó. 24 Mé ndó cúú ndó
táhunen nu cuáá ndáca inga ña
cuáá. Jáchí ndinuhu ini ndó cája
ndó ña cóo cuáá ñahá cuéntá ley
Moisés joo sácú xoo ndó ña ín
chága ñahá ñu Ndióxi cája ndó. Cóú
ndó táhunen in da ndíhi ini da táva
da in ndicama lóho ndácañ tásá da
ña a cócó da rí. Joo có íñví toho nu
dá cócó da in camello.

25 Ndáhví náhá naçuú ndó, ná
jáña lúa Moisés xíhín na fariseo
cájí cò cúú ndó tá quíahva ndáa
ndó. Jáchí ndíhi ini ndó caja ndó
costumbre ña ndicata ndó játa vaso
xíhín játá cóho joo ña ñúhu ini
a cán näjátaca cuíhná ndó ñahá
ña ndiáva ndívañá ini ndó ña núu.

26 Ndáhví náhá naçuú ndó, ná
fariseo cájí cóú ndó táhunen nu
cuáá. Ná nditahan caja ndó ñu cuítí
quéa ndaja viñ ndó ínima ndó já
cacuú ndó táhunen in vaso á in cóho
sá ndicata vaha na cájí nandivíi
ini a xíhín játá viñí.

27 Ndáhví náhá naçuú ndó, ná
jáña ley Moisés xíhín na fariseo
cájí cò cúú ndó tá quíahva ndáa
ndó. Cóú ndó táhunen vehe válí
ndíta camasanto nu táán ña ndíi.

Ndató jándicuchu na játá joo chí
ini a a juú quíahva quíi sáhan
cájí ndinuhu lása ndíi ñúhu ini
a. 28 Quíahva tá cúú mé ndó jáchí
ndáa ndó táhunen ñayi vi vaha
ndívañá. Joo mé a nda có cúú ndó
tá quíahva ndáa ndó cájí ndinuhu
ña núu ndácañ ínima ndó.

29 Ndáhví náhá naçuú ndó, ná
jáña ley Moisés xíhín na fariseo
cájí cò cúú ndó tá quíahva ndáa
ndó. Cávaha ndó vehe válí ndíta
camasanto núu cañuhu lása ña
násacuú profeta sáñahá ta jácécutú
ndó núu nánduxú na naçaja ndáa.

30 Ta cájí ndó já: “Ta tá násanduu
ndé tiempo násanduu táseñu táñó
yó ñahá táchí a chíndeé toho ndé
ña násahní profeta, ña násanduu
sáñahá”, cájí ndó. 31 Ta xíhín ña
yóho náhá táhyí a ña naquixi ndó
chichí ña násahní profeta sáñahá.

32 Cuáhán ndó jáxíñu cóó ndó mé
cuáchí nácasahá cája táseñu táñó
nda násahá.

33 Mé ndó cúú ndó táhunen cóo
cájí cája ndó tá quíahva cája cóo.
A cúú cacu ndaa ínima ndó tá chí
tandaa quíyí cuñhuñ ndó índayá
ñu ndóho ndívañá ini ndó. 34 Ñahá
ña cán quéa yeñé chindahá í java
profeta ñu ndó xíhín java na ndíchí
xíhín java na jáña lúa tñuñ Ndióxi
ñu ndó. Joo java na cahní ndó na
java na cahí ndó na ndíca crúxú
ta java na cání ndó na ín vénhú
ta java na táñí ndó na tá ñuú tá ñuú.

35 Ña cán quéa cáça Ndióxi cuéntá
ñu ndó sáñah táóció ndíhi ñayi vi ndáa,
nña násahní ndó sáñahá. Cáça mé
ña cuéntá sáñah Abél, dá násacuú dá
ndáa jánda quíahva náxíñu cóó a
nuú cáça mé a cuéntá sáñah Zacarías,
da naṣacuu jahyi Berequías. Mé da yóho naṣahní ndó ini veñhu tañu Ṽu naa xiḥín nuų yii ndivá. Mé a nda̱a ná cahan i xiḥín ndó ūa caça Ndóxi cuéntá saha tóco ndihi ndii jan nuų ūayivi ndúu tiempo viti.

Tá sácu Jesús saha ūayivi ndúu ūu Jerusalén
(Lc. 13:34-35)


Cáxi tuhun Jesús ūa vaxí quíiv ndihi saha veñhu cáhuu ndácań ūu Jerusalén
(Mr. 13:1-2; Lc. 21:5-6)

Ta tá sa nacqué Jesús veñhu cáhuu Jerusalén cán cuahan já nacativi ná xica tuun xiḥín á nų á ta nacsáhá na cáhan na xiḥín á ndá quíahva cáa veñhu cán. Joo nánducú ūhe Jesús tuhun nų já nacachi a já:
— Mé a nda̱a ná cahan i xiḥín ndó ūa jandá ni in yuų yóho a cándo jatá inga yuų jáchi vaxí quíiv tá ndítanti ndihi ūa yóho —nacachi Jesús xiḥín ná xica tuun xiḥín á cán.

Na coo tá sa nacayati quíiv ndihi saha ūuyví
(Mr. 13:3-23; Lc. 21:7-24; 17:22-24)

3 Andá já nacqué Jesús cuahan chí yúcu nų cáa yitó olivo xiḥín ná xica tuun xiḥín á. Ta nani ndúu ná cán nacativi ná xica tuun xiḥín á nų ini coo a cán já nacásahá ndáca tuhun xóo na a já nacachi na já xiḥín á:
— Cúńí ndé ūa ná cáxi tuhun ndó xiḥín ndé ndá ama coo tóco ndihi ūa yóho. Ta ndaja coo tá ná xínj coo quíiv quíiv tucu ndó ūuyví yóho. Ta ndaja coo tá ná ndíhi saha ūuyví —nacachi ná xiḥín Jesús.

4 Já nacachi Jesús já:

6 Ta jándá johó ūhe ndó tuhun ūa ndicuíta ūayivi cani táhan na yóho á cáa. Joo a cáyihví toho ndó jáchi já ndítahan coo. Joo ūa yóho có cúńí cachi a ūa naxínu coo quíiv nú náxínu.

7 Jáchi ūayivi ndúu in nación ndicuíta na cani táhan na xiḥín ná ndúu ina nación. Ta quíiv táma ta quíiv cuhe tá ndaja táhan quíiv a táan. Ta ūa yóho cacuu a tondóhó ūa casáhá jihna núhua vaxí nú ūayivi jáchi cámańi xiņu coo núú ndóho chága iní na.

9 Andá já tiin na ndóhó ta ndíquíahva na ndóhó ndáhá na co cúńí ndóhó já ná cája xíxi na xiḥín

Ndá quíhvá coo tá ná quixi tucu Jesús Cristo
(Mr. 13:24-37; Lc. 21:25-33; 17:26-30, 34-36) 29'Ta iví láá tá jácá nayáha quíví ndóho nahá ini ná cán já

San Mateo 24
62
canaá núú candii ta ni a ndíyehe ga yoo ta jandá indiví quee quiími cuyu rí nú nú nú na taka Ndíóxi ndiquiji nuu.

30 Anda já ndaca náha ña xitúhún indiví já candaa ini ñayivi ña vaxi yehe, ña náchindahá Ndíóxi nduu ñayivi. Ta ndaja táhan ñayivi nduú nú nú cuú cuyu ñuñu ña jandra indiví naa na Ndióxi ndiquiji ñuu.  

31 Ta jía chindahá i tatio m ña ná tivi cóhó na trompeta má na nditaca tócó ndihi na naçaxí i tain tócó ndihi ñuu janda nú nú cuú cuyu ñuyiví ta janda nú nú cuú cuyu indiví.  

32 Jácuaha ndó ña cuni cachi mé quiaha sácú u nu ndó soá há yíto tijo ñuhú. Jáchí tá yúta ndáha dó cán ta jía vaxi núa válí dé do jía candaa ini ndó ña sa naçayati tiempo ihí.  

33 Quiajha já cuu candaa ini ndó ña tá nú cuni ndó ña sa cuú tócó ndihi ña naçachí i xíhín ndó yóho jía cuu candaa cóxí ini ndó ña sa naçayati tiempo quixí tucu yehe ñuyíví yóho.  

34 Mé a ndaa ná cahan i xíhín ndó ña yaha tócó ndihi ña yóho ta andá jáví quiví na ndúu tiempo viti.  

35 Ta ndihi saha indiví xíhín ñuyíví joo a ndíhi toho saha tühun naçahan i xíhín ndó yóho jácí coo ta coo ta quiaha naçachí i yóho.  

36 Joo ni in túhún toho ñayivi co xíni na ndá quiví á ndá hora yaha ña yóho. Ni mi tátó Ndíóxi nduu indiví co xíni na ndá quiví coo ña yóho. Ta ni yehe, da cuú in túhún jiní já jahyi Ndíóxi co xíni ndá quiví coo ña yóho. In túhún Ndíóxi, táta i queá xíni a.  

37 Ta quiaha nayaha tiempo tá násahiñ Noé sahahá quiaha já yaha ri tá ná tanda quiví quixí tucu yehe, da náchindahá Ndíóxi nduu ñayivi.  

38 Jáchí mé tiempo cán tá cámaní cuun javi quíni cán já cáxíxí ñayivi ta cáxíhi na ta tándaha ná ndúu na janda quiaha naqúhvi Noé ini barco cáhnu cán.  

39 Ta çoñ naquehe na cuéntá jandá quiaha naçin coo javi quíni cán ta najaná dó saha ndíhi na. Quija ha já a quíhe na cuéntá saha ndá quiví quixí yehe, da náchindahá Ndíóxi nduú ñayivi.  

40 Mé tiempo jía canduu jíví dâtaa xítu da ta in da ndindita cuhun xíhí i ta ina da candoo va.  

41 Ta canduu jíví najíhi ndíco na ta in ña ndindita cuhun xíhí i ta ina ña candoo va.  

42 Xíni ñuhú coo tíañha vaha ndó jáchí co xíni ndó ndá quiví quixí tucu xítuho ndó. Xíni ñuhú candaa vaha ini ndó ña tá xíni in dâtaa ndá hora cuni quíivi ta cuñhí nahe da já queá a cuú jíh toho da jáchí candaa vaha da vee da jía ná a quívi da cuñhí nahe da.  

43 Sahá ña cán queá ndítañha candaa tíañha ri ndóho va. Jáchí xíni coo yehe, da náchindahá Ndíóxi nduú ñayivi mé hora ta có cahán ndó xíni coo i nu ndó.  

Dá cája chúun vaha ta dá co cája chúun vaha  
(Lc. 12:41-48)  

45 Mé ndó ndítañha nu ndó cacuoo ndó tátuhun in da ndíchí jini, da cája chúun vaha núú xítuho da.  

Ta najándaco xítuho da chuun ndáha dá ña naquha da cuñh na java ga cuú mozo xíhí da cán. Anda já naquehe xítuho da cuñan.
da. 46 Táhví nacuu mé mozo cán tá xínú cōo xitoho da ta ndítahan dά caja chuun yjì va da ña nacandoño nu dά caja da. 47 Mé ā ndāa ná cahan į xi̱hín ndó ña quia̱hva xitoho dά cahn chun nu dά ña ná cacomí dά cuéntá sáhá tócó ndíhí ña̱ha cómí xitoho da. 48 Joo tá cásháhá dά caja nūu da ta cahan dά ña cayánca ndiva̱ha xitoho da ndicó cōo da. 49 Ta̱ sahá ña cán quáa cásháhá dά caja xíxi da xihin java ga ña cúuí mozo xi̱hín dά. Ta já cahá ga dά cásháhá xíxi da ta xi̱hi da ta já xíni da. 50 Ta ndaja coo xínú cōo xitoho mozo cán mé quíví cό cahan dά ña xínú cōo da. 51 Anda jáví jándoho quíño xitoho dά cán ini da jáçı cό cúuí dά tá quia̱hva cáá da. Ta ndítahan ndoho da tá quia̱hva ndoho tócó ndíhí ná caja já mé nú cuacu ndiva̱ha na jánda quia̱hva cáhñá núhú ná —nacachi Jesús.

Sácú Jesús quia̱hva sáhá ña nacaja uxu naji̱hí, ná tacú

25 Já cáhí tucu Jesús já:
—Tá ná xínú cōo quíví cacomí Ndíóxi̱ cuéntá sáhá ñayivi já cacuú a tá quia̱hva nayaha xi̱hín uxu naji̱hí, ná tacú tá nasahan ná vicó tánda̱há. Ta náquehe na candil ña nụhu stí ñi já cuahán na ndique táhan na xi̱hín dά tánda̱há cán. 2 U̱hu̱n táhan ná tacú cán cúuí ná ná tácu̱ ini ta ụ̱hu̱n ná cán nú ña ná cό tácu toho ini. 3 Ndífu̱hun ná cό tácu̱ ini cán natische na candil ña̱ha na cuahán na joo cōo náquehe chagá na stí ña jácutú tucu na candil tá sá cúuí nda̱hva ña. 4 Joo ná tácu̱ ini cán ñehé na candil ña̱ha na ta ñehe ri na yúyú stí cuahán ná ña jácutú ná candil tá sá cúuí nda̱hva ña. 5 Ta ndaja coo nacasadá cáyáncá mé dά tánda̱há cán sahá ña cán quáa nánaá ini ṉdiha na ta naqūjì va na. 6 Joo tá nacuu yati java ñuú já tácu cyahú java na já cáhí tý ná: “Cande̱hè ṉdo. Sà váxi dά tánda̱há. Cuahán queta ndó ndiquehe ndó da”, cáhí ná cayuhú ná cán. 7 Já nándaço̱o tócó ndíhí ná tacú cán tá nacasahá ná cajá ndíví ná candil ñaha ná. 8 Anda já nacasahá ndífu̱hun ná cό tácu ini cán cahan ná xi̱hín ndífu̱hun ná tácu ní cán já cáhí tý ná xi̱hín ná: “Caja ndó ṉmanà ní quia̱hva loho ndó sítí ndó nú ñe jàcì sà nàndihe sítí ndè ta jàlóho cό ña̱hva candil ñaha ndè”, cáhí ná cό tácu ní cán. 9 Já nänducú ñehe ndífu̱hun ná tácu ní cán túhün ná ná já cáhí ná já: “A cúuí toho caja ndè quia̱hva ndè sítí ná ndó jáçı tíáwá nàà ndimànì dó nà mé nde. Váha chágá cuahán mé ndó nü cyahví dó cueen ndó dó”, nácarhi ná tácu ní cán xi̱hín ná. Já nàquehe ná cό tácu toho ini cán cuahán ná. 10 Joo nàquehe ndífu̱hun ná cό tácu ní cán cuahán ná cuen na sítí ná já nàxínú dά tánda̱há cán ta nàndjìvi ndífu̱hun nàjìhí tácu ní cán nà vehe ná ūn vícó tánda̱há cán ta nàndaji yèhé. 11 Tà nàndihe já nàndá cuu nàhýn u̱xu̱hun nà nàsháàn na xeëen sítí ná já cáti ndáhà nà yèhé ta cayuhú ná já cáhí ná já: “Cunà loho ndó yèhé nùú ndé, xitoho”, cáhí ná cayuhú ná ndíta nà jaà véhe. 12 Anda já nàndúcú ñehe dά tánda̱há cán túhün ná ná já cáhí dά já xi̱hín ná: “Có xíni toho i xo cúuí ndóhó”, nàcarhi dά cán xi̱hín ná —nàcarhi Jesús.
13 Já nacachi tucu Jesús já:
—Sahá ná cán quake xíní ñúñú cuéntá vaha coo ri ndohó va jáchí co xíní ndó ndá hora xínú coo quiví cacomi Ndíoxí cuéntá saha ndó — cachí Jesús.

Ña nacaja in taa xihín jiúhún da
(Lc. 19:11-27)
14 Ta já cachí tucu Jesús já:


Tá ná cavií sáhá nľyivi nü Ndióxi
31 Já nacachi tucu Jesús já:
—Tá ná xínú quivi quixí yhe, dà náchindahá Ndióxi nduu nľyivi ta quixi i xínjín tóco ndihi ná cúu tató Ndióxi. Anda já caço i nü sácó ná sánda chun ta já ndicáhnu ndiváha i. 32 Ta nditaca nľyivi ndúu ndíjáá nľyíví nüú i. Ta já casáhá i ndicahna java tání ná tá quiahva cája in dà ndáá ndicachi tá sándha java da ndicachi xínjín tjúhu ná ná ná cáva tání ná. 33 Ta já chinduu u nľyivi cuénta mí i, ná cúu tátuhun ndicachi cán xoo cuáhá i. Ta xoo íti i chinduu u ná có cúu cuéná mí i, ná cúu tátuhun tjúhu cán. 34 Ta sahá ná cúu u dà cómí cuéná sáhá nľyivi sáhá ná cán quéa cachí i já xínjín ná ndúu xoo cuáhá i cán já: “Cuáyaha ndó ná cacomí Ndióxi, táta i cuénta sahá ndó jáchí cúu ndó ná naçaja cuáhá mé á nľamanj xínjín. Jáchí jandá tá cámaní cava sáhá sahá nyúyí sá nasacu tiáhva mé á núu canduu ndó ná cacomí a cuénta sahá ndó. 35 Jáchí nasahan ndó naxií i tá naçuco i. Ta nasahan ndó ticuí nú i tá nálchí ini i. Ta ndiquehe váha ndó yhe tá násacuu u dà tôho naxínu i nü ndó. 36 Ta najsá ndó jáhma ná ná i tá có něhé e ná cándixi i. Ta tá násaquíívi já náchindeé ndó yhe. Ta tá násandacaän i vecãa já naxíto níhi ndó yhe.” 37 Anda já ndáça tuhún java ná naçaja váha ta já cachi na já xínjín i: “Ndá tañu quéa naxíni ndé ná cuíco ndó, xitoło nde ta já nasahan ndé ná xíxi ndó. Ta ndá tañu naxíni ndé ná íchí ndó ticuí tá já násahan ndé ticuí nü ndó. 38 Ta ndá tañu násacuu ndó dà tôho ta ndiquehe váha ndé ndõhó. Ta ndá tañu naxíni ndé ná cámaní jáhma candíxi ndó ta najsá ndé ná nü ndó. 39 Ta ndá tañu quéa naxíni ndé ná quivi ná ndó táchindeé ndé ndõhó. Ta ndá tañu násandacaän ndó vèca ná naxito níhni ndé ndõhó.” 40 Anda já cachi yhe, dà cómí cuénta sáhá nľyivi já xíhín ná: “Mé a ndáa ná cáhan i xíhín ndó ná tá naçaja ndó a xíhín ná cúu cuéntá mí i, ná cóo sahá núu nľyivi nyúyí já cúu a tátuhun naçaja ndó a xíhín mí i”, cachí i xíhín ná ndúu xoo cuáhá i.

41 Anda já casáhá cachí i já xíhín ná ndúu xoo íti i cán já: “Caxoo ndó nüú i jáchí cúu ndó ná naçatavi cháhan ta cuhun ndó indayá cañuñu ndó anda ama cáa
quíví. Jáchí ña jan cúú ña nasacu tiáhva Ndióxi ndacañ tiñáhá sacuáha xíhín tató mé ri. 42 Jáchí coó nasahan ndó ña xíxi i tá nacuico i ta ni coó nasahan ndó ticuí juy nú y coho i tá náhichi ini j. 43 Da tóho cúú ña xíxi coo i tá nacuico i ta ni coó nasahan ndó in jáhma loho nyú i. Nasuquíhvi ta nasandaçaan i vecaa ta coó nañxito nihí ndó yéhe. Ta nándimani i ña xíxi i tá coó nasahan ndó in jáhma loho nyú j. Nasuquíhvi ta nasandaçaan i vecaa ta coó nañxito nihí ndó yéhe”, cachí i xíhín na ndúu xoo ití i cán. 44 Andá já nducú ñehe ri na cان tán huñ nú i já cachí na já xíhín i: “Ndá taño queá nañxini ndé ña cuíco ndó ta ndá taño queá nañxini ndé ña íchi ini ndó ticuí i tá ndá taño nasacuu ndó da tóho ta ndá taño nándimani jáhma ndó ta ndá taño nasańi quehvi ndó ta ndá taño nasandaçaan ndó vecaa ta coó nacindeed ndé ndóho”, cachí na ndúu xoo ití i cán xíhín j. 45 Andá já cachí i já xíhín na co cúú cuénta mí i já: “Mé a ndáa na cáhan i xíhín ndó ña tá a coó naçaja ndó xíhín ñani táhan ndó, na coó saña nú ñayíví ñuyíví já quéa coó naçaja ndó ña xíhín yehe”, cachí i xíhín na co cúú cuénta mí i. 46 Ta já yaha ndiihi na cан cuñun ná indayá ańa ańa cаa quiví. Ta na naçaja vaha cán yaha na nу Ndióxi catacu na ańa ańa cаa quiví —cáhí Jesús.

Tá ndandíhi naçahan Jesús tocó ndihi ña yóho xíhín ñayíví cán já naçachi a xíhín na xíca tuun xíhín á cán já:  
2—Sa cánąa ini ndó ña tixi iví quíví coo vicó pascua ta já ndiquáhva na yéhe, da náchindahá Ndióxi nduu ñayíví ndahá na cata caa yéhe ndíca crúxu —naçachi Jesús xíhín na xíca tuun xíhín á cán.  
3 Andá já na sacuáha nú jútu xíhín na jánahá ley Moisés xíhín na sacuáha veñihu nándique táhan na yéhe Caifás, da cúu sacuáha chága nú ndíhi jútu cán. 4 Ta nájándique táhan tuhy na ndá quiahu caja na tiin jehé na Jesús ña ná cahni ñahá na. 5 Já cáhí xíhín táhan na já: —Joo a tíí toho i da taño mé vícó jáchí tiáhva náa ndivañ ñayíví — naçachi na.

Tá náchjo in ñañáhá perfume jini Jesús  
(Mr. 14:3-9; Jn. 12:1-8)

Ta ndaja coo ín Jesús ñuu Betania vehe Simón, da cáhan na xíhín: ta nándoho cuhé táhyi. 7 Já nañxini in ñañáhá ná a ta cáñee in yúyú ña alabastro ndáha ña. Ta nií mé yúyú cán núhu perfume, do yahvi ndivahá. Ta já nañxini ña nájácuyu ñá do jini Jesús nani ín coo a nу mesa cán. 8 Tá nañxini na xíca tuun xíhín Jesús cán ñá yóho já naçasahá na xojo ini na já cáhí na já: —Ndá cuénta quéa tíví uun perfume yahvi ndivahá yóho. 9 Jáchí cuu jicó yó do ta já quehé cuáhá jiuñún saña do, nduu ta já cuu jasá yó jiuñún cán núu ná ndáhví — naçachi ná cán. 10 Ta nañändaag ini Jesús ña cáhvi ini ná cán ña cán quéa naçasahá cáhí a já xíhín ná:
—Ndá cuéntá quéa cája cuéhe ndó xihín náñáhá yan jáchí ñá vaha quéa naçajá ñá yöho xihín i. 7 Jáchí ná ndáhví níí tiempo canduu na tañú ndó joo yehe a cóo tuun toho i xihín ndó. 8 Jáchí tá najácyuyu ñá perfume yiquí cuñú i já naçajá tia̱hva ñá yehe ná cóo tia̱hva vi tá ná casa̱q quivi nduxu. 9 Mé a ndá a cahan i xihín ndó ñá níí cúú nuyíví nuú caca nuu ñayivi cahan na tujhun vaha ñá ndicani na ñá naçajá ñá yöho xihín i já ndicuhun ini na sáha ñá — naçachi a.

Jícó túhún Judas Jesús
(Mr. 14:10-11; Lc. 22:3-6)
14 Ta ndaja coo in táhan da uyux ivi xíca tuun xihín Jesús, da naní Judas Iscariote naçahan da cahan da xihín na sácuhaa nuú juțú. 15 Ta já cachí da já xihín ná:
—Ndaja quíghva ndó nuú i tá ná ndiquiahva i Jesús nü ndó — naçachi Judas xihín na sácuhaa nuú juțú cán.
Andá já naçahan na oço uyux jiŷhun cúxú nü dá sáha Jesús. 16 Ta sá mé nani já naçasáhá Judas ndúcú da ndaja cuu caja da ndiquiahva da Jesús ndáha ná.

Tá naxijíni ndayí Jesús xihín na xíca tuun xihín á
(Mr. 14:12-25; Lc. 22:7-23; Jn. 13:21-30; 1 Co. 11:23-26)
17 Mé quíví nuú víco xíxi na pan, ña ço quée yusá naça xihín cán já naçiýu na xíca tuun xihín Jesús cán nu á. Já naçachi na já xihín á:
—Ndáchí cúni ndó cuhun ndé caja ndíví ndé câjini ndó vicó pascua — naçachi na xihín á.
18 Anda já naçachi Jesús já xihín ná:
—Cuáhán ndó ñuu jan ta jan cuni ndó in dátta ta já cachi ndó já xihín dá: “Da jáñáha ndehe câchí xuḥun: Cuḥun i yehe ndó caų́ni i vicó pascua xihín ná xíca tuun xihín i jáchí sa nandindaa tiempo cuḥun i viti” — naçachi Jesús.
19 Já naçee que na cán naşahan na naçajá na tá ũn našahnda Jesús nü ná ta cán naçajá ndíví ná ñá caų́ni na vicó pascua.
20 Ta ndaja coo tá naçuã já naşaço Jesús nü mesá xihín ndíhxú ivi ná xíca tuun xihín a cán. 21 Ta nani xíjíni na já naçașáhá câchí a já:
—Mé a ndá a cahan i xihín ndó ñü in táhan ndó, na xíca tuun xihín i cacuu da jícó túhún yehe — naçachi Jesús xihín ná.
22 Anda já naçasáhá ná cán cácuehá ndívaha ini na já naçasáhá tá in tá in na ndáça túhun na Jesús já câchí ná já xihín á:
—Á yehe cacuu da jícó túhún ndó, xítoho i — câchí ná ndáça túhun ñahá ná.
23 Anda já nanducú ťehe Jesús túhun nü ná já naçachi a já xihín ná:
25 Anda já nandicața Judas, mé da jícó túhún ñahá cán já naçachi da já xihín Jesús:
—Xitoho i, á yèhe cuú dà jicó tühún ndò —nàcachi dà xিহি́n á.
—Jivi mún cuú dá —nàcachi Jesús xিহি́n dá.

Ta nani xíxi na ndúu na nàtiín Jesús pan já nàndiquia̱hva ndixāhvì nù Ndíóxi. Tá nàndihi já nàsahnda java nà ta nàndicahnda nà nùu nà xíca tuun xìhin á càn. Ta já nàcachi a já xìhǐna ná:
—Jùhun ndò jáchì nà yóho cuú tá tühun yìqì́ cuühì i —nàcachi a.

Cáxi tühun Jesús nà chijèhe tühün
Pedro nà xìin dá mé á
(Mr. 14:26-31; Lc. 22:31-34; Jn. 13:36-38)

Ta tá nàndihi nàxìta na in canto já nàquee na cuhydro nà yùcu yìtò olivo. Ta já nàcachi Jesús já xìhìn ná:

32 Joo tá sà nà nditacu tucu ù já cuhrun jìhna nùhù yèhe estadó Galílea ándì já cuhrun mé ndò —nàcachi Jesús.

33 Andà já nànducù ñèhe Pedro tühun nù ã já nàcachi da já xìhín á:
—Va̱tí nà jàndacoo tòcó ndíhi na mé ndò sahá nà nду ndòo ndò joo a jàndacoo toho ì ndòho —nàcachi da xìhín á.

34 Andà já nàcachi Jesús já xìhín dá:
—Mé a ndàa nà chàhan ì xuhrun ñà mé nùu viti tì cámanì cana chèle já chijèhe tühün nà xìin yèhe ünì tåhndá —nàcachi Jesús xìhín dá.

35 Andà já nàcachi tucu da já:
—Va̱tí nà quivi ì xìhin ndò joo a chijèhe tühun toho ì sahá ñà xìnì ì mé ndò —nàcachi da xìhín Jesús. 
Ta quìhva já nàcachi tòcó ndìhi java ga na xìca tuun xìhìn á càn.

Tá xìca tahví Jesús nù Ndíóxi in nú nanì a Getsemani
(Mr. 14:32-42; Lc. 22:39-46)

36 Andà já nàxìnu nà cu̩s cuus xìhxín nà xìca tuun xìhin á càn in nú nanì a Getsemani. Já nàcachi a já xìhin ná:
—Yóho caçoó ndò nà cuhrun ì cáa caça tahví ì nù Ndíóxi —cáchì a.

37 Ta ndàca Pedro xìhin ndívì dá cuú jañi hábì Zebedeo cuhrun xìhìn á. Ta já nàcasáhà cácuéhà ndìvà ìna a ta a juù quìhva táhvi ìna a.  
38 Andà já nàcachi a já:
—A juù quìhva cácuéhà ìnì ñ chì quivi ì cuú ìnì ì. Yóho candaci tòó ndò yehe ta còo a cuú ndò —nàcachi Jesús.

39 Ta já nàquee mé a nàsahàn loho chàga chì núu já nàcaxítí a jànda
quia hua na xiu taan nu nhu. Ta ja cachí a ja:
—Tátá Ndíoxí, tá ta ná cuu caja ndó ñamaní na ná a ndóho i ña įhví ndiváha vaxí nuú i ndo ho i. Joo ná coo tá įin cúní mé ndó ta ná a cóo toho ña cúní yehe —cachí Jesús.
40Tá ndandi ji já nandíco coo a nuú najándacoo a na xíca tuun xíhín a cán ta já ndindiñehe a na quíjí na ndúu na. Anda já nacachi a já xíhen Pedro:
—Á cóo nacuu candita ndó ni in hora. 41Xíni ñuhú coo tiághva ndó ta çaça tahnvi ndó nu Ndíoxí já ná a cóto ndojó rí quini ndóho. Jáchí ínma ñayivi cúní a ndinducú a Ndíoxí joo yiquí çunu na ço íin tiághva caja ña cúní Ndíoxí — nacachi Jesús.
42Andá já naquee tucu Jesús táhndá jvi cuáhán tucu a çaça tahnvi a nu Ndíoxí já cachí a já:
—Tátá Ndíoxí, tá ta a cúu va caa ndó ñamaní ná a ndóho ini i ña jan já ná coo tá įin cúní mé ndó coo — cachí a.
43Tá nándi ji já nandíco coo tucu a nu ndúu ná xíca tuun xíhín a cán ta ndandiñehe a na quíjí tucu na ndúu na jáxíhi naquehe a mãhnú na. 44Já naquee tucu a nasáhañ xíca tañhví a nu Ndíoxí táhndá uní ta sa mé tuñhun cán naçahan tucu a. 45Andá já naqueixi tucu a nu ndúu ná xíca tuun xíhín a cán já nacachi a já xíhín ná:

Tá närin na Jesús
(Mr. 14:43-50; Lc. 22:47-53; Jn. 18:2-11)
47Ta nani cáhañ yii va Jesús já nañínu Judas, dà cuú in táhañ ñuxu jvi na xíca tuun xíhín a cán. Ta ndáca da cuahá ñayivi, ñehe na machtí xíhín yito viti. Ta ná cán cuú ná na naquixi cuéntá na såcuahá nuú jutu xíhín cuéntá na såcuahá veñhúu.
48Ta mé Judas, dà ndiquiañha ñahá cán sa naçando dà xíhín ná cán ña tatí yuhú dà sajañó Jesús jáxíhi nacachi da já xíhín ná:
—Ndá dà ná tatí yuhú u sajañó, dà cán cuú dà tiin ndó —nacachi da.
49Chí jvi la dà sajañivi da nusu Jesús já naçahan Ndíoxí dà xíhín a ta já natañi yuhú dà sajañó mé a. 50Andá já nacachi Jesús já xíhín dà:
—Cama chá cajún ña, amigo. Anda já naçayati na nusu Jesús ta nariin tuun na a.
51Joo in táhañ dà xíca tuun xíhín Jesús cán, nátañá dà machtí dà ta já nachtúhun dà in jo ho dà cuú mozo nuú dà såcuahá chágá nu ndíi jutú cán. 52Andá já nacachi Jesús já xíhín dà:
—Chicaññha machtí jan jáxí ndá ná sáhní xíhín machtí, xíhín machtí quivi ri ná cán va. 53Á có cánda ñiín ña cuu caa tañhví i nu Ndíoxí, tátá i ña ná chindahá mé a cuahá ndivahá táto mé a ña ná chindeé na yehe. 54Cuu caa i ña joo xíní ñuhú yaha tá yaha ña naçahyí nuú tuñhun Ndíoxí ndóho i —cachí Jesús.
55Ta já nacachi Jesús já xíhín na nañínu tiin ñahá cán:
—Cája ndó xihín i tátuhun cája na xihín taa cuñhá jáchi náqueta ndó vaxí ndó tiin ndó yéhe xihín machítí ta xihín yíto viti. Ta ndijáá nú quivi nasahin i xihín ndó ini veñhu cáhnu jánahá i tühun Ndíóxi nú ndó ta ni in tañu cóó nátiin ndó yéhe. 56 Joo tóco ndíhi ña yóho yáha ña já ná xínú cóó ña nácayhi ná profeta sahá i ini tühun Ndíóxi sanañá —cáchí a.
Tá nándihi já naxínú ndíhi nà xícá tuun xihín Jesús cán cuñhan nà ta najándacoo na mé á.

Tá ñéhe na Jesús cuñhan nà nú nataca ndíhi na sácuahá
(Mr. 14:53-65; Lc. 22:54-55, 63-71; Jn. 18:12-14, 19-24)
57 Tá nátiin nà cán Jesús já ñéhe na a cuñhan nà nú Cuifás, dà cúú sácuahá chága nù ndíhi juty. Ta cán sà nánditútú nà jánahá ley Moisés ndúu na xihín na sácuahá veñhu.
58 Joo ndaja coo násiñdíçó xícá Pedro Jesus anda quíahva naxínú dà yéhe vee dà cúú sácuahá chága nù ndíhi juty dà. Ta já nándjhi da násaçoo da nù ndúu soldado cán sándeghe dà ndá quaçá caja na xihín Jesús.
59 Ta nà sácuahá nú juty xihín tóco ndíhi na cómi cuéntá sahá nà Israel nataca na cán ndúcú nà cuachí jácojo na játá Jesús já ná cuu caññi ñañá nà. 60 Joo cóó nàñehé në cuachí jìquí ña cuu chínúu na játá mé à vatí naxínú cóó cuachá na nácahan ña tühún sahá. Anda jáví naxínú cóó ivi ga da cáahan ña tühún sahá. 61 Já nácachi da já:
62 Anda já nándaca ndíchí dà cúú sácuahá chága nù ndíhi juty cán já cáchí dà já xihín Jesús:
—Á chí a ndúcú ñehúñ tühun nù nè sahá cuachí jácojo na játun —nácachi da.
63 Joo ní in tühun cóó nánducú ñehe Jesús nù dá. Anda já nácachi dà cúú sácuahá chága nù ndíhi juty cán já xihín á:
—Tavún quivi Ndíóxi, ña tácú ún indiví ta cachún xihín nèd á jivi ndusa yóho cúún Cristo, dà cúú in tühun jini já jahy Ndíóxi, dà náchindahá mé á cacomi cuéntá sahá ñayivi —nácachi da xihín Jesús.
64 Já nánducú ñehe Jesús tühun nù dá já nácachi a já:
—Ajan, jivi yéhe cúú ñ dà cáchí ndó jan. Ta viti nà cáhan i xihín ndó ña vaxí quivi tà cuní ndó yéhe, dà náchindahá Ndíóxi ndúu ñayivi cacóó i xoo cuáha Ndíóxi, mé à íin cuáha ndé. Ta já cuní ndó yéhe ndíco cóó ñuyiví yóho tañu víco tá ná quixí i chí indiví —nácachi a.
65 Tá naxini joho dà sácuahá chága nù ndíhi juty cán ña yóho já nándatat dà jáhma ña nà candàq ini ñayivi ña xojo ini da. Ta já nácachi da já:
—Ndája núu dà yóho Ndíóxi. Cóó chicuu chága yó ñayivi nà cáhan nà xihín yo jáchí sa naxini joho ndíhi ña nácanañá dà yóho xihín Ndíóxi.
66 Ta ndaja xíní ndó caja i xihín dá viti —nácachi da.
Anda já nácachi ndíhi nà cán já:
—Íín cuachí dà jan ta nédííñah cuñhu dà quivi dà —nácachi nà cán.
Ta já nacásahá ná xíhnu ndaa na tójí ná nü á. Ta nacásahá túxú ná yiqú a. Ta java na cání jahndá nuu á.

—Caḥan xíhín nde yo nacani yóhó tá tè mé a ndáa cúun Cristo, dà náchindahá Ndíoñi cacomí cuéntá sahá ñayivi —cáchí ná xíhín á.

Tá náchijehé tuhun Pedro ná xíni dà Jesús
(Mr. 14:66-72; Lc. 22:56-62; Jn. 18:15-18, 25-27)

Ta ndaja coo ñín coo Pedro yuhú yéhé dà cúu sácuaḥa chága nú ndíhi jútú cán. Já nacativi in ñáñáha, ná cája chúun mé vehe cán. Já nacásahá cachí ná já xíhín dá:

—Yóhó cúun in táhan dà xíca tuun xíhín Jesús, dà estado Galilea — nacachi ná cán xíhín dá.

Joo ndaja coo náchijehé tuhun Pedro nú ndíhi ná cán ná xíni dà Jesús. Já cachí dà já:

—Co xíni toho i ndá sahá cahuń — nacachi da xíhín ná cán.

Ta tá sà naqeta da yéhé cán já náxia níng nañáha dà já nacásahá cachí ná já xíhín tóco ndíhi ná ndúu cán:

—Náxia in náxica tuun dà yóho xíhín Jesús, dà ñuú Nazaret cán — nacachi ná cán.

Ta já nacásahá tucu Pedro chijehé tuhun dà ná xíni dà Jesús ta naqata dà quiivi Ndíoñi já cachí dà já:

—Co xíni toho i ndá dà cúu dà jàn — nacachi Pedro xíhín ná cán.

Chá va nayaña ná yóho to naqayati java na ndúu cán nü Pedro. Já nacachi na já xíhín dà:

—Mé a ndàa táhí jivi táhan ná xíca tuun xíhín Jesús cúu ri yóhó va jáchí cahuń táta hun cahuń ná cán — nacachi ná xíhín dá.

Andá dá nacásahá Pedro canañà dà ta naqata dà quiivi Ndíoñi ná co xíni dà Jesús. Já cachí dà já:

—Co xíni toho i ndá dà cúu dà jàn — nacachi da.


Tá nändiquiáhva na Jesús ndáhá Pilato
(Mr. 15:1; Lc. 23:1-2; Jn. 18:28-32)

Tá nátiivi ina quiivi itaän já nándique táhan ndíhi na sácuaḥa nú jútú xíhín na sácuaḥa vèñhu ná ndítuhún ná ndá quiáhvá jácojo na cuachi játá Jesús já ná cuu cahní náhá ná. 2Saḥá ná cán quéa nácato ná mé á ta ñéhe na a cuahan ná ndiquiáhva na mé á nü Pilato, dà cúu gobernador nüu cán.

Tá náxíhi Judas

Ta ndaja coo náxia Judas, dà nájjó tuhun Jesús ná násaçu iní ná cán cahní ná Jesús. Já náchahvi iní dà sahá ná núu nácata da chí ndáva da cuahan dà nducú ñéhe da ndíhoço ñùju jíhun cúxú nü na sácuaḥa nü jútú xíhín nü na sácuaḥa vèñhu. 4Já nacachi da já xíhín ná cán:
—Cuachi cánhu ndiváha quéa nacajá i jáchi najcó túhún ɨ in d̀ cóo cuáchi.

Já nacachi ná cán já xihin dá:
— Có sâhńí toho nde̱ mé nde̱ sahá ɲa yóho. Mún xíňí ndá quéa nacajún —nacachi ná cán xihin dá.

5 Anda já nacuïhna Judas jiuhún cán ini ven̥yhu cáhnu. Ta já naqeta da nasa̱han da nacata caa da mé dá já nasañí dà mé dá.

6 Ta já nájataca ná sàcuha nụ jútu jiuhún cán já nacachi xihín táhan na já:
— A váha toho ɲa ná chícăxán yó jiuhún yóho ini saṭo nụ tāán ná jiuhún jôco ná ñú Ndióxi jáchi ndjì nañxì sahá ɲa yóho —nacachi na.

7 Ta tá sà nàndítuhún váha xihín táhan na já nàxeen na in nụhú xihín jiuhún cán. Mé nụhú cán nání a nụhú dà cáváha n̥a xihín ŋündáhyi. Ta n̥u̱hú cán cacuu a nụ jánduxú ná ná tóhó. 8 Sâhá ná cán quéa nàsacu na quívi n̥u̱hú cán ɲa cananí a yójo nụ nàńxì níi. Ta já nání a jândà viti.

9 Ta xihín ɲa yóho nañxì cuó nụ ɲa nàcañyí profeta Jeremías sànahá tá nacachi da já sahá Jesús: “Nañtìnn na ndîhọcọ ụxu jiuhún cúxú jáchi ɲa jà nàsàcù yâvhì nàsacù nà Israel chàhvì na sahà dà. 10 Ta xihín mé jiuhún cán nàxeen na n̥u̱hú nání a n̥u̱hú dà cávâha n̥a xihín ŋündáhyì jáchi quíhvâ já nàsàhùnda Ndióxi chuun nụ́ i já cai ju i”, cáhči túhùn Ndióxi.

Tá cándichi Jesús nụ Pilato
(Mr. 15:2-5; Lc. 23:3-5; Jn. 18:33-38)

11 Ta ndàja coo cándichi Jesús nụ Pilato, dà cúú gobernador. Ta já nàcasāhá dà cán ndàcà túhùn ɲahá dà já cáhči dà já xihín á:
— Á mé a ndàa cúú in rey, dà cómí cuéntá sahá ná Israel.
— Ajañ. Jivi ndūsa cúú ụ tá quíhvâ cáhchi ndó jànt —nacachi Jesús xihín dá.

12 Ta ná sàcuha nụ jútu xihín ná sàcuha vènu̱hu nàcîhààn ná cuáchi jàtâ Jesús joo ni in túhùn cóo nàndúcú ŋehe a nú ná. 13 Anda já nacachi Pilato já xihín Jesús:
— A có xíñí johoh tohùn ndàjá cuáhá nụ́ cuáchi jácojo na jàtu̱ — nàcachi da.

14 Joo ni in túhùn túhùn cóo nàndúcú ŋehe Jesús nụ dá. Chí cátióntò niváha dà cúú gobernador sahá ɲa có câhán Jesús.

Sáćú ini na ndàja caji na ɲa ná quivi Jesús
(Mr. 15:6-20; Lc. 23:13-25; Jn. 18:38-19:16)

15 Tànu mé víco pascuá nàsàhùn costùmbre dà cúú gobernador cán sà jàñi dà in tâhùn dà ndàcàhàn wècuà. Ndá dà cúńi ɲàyiví jàñi dà, dà cán cúú dà jàñi dà. 16 Mé tañú jà nàsàndàcàhàn in dà nànì Barrábàs wècuà. Ní cúú nañxìtà nú núhùn sahá dà yóho. 17 Ta tá nàtacà nùñi ɲàyiví já nàndàcàhùn túhùn Pilato ná já nàcachi da já xihín ná:
— Yo cúńi nò ɲa ná jàñi i. Á Barrábàs jàñi ì á Jesús, dà cáhči nà cúú Cristo, dà nàchìndàhà Ndióxi cacomí cuéntá sahá ɲàyiví. Yo jàñi ì cúńi nò —nàcachi da.

18 Nàcachi Pilato ɲa yóho xihín ná jáchí sà cándàa váha ini da ɲa sahá ɲa cáhčhì jìi ni in xihín Jesús sahá ɲa cán quèa nàndìquìhvà na mé á nú ná. 19 Ta nàni ìn coo dá nụ sàcòo dà sàhndà dà chuun vechúun cán já nàchìndàhà nàjìhi
da tuhun nü dá já nacachi ñá já: “A quíhvi ndáhuñ Jesús jáchi cúú dá in taa ndáa. Ñuú andá véhe nasañi i nacaja Jesús ta ndícani ndivaha ini ñ sahá”, nacachi ñá.

20 Joo ndaja coo na saçuhaa nüú jüú xihin na saçuhaa veyihu cán najácahan na ñayivi ñá ná caça na nü Pilato ñá ná jani dà Barrabás ta ná cahní dà Jesús. 21 Andá já nacachi dà cúú gobernador cán já xihin ná:
—Yo cúñi ndó ñá ná janí i.
Andá já nacachi ná cán já:
—Barrabás jañ va jani ndó — nacachi na xihin dà.

22 Andá já nacachi tucu Pilato já xihin ná:
—Ndía cúñi ndó caja i xihin Jesús, dà cáchi ndó cúú Cristo.
Andá já nacachi tóco ndihi ná cán já:
—Cata caa ndó dà ndíca crúxu.

23 Andá já nacachi tucu Pilato já xihin ná:
—Ndá cuachi nacaja da, vaha — nacachi da xihin ná.
Joo xihin ñá yöho ví ga ví nacasáhá cáyuñu ná já cáchi ná já:
—Cata caa ndó dà ndíca crúxu.

24 Ta tá naxini Pilato ñá ço yáa ná cán ta ví ga ví ndívaa ná já natiin da ticuíi ta nandahá da nü ndíhi ñayivi cán ta já nacachi da já xihin ná:

25 Andá já nacachi tóco ndihi ná cán já:
—Vaha ná candojo ndé cuachi ta jandá jahi ndé viti ná candojo na cuachi såhá ñá ná quivi da — nacachi ná cán xihin dá.

26 Andá já najáí Pilato Barrabás. Ta tá nándifi najácaxáhan na Jesús já nandiquiahva da å ndáha ñá ñá ná cata caa na à ndíca crúxu.

27 Andá já ñéhe soldado cuénta gobernador cán Jesús yuyéhé vechuñ. Já najáta ca soldado cán java ga táhan da ta cán nacava toyivi dà më ndúu da. 28 Tá nándifi já natavé na jáhma á. Andá já naxiniu nà in jahmá cuáhá túun jata. 29 Ta já naxiniu nà in tijivi ñú jini á. Ta naxiñee na in ndoq ndahá cuáhá. Ta já naxasáhá nà cáxítí ná nü á já sácu ndaa ichü ñahá ná já cáchi ná já xihin á:
—Cáhnu nhahá ná cacuu yöho, dà cúú rey nú nà Israel —nacachi na.

30 Ta naxasahá xihnu ndaa na töjü nüu á. Ta já cándaa na ndóq cán ndahá á ta cáni nà yiqui jini á xihin do. 31 Ta tá sá nándifi naxcu ndaa ñahá ná já naxandaa na jáhma naxiniu nà jata cán ta najácoxidi tucu na à xihin jáhma më á. Andá já ñéhe na à cuahan na cata caa na à ndíca crúxu.

Tá naxata caa na Jesús ndíca crúxu
(Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43; Jn. 19:17-27)

32 Ta tá ñéhe na Jesús cuahan nà cata caa na à já nánditahan na in dà naní Simón, dà ñuu Cirene. Ta nacaja ndúsa na xihin dá ñá ná ndicojo da crúxu nüú cata caa na Jesús. 33 Ta naxiniu ço na xiqiú naní Gólgota. Tuhun yöho cúñi cachi a: nü ndúu lássá yiqui jini ndii. 34 Mé cán naxahan na vino nü á, dó
nacava táhan xihín ĥa ová ĥa ná coho a do. Joo tá naxito ndojó a do cóŋ naxeen toho a coho a do.

35Ta tá sá nandihí nacata caa na a ndícà crúxu já nacquehe na jahmá a nandicahnda nü táhan na. Joo jihna ŋúhú nasaqjíq na săhá ta dà nacque vaha cán, dà cán nandiquehe jáhmá a. Xihín ĥa yóho naxinu còŋ nú ŋa naçaqhyí profeta sănahá tá nacahyí dà já: “Nandicahnda nü táhan mé ná cótó níhnu i ta já nasaqjíqí na săhá cótó máa i ta dà nacque vaha cán nandiquehe dà ŋa”, cáchí tühun Ndíóxi. 36Ta já nasacó soldado cán ndúu na ndáá ŋahá ná. 37Ta jiní ndícà crúxu cán nacahyí na ndá săhá nacata caa na a já cáchí a já: “Dà yóho cúú Jesús, dà cúú rey nú ŋa Israel.”

38Ta sà mé já nacata caa ri na īvì taa cuñhá xihín Jesús: in da xoo cuñha ta inga da xoo ítì. 39Chí cáva jiní mé ŋayivi yáha cán cánahá na xihín á. 40Ta já cáchí ná já:

—Yóho cáchí má ndíta cáhnu cán ta tįxì ŋu ŋi víxi quàñí quéa kháciña tucún ŋa. Tá tá mé a ndàa cúú jahiya Ndíóxi jácaçu mún ta cuñhá nu ŋu ndícà crúxu jan —nacachi na xihín Jesús.

41Ta quia̱hva já nacajà ri na săcuñhà nú ŋu jutu xihín na jahmá ley Moisés xihín na săcuñhà vewłu. Sácù ndaa nà a já cáchí ná já:

42—Najácaçu da java ga ŋayivi ta viti chí a cúú caja da jácaçu da mé dá. Tá tá mé a ndàa cúú dá rey nú ŋa Israel, ná nu ŋu da ndícà crúxu viti ŋúhú já ná candúsa nde dá. 43Cándéé iní da Ndíóxi tá cáchí dà cúú dà jahiya Ndíóxi já quéa ná quixi Ndíóxi chindeé a dà tá ta mé a ndàa quíhxí ini a dà —nacachi ná cán cánahá na xihín Jesús.

44Quia̱hva já cánahá ri ndíví taa cuñhá táca a in in xoo jíin a cán xihín á.

Tá naxíhi Jesús
(Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49; Jn. 19:28-30)

45Tá naxinu còŋ caxivi ndàa nacanaá níí cúú ŋuyívi ta jànda caa ŋu ŋahíni já nacasahá nándiyeh tucu. 46Ta sà mé hora já nacayuhú cóho Jesús já nacachi a já:

—Elí, Elí, lama sabactani — ŋa yóho cúú cachi a: Ndíóxi mí i, Ndíóxi mí i, ndávaha najándacoo ndáha ndó yehe.

47Ta java nà nìdàa cán tá naxini joho na tühun cáchí a já nacachi na já:

—Cána da profeta Elías —nacachi ná cán.

48Iví láá xínu in da nàsañu da nàchindaxi da in tìcòtò iní víno iyá. Ta nàcata dà ŋa nú ŋu in yító ndòó já nachiñe da dò yati yúhu Jesús ná nú cohó a dò. 49Joo nà java ndítàa cán nacachi na já xihín dá:

—Cóho candéhé yó a quixi Elías jácaçu a dà —nacachi ná cán.

50Andá já nacayuhú cóho tucu Jesús já naxíhi a. 51Ta ndàa coo nàndatàa java ndàa jahmá ndeé ŋa sájí nü ŋu yíi nàdiva vewłu cáhnu ŋu nà Jerusalén cán. Jànda jiní a ta jànda săhá nànda. Ta mé hora já nataan ta ndìjáá yùu tòó ndúu cán nànda. 52Ta nàñùnà cáva nü nàsañu na naxíhi ta cuñhá ŋayivi, nà nàsaçu cuénta Ndíóxi nànditacu tucu nà. 53Ta tá nà nànditacu tucu Jesús já naxinu nà
naqueta cavá cán ſuł Jerusalén ta
cuñá ndiváhá ſayi cavá nañi ſahá.

54 Ta da cúu sanañu suł soldado
cuentá Roma xihín da ndáá Jesús
xihín da cán tá nañini da ſá nañtaan
ta nañini da java ga ſá nañyu ñañu cán
c já nañcasañu xiyví ndiváhá da. Já
nañcachi da já:
—Mé a ndañ táñhyú cúu da yóho in
tuñún jini já jañhyi Ndíóxi —nañcachi
da.

55 Ta mé cán nañsandita cuñá
nañjihi sanáñhe xíçá na Jesús. Mé
ña cóu nú na nañcaxa ndivá ſahá ſuł
Jesus tá nándico ſá mé á nañquixi
na jandá estado Galilea. 56 Tañu
nañjihi cán nañsandacañ Maríá, ná ſuł
ña Magdala xihín Maríá, ſá cúu
ñañá Jacobo xihín José. Ta cán
nañsandacañ ri ná cúu náná ndivá
da cúu jañhyi Zebedeo.

Tá nañcacháñ na yiquí cuñu Jesús in
cavá

(Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56; Jn. 19:38-42)

57 Ta ndañu coo nañsañhi in dá
cují naní José, da ſuł Arimatea.
Mé da yóho nañsañcul da in táhan
da nañaxica tuun xihín Jesús. Ta tá
ña nañuaa já nañxínu da 58 nañsañá
ña sañahá ndéñahá da xihíhn Pilato
ña ndiñquiahva da yiquí cuñu
Jesus nü dá. Andá já nañsaynda
Pilato chuun ná ndiñquiahva na
ña nü dá. 59 Ta já nañchitiví José
cán yiquí cuñu Jesús xihín in jahmá
vaña ſá wi. 60 Ta já nañchacañ da
yiquí cuñu Jesús iní in yáví ſá sañá
nañcacha ndiča cavá ſá jañca nañacañ
da cuñénta mé dá. Ta tá nándihi já
nañchijahví da yuñu cavá cán xihín
in yuñ jahndá cáñnu ta já nañque
da cuñáñ da. 61 Ta nú yeñé mé cavá
cán nañsandu coo Maríá, ſá ſuł
Magdala xihín ingá ſá nañdí Maríá
cán.

Tá ndañá java soldado nü ndácañ Jesús

62 Ta ndañu coo sa ña ndändihi nañcaya
ndívá na ſahá cuñá ndíquhe
ndéé ná. Ta ingá quívi itañ náñtaca
táñ na sanañu suł juti xihín na
fariséo já nañañhán ná suł Pilato. 63 Já
nañcachi na já xihín dá:
—Vaxí ndé ſuł ndó caco yóho ndé
nañmaní ſuł ndó. Jáñchí ndíchun iní
ndé ſá tá nañsañtacu Jesús, da nañcaxa
jándahví ſayivi cán nañcachi da ſá tá
ña yahá ſuñ quívi já ndítacu tucu
da. 64 Na cúu ná quí viá na chínahá
loho ndó na cuñu suñ cañda suł
nañchacañ na yiquí cuñu dá cán jandá
quívi ná yahá ſuñ quívi. Jáñchí
tiañhu nañ xuñ coo na nañxica tuun
xihín dá ſuł tá caja cuñhu nañ yiquí
cuñu da. Ta já casahá cachi na xihín
ayivi ſuł nañndítacu tucu Jesús
tañu na xihíñ. Ta xihín ſá yóho
jándahví chágá na ayivi a juú ga
jiñha —nañcachi na.

65 Anda já nañcachí Pilato já:
—Cañéhe ndó in táñhá soldado.
Cuñáñ ndó cañda ſuł ndó
nañcacha ndó cáñ xihíhn xíñi mé ndó
caja ndó —cáñcí Pilato xihín ná.

66 Anda já nañquée ná cán nañsaynda
na já nañchacañ xahá cágá ná nü
nañcacha yiquí cuñu Jesús cán. Ta
nañsaynda na sello yuñ jahndá cán ta
já nañsaynda na soldado ſá ná cañda
da ſá.

Tá nañndítacu tucu Jesús

(Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)

28 Ta suñ yahá quívi
ndíquhe ndéé ná ta nañívi
inga quíví itañ já naixinú María, ñá ñuu Magdala xihín inga María cán sándehé na núu nachicaan na yiquí cuñu Jesús cán. 2In naá cuíti natťañ ndéé ndivaña. Nayáha ñá yóho jáchiñ čanuu in táto Ndóixí indivi. Ta jáñatíví a yuy jahndañasajahvi núu nasandacaan yiquí cuñu Jesús cán. Ta já nasacoo a jaťá. 3Ta yèhe mé táto Ndóixí cán tá quíahva yèhe tasa. Ta jáhma ndíxi a cúú á jahmá yaa cachí. 4Ta a juů quíahva ná yihví soldado ndúu cán nacajá táto Ndóixí chí nasacsaá quíji niju da. Ta já nacuyu da nú núhu tátuhi ndjí našíhí. 5Joo ndaja coo táto Ndóixí cán nándíçahń xihín naʃiʃí cán já nacachí a já xihin ná:
—A cáyihví toho ndó. Sá xiní vaha ña ndínducú ndò Jesús, ña nacata caa na ndíca crúxu. 6Coó toho a cán Ĭn yóho jáchi sá nanditacu tucu a tá quíahva nacachi mé á xihin ndó. Naha ndó candéhé ndó núu naʃaijin a já cuni ndó ña çoó gą Ĭn núu nasiçacu na ña. 7Ta cáma ndó cuhń ndó cáxi tuñhun ndó xihín dą naʃaça tuun xihín ña sá nanditacu tucu Jesús tańhu na sá naʃaijin. Ta vțiă cuñůú mé á cuahán estado Galilea. Ta tá cuhń ndó cán já cuni ndó a. Ta ndicuhń iní ndó ña nacachi i xihin ndó —nacachi táto Ndóixí cán.
8Aña já naquee mé naʃiʃí cán mé núu nasandacaan yiquí cuñu Jesús. Ta vți yihví na joo cávátá ndivaña na ta sahá ña cán quéa xinu na cuahán na cáxi tuñhun na ña yóho núu na naʃica tuun xihín Jesús cán. 9Ta nani cuahán na jivi láą så ñín va Jesús xihin ná. Já nacachi a já xihin ná:
—Ndóixí ná coo xihin ndó.
Aña já nacayati ná cán nú á já nañumi na sahá ta nacajá cáhnu na a. 10Aña já nacachí tucu Jesús já xihin ná:
—A cáyihví toho ndó. Cuáhán ndó cáxi tuñhun ndó xihin ná cúú cuéntá mí ña núu cuhun na estado Galilea jáchi cán cuni na yehe —nacachi Jesús xihin naʃiʃí cán.
11Ta nani xinú naʃiʃí cán cuahän ná já ndáva java soldado, da nasandaa núu nasandacaan Jesús cán naʃixú da níuí Jerusalén já nacaxi tuñhun da ña naʃecu núu na saчуaŋa núu jutu. 12Aña já najátacu táhan na saчуaŋa cán xihín na saчуaŋa veñuhu já najándique táhan na tuñhun na ta já naʃaʃañ cuahán ndivaña na jiĳhún núu ná soldado cán. 13Já nacachi na já xihin soldado cán:
—Coto a cáhan ndó ña nanditacu Jesús. Ña cachí ndó cúú ña yöho: “Na naʃica tuun xihín á cán, na cán cúú na naquíxí ñuíu ta nacaja cuñhńa ná yiquí cuñu a nani naʃuʃili nde”, já cachí ndó xihin ndá na nà naʃaça tuñhun ndohó. 14Ta a cáyihví toho ndó tá ná candáa ini da cúú gobernador sahá ña yöho jáchi cáhan mé nde xihin dă ta chindeé nde ndohó ña ná a cája da ni in ñaha xihin ndó —nacachi na saçuaha cán xihin soldado.
15Aña já naquehe da cúú soldado cán jiůhún ta nacaja da tá quíahva nasahnda na saçuaha cán chuun nú dá. Ta xihin ña yöho nandícuiña nuu tuñhun sahá ña naʃaça cán. Ta
cáhan ná Israel cán sáhá ňa yóho jandá quiví víti.

Tá sáhndá Jesús chuuñ nuú ná nañixa tuun xihín á

(Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)

16 Joo ndíhxu in ná nañixa tuun xihín Jesús cán nasahăn na chí Galílea. Já nándaa na in jini yúcú tá quihgva nasahnda mé Jesús chuuñ nuú ná. 17 Ta tá naxini na mé á já nacaja cáhnu na a. Joo java na cáhvi ivi johó ini na jáchí có cándúsa na ňa nanditacu tucu a. 18 Anda já nacayati Jesús nu nú Já nacachi a já xihín nú:

—Nasahăn Ndíóxi ndéq núú i caja ňa náhnu ndiváha indíví xihín ňuyíví yóho. 19 Sahá ňa cán quéa cuáhán ndó jánaha ndó nuú ňayivi ndúu ndijáá ňuyíví ndaja caja na caca vaha na íchi cuéntá mí i. Ta caja ndúta ndó ná xihín quiví Ndíóxi, tá tá i ta xihín quiví yehé, dá cúú in túhún jini já jáhyi mé á ta xihín quiví ínimá yíi Ndíóxi. 20 Ta jánaha ndó ňá ná caja na tóco ndíhi ňa nasahnda í nú ndó caja ndó. Ta mé a ndáa coo i xihín ndó ndijáá nú quiví jandá quihgva ná xinú cóo quiví ndíhi sáhá ňuyíví. Já ná coo —nacachi Jesús.
Tuhun vaha nacialyí Marcos saha Jesucristo

Tá jácandúta Juan ñayivi yucú íchí
((Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)

1 Quiahva joho nacavá sáhá
 tühun vaha cáhán sáhá
 Jesucristo, mé a cúú in tühún jini já
 jahyi Ndióxi.

2 Sañahá nacialyí profeta Isaías
 ña nacahán Ndióxi xihín jahyí a. Já
 cáchí a já:
 Chindahá i in dà cançuú cuhun
 nú mún,
 ña ná caxí tühun da núu ñayivi
 saha yóhó ta já ndaja ndacú dà
 íchí núu yahún.

3 Ta cahán cóhó dà tañu yucú íchí
ta cachi da já xihín ñayivi:
“Caja tiáhva ndó íchí núu quixi
 xito ho i ta cuñá ndó in íchí
 ndacú nú mé á ña ná ndiéhvi
 a íñima ndó”, nacialyí Isaías.

4 Ta ndaja coo íin Juan yucú íchí
ta nacasa há cája ndútá dá ñayivi.
Ta cáxi tühun da xihín nú ña tá
 cúní ná caja cáhnu iní Ndióxi
 sahá cuachi na já ndítahan nú ná
 ndicó coo iní na ta já candúta
 ná. 5 Chí naxixi cuhá ndiváha
 ñayivi estado Judea xihín ñuu
 Jerusalén taa joho na nú cáhán
dà ta tá námha ná cuachi na
 já nacaja ndútá dá ná ini yúta
 Jordán.

6 Ta naxándixi mé Juan yóho
 jáhmá ña nacaváha na xihín úlí
 camello ta naxandido in nú jáñhndá
tóco dá. Ta naxixi di tíca xihín ñuuñu
 yúcú. 7 Ta cáxi tühun da núu ñayivi
 já cáchí dà já:
—Jatá yehe vaxí in dà in cuhá
 chága ndéé dá a juú ga yehe chí có
 sahá i ndíca xítí i nú dá ña ndaxí i
 correa ndúsa dá. 8 Yehe nácandúta
 i ndóhó xihín ticuí joo mé dà cán
cúú dà jándicútí íñima ndó xihín
 íñima yíí Ndióxi —nacachi Juan
 xihín ná.

Tá nácandúta Jesús
((Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)

9 Mé tiempo já naxee Jesús ñuu
 Nazaret ña ndácañan estado Galilea.
 Nañíñu a nú íín Juan ta nácandúta
 Juan Jesús ini yúta Jordán cán.
10 Ta tá naxee Jesucicuí dà nác jà
 naxini a nañndíñuna indiví ta nánú
 íñima yíí Ndióxi jàta mé á. Ta cáá
 íñima yíí Ndióxi yóho tá quiahva
cáa in ndíjata. 11 Ta naxini joho na
 cáhán in a indiví ta já cáchí a já:
—Yóhó cúún jahyi máñí i ta cájii
 ndiváha ini i xuhún.
Tá nañito ndojó tiñáhá sacuñha Jesús
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)

12 Ivi láa nasahän ínimá yii Ndióxi ndáca Jesús yucú íchi nú cóó ñayivi. Ta cán nasahijín a ivi jico quivi ta mé tiñáhá sacuñha nañito ndojó ri a. Ta cán ndúu quití quini joo nañinjí java táñGY ndióxi chindeé na mé á.

Cásáhá Jesús cáhán tuñun vahá xíhín ñayivi
(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)

14 Tá nandihi nachaçan na Juan vecaa já nasahän Jesús estado Galilea cañi tuñun a nú ñayivi tuñun vahá sañha Ndióxi. 15 Já cáchí a já xíhín ná:
—Sa nañinjí tiempo viti ta nañayati quivi cañuí Ndióxi cuéntá sañha ñayivi. Ná ndítahan nú ndo quëa jandacoo ndó cuñhi cájá ndó ta candusá ndó tuñun vahá ña cuu jáçacu ndòho —naçachi Jesús.

Cáñna Jesús cómi na caca tuun xíhín á
(Mt. 4:18-22; L.c.: 5:1-11)

16 In tañu xíca Jesús cuñhan yati yúhú tañhuhú Galilea. Ta nañiní a in da nani Simón xíhín Andrés, dà cúú ñañi. Ndíví mé dà yóho cúú dá dà tává tiyacá ta núhu dà jácana da ñûnu dà ini tañhuhú. 17 Naçasahá cáññi Jesús já xíhín dà:
—Naha quivi ndó candiço ndó yehe caca tuñun ndó xíhín ñ. Tává ndó tiyacá viti joo cañi ña na cuu tavá ndó ñayivi tañu cuñhi —naçachi Jesús.
18 Ta chí ivi láa najandacoo da ñûnu dà ta nandíco da Jesús.


Tá ndáçañ ínimá quini ini in dàtaa
(Lc. 4:31-37)

21 Nañinjí cóo Jesús xíhín na xíca tuñun xíhín á ñuu Capernaum. Ta tá nataanda quivi ndiquée nee ñayivi já nañuñivi Jesús ini venyhu ta naçasahá jánahá na cán. 22 Ta naçatontó tocó ndíhi ñayivi sañha tuñun cáññi mé á jáchí najánahá mé á táñtuhun in ña ñun sañha cahnda chaan tu ño cáññi táñtuhun na jánahá ley Moisés. 23 Ini mé venyhu cán nasandacan in dàtaa, dà ndáçan ínimá quini ini. Naçasahá cúñhuhú rí cán já cáchí rí já:
25 Ta naçasahá Jesús jánñi a rí quini ndáçan ini dà cán. Já naçachi a já:
—Caji yúhun ta janí dà yóho.
26 Ta tá queta rí quini ndáçan ini dà cán nasahñi yíhí rí dà ta cáyühú cóho rí já naqueta rí ina dà cán.
27 Naçatontó tocó ndíhi ñayivi Chí naçasahá ndáça tuñun táññan na já cáchí na já:
—Ndía quëa yóho. Ta ndá naquixi tuñun sañ jánahá dà yóho jáchí
cáhán da̱ xíhi̱n rí quini tátuhun in da̱ sáhndá chuun ta chí cándúsa rí quee rí cu̱hun rí —nácaχí na.

28Ta chí camá cha nándicuíta nuu tühun sáhá Jesús níí cúú estado Galilea.

Ta nándaja vaha Jesús ná cúú xojo Simón
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)

29Tá nácaχí na veṇ̃hu já cuaṇ̃an Jesús xíhi̱n Jacobo xíhi̱n Juan vehe Simón xíhi̱n ñani da, Andrés. 30Ta ndaja coo cándúhú ná cúú xojo Simón núú xito náchicañ cáhni ndée ñá. Ta tá náxínu chó na cán já nácaχí tühun na núú Jesús ná quíhví ñá. 31Andá já nácaχati Jesús nú ñá ta nátiin a ndáha ñá já nándínehe a ñá chí i̱ví laá nándindaa cáhni á ñá. Anda já nácaχahá cája ndíví ñá ñá cu xu na.

Ndája vaha Jesús cuahá ñayivi
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)

32Tá nácaχeta nuu cándii ta nácaχaá já néhe ndihi ñayivi ná quíhví xíhi̱n ná ñúhu ñínu ñínu quini ini nácaχaa ná nú Jesús. 33Ta tóco ndíhi ná ñúu nándaí cuu na yuyéhé nú ñín Jesús. 34Nándaja vaha Jesús cuahá ñayivi, na ndóho tá nú cuhe=https://www.bibliaenlenguajeindigena.org/ncxta20.html#mxgl
cuñu. Ta nátavá a cuahá ñínu quini ini ñayivi. Joo cóqo nácaχah Jesús ñámaní nú rí quini ñá cáhán rí jáchi xíni rí yo cúú Jesús.

Xíca nuu Jesús jánahá ñayivi estado Galilea
(Lc. 4:42-44)

35Ta náha inga quíví itáán tá cámañí yíi xívi nándacoó Jesús ta nácaχí na ñúu cuañan núú cóqo ñayivi ñá caχa tāhví a nú Ndíóxi. 36Tá nándacoó Simón xíhi̱n java gá dá xíca tuun xíhi̱n Jesús já naxini na ñá cóqo a ín chí nácaχí na cuañan ná nándíncú ná mé á. 37Ta tá nándínehe ñahá ná já cáχí ná já xíhi̱n á:
—Tóco ndíhi ñayivi nándíncú ná nándóho.
38Joo cáχí Jesús já xíhi̱n ná:
—Cóχo java gá ñúu yati yóho ñá ná jánahá i tuhun vaha nuú na cán viti jáchí sáhá ñá yóho vaxí i — cáχí Jesús.
39Ta chí náxica nuu Jesús níí cúú estado Galilea cáhán tuhun vaha ini veṇ̃hu in in ñúu cán ta tává a ñínu quini ndácuañ ini ñayivi.

Tá nándaja vaha Jesús in dá ndóho cuhe tāvyi
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)

40Ta ndaja coo nácaχati in dátaa ndóho cuhe tāvyi nuú Jesús ta nácaχtí dá nú á já nácaχahá cáχí dá já:
—Cúu ndaja vaha ndó yehé tá cúńi ndó —cáχí dá.
41Ta nátaχvi ini Jesús sahá dá. Anda já nácaχi ndaa ndáha á dá. Já cáχí a já:
—Cúńi ñá ná ndivahún ñá cán quáa nándivahún viti —nácaχhi Jesús xíhi̱n dá.
42Tá nácaχi a já chí i̱ví laá nándindaa cuhe tāvyi ñá nándóho dá cán. Já nándivií yiquí cuñu da. 43Ta nándíhi nájándindayi Jesús da tá nácaχhna chuun nú dá já cáχí a já xíhi̱n dá:
44—Cándezú. A cáhún xíhi̱n ni in túhun toho ñayivi ñá naćaχa i xuχuñ. Cuáhán nádcún náhun
mún nújutú. Ta ndíthan jocún náhá n Ndíóxi tátyhun nasahnda ley Moisés sánhá caja ná sá nandívahá. Já ná candáa ini tócó ndíhi nyayivi ná sá nandindaa va cuhé nasandohún —nacachi Jesús xihín dá.

45 Joo tá nacqueue da cuhán dágánasáhá dágondícan da núy ndíhi nyayivi ná nándaja va há Jesús dágánsáhgá cón quéa cóó naçuu gá ndíhiví tívi Jesús ni n núu. Já ná núy có ndúu nyayivi nasahhiin a tá jandá mé cán xínu cóó nyayivi, ná quixí núy ndíjáá núu xító nihni ná mé á.

Tá nándaja vàha Jesús in dágáxíhi týchu sahá
(Mt. 9:1-8; Lc. 5:17-26)

2 Tá nayaha chá quívi já nándicó cóó týchu Jesús núu Capernaum. Ta nándandaá ini nyayivi ná hitú a vehe. 2 Ta chí cáma chá nánditútu cuhá nyayivi Chí có váthi gá yuyéhé cándita na. Já náñasahá cáxí týchu Jesús tahún Ndíóxi nú ná. 3 Andá Já náxínu cóó cómí taa tá ñéhe da in dágáxíhi týchu sahá. Násá dágá nuú in Jesús. 4 Joo naxini da ná a cuú xínú da yáthi nú in Jesús náhá cuhá nyayivi chúthú ndáá nuú nú in a cân. Chí nándaa da jiní véhe ta náñasahá dágá súná dágá jiní véhe mé xoo nuú in Jesús. Ta mé cán nájánuu da xító lohú nuú cándúhu dágá quñhi chí yávi jiní véhe cân. 5 Tá naxini Jesús ná cándéé ini dágá cân mé á já cáchí a já xíhín mé dágá quñhi cân:
—Cándéhé, jahyí a. Sá náçaja cânuu ini i náhá cuhá cuhúnu viti — nacachi Jesús.

6 Joo java ná nánahá ley Moisés ndúu cóó cán nácasahá câhán ná:
7 “Ndá cuéntá quéa ndáa núu da Ndíóxi xihún týhun câhán dágá. Jáchí ni in túhún toho ná nyayivi a cuú căhnuini náhá cuhúchí. In túhún jiní Ndíóxi quéa cuú căhnuini náhá cuhúchí”, náçahn ná. 8 Joo ná nándandaá ini Jesús ná căhvi ini ná cán Chí nacachi a já xihín ná:
—Ndávahá câhán ndó já. 9 A căhán ndó ná ñáhvi chága cachi i xihín dátóó: “Náçaja căhán ini i náhá cuhúnu viti.” Á tá cóo tá cachi i xihín dá: “Cuándacoó, ndiquehe xitútn tá caca nuúún.” 10 Cándéhé váha ndó nú náhá i nú ndó ná ñáhá i, dágá náchindahá Ndíóxi ndúu u nyayivi cágá căhnu ini i náhá cuhúchí căhá nyayivi yóho — nacachi Jesús xihín ná.
Andá Já nacachi a xihín mé dágáxíhi týchu sahá cân:
11—Ta viti câhán i xúhú cuándacoó ndiquehe xíto lóhúnta cuánúhu —nacachi a.
12 Chí jívi láa nándacoó mé dágá quñhi cân ta nándiquehe da xító lohú da já náçquee da cuhán dágá núy ndíhi nú ndúu cân. Andá Já nacatontó tóco ndìhi na ta náñasahá căjá căhnu na Ndíóxi já cáchí ná já:
—Ni in túhún tañú cóó nàxini ndé in náhá căhnu týchuhun ná yóho — nacachi na.

Tá nándana Jesús Leví, dágá căhán ná
Mateo xihín
(Mt. 9:9-13; Lc. 5:27-32)

13 Tá nándihí já násháhhun túcú Jesús yuhú tañúhhú cân tá tá náçayati cuhá nyayivi nú á já nácasahá nánahá nú ná. 14 Nani xícá
Jesús cúaña naḥay na nin in da nání Leβí, jaḥy Alfeo. Ta in coo da ná sáco da játaca jiuḥun cuéntá impuesto. Ta cáčí a já xiuḥun dá:
—Naha quíi cantúqun yehe.
Anda já nandacá ndichi Leβí ta nándiqo ndás Ḏus.

15 Tá nandihi nasañan Jesus vehe Leβí ta nasacoo a xixi a xiuḥun cuéha da játaca jiuḥun cuéntá impuesto xiuḥun java ga na cája cuáçi. Ta sa mé cán nasandu ru java da xica tuun xiuḥun Jesus xixi da tañu ná cán jáčhi cuéha ňayivy ndíqo na Jesús. 16 Joo ná jánahná ley Moisés xiuḥun na fariseo tá naxini na in coo Jesus xixi a xiuḥun ná cán nasášahá cáčí ná já xiuḥun da xica tuun xiuḥun Jesús:
—Ndá cuéntá quéa xixi xitoho ndó xiuḥun na játaca jiuḥun cuéntá impuesto ta xiuḥun java ga na cája cuáçi —načachi na cán.

17 Tá naxini juho Jesus ňa yóho nasášahá cáčí a já:
—Ňayivy în váха cō xíní ňúhu toho na da cája táta ňahá joo na quíhví, ná cán cúú ná xíní ňúhu da cája táta ňahá. Ta yehe ço xavi toho i cana i na să în váха. Váхи i cana i ňayivy, ná cája cuáçi ňa ná jándacoo na cuáçi cája na — načachi Jesús.

Cáhań Jesús ndá sáha quéa cajuḥun na
(Mt. 9:14-17; Lc. 5:33-39)

18 In tañu tá xiuḥun ná xica xiuḥun Juan xiuḥun ná xica xiuḥun na fariseo naxini cōo java ňayivy nũ Jesús ta načasášah ndáca tůhuń ná me a já cáčí na já:

—Ndávaha cō xiuḥun toho ná xica tuun xiuḥun yóho joo xiuḥun mé nde, ná xica xiuḥun Juan xiuḥun ná xica xiuḥun na fariseo —načachi na.

19 Ta nanducú ŏhe Jesús tůhuń nũ ná já načachi a já:

21 Ta násacu Jesús inga quiahv na ná já cáčí a já:
—Ama ná jándaha ňayivi jahmá yátá xiuḥun in túhuń jáhma săá jáčhi tá nándhi niðií a, sáhndá chága ví a jahmá yátá cán ta jándcákahnu chága ví a yáví ňa nándicahmá ná cán. 22 Ta ní cō táán ná vío săá ini vósó níi yátá jáčhi jácándi mé vino cán níi ta cuíta mé vino cán ta tíví vósó níi cája dó săa ňa cán quéa ndítahan taán ná vío săá ini vósó níi săá —načachi a.

Na načaja ná xica tuun xiuḥun Jesus in quiví ndióque na ndé ňayivi
(Mt. 12:1-8; Lc. 6:1-5)

23 In quiví ndióque na ndé ňayivi nani xica Jesús cuahkan tañu nú ňaxutu na trigo xiuḥun ná xica tuun xiuḥun a já načasáhá tůhuń na yuçú jini trigo. 24 Tá naxini ná fariseo ňa cája na já načachi na já xiuḥun Jesús:
—Candehé. Ndávaha cája ná xica tuun xiuḥun chuun ňa cō ndítahan.
caja na quiñi ndiquehe ndée yó —
nacachi na fariseo.

25 Anda já nacachi Jesús já xihín ná:
—Á a ñáha cahvi ndó nú tühun
Ndíoxí ná cáhán sahá ña nacaja
David sánahá tá nacuico mé dá
xihín na xíca xihín dá. 26 Ña nacaja
David quéa naqúhvi da vejúhu
Ndíoxí tá nasacuu Abiatar da
saçuaha nú tütu. Já naxixi da
pan yí ña in tühún jütu cuú
da ndítahan nú cuux ña cán, nduu.
Joo naxixi David ñá ná násañhan
da ñá núu java ga na xíca xihín dá.
27Ta nacachi tucu Jesús já xihín ná:
—Candehe ndó. Coó nacaváha
Ndíoxí ñayivi ndohó ini na sahá
quiñi ndiquehe ndée ná jáchí
nasacu ini a cavañha in quiñi já
ná cuu ndiquéhe ndée ñayivi. 28 Ñá cán
quea yehe va, dà náchindahá Ndíoxí
nduu ñayivi ín sahá i cahnda
i chuun sahá quiñi ndiquéhe ndée
ñayivi —nacachi Jesús.

Tá nándaja vaha Jesús in dà náhichi
ndáha

(Mt. 12:9-14; Lc. 6:6-11)

3 Naqúhvi tucu Jesús ini
veñu̱hu ta cán nasañdaçañ
in dàtaa, dà náhichi ndáha. 2 Ta
nacasañha nání na fariseo Jesús
sándehé ná á ndaja vaha mé á
da cán quiñi ndiquehe ndée ná já ná
cuu chicaid na cuáchi jaþá. 3 Anda
já cáchí Jesús xihín dà náhichi
ndáha cán já:
—Cuándaco gó ta candichi màñú
yóho —nacachi Jesús.

4 Anda já nandaça tühún a na java
cán já cáchí a já xihín ná:

—Ndí cáchí ley ndítahan caja í
mé quiñi ndiquehe ndée ñayivi. Á
chindeé yó ñayivi a caja í ña nú
xihín ná. Á jácácú ná a cahni yó ña
—nacachi Jesús.

Joo ni in tühún tühun cóó
naçahan ná. 5Naçasahá xójo ini
Jesús sándehé a ñu ná. Joo táñhi
tucu ini a sahá ná jáchí cuú ná
ñayivi sáa ini. Ta cáchí a xihin mé
dañaa, da náhichi ndáha cán:
—Jándacáa ndáhun.
Ta najándacañ dà ndáha dá
ívi làñ nandañxa náñxa dá. 6 Tá
nandihi naquee na fariseo veñu̱hu
já nacasañha ná jándique táhan na
tühun na xihín ná cuéntá Herodes
ña cahni na Jesús.

Tá nánditútú cuñáa
ñayivi yuhú tañúhú

7 Joo násañhan Jesús xihín ná
xíca tuun xihín á yuhú tañúhú
ta cuñáa ndiváha ñayivi estado
Galilea nándico násañhan ná. 8 Tá
nacandáa ini ñayivi ñá náñhu cája
Jesús, naquíxi cuñáa ná estado
Judea xihín ná ñúu Jerusalén xihín
ña ñundáhý Ídumea xihín ná inga
xoo yúta Jordán xihín java ná ndúu
ñúu válí jíjín ñúu Tiro xihín Sidón
jáchí candehe ná Jesús cúñi ná.

9 Sáhá ñá yóho quéa nañixa Jesús
ñamúñi núu na xíca tuñ xihín
á ñá ná cacu tiåhva na in barco
ñúu ndásañha mé á ñá ná a cándíhi
ñayivi cuñáa cán ñá. 10 Jáchí cuñáa
ndiváha ñayivi nándaja vaha mé
á. Sáhá ñá cán quéa tóóñi ndihi na
quiñvi cáti na játá ná caní ndaa
ndáha ná mé á cúñi ná.

11 Ta tá nañixe na núñu íñima quini
ini cán Jesús iñi làñ ndícava xítí ná
nu á ta cásáhá cayuhú cóhó ná ja cachí rí quini ndácañ in ná cán já:  
—Yóho cuún dà cúuí in túhún jiní já jahyí Ndíóxi.  
12 Joo jáñañi Jesús rí cán já sáhndá a chuun ný rí ŋà a cáxi tühun rí yo cúuí mé á.

Tá nàcaxi Jesús úxu ivi da caca tuun xihín á  
(Mt. 10:1-4; Lc. 6:12-16)  
13 Tá ndiñiñi já nàquey xoó Jesús násañan in xiqúi ta tá ndiñiñi nàcana mà á java nà xíca xihín á cán, mé ná cuñ j a caxi a ta nàxíñu nà cán nuy Ndíóxi.  
14 Ta tànhu nà cán nändicaxi Jesús úxu ivi da caca tuun xihín á ta tá ndiñiñi já nàchindahá mà á dà chuñu dà cahan dà tühun Ndíóxi xihín ñaivyí.  
15 Ta nàcaxa mà á ŋà cuu ndaja vahá da nà quíñqi ta cuu cahnda da chuun nù rí quini ŋà ná queue rí ini ñaivyí.  
16 Nà yóho cuuí quíví úxu ivi da nändicaxi Jesús caca tuun xihín á: Simón, dà násaçu tuçu a quivi canani Pedro xihín Jacobo xihín ŋani da, dà nání Juan, jahyí Zebedeo. Ndíívú dà yóho násaçu a quivi canani Boanerges ta mé tühun yóho cuñ j cachí a cuuí dá tátyuhun jahyí in tasa ŋà cána indívi.  
18 Nàcaxi a Andrés xihín Felipe xihín Bartolomé xihín Mateo xihín Tomás xihín Jacobo, dà cuuí jahyí Alfeo xihín Tadeo xihín Simón, dà nàxica cuévánta nà cananista xihín Judas Iscariote, mé dà najcó tühún Jesús tá nù ndíhi.

Jácojo na cuáchi jatá Jesús ña cája chúun a xihín ndée tiñáhá săcuahá  
(Mt. 12:22-32; Lc. 11:14-23; 12:10)  
Andá já nàquíñhiyí Jesús ini in vehe xihín nà xíca tuun xihín á.  
Inga tuçu nàchutú cuáhá ñàivyí nù íín a jánda a cuuí cuuxu a xihín ná xíca tuun xihín á cán.  
21 Ta tá nañehé ná vehe Jesús tühun săhá ŋà yóho ivi laa nàquixi ná ŋà cañehé na mé á chuñu a cuñí nà jáchí nàcataçhi Jesús cáhán nà.  
22 Jári na jánañya ley Moisés, nà nàquixi Jerusalén nàscáhá cáhán ná já cachí ná já:  
—Táa yóho ndácañ Beelzebú ini da, rí cuuí săcuahá nù rí quini. Ta xihín ndéē mé rí cán tává dà rí quini ini ñaivyí —nàcaxi nà.  
23 Anda já nàcana Jesús ñaivyí já nàscu a in quíñva nù nà já cachí a já xihín ná:  
—A cuuí táva tiñáhá săcuahá mé rí.  
24 Jáchí tá sáhndá java táhan ná ndúu in nùu ta cání táhan ndaja táhan mé va na já quáa a ñëøhe ñíni ná coo nahá nà.  
25 Ta tá cásáhá sáhndá java táhan ná ndúu in vehe ta cání táhan ná já a cuuí ga canduu nahá nà mé vehe cán.  
26 Ta quíñva já tá ná cásáhá rí quini ndúu ndáha tuñáhá săcuahá cáni táhan rí xihín mé va rí jánda quíñva sáhndá java táhan rí já quáa a cuuí canduu nahá rí jáchí ndiñi sañah rí.  
27 Sácú u inga quíñva nù ndó. Ní in dàaq a cuuí ndjíñhi da caja cuññá dà ñañha vehe in dà ndacú cán joó tá ná cañó dà dà ndacú já cuuí quehe dà ñañha dà cán.  
29 Joo tá ná cahan núu na sañah ñína yíi Ndíóxi já quáa a cája cáhnu ini Ndíóxi sañah ña nàcàñá na ta andá ama cáa quíví candojo na cuáchí sañah —nàcaxi Jesús.
30 Nacachi a ña yóho xihín na cán jáchí cáchí na ña ndácaan ínima quini ini a.

Náná Jesús xihín ñani a cúní ña cuni na a
(Mt. 12:46-50; Lc. 8:19-21)

31 Tá ndándihi nañínu náná Jesús xihín ñani a nú ñí a joo nacandoo na játa véhe. Ta nachindahá ña in na nañahan nañaca ñahá. 32 Ta ná ndúu coo xihín Jesús cáchí na já xihín á:
—Játa véhe cáa ñín nánún xihín ñanún ta ndínducú na yóho —cáchí na xihín Jesús.

33 Anda já nacachi Jesús já xihín ná:
—Ná çañah i xihín ndó yo já cúuí tátyuhun náná i xihín ñani i.

34 Anda já nasandeñe a núu na ndúu coo tiiyíi xihín á cán já cáchí a já xihín ná:
—Ná yóho cúuí ná tátyuhun náná i xihín ñani i. 35 Jáchí ndá na cájà ñá cúní Ndióxi, ná cán cúuí ná tátyuhun ñani i xihín quiáhvá i xihín náná i —nacachi Jesús.

Sácú Jesús quiáhva sahá in dà sátá tata
(Mt. 13:1-9; Lc. 8:4-8)

4 Nacasañhá tucu Jesús jánahá ñayivi yuhú táñuhú ta nátaca cuñah ñayivi nü ñín a cán. A juú quiáhva cuñah cúuí ná sañah ñá cán quèa nacuñhi Jesús ini in barco, dó cándichi yuhú táñuhú cán. Ta näsaçoo a cán ta tóco ndíi ñayivi nañaca ndita na núu nüñi yuhú tañuhú cán. 2 Já näjanahá cuñah ñahá núu ná cán ta násacu a quiáhva nü ná já cáchí a já:

3—Cuni joho ndó ná yóho: In dà sátá tata náquée da cuñahn dà cata da ña. 4 Ta tá sátá dà ña cuñahn dà nacuyu java ñá íichi ta nañínu laa ta násaxi rí a. 5 Ta java ña nacuyu a tañu yuu núu cóo cuñah ñúhu. Ta camá chá nändutá mé tata cán jáchí có cúná ñúhu núu nacuyu a. 6 Joo tá náqüeta cándii já najáñichi a ñá sañah ñá cóo cuñah yóho a chi nándihi sañah. 7 Ta java táta nacuyu y tañu tóghiñú tá tá násahuñu tóghiñú cán já nánditañú ndíhi a nácaja tóghiñú chí cóo násahuñu mé tata cán ndá ñahá jàqué na nü á. 8 Ta java táta nacuyu y núu ñúhu vaa. Nándutá mé tata cán ta násahuñu a já násahuñu cuñah ñahá ñá jàqué na nü á. Java ñá násahuñu ocó uxxu y núu in in tata ta java ñá násahuñu ñíñ jico uxxu y ta java ñá in ciento a núu in in tata.

9 Anda já nacachi tucu Jesús já xihín ná:
—Na íñ joho, ná cuni joho na — nacachi a.

Ndícani Jesús ndá sañah quèa násacu a quiáhva nú ná
(Mt. 13:10-17; Lc. 8:9-10)

10 Tá nacandoo Jesús xihín mé na uxxu ivî xîca tuun xihín ñ cáñ xihín java gá na ndíçoc ñahá cán já nacasañhá ndáca tóghiñ ná Jesús ñá ndíña cúní cachi a xihín quiáhva násacu a núu ná cán. 11 Ta cáchí a já xihín ná:
—Ña cóo nácandaa ini ndó jihna ñá cán cándaa ini ndó a viti jáchí nañuná Ndióxi xîní nüñi ndó cándaa ini ndó ndá quiáhva cacomí mé á cuèntá sañah ñayivi. Joo ná a ñáha cacomí Ndióxi cuèntá sañah, ná cán
cúu ná sácú y quiahva núu. 12 Já quéa váti sándéhé ná joo cúu ná tátúhun ná co tívi núu ta váti xínj joho ná joo cúu ná tátúhun ná jóho jáchi co cándaä ini na ná cáhaän i xíhín ná. Ta sácú ná cán quéa co ndícó coo na nú Ndíóxi tâ ni mé á co cája cáhuń ini sácú cuächí na.

Ndícani Jesús sácú dá sătá tata cán

(Mt. 13:18-23; Lc. 8:11-15)

13 Ta já cáchi tucu a já xíhín ná xíc xun xíhín á:
—Ta tá co cándaä ini ndó quiahva, ná násacu y yóho ndaja caja ndó cándaä ini ndó java ga quiahva ná caché i xíhín ndó. 14 Mé dâ sătá tata cán dâ tátúhun dâ xíc cáhaän túhun Ndíóxi xíhín ńayivi. 15 Java ga ńayivi cúu ná tátúhun tata ná nácuyu ìchi. Táa joho na túhun Ndíóxi tâ tá ndándihi náxíni joho na ná já váxi tìnhá há sácuńá ta caja rí xíhín ná ná ndíndoójó ná ná. 16 Ta java ńayivi cúu ná tátúhun tata ná nácuyu táń uuy jáçhi táa joho na túhun Ndíóxi tâ cájíi ini na ndíqehe na ńa. 17 Ta té quiahva ndíává yúcú sácú ná co ńuu cuńá yóho a quiahva já ndóho ńayivi tá cásańá ndícuńá ńayivi cáá xíxi na xíhín ná. Ta tá cásańá ndóho ini na sácú túhün Ndíóxi ńa náxíni joho ná cán chí jìy lâá jándaácu va na ná cánándéé ini na Ndíóxi. 18 Ta java na cúu ná tátúhun tata ná nácuyu táńu tohíńu jáçhi táa joho na túhun Ndíóxi 19 joo ndícáni ndívańa ini na sácú ńańa ńuyivi yóho. Cátóó ndívańa na ńańa cuńá chí jándańí va na mé na xíhín ná cán ta xícxu ini na coo tóó ndíi ńańa ná ná. Ta cáva nuu táhan ńańa ńuyivi yóho xíhín túhun Ndíóxi ini ánimá ná sácú ńa cán quéa cávitá ini na ta co sáhnu na xíhín tún Ndíóxi. 20 Joo ndúu java na xíni joho tún Ndíóxi ta cándúsa na ńa. Ta cáá chún vãhá na xíhín á ta já cuáhnu na xíhín á. Cúu ná tátúhun tata nácuyu nú ńuhú vãhá. Java na cúu ná tátúhun tata ná násahan oço ńxu y a núu in in a. Ta java na cúu ná tátúhun ná násahan ńunj jico ńxu y a ta java na cúu ná tátúhun ná násahan in ciento a núu in in tata —nacachi Jesús xíhín ná cán.

Sácú Jesús quiahva sácú in lámpara

(Lc. 8:16-18)

21 Ta cáchi tucu Jesús xíhín ná:
—Coó toho chuun lámpara tá chícaän í ná tìxi săto à tìxi xito jáçií chuun ná quéa cáńúu ná nú jíćó jâ jândiyéhe ná nú yó. 22 Ní in túnú ná ńańa a cuń coo jehé jáçií xíñú quivi jâ ndáca náńa yú ná. Ta ni in túnú nácúhá ná jeñi ńayivi a cuń coo jehé náńa jáçií xíñú quivi jâ cándaä ini toćó ndíi ńayivi sáhnu tún násahí jeñi jehé cánd. 23 Ná fín joho, ná cuni joho na —nacachi a. 24 Ta cáchi tucu a já xíhín ná:
—Cándéhe vãhá ndó ńa tá joho ndó. Tá quiahva cáá ndó xíhín ńayivi quiahva já caja Ndíóxi xíhín ndó joo chága ví caja mé á xíhín ndó. 25 Jáçií da sá fín ńańa nüu, ńeñé táhvi dá coo chága ńańa núu dá joo da coó ńańa nüu, jandá ńa chá fín núú dá ndindaa —nacachi Jesús.

Jánahá Jesús nü ná ndá quiahva sáhnu tata

26 Ta cáchi tucu Jesús jâ:
—Tá ndíquiahva ńayivi mé ná ndáha Ndíóxi ńa ná cacomí a
cuéntá saha ná já cúú á tátuhun in data na nachihin tata. 27Tá nándihi yáha quiqi tá quiqi dá ta ndácoo da já yáha quiqi xihin ñuú. Ta já ndútá mé tata cán ta sáhnu a joo mé da nachihin a cán có xíní dá ndaja sáhnu a. 28Sáhnu a jáchí chuun númer mé núhú quea caja ñá cuahnu ñá cán. Jihna núhú ndútá mé yúcú trigo já cana yóco a ta númer mé yóco a cán ndicutú ndáa ndíquí a. 29Ta tá nachíchí mé ndíquí a cán já quée na cuahan na jáque na ñá jáchí náxínu coo quiqi jáquee na ñá —nacachi Jesús.

Sácú Jesús inga quiáhva saha ndíquí mostaza
(Mt. 13:31-32; Lc. 13:18-19)
30Ta cáchi tucu Jesús já:
—Viti séucu u inga quiáhva númer ndó já ná cándaá ini ndó ndá quiáhva caja Ndíoxí xihin ñayivi tá casahá a cómí a cuéntá saha ná. 31Cuú á tátuhun in ndíquí mostaza ñá xihin na númer ñundáhyi. Cuú á ndíquí loho chágu númer tóco ndíhi ndíquí váli iññuyíví. 32Joo tá nándihi nachihin na a náxínu a ta nándu a in yíto, dó cáhnu númer ndíhi yíto. Ta xihin ndáhá náhnu dó séucu dó cáti já jandá laa ndíquéhe ndéeg ri númer cáti dó —nacachi Jesús.

Sácú Jesús quiáhva cuiítí va númer ñayivi
(Mt. 13:34-35)
33Najánaá Jesús túhun Ndíoxí númer ná. Ta nacalu cuahan quiáhva númer ná tátuhun ñá yóho jandá quiáhva xinu númer ná cándaá ini la. 34Xihin mé quiáhva cuiítí va najánaá Jesús númer ñayivi joo tá nacandoó Jesús xihin númer ñá xíca tuun xihin á já ndícani cáxí ndíhi a ñáha númer ná cán.

Tá najácatáji Jesús táñuhú tá ndícoo do
(Mt. 8:23-27; Lc. 8:22-25)
35Tá nacuuaá mé quiqi cán já nacachi Jesús já xihin ná xíca tuun xihin á:
—Cóho inga xoo táñuhú yóho.
36Andá já najáncacoo na ñayivi já náque na cuahan ná xihin Jesús iní mé barco númer sá ndácaan mé á. Ta ndáca táhan java gá barco cuahan dó xihin ná. 37Ta ndája coo náxínu in táchí quií ná xíhi ndíi. Ta nácasáhá ndícoo táañuhú ndíhvi dó iní barco já nácasáhá ndícutú tiquéi iní mé barco cán. 38Ta chí xoo jatá mé barco cán cánduhú Jesús quií já ta cánuu jini á jatá ñá yíhi jini ná. Já nájáncacáxi ini na mé á ta cáchí ná já xihin á:
—Maestro. Chí có sáñí la mé á ñá cüní ndíhi saha yó jachi sáco barco cáñá ticuí cuahan do —nacachi na.
39Andá já náncacoo Jesús ta nácasáhá jánaá ti táchí xihin táñuhú viti já cáchi a já:
—Catáji ndó.
Já nájáyaá táchí. Já náncandoó tájí nii mé cán. 40Andá já nacachi Jesús xihin ná xíca tuun xihin á:
—Ndávaha ñayíví náhá ndó. Ndávaha co cándeé ini ndó yéhe —nacachi a.
41A júu quiáhva ñayiíví mé ná cán já nácasáhá cáhan xihin táhan na:
—Ndá ñá cúú dataa yóho ñá jandá táchí xihin táñuhú cándúsa númer cáhan dà —nacachi ná cán.
Tá nändaja vaha Jesús in da ndácañ íñima quini ini
(Mt. 8:28-34; Lc. 8:26-39)

5 Anda já naxínu nà inga xoo mé tañuhú cán nù íñ ñundáhyi cuéntá Gadara. ²Ta tá nànuu Jesús barco cán já nàque in dañaa camasanto já naxínu dà nùú Jesús. Mé dà yóho cúú dà dà ndácañ íñima quini ini. ³Ta íùn va dà nù ndúxu ndíji tì ni in na à cuú cató nà dà ni xíñín cadana à cuú cató nà dà. ⁴Vatí cuahu tánu sà nàcató nà sàhà dà xíñin ndáha dá joo sáhnáda dà cadena ta jácuachi dà ñá ta ni in na à cuú caja xíñin dá. ⁵Ñúu tì nèvi xíca nuu dà yúcu xíñin nù ndúxu ndíji cayuhú dà xíca nuu dà ta jándicuhé dà mé dà xíñin yuu. ⁶Joo tá naxíni xíca dá Jesús, nhi í chà nassáhàn dà naxínu dà nù íùn a já nàndicava xíti dà nù ú. ⁷Ta cayuhú cóhó dà já cóchi dà já xíñin a:

⁸Nàcachi dà ñá yóho xíñin Jesús jáchí nàcassáhà sáhndá mé ñ chuñ nù rí quini cán já cóchi a já:
—Íñima quini, jani dà yóho.

⁹Andà já nàndacu ñehe dà cán túhun nù á já nàcachi dà já xíñin ì:
—Legión nani ndé jáchí cuahu cúú ndè.

¹⁰Ndáhví mé xíca táhví dà cán nù Jesús ñá ná a tává xícá a rí quini cuhùn ri. ¹¹Ta ndaja coo xíca nuu cuahu cóchí xíxáhan rí yati yúcu cán. ¹²Sahá ñá cán quéa nàcichi táhví mé íñima quini cán nù Jesús já cóchí rí já:
—Chindahá ndèhè ná cuhun ndè ndíhvi ndé cóchí càa.

¹³Andà já nassáhàn Jesús ñámanì ta chí nàquee íñíma quini nàsàñùhu iní dà cán já nàndihi rí rí nàcichi xíca nuu cán. Ta tòcó ndihi cóchí yóho xínu rí cuahàn rí nanuu rí nù ndáyì já nàjàqueta nuú nù rí rí iní tañuhú chì nàcandaa rí ticitú já nàxìhi rí. Tátuñhun ivì mil cóchí nàndihi sàhà.


¹⁸Tá sà cuahòn ndíhvi Jesús iní mé barco cán já nàxiñu dà nàsàñùhu rí quini ini cán já nàcassáhà dà xíca táhví dà nù á ñà nà quáhwa ñámanì nù dà cuhún dà xíñin ì. ¹⁹Joo coo nàsàhàn Jesús ñámanì nù dà já nàcachi a xíñin dà:
—Cuanúhu vehúnn ta ndicàni nuú nà vehúnn ndàja náhnu ñàha nàcàja
Ndióxi xuhun ta ndaja natahvi ini a sahun —nacachi a.


Tá nandaja vahú Jesús jahi jíhí Jairo xihín in ñá naçani ndaa ndáha jáhma á

(Mt. 9:18-26; Lc. 8:40-56)

21 Tá nandihí nándjhi Jesús ini me barco cán já naxínu ço o inga xoo tañuhú nuú naquixi a. Ta cán nandrítútú cuahá ñayivi nuú à mé yuhú tañuhú cán. 22 Já naxínu in dañ náni Jairo, dą sáhná chuun venuhu. Tá naxíni da Jesús naçaxítí da sahá. 23 Ta ndáhví mé naxíca tahví dą nuú já cachí dą já:
—Xíhi jahi jí viti ñúhú. Caja ndó namáni ná cohó vehe chinúu ndó ndáha ndó jata ñá ná ndiváha ñá já ná catacu ñá —nacachi da.

—Ndá ndó naçani ndaa ndáha jáhma á.

31 Ta nánducú ñehe mé na xíca tuun xihín á cán téhun nù a já cachí na já xihín á:
—Sándhé vahú mé ndó ndá quiñhua cándíhi táhan ñayivi vaxi na xihín ndó ta cáa ga mé ndó ndácá téhún ndó ndá naçani ndaa ndáha jáhma ndó —nacachi na.

32 Joo cava nuu nuú Jesús sándhé a ndá naçani ndaa ndáha jáhma á. 33 Ta mé ñá nandiváha cán tá nacandáa ini ñá ñañayaha já nacasahá quiñhu ñá sahá ñá yíhví ñá. Já naxínu ñá naçaxítí ñá nu Jesús. Anda já nacasahá ñá ndícani ñá nù a ndaja cáá ñá naçaja ñá.

34 Anda já nacachi Jesús já xihín ñá:
—Jahi jí, nandiváhün jáchí nandúsún yehe. Cuanúhu ta a ndícani ga inú nú jáchí nandindaa cuhehu —nacachi Jesús.

35 Cáhán yii va Jesús xihín ñá cán tá naçini ña java na naquixi vehe mé dà sáhná chuun venuhu cán já nacachi na já xihín dá:
—Sa naaxí jí vahdí ndó. A jáquíhvi ga ndó dà xíca jáñaha ñayivi jan —nacachi na.

36 Joo nacaja Jesús táxuhun co xín joho a nuú nacahan ná. Naçasahá cachí a já xihín dà sáhná chuun venuhu cán:
Ta cóo nàsàhan Jesús ñàmanañ nuyu nà cuańa ñdúu cán cuñuñ nà xìhin á. Nà nàsàhan cuití xìhin á cuń Pedro xìhin Jacobo xìhin Juan, da cuń ñani Jacobo. 38 Nà nàxinu nà vehe mé da sáhndá chuun vëñyhu cán jà nàxini a ndiváa ñayivi sácu ndivaha na càyunhú na ndúu na cán. 39 Jà nàaquívì a vehe jà tá cáchí a jà:
—Ndávaha ndiváá ñahá ndòo ta sácu cuańa ndòo. Ta cóo nàxìhi toho ñálóho yöho joo quiçi cuití va ñá — nàcachi a xìhin nà cán.
40 Joo nàcasáhá ná sácu ndaa na a. Ànda jà nàtavá Jesús tóco nüi ñayivi jàta vëhe. Nà nàquívì xìhin á nàsàcuu tàtà nàná ñà xìhin nà xíca tuun xìhin á. Ta nàcayati a nü càndúhú mé ñálóho cán. 41 Jà nàtiin a ndàhá ñà ta nàcasáhá cáchí a jà xìhin ñá:

Íin Jesús ñùu a Nazaret
(Mt. 13:53-58; Lc. 4:16-30)
Nàquee Jesús cuanúhu á ñuú a. Jà nàquee nà xícì tuun xìhin á cuñhàna nà xìhin á. 2 Tà nàxìnù nùivi ndùquee ndèé nà jà nàcasáhh Jesús jànàha ñayivi ini vëñyhu cán. Ta cuñà ñayivi nàxini jòho nuú nàcàhán ta chí nàcàntóntó nà ta ndáca tuñuñ xìhin táhan na jà cáchí nà jà:
Ta chí cóo nàxeen na candúsa ñahá ñá. 4 Sàhá ñà cán quèa nàcachi Jesús já xìhin nà:
—Váti tóco ndìhi ñayivi cájá càhnu na in profeta joo nà vehe da xìhin na ñùu dà çó càndúsa na dà — nàcachi Jesús. 5 Chí cóo nàcuu cájá Jesús ñà náhnu nuú nà cán. Java va nà quíhvi cuití va nàciniuú a ndahá jìñí nà jà nàndáu vëha a ñá. 6 Ta chí nàcàntóntó Jesús sàhá ñà çó càndúsa na mé á. Sàhá ñà cán quèa nàquee Jesús cuñhàna jànàha ñayivi java ga ñùu válf ndúu yati cán.

Tà nàchindahá Jesús ñuxú ivi nà xíca tuun xìhin á cáxi tuñuñ na nuú ñayivi sàhá mé á
(Mt. 10:5-15; Lc. 9:1-6)
7 Ta nàjànditaça Jesús ndùñuxu ivi nà xícì tuun xìhin á cájá nàchindahá à nà tâ ivi tà ívi çànéhe táhan na cuñhàna. Ta nàsàhna ndéé nùu nà ñá nà cùu tavá na ñúmu quíñi ñúuñi ini ñayivi. 8 Ta nàsàhnda a chuñu nùu nà ñá a çànéhe toho na ñàha cuñhàna ñà ñùhí. In tuñuñ ñà cùu çànéhe na cuñhàna cuń in garrote, dò tìin ndàa ñá. Joo a çúu
cañehe na ni yátí ni pan ni jiuhún. 
9Ndítahan cayihi na ndusà ta in tühún cotó na ndítahan candixi na cuhun ná. 10Ta nacachi a já xihin ná:
—Tá ná xinu coo ndó in vehe, canduu ndó mé vehe jan andà quiaxha xinu quivi quee ndó cuhun ndó. 11Ta ndá ñuu cò cúnì ná ndiquehe vaha na ndohó ta ni có cúnì na taa johó na nų cáahan ndó já quéa cuhán queta ndó cuhun ndó ta catí ndó ña yácá saha ndó já ná nha ña cuahan cuachi ná cân jañá mé va na. Mé a nda ná cahan i xihin ndó ña tá xinu quivi cajà vií Ndíoxi sahá ñayivi nduú ñuyivi já quéa jándoho chága Ndíoxi ini ñayivi ñuu jan sahá ña cóó nandiquehe na ndohó a juú gá tá quiaxha najándoho a ini na ñuu Sodoma xihin Gomorra sanahá — nacachi Jesús xihin ná. 
12Anda já nacquee mé ná xíca tuun xihin á cuahan ná caхи tuhun na nųú ñayivi ña ndítahan nų ná ndicó cóó ini na jándacco na cuachi cája na. 13Ta nataxá causahaan ná inínma quini nasăñuhu ini ñayivi ta tá naxojo na sítì jini ñayivi quivi já nándívaha na.

Tá naxihi Juan, dà nacaja ndúta ñayivi  
(Mt. 14:1-12; Lc. 9:7-9) 

14Nañehe Herodes, mé dà cómì cuéntá sahä ñayivi cáń tuhun sahä Jesús jáchi níi cúú nandiciúta nuu tuhun sahä. Ta já cáchí Herodes já sahra Jésus:
—Á a juú Jesús cúú á Juan, dà najácandúta ñayivi ta vitì nánditacu tucu da. Sahá ña cán quéa íín née dà cája da tócó ndíhi ña cája dà yöho —cáchí dà. 
15Ta java na cáchí ná já:
—Á a juú dà yöho cúú Elías, dà nacacuu profeta.
Ta java na cáchí ná já:
—Á a juú dà yöho cúú in profeta tátuñha na profeta násanduù sanahá ndivaha.
16Tá naxini johó Herodés ña yöho já nacasañá cáché dà já:
—Jivi ndusa dà yöho cúú Juan, dà najácandúta ñayivi, dà nàsahnda ñ chuñ ná chitúñu ná jíco dá joo viti nánditacu tucu da —nacachi da.
17Jáchî mé Herodes yöho sà nàsahnda da chuñ ñá ná tiín na Juan, dà najácandúta ñayivi ta nàcátó ná dà já nàcìcañ ná dà veca. Nàcāja dà ña yöho sahä Herodías, ña nàsacuù nájíhí Felipe, ñánti mé Herodes ýáchí sà nàcquehe Herodes ña cacuù ñá nájíhí mé dá. 18Ta nàtiinn Herodes mé Juan jáchi já nàsacáñan Juan já xihin dà:
—Cò ndítahan coún xihin nájíhí ñanún —nacachi da. 
19Sahä ñá cán quéa nàxojo ini Herodías xihin Juan. Ta cúní ñá cahní ñá dà joo ña cúú cája ñá. 20Jáchî ýíhví Herodes Juan sahä ñá xíni ña cúú Juan in taa ndáa, dà có cája cuachi. Ñá cán quéa cóo nàsahán Herodes ñámnì ná mé Herodías cája ñá ñá níu xihin dá. Ta táa johó Herodes nú cáhan Juan vátí cáhví jivi johó ini da sahä ñá xíni johó da joo cájii ini da tåa johó da nú cáhan dà. 21Joo in quivi nànuma nêu Herodías cahní ñá Juan jáchi nacaja Herodes in vico cuéntá quivrí nacacu da. Mé já nacana da dà nághnu ndúu nü dá ñá ná quixi
na cuxu na xihín dá. Ta naçana
da tóció ndihi ná cúú sàcuãhà núú soldado xihín tóció ndihi ñayivi fín sahà estado Galilea. 22 Ta ndaja coo ñá cúú jahyi jíhí Herodís naçuñhi ñá nù ndúú na xíxi na ta naçasáhá ñà xíta sahá ñà núú ndihi ná càn. Ta naçatóó Herodes xihín na ndúú xíxi xihín dá ndá quia̱hva naçita sahá ñà sahá ñà cán quéa naçachi Herodes xihín ñà:
—Ndía cúñi mún, cáçun ñà núú i jáichi quia̱hva i ñà núñ —naçachi da.
23 Ta naşahán dà tuhun da nù ñá cán ñà quia̱hva da tóció ndihi ñaha ná caça ñá nù dá vañũ ñahũ tâhví ndà ñundàhyi ñà cómí da chuun sahá naçachi da quia̱hva da nù ñà. 24 Já naquee ñá cán cuãhán ñá caçi tuhún ñà náná ñà ñà naçachi Herodes xihín ñà. Ta nándaça tuhún ñà náná ñà ndá caça ñá nù dá ta já naçachi mé náná ñà já xihín ñà:
—Caça yiquí jíñí Juan, dà jácandúta ñayivi —naçachi Herodís.
25 Ta cama chá naçuñhi tucu ñá cán nù ndáçañ Herodes já cáçhi ñà já xihín dá:
—Viti ñúhú cúñi ñà ná quia̱hva mé ndó yiquí jíñí Juan, dà jácandúta ñayivi núú i ini in coho cáhnu — naçachi ñà.
26 Ta ndaja coo naçasáhá naçacuãhà ndivañhi ini Herodes sahá ñà naçixìa ñá cán yiquí jíñí Juan. Joo sahá ñà sa naşahán dà tuhun da nù ñà ta sà naçixìi joho tóció ndihi nà ndúu xíxi xihín dá cán ñà naçachi da xihín ñà sahá ñà cán quá ndúsà caja da ñà cúñi ñà. 27 Chí jìvì láà nachindahá dà in soldado vecãa ñà nà cañehe da yiquí jíñí Juan quixì a. 28 Naçiñu soldado cán vecãa já nachtíũñ dá jiço Juan já ñéhe da ñà ini in coho cáhnu já nañdiquiañva da ñà nù ñà cán já nañdiquiañva ñà ñà nàna ñà.
29 Ta naçandáa ini nà naçixa xihín Juan ñà naçaja na xihín dá já naşahán nà nañdiquehe da yiquí cuñú da já nañánduxú ñà dà.
Ta naşahán Jesús ñà cuxu uhún mil tãa
(Mt. 14:13-21; Lc. 9:10-17; Jn. 6:1-14)
30 Ta nándihi já nañdique táhán tucu nà xíca tuun xihín Jesús xihín á já naçasáhá ndícani nà ñú ña naçaja na xihín ñà nàjanahà ñà.
31 Já naçachi Jesús xihín ná:
—Naha ndó nà coho ndiquehe ndée loho í nù cáa xoó.
Naçachi a já xihín ná jáçhi cuãhán vaxì ñayivi xíca nuu cuãhá chá nà mé cán ta chí ço såhan na ñàmanì cuxu na. 32 Anda já nándihvi Jesús xihín nà xíca tuun xihín á ini in barco já naquee na cuãhán nà in nù cáa xoó. 33 Joo cuãhá ñayivi nandicuni na Jesús tá naquee a cuãhán. Já xínu cuãhá ñayivi tá núú ñuú cán cuãhán sahá nà xoo nú cuãhán Jesús ini barco. Ta jihna gá mé nà nañju nuu ñúhú tañuhú cán a jù ñà Jesús. 34 Ta nànuu Jesus barco cán já nañxiìi a cuãhá ndívañha ñayivi. Já natàhvi ini a sahá ná jáçhi tá quia̱hva ndúu ndicachi, rí co xìtoho quia̱hva já nðúu na. Anda já naçasáhá jáñabà cuãhá ñaha nù ñà. 35 Ta tá sa cáñi cuãhán nañxiìi nà xíca tuun xihín á já cáñi nà já:
—Sa̱ na̱hini va ta a juú xoo nу ndúu ñayivi quę́ yóho. 36Ndindayí ndó ñayivi ná cuhún ná ñuu válí xíhin nу yati yóho já ná cuen na ña cuxu na —naçachi ná xíca tuun xíhin Jesús.

37Tá nándihi já nánducú ŋehe Jesús tuhun já cáchí a já:
—Mé ndó quı́ghva ndó ná cuxu na —naçachi Jesús xíhin ná cán.
Tá naçachi na já xíhin á:
—Ndá cuu caja ndé quı́ghva ndé ña cuxu na yóho jáchí jiühún cuahá ndívaha xíni ñúhú ndé já cuu cuen ndé pan cuxu ñayivi cuahá yóho. Ta ni a quéta toho ívì ciento denario —naçachi na.

38Já naçachi tucu Jesús já xíhin ná cán:
—Ndaja pan cómí ndó. Cuáhán ndó candéhé ndó.
Tá naşañhan ná sándéhé ná já cáchí ná já xíhin á:
—Íín uhuñ pan xíhin ívì tiyacá. 39Andá já naşahnda Jesús chuun nу ná ña jácaco na ndihi ñayivi tá táhndá nу yúcç cuuí cán. 40Ta naşacó na java táhndá in ciento ná ta java táhndá ívì jico ñú ná. 41Andá já nátiin Jesús ndíhyuñ pan xíhin ndíví tiyacá ta sándéhé a indiví já nándiquayha ndı́xahi nу Ndíóxi. Ta naşahnda java pan já naşahnan ña nу ná xíca tuun xíhin á já ná ndicaḥnda na ña nу ñayivi. Tá quíghva já naşahnda tiyacá já nánditahnda rí nу tóco ndihi ñayivi cán. 42Já naşixí tóco ndihi ñayivi cán ta nachutú tìxi ndihi na. 43Ta mé pan xíhin tiyacá ña naçando naşixí na njáchutú ná ñux ívì toyiçá. 44Ta naşixí uhuñ mil dàtaa cán.

Tá naşixça sáhá Jesús nу tañühú (Mt. 14:22-27; Jn. 6:16-21)

45Tá nándihi naçaja Jesús ñá ná ndíhví ná xíca tuun xíhin á ini in barco ñá ná cuhún cuéé ná inga xoo tañühú já xíñu ná Betṣaida nani ndíndayí ñá ñayivi já saa mé á cán ndique táhán xíhin ná. 46Ta tá ña nándindayí ndihi a ñayivi naçue a cuahán yúcu caça tahví á nу Ndíóxi. 47Tá naçuãá sa ndácañ barco mañana tañühú cán ta Jesús íín yii va nу ñúhu. 48Ta nañxní a ñá ndóho ini ná xíca tuun xíhin á jáchí a cuuí jácaca na barco ini ticuí jáchí mé xoo nу cuhún ná vaxí táchí. Tá sa cuahán tívi já xíca sáhá Jesús cuahan nу ticuí xoo nу ndúu na ta tá naçayati a nу ndúu na jalóho yaha saa cuhún a, nduu. 49Joo tá nañxní in xíca sáhá Jesús nу ticuí naçáhán ná cuuí á in ínimá já naçayuhú cóho ná. 50Jáchí tóco ndihi ná nañxní ñahá naỳhwí ná. Joo nañdicáhán Jesús já cáchí á já:
—Ndacú coo ini ndó jáchí yehég va cúuí ú. A yíhwí toho ndó —naçachi Jesús.

51Tá nañdáa Jesús jàta barco nу cáńdojó ná já jáyąa táchí. Chí naçatóntó mé ná xíca tuun xíhin á cán. 52Jáchí a ñáha tácçu vaha ini na sahá ña naçaja Jesús tá nándaja cuahá mé á pan xíhin tiyacá jáchí nándaja tuun xíni tuńi ná.

Tá nándaja vaha Jesús ná quíhwí ndúu ñundahýi Genesaret (Mt. 14:34-36)

53Nañxinú ná inga xoo tañühú tá naçató ndaa na barco yuhú tañühú cán já naṣaq na ñundahýi
Genesaret. 54Tá quëta Jësús xhín ná xíca tuun xhín á ini barco cán iṕi láá nándicuni ñayivi më á. 55Já xínu na cuñan ná ndijáá ñuu váli ndúu yati cán ndúcú ná ná quíhvi já nëhe na ná nhu xito cáśaan ná nhu Jësús. 56Ta ndá ñuu nàcùu ná quíhvi Jësús cuú á ñuu náhnu á ñuu váli á yúcù já quëta ñayivi sáçú ná ná quíhvi yuhú ìchì. Ta já xíca tánhví ná ná Jësús ñá ná quíhva ñàmaní caní ndaa ndáhá ná a vató loho yuhú jahmá a. Ta ndá ná nàcãni ndaa ndáhá më á iṕi láá nándivaha ná.

Ña cája quini ínima ñayivi
(Mt. 15:1-20)

7In tañu ná fariseo xhín java ná jánaha ley Moisés, ná nàquixi ñuu Jerusalén nàcayati na ná nhu ñín Jësús. 2Ta nàxojo ini na tá nàxini ná ná ndúu còo java ná xíca tuun xhín Jesús xíxi ná ná tá cámání ndahá ná tá quíhva ín costumbre ná Israël. 3Jáchi jánaha ná fariseo xhín ndíhi ná Israël ñá a cuú cuñu ná tá cámání ndahá váha ná ná tá quíhva ín costumbre tásháhu jícó ná. 4Ta jári jánaha ná ñá tá ndícó còo na sàhán ná yahvi xíni ñûhú ndahá ná ná tá quíhva ín costumbre ná já ná cuú cuñu na. Ta ñín cuñáhá gá nhu ñàha jánaha ná ndítahan cája ná táshùn ñá ndícata ná yáxi xhí ná xhín tindoño xhín còhó càa ańda xíto quíjì ná viti, ndítahan ndícata ná. 5Andá já nàcàsáhá ná fariseo xhín ná jánaha ley Moisés cáchi ná ná xhín Jësús.

—Ndávaha cò cája ná xíca tuun xhùñ ná quíhva nàcãhi tásáhnu jícó yò cája í. Ndávaha xíxi ná tá cámání ndahá ná tá quíhva sáhndá ley cája í —nácãhi ná. 6Já nàcãhi Jësús já xhín ná:

—Mé a ndáa nàcãhi profèta Isáïas sahá ndò jàchì cò cuú ndá tá quíhva ndáa ndó.

Já nàcãhyì dà já:
Yuhú ñínu uun na cája cáhnu na yëhè.
Ta cò cája cáhnu na yëhè xhín ndínuhí ínìma ná.

7Mé a uun va quëá cája cáhnu na yëhè,
jàchì ñá jánaha ná nhu ñayivi cuú á ñí quíxì jìnì mé cuítì va ná, nàcãhyì Isáïas sànamá.

8Jáchì nàjándacoo ndó ñá nàsahnda Ndíóxiñ ná ndó cája ndó ta nàcàsáhá ndícò cáhnu ndó costumbre ñá nàcàja tásháhu jícó ndó. Ta sàhá ñá yóho ndícata ndó tindoño xhín yáxí xíhi ndó ta cája ndó cuñáhá chàgà costumbre yatà —nàcãhi Jësús xhín ná.

9Já nàcãhi tucu a já xhín ná:


13Quihva johó cája ndó sàcu xoò ndó ñá nàsahnda Ndíóxiñ ná ñó

San Marcos 6, 7

14 Andá já naçana tucu Jesús ñayivi já naçachi a já xhíin ná:

15 Ta ndájhi ndájhi Jesús in in vehe ta naçando cuáhu ñayivi jata véhe. Já ndájca tuhun na xíca tuun xhíin á ña ndía cüní cachi xhíin tuhun naçahan xhíin ná. Ta ndájucù ñehe a tuhun nü na já naçachi a já:

Xhíin tuhun yóho naçachi Jesús xhíin ná ña cuú cuuxa na tócó ndíhi ñaña ña xíxi ñayivi jáchtí co ndája quini a ínima na. Ta naçachi tucu Jesús já:

16 Ta sá me cán quéta ña xíca ini na caha cuúhná ña ta jári xícá ini na coo cuáhu ndívaha ñaña nuñ ná. Ta sá me cán quéta ña núu cája na ta cáhan ñaña tuhun ta cája na tá núu cuáhchi ta cáhíhvü ini na ta cátóó na cáhan na ñaña táhan na ta cája cáhnu na me ná ta quíhvü cája na.

17 Tócó ndíhi ñañu yóho ña cáhvi ini ñayivi caja na, quíxi a ínima na ndája quini a na.

Tá naçandeé ini in ña toho Jesús
(Mt. 15:21-28)

24 Já naçuee Jesús cáhán chí ñundáhyi cuénta Tiro xhíin Sidón. Ta naçuqui vi a in vehe coo a ta co cüní ña ñañu candañ ina ña ñuñ ña in a cán joo coó naçuu coo jehé a. Chá va ta naçandáa ini in ñañáha ña in Jesús vehe cán. Ta in in jahy jíhi ñaña, ñañu ndácàan ínima quini ini. Ta ndája coó ñaña ñañu ta naçaxítí ñaña xhíin Jesús. Ta ndája coó ñañu ñañu tóho cuénta ñundáhyi Sirofencia. Ta naçuca tahuvi ñaña Jesús ñañu tává a ñínta quini ndácàan ini jahyjí ñaña. Andá já naçachi Jesús já xhíin ña:
—Jiñna ñuhú ndítahán nuñu ña chínndeé ena Israel anda jáví cuu chindeé e ndóho, na toho jáchí in in tuhun ta cáhchi ñañu váhá toho candaay i pan xíxi na válij ta jácana í ñañu tëña —naçachi Jesús.

25 Andá já naçachi me né toho cán já xhíin Jesús:
29 Anda já nacachi Jesús já xihin ná:
—Vaha va nacahun. Sahá ña cán quëa cáchí i xuhun cuanúhu viti jáchí sa naqueta va ínima quini nsañandacañ ini jahýun —nacachi Jesús.

30 Ta tá naxínu ñá vehe já naxini ñá cándúhu jahyí ñá nú xito ta sa cóó ga ínima quini cán ndácañ ini jahyí ná.

Tá nandaja vaha Jesús in da johó, da a cuú cañan

31 Naquee Jesús ñundáhyi cuéntá Tiro ta nayáha chí ñuu Sidón xihín java ga ñuu cuéntá Decápolis cán já naxínú çoó a tañuhu Galileea.

32 Cán ñéhe na in dañaa nacasañ na nü Jesús. Cuú dá da johó ta cuú dá da níhi. Ta naxicà na nü ña ñá chínú na ndáha á jiní dá já ná ndiváha da. 33 Já natavá xoó Jesús da tañu ñayivi cán. Já najaquíñvi a in nducu ndáha johó da ta naxihnú a tójíi a já nacaní ndaa a tójíi a vayá dá. 34 Ta ndandihi nasañdeñé a indiví já nüñaa ndásañ ínima á já nacachi a já xihin dá:
—Efata —nacachi a ta ña yóho cuñí cachi: Ná ndinunú.

35 Iví laá nändinunú johó mé da johó cán ta nándiváha yáa dá já nacsashá cáhan vaha da. 36 Ta násahnda Jesús chun nú ndíhi na ña ná a cáxi tuhun na ña yóho nú ni in ñayivi. Joo tá nacachi a ña yóho já quëa ví ga ví cáhan ná.

37 Chí catóntó ndihi ñayivi tá xíni johó na ña ta cáhan xihín táhun na já cáchí na já:
—Vaha ndiváha cája Jesús tóco ndíhi ñaha jáchí jánditacú a na johó ta jándicahan mé á na níhi —nacachi na.

Tá násahán Jesús ña cuxu comunità mil ñayivi
(Mt. 15:32-39)

8 Mé já nanditutú tucu cuñahá ñayivi ta chí cóó mé ñaha cuxu na. Anda já nacana Jesús na xíca tuun xihin a já nacachi a já xihin ná:
—Tánda ndiváha ini i sañá ñayivi yóho jáchí sa naxinú uní quiví ndúu na xihín i yóho ta chí cóó ga ñaha cuxu na. 3 Ta có cuñú chindahá i na núñu na vehe na jáchí cámaní cuxu na ta tiáhva náa cuítá na ta cuyu na íchi jáchí sa cáni ndiváha naquíxí java na —nacachi Jesús.

4 Anda já nacachi na xíca tuun xihin á cán já:
—Ndáa cáhan ndó. Ta ni mí, a cuú quíañva i ña cuxu na jáchí cóó toho ñayivi ndúu yóho nú ndueén ña cuxu na —nacachi na.

5 Anda já nándacá tuhún Jesús ná já cáchí a já xihin ná:
—Ndáa pan cómí ndó.
Já nacachi ná cán já:
—Usá ña.

6 Anda já násahnda Jesús chun nú ñayivi ña ná cacoo na nü núñu. Já náñu a ndíhuñsa pan cán. Ta nándiquíahva ndixahvi nü Ndíoxí. Já násahnda java ñá ta násahán ña nú na xíca tuun xihín a cán ñá ndicahnda na ña nú ñayivi cuñahá cán. 7 Ta jári násacomi ná java tiyacá válí ta nándiquíahva mé á ndixahvi nü Ndíoxí saña rí já násahnda chun nü ná na ná ndicahnda na rí. 8 Ta naxixi tóco

Cúni nā fariseo ṣa nā caja Jesús in ṣa xītūhūn nū nā
(Mt. 16:1-4; Lc. 12:54-56)

11 Anda já naṣını nā fariseo nū Jesús já naṣasahá ndítūhūn nā xīhín á. Ta şahá ṣa cúni na coto ndojó cuiti ṣahá ṣa şahá ṣa cán quēa naṣiča nū nū á ṣa nā caja in ṣa xītūhūn, ṣa quixi indiví já nā canďa ina né ně a ndaç cúu á ṣa nācandahá Ndióxi. Ndísaaquí ndísaquiní Jesús jácht nádihi ini in xīhín ná já cáchi á já:
—Ndá šahá quēa xīcā nā yóho ṣa nā caja i in ṣa xītūhūn. Mé a ndaç na cahan i xīhín ndó ṣa cája i ṣahá xītūhūn nū nā yóho načachi a.

12 Anda já nándihvi tucu Jesús ini mé barco cán ta najándacoo a na cán já naćue a cuahan inga xoo tañūhū.

Tá cáhán Jesús şahá ṣa jánahá na fariseo
(Mt. 16:5-12)

14 Ta ndaja coo nándindojó mé nā xīcā tuun xīhín á cáń cañehe na ṣahā cuxu na joo nāṣahijīn in pan cuítu va xīhín nā ini barco cán. Anda já nāṣahinda Jesús chuun nū nā já cáchtu á já xīhín nā:
—Canděhe ndō. Cuénta coo ndō xīhín na fariseo ta xīhín nā cóu cuéntá Herodes jāchí ṣa jánahá nā cóu á tātuhun yūsā nāṣa na cáva tāhan na xīhín harina cávah na pan načachi Jesús.

16 Cóो naçandaq ini na ṣa cáchtu á ṣa cán quēa naçasahá ndítūhūn xīhín tāhan na já cáchtu nā já:
—Ṣahá ṣa cóo pan néhē vaxi şahá ṣa cán quēa cáhan Jesús ṣa yóho xoço načachi nā.

17 Sa naçandaq ini Jesús nā cáhan nā ta já naçasahá cáchtu a já:

Já nānducú ſehe na tuhun nū á:
—Ušu ỹi ỹa.

20 Ta naçachi tucu Jesús xīhín nā já:
—Ta tá nándicahnda i uṣa pan nū u ṣomi mil ṣayivi, ndaja toyićá nánditaca naçaja ndō xīhín nā naçandoò —načachi a.

Já nānducú ſehe na tuhun nū á:
—Uṣa ṣa.

21 Anda já naçachi a já xīhín nā:
—Cāmanji yīi va cándaq ini ndō —načachi a.

Tá nāndaja vaḥa Jesús in da cuá na ūu Betsaida

22 Ta nándihvi naṣını nā ūu Betsaida já ſehe na in da cuá naçaśa nā nū Jesús. Já naṣiča tāhví nū nū á ṣa nā cani ndaa
ndáha á dà. 23 Ta chí natiin a ndáha da cuáá cán já nátavá a dà yuhú ſuu. Nachindaa tójí a nduchú núú dà já náchinúu a ndáha á jini dá. Já nandaça tühün a dà á cuu candehé dà. 24 Ta já náchachi dà cán já sándehé dà:
—Sándehé e java taa joo tá quiahva ndáa yíto quiahva já ndáa da xíca nuú da xínn i —náchachi da.
25 Anda já náchinúu tucu Jesús ndáha á nduchú núú dà já násandehé ndáa dà. Anda jáví nándiváha nduchú núú dà ta nácasaáhá sándehé cáxí vaha da tócó ndihi ſahá. 26 Ta náchindahá Jesús dà cuanúhu dà vehe da já náchachi a já xíihn dà:
—A ndíhvún mahñú ſuu ni a ndícanún ſahá yóho nuú ſahá ni ndúu jan —náchachi a.

Tá cáxi tühun ndáa Pedro ſahá cúú Jesús mé a náchindahá Ndíoxí cacomí cuéntá sahá ſahívi
(Mt. 16:13-20; Lc. 9:18-21)
27 Tá nándihi já násaháan Jesús xíhhín na xíca tuun xíihn á ſuu válí ndácaan Cesarea cuéntá Filipo. Nani xíca na cuanúh na íchi nandaça tühún a na já cáxích a já xíihn ná:
—Ndá dà cáxích ſahívi cúú yehe —náchachi a.
28 Já náchachi ná cán já:
—Java na cáxích na ſahá cúú ndó Juan, dà načaji ndúta ſahívi. Ta java na cáxích na ſahá cúú ndó profeta Elías. Ta java na cáxích na ſahá cúú ndó in táhan profeta násanduu sânahá —náchachi na.
29 Anda já nandaça tühún tucu Jesús na já cáxích a já xíihn ná:
—Ta ndóho ri, ndá dà cáxích ndó cúú ſahá —náchachi a.
30 Anda já náchachi Pedro já xíihn á:
—Mé ndó cúú Cristo, mé a náchindahá Ndíoxí cacomí cuéntá sahá ſahívi —náchachi da.
31 Anda já násahënda Jesús chuun ná ſahá a cáxi tühun na ſahá yóho nuú ni in ſahívi.

Cáxi tühun Jesús ſahá quivi a
(Mt. 16:21-28; Lc. 9:22-27)
32 Anda já nácatahá jánhahá Jesús ná ná ſahá ndëhënda quivi ndëhënda ini mé á, dà náchindahá Ndíoxí ndeu ſahívi. Ta na saçuahá veñyhu xíhi ná saçuahá nuú jutu xíhi ná jánhahá ley Moïses candají ná mé á jandá quiahva ná cahni ſahá ná. Joo tá ná xínu ſahá ndëhënda quivi ndëhënda tucu a. 33 Xíxi ndiváha nácatahán Jesús ſahá yóho xíhi ná ta chí anda já náltavá xóo Pedro Jesús já nácasaáhá jánhahi da a sahá ſahá nácachi a xíihn ná. 32 Joo nácatahana Jesús ta nándicoto nihni a núú na xíca tuun xíihn á já nácasaáhá ndútehe a xíihn Pedro já cáxichi a já xíihn dà:
34 Anda já nácatahán Jesús na xíca tuun xíihn á xíihn java ga ſahívi já nácachi a já xíihn ná:
—Ndá ná cúúi candiço yehe ndítahán nü ná ndíhi chága ini na sahá yehe a júu ga sahá mé ná. Ta ndítahán coo tiahva na ndóho ini na sahá yehe. Ta cóo caja toho a ná quivi na sahá í. 35 Jáchí ndá
na cátóó coo chága ñuyíví yóho ndihi sahá ná. Joo ndá na săhan ndéé ini quivi sahá i xihn sahá tuhun Ndióxi, ñehé táhví ná catacu na anda ama cáa quivi. 36 Vatí ná queue váha in na ñuyíví yóho ta cómí ná tóco ndihi ñaña ñuyíví joo ndá chuun quéa tá nü ndíhi ndihi sahá ná indayá. 37 Jáuchi ni in ñaña a cúú cháhv in na sahá ínima ná ná a cúhúñ ná indayá. 38 Candexhé ndó. Mé tiempo viti cája ñayivi cuáhá cuáchi ta çó xéen na caja na ña sáñndá Ndióxi nü ná. Ta ndá ná cácahan nüu sahá i xihn sahá tuhun váha cáahán i quáhva já cácahan ri nüú yéhe, dà nachindahá Ndióxi nduí ñayivi sahá ná cán tá ná quixi i cácomi i cuéntá sahá ñayivi. Mé tiempo cán náhá ndaja cáhnu cúú yéhe jáchi quixi i xihn ndéeg Ndióxi tá xihn ndéeg táto yí mé á viti —ñacachi Jesús.

9 Ta ñacachi tucu Jesús já xihn ná: —Mé a ndaá ná cáhan i xihn nü. Java ná ndüú yóho a quivi toho na jandá quáhva ná xínú quivi cuni na cácomi Ndióxi cuéntá sahá ñayivi xihn ndéeg mé á —ñacachi a.

Tá nandijama Jesús quíhva cáa
(Mt. 17:1-13; Lc. 9:28-36)

2 Tá ñayáha jñu quivi já nandaa Jesús in yucú jícó ta ndáca táhan Pedro xihn Jacobo xihn Juan cuáhan ná xihin á. Ta nü táhyi mé ná cán nandijama quáhva cáa. 3 Ta a juú quáhva nándiye jähma ndixi a chí nándiyaa cáachi ña. Ni in ñayivi ñuyivi yóho a cúú nídicate yaa náhá jähma tá quáhva yaa nánduu jähma á. 4 Andá já ná xífí tuún xihn Jesús naxini na Elías xihn Moisés nduí na nditúhún ná xihn á. 5 Ta já nacachi Pedro já xihn Jesús: —Maestro, váha cúú ndúu ndé yóho jáchi já cuu caraña nde únti vehe tijahvá válí. In a coo mé ndó ta inga coo Moisés ta inga coo Elías —ñacachi da.

6 Náyáhvi ndíváha ná xífí tuún xihn Jesús sahá ná cán quéa có xíñi mé Pedro ndía cáá cáhan va da. 7 Andá já nánuu in vîó jata ná já nájáhvi a ná ta tañú vîó cán naxini johó na ña cáhan in a já cáchi a já: —Dá yóho cúú jãhyi máñi ñ. Cuni johó ndó ná cáhan da.

8 Ta tá nándicoto nihni na say cóga ná naxini na ta jandá in túhún Jesús naxini na.

9 Ta sa cuáhan nuu na jíñi yúcó cán já násharda Jesús chuun nü ná ña ná a cáxi túhun ná nüú ñayivi ña naxini na anda quíhva ná xínú quivi nditéacu tucu mé a nachindahá Ndióxi nduí ñayivi. 10 Sahá ná cán quéa nachijehé túhun na sahá joo nándítuhún xihn táhan na ndía cúñi cachi Jesús tá nacachi a ña nditéacu tucu a. 11 Andá já nácasáhá ndácá túhún ná mé á já cáchi na jà xihn á:

—Ndáváha cáchi ná jáñahá ley Moisés ñá ndítahá quixi jihna ñúhú profeta Elías —ñacachi na.


100
ndoho ini da ta candají na da. 13 Joo cáxí tuhun i nú ndó ṃa naquixi va Elías ta nacaja na tâ quiáhva cúni mé va na xihín dá ta tá quiáhva cáchí tuhun Ndíóxi ndoho da quiáhva já nandoho da —nacachi Jesús.

Tá nandaja vaha Jesús in táa loho ndácaan ínimá quini ini

(Mt. 17:14-21; Lc. 9:37-43)


15 Tá naxini ñayivi yóho Jesús chí nacatóntó ndihi na jà nándava níhni na násahan ná cáhan Ndíóxi ná xihín á. 16 Anda já nándaca tuhun Jesús naï jà cáchí a já xihín nà:

—Ndá saja ndítuhun ndó xihín nà jáñ —nacachi a.

17 Ín da cóndichí cân nánducú ñehe da tuhun nú Jesús já cáchí da já:

—Maestro, yóho ñehe e jáhýí i nácasa i nú ndó jáchí ndácaan in ínimá quini ini da ta nándaja níhí ñahá rí. 18 Ndá nacuu tíin rí dá, jándacava rí dá nú núühu ta já cásdáhá cáná cuyu chiquíñu yúhu dá ta cáhñá núuu dá. Xihín ña yóho cásdáhá jácuitá rí dá. Ta sa náxica i ñamánji núuí na xíca tuun xihín ndó ña ná tavá na mé ínimá quini yóho joo còó nacuu caja na ña —nacachi da.

19 Já nacachi Jesús já xihín ná:

—Ndáhví náhá nacuu ndó jáchí sa cuñahá ndivaha quiví íin i xihín ndó ta ñáha candee ini ndó yehe. Ta chí ço ndée ga ini i xihín ña cája ndó. Taxi ndó da loho jan chóho —nacachi a.

20 Chí ñehe na da loho cán násaa na nú Jesús. Ta tá náxini mé rí quini ndácaan ini da loho Jesús iví láa nacaja rí ña ná quiví yíhí da loho cán já tíví núú da nándacava da nú núühu xihín chiquíñu cána yúhu dá. 21 Anda já nándaca tuhun Jesús táta da cán já cáchí a já xihín dá:

—Á sajañahá ndóho jahyún ña yóho —nacachi a.

Já nacachi táta da cán já:

—Jânda tá loho da cája rí já xihín dá. 22 Ta cuñahá tánu chícaan rí quini da ini yáví núúhu xihín ini ticúu viti ña cahní ñahá rí cúni rí. Ña cân queá xícá táhví i nú ndó ña nándahví loho ini ndó ndëhe ta chindee ndó ndëhe tá tã cuu caja ndó ña —nacachi da.

23 Anda já cáchí Jesús já xihín dá:

—Cuu caja i ña tá cándússún yehe. Jáchí cuu caja i tóco ndìhi ñahá xihín ñayivi tá cándeé ini na yehe —nacachi a.

24 Iví láa nacayuhú táta mé da loho cán já cáchí da já:

—Cándúsa vi joo chindee ndó yehe ná candúsa chágu i —nacachi da.

25 Ta tá náxini Jesús ña nácasáhá chúú cuñahá ñayivi já nándúcuehe mé á xihín mí rí quini cán já cáchí a já xihín rí:

—Ínimá quini, rí nándaja níhí ta nándaja jóho da loho yóho, sáhndá i chuun núun ña ná queúin cuhun
San Marcos 9

102

ta a ndícó cco gáuñ ndjhvún ini da—nacachi a.

26 Anda já nacayuhú cóhó rí quini cán já nasahní yíhí tucu rí dà. Chí nacueta rí cuahan rí ta najándacoo rí dà loho cán táthun in ndëi sahá ña cán quëa nacasahá cachí ñayivi ña sa nañyí va da jàn. 27 Joo nàtiin Jesús ndáhà dà já nandíñeha e dà. Ta já nandacà ndíchi dà cán.

28 Ta tá nándíví Jesús ini in vehe xíhín na xíca tuun xíhín á já nandacà tühun jëhë na mé á já cachí na já xíhín á:
—Ndávaha cco nacçu caja ndëhë tavá nde ínima quini nàsandacàñ ini dà loho jàn —nacachi na.

29 Já nacachi Jesús já xíhín nà:
—Ta cúñi ndó tavá ndo tà ínima quini táhan rí yöho ndítahan cajuhun ndó ta caça tâhví ndó nù Ndíóxi —nacachi a.

Cáxi tühun tucu Jesús ndaja coo nú quivi a
(Mt. 17:22-23; Lc. 9:43-45)

30 Tá nàquee na cuahan na nayaha na chí estado Galilea ta ço cúñi Jesús ñà ná candañi ñi ñayivi 31 jáchí jànàña Jesus núñ na xíca tuun xíhín á cúñi a. Ta cáchí a xíhíin nà ñà vaxi quivi ndiquéhà ñayivi mé á, dà nàchíndahá Ndíóxi nduu ñayivi ndahá ñayivi ta cahní ñahà na joo tá nà yahà uní quivi ndítacu tucu a.

32 Joo cco nàcandañi ini na ñà cáhán xíhíin nà ta yíhví na ndàçà tühun na mé á sañà tühun cáhán.

Ndícani Jesús ndá nà cúù na ín chága sañà
(Mt. 18:1-5; Lc. 9:46-48)

33 Ta ndàja coo nàxíñu na ñuùa Capernaum ta tá sà ndúu na vehe já nacasahá ndacà tühun Jesús na xíca tuun xíhin á já cáchí a já xíhin nà:
—Ndía ndítuhúñ ndó sañà tá vaxí ndó íchi —nacachi a.

34 Joo cco nánducú ñehe na cán tühun nù ñ jàchí ñi ñuù nañqusi na nàndituñhúñ cuahà nà sañà ndá dà cúù dà cáhnu chága tañu mé nà.

35 Anda já nàsaçoo Jesús já nàçana ndíhxuxì ñi dà xíca tuun xíhín á já nacasahá cachí a já xíhín dá:
—Ndá ndó, na cúñi cacuù na nù cuítí ndítahan ndàja nùu ndó mé ndó cacuù ndó nà ndúñi ta caja ndívì ndó nù ndúñi na —nacachi a.

36 Tá nándíhi já nàçana Jesús in dà loho já nàsaçu a dà màññú nù ndúú na já nàsañéhe ndàja dà já nàcasahá cachí a já:
—Ndá nù ná ndiquéhe vañà in dà loho táthun dà yöho sañà ña quíhvì ini na yehe, ndiquéhe ri na yehe viti. Ta ndá na ndúçhe yehe, a juú in túhun yehe ndúçhe na vañà jáchì ndúçhe ri na tátà i, mé a nàchíndahá yehe —nacachi a.

Tá ndúú java na ndúçhe sañà yø já quèä cuahan na xoo ì
(Mt. 10:42; Lc. 9:49-50)

38 Anda já nàcachi Juan jà:

39 Joo nàcachi Jesús jà:
—A cájì nuù ndó nù dà jáchí tá cája in na ña xitúhùn xíhin quivi ï já quèa a cúù caça nuu na cáhàn nuù na sañà ì. 40 Jáchí ndà na ço ndíndita caja xíxi xoñò, mé nà cán...
Cuahán na xoo mí. Ta ndá na ná quiahva in ñaha nu ndó vátí in yáxi ticuí sahá ña ndíço ndó yehe mé a ndaà ná cuahán i xíhin ndó ña chahvi tá chahvi Ndioxi sahá ñamaní cája na xíhin ndó —nacachi Jesús.

Tá jándacava ñayivi inga na nuú cuachi
(Mt. 18:6-9; Lc. 17:1-2)

42 Ta cachí tucu Jesús já:
—Ndá ná ná jándacava in ná ndahví, ná cándee ini yehe nuú cuachi janda vaha chágá ná candíco in yuu yogó jico ná ta ná ndihi sahá na cahá tañíhú. 43 Tá ndáha ndó queá jándacava ndóho nuú cuachi chítuhun ndó a jáchí vaha chágá ná çuhun ndó ndiví xíhín in túhún ndáha ndó a juú ga çuhun ndó xíhin ndívi ndáha ndó indáyá nuú ço ndáhva ñúhú cáyi. 44 Ta cán ní ticuí ço xíhí ni ñúhú cáyi ço ndáhva. 45 Tá saha ndó queá jándacava ndóho nuú cuachi chítuhun ri ndó ña jan va jáchí vaha chágá ná çuhun réncó ndó ndiví xíhín in túhún sahá ndó a juú ga çuhun ndó xíhin ndívi sahá ndó indáyá nuú ço ndáhva ñúhú cáyi. 46 Ta cán ní ticuí ço xíhí ta ni ñúhú cáyi ço ndáhva. 47 Tá ndúchú nuú ndó queá jándacava ndóho nuú cuachi tavá ndó ña jáchí vaha chágá ná coo cóho nuú ndó çuhun ndó nuú cacomí Ndioxi cuéntá sahá ndó a juú ga ña ná coo ndívi ndúchú nuú ndó çuhun ndó indáyá. 48 Ta cán ní ço xíhí ticuíjú ta ni ñúhú cáyi ço ndáhva.

49 Tá quiahva ndívi jíhún cuuán cája ñúhú cáyi quiahva já ndívi ínima ñayivi xíhín ñá ndóho ini na. Ta tóco ndíhi ñaha jóco ná nu Ndioxi chaçaìn ná ñíi yívi na já có tiví a. 50 Vaha va cája ñíi jáchí xíhín ñíi ndíhají ña xíxi in ná joó tá ço óhva ña já a cúú caja óhva tucu yó a já ná caja chúún tucu ñá. Ndítahan nu ndóho caja ndó tátuhun cája ñíi ta já canduu vií xíhín táhan ndó —cáchí Jesús.

Jánaha Jesús nuú na sa natandaha ña cco ndítahan jándacoo táhan na
(Mt. 19:1-12; Lc. 16:18)

10 Naquee Jesús ñuu Capernaum cuahán. Já nasahán estado Judea xíhín ñundáhyí íin inga xoo yuá Jordán. Cán naçasáhá nánditaca tucu ñayivi ná chí jánaha tucu a ná tá quiahva naçaan mé á cája. 2 Andá já naçayati java ná fariseo nu Jesús sahá ña coto ndójó ñahá na cūní na. Naçachi na já xíhin a:
—Á núna nuú in dátça jándacoo da ñájíhí da —nacachi na.
3 Já ndúncú nehe Jesús yuñun ná já cáchí a já xíhin ná:
—Ndaja cáchí ley Moisés ña ndítahan caja ndó —nacachi a.
4 Andá já naçachi ná cán já:
—Tá ná quiahva in dátça in tutu ná ñájíhí da sahá ña cūní da jándacoo da ña já queá sáhan ley Moisés ñamaní jándacoo da ña —nacachi na.
5 Andá já naçachi Jesús já xíhin ná:
—Sáhan ley Moisés ñamaní yóho ná ndó jáchí tāhyí ndívaha ínima ná. 6 Joo janda mé sahá tá nacavaha Ndioxi ñayivi nú cuuí já nacavaha in túhún taa xíhin
in túhún ſáha. 7Sahá ſa cán queá ndíahán nuyu daťa jándacoo da tátá da xíhín nánda da já ndique táhan da xíhín nájíhí da. 8Já xínú ndíví ná cán cacuu na tátyún in víxí yiquí ſuňu na saňá ſa cán queá co cuyu ga na iyi yiquí ſuňu saňá ſa nå ndąu in tátyún in túhún yiquí ſuňu. 9Sahá ſa cán queá co ndíahán nuyu ná cán janí táhan na ſa nå najácatáhan Ndíóxi tá nántandáha ſa — naïcachi Jesús xíhín ná.

ten nándicó coo tuco na vehe já naqcásáha tuco na xíca tuu xíhín a cán ndáca túhun na Jesús saňá ſa naqáchan. 11Ta nánducú ſhé Jesús túhun nuyu ná já naïcachi a já: —Tá ná jándacoo in daťa ſájíhí da ta tándahá da xíhín inga nánáha já queá cája da cuuchi nuyu ſájíhí nuyu da jácẖí ſín da xíhín inga ſáhá. 12Ta ná jándacoo in nánáha yíi ſa ta tándahá na xíhín inga da cája ſí ſa cán va cuuchi nuyu ſa jácẖí ſín ſa xíhín inga daťa — naïcachi Jesús.

Cája yiJesus na valí
(Mt. 19:13-15; Lc. 18:15-17)

13Andá já ſhé na java na valí naqcásá na ná Jesús ſa ná cani ndaa ndáha ſa ná. Joo mé ná xíca tuu xíhín a cán naqcásáha na cája cuqeňa na xíhín mé ná ndáca na valí cán. 14Tá naqΧini Jesús ſa cája na já naqcucuqeňa a já cáčẖí a já xíhín na xíca tuu xíhín a: —Quaĥha ndó ſámãni ſa quixi na valí nuyu i ta a cáčẖí nuu ndó nuyu ná jácẖí cacomí Ndíóxi cuénta saňá nuyivi tá ná cája na tá quixha cája na valí yóho. 15Mé a ndáa ná cáha in xíhín ndó ndá ná co cůni ndiquiáha na mé ná ndáha Ndíóxi
tátuhun cája na valí yóho já queá a cúu cacomí Ndíóxi cuénta saňá ná — naïcachi a.

16Andá já naqcásahá Jesús ſhé ndaa na valí ta chínúu a ndáha ſa jiní ná já cája yíi ſa ná.

Cáhan in da cućcá xíhín Jesús
(Mt. 19:16-30; Lc. 18:18-30)

17Tá cuhań tuco Jesús ičhi já xínú in daťa naqcásá da naqcaxtí da nuyu já cáčẖí da já xíhín a: —Maestro, mé ndó cúu ndó taa vańa ſa cán queá ndáca túhun í ndóho ndía ndíahán cája i já ná ſhé táhvi cuńu ſa indív coo i andá ama cáá quívi — naïcachi da.


20Já naqcáshi da cân já: —Maestro, jandá tá naqcasa uu taa loho naqcásáhá i cája i tóćó ndihe ſa sańhndá Ndíóxi cája i — naïcachi da.

21Násandehé Jesús nuyu ná tá táńhda iní a sańá dá já naqcáshi a já xíhín dá: —Inga ſáha cámańi cájún: Cuahán jćún tóćó ndihe ſąhún jan ta ndačahndún juńhún jan nuyu na ndahví já ſhé táhvn coo cuąhá ſąhún indív. Ta tá nändihe já
quisín candicún yehe —nacachi Jesús.

22 Joo tá naxini jocho dů cuicá cán ña nacachi Jesús iwi láa nacavitá ini da já nacue cüeha dů cuahan da jáchi ín cuahá ndiváha ñaha da.

23 Anda já nacasahá sándehé Jesús nú na xíca tuun xihín a cán já nacachi a já:
—Ndaja yáncá ndiváha cáá já ndiquiáhva ná cuicá mé ná ndáha Ndióxi ña ná cacomi a cuénta sahá ná —nacachi a.

24 Chí nacatóntó mé ná xíca tuun xihín á cán sahá tuhun nacahan joo nandicañhun tucu Jesús já cáchi a já:
—Jahi a, ndaja yánca cáá sahá in ná cándeé ini jiñhún ndiquiáhva na mé ná ndáha Ndióxi ña ná cacomi a cuénta sahá ná. Jáchi janda cama chága cuu yaha in camello ini in yávi sahá yítcuc á juu ga ña ndiquiáhva in dů cuicá mé dů ndáha Ndióxi ña ná cacomi a cuénta sahá dá —nacachi Jesús.

26 Anda já nacatóntó ndiihi mé ná xíca tuun xihín á cán tá naxini jocho na ña yóho. Já nacasahá ndácá tuhun táhan na já cáchi ná já:
—Ndá ná cuú ná cuu cacu ndaa ínima, dá já —nacachi na.

27 Nándicoto nhni Jesús nů ná já cáchi a já xihín ná:
—Ni in na a cuú caja ña yóho joo Ndióxi quéa cuu caja ña jáchi ni in ñaha cô ñhvi tohu nů Ndióxi — nacachi a.

28 Anda já nacachi Pedro já xihín Jesús:
—Joo ndehé najándacoo ndihi nde ña náscomí nde ta ndíco nde ndohó —nacachi da.

29 Já nánducú ñhehe Jesús tuhun nú ná já cáchi a já:

—Mé a ndáa ná cahan i xihín ndó ña ndá ná jándacoo vehe na á ñani na á quiaha na á táta ná náná na á ñajíhi ná á jahi ya na á ñundáyí ná sahá yehe xihín sahá tuhun cáhan i, 30 ná cán cúú ná ñhehe cuahá chága vía ñaha ñuyví yóho játá ña najándacoo na tátuhun vehe na, ñani na, quiaha na, náná na, jahi ya, ñundáyí ná viti vati ná ndicui̱ta ñayivi caja xíxi na xihín ná. Joo ñhehe táhvi ná catacu na anda ama cáá quivi xihín Ndióxi.

31 Ta ndúu cuahá ná ín sahá ñuyví yóho viti joo vaxí quivi cacu na ná cóo sahá nů Ndióxi. Ta ndúu cuahá ná cóo sahá ñuyví yóho viti joo vaxí quivi cacu na ná ín sahá nů Ndióxi —nacachi a.

Cáxi tuhun tucu Jesús ña quivi a
(Mt. 20:17-19; Lc. 18:31-34)

32 Ta ndaja coo cahan Jesús xihín na xíca tuun xihín á chí ichi ndáa cahan chí Jerusalén. Cánçu Jesús cuahan xihín ná. Ta nacatóntó ná cán ta yíhví na cuahan na xihín á. Anda já nátavá xoó tucu a ndíhuyu i̱vi ná xíca tuun xihín á já nacasahá cahan xihín ña ña ndoho a chága chí ñuu. 33 Já nacachi a já:
Tá naxicá Jacobo xihín Juan ſamani
nu Jesús
(Mt. 20:20-28)
35 Anda já nacayati Jacobo xihín Juan, įabhi Zebedeo nuf Jesús já
nacachi da já xihín á:
—Maestro, cuní nde caça nde in
ṣamani nuf ndo —nacachi da.
36 Já nacachi Jesús já xihín dá:
—Ndía maní cuní ndó caja ḳ xihín
ndo —nacachi a.
37 Já nacachi dák cáń já xihín á:
—Ná xica nde nuf ndo quèa ná
quiahva ndó ṣamani nuf nde cacòo
in in nde xoo jín ndo. In nde coo
xoo cuáha ta in nde coo xò a tíjín
mé ndó indiví nuf coo ndó cacòmí
ndó cuántá sáhá ɲayivi —nacachi
da.
38 Anda já nacachi Jesús já xihín dá:
—Co cán día ni ndó ḳ xica ndó
núj í. Á cuu ndoho in ni ndó tá
quiahva ndítahan nuf i ndoho in í.
Jáchi ḳ vaxí nuf i ndoho in i cúú
á tátyuhun coho í in yáxi ndutá ová.
Á fin quiahva ndó ndoho in ni ndó tá
quiahva ndítahan nuf i ndoho in i
anda quiahva ná quivi í —nacachi a.
39 Já nacachi dák cáń já:
—Cuu caja ndé ḳ.
Já nacachi Jesús já xihín dá:
—Mé a ndaq tandaa quivi coho
ndó ḳ ová ſhúu iní yáxi, mé
ná coho í. Ta tandaa quivi ndoho
ndivaha in ni ndó tá quiahva ndoho
in i anda quiahva ná quivi í. 40 Joo
sáhá ḳ cacòo in ndó xoo cuáha í ta
in ndó xoo ñtí i a juú nuf i quiahva í
ná nuf ndo. Jáčhi sà nandí căxi Ndíoxí
ná ſhéné táyvı cacòo cán —nacachi
Jesús xihín dá.

41 Tá naxini johú ünchen chágá na
xíča tuun xihín Jesús cán ḳ có yóho
já nacsáhá xojo iní na xihín
Jacobo xihín Juan viti. 42 Joo
nacana Jesús ná já nacachi a já
xihín ná:
—Sa xiní ndó ndaja cája na sáhndá
chuun nuf ṃayivi ndúu ṃuyví yóho.
Ná cája na quèa jácadíhi na ṃayivi
ta cája na tá quiahva cuní mé ná.
43 Joo co ndítahan coo ḳ cán táñu
mé ndó jáčhi ndá dák cunku ña
cáhnu chágá táñu ndó xíní núbú
cacuú da in dá cája ndíví nuf ndihi
dó. 44 Ta ndá dák cunku táñu nuf
cuí tí táñu ndóhó ndítahan cacuú da
da cája ndíví nuf ndihi ndó. 45 Jáčhi
ni yehe, dák nachindahá Ndíoxí ndúu
muyivi có naqixi i ṃuyví yóho
ná cája ndíví ṃayivi nuf í. Ná
naqixi i cája i que cája ndíví í nuf
ná ta ndíquiahva i mí i quivi i já ná
cuucu ndaa ínima cuahá ṃayivi
ná a cùhun ná indayá —nacachi a.

Tá nándaja vańa Jesús in da cuá
naní Bartimeo
(Mt. 20:29-34; Lc. 18:35-43)
46 Anda já naxinú ná ſhúu Jericó.
Ta tá sà naqeta tucu Jesús cuahán
jätá ſhúu cán xihín ná xíca tuun
xihín á xihín cuahá ɲayivi ta mé
yuhú íchí cán ín coo in da cuá
naní Bartimeo, jahyí Timeo sáti
da. 47 Ta tá naxini johú da ḳ cáyati
Jesús, da ſhúu Nazarét vaxí da já
nacsáhá mé da cuá cán cuayuhú
cóho dák já cáchí dák já:
—Jesús, dák naqixi íchí David
cája ndó ſamani candáhvi loho ini
dó yehe —nacachi da.
48 Joo nacsáhá cuahá ɲayivi cája
cuñe na xihín dá ḳ ná caji da
yúhú dá. Joo ví ga ví cáyuhú dà já cachí dà já:
—Ndóho, dà náquiixi chíchì David caja ndó ñámaní candáhví loho ini ndó yehe —nácachi da.

49 Andá já nándaca ndíchi Jesús já nácachi a já:
—Cana ndó dà ná quíixi da.
Já náccana na dà cuáá cán já cachí ná já xihnín dà:

50 Andá já najácana da cotó ndéé dà ta nándaca ndíchì da já nasaa da nù ìn Jesús. 51 Andá já nándaca tuhún Jesús dà já cachí a já xihnín dà:
—Ndía cúnun nà caja i xihnín.
Já náccahi mé dà cuáá cán já:
—Candéé e cúnì, xitoxo.

52 Já náccahi Jesús já xihnín dà:
—Cuá nhú yún viti. Sà nándivahún jáchí nácandeé inún yehe —náccachi a.
Chí jì laa nándacà ndéhé dà cuáá cán. Já nándico da Jesús ìchí cán cuáhan.

Ndíhvi Jesús ñuu Jerusalén
(Mt. 21:1-11; Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)

11 Tá nàxínú nà yati ñuu Jerusalém jísí ñuu Betfagé xihnín ñuu Betania ñà ndíque táhan nù xihnín yúcu yító Olivo já nasahnda Jesús chuun nùú jìvi dà xícà tuun xihnín à. 2 Já cachí a já xihnín dà:
—Cuáhán ndó ñuu loho ndácaan yati ñàn. Tá ná xīini coo ndó jàn ndíhēhe ndó in bíurro ndíco ndaa, rí cámànì yìi ndaa na. Ndxá ndó rì ta cañèhe ndó rì quixí ndó. 3 Ta ndá nà ná ndaća tuhún ndóho sàhà rì já quéà cachi ndó xihnín nà ñà xíni nùhú xitohó ndó rì viti joo tá ná ndihí chuun rí já ndíxi tucú rí, já cachi ndó xihnín nà —náccachi Jesús xihnín dà.

4 Ta nàquee dà cán cuáhán dà já nándiñehe dà mé bíurro cán ndíco ndaa rí jùn yéhe yuhú ìchí já nándaxí dà rì.
5 Ta ndajà coo java nà ndúu cán náccasáhà cåchí ná já:

6 Andá já nánducú ñehe mé dà xícà tuun xihnín Jesús cán tuhun nù nà ta náccachi da tá quiáhva náccachi Jesús xihnín dà. Andá já nánhehe dà ñámaní cañèhe da rì cuñín dà.
7 Tá nándihi já néhe da bíurro cán náccasá dà nù Jesús já nàchojó dà cotó ndéé dà jàta rì já nándaa Jesús jàta rì. 8 Ta cuáhá ñáyìvi náccasáhà na chínudu na cotó ndéé nà ìchí ta java na náccasáhà nà sáhndà nà ndáhà yító já chínudu na dò ìchí.
9 Ta nà cuáhán Chí nùú ta jàrì na vaxí chì jàta náccasáhà nà cáyuhú nà já cåchì ná já:
—Cåjá cåhú n ñdíóxi. Ñdíçåhnu ñáhà ná cåcùu dà còmi cuéntà sàhà yo jáchí cuú dà dà vaxí yuhú nùñ ñdíóxi. 10 Cåhú ná còo quívi tá casåhá ñdíóxi cacamò a cuéntà sàhà yo. Tá quiáhva nåsåcomò David, tâtâ yo cuéntà sàhà ñáyìvi sàhàhà quiáhva já cacamò mé a cuéntà sàhà yo. Cåhú ná cåcùu ñdídóxi —cåchì ñáyìvi.
11 Andá já ndìhvi Jesús ñuu Jerusalém ta já náxínú a veñuhú cåhú cán. Ta tá nándihi násandéhe ndíhi a níí xoo cán já
nacchee a cuahan chǐ ṅuu Betania xǐhin ndǐhxu iyí ná xíc tuun xǐhin á jáchí sā nāhini ta cuahan cuáa va.

Tá náchicǎn Jesús cháhan jatá titó ṅǔhú

(Mt. 21:18-19)

12 Tá nacchee na Betania inga quivi ita̱n já nacascáhá cuíco Jesús cuahan. 13 Tá naxini xíc a in titó ṅǔhú vāha dó ndoko ndāhā. Nasahkan Jesús sándehé á á ṯin cu̱ihi nū dō joo cọ rí ná ṑéhẹ a. Ndāhā uun va dó cán ṯin jáchí a juú tiempo coo rí cán quēa. 14 Andá já nacahkan Jesús xǐhin titó ṅǔhú cán já cáchí a já xǐhin dō:
—Ni i̱n ga ná a cáxí ga cu̱ihi nū yóhó —cáchí a xǐhin dō.
Ta naxini johó ná xíc tuun xǐhin á cán tuhun yóhó.

Tá nataxi Jesús ná ndúu jícó ṅáha yéhé vēnụhu

(Mt. 21:12-17; Lc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)

15 Tá nándihi já nāxini ná Jerusáleń. Ta tá nándihiví Jesús vēnụhu cáhnu cán já nacascáhá táxí a ná ndúu jícó cán xǐhin ná ndúu xéen viti. Ta naxícó ṑéhe a mesa ná ndúu ndíjama jiùhún nāyivi ta naxícó ṑéhe a táyí sácoo ná ndúu jícó ndíjáta. 16 Ta chí có nāsahkan n'amání nū́ nāyivi cañehe na ṅáha ndíjivi na veñụhu. 17 Andá já nacascáhá jánahá nū já cáchí a já xǐhin ná:
18 Tá mé ná sácu̱a̱há nū jutu cán xǐhin ná jánahá ley Moisés nāxini johó ná ṃyóhó já nacasáhá ná ndúcú ná ndá quihu̱a cahní ná a jáchí yíhví ṅáha ná sahá ṃ ná dénto ndihi nāyivi xǐhin ná jánahá mé a nụ ná. 19 Joo tá nácuaa já nacchee Jesús ṅuu cuahan xǐhin ná xíc tuun xǐhin á.

Tá náxichí titó ṅǔhú, dó có cu̱ihi nụ́

(Mt. 21:20-22)

20 Ta naha chá inga quivi ita̱n nayaha na nụ cándichí mé titó ṅǔhú cán já naxini ná ṃ náxichí do janda yóhó do náxichí. 21 Andá já nándicu̱huń iní Pedro sahá mé titó ṅǔhú já cáchí dā já xǐhin Jesús:
—Maestro, candéhe ndó titó ṅǔhú, dó nacahkan cuetype ndó xǐhin. Sā náxichí do viti —nacachi da.
22 Já nacachi Jesús já xǐhin dá:
—Candeé iní ndó Ndíóxi. 23 Jáchí mé ọ́ ndáa ná 씽 agendas i xǐhin ndó ṃ tá ná cáchí ndó xǐhin yúcu yóhó: “Caxoo ta cuahan jáqquetún múń iní tañhú”, ta tá có cáhu i̱vi johó iní ndó ta tá candúsa ndó coo tá īn cáchí ndó ta chí já ndusa coo. 24 Sáhá ṃ ná cuetype cáchí i xǐhin ndó ná tócó ndíhi ngáha xícà tāhví ndó nụ Ndíóxi ta tá cándúsa ndó ṃ ná sā nānēhe ndó a já quēa nēhe ndusa ndó a. 25 Ta tá ndúu ndó xícà tāhví ndó nụ Ndíóxi xíní nǔhú caja cáhuń iní ndó sahá ndá na xójó iní ndó xǐhin jà ná cáaha cuń ri iní Ndíóxi, tátá ndó ṃ níndiví sahá cuachí ndó. 26 Joo tá có caja cáhuń iní ndó sahá ṃyíví já quēa ni Ndíóxi, tátá
ndo ña ín indiví a cája cáhnu ini a sahá cuachi ndó —nacachi a.

Tá nandaca túhún na Jesús ña ndáchí quíxi ndée á ña cája cuáhá nuú ñahá
(Mt. 21:23-27; Lc. 20:1-8)

27 Anda já nandicó cco tucu na ñuu Jerusalén. Ta tá xíca Jesús chí veñyhu cáhnu cán já nacayati na sacuáhá nuú juty xíhin na jánaha ley Moisés xíhin na sacuáhá veñyhu nuú á. 28 Já nandaca túhún na Jesús já cáchi na já xíhin á:
—Yo já sánhán ñamani nuun cajún ña cájún yóho —nacachi na.
29 Já nacachi Jesús já xíhin ná:
—Ña ndó xúd yéhe va ndohó ta tá ná nducí ñehe ndó túhun nuú i andá cá xáci túhun i nu ndó yo já nasahan ñamani núú i caja i ña cája i yóho. 30 Cáchi ndó xíhin i yo já nachindahá Juan ña ná quixi da caja ndúta da ñayivi. Á Ndíoxi nachindahá dà, á ñayivi nachindahá ñahá. Nducú ñehe quíi ndó túhun nuú i viti —nacachi Jesús xíhin ná.

31 Anda já nacásahá ndítúhún xíhin táhan na cán já cáchi na já:
—Tá ná cachí ña Ndíoxi quéa nachindahá Juan ta já ndúcí nehe Jesús túhun nuú yo já cachi dà xóho: “Ndá cuéntá quéa cóo naxeexn ndó candúsa ndó dà, dá já”, cachí Jesús xóho. 32 Ta tá ná cachí: “Ñayivi cúú ná nachindahá Juan”, já ndícñita ñayivi xíhin yo —nacachi na ndítúhún xíhin táhan na.
Já cáchi na jáchi yíhví na ñayivi jáchi tóco ndihi ñayivi nacahán na sahá Juan ña cúú dà dá nachindahá Ndíoxi jáyaha da túhun cáhan mé á nuú ñayivi. 33 Sahá ña cán quéa nacachi na já xíhin Jesús:
—Có xíni toho ndé yo nachindahá Juan.
Anda já nacachi a já xíhin ná:
—Ta ni yéhe a cáxi túhun i nu ndó yo já nasahan ndée nuú i caja i ña yóho —nacachi a.

Sácu Jesús quiáhva sahá java mozo, dà nacaja quini xíhin xitoho
(Mt. 21:33-46; Lc. 20:9-19)

12 Anda já nacásahá Jesús sácu a quiáhva nuú ñayivi já nacachi a já xíhin ná:
—Nasahíin in dataa najándee cuáhá dá to uva nuú núúhú dá ta já náscacu da in corra yíto nuú dò. Ta nacaváha da in núu cuyiñi mé uva cán ña cavahe vino. Ta nacaváha da in núu jícó canúu da já cuu canda da tóco ndíhi dó cán.
'Tá nándihu já nasahán ndojo dá núúhú dá nuú java na caja chún na ña já náquee da cuáhán xícá dà. 2 Ta tá naxíni tiempo jáquee na já nachindahá dà in mozo dá nuú na cája chún núúhú dá cána ña ná n启迪ahe va ña cání nuú dá ndiquehe da saha núúhú dá ña nasahan ndojo dá nuú na cán. 3 Joo mé na cája chún tóo núúhú cán nátin na mozo dà cán já nácini na dà. Tá nándihu já nándicuí ñehe na dà nuú xitoho da joo cóo ñahá ná sahán nuú dà. 4 Anda já nachindahá tucu mé dà xíhin ñahá núúhú cán inga mozo. Joo dá yóho nacaja xiíxi tucu na xíhin dà jáchi nácini na dà xíhin yùu. Ta nájándicuéhe na jíni dà já nacásahá cánahá na xíhin dà. 5 Ta mé dà xíhin ñaha núúhú cán nachindahá
San Marcos 12

*tucu da inga mozo da ta nasañhí na da. Ta nachindahá cuáhá ga da mozo da nasañhán cán. Ta java da nacaní na ta java da nasañhí na.*


8 Anda já nátíin na dá cán ta nasañhí na da já nájácana na yíquí cuñu da jata cútí cán —nacachi Jesús.

9 Anda já nándaca túhún Jesús ñayivi ndúu cán já cáchí a já:

10 Á co xínu ndó ña cáchí túhun Ndíóxi. Ña cáchí a quéa:
 Mé yuuy ña nájácana da cávaha vehe,
 ña cán cúuí ña nánduu yuuy ndúuí saha vehe ña ñín chága saha.

11 Ña yóho quéa naçaja Ndíóxi ta cúuí á in ñaha cáhnu ndíväha nú yo, cáchí túhun Ndíóxi —nacachi Jesús.

12 Anda já nacsásahá ndúcúña saçuáha tiin na Jesús chicaan na a vecaa jáchí naçandaqn ini na ña saha mé ná nascu a quitáha yóho. Joo saha ña yíhví na ñayivi najándacoo na a ta naqeek na cuñhán na.

Ndáca túhún na Jesús á ndítahan nú ná chàhvi na jìhún cuéntá impuesto
(Mt. 22:15-22; Lc. 20:20-26)

13 Tá nándihi já nachindahá na java na faríseoo xíhín na cúuí cuéntá Herodes nú Jesús ña ná coto ndójó ñahá na xíhín túhun cáhán mé á já ná chicaan na cuachi jatá. 14 Anda já náxínu ña nú Jesús já cáchí na já xíhín á:


15 Joo sa nácandaq ini Jesús ña ço cúuí ná tá quitáha ndáa na ña cán quà saçachi a já xíhín ná:
—Cánda táxyí ini ña cúnjó ndó coto ndójó cuítí ndó yehe. Jànahá ndó in táhan jìhùn jan núú i ná candëhe e ña —nacachi a.

16 Já násañhán nú mé jìhùn cán nú á ta tá náxíni a ña já nácachi a já xíhín ná:
—Yo nâná ta yo quivi quér na ndáa nú á.

Já nácachi na cán já xíhín á:
—Ñëhe a quivi xíhín nahná da cómi cuénta saha yó ñuu Roma — nacachi na xíhín á.
17 Andá já nacachi Jesús já xihín ná:
—Ndiquíahva ndó ŋaha dã cómí cuéntá sáha ndó ŋuu Roma jan nу dá. Ta ndiquíahva ndó nу Ndíóxi ŋа cúú ŋaha mé á —nacachi а.
Chí nacatóntó mé nά cáń sahá ŋa nacachi Jesús xihín ná.

Ndáca tuhún na saduceo Jesús á mé а
ndaa nditacu ndiī
(Mt. 22:23-33; Lc. 20:27-40)

18 Andá já nasahan java ná saduceo cáhán na xihín Jesús. Ta mé ną saduceo yóho có cándúsa na ŋa nditacu tucu ną sa nańxihí. Sahá ŋa cán quèa nándaça tuhún na Jesús já cáchí ná já xihín á:


22 Andá quíahva naxínu ndíhuśa dą nátandahá xihín ŋa ta ni in dą cóo nácacu jahyi xihín ŋa. Tá nų ndįįhi naxíhi ri mé va ną. Ta viti ndáca tuhún ndę ndóho ndá dą cacu nuńsa yį ŋa cán tá ná xinć quivi nditacu tucu ndįi jáchį ndíhuśa va ŋani dą cán nátandahá xihín ŋa — nacachi ná.


Tá cáhán Jesús ndią cúú ŋa cáhnu chágá sáhndá Ndíóxi cája í
(Mt. 22:34-40)

28 Ta ndajá coo in dą jánahá ley Moisés nacayati dą nų Jesús jáchį sa nańxini johó dą ŋa nácachan Jesús xihín ndúu cán. Sahá ŋa xíni dą ŋa nánducú ŋehè ndąsa Jesús táhun nų ná cán sahá ŋa cán quèa nándaça tuhún dą Jesús já cáchí dą já xihín α:
—Ndjà cúú ná cáhnu chágá sáhndá Ndíóxi cája í —nacachi dą.
29 Já nacachi Jesús já xihín dá:
—Ña cáhnu chága cú ña cáchí tühun Ndíoxí yóho: “Taa joho ndó, na Israel. Íín in túhún jini Ndíoxí ta mé á cú ña xitoho i. 30 Ta ndítañan quíhvi ini ndó mé Ndíoxí, xitoho ndó xihín tóció ndihi ínima ñó ta xihín ndinuhu ini ndó. Ta quíhvi ini ndó a xihín tóció ndihi xíní túñi ñó ta xihín tóció ndihi ndée ñóó.”
Ña yóho cú ña ncuuí sáhndá Ndíoxí caja ndó. 31 Tá cúñi coo ña ncuuí já cúñi coo ri ña chí ivi va ta cáchí a: “Quíhvi ini ndó ñani táhan ndó tá quíhva quíhvi ini ndó mé ndó.” Cóó ga inga ña sáhndá Ndíoxí caja ndó caco ña cáhnu chága nuy ña yóho — nacachi a.
32 Anda já nacachi mé dà jánahá ley Moisés cán xihín Jesús:
—Vaha chá nacahan ndó, Maestro. Mé a ndaa quéa nacahan ndo ña íin in talájí cuuí Ndíoxí ta cóó inga ga Ndíoxí. 33 Ta ndítañan quíhvi ini mé a xihín tóció ndihi ínima yo ta xihín ndinuhu iní ta xihín tóció ndihi xíní túñi yo ta xihín tóció ndihi ndée yo. Ta ndítañan quíhvi ini ñáni táhan í tá quíhva quíhvi iní mí. Ndíyahvi chága ña yóho a juú ga tóció ndihi ñaha jóco ná ná Ndíoxí ta ndíyahvi chága ñá a juú ga ñásha chiacan nñuñu ná ná náa — nacachi da.
34 Tá naxini Jesús ñá nanducú ñehe vaha dà cán tühun nuy á já cáchí a já xihín dá:
—Jalóho cúñi ña caco Ndíoxí cuéntá sahun —nacachi Jesús.
Tá nandihí cán ni in ga ná cóo nasañan ndeé iní ina ndaca tühun ga ná mé á.

Ndáca tyhún ná Jesús ndáchí naquixi a
(Mt. 22:41-46; Lc. 20:41-44)
35 Ndáçan Jesús veñquhu cáhnu jánahá nuy ñayivi já cáchí a já xihín ná:
—Ndávaha cáchí ná jánahá ley Moisés ñá vaxi Cristo chichi David. 36 Ta sá mé David tá nachutú ndañ ini da xihín ínima yíi Ndíoxí já nacachi da já:
Já nacachi Ndíoxí xihín xitoho i:
“Các xoó cuáha i yóho,
anda quíhva ná caja i ña ná cacúmí cuénta sahá ná có cúñi yóho”, nacachi Ndíoxí sanahá.
37 Ndávaha cáchí ná ña vaxi Cristo chichi David joo mé tiempo cán nacachi David ña cú ña xitoho da — nacachi Jesús.
Ta cuñáha ndiváha ñayivi cájí iní ná táa joho na ná cáhán Jesús.

Chícañ Jesús cuachi jatá ná jánahá ley Moisés
(Mt. 23:1-36; Lc. 11:37-54; 20:45-47)
38 Tá jánahá Jesús ná já cáchí a já xihín ná:
—Cuénta coo ndó xihín ná jánahá ley Moisés jáchí cáttó ná cándixi na jáhmu nánj caca nuu na. Ta cáttó ná cáhán toní nñuñu ndívañá ñayivi xihín ná tá xíca nuu na nuy yahvi. 39 Ta tá cuñáha ná veñquhu cáttó ná cacuoo na ná sacuoo ná íin chága sahá. Ta tá cuñáha ná vico nuy vaha cáttó ná coo na. Cuénta coo ndó xihín ná yóho. 40 Jáchí cándaa na vehe najjihí cuáan ta tá nandihí cuñáha ndiváha xica táhvi ná ná Ndíoxí jáchí cúñi ná jájahvi na
nuú ña núu cája na. Mé a ndaã ná caḥan i xīhīn ndo ña mé ná jānhā ley Moisēs yóho cacu na ná ndoho chága ini caļa Ndiōxi —cáchī Jesús.

Ña naĵoço in ñá cuān ndāhvī
(Lc. 21:1-4)

41In tañu íin coo Jesús ini veñūhu cáhuń cán yati nú íin sāto nū tāń ná jiживū jóço ná nū Ndiōxi. Ta sándehé a ndá quīhva tāán ñāyivi jiживū ini mí mé sāto cán. Ta nāxini a cuāhá tāa cujčā xīnu coo tāán cuāhá ná jiживū ini mí mé sāto cán. 42Ta mé já nāxĩnu coo in ñā cuāan ndāhvī ta nātaán ñañ ḳįvi jiживū ña núu yahvī ini mí mé sāto cán. 43Já nācana Jesús nā xīca tuun xīnī a ta jā cáhčí a já xīhīn ná:
—Mé a ndaã ná caḥan i xīhīn ndo ña cuāhá chága jiживū nāsahān ña cuāń ndāhvī yóho a juǔ ga tóčo ndihī ıava ga ná cán. 44Jáchī tóčo ndihī nā cán nāsahān nā ñañ yójo nū nā jōo ñā cuāń ndāhvī yóho nāsahān ña nū Ndiōxi tóčo ndihī ña cómī ñā catacu ñā —nācachi a xīhīn ná.

Cāxi tuhun Jesús nū nā ñañ vaxi quīvī ndihī sāhā veñūhu cáhuń ñuū Jerusalēn
(Mt. 24:1-2; Lc. 21:5-6)

13Tá naq̄ee Jesús veñūhu cáhuń cán já nācachi in dǎ xīca tuun xīhīn a cán já:
—Maestro, candehé ndó ndaja nāhnū yu̱y načavaña na veñūhu yóho ta ndaja jícō ndivāha načavaña na ña —nācachi da.
2Anda já nācachi Jesús já xīhīn dá:
—Mé a ndaã nāhnū a jōo ndá chuun cúū a jáchī ni janda in yyu̱ yóho a cándoo jātā inga yyu̱ jáchī vaxi quīvī tá ndițānī ndihī ña yóho —nācachi a.

Ndīcāni Jesús ña coo tá ná cayatī quīvī ndihī sāhā ñuuyīvī
(Mt. 24:3-28; Lc. 21:7-24; 17:22-24)

3Anda já nāșahan na cán yúcū yīto Olivo, ña xītu ndā táān xīhīn veñūhu cáhuń cán. Ta tá íin coo Jesús cán já nāxĩnu Pedro xīhīn Jacobo xīhīn Juan xīhīn Andrés já nāșahan jēhē ná xīhīn a já căńčī nā já:
4—Cūnĩ ndē ña nā cāxi tuḥun ndō xīhīn ndē ndā ama coo tōcū ndihī ña yóho. Ta ndaja coo tá să načayatī mé quīvī cán —nācachi na.
5Já nācachi Jesús já xīhīn ná:
—Cuēntā coo ndō tá a quīhāva ndō nāmāni jāndahvi nī nī ñāyivi ndōhō. 6Jáchī cuāhā ndivāha na quixī na cuēntā mí ɪ ta caḥan nā ñañ tūhūn tá cachi na já xīhīn ndō: “Yēñę cúu Cristo, dā nācindahā Ndiōxi cămō cuēntā sāhā ñāyivi.” Ta xīhīn ña yóho cuāhā ndivāha ñāyivi jāndahvi na.
7Jōo tá načasāhā xīni jōo ndō ña yóho cáā cúū tōndōhō, a căyīhvī toho ndō jáchī quīhva já ndītahan coo. Jōo cămānī yīi xīnu coo quīvī nū ndīhī. 8Jáchī ñāyivi ndūū in nācīn ndicuīta na cani táān na xīhīn nā ndūū inga nācīn ta cani táān nā in ınu xīhīn nā inga ınuu. Ta quixī ndītān nōjīa nū ndūū ñāyīvī já xīnu tāmā ńdeē tá já căsāhā nā ndivāhā nō. Ta tōcū ndīhī ña yóho cúū a tá căva sāhā sāhā ña
núu vəxi nú ñayivi jáchi cámançi xini coo chága núu ndohó ini na.

9 Joo candaa vaha ndó mé ndó jáchi ndiquíahva na ndohó ndahá na cómí chuun ta cani na ndohó ini veñhyu. Ta sahá yehe cañehe na ndohó núu na cómí cuéntá sahá ñayivi xíhin núu na cúu jutixia ta já cuu cáhan ndó sahá i núu na cán. 10 Joo jiñna ŋúhú xíní ŋúhú ndicuíta nuu tuhun vaha sahá mí i nú tóció ndíhi ñayivi ñanda jáví ndihi sahá ñuyíví yóoho. 11 Ta tá ná cañehe na ndohó çuhun ndó núu na jutixia, a ndícani ini ndó sahá ndá tuhun cáhan ndó xíhin ná. Mé hora já cáhan ndó ña quíahva Ndíóxi nú ndó cáhan ndó. Jáchi a juú jini mí ndó quíxi ña cáhan ndó. Ínima yíi Ndíóxi cacuu ña quíahva tóció ndíhi ña cáhan ndó. 12 Ta java taa jicon túhuñ dà ñani da ta java da jicon túhuñ dà jahyi da ña ná cahní ñahá ná. Ta cuçiña ná ndicuíta na cani táhan na xíhin táata ná ta cahní ñahá ná. Ta ndaja táhan ñayivi ndúu ñuyíví yóoho candají na ndohó sahá yehe. Joo ndá ná wa ndiçiço tuun íchi mí i janda ná xini quíxi quivi na, ná jànu cacuu na çucu ndaa ínimá.

14 Na cáhvi tutu ná candaa ini na ña cáhan. Daniel cúú dà naçahyí sanahá sahá in ña quini ña játíví ñahá. tá ná cuñi ndó ña cándichi in a núu cò nditahana coo a já ndítahana núu na ndúu estado Judea cunu na çuhun ná chí yúcú. 15 Ta ndá ná cánúu jini véhe mé quivi já cò ndítahana nuu na tavá ná ñahá vehe na. 16 Ta ndá na ndúu yúcu cò ndítahana ndicó coo na véhe na ndiquehe na jáhma ná. 17 Ndáhvi

naijíhi, mé na ŋúhu jahyi mé quivi já. Ta ndáhvi ná něhe ndaa na valí táhan ña chíchí yíi. 18 Caça táhví ndó nù Ndíóxi ñà a cácuu a tiempo vixi tá ná cunu ndó çuhun ndó já ná a ndóho chága ini ndó. 19 Jáchi quíxi ndohó ndíyáha ini ndó cacuu a cân. Jáchi janda tá naçava sáhá sahá ñuyíví cóo nándohó ini na tá quíahva ndoho ini na mé quivi já. Ta tá ná yaña ña jan, ña ndicó coo gá ña ndohó ini na quíahva já. 20 Ta tá ná a ndája cuítí Ndíóxi tiempo yóoho ni in ñayivi a cúu çucu ndaa. Joo násacu ini a ndája cuítí a mé tiempo yóoho jáchi quíhvi ini a tóció ndihi na nácaxi mé á.


Ndaja coo tá ná xini coo quivi quixi
tucu Jesús

(Mt. 24:29-35,42,44; Lc. 21:25-36)

24 Já cáchí tucu Jesús já:
— Joo tá sa nayaha tóció ndíhi ña nándohó ini ñayivi já canaá
nuú candii ta a ndíye̱ gá yoo.

25 Anda indiví quee quimi cuyu rí nü ñúhú ta qui ji nuu indiví ŋa nácaváha Ndíóxi. 26 Anda já cuni na ye̱he quixi i tañu viço xihin tóco ndíhi ndée cahnu i, dà nachindahá Ndíóxi nduu ñayivi. Ta cuni na ndá quia̱hva cánuu cuyi ye̱he. 27 Ta tâ nándihi já chindahá i táto mi i ŋa ná jánditaca na nà sa nácaxi i tañu tóco ndíhi ñuu janda níi cuú sâhá ñuyíví ta janda níi cuú sâhá indiví.

28 'Catia̱hva ndó ña cuñi cachi mé quia̱hva sácu ŋu nú ndó sâhá titó ñuhú. Tá yúta ndáhá dó cán ta va̱xi númu válí do já candañá ini ndó ña va̱xi tiempo ḣiñí. 29 Ta quia̱hva já cacuu ña ña ñuú yóho tâ ná cuni ndó yâha tóco ndíhi ña yóho. Jáchí anda jáví candañá ini ndó ña nácayati tiempo quixi tucu ye̱he ñuyíví yóho. Mé a ndá ña cahan i xihin ndó ña yâha tá yâha tóco ndíhi ña nácachí i xihin ndó ta anda jáví quivi na ndúu tiempo vití. 31 Ta ndíhi sâhá indiví xihin ñuyíví joo a ndíhi toho sâhá tühun nácahan i xihin ndó yóho. Jáchí coo tá caci vañá.

32 Joo ni in túhún toho ñayivi ço xínj na ndá quêvi á ndá hora yâha ña yóho. Ta ni mé táto Ndíóxi ndúu indiví ço xínj na ndá quêvi coo ña yóho. Ta ni ye̱he, dà cuú i túhún jini já jahyi Ndíóxiço xínj ndá quêvi coo ña yóho. In túhún Ndíóxi, tátá yo qeúa xínj a.


Ndütúhún jehé nà tiín na Jesús
(Mt. 26:1-5; Lc. 22:1-2; Jn. 11:45-53)

14 Tá cámaní ivi quiivi caja na viçó pascua xihin viço tá xíxi na pan ña ço quée yusá ñaxaa xihin já nácasáha na sácuha nú jutú xihin na jánhã Hayes Moisés ndúcú nà ndá quia̱hva caja na tiín jehé na Jesús já cuu cáhní na a. 2 Ta já cachí xihin táhan na:

—A tíin toho í dà mé viço jáchí tia̱hva náa n÷ivaa ñayivi —nácachí na.

Tá nácado in ñáñáha perfume jini Jesús
(Mt. 26:6-13; Jn. 12:1-8)

3 Ta ndaja coo ŋin Jesús ñuu Betania vehe Simón, dà cahan na xihin: tãa nándohó cuéhe táhýi. Ta nani ndúu coo na nü meso, cán náxínin in ñáñáha ta ñëhe ña in yúyú alabastro nachutú jiní a xihin perfume, dò támi ndiváha sâhán ta cuú dó perfume yâhvi ndiváha. Ta
nathví ná yóho mé yúuyú cán já nachojó ná do jiní Jesús. 4Ta java ná ndúu cán nacasaáhá ná jáa ná xihin ná já nacasaáhá cachí xihin táhan na já:
—Ndávaha natíví uun perfume yóho. 5Cuu jícó yó do, nduu ta yáha ga nuú úni ciento denario quehé sahá dó ta xihin jiühun cán cuu chindeé yó na ndávhi, nduu —cáchí ná.

Sahá ná cán quéa naxojo ini na xihin náñáhá cán ta nacahán núu na saha ná.
6Andá já nacachi Jesús já xihin ná:
—A cáhan ndó xihin ná. A jáquihvi ndó ná. Ná vaha quéa nacaja ná yóho xihin i. 7Jáchi ná ndávhi níi tiempo canduu na tañú ndó ta cuu caja ndó ná vaha xihin ná ndá tañú cúni níi mé va ndó joo yehé a cóo tuun toho i xihin ná. Mé ná yóho nacaja ná jandá núu nañínu ndée ná caja ná xihín i. Sá najándichu yáchi va ná yóho yiquí cúnu i xihín perfume, dó támi sañán ján ná ná coo tijhwí vi tá tá cása quíví nduxú. Mé a ndáa ná cáhan i xihín ndó níi cúú nuyíví núu caca nuu nayivi cáhan ná tuhun vaha sahá mí i já quéa ndicanì na ná nacaja ná yóho xihín i já ndicuhún ini na saha ná —nacachi a.

Jícó túhún Judas Jesús
(Mt. 26:14-16; Lc. 22:3-6)

Tá naxíjíni ndáyí Jesús xihín ná xíca tuun xihín á
(Mt. 26:17-29; Lc. 22:7-23; Jn. 13:21-30; 1 Co 11:23-26)
12Mé quíví núú víco pascua tá xíxi na pan ná co quée yusá naxa xihín já sáhni na ndicahi válf jóco ná nú Ndíóxi. Já nándacá tuhún ná xíca tuun xihín Jesús mé á já cáchí ná já xihín á:
—Ndáchí cúni ná cuñu ndée cajíni ndó vicó pascua —nacachi ná.
13Andá já nachindahá Jesús ivi dá xíca tuun xihín á já cáchí á já xihín dá:
17Tá nacuaá naxínu Jesús xihín ndíñxú ivi ná xíca tuun xihín á.
Ta tá ndúu coo na nü mesa xíxi na já nacachi Jesús já xíhin ná:  
—Mé a ndaág ná cañan i xíhin ndő nña in táhan ndó, da ndúu coo xíxi xíhin i nü mesa yóho cacuu da jícó túhún yehe —nacachi a.  

19 Anda já nacásahá ná cán cácuéhá ini na já nacásahá tá in tá in na ndáca túhún ná mé á já cáchí ná já xíhin á:  
—Á yehe cacuu da jícó túhún mé ndó.  
Já nacachi inga tucu da já:  
—Á a juú yehe cacuu da.  

20 Anda já nacachi Jesús já:  
—In táhan ndó da cúu úxu ivi, dā in ndúu xíxi xíhin i ini ccohó i, dā cán cúu da jícó túhún yehe.  

21 Yehe cúu dā nachindahá Ndíoxĩ nduu ñayivi ta ndítahan nuú i quivi i tá íín cáchí túhún Ndíoxi. Joo ndáhví nahá nacuu da jícó túhún yehe.  
Jandá vahá chága ná a cácu da, nduu —nacachi a.  

22 Nani xíxi na ndúu na nátiin Jesús pan já nändiquiaха ndixahvi nũ Ndíoxi. Tá nándihi násahnda java nña ta násahan nña nũ ná já cáchí a já xíhin ná:  
—Júhun ndó jáchí nña yóho cúu tátuhun yiquí cuñu i —nacachi a.  

23 Tá nándihi nátiin a in vaso nũ ñũhu tö uva já nándiquiaха ndixahvi nũ Ndíoxi. Ta násahan mé á do nuú na cán ta tá in tá in na naxíhi na do.  

24 Anda já nacachi a já xíhin ná:  
—Dó yóho cúu dó tátuhun níi i, dó cuíta sahá cuahá ñayivi. Tá ná cuíta níi i já candaa ini ndó nña najáxinu coo Ndíoxi túhun a násahan sanahá.  

25 Mé a ndaág ná cañan i xíhin ndó nña a coho ga i tó uva jandá quiahva ná xinu coo quíví coho tucu y inga dó vahá chága tá ná xinu quíví cacoom Ndíoxi cuéntá sahá ñayivi —nacachi a.  

Cáxi túhun Jesús nña chijehé túhun  
Pedro nña xíní dà mè à  
(Mt. 26:30-35; Lc. 22:31-34; Jn. 13:36-38)  

26 Tá nándihi náxita na in canto já náque na cuahan na yúcú yító Olivo.  

27 Anda já nacachi Jesús já xíhin ná:  
—Tócó ndihi ndó jándacoo ndó yehe nũú viti jáché já cáchí túhun Ndíoxi já: “Cahní i dà ndáá ndicachi ta xíhin nña yóho ndicuita nuu ndicachi jana dá cuhun ri”, cáchí túhun Ndíoxi.  

Joo tá nándihi ndítaçu tucu y tá Já cuhun jinhá nũu yehe estado Galilea anda já cuhun mé ndó —nacachi a.  

29 Anda já nacachi Pedro já xíhin Jesús:  
—Vaṭí ná jándacoo ndihi na mé ndó joo a jándacoo toho i ndóhó —nacachi da.  

30 Anda já nacachi Jesús já xíhin dà:  
—Mé a ndaág ná cañan i xuhun mé nũú viti tá cámaní cana ivi chéle já chijehé túhun nña xínún yehe ñuñu tañu —nacachi a.  

31 Já nacásahá ndúcu ndée Pedro cañan dà já cáchí dà já:  
—Vaṭí ná quivi i xihín ndó joy i chijehé túhun toho i sahá nña xínú i mé ndó —nacachi da.  
Ta mé quiahva já nácachì ndihi ná cánu xíhin á.  

Tá xícà tahuñ Jesús tañu yító olivo  
nání a Getsemaní  
(Mt. 26:36-46; Lc. 22:39-46)  

32 Anda já naxinu ná cán in nú nání Getsemaní já nácachì Jesús já xíhin ná xícà tua xíhin á:
—Yóho caço ndó nani ná căhún i cá caça táhvi i nü Ndíóxi — naçachi a.
33Ta ndáca Pedro xihiín Jacobo xihiín Juan cuahan xihiín á. Ta ndaja coo naçasahá cácuéha ani a ta a juú quiahva táhvi ani a. 34Já naçachi a já xihín ná:
—Cácuéha ndíva ani i chí quivi i cúu ani i. Yóho candoo tóo ndó ta coto a cúu ndó — naçachi a.
35Amando já naquee Jesús coaan chága chí nüu já naçaxítí a já nandícó a. Ta ndáca Pedro xihiín Jacobo xihiín Juan xihiín á. Ta ndaja coo naçasahá cácuéha ani a ta a juú quiahva táhvi ani a.
36Já naçáchí a já xíca táhvi a nü Ndíóxi:
—Cácuéha ndíva ani i chí quivi i cúu ani i. Yóho caço ndó ndó ta căhu — naçachi a.
37Amando já naquee tucu a coaan căca táhvi a nü Ndíóxi. Ta sa mé tuhun naçahan nü cuúi cán naçahan tucu a chí iví. 38Ta tá nandícó coo a nandícóhve tucu a ná xica tuun xihín a cán ndúu na quíji ná jázhi naque hve a mahnú ná. Ta chí co xíní ná ndá tuhun nducú ñehe na nü Jesus såhá ña quíji ná. 41Tá nandícó coo a táhndá ñi já naçachi a já xihín ná:—Vatí cúni ndó cuju ndó ta vatí cúni ndó ndiquehe ndeé ndó joo a cúu cada ndó ña viti. Jáchi sa naçinu coo hora ndiquiahva na yehe, dà náchindahá Ndíóxi nduu ñayivi ndahá ñayivi cája cuachi. 42Cuáhán ndaço ndó ná coho. Jáchi sa vaxi da jíco túhún yehe — naçachi a.

Tá națiin na Jesús
(Mt. 26:47-56; Lc. 22:47-53; Jn. 18:2-11)

43Ta nani cáhan yií va Jesús cândichi a já naçinu Judas, da cúu in táhan da uxú iví xíca tuun xihín Jesús cán. Ta xihín mé da cán vaxi cuahá ñayivi ñehe na machiti xihín yíto viti. Mé ná vaxi cán cúu ná vaxi cuentá na sacuahá núu jutú xihín núu na jánhah ley Moisés xihín núu na sacuahá vênhu. 44Ta mé Judas, da ndiquiahva mé a núu ná cán sa naçando da xihín ná cán ña tatí yúhu dà sajóho Jesús jáchi naçachi da já xihín ná:
—Mé dà ná tatí yuhú û sajóho, da cán cúu dà tiin ndó ta cató tuun ndó da cânhehe ndó căhu ndó — naçachi da.
45Ta tá naçinu dà cán chi iví láa naçayati da nü Jesus já cáchí dà já xihín a:
—Maestro, maestro.
Já nátatí yúhu dà sajóho a. 46Amando já națiin tuun na Jesús.
47Joo in táhan da xica tuun xihín Jesús cán națavá da machiti da já nachitúhun dà in jho dà cúu mozo da sacuahá núu jutú cán. 48Amando já
nacachi Jesús já xihín ná nañinu tií ñañahá cán:
—Cája ndó xihín i tátuhan cája na xihín taa cuñnhá jáchí náqueta ndó vaxi ndó tií ndó yéhé xihín machiti ta xihín yíto. 49Ndijáá níí quiví náañahí i taaú ndó jan ta najánahí i ndohó ini venuhu cahnu ta ni in tañu cóó nátiin ndó yéhé. Joo tóció ndíhi ña yáha yóho xíní ñúñuí yaha ña já ná xínú cóó núú ña nañahí sañahí i ini tuñun Ndíoxí — nacachi a.
50Andá já nañinu ndíhi ná xíca tuun xihín Jesús cán cuañhan ná ta najándacoo na mé á.

Tá nañinu in dátacú cuañhan dá
51Joo in dátacú cátíví dá in túñun jinií sábana ndíco dá játá ná cán cuañhan dá ta nátiiin na dá.
52Joo najaní dá mé dá ta naçandoó sábana dá já nañinu laaha dá cuañhan dá.

Nasacu na Jesús núú nataca ndíhi ná sacuañá
(Mt. 26:57-68; Lc. 22:54-55, 63-71; Jn. 18:12-14, 19-24)
53Andá já nañañeha na Jesús násañhan ná núú dá cuúí sacuañá chága ná ndíhi jutú. Ta nandique táhan tóció ndíhi na sacuañá núú jutú xihín na sacuañá venuhu xihín ná jáñahí ley Moisés. 54Ta násandícó xíca Pedro Jesús andá quíhva nañinu dá yéhé veehe dá cuúí sacuañá chága ná ndíhi jutú cán. Já nasañcoo dá xihín dá ndáá venuhu cáñnu cán xítíní dá yávi yávi núú cán.
55Ta ná sacuañá núú jutú xihín tóció ndíhi ná cómi cuéntá sañahá ná Israel nátaca ná cán ndúcú ná cuañchi jácana na játá Jesús já cuú cahní ñañahá ná. Joo cóó cuañchi jiquí ná ñehe ná chínúu na játá mé á.
56Ta cuñha ná nácasañá cáñhan ná ña túñun sañah Jesús joo có xínu tuñun cáñhan ná jácí a cuú ndique táhan vahá tuñun na. 57Ta nándacá ndíchi java da cáñhan dá tuñun jíquí sañah Jesús já cáchí dá já:
58—Náxini johó ndé nácasañá dá ján já: “Jánditani i venuhu cáñnu cán, ña nacavañá ñayivi ta txií ñií quiví jácandichi tuçu u inga ga ña a cuú cavanha ndahá taa” —nacachi da.
59Joo ni já cóó nácuu ndique táhan tuñun na xihín ná nácasañá ná cán.
60Andá já nándacá ndíchi mé dá cuúí sacuañá chága ná ndíhi jutú tañu ná cán já nándacá túñun dá Jesús já cáchí dá já xihín á:
—Á chí a ndúcú ñehúun tuñun núú ndé sañah cuañchi jácojo na jatun — naçachi da.
61Joo cóó nácacañ Jesús ni in túñun xihín ná já tájí níí já va násañhin a. Mé dá cuúí sacuañá chága ná ndíhi jutú cán nácasañá ndáca cáñnu tuçu dá a já cáchí dá já xihín á:
—Á jivi ndusa yóho cuúñ Cristo, dá cuúí in túñun jinií já jahyi Ndíoxí yií, mé dá nachindahá Ndíoxí cacomí cuéntá sañahá ñayivi —nacachi da.
62Andá já naçachi Jesús já:
—Ajan, jivi yéhé cuúuí dá. Ta vaxi quíví tá cuni ndó yéhé, dá nachindahá Ndíoxí nduu ñayivi caçoó i xoo cuñá Ndíoxí, mé a ñín cuñá ndéé. Ta já cuni ndó yéhé ndícó coo i ñuyíví yóho tañu víco tá ná quixi i chí indiví —nacachi a.
Anda já nandatá da cúu săcuañá chága nü ndíhi jutú jáhmá da ña ná candáñ iní ñayivi ña xójo iní da. Já cáchí da já:
—Ndá chicuú chága yó ñayivi ndicani nü yó. Xíjhín ña nácañán da yóho cándaañ iní ña ndájà núu da Ndíóxi. 
Andá já nándique táhan tühun ndíhi ñayivi ña ndácañ cuachi nü Jesús ña cán quéa ndítahan quivi a.
Java na nácañáhá ná xíhnu ndaa na tójí nü á ta java na náchiçaji na jáhmá nü á já nácañáhá cáni na jahndá nüü á já ndáca túhun ñáhá ná já căcúhí ña já xíjhín á:
—Cañán xíjhín ndé yó nácani yóho viti —nácañi na.
Ta jándá ná ndáá véñuú cuáhnu cán viti nácañáhá cáni na jahndá nüü á.
Tá náchíjéhë túhun Pedro ña xíní da Jesús
(Mt. 26:69-75; Lc. 22:56-62; Jn. 18:15-18, 25-29)
Ta ndaja coo Pedro íní yíi dá xítúñí da cán já náxini in ñá cájá chúun xíjhín da cúu săcuñáhá chága nü ndíhi jutú. 
Ja náxini ña xítúñí Pedro ta náhá vàha násanändéhë ñá nüú dá já cáchí ña já:
—Yóho cúún táhan da xíca tuun xíjhín Jesús, da ñuú Nazaret —nácañí ñá.
Joo náchíjéhë tühun da ña xíní da Jesús já cáchí da já:
—Úhun. Có xíní toho i da ta có xíní toho yéhe ndá sahá cáhuñ —cáchí Pedro.
Andá já nácayati da yuyéhë ta ivi láá nácañá chéë. 
Tá náxini mé ña cájá chúun xíjhín da cúu săcuñáhá chága nü ndíhi jutú cán ña näsándëhí tóó da yéhé cán já nácañáhá ña cáxi túhun ñá xíjhín tóó ndíhi ñayivi ndúú cán já cáchí ña já:
Nácañí tucu Pedro ña có xíní da Jesús. Chá va náyaha ña yóho ta já nácañí na ndúú xítúñí cán xíjhín Pedro:
—Táhan ri da cáu va cúu yóho jáchí cúún da Galileea ta cáhuñ tátúhun cáhán na cán —nácañí na.
Andá já nácañáhá Pedro cáñañáhí da ta nátvá da quivi Ndíóxi ña có xíní da Jesús já nácañí da já:
—Ni có xíní mí i ndá táa cúu da jan, dá cáhán ndó sahá jañ —nácañí da.
Tá nándiquíahva na Jesús ndáhá Pilato
(Mt. 27:1-2, 11-14; Lc. 23:1-5; Jn. 18:28-38)
Tá nativi iní quivi itañ já nándique táhan na săcuñáhá nuú jutú xíjhín na săcuñáhá véñuú xíjhín na jánahá ley Moisés xíjhín ndíhi na cómí cuénta sahá na Israel. Já nácató na Jesús ñéhe na a cuáhán na já nándiquíahva na mé.
á nü Pilato. 2Ta mé Pilato nandaca tühün dä Jesús já cachí dä já xihín á:
—Á mé a ndaa cúin in rey, dä cómí cuénta sahá na Israel.
—Aján. Jivi cúu y tã quiàhva cachí ndo jän —nacachi Jesús xihin dá.
3Ta najácojo na saçuahá nú jutu cán cuahá cuachi jata Jesús. 4Já nandaca tühün tucu Pilato Jesús já nacachi da já xihín á:
5Joo ni in tühun ço nacahan Jesús. Tá naxini Pilato ná ço ndúcú ñehe Jesús tühun já nacatontó dä sahá ñá cája.

Sácú ini na sahá Jesús ndaja caja na ñá ná quivi a (Mt. 27:15-31; Lc. 23:13-25; Jn. 18:38-19:16)

6Tañu mé vixo pascua našahíin costumble Pilato ná janí dä in dä ndácañan veca. Ndá dä cúniñ ñayivi janí dä, dä cán cúu da jániñ dä. 7Ta ndaja coo mé já ndácañan in dä naní Barrabás veca xihín java ga dä naxica xihín dä. Ndácañan dä veca sahá ñá našahní dä ndiji tá nandivaa ñayivi. 8Chí naxinu ñayivi nü Pilato já nacasañá na cáhan na xihín dä ñá ná caja da tá quiàhva sá caja da. 9Joo nandaca tühün Pilato ná já cachí dä já:
—Á ço cúniñ ndó ñá ná janí i dä cúu rey nú ñayivi Israel yóho —nacachi da.
10Nacachi Pilato ná yóho jáchi xíñi dä ñá nandiquiàhva na saçuahá nú jutu cán Jesús nu dä sahá ñá cahiñvi ini na xihín á. 11Joo na saçuahá nú jutu cán nacasañá na jándiniñi na ñayivi ñá ná cachi na xihín Pilato ná ná janí dä Barrabás. 12Tá nandihi já nandaca tühün Pilato ná já nacachi da já xihín ná:
—Ndíñi ñóó caja i xihín dä cachí ndó cúu rey nú ndóñó, na Israel —nacachi da.
13Andá já nanducú ñehe ñayivi cán tühun nü Pilato já cachí ná já xihín dä:
—Cata caa ndó dä ndica crúxu.
14Já nacachi Pilato já xihín ná:
—Ndá cuachi nacaja da, vaha. Joo ví gã ví cáyuñú cóhó na já cachí ná já:
—Cata caa ndó dä ndica crúxu.
15Ta sahá ñá cúniñ Pilato candoo vaha da nú ñayivi najaniñ dä Barrabás. Ta tá nandihi najácaxáñan na Jesús já nandiquiáhva da a ndáha na cuñan cata caa ñahá na ndica crúxu.
16Andá já ñehe soldado Jesús cuñan ná yuyéhë vechúun cán. Já najánditaca soldado cán java gã táhan da. 17Já nachinúu na in jahmá cuahá túñ jata Jesús ta nachinuú na in tiyivi ñuñi jiní á. 18Tá nandihi já nacasañá na cáyuñú ná já cachí ná já:
—Cáhnu nahá ná cacuu yóhó, dä cúu rey nú na Israel —cachí ná saçu ndaa ñahá ná.
19Tá nandihi nacasañá cání na yiqú jini i xihín in ndoñó ta nacasañá na xihún ndaa na tójíi na nú á já nacasañá na cáxiñi na nú á ñá caja na tátühun caja cáhnu na a. 20Tá nandihi násaçu ndaa na a já natañ na jahmá cuahá tún ña nasañú jata. Ta najándaca ndixi na a xihín jahmá mé á já nasañhe
na a cuahan na cata caa na a ndica cruxu.

Tá nacata caa na Jesus ndica cruxu

(Mt. 27:32-44; Lc. 23:26-43; Jn. 19:17-27)


24 Chí cáva jini mé ñayivi yáha cán cânáhá na xihín á já cachí ná já:

31 Ta quíhva já cája na săcuha nüú jùtu cán xihín na jánahá ley Moisés sácu ndaa ñahá ná. Ta nacásahá cáhán xihín táhan na já cachí ná já:
—Nacuu nacaja Jesús jácaçu da java ga ñayivi joo viti a cuú jácaçu da mé dá. 32 Tá ta mé a ndqá cuú dá Cristo, dà cuú rey núú na Israel ná nuu da ndíca cruxu viti ñúhú já ná candúsa ndé dagáchí ná.

Ta jandá da ivi táhan ndácáa ndíca cruxu jíin á cán cânáhá da xihín á.

Tá nañihi Jesús

(Mt. 27:45-56; Lc. 23:44-49; Jn. 19:28-30)

33 Ta nañiño coo cañiño ndaá naçanaá nii cuú ñuyivi ta jandà caa ñuñi sahini já nacasaá nándiyeh tucu. 34 Ta sæ mé hora já naçayuhú cóho Jesús já cachí a já:
—Eloi, Eloi, lamá sabactani — nacachi a.

Tuhun yöho cuú cachí a: Ndíoxí mí i, Ndíoxí mí i, ndávhá nañándacoo ndáha ndó yehe.

35 Ta java na ndíta cán nañini joho na tuhun cachí a. Já nacachi na já:
—Cuni joho ndó jáchí cána da profeta Elías —nacachi na.

—Cóho candeho á quixi Elías jànuu a da ndíca cruxu —nacachi da.

San Marcos 15
37 Anda já nacayuhú cóhó Jesús já naxihí a. 38 Anda já nandatá java ndaq jáhmá ndée ējá séjí núu núú yíi ndiváha veñyhu cáhnu ñuu Jerusalén cán. Janda jini á ta jandá sahá nandata, 39Ta ndaja coo in dañqaa, dà sáhndá chuun núu soldado cuéntá Roma náshahjín da nuy ndácayú Jesús cán tā tá naxini da naxihí a já nacachí da já:
—Mé ē ndaq táhýí cuu dà yöho in túhún jini já jahiñy Ndíóxi —nacachí da.
40 Ta násanduú java nähijí ta sánde̱hé xícá ná Jesús. Tañu ná yöho násandacañ ñá naní María, ñá ñuu Magdala xihín María, ñá cuú náná Jacobo, dà loho chá núu jóse xihín in ñá naní Salomé.
41 Násandiço nähijí yöho jata Jesús ta nachindeé nähá ná tá násahjin a estado Galilea. Cuñága gà nähijí násanduú cán ta java na cuú ná násahjan xihín á ñuu Jerusalén jihna tá cámaní quivi a.

Tá nájánduúxu ná Jesús
(Mt. 27:57-61; Lc. 23:50-56; Jn. 19:38-42)

Tá nánditacu tucu Jesús
(Mt. 28:1-10; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)
16 Ta tá sa nayaha quivi ndíquehe ndée ná já násahjan María, ñá ñuu Magdala xihín María, ñá cuú náná Jacobo xihín Salomé viti naqee na cuñan ná cueen na java núú ñahá támí sáhän ñá chándá ná yiqú cuñu Jesús. 2 Ta naha chá mé quivi domingo tá náqueta cándiri já cuñan ná núu náchicaañ ná yiqú cuñu Jesús cán. 3 Ta nani xícá na cuñan ná íchi cán já ndítuñhín xihín táhan na ndá quiahva caña na táwá ná yuú ndájí nuy ndácañ yiqú cuñu Jesús cán. Já cáñqi já:
—Yo táwá toho yuú ndájí nuy núu quivi ní nú ndácañ yiqú cuñu Jesús —cáñqi xihín táhan na cássahján ná jáchís cáhnu ndívahá mé yuú cán.
4 Joo tá naxjinu nám cáva cán já naxini na ña cóo gä yuú ndájí
yuhú cáva cán. 5Ta tá nándighi na mé cáva cán já náxini na cáa fín in dàtta ndíxí jahmá yaa ŋa cáñj. Ín coo da xoo cuáha ta cúú dá dá yúta. Tá náxini najhí yóho dá cáán chí nayíhví na. 6Andá já nácahan dá cáán já cááchí dá já:

Tá náxini María, ᇋ ñúu Magdala Jesús
(Jn. 20:11-18)
9Tá nándíhi nánditacu tuca Jesús ta tá nàchíyí mé qui ví di módíngó já ŋa nù cuútí nákí na Jesús násacú ŋá María, ŋá ñúu Magdala, mé ŋá nátavá Jesús ñá rá quíyí nándacáñan ini ŋá. 10Ta tá nákí ni mé á já náquee ŋá cuáhán ŋá căxì tuhun ŋá nyúú na nácíca tuun xíhin Jesús ŋá táácu a. Ña ndúu cuéha iní na ta săcu na ndúu na tá nása ŋa. 11Ta náçaxí tuhun ŋá nyú ŋá ná nánditacu tuca Jesús ta nákí ni mé á joo coó náquee na nándísa na ŋa.

Tá náxini jìvi dá nácíca tuun xíhin Jesús mé á
(Lc. 24:13-35)
12Ta tá nándíhi já nándíjama Jesús ndá quiáeha cáá já nándáça náá ŋá jìvi tááho na cuáhán yúcu, na nácíca tuun xíhin á. 13Joo tá nándicú na mé á já náquee na cuáhán cáxì tuhun na xíhin na java cán joo cóo náxeen na nándísa na tuhun nácahan ndíví na yóho xíhin ná.

Sândá Jesús chuun núng na xíca tuun xíhin á
(Mt. 28:16-20; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)
14Tá nándíhi cán nándáça náha Jesús núng ndíhxú in na nácíca tuun xíhin á nani ndúu na xíxi na. Já nácasáhá jáxáñi a na jáchí nándaja tááhyí na ñínmá ná tá cóo náxeen na nándísa na ŋá nákí ni já java cán Jesús tá nándíhi nánditacu tuca a. 15Já nácasaná cáchí Jesús já xíhin ná:
—Cuáhán ndó ní náp yúyí náho ta căxì tuhun ndó xíhin ndíhí ñayívi tuhun vaha saáhá i. 16Ta nándá ná nándísa yehe tá nándúta ná já quaá căcu ndaa ñínmá ná ta a cuhúnd na ndáyá. Jáo ná náp nándísa yehe, ná cán cóo na cuhúnd ndáyá ini in na ndáyá anda ñáa cáá quiáí. 17Joo ná cándéé iní yehe căja na ñá xíxùhun. Ta xíhin quiáí yehe tava na ñínmá quíyí ndácáñan ini ñayívi. Ta nándá yá pá na tuhun saá ŋá cóo náctáíhva na. 18Ta tá ná tiin ndááha ná cóo ta tá ná coho na ŋá cóo cánhí náá, a cáhní toho a ná. Ta tá ná chiünu na ndááha ná jiní na quiáí já ndívha mé na quiáí cú cáña na quiáíyí ná —náchí Jesús.

Tá nándaa Jesús cuáhán ndíví
(Lc. 24:50-53)
19Tá nándíhi nácahan Jesús, xíthoó i tínóo ndíhi tuhun yóho
xíhìn ná anda já nándindita cuahan
divi ta násaço o xoo cuáha
Ndíoxì, tátá yo. 20Tá nándihi já
nàoque nà nàxìca tuun xíhìn á cán
cuahan nà caxì tuhun nà tuhun
váha sahá Jesús ndiáá ŋuu. Ta já
nàchindeé Jesús, xitoho i nà cán
ta náha ŋa cúú á ŋa ndàó cahán
nà jáchì nàcaca mé á ŋa cúú cája na
cuahá núú ŋa xitúhún. Já ná coo.
Ndícani Lucas ndavaha
nacahiyí dà tühun yóho

1 Sà xíni vahún, Teófilo ña sà
cuahá ñayivi ndúcú nà cahiyí
nà tá cáa tá íñ ñà nayaha tãnu ndè.
Ta najanahá nà nú ndè tóco ndìhi
ña näxini na janda mà sàha. Mé nà
yóho cúú nà nàxíca nuu nàcañan
nà tühun vahú sàha Jesús nú
ñayivi.
2 Ta cúñí ri yèhe va cahiyí j
ña jàxí cuéé cuéé nàndaça tühún
j ndaja cáa ãndà mé sàha já nà cuu
cahiyí vií ndíhi j ñà nú múnn, Teófilo,
dà quèhvi ndivaha ini j. Jàxí cuñí
ña nà cansáa vahú inúñ ndjaá cáà
ña ndàa ña najanahá nà núun.

Cáxi tühun in tátó Ndíóxi ñà cacu
Juan, dà jácándúta ñayivi

5 Mé tiempo cán nàsaçuu Herodes
rey núú nà Judea. Ta nàsahíin in dà
cúú jùtú nànà Zacarías. Ta nàsaçuu
da cuéntá in táhndá jùtú nànà Abías.
Ta nájíhí dà nànà ñà Elisabet, ñà
nàquañxi chìchí Aarón, dà nàsaçuu
jùtú sànañá.
6 Mé Zacarías yóho
xíhìn nájíhí dà nàsaçuu na ñàyivi
nàxíca ndàa ñú Ndíóxi. Ta xíhìn
ndínuhu ini na nàcañà na ñà sàhndá
Ndíóxi núú tühun mé á caja na. Ta
ni in tühún toho ñayivi cóo nàcuu
ñèhe íñí na cahan núú na sàha nà.
7 Joo cóo toho jáhèi na nàsaçu jáchì
còo nàcuu canduu jáhèi Elisabet
cán. Ta mé tiempo já sà nàcañata
divaha ndíví nà.

8 Ta ndaja coo in quivi nàndítañan
núú mé táhndá jùtú xíhìn
Zacarías cán caja chúun na
cuéntá Ndíóxi. 9 Tóco ndìhi jùtú
cán nàsañquí nà ndà dà nà quèe
vahú ta dà cán cacuú dà quèhvi
chínímah mà ini veñuhu cáñnu
dácañañ núu Jerusalén cán. Ta
nàquee vahú Zacarías. 10 Ta nàni
chínímah Zacarías cán ini veñuhu
já nàndítuñtu ñayivi ndúu na yèhé
ñuhú càn ndíçahán nà Ndíóxi. 11 Ta
nàni chínímah Zacarías nù nàá càn
dácañañ dà já nàcañahà in tátó
Ndíóxi nù dà cándichi a xoo cuáha
nu nàá nù chínímah mà dà càn.
12 Ta
nàxini Zacarías tátó Ndíóxi càn,
ñayîhví ndivaha da ta nì cò xínìn dà
ndàa caja da. 13 Joo nàndícañañ tátó
Ndíóxi càn xíhìn dà já nàcañi a já:
—A yíhví tohuñ, Zacarías jáchì
sà nàxini jòho Ndíóxi núú nàxíca
tàhwúñ nú ã. Sahá ñà càn quèa caja
mé ñà ná cacu in jáhèi Elisabet,
nájíhúñ. Ta cacúñ quivi dà cananí
18 Andā já nändacca tūhuń Zacarías cán tátō Ndióxi já nācachi da já xīhin á:
- Ndaja caja i candaa ini i á mé a ndaża táhýi coo tá iń cáchihń coo jáchí sa nācayatá ndivāха i ta quiahva já nācayatá ri nájíhí vi — nācachi Zacarías cán.
19 Andā já nánducú ñehé tátō Ndióxi cán tūhuń nū dá já cáchих a já xīhin dá:
- Yehe cúú Gabriel ta chuun Ndióxi xīca nuū i caja i. Mé a cán nāchindahá yehe ñá nā quixi i cáxi tūhuń i ñā yóho xūhuń. 20 Joo viti săhá ñá cóo nācandúsün ñá nācachi i xūhuń candoo nīhuń ñá nā a cúu cāhun jandá quiahva nā xīnu quíví cacu jahyún. Sā vaxi quŷi coo tá iń nācachi i xūhuń coo —nācachi táto Ndióxi cán xīhin dá.
23 Ta tá sā nājāxingu Zacarías quivi cája chūun da veņihu cán já nāquée da cuanūhú dá vehe da. 24 Tā sā nāyaha ñá yóho já nāquée jahyi Elisabet, nājīhí Zacarías cán. Ta tīxi ŭhun yōo cóo nāquée ñā caca nuu ñā. Ta nācāhán ñā:
25 “Nācaca Ndióxi ñá yóho xīhin i viti já nā a cāndēhé ndaa nahá ga ñayivy yehe”, nācāhán ñā.

Cāxi tūhuń táto Ndióxi xīhin
María ñā cacu Jesús
26 Tā nāxingu ińu yōo ŭhūn jahyi Elisabet cán já nāchindahá Ndióxi me Gabriel, táto mé a in ŭnu nānī Nazaret ndācaŋ estado Galilea. 27 Nāsāhan táto Ndióxi yōo Nazaret nāxito nīhni a in ñā tacú nānī María, nā nāțiin túhuń in da nānī José ñā nā tandaŋa ñá xīhin dá. Mé José yōo nāquīxi da chichi David, da nāsacombi cuéntá săhá ñayivy Israel sānhahá. 28 Nāndjihvi táto Ndióxi cán nū ūn ñā tá já nācachi a já xīhin ñā:
—Cáñan Ndíoxi yehê xihun, María jáchi cúún in ná nañehê táhvî nü Ndíoxi. Íin Ndíoxi xihun ta naçaja cuáhâ chága ñàmanî xihun a juù ga xihun java ga najihî — naçachi táto Ndíoxi cán xihin ña.

29Joo tá nañini María táto Ndíoxi cán já naçatontó ña taa johó ná ña cáñan mé a cán xihin ña. “Ta ndá cuéntä quaé cáñan táto Ndíoxi yóho já xihin yo”, naçahán ña. 30Andá já naçachi táto Ndíoxi cán já xihin ña:
—A yíhvî tohún, María jáchi cúún in ñá nañehê táhvî nü Ndíoxi. 31Ta viti que jáhuyûn ta tá så naçacu a já cacûn quijiv à ná cananî a Jesús. Mé jáhyûn jan cacuu a táá cãhnu. Ta cachi ñayivi sahâ dá ña cacuu da in túhûn jinî já jáhyi Ndíoxi, mé á cãhnu nü ndîhi a. Ta mé Ndíoxi, xitooho i caja ña ná cacômî jáhuyûn cuéntä sahâ ñayivi tá quijhwa ñasacomî David, dà cúù tásâhu jícó dà cuéntä sahâ ñayivi. 32Quixi da cacômî dà cuéntä sahâ ñayivi ha Israel ta và johó ama cáá quijiv cacômî dà cuéntä sahâ ná —naçachi táto Ndíoxi cán xihin María.

33Andá já nãndaca túhûn María táto Ndíoxi cán já cãhí ña já xihin á:
—Ndaja coo cacu jáhyi i ta ni in túhûn toho táa ço íín xihin i — naçachi ña xihin á.
34Andá já nãnducû ñehe táto Ndíoxi cán túhûn nü ña já cãhí a já:
—Ínima yíi Ndíoxi quaé quixï jándicutû yohó. Ta ndée Ndíoxi, mé á cãhnu nü ndîhi a cán cava nuu a yohó tátuhen caja in viço. Sahá ña cán quëa tá ná cacu jáhyûn jän cacuu da in dà yîi naçaxi Ndíoxi caja chúun nü mé á. Ta cachì ñayivi sahå dá ña cúü dà in túhûn jinî já jáhyi Ndíoxi. 36Ta caxî túhûn i xihun ña cacu jáhyi Elisabet, ná cúü tátuhen cán vûtî sà naçayatà ña. Ta viti sà nañinu jinu yoo ñûhu jáhyi ña, mé ná nàçachi ñayivi sahå ña a cúü coo jáhyi ña. 37Jáchî Ndíoxi cuu caja tóçó ndïhi ña —naçachi táto Ndíoxi cán xihin María.

38Andá já naçachi María já:
—Ndíoxi cúù xitooho i ta ná caja mé à tá quijhwa cúùn a xihin i. Ná coo tá íin cåchí ndó coo.
Tá ndáhí naçachi María cán ña yóho já naçuee táto Ndíoxi cán cuáhûn.

Xîto nihni María Elisabet,
ñâ cúü táhán ñá

39Ta mé tañu quivi já já xínu María nașaχän ñâ in ñûu ndácaan chí yûcû cuéntä Judea cán. 40Ta tá naçahuñi ñâ vehe Zacarías, yî Elisabet cán já naçahän Ndíoxî ñâ xihin Elisabet. 41Ta tá nañini johó Elisabet naçahän Ndíoxî María xihin ñà chí nàçandita ñà johó ndácaan tixî Elisabet cán chí ívi làâ nàndicûtu ndqâ ñà xihin ínimà yîi Ndíoxî. 42Andá já naçayuhû chúho Elisabet já naçachi ñá já xihin María:
—Ni in túhûn toho najhî coo naçaja mâñî Ndíoxî xihin tá quijhwa naçaja mâñî à yohó. Ta naçaja yîi mé á jáhyûn. 43Ta coo sahå toho yehe nà quisûn yôho, ñâ cúü nânà xitooho i coto nihnuñ yehe. 44Jáchî tá nañini johó uun i ñà naçahän Ndíosun xihin i ñî làâ naçandra jáhyi i ini tixî i jáchî naçajii íní a. 45Tahví naçuün jáchî
nacandúsún ña nacachi Ndíóxi, xitho ñ xihún. Jáchi caja tá caja mé á ña nacachi a caja —nacachi Elisabet cán xihín María.

46 Anda já nacachi María já: Cája cáhnu ñ Ndíóxi, xitho ñ xihín ínimá ñ.

47 Ta cájji ndiváha ini ñ xihín ña cája Ndíóxi, mé a jácaca yëhe. Ta cachi ñayivi ndúu viti xihín ná vaxi quivi canduu ñuyíví yöho ña nacaja cuañá Ndíóxi ñamanji xihín ñ.

48 Jáchi ñandicuhun ini a sáhá yëhe, ñá ndáhví, ñá cúú in mozo mé á. Ta cachi ñayivi ndúu viti xihín ná vaxi quivi canduu ñuyíví yöho ña nacaja cuañá Ndíóxi ñamanji xihín ñ. Ta yii ndiváha quivi mé á.

49 Ta nii tiempo táhvi ini mé á sáhá tóco ndihi ñayivi, ná cája cáhnu mé á. A juú quiva náhnu ñáha nacaja mé á. Náshahu a nüú ná ndíñehe jícó mé.

50 Ta nacandaa mé á chuun ndahá dã náhnu ta nájánuu ndáha mé á da. Ta nandíñehe jícó mé á ná nájánuu ndáha mé ñuyíví yöho.

51 A juú quivha náhnu ñáha nacaja mé á. Náshahu a nüú ná ndíñehe jícó mé.

52 Ta nacandaae mé á chuun ndahá dã náhnu ta nájánuu ndáha mé á da. Ta nandíñehe jícó mé á ná nájánuu ndáha mé ñuyíví yöho.

53 Ta nájándicutú ndaá ná ñáha nüú ná ndámanji ñáha cuux. Ta nacandaa mé á ñá náshacomi ná cuuçá já nataxi a ná cán ná quee ná cuhun ná. Ta cachi ñandindójó a táhvi ini a sáhá ná.

54 Nachindee ña Israel, ná cája chúun cuéntá mé á. Ta cóo nándindójó a táhvi ini a sáhá ná. Ta cóo nándindójó a táhvi ini a sáhá ná.

55 Jáchi quiva ná náshahen mé á tühun a cája anda ama cáa quivi xihín Abraham ta xihín tásahu jícó yö, ná náquixi chíichi mé dá, já nacachi María cáha cáhnu ñá Ndíóxi.

56 Ta nacandoo Marí nașahjin ñá vehe Elisabet tixi ûnì yö. Anda já náquee ñá cuanúhu ñá vehe ñá.

Tá náccu Juan, da jácandúta ñayivi

57 Ta nandindaa quivi cacu jahy Elisabet já náccu in tâa loho. Ta tócoc ndihi ñayivi ndúu yati xihín ñá xihín ná cúú tâan ñá násaññ ná xito nihni ná ñá. Ta cájji íni ná jáchi nacandaa ini in ñá náccaca Ndíóxi cuñá ñamanji xihín ñá. Ta tá náxihu ñá loho cán una quivi já násaññ ná náchicâan ná marca yiquí cuñu a tâhvuün íïn costumbre ná. Ta nácahván ná cananí a Zacaríás tá quiva nani tátâ ñá.

58 Joo já nacachi Elisabet já:
—A cánaní toho da já. Juan va cananí da —nacachi ñá xihín ná cán.

59 Anda Já nacachi na cán já xihín ñá:
—Ndá cuéntá quéa cananí jahyún já ta ni in túhun toho ná vehe nín cóo nani já.

Cája cáhnu Zacarías Ndióxi

67 Anda já nandicutú ínimá Zacarías, táta Juan cán xihín ínimá yii Ndióxi. Já nacasáhá dà cahán dà tuhun sáhan Ndióxi nú dá cahan dà. Já nacachi da já:

68 Cáhnu ná cacuu Ndióxi, mé a cúú xitoho ñayiví naquixi chichi Israel.
Jáchi naquixi a jácacu a mí, nà cúú cuéntá mé á.

69 Nachindahá Ndióxi mè a jácacu mí ná a cuhun yó índayá.
Ta ín ndéé á caja tócó ndíhi ñá náhnu.
Ta naquixi a chichi David, dà naçaja chún cuéntá Ndióxi sanahá.

70 Ta jandá sanahá ndívaha nasañhé Ndióxi tuhun a ñá caja mé á ñá yóho.
Ta já najáyaha nà profeta cán tuhun nacahan Ndióxi núú ñayivi.

71 Ñá nacachi mé á quéa jácacu a mí ndahá na ihvi yo xihín ndáha na có cúní mí.
Ta naçachi a táhvi ini a sáha táshánu jícó yo, nà nasandu sanahá cán.

72 Ta ndindójó toho mé á sáha tuhun yii nasañhé nú ná jáchi ñá yii cúú tócó ndíhi tuhun sáhan Ndióxi núú ñayivi.
73 Ñá yóho cúú tuhun nacachi Ndióxi jáxínu cóo a núú tá nasañhé mé á tuhun a nú Abraham, dà nasaçu tuşáhu jícó yó cán.
74 Ta nacachi mé á xihín dá ñá jácacu a mí ndahá nà có cúní mí já ná a vájíhví yó caja chún í cuéntá mé á.
75 Ta já ná cacao ñayiví ndaá, nà nandiquiahva mé caja ñá cúní mí a tócó ndíhi quivi ndúú ñuyíví yóho, nacachi Zacarías nú ndíhi ñayivi cán.
76 Anda já nacasahá dà cahan dà xihín ñá loho jahyi da já cachí dà já xihín á:
Ta yóho, jahyi a, cachí ñayivi sáhun ñá cúún in profeta Ndióxi, mé a cúú cáhnu nú ndíhi a.
Ta jihna ñúhú cuhun jácachún ñayivi ñá ná cacu tiehva na ínimá ná ndiquehe na mé a chindahá Ndióxi váxi.
77 Ta xihín ñá yóho cuu cahi xihún xihín ñayivi ñá caja cahnu ini Ndióxi sáha cuçhi na.
Já ná cuu çacu ndaa ínimá ná a cuhun ná índayá.
78 Sahá ñá quiviñi ini Ndióxi mí ta sáha ñá táhvi ini mé á sáha yo sáha ñá cán quéa jandá indíví nú ímí mé a nachindahá a in a cuu chindeé a mí ná ndíhví íchí sá cuéntá mé á.
79 Jáchi váxi a jándiyehé a núú ñayivi ndúú núú naá ñá ná caça na íchi núú cuu coo vaha ini na xihín Ndióxi, nacachi Zacarías xihín jahyi loho da.
Já naçasáhá sáhnu ta loho cán cuahán dà. Ta ndíndacú dà xhítín ŋha Ndíoxí viti. Ta násháhin da yúcú íchí ŋú cò ndúu cuahá ŋayivi janda quihva nàxinqu quiví naçasáhá jánahà dà ŋú nà Israel.

Tá nàcc acu Jesús ñuu Belén
(Mt. 1:18-25)

2 Ta mé tiempo cán tá nàsacomí Agusto cuénta sahá ŋayivi ndúu ŋuyíví já nàsahnda da chuun ñà ndíndacu quiví ndàa táhàn ŋayivi cómí dà cuénta sahá. 2Ta mé tañu nù cuuí tá ndíndacu quiví nà já nàsacu Cireneo gobernador estado Siria. 3Ta tóco ndíhi ŋayivi ndíntahan nù nà cuhùn nà tá ñuu tá ñuu nù nàsacu táshàn jícó nà nà quëe quiví nà. 4Sahá ñà cán quëa nàquëe José ñuu Nazaret cuénta Galilea cán já nàsahànd dà ñuu Belén ñà ndàcañ estàdo Judea nùj nàsacu David jáhichi nàquixi da chìchìchì David. 5Nàsahàn María xhíhn José ñuu Belén quëe quiví nà. Mé María yóho cuuí ñà nàxicà da cuacu ñájìhi da. Ta så ñà ñúhu jahyi ñà cuhàñ ñà ñuu Belén. 6Ta nà ni nàsànduu nà ñuu Belén cànn nàxinqu quiví cuacu jahyi María. 7Ta nàccu cacu jahyi nù ña. Ta nàchitíví ñà a tìcòtò já nàchìndùhù ñà a nù xìxàhan quitì cànn. Mé nù sànduu quìtí cànn nàccu cacu jahyi María jáchì còo nàñëhe nà vehe canduu nà jájì ñà nàçatañu va vehe nù nà canduu ñáyivi xìnú còo ñuu Belén cànn.

Cáxi thùnh tátò Ndíoxí xhíhn nà ndàá nádxìce ñà nàccu Jesús

8Nàsànduu java nà ndàá ndìcachi jànà nà ñúu yati ñuu Belén cànn. 9Ta in náá cuuít nàñahà tátò Ndíoxí mé ñà ñú nà. Ta chí nùndiyíhví ndàa ñù ndúu nà cán nàcjàta Ndíoxí ta nayìhíhví ndíyàna nà. 10Joo nàndicahà tátò Ndíoxí xhíhn nà já nàccacú já jáa:

—A yíhí tuho ndó jáchì thùnh vaha quëa ñëëë e vaxì i cahàñ i xhíhn ndò. Ta xhíhn ñà yóho cajjì ndìyàna ini tóco ndíi ñáyivi. 11Jáchì mé quiví viti nàccu i in jáccacu a ndòho ñù cuài ndò tá mé ñó cóu Cristo, xìtoho ndò, ñà nàchìndahà Ndíoxí càcòmi a cuénta sahá ndò. Ta nàccu a ñuu Belén ñùj nàsacu David sànanà. 12Tá nà cuhùn ndò cán já cùnì ñò ñà loho cán tátìví a tìcòtò cùndùhù ñ à nù xìxàhan quítí. Tá nà cùnì ñò ñà yóho já candaà ini ndò ñà cahàñ i ñà ndàa xhíhn ndò —nàccacú tátò Ndíoxí xhíhn nà ndàá ndìcàhi cànn. 13Ta nà ni cahàñ tátò Ndíoxí càn nàxinqu còo cuágà chàga tátò Ndíoxí ñù ñìn à cânn. Mé tátò Ndíoxí yóho nàquixi nà indìvì ta cája cahú na Ndíoxí já cáchì ñà já:

14Cahùn nà caccu Ndíoxí ñìn indìvì.

15Ta tá sa nàndicò coo tátò Ndíoxí càn cuáñhànd chì indìvì já nàçasáhà cáchì xhíhn táhàn nà ndàá ndìcàhi cànn já:

—Cóho quì quò ñuu Belén canàdéhè yò ñà nàccací Ndíoxí, xìtoho i xoço ñà nàccu ñuu Belén cânn. 16Já xìnu nà nàsahà nà tá tá nàxinqu còo nà cânn já nàndìnëhë nà
María xihín José xihín mé ña loho cándúhu ñu xíxáhan quíti cán. 17 Anda já naçasáhá nandicani ná ndáá ndicachi cán nü ná ña naçachi tató Ndióxi xihín ná sáhá ña loho cán. 18 Ta chí cântóto tócó ndihi ñayivi tá xíní jhó ja na ña ndícani ná ndáá ndicachi cán nü ná. 19 Joo nandicuñin ini María tócó ndíhi ña ñayaha ta ndícani ini ñá sáhá. 20 Tá nandidi já naçue ñu ndáá ndicachi cán cuñuñan ná. Ta a juú quíjaha cája cáhnu na Ndióxi cuñuñan ná sáhá tócó ndihi ña ñaxini jhó na xíní ña xíní jhó ndícani na jáchí nañashin tató ñín nacachi tá tató Ndióxi cán xihín ná.

Tá ñéhe na lée loho Jesús cuñuñan ná ndiqueñahva na cuéntá sáhá mé a veñühu cáhnu ñuu Jerusalén

21 Ta ñayaha ñuñu quíjí naçacu léé jahyí María cán já náchicaañ ná marca yiqui cuñuú a tá quíjaha fin costumber na. Ta naçacu na quíjí a cananí a Jesús jáchí quíjaha já naçachi tató Ndióxi cán xihín María ña ndítahan cananí a ñandá tá cámaní cañuñu jahyí ñá.

22 Ta nü Ley Moisés, ñu naçahní dà xañahá cáhí ña tá ndíhi naçacu jahyí in ñáññaha, a cúu quíjhi ña veñühu ñuñu ña yahá sáhñí ñu Ley quíjí. Ta tá sá ñayaha quíjí cán já naçue Maríá xihín José mé léé loho Jesús cán. Já ñéhe na ña cuñuñan ná ndiqueñahva na cuéntá sáhá nü Ndióxi veñühu cáhnu ñuu Jerusalén cán. 23 Naçacu na ña yóho jáchí já cáhí ley nañashanda Ndióxi sanahá: “Tócó ndíhi táa valí, ñu cúu jahyí nüú nåjíhi, ndítahan ndiqueñahva na ña nå

Ta járiñacu ña ná sáhñí Ley Moisés coo tá ndíhi naçacu jahyí na. Ta ña yóho cuú iyí ndiyúu a iyí ndijata.

25 Ta ndáa coo mé tiempo cán nañashin in dátáa naní Simeón ñuu Jerusalén cán. Ta naçacuu da in tá vahá ndiváha, dà cája cáhnu Ndióxi. Ta ndáti da xíxí quíjí xindahá Ndióxi in dà chindeé ná Israel já ná a ndóho gá ini na. Ta nandicutú ndáa ínima dà xihín ínima yíi Ndióxi. 26 Ta a yé a cán queg naçachi xihín já ñu a quíjí toho da ñahá quíjaha ná cuni táhyí dà Cristo, mé a nañashan Ndióxi túhun a xindahá a. 27 Ta mé ínima yíi Ndióxi ndáca Simeón cuñuñan dà veñühu mé quíjí naññuñ María xihín José cán ça use xihín Jesús tá quíjaha sáhñí Ley Moisés ça use. 28 Ta ndúndique táhán da xihín ná já nätíin da Jesús já náññe nda dà ña. Já naçasahá dà cája cáhnu na Dó Ndióxi já cáchí dà já.

29 Tátá Ndióxi, sà cuu quíjaha ndó ñamani quíjí yaa i viti, jáchí sà nayixiñu coo ndó nù túhun ndó, ña nañashan ndó nù yehé, dà cuú mozo ndó.

30 Jáchí nañmini i xihín nùu i me a xindahá ndó jáçacu ndehé.

31 Naçacu ndó a ña ná jàcaca a ndáa táhán ñayivi.

32 Mé a yóho jándiyè he a nùu ná cóo nañuñi xíchí Israel. Ta sáhá mé a yóho cuñuñan vahá ñayivi sáhá ná Israel, ná cuú cuéntá mé ndó, naçachi Simeón.

33 Chí naçatóto José xihín María táa jhó ná ñuñu cáhán Simeón sáhá Jesús. 34 Ta nandidi nañca táhví
Simeón n' Ndíoxí sāhā ná āndá já nàcasáhá cáchí dà já xi̱hí̱n María, náná Jesús:
—Na̱caxi Ndíoxí tāa loho yóho ŋa ná cája dà ná cu̱hun cua̱há ná Israel ndoho ini na ta cája dà ŋa ná cácu īníma cua̱há ná cán. Na̱quixi dà n' Ndíoxí joo cando̱jí cua̱há ná dà já nāhâ táhýí ŋa cāhvi ini in in ná cán. Ta yó̱ho, María tāhví ndiva̱ha inú̱n sāhá ŋa yó̱ho ta caçu a tātu̱hun tuxú ná machiti īnímū —nàcachi Simeón xi̱hí̱n María.


Tá nändicò cóo nà ñu Nazaret
39 Ta tá nändihi nàcàjai José xi̱hí̱n María ŋa sáhñá ley Moisēs cájá ná cán já cuanùhu nà ñu Nazaret, ña ndáça̱n estado Galilea cán. 40 Ta mé tāa loho Jesús sǎáhu dà ta ndǐndukú dà. Ta johó ndǐndíchí gâ ví jìnjí dà cuaẖán dà. Ta cuaẖá ndívahá ŋ̃anã̱nî cājá Ndíoxí xi̱hí̱n dà.

Ndàcañ Jesús vēŋhu cāhú̱ ñu Jerusalén
41 Ta nũ cuī́a sāhñá náná tátà Jesús vīcò pascau ñu Jerusalén. 42 Ta tá na̱xí̱nú Jesús ūxū īvī cuī́a já ndáca táha̱n mé á xi̱hí̱n ná tá cuaẖán nà vīcò ñu Jerusalén cán jàchá já nàsaẖjīn cōstum̃bre ŋāyivi cājá nà tuñú vīcò cán. 43 Ta tá să nāyāha vīcò cán já nändicò cóo José xi̱hí̱n María cuaẖán nà. Joo cóo na̱xini nà ŋā nàcanda̱o Jesús ñu Jerusalén cán. 44 Ta tuñú ŋāyivi cua̱há cán cátháhán da vāxi da, nàcāhán nà. Ta tá să na̱xinú nǐ in quivi xīcà na cuaẖán nà já nàcasahá ndǐndukú ña dà tuñú ŋāyivi cú̱ táha̱n nà xi̱hí̱n tuñú nù xīnī táha̱n xi̱hí̱n nà. 45 Joo cóo nändic̃hē nà dà. Andá já nändicò cóo tucu nà ñu Jerusalén ndǐndukú ñà dà.

46 Andá quivi̱ ŋi̱ vī já nändic̃hē nà Jesús ini vēŋhu cāhú̱n cán. Càa ŋīn coo dà tuñú nà jānāhà ley Moisēs cán. Táa johó dà nũ cuaẖán nà tā ñdācà tukun dà nā sāhā java gā ŋāhà. 47 Tá chá cántò tócò ndihi ŋāyivi tá xīnī johó nà tułu̱n ndùcú ŋ̃ehe dà nũ nà jānāhà ley Moisēs cán jáchá nāhà ŋà ndíchí jìnjí dà. 48 Tá na̱xini María xi̱hí̱n José ŋà ñdãça̱ñ Jesús tuñú nà jānāhà ley Moisēs cán já nãcàntò nà. Andá já nãcàchí María já xi̱hí̱n Jesús:
—Jahyì mǎnì i. Ndā cuēntā quḗ nàcàjùn ŋa yóho xi̱hí̱n ǹde. Yēhe xi̱hí̱n tātùn a ju̱ú quiahva ndìcànìn i̱nì ǹde xīcà nū ǹde ndǐndukú ǹde yóho —nãcàchí María xi̱hí̱n Jesús.

49 Andá já nãcàchí Jesús já:
—Ndā cuēntā quḗ ndǐndukú ǹdō yēhe. Ā cō xīnì toho ndó ŋa ndītahān
ndi hi i cája i chuun nṣahnda tátá i, mé á ūn indiví nú i cája i, vahá —nṣachichi Jesús xín ná.

50 Joo ni María ni José có nṣandáa ni na ū nṣachichi Jesús cán xín ná.

51 Anda já nándicó có Jesús cuahan xín ná ūn Nazaret. Ta nṣacaji da tóco ndihi ū ná cúnj ná. Ta nándicuhun ni María ū nṣacaji Jesús ini vṛ̪nu̱hu cáhnu cán.

52 Ta sáhnu Jesús ta cátaçu ini da cuahan. Ta cájii ini Ndíóxi xín ū cája Jesús. Ta quíahva já cájii ri ini ūnyivi va xín ū cája da.

Cásáhá Juan cáhan dà tuhung Ñdíóxi xín ūnyivi yucú ichí cán
(Mt. 3:1-12; Mr. 1:1-8; Jn. 1:19-28)

Tá nàxìnu sahun cuia cómí Tiberio cuénta sahá xín ūnyivi ūnyíví já nṣacàcu Poncio Pilato gobernador nú na ndúu estado Judea. Ta dà nàni Herodes nṣacàcu gobernador nú na ndúu estado Galilea. Ta ñàni Herodes, dà nàni Felipe cán nṣacàcu gobernador nú na ndúu Iturea xín ūnú na ndúu Traconite. Ta dà nàni Lisanias nṣacàcu gobernador nú na ndúu Abilinia. 2 Ta nàs xín prin Cáiafs nṣacàcu dà sacuha ū núhi jụtú. Mé tiempo cán nṣachành Ndíóxi xín Juan, dà cúdo jahihi Zacarías, mé nú ūn da yucú ìchí cán. 3 Anda já náyaha Juan ndjàáa ūnu válí ūnúhu yuhú yúta Jordán cán. Ta cáxi tuhung da nú ūnyivi ūná ndítahan nú nà jándacoo na ūná yúu cája na já ná cája cáhnu ini Ndíóxi săhá cuachi na ta já ná candúta ná. 4 Tóco ndihi ūn yóho náyaha tá ūn nṣachichi Isaías tá nṣacahyí dà sànhá:

Va̱xi qui̱ví tá cáhàn cóhó in da tañu yúcu̱ ńchí tá cachi da já:
“Caja ti̱ahvá ndó ńchí nú quixi xito ho ń, ta cuná ndó in ńchí ndácu nú mé á ū ná ndìhvi a ńníma ndó.
5 Tóco ndíhi ū nú cu̱ tåhví ná ndicútu ndíhi a.
Tóco ndíhi yúcu xín xiqú ná ndicáva ndàa ndíhi a.
Tóco ndíhi ńchí ndícava ná ndindáçu ndíhi a.
Ta ńchí ū ńó ūn ndàa nú ndíndaà ndíhi nú á.
6 Ta tóco ndíhi ńuyivi ndúu ńuyíví cuni na ndá qui̱hva jácacu Ndíóxi ńuyivi”, já cáchí tutu nṣacahyí Isaías sànhá ndíva ha.

7 Ta nàcasáhá ńuyivi ndái cuu na nú ūn Juan ū ná jácandúta dà ná joo nàcasáhá xójo ndíva ha ini da xín ná já cáchí dà já:
—Mé ndó cúú ndó tåtu̱hun cóo jáchí cúú ndó ná quini. Cáhàn ndó ū ná jándóho gà Ndíóxi ini ndó săhá cuachi ndó tá ná candúta ndó vátí cája tá cája ndó cuachi. 8 Xíní ūnu̱hú caja ndó ū yáha já ná cuní ńuyivi ūn mé a ndàa táhyí najándico ndó ū núu nàsa cuesa ndó jihna. Ta a cáhàn ndó ū jácaca Ndíóxi ndohó săhá ū núu nà su̱xixi cùchu Abraham. Jáchí có sa̱há toho ūn jàn nù Ndíóxi tá có jándaco ndó cuachi ndó. Jáchí mé a ndàa ná cáhàn i xín ná ndó ū janda yúu ndùu ū núyí jàn cuu caja Ndíóxi ū nùu nzu̱u a ńuyivi quixi cùchu Abraham. 9 Mé ndó cúú ndó tåtu̱hun in ytí, dò sa nàtiin na hacha cuahan ná cahnda na. Ta tóco ndíhi ytí, dò có sàhan cuíhi vaha núu,
tahnda dót quee do núa há ciá
do. Quiähva já caja rí Ndíoxi xihn
dóhó tás cúní ndó nícó cöo ini
ndó núa á —nácachi Juan xihn
há vi cún.

10Andá já nácashá há vi cúń
ná dót já cáchí ná já
xihn dá:
—Ndía ndítahan nú ná caja ndé.

11Já cáchí Juan já xihn
ná:
—Ná ndúu iñi cóto ná quiähva
na in a nú ná cór ña há nú. Ta
ndá ná iñ ña cuxu ná cahndá java
táhan na ña xihn ná cór a núu —
cáchí Juan xihn ná cám.

12Tañu nándai cuu cán naxios
ri java dá játaca jiühún cuéntá
impuesto ña candúa dá. Ta nándacá
xúhún dót Juan já nácachi da já:
—Maestro, ndía ndítahan nú ná caja ndé.

13Andá já nácachi Juan já xihn
ná:
—Quehe ndó jiühún nú há vi cúń
tá quiähva sándá ley cuítí vá quehe
ndó —nácachi Juan xihn dót cúń.

14Ta jári java dót cúú soldado
nándacá xúhún dót Juan já nácachi
da já:
—Ta ndéhe ri ndía ndítahan caja
ndé.

Já nácachi Juan já xihn ná:
—A cándaa ndó ña cómí há vi cúń. A
jàyíhvi ndó na xáha ña há quiähva
na ña há nú ndó. Ta ní i jácojo ndó
cuachí jatá ná tás cór nácachí na ña.
Ta xíni ñuúhú cuoo váha in a ndó xihn
há vi quiähve ndó xáha chuun cája
ndó —nácachi Juan xihn dót cúń.

15Tóchó ndíhi há vi cúń ndíhi inn
iñ jáchí cúní ná candaá in a ña á
mé Juan cúú Cristo, dá náchindaá
Ndíoxi cócomi cuéntá xáha há vi cúń.

16Jóo nándicahán Juan xihn tóco
ndihi há vi cúń já nácachí da já xihn
ná:
—Mé a ndáa cája ndútás a ndóhó
xihn ticusí. Jóo váxi inga da tás
dót cún cúú dót jándicuítú níma ndó
xihn níma yídó Ndíoxi tás ñá cá
caucu a tátyúhun nú há cáyí. Ta dót
cún in cuáha chága ndéé dá a júu
ga yéhé. Ta chí cóó xáha a ndíca xtí
i núa ñá ndaxí a correá ndúsa dá.

17Mé dót váxi cán caxí dót há vi cú
váha tánu há vi cúń quini. Cúú á
tátyúhun in dátáa dót jájixí a trigo
xihn pala já ná quee yéhé á já cáac
váha da ña. Ta yéhé nácana cán
cuhúin a cáyí a xíhun nú há ña a
ndáhva toho —nácachi Juan.

18Quiähva joho nácahan Juan nú
há vi cúń já nácachí tuhun da tuhun
váha nú nú. Ta cuáha java ga ña há
cáhan dót xihn ná caja na. Ínga
ñáha nácachí quéa queda nájánhí da
Herodes, dót cúú gobernador jáchí
násahjin Herodes xihn Heródías,
ñá cúú nájíhí ñáni da, Felipe. Ta
nájánhí dót vá sa há java ga ña
núu nácachí da. Jóo nácachí johó
Herodes mé dá da cóó náxeen da
coo joho da nú cáhan Juan xihn dá.
Ñá nácachí da quéa nácachí chága dót
ña núu tá náchicañ da Juan vecáa.

Tá nácandúa Jesús
(Mt. 3:13-17; Mr. 1:9-11)

21Tá cámaní ndácañ Juan
vecáa, cája ndútás a há vi cúń tá já
nácandúa rí da Jesús. Ta nani
xíca yáhvi Jesús nú Ndíoxi já
nánuma indívi. 22Ta nánuu níma yídó
Ndíoxi jatá Jesús. Ta nácachá níma
yídó Ndíoxi yóho tá quiähva cáá in
ndíjáta. Tá nándihi já náxini joho
na ña cáhàn in a indiví já nàcachi a já:
—Yóhó cúún jahyi mání í ta cájì jndiväha ini i xúhun —nàcachi a.

Ña yóho cúú quiví na nàsacuu tásáhnu jícó Jesús
(Mt. 1:1-17)

Xíto ndojó tíñahá sacuahá Jesús
(Mt. 4:1-11; Mr. 1:12-13)

4 Tá nándihi cán naquee Jesús yuta Jordán. Ta nándicutú ndaá ínima mé á xíhin ínima yii Ndíóxi tó mé á cán nášandaca Jesús nášahan yucú íchú núu có nduú ñayivi. Ta cán nášahin Jesús tíxi iví jíco quívi tó náxito ndojó tíñahá sacuahá mé á. Ta tócó ndíhi quívi cán cóó náxi xi a tá nándihi já nácasáhá cuicó a. Anda tá nánducú ñehe Jesús tóhun nú rí já nácachí a já:
5 Tá nándihi já ndáca tíñahá sacuahá cán Jesús nášahan rí in jíni yucú jícó xíhin já já nánañá rí tócó ndihi ñuu ndúú ñuyívi nú á in tóo loho joho. Anda já nácachí rí já xíhin á:
—Cándéhe ndaja náhnu cúú ñuu ndúú ñuyívi ta yëhe săhndá i chuun núu ndaja táhán ña ta cuu jasá i ña nú yóhó jáchí cuu jasá i ña yo nú cúñí mí i jásá i ña. Ta quiaha i ña núun tá ná caxütún núu i caja cáhnún yëhe —nácachí rí xíhin á.  
6 Anda nánducú ñehe Jesús tóhun nú rí já cáchí a já:
—Satanás, cuáhán caxoo jáchí já cáchí tóhun Ndíóxi: “In tóhún Ndíóxi, xitohún ndítahan caja cáhnún ta in tóhún mé á ndítahan caja ndívún núu” —nácachí Jesús xíhin tíñahá sacuahá cán.
7 Tá nándihi já ndáca tóo tíñahá sacuahá cán Jesús nášahan rí ñuu Jerusalem xíhin á. Ta nájándaa rí a nú jícó jíni veñhú cahhu ndácáñ cán já nácachí rí já xíhin á:
—Tá tá jivi ndusa jahyi Ndíóxi cúún jácana mún chí núnu. Anda ná Ndíóxi nú tóhun Ndíóxi ndáa in tóhun ña cáchí a já:
Cahn Ndíóxi chuun nü táto mé á ña ná candaa na yóhó.
8 Anda já nánducú ñehe Jesús tóhun nú rí já cáchí a já:
—Íin ina tóo nú Ndíóxi tá cáchí a já: “A cóto ndojó tohún Ndíóxi, xitohún” —nácachí Jesús xíhin rí cán.
9 Ná cán quéa ná naquin xeó téo tíñahá sacuahá nú Jesús tá náque rí cuáhán rí jáchí cóó nañehe íní rí ndá quiaha coto ndojó chága rí a.

Tá nácasáhá cáxi tóhun Jesús tóhun Ndíóxi nú ná estado Galilea
(Mt. 4:12-17; Mr. 1:14-15)

10 Anda nánducú ñehe Jesús tóhun nú rí já cáchí a já:
—Íin ina tóo nú Ndíóxi tá cáchí a já: “A cóto ndojó tohún Ndíóxi, xitohún” —nácachí Jesús xíhin rí cán.
11 Anda nánducú ñehe Jesús tóhun nú rí já cáchí a já:
—Íin ina tóo nú Ndíóxi tá cáchí a já: “A cóto ndojó tohún Ndíóxi, xitohún” —nácachí Jesús xíhin rí cán.
12 Anda nánducú ñehe Jesús tóhun nú rí já cáchí a já:
—Íin ina tóo nú Ndíóxi tá cáchí a já: “A cóto ndojó tohún Ndíóxi, xitohún” —nácachí Jesús xíhin rí cán.
13 Anda nánducú ñehe Jesús tóhun nú rí já cáchí a já:
—Íin ina tóo nú Ndíóxi tá cáchí a já: “A cóto ndojó tohún Ndíóxi, xitohún” —nácachí Jesús xíhin rí cán.
Tá nasahijín Jesús ñuu Nazaret
(Mt. 13:53-58; Mr. 6:1-6)

16 Tá nandihí já cuanúhu Jesús ñuu Nazaret núu nasahnu a. Ta mé quivi
ndiquehe ndée nú cán, nasahan mé á venyhu. Ta naçaja tá quîghva sá caja
mé á já nandacá ndichi a cahvi a
tuhun Ndíoñí nuú ñayivi. 17 Nasahan
ná libro nacañyí profeta Isaás
nu á ña ná cahvi a ña núu ná ndúu
venyhu cán. Ta tá nasuná a libro cán
já nandiñëhe á nú ndáa ña cáchí a já:
18 Chútíu ndąa ínimá i xîhín ínimá
yii Ndíoñí,
jáchi naçaxi mé á yëhe ña ná
cuñhun i çaxi tuñhun i tuñhun
sáá ña vaha núu ná ndahví.
Ta nacindhahá mé á yëhe ña ná
ndaja vaha i ña ñin cuëhá ini.
Ta nacindhahá mé á yëhe ña ná
caxi tuñhun i núu ná ndúu
ndahá tiñáhá sâcuñhá ndá
quîghva caja na queta na
ndáha rí.
Ta nacindhahá mé á yëhe ña ná
cuná i nduchú núu ná cuñá já
ná cuu candëhe ña.
Ta nacindhahá a yëhe ña ná
candaayi ña ndóho ini ñayivi.
19 Ta nacindhahá mé á yëhe ña
ná cañáñ i xîhín ñayivi ña
sá naçiñu cóo tiempo vaha
ndivâhá jáchi cuníi Ndíoñí
cajá cuñáñ ñañami xîhín
ñayivi, já cáchí ña nacañhí
Jesús núu ná cán.
20 Tá nandihí já nacíçaji Jesús
libro cán já nandiquiñhva mé á
ña núu dá cája chúñu venyhu cán
ta nacuso a. Na ñaña cuñhunu cán
sándëhe ña núu mé á. 21 Sahá ña cán
queá nacachí a já xîhín ná:

—Mé quivi viti naçiñu ndó naçiñu
çoó núu tuñhun nacañyí Isaás
sañahá ndivâhá —nacachí Jesús
xîhín ná cán.
22 Ta ndijáá ñayivi cán cáñhun vâha
na såhá Jesús ta çatóntó ná såhá ña
ndató ndivâhá tuñhun cáñhun xîhín
ná. Já nacasáhá ndáçet tuñhun tâhán
ná já cáchí ná já:
—Á a juú da yóho cuú jahyí José
cán —cáchí ná cáñhun xîhín tâhán
ná.
23 Andá já nacachí Jesús xîhín ná
cán já:
—Cája i cuéntá cúñi ndó cachi
dó tuñhun yóho xîhín í: “Yóhó, dá
cúú doctor ndaja vâha jiñna món.”
Ta xîhín ña yóho cuní ndó cachi
ndó xîhín í: “Ña nánhu naçiñu joñó
det nacañjüm ñuü Capernaum cán,
caja ña mé ñuü món yóho ná cuni
ndé.”
24 Andá já nacñahan châga Jesús
xîhín ná já nacachí tucu a já:
—Mé a ndąa ná cáñhun i xîhín
ndó ña ni in tuñhun toho ñayivi có
ndiquehe vâha na profeta mé ñuü
da. 25 Mé a ndąa ná cáñhun i xîhín
ndó. Tá nasahijín profeta Elías
sañahá já nasanduú cuñáñ ri ná
cuñán tañu ñayivi Israel ta nándóho
ndivâhá ini na jáchí naçiñi in joco
ndeet ndivâhá såhá ña cóo naçiñu
javí tixi uníi cuñá java. 26 Joo cóo
nacindhahá toho Ndíoñí Elías ña
ná cuñhun dà chindeet dà ná ndúu
nación Israel cán. Ña nacajá Ndíoñí
quëa nacindhahá a da núu in ñá
cuán nasahijín ñuü Sarepta yati
ñuü Sidón cán. 27 Ta quîghva já
nasahijín ri tiempo tá nasacuú
Eliseo profeta. Mé tiempo cán
nasanduú cuñáñ na nándóho cuñéh
tahyi nacion Israel can. Joo in tuhun danga vaha da can, da nani Naamán, da naquixi ŋuu tôho nani Siria —nacachi Jesus xihin na can.

28 Tá naxini joho na ŋuũu veňhu can ŋa nacachi Jesus xihin ná já naixojo ndivaha ini na xihin á. 29 Já nandicuña na xihin á ta naťava na Jesús yuhú ŋuu. Ta cán najándaa na a jini yucú jícó ŋu canú ŋuu cán. Já nacahán na chindahá nihni na a janda nínu. 30 Joo nayaha Jesus cuhán ŋu ná já nacuque a cuhán va.

In da nasandacaan ínima quini ini
(Mr. 1:21-28)

31 Anda já nacuque Jesus cuhán ŋuu Capernaum, ŋa ndácaan estado Galilea. Ta cán nacasáhá jánahá tuhun Ndióxi ŋu ŋayivi mè quiivi ndiquehe ndée ná. 32 Ta chí cátontó ná tá quiahu jánahá Jesus nü ná jáchí cáhán mé á tátuhun in dà fín saha cahnda chuun.

33 Mé ini veňhu nü ndácaan Jesus jánahá cán nasandacaan in dataa, dà ndácaan in ínima quini ini. Já nacayuhú ínima quini cán nü Jesus já cáchí ri já:


35 Anda já nacasáhá Jesús jánani a ínima quini ndácaan ini dataa cán já nacachi a já xihin ri:

—Caji yuhun ta janí dà yóho — nacachi Jesus xihin ri.
San Lucas 4, 5

mé á. Ta tá quéta rí quini cán já cáyuhú cóhó rí ná Jesús já cachí rí já:
—Yóhó cúun in túhún jíni já jahyí Ndióxi —cachí rí xjhín Jesús.
Joo najánani Jesús únima quini cán ta có cùní a quiwhva ñamaní ñá ná cahán rí jáchi xíni vha rí cán ñá cúú mé á Cristo, dá nachindahá Ndióxi cacomí cuéntá sahá ñayivi.

Jánañá Jesús tuhun Ndióxi nú ñayivi ndúu estado Galilea
(Mr. 1:35-39)

42Tá nativí inga quiví itaño já naqvie Jesús núu cán ta cuahan in nú cáa xóo. Joo nacasahá ñayivi ndínducú ná mé á jánda quiwhva náxínu ná nú ñín a jáchi cúni ná caji na núu á ná a jándaco a ná. 43Andá já nacachi Jesús já xjhín ná:
—Ndítahan núu já cuhún i cáxi tuhun i xjhín ñayivi ndúu java ga ñuu ña vaxí quiví cacomí Ndióxi cuéntá sahá ná. Jáchi chuun yóho nacachindahá Ndióxi yëhe vaxí i — nacachi Jesús xjhín ná cán.
44Chí naxíca nnu Jesús jánahá tuhun Ndióxi nú ñayivi ini vënuhu estado Galilea cán.

Cája Jesús ñá ná cuu tiin cuháa ná tiyacá
(Mt. 4:18-22; Mr. 1:16-20)

5In taño ínin Jesús yuhú tañuhú naní Genesaret. Ta a júu quiwhva nataca ñayivi chí nacasahá cándíhi na Jesús jáchí cúni ná cuní joho na tuhun Ndióxi. 2Ta naxíni Jesús jíi barco ndíita dó yatí yuhú tañuhú cán. Cóó dá ñúhu ini dó jáchí sa naxue dá tává tiyacá ta yatí jíin vs ndícta da ñúnu dó.
3Andá já naqvhívi Jesús ini in táhan barco cán, do cúú ñaha Simón. Ta nacachi Jesús xjhín Simón ñá ná jácaxícá loho da do. Tá nándihi já nacacó Jesús ini barco já nucasahá jánahá núu ñayivi jánda mé ini barco cán. 4Ta tá sà nándihi nacahán xjhín ñayivi cán já nacachi a já xjhín Simón:
—Çanëhe barco yóho ná cuhún dó xoo nú cúñá chágà ticuí j ta jácanún ñúnu tavún tiyacá —nacachi Jesús xjhín dá.
5Andá já nánducú nehe Simón tuhun nú Jesús já cáchí dà já xjhín á:
—Maestro, nini yaa ñuú nacaja chúnnd ná ná nádxúvtd ná tavú nde tiyacá. Ta cóó ñaha natavú nde. Joo tá sà cáchí mé ndó já cáa ña ña ña cáa jácáa ña ñúnu ña nà tañu xóo —nacachi Simón xjhín Jesús.
6Ta tá nacaja da ña nacachi Jesús xjhín dá já a júu quiwhva cuháa tiyacá natavú dá chí jánda ñúnu dá cán nacasahá táhndá. 7Andá já nacuu nàdahá dá núu java ga dá tává tiyacá ñúhu ini inga barco ña ná quixi da chindeé táhan da xjhín dá. Andá já naquixi dà cán chindeé táhan da xjhín Simón. Já nàjacutú dà ndíví barco cán xjhín tiyacá chí jánda ndúcu cacó dó cán cahá tañuhú xjhín ña cuháa tiyacá naxue ini dò. 8Tá naxíni Simón Pedro cán ña yóho já naçaxírú dà ná Jesus já cáchí dà já xjhín á:
—A cáyati ndó núú ña, xitohe i jáchí cúú u in taa cája cuacci.
9 Já nacachi Simón jáchí nayjhví dà. Ta quiwhva já nayjhví dà nacachinde táhan xjhín dá cán
sahá ña cuñha nahá tiyacá nátavá dà. 10 Quiahva já nayíhví ri Jacobo xín Juan, dà cúú jahyi Zebedeo. Ndíví dà yöho chíndeé táhan dà xín Simón cán. Ta já nacachi Jesús já xín Simón:
—A cáyíhví tohún jáchí viti casáhún caca nuún tavún ñayivi tañu cuachi tá quiahva nácájún tá nátavún tiyacá ini tañuhú — nacachi Jesús xín dà.

11 Na cán quéa tá nátavá dà cán barco dà yuhú tañuhú cán já najándacoo ndíhi da ñaña da ta nándíco dà Jesús.

Tá nándaja vaha Jesús in dà ndóho cuñhe táhyí

(Mt. 8:1-4; Mr. 1:40-45)

12 Ta ndaja coo íín Jesús in ñuu ta já náñínu coo in dà ndóho cuñhe táhyí nû á. Ta tá nácájí da Jesús já nácaxtíí da nû á jàndà quiahva nácñí ndaa nûu dà nûu nûhu. Já nacsahá xíca táhví dà nû á já cáchí da já xínhí á:
—Cuu nándaja vaha ndó yehë, xítoto y tá cúní ndó —nacachi da xín Jesús.

13 Anda já nácñí ndaa ndáñú Jesús dà já nácñí a já:
—Cúñí ña ná ndiváhún ña cán quèa nándiváhún viti —nacachi Jesús.

Tá nacachi Jesús já chí íví láñ nándindaa cuñhe táhyí nándoho dà cán. 14 Anda já náchánda Jesús chuun nû dà ña ná a ndicaní da nû ñayivi sahá ña nácaca xín dà. Ña nacachi a xínhí dà quèa:

15 Joo ví gá ví nácásahá ndícújta nuu tuñun sahá ña cájá Jesús. Sahá ña cán quèq táçá cuñha nñayivi nayivi cúñi johó na nû cáñhán mé á xínhí ná. Ta járí táçá ná jácí cúñi nà ña ná ndaja vaha mé á nà. 16 Joo tává xóo Jesús mé á xoo núu cóo ñayivi ta cán sá xícá táhví a nú Ndíoxí.

Ndáñ vaha Jesús in dà xínhí týchú sahá

(Mt. 9:1-8; Mr. 2:1-12)

cándee ini da ñehe da quíhví cán mé á já nacachi a já xíhín da quíhví cán já:
—Candehé. Sá nacaja cáhnu ini i sahá cuachún viti —nacachi Jesús xíhín dá.


22Joo Jesús sá nacánda va ini a ña cahvi ini ná cán sahá ñañ cán quéa nacachi a já xíhín ná:

Andá já nacachi tucu a xíhín dà naxihi tuchu sahá cán já:
—Ta viti cáhán i xíhún, cuândaco ndiquehe xíto lohún ta cuanhú.

25Tá nacachi Jesús já chí ìvi láá nandíçoo da nú ndíhi ñayivi ndúu cán jáchí nándívahá sahá dà. Ta nandíçoo da xíto loho da nú násandihú dà. Andá já cája cáhnu da Ndíóxí nacaehe da cuanúhu dà vehe ña. 26Ta tóco ndíhi ñayivi násanduu cán nacatóntó ná ta nacaja cáhnu na Ndíóxí sahá ñañ nacaja Jesús. Ta a júú quíhvá yíhví ná já nacachi na já:
—Ñañ náhnu ndívahá va quéa náchiní quíhví viti —nacachi na.

Cána Jesús in dà saní Leví, dà cáhán nà Mateo xíhín, ñañ ná caca da xíhín á

(Mt. 9:9-13; Mr. 2:13-17)

27Tá nándîhi já nacáque Jesús xíca cuahán. Ta cán náchini a in dà játaca jíhún cuéntá impuesto. Mé dà yóho naní dà Leví ta ñín coo dà nú sácño ná játaca jíhún cuéntá impuesto cán. Andá já nacachi Jesús já xíhín dá:
—Naha quíí candíçun yêhe —nacachi a xíhín dá.

28Andá já nandàca ndíchi Leví cán ta nájándacoo dà tóco ndíhi ñaña cán ta já nacásáhá ndíçoo dà Jesús xíca dà. 29Tá nándîhi já nacávahá Leví in vîco cáhnu mé vehe da cân ñañ caja cáhnu da Jesús. Ta cán nátaca cuahá tahan ná játaca jíhún cuéntá impuesto ndúu na vehe dà. Ta cuahá ñayivi nátaca ndúu coo nú mesa cán. 30Joo na fariseo xíhín na jánahá ley Moisés nacásahá ná cáhán núu na sahá ná xíca tuun xíhín Jesús já nacachi na já:
—Ndá cuéntá quéa xíxi ndó xíhín na játaca jíhún cuéntá impuesto ta xíhín java gá na cája cuachí — nacachi ná cán xíhín ná xíca tuun xíhín Jesús.

31Andá já nánducú ñehe Jesús tuhun núu ná cán já nacachi a já xíhín ná:
—Ñayivi ìn vahà ço xíni ñúhú toho na dà cája táá ñahá joo na quíhví, na cán cúú na xíni ñúhú dà
cája tátá ñahá. 32 Ta yehe cóo vaxi toho ña cana ña cana ña jándaco na cuachi cája na — naçachi Jesús xihín ña cán.

Ndáca túhún na Jesús ndá cuéntá quèa có xíjuhun dà xícà tuun xihín á (Mt. 9:14-17; Mr. 2:18-22)

33 Anda já naçasáhá ndáca túhún tucu na Jesús já cájchi ná já xihín á:

34 Anda já ndaucú ñehe Jesús túhun ñu ná já cájchi a já xihín ná:
—Cúú á tátução tá cájá na víco tándáha ta ín va mè dà tándáha cán xihín ná já quèa có ndítahan ñu ná cajuhun na. Quíavha já ín ri xihín yehe va. Cóó sahá cajuhun ña xícà tuun xihín í jáchí ín vi xihín ná viti. 35 Joo vaxí quíví ndíndaa í nú ña yóho. Anda já casáhá na yóho cajuhun na — naçachi Jesús xihín ña cán.

36 Anda já naçacu Jesús quíavha ñu ná já naçachi a já xihín ná:
—Ni in túhún toho ñayivi có sáhdná ña in túhún jáhma saá já ndicahmá ña in jáhma yatá. Jáchí tá ná cájá na já játvíví na jáhma saá cán. Ta ni có ndíque tahan vahá in jáhma yatá tá jándaha na ña xihín in túhún jahmá saá. 37 Ta ni in túhún toho ñayivi có táán ña vino saá ini in níi yatá. Jáchí tá ná cájá na já quèa jácàndí va vino saá níi yatá cán. Ta xihín ña yóho tji níi cán ta tívi ri dó cuú vino cán va. 38 Ña ndítahan cájá na quèa taán na vino sau ini níi sau já ná cuu.cañuhu vahá dó cán ta mé níi có cahndí a. 39 Ta ni in túhún táhan ña xíhi vino yatá có xícà ña vino saá coho na jáchí cájchi na ña vahá chága xíhi dó yatá — naçachi Jesús xihín quíavha sácú a nú ña cán.

Tá na xícà tuun xihín Jesús túhun na yúcú jini trigo quíví ndíquehe ndé ñayivi
(Mt. 12:1-8; Mr. 2:23-28)

6 In quíví ndíquehe ndé ñayivi náni xícà Jesús cuhán xihín na xícà tuun xihín á já nayaha na tañu nú ñaxutu na trigo. Já naçasáhá ña cán túhun na yúcú jini trigo cán já tává na trigo já chínhi ndáho ná a ta sáxi ña cásahan a. 2 Tá ñaxini java na fariseo cán ña cájá na já naçachi na já:
—Ndávahá cájá ndó chuñ ña có ndítahan cájá ndó quíví ndíquehe ndé ñog — naçachi na fariseo cán xihín na xícà tuun xihín Jesús. 3 Anda já ndaucú ñehe Jesús túhun ñu ná já naçachi a:
—Á a ñáha cahvi ndó nú túhun Ndíóxi ñu cahán sahá ña naçaja David sahámá tá naçuico da xihín na xícà xihín dá. 4 Ña naçaja ña cán quèa naqújhí da ini vénúhu Ndíóxi ta nátiin da pan yii já naqixí da ña ta naqúhan ña nú ña xícà xihín dá ña ná cuuu na. Joo jútú cuiití va cuú ña ndítahan núz cuuu ña cán, nduu. 5 Ta yehe va, da naçhindáhá Ndíóxi nduu ñayivi íin sahá i cahnda i chuun sahá quíví
Tá nándaja vaha Jesús in dā nāhicē
ndāhā
(Mt. 12:9-14; Mr. 3:1-6)

6 Inga tucu quivį ndíquehe ndéę ná já naqůi̱wi Jesús ini in veňhu
ta naqasáhā jānāhā nū nā. Ta ini mé veňhu cán nasāndacaăn in datāa,
dā nāhicē ndahā cuáha. 7 Ta ndaja
coo nā jānāhā ley Moïses xi̱hin nā
dariseo nāni na Jesús sándehē nā
nā a nāja vaha mé a dā cán quivį
ndíquehe ndéę nā. Ta xi̱hin nā yöho
cáhān nā cuu nēhe iní já jácojo na
cuaci jatā. 8 Joo să xinśi va Jesús nā
cáhvi ini nā cán. Sāhā nā cán quęa
naqachi a já xi̱hin dā nāhicē ndāhā
cán já:
—Cuándacoō ta candichi māhņū yöho —naqachi Jesús xi̱hin dá.
A̱nda já nándaça ndichi dā cán
nūū Jesús.

9 A̱nda já naqasáhā Jesús cáhān
xi̱hin java gā nā ndūu cán já
naqachi a já xi̱hin nā:
—Cuni jo̱ho ndō nā ndaça táhūn ı̱
ndohō. Ndí cáchī ley ndítahan cája
i mé quivį ndásaca̱ ndēę ñayivi. Á
chindee yö ñayivi á cája i ı̱ nūú
xi̱hin nā. Á jácaçū nā a cănńi yö nā
—naqachi Jesús xi̱hin nā.

10 A̱nda já nándicoto nihni Jesús
nūū ndihi na naqāva nūū ndūu
xi̱hin á cán. Ta naqachi a já xi̱hin dā
nāhicē ndāhā:
—Jándaca̱ ndāhūn.

Ta tá nájándaca̱ dā cán ndáhā
dá chī ivi̱ la̱ nândiva̱ na dāhā dá.
11 Joo tóco̱ ndihi nā java ndūu cán
nāxojo nádi̱åva iní nā. Já naqasáhā
ndūtūhūn xi̱hin táhan nā nā ndá
queá cuu cája nā já nā cuu jándi̱i
na sāhā Jesús.

Tá naqachi Jesús uxxu ivi dā cacu ω apóstol
(Mt. 10:1-4; Mr. 3:13-19)

12 Mé tánu já naqee Jesús
nasāhān in ĵi̱nī yúcu cāçā táhvī
a nū Ndíōxi. Ciudad cúu ı̱nəxícə
tahvī a nū Ndíōxi. 13 Ta tá sā nātivi
já naçana mé á nā xīca xi̱hin á. Ta
tánu nā cán naqachi a uxxu ivi dā
cacu dā in táhndā tā cañani
apóstol, dā chǐndahā a caca nùu
cáhān táhūn Ndíōxi. 14 Naqachi a
dā nānī Simón, dā naqacu tucu a
quivį cañani Pedro. Ta naqachi a dā
cúu ı̱nī Pedro, dā nānī Andrēs. Ta
naqachi a Jacobo xi̱hin Juan xi̱hin
Felipe xi̱hin Bartolome 15 xi̱hin
Mateo xi̱hin Tomás xi̱hin Jacobo, dā
cúu jáhı̱y ı̱lfe. Ta naqachi a Simón,
dā naixića cuénta nā cañaniста. 16 Ta
naqachi ri a Judas, ĵani Jacobo xi̱hin
Judas Iscariote, mé dā nājicó táhūn
Jésus tá nū ndīhī.

Jānāhā Jesús nūū cuahā ñayivi
(Mt. 4:23-25)

17 Ta nāndihī nānnū Jesús ji̱nī yúcu
xi̱hin nā xīca tuun xi̱hin á já nańixin
a yojo ndāq naqashīn a xi̱hin nā.
Ta cán nasānduu ri cuahā ndivahā
ñañivi táhān nā naquxi ndijāá nūu
vālı̱ ndūu chī estado Judea xi̱hin nā
ndūu ı̱nū ı̱nū Jerusalēn xi̱hin nā
ndūu ı̱nū Tīro xi̱hin Sidōn, nā ndūu yati
yu̱hū tángūhī. Ta tóco̱ ndīhi nañivi
 Yöho nańixin nā cuni jo̱ho nā nū
cáhān Jesús. Ta nańixin nā jáčhi cúñi
nā nā ndaça vaha mé á nā. 18 Ta
tóco̱ ndīhi nā naqashūhū ınma quini
ini nándaja vaha ri Jesús ná jáčhi
naṭavá a ínimá quini ñasañuhu ini na. 19Ta tóco ndihi ñayivi cúuñ ná cani ndaa ndáha ná Jesús jáchí xíchín ndée mé á ndája vaha tóco ndihi ná quíhvì.

Jándha Jesús ndá quía̱hva cajjí chága iní já ná a cánduu cué̱ha yo (Mt. 5:1-12)

20Tá ndandhi já nasandehé Jesús núñ na xíc tuun xíchín á já nácásahá cáčhí a já xíchín ná:
—Tahví nácuu ndó, ná cándáhví jáchí ndóhó cúuí ná cacomí Ndíóxi cuéntá saha.

21Tahví nácuu ndó, ná cuíco vití ñúhú jáchí ndóhó cacuu ná chutú ndág tá ná ndíhi.

22Tahví nácuu ndó tá cándají ñayivi ndóhó tá casahá táxí ná ndóhó á cánahá ná xíchín ndó. Ta tahví nácuu ndó tá quíe núu ná ndóhó sahá ná cáhán ná ñúcuñ ndó ná núu ndívaha. Tá ná caja ná tóco ndihi ñú yóó xíchín ndó sahá ñán cándeé ini ndó yéhe, dá náchindañ Ndíóxi ndúú ñayivi, tahví nácuu ndó. 23Já quéa ndítahan cajjí nvidia níi ini ndó mé quivi já jáchí sá naxiça tahví Ndíóxi in ñú vaha nvidia ñín indívi quía̱hva ní níó. Jáxíi tá quía̱hva cája xíxí ná jan xíchín ndó vití quía̱hva já nácaca xíxí ri táshánu jícó ná jan xíchín ná nácacuu profeta sañahá.

24Joo ndóhó nácuu ndó, ná cuicá viti jáchí sá nácájí nvidia níi ini ndó ñuyíví yóó.

25Ndóhó nácuu ndó, ná náchutú ndáa viti jáchí ndóhó cúuí ná quíxi tama níu.

26Ndóhó nácuu ndó, ná sácú viti jáchí ndóhó cúuí ná cuacu xíchín ñá cacuéña ini ndó.

27Tóco ndihi ndó, ná xíni yóó, ndítahan quíhví ini ndó ná có cúní ndóhó. Ta xíni ñúhú caja vaha ndó xíchín ndá ná cándají ndóhó.

28Xíni ñúhú caça tahví ndó ní Ndíóxi ní ná caja yii á ná náchicañ cháhan játá ndó. Ta caça tahví ndó ní Ndíóxi saha ná cánañ sañahá xíchín ndó. 29Ta ndá ná ní cani in xoo sajóho ndó, cata ñée ndó ina xoo sajóho ndó ní ná ná cani ná. Tá tá ná candaa na jambah ndéé ndó quía̱hva ndó ñañamí ñá ná quêe ri ná ná cotó ndó tá já cúní ná.

30A cájíhndú ndúú ní ná xíc ñáha ní níó. Ta ndá ná cándaa ñú cuú ñáha níó, a ndündacú ndó ná ná níó. 31Tá quía̱hva cúní ndó caja ñayivi xíchín ndó quía̱hva já ndítahan caja ri ndóhó ná xíchín ná.

32Jáchí tá quíhvì ini ndó ñayivi sahá ñá quíhvì ri ini ná cán ndóhó vaha, ndía vaha cája ndó jáchí quía̱hva já cája ñayivi quini. 33Ta tá cája vaha cuítí ndó xíchín ná cája vaha xíchín mé ndó, ndía vaha cája ndó jáchí quía̱hva já cája ri ñayivi quini va. 34Ta tá sáhan tóó ndó ñáha ndúú níñ ñayivi sahá ñú cáhán ndó caja ná ñañamí xíchín mé ndó, ndía vaha cája ndó jáchí quía̱hva já cája ri ñayivi quini va. 35Joo ndóhó,
xíní ňúhú quíhví ini ndó na cọ cúní ndóhó. Ta xíní ňúhú caja vaha ndó xíhin ňayivi. Ta xíní ňúhú quíhvá tóò ndó ňaha ndó ta a cándati ndó ňá ná nducú ňehe na cán ňá nú ndó. Tá ná caja ndó já quáে ňehe táhví ndó ňá vaha ndíváha caja Ndíóxi ta ndeu ndó jahy Ndíóxi, mé a cúú Ndíóxi cáhnu ndíváha. Jáchí mé Ndíóxi cánáhví ini a ndá ná cọ ndíquíhvá ndíxáhví nú mé a ta cánáhví ri ini a ňayivi quíhví va. 36 Xíní ňúhú táhvá tándá ini Ndíóxi sahá ná.

Co ndítahan candhé ndaa yó ňayivi
(Mt. 7:1-5)


39 Tá nándíhi já násacu a quíhvá ná ná já nácachi a já:

41 Jáchí ndá cuéntá quaé sándéhe ndó ňá núu cája ňáni táhán ndó ta cọ sándéhe ndó ndá quíhvá náhn chága ňá núu cája mé ndó. Cúú a táthuhun ndácàán in xéhe lóho ndúcú nú ňá ni hándó táhán ndó nani ndácàán in yító ndúhu cáhnu ini ndúcú nú ňó ndó. 42 Ta tá a cúú cuní ndó yitó cáhnu ndácàán ini ndúcú nú mé ndó ndája caja ndó cachi ndó xíhin ňáni táhán ndó: “Náni, ná tává lóho i xéhe ndácàán ndúcú núún ján.” Jándahvi ndó mé ndó xíhin ňá cája ndó. Xíní ňúhú tává ndó yitó cáhnu ndácàán ndúcú nú mé ndó já ná nuna nú ndó cuní vaha ndó já ná cuu tává ndó xéhe lóho ndácàán ndúcú nú ňá ni hándó —nácachi Jesús.

Tá xíní yó cuíhi in yító já cándáq ini ndá yító cúú dó
(Mt. 7:17-20; 12:34-35)

43 Anda já nácasáhá tucu a cáchí já:
—Coó toho yitó vaha cúun cuíhi quíhi nú. Ta ni coó yitó quíhi cuu cuun cuíhi vaha nú. 44 Jáchí xíhn cuíhi cúun nú in in yító cándáq ini ndá yító cúú dó. A vája cúú tühun sáhndá ňayivi tít núhu nú tohijnú. Ta ni a vája cúú tühun sáhndá ná uva nú nú tonáña yúcú. 45 In tǎa vaha cándan da ndinuhu ňá vaha jáchí ndinuhu ňá vaha núhu ñínimá dá. Ta in tǎa quíhi cándan da ndinuhu ňá nú jáchí ňá nú quéng ndácàán ñínimá dá. Jáchí yúhu ňayivi cána
Sácú Jesús quiahva sahá ivi da nacavaha vehe
(Mt. 7:24-27)

Cáhán tucu Jesús já cáchí a Já:

Tá nándaja vaha Jesús în da cája chúun núu în jefe soldado
(Mt. 8:5-13)

7 Tá nándihi nácahan Jesús xihín ñayívi cán já náque a cuáhán chí Capernaum. 2 Mé núu Capernaum cán násahjín in dátáa, dácavanda chúun núu soldado náquixi núu Roma. Mé dá yóho násahjín in mozo dá ta quívhí ndiváha ini da mozo dá. Joo ndaja coó mé mozo dá yóho quívhí ndée dá ta jandá ja chá quivi da. 3 Tá naxini johó dá sáhndá chúun núu soldado yóho sahá Jesús já nachindahá da java ná sácavá tánhá ná àquixi chíchi Israel já ná caça ná ñamani núu Jesús quixi a ndaja vaha mozo dá cán. 4 Tá naxini nú cán núu Jesús naçasahá xícá tałyíí ndiváha na nú a Já cáchí ná xihín á:
—Ín sahá dá sáhndá chúun núu soldado yóho ná chindee ndó dá. 5 Jáchí quíhvi ini da tóó niñi ñayívi ndúu nación Israel ta sá mé dá jan cúü dá násahnda chúun ña ná cañáve na veñúhu ndé —naçachi ná cán xihín Jesús. 6 Andá já náque Jesús cuáhán xihín ná. Joo tá sá jalóho xínó coó na vehe dá sáhndá chúun núu soldado cán já nachindahá da java amigo dá núu Jesús ná cáhán ná yuñú núu da já nácachi ná já:
—A jándihi ndó mé ndó niñhíi ndó vehe e, xito ho i jáchí cóó sahá toho i ña ná niñhíi ndó vehe e. 7 Sañá ña cán queá coó naçahan ndiñi ini i cuyhn i nánducú y mé ndó. Joo jandá nú ún ndó ján cahhnda ndó chúun ña ná ndiváha mozo i já ndiváha da. 8 Jáchí ndúu java ná náhnu chága sáhndá chúun núú i. Ta ndúu ri soldado sáhndá ri yehe va chúun núu. Ta tá chínáchí i in da ña ná cuyhn da nú cúní mí i cuyhn da ta cuyhn dá. Ta tá sáhndá i chúun núu inga da ña ná quixi da núú i ta vaxí da núú i. Ta tá sáhndá i chúun núu mozo i ñañá caja da ñañá sáhndá i ta cája da ñañá —naçachi ná. 9 Tá naxini johó Jesús tóó niñi ña nácahan amigo dá sáhndá
chuun nú soldado cán xihin á já nacatontó a xihin dataa cán. Anda já nasandehé a nú tóco ndíhi nayivi ndíco cuahan cán já nacachi a já xihin ná:
—Mé a ndaa ná cahan i xihin ndó ña a ñáha cuni i tañu na Israel in da cándéé cahnu néhe in Ndíoxí tá quíahva cándéé cahnu ini da yóho Ndíoxí —nacachi Jesús xihin ná ndíco jatá cán.  
10Ta tá nandicó cóo na cúú mozo dã sáhndá chuun nú soldado cán vehe da já naxini na ña sã nandivaha va dã násaquíhvi cán.

Tá najánditacu Jesús
jahyi in ñá cuáan

11Tá sa nayaha ña yóho já nacue Jesús cuahan chí in ñuú naní Náin xihin na xíca tuun xihin á. Ta a juú quíahva cuahá ñayivi ndíco cuahan.  
12Ta naxínú cóo a yati yuhú ñuú cán já naxini a ñayivi néhe na in ndji cuahan na jánduxu ná. Mé ndji ná cuahan da in túhún já nú náná dã, ñá cúú ñá cuáan. Ta a juú quíahva cuahá ñayivi ñuú cán ndáca tahan xihin ñá cuahan na jánduxu na jahiñ ñá. 13Tá naxini Jesús ña já nátañui ini a saha ña. Anda já nacachi a já xihin ña:
—A cuácu gaún.  
14Anda já nacayati Jesús núu sátó ndji cán já nacani ndaa ndáha á dọ. Anda já nasacuita na ndójo sátó ndji cán. Ta nacahan Jesús xihin dã cúú ndji cán já nacachi a já xihin dã:
—Yehe cáhan i xuhun, dã tacú, cuándacoo —nacachi Jesús xihin dá.  
15Anda já nasacoo da nasacuu ndji cán ta nacasahá da cáhan dá.  

Já nándiquíahva Jesús dã nú náná dá. 16Tá naxini tóco ndíhi ñayivi cuahan cán ña nacaja Jesús já yíhví ná. Ta nacásahá na cája cahnu na Ndíoxi já cáchí na já:
—In profeta cáhnu ndivahá cúú dã naxínú cóo tañu mí yóho viti. 
Ta nacachi tucu na:
—Ndíoxí quea naxínú cóo nú yo ña ná chindeé a ñayivi cuéntá mé á — nacachi na.  
17Ta ní cúú ñayivi cuéntá estado Judea xihin ná ndúu yati cán nacandáa ini na sahá ña nacaja Jesús cán.

Juan, da jácandúta ñayivi,
nachindahá dã java dã xíca xihin dá
nú Jesús
(Mt. 11:2-19)

18Ta ndaja cóo nañehé Juan, da jácandúta ñayivi, túhun saha tóco ndíhi ña nacaja Jesús yóho jáchí nándicani ná xíca xihin Juan ña nú dá. Sahá ña cán quèa nacana da ivi táhan dã xíca xihin dã já nachindahá dã nú Jesús ña ná ndáca túhún ná mé á á jivi ndusa cúú á Cristo, mé a chindahá Ndíoxi cacomí cuénta sahá ñayivi, á ndítañu candati na inga gá quixi.  
19Ta naxínú na xíca xihin Juan nú ñín Jesús já nacachi na já xihin á:
—Dã náini Juan, dã xíca jácandúta ñayivi, da cán cúú dã nachindahá ndéhe vaxi nde ndáca túhún ndé ndohó á cúú ndó Cristo, ña chindahá Ndíoxi cacomí cuénta sahá ñayivi, á ndítañu candati nde inga gá —nacachi na cán xíca xihin Jesús.  
20Mé hora naxínú cóo na cán nü íin Jesús já naxini na nándaja
naxinu yehé, dà nachindahá Ndióxi nduú ñayivi ta xíxi ñ pen ta xíhi ñ vino já naçasáhá cachí ndó sahá ñ na cúu ñ in taa ndéhé ndivahá ta xíhi ndivahá ñ. Ta cachí ndó ña cátóó ndivahá ñ cacuu ñ amigo ña cája cuachi xíhiñ ná játaca jiuhún cuéntá impuesto. 35 Joo na cúñi cándàa iní ña ndàa, na cân cúú ña cándàa iní ña cája Juan xíhin yehé ña ndàa — naçachi Jesús xíhin nà cân.

Íin Jesús vehe Simón, dà cúú fariseo

Anda já naçachi Jesús já xíhin dà fariseo cán:
—Candeñé Simón, cuni johó ná caḥan ñ xuhun — naçachi Jesús xíhin dà.

Anda já naçachi Simón cán já xíhin Jesús:
—Caḥan mé á xíhin i, xitoñó i — naçachi da.
41 Anda já nașacu Jesús in quíhva nù dá já naçachi a já xíhin dà:

43 Anda já nánducú ñehe Simón cán tuhun nù Jesús já naçachi da já xíhin a:
— Cája i cuéntá ña quįhvi ini chága da nașayicá cuahá jiuhún cán nù dá — naçachi da.

Anda já naçachi Jesús já xíhin Simón:
— Mé a ndàa cáhun — naçachi a.

44 Anda já nașandeñé Jesús ñá naçhojó siti sahá cán já naçachi a já xíhin Simón:
— Candeñé vahá ñañáha jan, Simón. Naquįhvi i vehun joo cóo nașahun tucuíñ ndoo sahá i. Joo ñañáha yóho najácuñu ña sahá i xíhin tucuíñ núñ ñá. Ta tá nándihi já najähichi ñá sahá i xíhin iji jini ñá. 45 Ta yóho, cóo naťatí yuhun sajóho yehé tá nașaq i vehun. Joo ñá yóho, jandá nani naquįhvi ñá vehun táñí yuñuí ñá sahá i. Ta anda viti ñůñuí cája ñá a. 46 Ta ni cóo naçhojó
Jesús quia̱hva sa̱há in dà sótà tata

(Mt. 13:1-17; Mr. 4:1-12)

Na̱queta ñayivi cuahá ñuu jáchì cùnì na cuni na Jesús. Ta tá sà nataca cuahá ñayivi nù ín Jesús, nacasahá caḥan xığín nà. Ta nåsacu a in quia̱hva nù ná já nacachi a já xığín nà:

—In dà sótà tata nåquee da cuahan dà cata da ña. Ta tá sótà dà ña cuahan dà já nåcuyu java ñá íchì. Ta tá nayahá ñayivi já nåchinihni saha jóho na ã ta já nåxínu laa nåsaxí rì ña. Ta tá łata càn nåcuyu a tañu yuù. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn.

—Joo java tata càn nåcuyu a tañu tohíñu ta tá nándyta ña já nánditahá ndíhi a nacaja tohíñu, dó nåsahnu xığín á càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn. Ta tá nándyta më tata càn, cama chà nåhíchì a jáchì íchì ndiwa̱ha tañu yuù càn.
ndía cunti cachí quiahva nacachi a xihín nayivi cán. Ta nanducú ñehe Jesús tūhun nū ná já nacachi a já xihín ná:

—ña coñ nacandañi ndó jihna, ña cán cándañi ndó viti jáchi násun Ndióxi xíní túñi ndó candañi ini ndó ndá quiahva cacomí mé á cuéntá sañahá nayivi. Joo sácu ñ quiahva núu java gá nayivi já quea vátí sándehè ná joo cúú ná táquhun ná cő tívi nüu. Ta vátí xíní jako ná, cúú ná táquhun ná jáquhí cő cándañi ini na ña cáhàn i xihín ná—nacachi Jesús xihín ná xica tuun xihín á cán.

Ndícani Jesús ña cunti cachí quiahva násacu a núu ná cán
(Mt. 13:18-23; Mr. 4:13-20)

11 Anda já nacachi Jesús já xihín ná:


Sácu Jesús in quiahva såhá in lámpara
(Mr. 4:21-25)

16 Ni in tūhun toho nayivi co ndícañi na in lámpara ta anda já chíjahvi na jata xihín in ñaña. Ta ní co chíçañan jehe ná ña tixi xito. Ña cája na quée chínúu jícø ná ña já ná yèhe a núu na quhvi ini vehe cán. 17 Ni in tūhun toho ñaña a cúu coo jehe nahá jáchi xínú quívi já ndáca nóhà nü a. Ta ní in tūhun nacañan jehe nayivi a cúu coo jehe nahá jáchi xínú quívi já candañi ní tóco ndíiñ ñayivi såhà tūhun nasahhin jehe cán. 18 Sáhà ñaña quea ndítahan coo johó vaha ndó nü cáhàn i xihín ndó. Jáchi da íin ñaña nüu, ñehe táhvi
dá coo chága ñaha nú dá joo dà cóó ñaha núu, jandá ña loho ín nú dá ndindaa —nàcachi Jesús.

Tá nàxìnut coo náná Jesús xihín ñani a nú ñín a
(Mt. 12:46-50; Mr. 3:31-35)

19Andá já nàxìnut coo náná Jesús xihín ñani a mé nú ñín a cán. Joo cóó nàcűu cayatí na nú á jáchí a júu quìahuwa nàchutú ñàyivi ndúu na xihín á cán. 20Andá já nàsañhu in da căxi tuhun da xihín Jesús já cáchí dà já xihín á:
—Jàta vèhe càá ñín ñànnú xihín ññûn tú cåhån na xùhun cúñi na —nàcachi dà cán xihíñ Jesús.

21Andá já nàcachi Jesús xihín tóció ndihi ñàyivi ndúu cán já:
—Ndá nà xìni jóho tuhun Ndòxi ta càja na ñà cáchí a, nà cán cúú nà tátuìhun náná ñ xihín ñññí —nàcachi Jesús xihín ná.

Tá najàcatájí Jesús tachi xihín tañúhú tá ndicójo ñó
(Mt. 8:23-27; Mr. 4:35-41)

22In quïjì nàquïhvi Jesús ini in barco xihín nà xíca tuun xihín á. Ta já nàcău a já xihín ná:
—Cóho ina xóo tañúhú yöho.

Andá já naquée na cuhàñ ná.

23Ta nìni xòjo câva na tañúhú cán cuhàñ ná já nanaá ini Jesús naquïjí á. Ta in náa cuití nàxìnut in tachi quïní ndivåha núu tañúhú cán ta nàcsàhá ndïndita dò ta jáchutú ñó ina barco cán. Ta chí iyo ndivåha càá jáchí cuu cacoó barco cahá ticuí. 24Andá já nàsañhu nà nàniñe na Jesús já nàcachi na já xihín á:

—Maestro, Maestro. Càcoó barco yö cahá ticuí cuhàñ dó —nàcachi na xihín á.

Andá já ndicójo Jesús já nàcasahá jáñañi a tachi xihín ticuí ndicójo cán. Tá ndïdhi já nàjåyäa mê a tachi xihín ticuí chí tájì nií uun nàcandoo núu tañúhú cán. 25Andá já nàcachi Jesús já xihín nà xíca tuun xihín á:

—Ndáa våa chò cándeé ini ndó yëhe —nàcachi a.

Joo nà cán nayìhví nà ta nàcätzontó nà. Ta chí jandá ndàca tuañhun táhån na já cáchí nà já:
—Ndá dà câuí dañta yóho ñà anda tachi xihín tañúhú càndúsa nù câhàn dà —nàcachi xihín táhån nà cán.

Tá nàtava Jesús ínimå quini nàsañuhu ini in dañta yìnuu Gådara
(Mt. 8:28-34; Mr. 5:1-20)

26Tá ndïdhi já cuhàñ nà ta nàxìnut coo na nündåhyì cuèntá Gådara, ñà cândoo inga xóo tañúhú ta ndïcoto nìñhåi táhån xihín estañó Gålìëå. 27Tá nànuu Jesús bårco càn já nàcayati in dañta, dà yìnuu Gådara cân nù ñá. Mé dà yóho sà nàcànåhå ndivåha nìnuu ínimå quini ini da.
Ta já câa vèchì lállå dà xíca nùu da. Ta ni có nìn da vehe. Tañnu nù jánduxù nà ndìi càn va nùn tuun da. 28Tá nàxìnut da Jesús nàndicava xità dà nù ñà ta já nàcayuhå dà já nàcachi da já xihín á:

—Ndá cuèntá quëa vásùn quïhvi nuùn xihín ñá. Yöho cuún Jesús, dà cúú in tühun jìni já jahyì Ndòxi, ñà câhnu ndivåha. Xíca tåhvi ñ nùn ñà nà a jándohùn ini ñá.
—Ndaja nanúñ.
Andá já nañaducú ñehe da cán tuhun nü á já nañachí da já xíhin á:
—Legión naní ī.
—Çuanúñu vehún. Ta já ndicanúñu nüú ná vehún ndaja nañhun ñaña naçaja Ndíóxi xúñun — nañachí Jesús xíhin da cán.
Tá nañdajá vaha Jesús jahyí jíhí Jairo xíhin in ña naçani ndaa ndáha jáhма ā
(Mt. 9:18-26; Mr. 5:21-43)
ndácañ ná táuhun ñux iñ ciñu. Chí nraque Jesús cuñan ta nani xiça cuñan vehe Jairo cán a juú quiñva cuñá ñayivi ndicó na jatá cuñan ná ta chí jandá cándíhi na mé á cuñan ná.

43 Ta táñu ñayivi cuñan cán ndácañ in ñánáña ta ndtáñví nii ná tixi ñux iñ ciñu. Ta najeñihi ndíhi ná jiñhúñ ná núñ na cája táñ ñayivi joo ni in na çoñu cuñá táñ náñhá. 44 Joo ncañyati ná chí jata Jesús ta natañ ná yúñu jáhmá á. Chí iñi lañ nasaçuñin nii ná cán.

45 Anda já nacañáñ Jesús ndácañ tuñúñ a tócó ndíhi ñayivi já nacachi a já xìnín ná:
—Ndá ndó nacaní ndaa ndáññu yéñe —nacachi a xíñin ná.
Joo ní in na çoñu nasañ túñun nú á. Sahá ná cán queñ nacachi Pedro xíñin java ga dà xíçu tuñ xíñin mé á cán já xíñin á:
—Maestro, a juú quiñva cándíhi ñayivi mé ndó ta chindahá nihini johó na mé ndó vañ na ta cáa ga ná ndó ndáca tuñúndó ndá nacaní ndaa ndáññu ndono — nacachi dà cán xíñin á.

46 Anda já nacachi Jesús já:
—Iñ in ná nacaní ndaa ndáññu yéñe jáchi nacanàñ ini iñ nándiñvañ in na xíñin ndéñ mí i —nacachi Jesús.
47 Joo ndaca coó mé ná nándiñvañ cán tá naxini ná ná nacandaa ini Jesús sañhá ná nacajá ná já nandiquiñi nínñu ná xíñin ná yíñvi ná ta já naxini coó ná nacaxití ná nñu Jesús. Ta ná ndíhi ñayivi ndúú cán nacañáñá ná ndicani ná nñu á ndá cuéntá quëña nacaní ndaa ndáññu ná mé á chí iñi lañ nándiñvañ ná.

48 Anda já nacachi Jesús já xíñin ná:
—Jahyí a, nándiñvañu jáchi nacandúsúñ yéñe. Cuanúñu. Ta a ndicani ga inúñ —nacachi Jesús xíñin ná.

49 Ta nani cáñan Jesús xíñin ná cán já naxinu in dà naxuñixi chí vehe Jairo, dà sáññu chuñ veñuñu cán. Já nacachi dà cán já xíñin dá:
—Sá naxíñi va jahyí ndó. A jáquñivi ga ndó dà xíçu jañañha ñayivi yan.

50 Joo tá naxini johó Jesús ná nacachi dà cán já nacachi a já xíñin Jairo:
—A cáññuñi toñuñ. Candúñu cuiti vún yéñe chí ndivañ va jahyúñ — nacachi Jesús xíñin dá.

51 Tá naxini coó Jesús vehe Jairo cán coó naxeen a quiñva ñamani ná quiñvi ñayivi ini vehe cán xíñin á. Na naxiñivi xíñin á nasaçuñu Pedro xíñin Jacobo xíñin Juan xíñin táñ mé ná loho cán xíñin nánñu ná.

52 Jandá johó ndívañ ñayivi sácu ndivañ na ndúñu na sañha ná loho cán. Anda já nandiczñan Jesús xíñin ná já nacachi a já:

53 Joo nacañáñá ná cán sácu ndaa na Jesús jáchi xíñi ná ná sañxiñi ná loho cán ta sa cúú ná ndíñi.

54 Anda já natañ Jesús ndáññu ná naxixi cán já nacanñ cán cóñó a xíñin ná já nacachi a já:
—Ná loho, cuándaco.

55 Chí iñi lañ nandituñu ná loho cán já nandicoó ná. Ta nasañnda Jesús chuñ ná ná quiñvañ na ná cuñuñ ná.

56 Chí a juú quiñva nacatontó táñ náññu ná loho cán
saḥá ña naṣaca Jesús. Joo naṣahnda Jesús chuun nü ná ña ná a ndícani na nú ni in ñayivi saḥá ña naṣahna.

Tá nachindahá Jesús ndíhuxu ivi na xíca tuun xíhin á ña na cухun na căxi tuхun na tuхun Nдиóxi nú ñayivi
(Mt. 10:5-15; Mr. 6:7-13)

9 Najánditaca Jesús ndíhuxu ivi na xíca tuun xíhin á já naṣahan ndéę nü ná ña ná cuu tavá ná tá nüú ínimá quini nůhu ini ñayivi ta naṣahan ndéę mé á nü ná ña ná cuu ndaja vaha na tá nüú cuhe ndó ho ñayivi. 2 Naṣahnda Jesús chuun nü ná ña caxi tuhun na xíhin ñayivi ña sà naṣayati quiví cacomí Ndióxi cuéntá saḥá ná. Ta naṣahan chuun nü ná ña ná ndaja vaha na na quíhvi. 3 Ta naṣachi a já xíhin ná:
— A cáñehe ndó ñaha cuhun ndó íchi. Nil garróté ni yáti ni pan ni jiḥún á cáñehe ndó cuhun ndó. In tuhun cotó cáñehe ndó cuhun xíhin ndó. 4 Tá ná xínu còo ndó in vehe, candu ndó vehe jan jánda quiḥva ná ndinda cquivi quee ndó cuhun ndó. 5 Ta ndá ŋuu núú có cünj ña ndiquéve vaha na ndóhó, cuhán quee ndó ŋuu ñan ta catí ndó ñá yácá saḥá ndó já ná ñaha ña cuhán cuχáí ná cán jatá mé va na — naṣachi Jesús xíhin ná.

6 Anda já naqee na cán cuhán ná ta naṣahan ná naχíca nüú na ndijaá ŋuu válí. Xica na căxi tuhun na núu ñayivi tuhun vaha cáhan saḥá Jesús, mé a cuu jácçu ñahá. Ta ndája vaha na na quíhvi.

Tá naχíhi Juan, dà naṣaca ndúta ñayivi
(Mt. 14:1-12; Mr. 6:14-29)

7 Ta ndaja coo Herodes, dà cúú gobernador cán naχændaa ini da saḥá tóço ndihi ña cájà Jesús. Ta chí cò xínj dà ndía cáhan dà jáchi java na cáχí ná xíhin dá ña cúú Jesús mé Juan, dà najándúta ñayivi ta viti nánditacu tucu da cáχí java na xíhin dá. 8 Ta java ri na cáχí ná ña cúú Jesús profeta Elías, mé dà naχíca nüu saḥahá ta viti naχínu tucu da nú ná. Ta java na cáχí ná ña cúú á in táhan ná profeta násandu saḥahá joo túní qua nánditacu tucu a xíca núu a, cáχí ná. 9 Anda já naṣachi Herodes já xíhin ná:

Ta chí cúní Herodes cuni da Jesús.

Sáhan Jesús ña cuχu uχún mil tɑɑ
(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Jn. 6:1-14)

10 Ta nándicó coo ná nachindahá Jesús caca nüu cáhan tūhun Ndzióxi xíhin ñayivi cán nü ün mé á já nándicani na nü á saḥá tóço ndihi ña naṣaca na núu násahan nà. Anda já nèhe Jesús ná násahan nà in nú cáa xóo yati chí ŋuu Betsaida cán. 11 Joo tá naχándaq ini ñayivi ndá xoó cuhán Jesús já ndícó ná cuhán nà. Ta nándiquéve vaha Jesús nà ta nándicani a nü ná ña sa naṣayati quiví cacomí Ndzióxi cuéntá saḥá nà. Ta nándaja vaha mé á na quíhvi.

12 Ta tá sa cáhini cuhán já naṣayati ndíhuxu ivi na apóstol cán nü Jesús já naṣaca na já xíhin á: — Cáhan ndó xíhin ñayivi ná quee na cuhun ná ndiqueve ndée nà ta
ná nducú ná ña cuxu na ñuu válí xíhín núu yati chá yóho nú ndúu ñayivi jáchí cóo ñaha mé va nú ndúu yóho —nacachi ná cán xíhín Jesús.

Andá já nacachi Jesús já xíhín ná:
— Mé ndó quia̱hva ndó ná cuxu na —nacachi a xíhín ná.
Andá já nacachi ná cán já xíhín á:
— Úhun vixí pan xíhín ivi láa tiyacá cuítí va ún nú ndé. Ta ama ná cuhun ri ndéhe cueen ndé ñaha cuxu tócc ndihi ñayivi ndúu yóho —nacachi ná cán.

Jáchí ñayivi cán cúú ná tátuhun ùhun mil taa. Andá já nacachi tucu Jesús já xíhín ná xíca tuun xíhín á:
— Cacu coo ndó ná táchndá iví jico uxu, iví jico uxu ná.
Chí nacacu coo ndîhuxu ivi ná apóstol cán ná. Andá já natiín Jesús ndîhuxun pan xíhín ndívi tiyacá cán já nashiñahé a chí indiví já nandiquiahva ndixahiñu nû Ndíoxî sahá ña cán. Tá nándihi já násahnda já ná nú ná cuxu xíca tuun xíhín á cán já nánditahnda ña cuxu ñayivi ndúu cán. Andá já nándihi já nánditacu yóho ná.

Andá já nacachi Pedro já xíhín á:
— Mé ndó cúú Cristo, ña nachindahá Ndíoxî cacomí cuéntá sahá ñayivi —nacachi da xíhín á.

Joo nacachi Jesús xíhín ná xíca tuun xíhín á ña coto a ndiñaci ná ña yóho nú ná in túhún ñayivi. Andá já nacachi a já xíhín ná:
— Ye̱hè cúú ù da nakhindahá Ndíoxî nduu ñayivi ta ndítahan nú i ndoho ndívañu in ñ. Ta ná saçuahá venu̱hu xíhín ná saçuahá nú jutu xíhín ná jánahá ley Moisés candají na ye̱hè ta ña sahá yóho ná. Joo tá ná xínú ñi quíví já ndítacu tucu ù —nacachi a xíhín ná.

Tá nándihi já nacachi tucu a já xíhín ndíhi ná xíca tuun xíhín á cán já:
—Ndá dã cáchí ñayivi cúú ye̱hè —nacachi a xíhín ná.

Andá já nducú ñeñu ná cán tühun nú á já nacachi na já xíhín á:
—Java ñayivi cáchí ná ñá cúú ndó Juan, dã nàjácandúta ñayivi. Ta java na cáchí ná ñá cúú ndó in táhan profeta nàsanduu sañahá, dã nànditacu tucu xíca nuu viti —nacachi ná xíca tuun xíhín Jesús cán.

Andá já nándaca tühun Jesús ná já nacachi a já xíhín ná:
— Ta ndóho ri ndá dã cáchí ndó cúú ù —nacachi a xíhín ná.

Andá já nacachi Pedro já xíhín á:
— Mé ndó cúú Cristo, ña nakhindahá Ndíoxî cacomí cuéntá sahá ñayivi —nacachi da xíhín á.

Tá nándihi já nacachi tucu a já xíhín ndíhi ná xíca tuun xíhín á cán já:
—Ndá dã cáchí ñayivi cúú ye̱hè —nacachi a xíhín ná.
ndá na sáhan ndé ni quivi sáhá i ŋéhe táhví ni catacu na ñdé ni quivi. 25Vatí na quee vàxa in na ŋuyí yóho ta cómí na tóó ndihi ŋáha ŋuyí yóho joo ndá chuun quéa tó nü ndíhi ndihi sáhá ná índaya. 26Ndá na cácahan nü sáhá i xíhín sáhá tühun vàxa cáhán i qíahva já cacahan ri nü yéhe, ña nachinda há Ndíòxi nduu ñayivi sáhá ná cán tó na quivi i cacomi i cuéntá sáhá ñayivi. Mé tiempo cán náha ndaja cáhu sáhá yóho tóó joo ndíhí ndihi sáhá ná xíhín. 27Ndá na cácahan nü sáhá i xíhín ña yóho tóó ndíhí ndihi sáhá ná xíhín. Mé a ndaá ná cáhán i xíhín ndó nü ndúu java na ndíta yóho ta ni a quivi toho na jandá quíahva ná xín quíivi cuni na cacomi Ndíòxi cuéntá sáhá ñayivi —nácap:cùs Jesús xíhín ná cán.

Tá nándijama Jesús quíahva cáá
(Mt. 17:1-8; Mr. 9:2-8)

28Ta tá naïha ta tátun yun quivi nácap:cùs Jesús ña yóho xíhín ná jà ndaá jàní in yúcu ña caça táhví a nü Ndíòxi. Ta ndáá cáhán Pedro xíhín Jacobo xíhín Juan cuqañ ná xíhín á. 29Ta ná xíça táhví Jesús nü Ndíòxi já nándijama quíahva cáá nüu á. Ta jàndá jáhma ndíxi a cán nándijaa cáchì ña ta chá a júu quíahva yéhe ña. 30Andá já naxini na ívi tóó ndóu da ndítúhún da xíhín Jesús. In dà cán cúú Moisés ta inga dà cán cúú Elías. 31A júu quíahva ndató ndíyéhe ndaa nü ndúu na cáhán na xíhín Jesús ta ndítúhún na sáhá ña jándohó na ini a nüu Jerusalén ta jà quivi a. 32Ta vatí cúni cuju Pedro xíhín java ga na cááhán xíhín dá cán nasandita na. Ta naxini na ndá quíahva nú jà ndúu xíhín da jìvi tóóhán ndúu xíhín á cán. 33Ta tá nácap:cùs cáxíca Moisés xíhín Elías cán nü Jesús cuqañ ná já nácap:cùs Pedro já xíhín Jesús:
—Maestro, ndaja vàxa cúú á ndúu ndé yóho jóchí já cuu càhán ndé uní yee tıyáhvá wálí. In a coo mé ndó ta inga coo Moisés ta inga coo Elías —nácap:cù
tóó chí ni Mé va Pedro ndáá cáá cáhán da. 34Ta ná cáhán da ndóta na jà náhua in wìcu jàta nà ta nájáhví a nà. Ta chá nácap:cùs yíhví xíца tuun xíhín Jesús cán tá naxini na nácap:cùs nuu wìcu cán nà. 35Andá já naxini johó na cáhán in a tánhú wìcu cán já nácap:cùs a já:
—Dà yóho cúú jahyí mání i. Cuni johó ndó nü cáhán da. 36Tá nándihí naxini johó na ña cáchì a cán já naxini na ña ñín in tühún jìnì mé va Jesús. Ta mé ná xíça tuun xíhín á cán násahi tín já júu yúku ná sáhá ña naxini na ta ñá nándicani na sáhá nüú ni in tühún ñayivi.

Tá nándajá vàxa Jesús in tóó loho ndácãan ínima quini in
(Mt. 17:14-21; Mr. 9:14-29)

37Ta inga quivi ítàaan tá náhua Jesús xíhín xíça tuun xíhín á jìnì yúcu cán já nágúta cáhán ndíyáhu ñayivi á nácap:cùs ndique tánhá na xíhín Jesús. 38Andá já nácap:cùs cóhó ndíyáhu in ñàtaa tánhú tóó ndíhi ñayivi cán já nácap:cùs da jà xíhín Jesús:
—Maestro, càjá ndó ñámáni candéhé loho ndó jahyí i jàchì in tühún jìnì já cúú dà núú i. 39Ta ndácãan in ínima quini in da
ta tíin rí dá ta cája rí xīhin dá
ña ná ndáhyi cóho dá. Ta cája rí
ña ná quivi yíhi dá ta já cánu cuyu
chiquí́ń yúhu dá. A juu quivha
cája xíxi rí quini cán xīhin dá ta
chí có cúní rí jání rí dá. 40 Sa naxica
tahví i nú ná xíca tuun xīhin ndó
ña ná tava ná mě rí quini cán joo
có naxcu caña na ŋa —naxcahi dā
cán xīhin Jesús.

41 Anda já naxcahi Jesús já:
—Ndáhví náhá naxcu ndó jáchí
sá cuhá ndiváha quivi ín i xīhin
ndó ta a ŋáha candeé ini ndó yehe.
Cúú ndó ŋayivi quini ndiváha chí có
ndée ga ini i xīhin ŋa cája ndó. Taxi
ndó taa loho já chóho —naxcahi
Jesús xīhin ná.

42 Ta tά cáyati taa loho cán
cuhań da nu Jesús já nacaja rí
quini cán ŋa ná ndicava da nu ŋúhu
ta cán nacaja rí ŋa ná quivi yíhi
tucu da. Anda já nąjáni Jesús rí
quini cán já ndiváha táa loho cán
ta nandiquáhva mé á da ná tátá
da. 43 Ta tóco ndíhi ŋayivi nasańduu
cán nacatóntó tά tά naxini na ŋa
náhnu cája Ndióxi.

Ta nani cántóntó tά ndúu na
sahá ŋa náhnu cája Jesús cán já
nacásahá cáhan mé á xīhin ná xíca
tuun xīhin á. Já naxcahi a já xīhin
ná:

44—Cuni johó vaha ndó ŋa yöho
ta coto a ndíndójó ndó ŋa. Tiin na
yehe, dą naczindáhá Ndióxi nduú
ŋayivi ta já ndiquáhva na yehe
ndáhá java dątta —naxcahi Jesús
xīhin ná.

45 Joo ni in táhan ná xíca tuun
xīhin á cán có nácandáa ini na ndíňa
cúní cachí Jesús. Jáchí có nánuńa
xíni túńi ná ŋa ná cándă ini na ŋa.

Ta yíhví na ndáća tťuhún na mě á ŋa
ná ndicani a ŋa ná ná.

Ndícani Jesús ndá ná cúú na ŋín
chága saha
(Mt. 18:1-5; Mr. 9:33-37)

46 Tά nándihi já nacásahá ná xíca
tuun xīhin Jesús cán ndíñuhún xīhin
táhan na saha ndá dą cúú dą cáhnu
chága tañú mé ná. 47 Anda já naxini
Jesús ŋa cáhvi ini ná cán já nątiin a
in táa loho já nąșacu ndíchí a dą jǐn
á. 48 Já naxcahi a já xīhin ná:
—Ndá ná ná ndíquehe vha táa
loho yöho saha ŋa quivi iní na yehe,
ndíquehe ri na yehe viti. Ta ndá ná
ndíquehe yehe, ndíquehe ri na tátá į,
mé a naczindáhá yehe. Ndá ná có
sahá mé tañú tóco ndíhi ndó, ná cán
 cúú ná ún chagá saha ná Ndióxi —
naxcahi Jesús xīhin ná cán.

Tά ndúu java ná ndíquehe saha yo já
quéea cuhań na xoo í
(Mr. 9:38-40)

49 Anda já naxcahi Juan já xīhin
Jesús:
—Maestro, naxini ndé in dața
va cáhan dą quivi mé ndó já tává
da ínima quini ŋúhu ini ŋaví. Joo
có xíca nuu da xīhin yö saha ŋa cán
quéea násaji nuu ndé ná dą caja da
ŋa —naxcahi dą cán.

50 Anda já naxcahi Jesús já xīhin
da:
—A cájį nuu ndó ná dą saha ŋa
cája da ŋa. Jáchí ndá dą có ndíndita
caja xixi xóho, mé dą cán cuhań dą
xoo mí —naxcahi Jesús.

Jánani Jesús Jacobo xīhin Juan

51 Tά naxcahi quivi ndíndita Jesús
cuhun a indiví cóo nayíhví a quehe
a íchi cuahan chí ųuu Jerusalén.

Na̱chindahá Jesús java ná xíca xíhin á ųa ná cuhun cueé ná in ųuu loho ndáçan estado Samaria cán já ná nducú ųa nuú canduú tóo ná chí naqueen na cuahan ná. Joo co̱ó naxeen toho na Samaria cán ndiquehe na Jesús jáchí naxini na ųa cuahan chí ųuu Jerusalén.

Tá naqueen Jacobo xíhin Juan cán ųa yóho já naqueen da já xíhin Jesús: —Á co cuní ndó, xitho i ųa ná cahnda nde chuun ųa ná cuyu ųúhu cayí indiví já ná jánaañ nde sahá ųayivi yóho tá quia̱hva naçaja profeta Elías sañahá —naçachi na xíhin á.

Andá já nandicoto niñi Jesús nü ná já naçasáhá jáñani a ná já naçachi a já xíhin ná:

Andá já naqueen na cuahan na inga ųuu loho.

Na cuní candíco Jesús

(Mt. 8:19-22)

Ta nani xíca na cuahan ná já naçachi in dañaa já xíhin Jesús:
—Cuní candíco i ndohó ndá naçcu nuú cuhun ndó —naçachi da.

Andá já nanducú ųehe Jesús tühun nuú dá já cáchí a já xíhin dá:

Tá nándihi já naçachi Jesús já xíhin inga da:
—Naha quíi candíco yehé.

Joo nanducú ųehe da cán tühun nuú Jesús já cáchí dá já xíhin á:
—Quia̱hva jihna ndó ųamaní nuú i ųa ná cuhun i jándúxu táta i já quixi i candíco i ndohó —naçachi da xíhin Jesús.

Andá já naçachi Jesús já xíhin dá:

Andá já naçativi inga dañaa nü Jesús já naçachi da já xíhin á:
—Jesús, candíco i ndohó cuní. Joo quia̱hva ndó ųamaní nuú i ná cuhun loho i ndindayí jihna ųúhu i ná vehe e já quixi i candíco i ndohó —naçachi da xíhin Jesús.

Andá já naçachi Jesús já xíhin dá:

Chíndahá Jesús ųuñi jico ųuxy taa cuhun dá cañan dá tühun Ndíoxi xíhin ųayivi

Tá nándihi já naçaxi Jesús inga ųuñi jico ųuxy chága dañaa. Ta tá iñi tá iñi dá nachindahá
canduu ndó mé vehe jan. Ta a cáca nuu ndó tá vehe tá vehe nducú ndó nuú coo ndó. Ta ndá ŋáha ín nuá sáhan na nu ndó cuxu ndó á coho ndó, tiin ndó a ndáha ná. Jáchi ndítahan núi in dàta ndiquehe da ña catacu na saá chuun cája da. 8 Ta tá ná xín coo ndó in ñuu nu ndíquehe vahá na ndóho, cuxu ndó ndía cúú mé a sáhan na nu ndó. 9 Ta ndaja vahá ndó ndá na quñhvi ndúu cán. Ta cachó ndá já xhín ná: “Sà nàcayati quñví cacomí Ndíóxi cuéntá saáh na ndó”, cachó ndó xhín ná. 10 Joo tá ná xín coo ndó in ñuu nuú có cúnni na ndiquehe vahá na ndóho, cuñhán ndó cayé ñuu cán já cachó ndó já xhín ná: 11 “Jánda ña yáca natiiin ndaá saáh ndé ñuu ndó yoóho qujíi niñhi nde ta xhín ña yoóho náha ndé ña cuñhán cuñchi ndó jatá mé va ndó. Jáchi sà nàcaxi tuhun va ndé xhín ndó ña saácayati quñví caomí Ndíóxi cuéntá saáh ñayivi”, cachó ndó xhín ná —nàcachí Jesús xhín ná cán.

12 Anda já nàcachí tucu a já xhín ná:
—Tá ná xín coo quñví caja vií Ndíóxi saáh ñayivi já jándohó chágá mé a ini ñayivi ñuu jan a juú ga tá quía hva najándoho a ini na ñuu Sodoma sànahá —nàcachí Jesús xhín ná.

Cáhán Jesús saáh ñuu nu ndúu ñayivi, na có cúnni jándacoo cuñchi
(Mt. 11:20-24)

13 Anda já nàcachí tucu Jesús xhín ná já:
—Ndáhví ñahá nàcúu ndó, na ñuu Corazín. Ta ndáhví ñahá nàcúu ndó
San Lucas 10
162


16Andá já nacachi a xíhin ná xíca tuun xíhin á já:
—Ndá ná xíni johó nų cahán ndó ta cája na ña cachí ndó já quéa cúuí á tátuñun cája na ña cáçhi yehe xíhin ná cája na. Ta ndá ná cándají ndohó cúuí á tátuñun cándají ri na yehe va. Ta ndá ná cándají yehe, cándají ri na Ndíóxí, mé a nañchindahá a yehe quíxi i ñuyíví yöho —nacachi Jesús xíhin na chínchindahá mé á cùhn caháñ tuñun Ndíóxí xíhin ñayivi cán.

Andá já nacque na cùan ná.

Tá nándicó cóo ndíñuní jico õxu na nañchindahá Jesús caca nnu cahán tuñun Ndíóxí

17A júu quiahva cájjí iní ná uní jico õxu na nañchindahá Jesús cahán tuñun Ndíóxí cán tá nándicó cóo na. Já nacachi na já xíhin Jesús:
—Tá cáahan ndé quiví ndó sándá ndé chuun nų ñímná quini ta chí xíní johó rí tá cája rí ñá sándá nde nų rí —nacachi na cán xíhin Jesús.

18Andá já nacachi Jesús já xíhin ná:
—Mé a ndáa quéa cáahan ndó ján. Jáchi naxini i xíñu nų mé i ndá quiahva nacque Satanás, rí cúuí tiñáhá saçuayha indiví ta nándicava rí nų ñúhú tátuñun in tasa. 19 Chí nasañan j ndé nų ndóho ñá ná cuu cahnda ndó chuun nuuí tiñáhá saçuayha. Já cuu cuñí ní nhíndó ndó jatá cóo xíhin jatá líhma ta a ndóho ndó ni in ñáha. Ta nasañan j ndé nų ndó ñá ná cuu quee váha ndó nuuí ndíhi ñá nüu cúuí tiñáhá saçuayha caja rí xíhin ndó. 20Váti cájjí ini ndó sañá ñá cándúsa rí quini nų sándá ndó chuun nų rí joo ndíñahá cájí chága iní ndó sañá ñá sa naçque va quiví ndó ñá cùhn ndó indiví —nacachi Jesús xíhin ná.

Tá nacají ndivahí ini Jesús
(Mt. 11:25-27; 13:16-17)

21Ta chí mé hora já nacaja iníma yíi Ndíóxí ñá ná cájí ndivahá ini Jesús. Já naçasáhá cáçhi a já:
22 Anda já nacachi a já xihín na ndúu cán:
—Nandiquiaha táta i tocó ndihi ŋaha ndahá i ŋa ná cacomí i cuéntá sahá. Ta ni in túhún toho ŋayivi có xíní vaha na yéhe, da cúi in túhún jini já jahyi Ndióxi. Mé Ndióxi, táta i cuítí va xíní vaha yehe. Ta ni in túhún toho na có xíní vaha yo cúi táta i. In túhún yehe, da cúi jahyi a xíní vaha i yo cúi mé á. Ta yehe cúí da cași ndá ŋayivi jánaha i ŋu sáhá Ndióxi, táta i já ná canda vaha ini na yo cúi mé á —naçachi Jesús.

23 Anda já nasandéhe a ŋu ná xíca tuun xihín á cán. Já nasasahá cachí a já xihín mé cuítí na:
—Tāhví nacuu ŋayivi tá ná cuú candéhe tá tócoh ndihi ŋa xíní mé ndó viti. 24 Mé a ndaã ná cahan i xihín ndó ŋa cuuha táhan na profesita nasanduu sahahá ta cuuha táhan na násacomi cuénta sahá ŋayivi sahahá cúni na puni na tócoh ndihi ŋa xíní ndó caa i. Joo cóo naxini na ŋa. Ta cúni na cuni jhô na ŋa xini jhô ndó cahan i xihín ndó. Joo cóo naxini jhô na ŋa.

Sácu Jesús quia̱hva sahá in dà Samaria, dà nacaja vaha

25 Ta ndaja coo in dà jánaha ley Moisés nándaça ndichi da cahan da xihín Jesús jáchi cúni dà coto ndójó ŋahá dà. Ta nacachi da já xihín á:
—Maestro, ndía ndítahan caa i já ná cuu catacu i indiví anda ama cáa quivi —naçachi da xihín á.

26 Anda já nanducú ŋehe Jesús túhun nù dá já nacachi a já xihín dá:

27 Anda já nanducú ŋehe dà jánaha ley Moisés cán túhun nù Jesús já nacachi da já:
—“Quivi inún Ndióxi, xitohún xihín tócoh ndihi ínimun ta xihín ndinuhu inún. Ta quivi inún a xihín tócoh ndihi ndéyn ta xihín tócoh ndihi xíní túñun. Ta quivi inún ŋani táhun tá quiaha quivi inún núm” —naçachi da cán nanducú ŋehe da túhun nù Jesús.

28 Anda já nacachi Jesús já xihín dá:
—Mé a ndaã vaha va nacaha. Cuahán caja tócoh ndihi ŋa yöó já ŋehe tāhvun catacun indiví anda ama cáa quivi —naçachi Jesús xihín dá.

29 Joo da jánaha ley Moisés cán cúni da candoo vaha da nù ŋayivi ndúu cán sahá ŋa cán qued cáá cachí da já xihín Jesús:
—Yo já cúu ŋani táhan i.

30 Anda já nandicani Jesús nù dá já cááchí a já xihín dá:
—Ta viti cachuñ xîhîn ñ tîxî ndîhuñí dà ñayahà íchí nû nasaçonduñ dà nandiquéhe nacaða táa cujhnà yöho, ndà dà cúû da nàñahà ña mé a ndàa tåhì quîhvî ini da ñani táhàn da —nacachi Jesús.
37 Anda já nacachi da jánàhà ley Moïsès jà:
—Da natahví ini sañà da nandiduehe jàn, dà jàn cúû dà càja ñ cuëntà nàñahà da ña mé a ndàa quîhvî ini da ñani táhàn da —nacachi dà cán.
Anda já nacachi Jesús já xîhîn dà:
—Ta viti cuàhàn ri yöho va, quîhvî inûn ñani tâhùn tá quîhvà nacaðà da Samaria yöho —nacachi a xîhîn dà.

Tà nasaçahn Jesús vehe Marta xîhîn María
38 Nacquehe Jesús íchî xîca cuâhàn jandà quîhvà naxînu coo a in ñùu loho. Ta cân nandiquehe våhà in ña nanî Marta mé à vehe ñà. 39 Ta nasaçhin in quîhvî Marta yöho, ñà nanî María. Ta naxînu coo María nasaçù ña yati sañà Jesús jáchî cúû ñà cunì johó ñà nù câhàn mé à. 40 Joo ndàjà coo a jùu quîhvà ndìhi ini mé Marta càja ndívì ñà ñàha cuhxu na ndáçàñ ñà. Anda já nacayati ñà nù Jesús já nacachi ñà já xîhîn ñ:
—Candehè ndò, xîtoho i. À ço sàndehè toho ndò ña in tûhûn mí ñi càja ndívì ñà ñàha ta ñà cúû quîhvî ña jàn ço chîndèe loho ñà yehè. Câhàn loho ndò xîhîn ñà nà chîndèe ñà yehè —nacachi Marta cân xîhîn Jesús.
41 Anda já nanducú ñehe Jesús tûhûn nù ñà já câchî a já xîhîn ñà:
—Marta loho, à jùu quîhvà ndîcani inûn ta ndîhi inûn jáchî ñin ndîvà lhoû ñûn. 42 Joo ñi n in tûhûn ñàha ñà ñiñ chaà ñañà ta cúû ña ndîtahàn cajùn. Ta María, ñà cúû quîhvun yöho nacañì ñà vùa chaà. Ta ni in na à cúû caji nuu nù ñà cunì johó ñà tûhûn câhàn i —nacachi Jesús xîhîn ñà.

Jànàhà Jesús nà xîca tuun xîhîn ña ndàjà cajà na çàçà tåhvî nà nù Ndíóxi
(Mt. 6:9-15; 7:7-11)
11 In tûn xîca tåhvî Jesús nù Ndíóxi ndàçàñ. Ta tá nandíhi naxiça tåhvî a já nacachi in tâhàn dà xîca tuun xîhîn à cân já xîhîn ñä.
—Jánahá ndó ndehe, xitoho ndé caça təhví ndé nu Ñdíoxí, tá tá quia̱hva naçaça Juan, dà naçaça ndúta ňayivi. Jáchi najánañá da nuú na nasaxica xiníñ dá ndá quia̱hva caja na caça təhví na nu Ñdíoxí —nacachi da cán xinín Jesús.

2 Anda já nacachi Jesús já xinín na cáñ:
—Tá ná caça təhví ndó nu Ñdíoxí já cachí ndó já:
Táta Ñdíoxí, ňá ín indiví, cahnú ná cacuu quíví ndó. Ná tandaa quí quíví cacomí ndó cuéntá sañá ndá. Ta ná coo tá ín cúní mé ndó coo ňuyíví yóho tá quia̱hva ín indiví caja ndó.

3 Quia̱hva ndó nuú ndé ňá ndímaní ňú ndé cuxu ndé in in quíví.

4 Caja cahnú ini ndó sañá cuachi ndé tá quia̱hva caja cahnú ini ndé sañá tóco ndíhi ňá núu caja ňayivi xinín ndé. Ta a quia̱hva ndó ňánami ňá ná coto ndojó tináñá sacu̱há ndehe já ná a cája ndé cuachi nu ndó, já cachí ndó caça təhví ndó —nacachi Jesús.

5 Anda já nacacú Jesús in quia̱hva nu ná ná já nacachi a já xinín ná:
—Cúú á tátyuhun tá ná cuñú ndó vehe in amigó ndó java ňúu táji tá já cachi ndó já xinín dá: “Amigo, a a quia̱hva tóún ňú pan nuú i 6 jáchi nacasa q in dà xiní táhan xiní i vehe e ta cúú dá dà náašahan xícá ta cóó ňa̱ha nuú i quia̱hva i cuxú da”, cachí ndó xinín amigo ndó. 7 Ta viti ná caja i cuéntá nducú ňehe da ndácañ ini vehe cán tůhun nu ndó já cachí da já: “A jáquihvún vehe jáchi ndájí tuun yéhé. Ta ndúu jahy válí i quíji ná xinín i nuú xito ta a cúú caja i ndacoo i quia̱hva i ndá ňa̱ha nuún”, cachí dá cán xinín ndó ná caja i cuéntá. 8 Mé a ndàa ná cáhàn i xinín ndó ňá vátí có cúní dá jand ndacoo da quia̱hva da ňa̱ha nu ndó sañá ňá xiní táhan ndó xinín dá joo ndacoo tá ndacoo da quia̱hva da ňa̱ha nu ndó sañá ňá xiní táhan ndó. 9 Ná cán quéa cáhàn i ňá yóho xinín ndó: Ndá ňa̱ha ndímaní ndó xiní núuhú ndó nu ndó. Ndínuucú ndó ňá cúní ndó ta ñehe ndó ňá caja Ñdíoxí. Cúú á tátyuhun catí ndáhà ndó yéhé ta já nuná yéhé nu ndó. 10 Jáchi ná xícà, ná cán cúú na ňéhe va. Ta ná ndúcú ňa̱ha, ná cán cúú na ndíñehe va. Ta ná cáti ndáhà yéhé, ná cán cúú na ndínuuna yéhé nuú.

11 Ta ndá ndó, ná ndúu jahyí ta tá xícà jahyí ndó pan cuxu a nu ndó, ama cuéhé ri ndó quia̱hva ndó yuú nu á ňá ná caxí a. Ta ama ná quia̱hva ndó cóó caxí a tá xícà cuñú tiyacá caxí a. 12 Ta ama cuéhé ri ndó quia̱hva ndó líhma caxí jahyí ndó tá xícà ndívi nu ndó. 13 Váti cúú ndó ňayivi caja cuachi joo xíní váha ndó quia̱hva ndó ňá váha nuú jahyí ndó. Ta ndajà ga ví cája Ñdíoxí, tátá ndó, mé a ín indiví xihín ndó. Quia̱hva mé a ínima yíí a nu ndá ná ná caça ňá ná ná —nacachi Jesús.
Chícañ na cuáchi Jesús ña ñéhe a ndée tiñáhá sacuáha
(Mt. 12:22-30; Mr. 3:20-27)

14 In tañu tává Jesús ínimá quini ini in dátça, dà nánduú nhíñ, naçaca rí quini. Ta tá sà nàçana mé rí quini ini dà cán naçaca Jesús vànda já nándìçañ tucu da. Ta chí nàçatontó cuáha ñáyivi ndúû cán tá nàxní na ñà yóho. 15 Joo java na naçacasá cáñchí nà já nàṣa Jesús:
—Tàa yóho cúú tává dà rí quini ñúhu ini ñáyivi jáchi mé Beelzebú, rí cúú tiñáhá sacuáha nù rí quini cán, sáhan rí ndée rí nù dá cája da ñà —nàçachi na.
16 Ta java ga nà cúñi nà coto ndojó nà Jesús sàhà ña cán quéa nàxìça nà nù á ñà nà caja mé á ñáha xitühún quíxi individú já ná cuni na. 17 Joo xíñi vaha va Jesús ñà cåhvi in nà cán sàhà ñà cán quéa naçachi a já xíñin nà:
—Tà sáñhndá java táhán ñáyivi ndúû in ñuu ta ndúû na cuáha tåhndá já cåsåhá cáñi táhán ndaja táhán mé va na nà çama chá ndihi sàhà ñüu nù ndúû na cán. Ta quíáhva já yáha xíñin na ndúû in vehe tá cåsåhá sáñhndá java táhán na ta cáñi táhán na já çama chá ndihi sàhà vehe na. 18 Ta quíáhva já yáha xíñin Satanås, rí cúú tiñáhá sacuáha va. Ta ná cani táhán ndaja táhán mé rí já quéa ndihi sàhà ndéé ña cómí rí. Cáåhà nà ñà yóho xíñin ndó jáchi cáñchí ndó ñà tává i rí quini ini ñáyivi xíñin ndéé Beelzebú, rí cúú tiñáhá sacuáha. 19 Joo tá mé a ndàa cúú ndusa ña cáñchí ndó sàhà i jan, ndáchí quéhe nà cúú cuéntá mé ndó jan ndée tává nà rí quini ini ñàyivi. Ama ná cáñchi ndó ñà tává ndó rí quini xíñin ndéé tiñáhá sacuáha. Ñà yóho náha ñà coó cáñhvi ndàa ini ndó. 20 Joo yéhe xíñin in tåhíñ ndéé Ndìóxi tává i ínìma quini ini ñàyivi. Ta xíñin ñà yóho náha cåxí a ñà sa nàñínu coó quíví cakomí Ndìóxi cuéntá sàhà ndó —cáñchí Jesús.
21 Ta sácú Jesús quíáhva nù nà ta xíñin ñà yóho jànàhà ñà quée vaha mé á xíñin tiñáhá sacuáha. Já cáñchí a já:
—Íín in dátça ta tóyíí cáà da ta ñéhe da ndá çhùn chíndeé dà dà dá. Ta nàni ndáá dà vehe da mé a ndàa coó toho ñáha ndøo ñáha da jácå ndáá vaha da ñà. 22 Joo tá ñà quíxi inga tåa, dà ndacú chågå a juú ga mé dà cán ta quée vaha da xíñin dà já candaa ndíhi da ndá çhùn ñà nàçandèé ini da mé dà dá. Ta já caja tá cúñi mé dà ndacú chågå cán xíñin ñáha dà inga cán.
23 Ndá nà cóo cuñåhán xoo i, cúú nà nà cóo nà ñà yéhe. Jáchí nàdá nà có chíndeé yéhe xíñin ñà cája i, cúú nà nà sájí nuu núú i.

Jàñàhà Jesús ña cuáha tañu ndícó coó tucu rí quini ini ñàyivi vàtí sa nàqée rí
(Mt. 12:43-45)

24 Ta quéta in ri quini ini in dátça já quée rí cuñåhán rí xíca nuu rí ndìjáá yúcú i÷í ndìnducú ri núú candoo rí. Ta tá coó ndìñéhe rí nà já cåsåhá cåhvi ini rí já: “Cóho ndícó coó tucú ini dà nuu nàsåndaçàñ i cån jácå cåhí á tåtùhun vehé”, cáhàn rí. 25 Ta tá xíñù coó rí ini dà cán já sàndéhe rí nà ñín vií va ini dà cán tá quíáhva vií ini vehe.
tá natîhví á ta nàndaca ndójó vâha
tocó ndîhi ñâha ini a. 26 Anda já
quée tucú mè rí quîni cân cuñâñ
rì quehe rì uṣa gà rì quîni chågå a
juú ga mè rì já xînu ndîhi rì ndîhvì
rì ini dà cân. Ta mè dà cân ndîquini
chågå dà a juú tá nàsandacañ in
tâláá rì ini dà —nàcachi Jesús.

Ndá nà cúú nà tâhví chågå nàcùu
27 Ta nànì câhàn Jesús tûhun yóho
nuú ñâyîvi já nàcayuhú cóhó in
nàñâhâ tânu ñâyîvi cuñâñ cân já
nàcachi nà já:
—Tâhví nàcùu nà nàjácacu yóho,
mè nà nàjácâñhu yóho —nàcachi
nà xîjîn Jesús.

Xîcâ ñâyîvi quini ñà nà caja
Jesús ñà xîtûhùn cûni na
29 Tá nûntaca cuñâ ñâyîvi nû ìn
Jesús já nàcasahâ mà à câhàn xîjîn
nà já nàcachi a já:
—Quini ndîvâha va ñâyîvi ndúu
tiempo vîti. Xîcâ nà ñà nà caja
j ñàhà xîtûhùn nû nà. Joo cóó
tohe ñà cân coo. Ñà cûni ndusa na
quèga ndôho j tá quìéhâa nandôho
Jonàs, dà nàsacuñ profeta sànahâ.
30 Jâchì mí ñâyîvi nàsànduû sànahâ
ñuu Nûnîve cân nàqàndàq ina ñà
nàcîndahà Ndióxì Jonàs nû nà. Ta
quìéhâa já qàndaà ri ina ñà ndúu
vîti ñà nàcîndahà ri Ndióxì yèhê
va, dà nànduû ñâyîvi. 31 Tá nà xînu
quività caja vií Ndióxì sàhâ cuçhi
ñâyîvi ndúu tiempo vîti anda jà
ndîquíta in ñà nàsacomí cuéntà
sàhâ ñâyîvi ndúu chì sur sànahâ
ta chicàñ nà cuçhi jàtå ñâyîvi
ndúu tiempo vîti. Jáchì mí ñà cân
vâtì nàsañhîn xicà nàdvâha ñà nù
rey Salòmon sànahâ nàsàhan nà
cûni johò nà tûhun nîchî câhàn
da. Ta yehe ìn chågå sahà i a juú gâ
Salòmon joo có càndûsa ndô yèhê.
32 Ta járì ñâyîvi nàsànduû Nûni
sànahâ cân ndîcuíta na chicàñ na
cuçhi jàta ndò tå nà xînu quività
caja vií Ndióxì sahà cuçhi ñâyîvi
ndúu vîti. Jáchì mí nà nàsànduû
ñuu Nûnîve cân nàjândacoo na
cuçhi cája na tá nàcâñh Jonàs
xîjîn nà ñà nàcachi Ndióxì coo. Ta
yèhê ìn chågå sahà i a juú gâ Jonàs
joo có càndûsa ndô yèhê.

Nduçhù núù yø cuú á tâtuhun in
lámpara
(Mt. 5:15; 6:22-23)
33 Ni in túhùn toho ñâyîvi có
chicañ nûhù nà in lámpara ta já
quèhe na ñà sàcù nà in nû jehê. Nî
cò chicañ nà ñà tìxi sàto. Ñà cájå
na quègà cîñhù jìcò nà ñà jà nà
yèhê nûn na quività inì yèhê cân.

34 Nduçhù núù yø cuú á tâtuhun in
lámpara jàndìyêhê a nû yø jà xînì
yo nû xîca i. Ta tá tívî vâha nduçhù
nûù yø jà cuu candëhê vâha í nû
xîca i. Joo tá có tívî nduçhù núù
yø jà quègà xîca i nû nàá ndîvâha.
35 Cuéntà coo ndò a jùu câhàn ndò
ñà cuú ndò nà xîca nû yèhê ta cáà
vì ndò cájå ndò cuçhi tâtuhun nà
xîca nû nàá. 36 Tá nà quìéhâa ndò
nàmanì jàndìyêhê Ndióxì ñîmà
ndò já a cájå gâ ndò cuçhi jàchì a
càñêhe gâ ndò ñîmà quini. Ta cájå
ndò ñà cúñi Ndióxì já cuú á tâtuhun
in lámpara jàndìyêhê ñîmà ndò —
nàcachi Jesus.
Chicañ Jesús cuachi játá na fariseo xiñín játá na jánahá ley Moisés
(Mt. 23:1-36; Mr. 12:38-40; Lc. 20:45-47)

37 Tá nandidhi naçahan Jesús já nacana in da fariseo Jesús ña ná cuñuñ a cuxu a vehe da. Tá nandidhi já nasañan Jesús vehe da já naquívvi a na saçoo a nü mesa xiñín java na cán. 38 Joo ndaja coo da fariseo cán chí nacatontó da jáchi naxini da ña cõ ndañahá Jesús caço a cuxu a tá quiahva ún costumbre mé na fariseo cán.

39 Anda já nacachi Jesús já xiñín da fariseo cán:
—Ndóhó, na fariseo, ndíhi ini ndó cája ndó costumbre ña ndícata ndó jata vaso xiñín játá coho viti joo co ndíhi ini ndó ndícata ndó ini a. Quiahva já cája mé va ndó jáchi ndíhi ini ndó ndahá ndó tátuhun costumbre ndó joo co ndíhi ini ndó ndaja vii ndó íñima ndó nüñ nacuñú ndañ xiñín ñaña quini cávhi ini ndó. 40 Ndaja tontó jiñí ndó. Á co xipiñí toho ndó ña ta naçavaha Ndióxi ñayivi já naçavaha mé a yiquí cuiñu na ta naçavaha mé a íñima ná. 41 Caja ndó ñañanì xiñín ná ndáhví xiñín ndinuhu ini ndó já ná coo vií ndó nü Ndióxi.


43 Ndáhví naçuu ndó, na fariseo. Jáchi tá săhan ndó veñhuu cátoó ndó caço ndó nü sácño a náhnú. Ta cůn ni ndó ña ná cañan Ndióxi toní ñúñu ndívaha ñayivi xiñín ndó tá ndique táhan na xiñín ndó íñí.


45 Anda já nánducú ñëhe in da jánahá ley Moisés cán túñhu nü Jesús já nacachi da já xiñín á:
—Maestro, xiñín túñhu cáhan jan jándiñhiví ri a ndëhe va.

46 Anda já nacachi Jesús já xiñín dá:
—Ndáhví naçuu ri ndóhó va, na jánahá ley Moisés. Jáchi cája ndó ñañ coo ñiñvi ndivaha ley já ná a cúú caja ñayivi ñañ. Joo mé ndó cája ndúñsa ndó xiñín ná ñañ ná cája na ñañ váñí ni mé ndó a cúú caja ndó ñañ.

47 Ndáhví naçuu ndó jáchi cúú á tátuhun cávaha ndó nánñi nü jánduñxu ndó na profeta, na násahní táñahnu jícó ndó násahá. 48 Ta xiñín ñañ yoñó núñha ndó ñañ cájii ini ndó xiñín ñañ nacaja táñahnu jícó ndó násahá tá násahní na na profeta. Ta viti cúú á tátuhun chínnde táhan ndó xiñín na cán jáchi mé ná násahní ná na profeta ta mé ndó naçavaha ndó nüñ nánduxu ná.
49 Xíni vaha Ndíóxi ŋayivi ta ndáa nacáhan mé á tá nacachi a já: “Chindahá i java profeta xíhín java apóstol nu ndó. Joo mé ndó cahní ndó java na ta java na ndicuīta ŋee ndó nág”, nacachi Ndíóxi sánhá.


52 Ndáhví nașcuu ndó, ną jānaŋa ley Moisés. Jáchı cája ndó ną ná a cúu candaŋa ini ŋayivi ną cáchí tuhun Ndíóxi. Ta xíhíŋ ną yóho cúuí ndó ną sájí nuuí cuítí va jáchı ni ço săhan ndó ŋınaŋa nų ną ną ná candūsa na ną ndāa. Ta mé ndó vāți xǐnì ndó cúuí á ną ndąa joo ço cája ndó nę cáchí a —nacachi Jesús xīhīŋ ną jānaŋa ley Moisés cán. Ta jā naçasahá na ndāca tuhun cuhāa chāga ną mé á sāha ną cūți ną jāquīhví cuýtī Ńahā ną. 54 Ta nașcuu cuhāa ną tuhun ihyvi nų á jáchı ndúći ną ndá quíahva čīcān ną cući jatá xīhīŋ in tuhun ną ną yúhu á čāhān.

Jānaŋa Jesús sāhā ną ço cúuí ná tă quīahva ndāa na

12 Ta nani cáhān Jesús cán naçasahá tācă cuhā ndīvaŋa ŋayivi. Cuḥā mǐl ną naçasahá ndái cuu na cán. Jánda quīahva cāndīhi táhăn ndajá táhăn mé nā xīhīŋ á cuḥān ná. Nų cuuítī načahan Jesús xīhīŋ na xīca tuun xīhīŋ á jā cáchí a já:

— Cuéntá coo ndó xīhīŋ na fariseo jáchı cúū nā tātuhun yūșā naşaŋa quēe xīhīŋ harīna ną cāhāna na pan. Co cúū nă tă quīahva ndāa na. 2 Ta nī in tūūhūn tohō Ńahā a cúū coo jēhē xāhā jāchī cana tā cana tuhun sāhā. 3 Tōcō ndīhi tūūhūn načahan jēhē ndō nuuí jā vaxī quīvī cūni johō ŋayivi ną ndīvī tāhī. Tōcō ndīhi nā načahan jēhē ndō tō ndājī yēhē jā vaxī quīvī candaŋa ini tōcō ndīhi ŋayivi nūu sāhā —nacachi Jesús xīhīŋ nā xīca tuun xīhīŋ á.

Yo já ndītahan cayīhvī yō
(Mt. 10:26-31)

4 Andaŋa já naçasahá cáhān Jesús xīhīŋ ndīhi nā cán já cáchí a já: — Cânděhē ndō, nă cúū amigo i. Cūnī cáhān i xīhīŋ ndō nă a cayīhvī tohō ndō ŋayīvi, nă cuū cahnī yīquī cuūnu ndō. Jáchī nă jān cúū ndīhi va nă cája na tā a cúū cája na ni in āhā xīhīŋ īnīma ndō. 5 Ta vīti nă cáhān ī xīhīŋ ndō yo já ndītahan ndūsa nū ndō cayīhvī ndō: Ndītahan cayīhvī ndō Ndíoxi jāchī mé a cán quēa cuu cája nă nă quīvi ndō ta tá nándihi cuu chácan
In dâ cuicá, dâ naçachá quíhví

13 In tâhan dâ ndâcañ tanu ŋayivi cuhâ cán naçâhan dâ xihîn Jesús já naçachi da já xihîn á:
—Maestro, cahan loho ndî xihîn ŋanî ña nà cahnda java ña ŋa ŋajándacoo táta nde núu nde tá naξiîhî nà —naçachi da xihîn Jesús.

14 Anda já naâducú nehe Jesus tuhun nú dá já naçachi a já xihîn dá:
—A juú juéxe cúús ñehe já coo ñi cahnda java ña ŋa ndó, vâha.

15 Anda já naçachi tucu a já xihîn na ndûu cán:

16 Anda já naâsacu a in quiaâhva nû nà já naçachi a já xihîn nà:
—Nasahîîn in dâ cuicá ta a juú quiaâhva nasahnu vâha nîhá nú ñûyu dá. 17 Anda já naçasahá má dâ cuicá cán ndîcâni ini da já naçâhan da já: “Ndâché taan toho i cuhâ nîhá nîhá naçâna nú yo yôho jáchî cóo gâ núu cañuhu a”, naçâhan dâ.

18 Anda já naçâhan tucu da já: “Nà caja i quèa ndîcâni ndîhî ña yáca nîhá i já cavaâha ña nà núhnu châga. Ta cân taån yo ndîhî nà naçâna nú yo ta cân taån yo tóco ndîhî java gâ ña cómî yo. 19 Anda já cachi i já xihîn mí ñi: Sa cuhâ kâvahâ va nîhá naçâcu vahîn vtí. Ta queta nà cusûn tixi cuhâ kâvahâ cuîa. Ta vtí jandá ndâquehe ndêe cuîtí vûn. Cuxu cuîtí vûn. Coho cuîtí
vún. Ta jándá cañi cuití ini vún, já va cachi i xihín mí i”, nacahán də.


21 Quíhví ndívəhá cája ñəyiví tá ndája tútu ñə ñəháł nụyéví yóho joo nọ nulu ini na sahá Ndíoxi ñə nà caja na ñə cùní mí ñə. Sahá ñə cán quẹa cuú nà ndívəhá ndívəhá nụ mé á —nacachi Jesús xihín nà.

Ndáá Ndíoxi nà cuú ndusa jahíyi mé á
(Mt. 6:25-34)

22 Tá nándihi já nacahán Jesús xihín nà xíca tuun xihín á cán já nacachi a já xihín nà:


27 Candéhé ndó ndó quíhvá ndató sáhnu ita. Có cája chúun a ta ní có cávəhá jáhма á. Joo mé a ndáá nà cahan i xihín ndó ñə núchí chága ita yóho nacaja Ndíoxi a júu ga jáhма vəhá ndívəhá nəsandixi rey Salomón sənəhá, də nəsahín cuhá ñəhá cuícá. 28 Candéhé ndó ndáa vəhá Ndíoxi yucú ita va tí tóo a viti ta itaən cáyi a jándihi sahá. Ta ndíyəhvi chága mé ndó a júu ga yucú ita. Joo có cándüsa ndó ñə candaá mé á ndohó. Nà cán quẹa xíní nụhú candéé ini ndó Ndíoxi ñə quíhvá tá quíhvá mé á jáhма candixi ndó. 29 Ta a ndícani ini ndó ndáa caja ndó nẹhẹ ndó ñə cuuxu ndó xihín ñə coho ndó. 30 Jáchi ñəyiví, nà ní xíní icí cuéntá Ndíoxi, nà cán cuú nà ndícani cuhéá ini sahá tóco ndihi ñə yóho. Joo cuú ndó cuéntá Ndíoxi, mé a cuú tátá ndó ta xínhì vahá mé a ña ndímaní nụ ndó catacu ndó. 31 Joo ndítaan nụ ndó ndiquíhvá ndó mé ndó ndáa ñəhá Ndíoxi ñə nà cacomí a cuéntá sahá ndó já quíhvá mé á nụ ndó ña ndímaní nụ ndó catacu ndó.

Indiví cuú nụ ndítaan ndaá tútú ñayiví ñə vahá
(Mt. 6:19-21)

32 A cáyihvi toho ndó jáchi mé ndó cuú ndó tátu÷un ndicachi váli jàná j. Mé a ndał chá va cúú ndó joo cáji ini Ndíoxi ñə cómí a cuéntá sahá ndó. 33 Jácó ndó ñə cómí ndó ta jasá ndó ñəhá núu nà ndímaní ñəhá núu. Jáchi quíhvá já ndája tútú ndó ñəhá vahá indiví núu çuhún ndó. Jáchi mé cán a ndíhi sahá ñə vahá cómí ndó. Ta ni ná cuhíná a cuú quíhví na caja cuhíná ñəhá ndó cán. Ta ni tíqujjí a cuú jándihi rí sahá ñəhá ndó cán. 34 Jáchi núu nándáa tútú ndó ña
ndáyahvi nú ndo, cán coo ri ínima ndó.

Náha Jesús ñá xíní ñúhú canduu tiáhva ñayivi cuhùn ná xíhín mé á
35'Xíní ñúhú canduu tiáhva ndó candati ndó ndá hora ndicó coo tucu y quixi i ndiquehe g ndóhó.

In mozo váha xíhín in mozo a váha
(Mt. 24:45-51)

41Andá já nácachi Pedro Jesús já nácachi da já xíhín á:
—Á nú néhehe cuití nácacu ndó quíhva yóho a nácacu ndó ña nú ndaja táhan ñayivi ndúu yóho.

42Andá já nácachi Jesús já xíhín dá:

á. Ta tá sá cánđéé ini ñayivi inga na já quéá ndinuhu ñamaní náhnu chága caça na cân ñá nå caja na xíhíñ ná.

Cája Jesús ña sáhndá java táhan ñayivi
(Mt. 10:34-36)

49'Yehe naquixi i ñuyíví yöho cahnda java táhan ñayivi já ná náhá na cúñi çúhun xoo mí i xíhín na có cúñi çúhun xoo i. Ta ñá yöho cúú a tátuñun naquixi i múcháñ ñúhú ñuyíví yöho. Ta cúñi ñá ndóhí quéi chúun naquixi caja i yöho.

50Vañi quíjvi ndóho ndíñwa in i tá a juú quiáhva ndíñhi in i ndáñtí xíñu có mé quiáñ jan. 51A cáhán toho ndó ña ná xíñú ñuyíví yöho caja i ñá ná ço våha in ñayivi. Ña vañi yehe caja i quéá ná cahnda java táhan na.

52Jáchí viti xíhín chí nú cacuu a tátuñun canduu ýhun ñayivi in yehe joo a cúñi táhan na sañá yehe jáchi ñví na cacuu cuénta ndó. Cánda våha in ndó ña cuñí ñuyíví tá caja ndó ndóndóquíhvi ñuyíví jíhí ñuyíví.

53'Ndó váñi ndó. Cánda våha in ndó ña cuñí ñuyíví jándacoo ñayivi: Mé ndó tá xíñí ndó ndicuíta vjí vaxí a ñuu ndó chí xoo nü quéta çándi já cächí ndó ña cuñ jayj ta chí cúúnd ndusá dó. 55Ta tá xíñí ndó vaxí táchí chí xoo sur já cáchí ndó ña nhíndíñwa cóo ta chí ihní ndusa sáhjin. 56Có cúñi ndó tá quiáhva ndáa ndó. Cándaa våha in ndó ña cúú ñuyíví tá cándaa in ndó cáhán ndó tá quéa cóó tá sáñdeñhé ndó indiví. Joo có cúñi ndó cándaa in ndó ñá jánñha i nü ndó.

Ndítahan caja våha ndó xíhín na có cúñi ndóho
(Mt. 5:25-26)

57'Ndáváñi có tává våha ndó cuénta ndíñg quéá våha ta ndíñg quéá a våha. 58Ta sácú in na sañá ndó çúhun ndó veca ta ndáca táhan ndó xíhín na cán cuñán ndó nüú na jútijxa, xíñi ñúhú ndúcú ndó ndá quiáhva ndique táhan mání tucu ndó xíhín ná nani xícxa ndó íchí cuñán ndó. Já quéá ná a cáñhe na cán ndóho çúhun ndó nü juéxe jáchí dâ cúú juéxe cán ndíquiáhva da ndóho ndáha policía ta policía cán cómond dâ ndóho veca. 59Mé a ndáñ ná cáhán i xíhín ndó ñá tá ndácañntóndó veca jan chí a cánó ndó jända quiáhva ná cáññí ndíði ndó ñá yícá ndó nüú dâ cán já jání dâ ndóho —nación Jesús xíhín ná.

Cáhán Jesús ña ndítahan jándacoo ñayivi cuñíi cája na

13Mé tiempo ya ñaxíñu cóo java na ndicâñi na nü Jesús sañá ña nasñhí Pilato java dàtãa estado Galilea nani jóco dâ nü Ndíóxi. Ña cán quéá cächí na ña nacáññán níñ dà naññíi xíhín nii...
quíxi, rí jóco da. Anda já nacachi Jesús já xihín ná:
—Á cáhán ndo ña naxihí da Galilea yóho sahá ña ín chága cuichi da a juú ga java ga na Galilea. Anda já nacachi Jesús já xi̱hi̱n ná:

Sácu Jesús quia̱hva sahá in tító ñúhu, dó co cána cuishi núu

Anda já nasacu Jesús in quia̱hva nu ná já nacachi a já xihín ná:

 Mé quíxi ndíguehe ndée ñayivi ndája vaha Jesús in ñá xíca tojo

Anda já nasacu Jesús in quia̱hva nu ná já nacachi a já xihín ná:
—In dâtaa najándee da in tító ñúhu ná ñúhu dá. Anda já nacachi Jesús já xihín ná.

13 Anda já nacojó a ndáha a játa ña chí mé hora já ndídice yiquí cuiri ñá ta nacasañá ña cája cáhnu ñá Ndíoxi.
14 Anda já nacachi Jesús já xihín ñayivi ndúu ini veeñhu cán já:
—Ín ñuñu quíxi núna nú yó cája chúun i ta tânu quíxi já cuu quixi ndó catátá ndó tá cúni ndó. Anda já nacachi Jesús já xihín dâ rí naxihí da —nacachi da xihín ná.

15 Anda já nacachi Jesús já xihín dâ rí naxihí dâ sáhá Ndíoxi.

16 Anda já nacachi Jesús já xihín dâ sáhá Ndíoxi.
y uno cuja nacuqueh cuheh ña nacaja Satanás, mé tíañáhá sajaña. Ta mé ndó cáhán ndó ña a váha toho nacaja ña njaní ñañasáhá yöho ndáhá cuheh ña nddoho ñá tixi cuañá cuja. Joo mé a ndáa ndditahan nú ña janí ña ndáahá cuhe yöho cóo caja toho a cúú a quivi ndiquehe ndée yó —nacachi Jesús.

17Tá nacachi Jesús ña yöho chí a jú quiahva nacacahan nú ña có cúñú Jesús cán. Joo tácó ndihijava gà ñayivi cán cájjí ndivaña ini na jáchí naxini na ña cája Jesús ña náñu ndivaña.

Sácú Jesús quiahva sañá in ndíqui mostaza
(Mt. 13:31-32; Mr. 4:30-32)

18Tá ndíqui Já nacachi tucu Jesús já:
—Ná ndicani i nú ndó ndaja ñin nú ndiqiañá ñayivi mé ná ndáhá Ndóxiñ ña ná cacomí a cuéntá sañá ná. 19Cúú a táthun in ndíqui mostaza ña chihin in dátñu ná núñu dá. Ta mé ndíqui loho yöho sáhnu a jand quiahva ndú ñ a táthun in yitó cáhú nú xínú cóo laa chójó ri táca ri nú ndáhá dó —nacachi Jesús.

Sácú Jesús quiahva sañá ndajá cája yusá naxíñ tá quée a xíñin harina
(Mt. 13:33)

20Anda já nacachi tucu Jesús já:
—Ná ndicani i nú ndó ndaja ñin nú ndiqiañá ñayivi mé ná ndáhá Ndóxiñ ña ná cacomí a cuéntá sañá ná. 21Cúú a táthun tá cåvaha na pan ta quée yusá naxíñ xíñin harina. Cúú a táthun tá cåva tahan in náñáhá loho yusá naxíñ xíñin ñuñi táhndá náñnu harina ña ná Jáñánú a tácó ndihi mé yúsá cán—nacachi Jesús.

Táhán ndivaña yéhé núu quihvi ñayivi cåhun ná indiví
(Mt. 7:13-14, 21-23)

22Ndiquehe Jesús íchi cuñahan chí ñuu Jerusalén ta ndijáá ñuu náñnu xíñin ñuu válí nú yáha jáñañú mé a táthun Ndóxi cuñahan. 23Ta ndajá coo nándacá táthün in da Jesús já nacachi da já xíñin á:
—Xitoho i, á chá cuítí va ñayivi cacu nú cacu ndoñu ñin causã cåhun chí indiví —nacachi da xíñin Jesús.
Anda já nánducú ñehe Jesús táthun já cáhí a Já xíñin dá:
24—Cuú a táthun ñín in yéhé táhán loho nú ññi váñi indiví. Ña cán quéa xínú núñu ndó ndii
ini ndó ndiñi ndó chí yéhé loho cán jáchí cuña ndivaña ñayivi ndíñihi na ña quihvi na joo a cúú quihvi na. 25Jáchí tá quiahva ñín in xitoho vehe quiahva já ñín Ndóxiñ. Jáchí tá ná ndicóó da cúú xitoho vehe cán chícagi tuun da víti yéhé vehe da já xínú cóo ndó cándichí ndó játa vehe cání ndáhá ndó yéhé já cachi ndó já: “Á ndúyu ndó, xitoho i. Á a cája ndó ñaññi
cuñá loho ndó yéhé ná quihvi ndé”, cachi ndó xíñin dá. Ta já
nánducú ñehe da cón táthun nú ndó cachi da já xíñin ndó: “Cuáhán ndó
jachi co xíinu toho i ndóhó.” 26Ta já
cáñaha mé ndó cachi ndó já xíñin dá: “Cuáhá tañu sá naxíi nde ta
naxíi ndé xíñin ndó. Ta níi câyé ñuu nde naxíca núu ndó najáñahá
ndó ñayivi.” 27Anda já nánducú ñehe

San Lucas 13
dá cán tuhun nụ ndó jà cachi da jà xịhin ndọ: “Ṣà nàcachăn ụjji xịhin ndọ ọ bụ cọ xịnị toho i ndá nà cụ́ ndóhọ. Caxoo ndihi ndó nụ́ i jàchí cùú ndó ọjụ jàmụ nyịnyị cája ndīnụ nụ nụ.”

28Ta cán ndusa quéa cuacu cóhọ ndọ ta csahá cahñá nhuụ ndó xịhin ọ bụ cọ ọhụ ndó nájá ndó. Jàchí cán cuni ndó Abraham xịhin Isaac xịhin Jacob xịhin tóćó ndihi nụ nyị ndọta. Cuni ndó ọma ndúu na a ndihi ndó. 29Jàchí xịnụ ọjụ jàmụ ndúu ndịjáa ọjụ jàmụ ndí nụ ndọta ndị ndá a ndịndị nụ ndúu na ndó. Táa jù gụa jàmụ ndọta ndị ndá ndị ndúu na ndó ndị ndá. Jàchí xịnụ ọjụ jàmụ ndúu ndịjáa ọjụ jàmụ ndí nụ ndọta ndị ndá a ndịndị Ọma ndúu na ndó. Táa jù gụa jàmụ ndọta ndụ na ndị ndá ndị ndúu na ndó.

San Lucas 13, 14

Tánhđa ini Jesús ta sácu a sáhá ọjụ jàmụ ndúu nụ nyị Jerusalén

(Mt. 23:37-39)

31Mé quíjí jà nàjịngụ cọo jàmụ nụ ndị ndị ndá jà xịhin ndọ:
—Cuáhá nụ nụ cọu jàchí sácu nụ ndịndịndá Moisés nụ ndị ndá jà xịhin ndọ.
32Anda jà nàcachí Jesús jà xịhin ndá:
—Cuahá ndó cahàn ndó xịhin ndị ndị ndá jà ndịndịndá jàmụ nụ ndị ndá jà xịhin ndọ jà nàjịngụ cọo jàmụ ndá ndịndịndá.
33Joo sà mé Jerusalén jà xịhin ndá:
—Cuahá ndó cahàn ndó xịhin ndị ndị ndá jà xịhin ndọ jà nàjịngụ cọo jàmụ ndá ndịndịndá jà xịhin ndọ.
34Anda jà nàcachí túcú Jesús jà:

Tá ndàjáa vahá Jesús in dà nàjịngụ cwi nú

14Ta ndàjáa cọo in quíjí ndị ndiquehe ndé nà jà nàjịngụ Jesús nàxịki a vehe in dà cùú sàcuhá nụ nyị ndị ndị ndá jà ndị ndá jà xịhin ndọ.
2Ta mé yatí nụ Jesúss càn nàjịngụ nàndà in dačọ, dà nàjịngụ cwi nú yìquï cwi nú.
3Anda jà ndàjáa tæhí Jesús nà jà nàjịngụ ley Moisés xịhin nụ ndị ndọta jà nàcachí a jà xịhin nà:
—À nụná nụ yó ndàjáa vahá i in dà quíjí mé quíjí ndí ndiquehe ndé yó, a cọ nụná toho nụ yó caja i nà jà nàcachí Jesús xịhin nà.
4Joo tájí nàjịngụ yahú nà càn. Anda jà ndàjáa vahá Jesús dà quíjí càn jà nàcachí a xịhin ndá nà khu na quee da cùhú dà. 5Ta jà nàcachí a jà xịhin na ndị ndị ndá jà xịhin na nà ndị ndọta jà
—Mé ndó tá ndicava búrro á tindique jana ndó ini in táhví chí iyí láa táva ndó rí. Ta cóo caja toho a á cúú á quíví ndíquehe ndée yo — náçachi Jesús.

6 Joo cóo nacuup nducú ñehe na tühun n Jesús.

7 Anda já naxini Jesús ña jandá joho ndácaxi na nátaca cán nú vaha caçoó na já najánahá nuy rá ndía vaha chága ndítahan caja na. Já nacachi a já:


9 Ná ndítahan caún quea caçoó jandá nuy ndíhí. Já queá tá ná xinu da nacana yóho nú in jukí cachí da já xuhun: “Amigo, cuháñ nú sha nú ndúu na náhnu cuón.” Xuhí ná yóho ndindita jícín núñ na ndúu coo nú mesa xíxi xuhun cán. 11 Jácíc ndá ná cája câhnu mé, ná cán cacuu ná nánñu ndahá joho. Ta ná co ndíñehe jícó mé, ná cán cuú ná ndicáhnu —nacachi Jesús.

12 Anda já nacahan Jesús xuhí ném da nacana ñahá cán já nacachi a já xuhí ná:

—Tá ná cacaha cuhún ña cajahñu na á ña cájini na, a cána tohún ná cúú amigúñ jana ni ná cúú ñahnúñ jana ni a cána tohún ná cúú táhùn ta ni a cánun na cuçá ndúu yáti xuhun jana. Jácíc tá ná caja na víco cana ri ná jana va yóho ta xuhí ña ján táhñu cuéntá sahá ñamani nacajún xuhí ná cán. 13 Ná ndítahan cajún tá ná cacáhnu in víco quèa cánun ná ndável ta cánun ná réncu ta cánun ná cuá. 14 Ta já cajii inúñ jácíc ná cán a cúú toho caja na cháhu na ñamani nacajún xuhí ná nuví ínho. Joo vaxí quíví tá ná nditacu nyivi ñasanehe íñima vaha nuví ínho já cháhu Ndíóxi ñamani nacajún jana —nacachi Jesús xuhí ná.

Sácú Jesús quiahva sahá in dátaa, da nacana cuhá chá ñayivi ña ná cuhun ná víco vehe da

(Mt. 22:1-10)

15 Tá naxini johó in táhán da in núcoo nú mesa xuhí Jesús cán ña yóho já nacachi da já xuhí a:

—Táhví nacuup nú ñehe táhví cuhun indíví ña nác cocomi Ndíóxi cuéntá sahá ná —nacachi da xuhí Jesús.

16 Anda já nacacu Jesús in quiahva nú da já nacachi a já xuhí ná:


19 Ta inga da nacachi da xuhí ném

Ndítahan jándacoo i ndá ñañ ndáyahvi nú yó tá ta mé a ndáa cúní yó candijo yó Jesús (Mt. 10:37-38)

Cuahá ñayivi ndíco na jatà Jesús cuahán ná. Anda já nandíco cóo játà nú Jesús já nacachi a já xíhin ná:

26—Ndá na cúní jácuaha xíhin i xíni ñúhu quĩhví ini chága na yehe a juú ga táta na xíhin náná na. Ta xíni ñúhu quãhví ini chága na yehe a juú ga ñañíhi na á jahyi na á ñání na á quíahva na. Ta xíni ñúhu quíhví ini chága na yehe a juú ga mé ná. Ta ndá na cóo ndico yehe sahá ñañ yíhví na quivi na, mé a ndàa cóo sahá toho na cacuu na cuentá yehe. Ta cúni ndó cavaha ndó in vehe jícó ñañ caja ndó quëa távà vahá ndó cuentá ñañ a queta jiwhún ndó á a queta já ná jáxinú ndó ñañ. Jáxí tá ná a távà jihna ndó cuentá ta casahá ndó cavaha ndó vehe ndó joo tá nandíhi có queta ga jiwhún ndó ñañ ná jáxínú cóo ndó ñañ quëa cacahan nú ñdo jáxí casahá ñayivi cuacú ndaa na ndóhó. Já cachi na já xíhin ndó: “Tá jàn nacahasá dà cavaña da vehe da joo cóo nácuu jáxínú dà ñañ”, já cachi na cuacú ndaa na ndóhó —nacachi Jesús.


33 Quíahva já ñín ri xíhin ndóhó va. Ndá ndóhó, ná cúní jándacoo tóco ndíhi ñañ cómí ndó sahá yehe já quëa cóo sahá toho ndó cacuu ndó cuentá yehe —nacachi Jesús.
Cáhán Jesús ŋa tá jándacoo ñayivi ĕchĩ cuéntá mé á cúu ná táțuhun ŋii, ŋa că oȟva ga
(Mt. 5:13; Mr. 9:50)

34 Anda já nàcachi tucu Jesús já:
—Ína våha ndivaha cúu ŋii yíí na joo có chuuñ toho a tá că oȟva
na. 35 Mé ŋii, ŋa că oȟva ga jan ni că váha ŋa jácana i nńu ŋúhu yo jáchĩ
ño ndáhá toho ŋúhu yo cája ŋa. Na cája na xińín ŋii jàn queă sătá va na ŋa. Na ŋin jøho, ná cuni jøho na —
àcachi Jesús.

Sàcú Jesús quíañva ñañá in ndicachi, 
rí ñàndiñúhú
(Mt. 18:10-14)

15 Cuăñá na játaca jiñúñ cuéntá impuesto xińín
cuăñá na cája cuachi nàcasáhá ná
cáyati na nńu ŋíin Jesús jáchĩ cúñi
ná cuni jøho na nńu cáhán mé ā. 2 Saḥá
ŋa cáñ quea nàcasáhá na fariseo
xińín na jàñahá ley Moisés cáhan
núu na saḥá. Já cá chíxińín táhá
na já:
—Tàa já ndíqeehe våha da ñayivi
cája cuachi ta xíi xi da xińín ná —
cá chíxińín táhá ná cáñ.
3 Anda já nàsacu Jesús in quíañva
nu ná já nàcachi a já xińín ná:
4—Mé ndó tá cómi ndó in ciñento
ndicachi ta tá in cuüí ndíñúhú in
ndicachi jáña ndó ŋa cája ndó quéa
jándacoo ndó cómi jür cré saẖun cómi
ři càń yúcú ta já quée ndó cuahan
ndó ndinducú ndó ŋi ñàndiñúhúュ cán
jánda quíañva ndíñehe ndó ři. 5 Ta
tá ndíñehe ndó ři já cávatá ndó já
quée ndó ři chúnú ndó ŋi saẖá
jíqú ndó våxi ndó. 6 Ta tá xünk ců
ndó vehe ndó já játaca ndó ŋani
táhá ndó xińín na xíní táhán xińín
ndó. Já casáhá cá chí ndó já xińín
ná: “Xíní ŋúhú cájii ŋi ndó xińín
i jáchĩ cájii ŋi i saẖá ŋa ñàndiñéhe
e ndicachi jàñá i, ří ñàndiñúhúュ cán”,
cá chí ndó xińín ná. 7 Mé a ndaŋ ná
cañán i xińín ndó ŋa quíañva já
ta janda chága ví cájii iní ná ndúu
indiví tá jándacoo in ñayivi cuachi
cája na a juü ga saẖá cómi jícó
saẖun cómi ñayivi, na cája tá cája
ña våha.

Ságú Jesús quíañva ñañá in
jiñúñ, ŋa ñàndiñúhú
8'Ta vitti ná cañán tucu ñ inga
quiañva xińín ndó. In ŋáñáha
ñàsahjih yux jiñúñ cán ŋa yahvi
ndivaha nńu ŋa. Ta tá ndíñúhú in
táhán ŋa cân já ndîchami ŋa ŋúhu
ta tííví ŋa vehe ŋá jáchĩ ndíhi
ini ŋa ndînducú ŋa ŋa ta vîí vîí
ndînducú ŋa ŋa janda quíañva ná
ndíñehe ŋa ŋa. 9Ta tá sà ñàndiñéhe
ŋa ŋa já játaca ŋa ŋaíi táhán ŋa
xińín ná xíní táhán xińín ŋa já
cájàhá cá chíxi ŋa já xińín ná:
“Xíní ŋúhú cájii ŋi ndó xińín i jáchĩ cájii
ini i saẖá ŋa ñàndiñéhe e jiñúñ
i, ŋa ñàndiñúhú”, cachi ŋa cân —
àcachi Jesús.
10 Anda já nàcachi tucu Jesús já:
—Mé a ndaŋ ná cañán i xińín ndó
quiañva jà cájii ŋi táto Ndióxi ndúu
indiví tá jándacoo in ñayivi cuachi
cája na —nàcachi Jesús.

Tá najándacoo in daña tá tá da
tra naquee da cuahan xíca da
11 Anda já nàsacu Jesús in quíañva
nu ná já nàcachi a já:
—in daña ñàsahjih ivi jahi y tàa
da. 12 Ta dà loho chá cân nàcachi
já cáhan ndáhví a xihín dá ŋa ndá quíhví da. 29 Anda já naçacahá cává ndá xihín tátá da: “Taá i, ša cánda va ha in ndó ŋa ša cuáhá ndívaha cuja cája chún i nu ndó ta cája i tóci ndíhi ŋa sáhndá ndó nuú i cája i. Joo ni in túhún toho tánu cóo naçahan ndó ni in tižúhu loho nuú i ŋa ná cája i in víco loho cuhx u xihín na xín táhan xihín i. 30 Joo viti naçahí ni ndó chélo, ri ndató nándaha jan, ŋa cája ndó víco jáchí naçasa nåni i jan. Ta mé da jan naxica nuu da najáti vi ša ndaja naçcu da jižúhu ndó xihín najtí xíca jii”, naçachi da cá cán xihín tátá da. 31 Anda já naçachi tátá da já xihín dá: “Candehe jahyí a. Mé a ndá na saja tiemo ŋun xihín i. Ta ŋaha mé vún cúv ndíhi ŋa ŋín nuú i. 32 Joo mé a ndá ndítahán ŋu yó caja i víco ta caji iní yó viti jáchí nándico coo ŋañún, mé da naçahán yó ŋa xahíi. Tá viti naçasa da cúú a tátuhun nánditacu tuú da. Nasacu u tátuhun nándiñúhu da joo nándiñéhe yó da viti”, naçachi a cána xihín jahyi a —naçachi Jesús.

Ndinda chuun ndáha in mozo jáchí cóo naçaja vaha da nuú xitoho da

16 Anda já naçacu tucu Jesús inga quiáhva nuú na xíca tuun xihín á. Já naçachi a já xihín ná:

San Lucas 15, 16
nacachi dà ndáá ñaha cán xihn dá.  

8 Tá nandìhi já nacachi xitoho da xihn dá ñà ñë a ndàá cúú dá in dà ndíchì jìni jáxìhì ñà nacaja dà cán candoo vaha da nú ñayivi yìcà núú xitoho da vati cóo nacaja vaha da nú xitoho da —nacachi Jesús xihn quìahva sàcù a núú nà xica tuun xìhìn à càn.

Andà já nacachi tucu a já xihn nà:
—Ñayivi cátóó canduu vaha ñuyivi yóho xínì vaha chága nà ndaà caja na candoo vaha nú tálá nà a jùú gà nà sà xìcà jìçì cuéntá Ndíoxì.


10 Ta ndà dà xhnì ndinuhu ini ndàá dà ñaha da vati loho cóu á quìahva já caja rì da canda na ñaha da tà cuáha cóu á. Joo ndà dà cò ndàá dà ñaha da xihn ndinuhu ini da vati loho cóu á quìahva já a cándaa vaha da ñaha da tà cuáha cóu á. 11 Ta tà có ndàá vaha ndò ñaha ñuyivi yóho já quèa ni Ndíoxì a quìahva toho a ñaha cuéntá indiví nù ndò jáchì a cátìahva ndò cándaa ndò ñà. 12 Ta tà có tiáhva ndò cándaa ndò ñà nàsañàh tòó inga na nú ndò, ñåhà ñà a cóu ndiquìahva na ñà càcuu ñaha mé ndò nú ndò jáchì a cátìahva ndò cándaa ndò ñà. 13 Ñì in túhùn toho mozo a cóu caja chúun núú ìyì xìtoho. Jàchì candajì dà in xittoho da ta inga xittoho da quìhì ni chàga ñà. Á tá cóó ta caja ndìví vaha da chuun núú in xittoho da ta inga dà càn a cájà chúùn vaha da nú. Ta quìahva já ìñ ri xìhìn doho va jáchì a cúú caja cábhu ndò Ndíoxì tá chìñùu ndò ñìmà ndò játì jiùhùn ndò — nacachi Jesús.

14 Ta nú cábhàn Jesús cân ndìtà na fariseo, nà cátóó ndíváha jiùhùn táa jìho na nú cábhàn mé á. Ta nàcasàhá nà sàcù ndaa na Jesús.

15 Andà já nacachi Jesús já xihn nà:

Ndìtahan nú ñayivi caja na ñà nàsañhìNdíoxì anda quìahva nà naá sahá ñuyivi xìhìn indiví

16 Andà já nacachi tucu Jesús já:
—Jandà tá cámañì xìnu Juan, dà nacaja ndùta ñayivi já nàsañhìn ley Moísés xìhìn ñà najàhì na profeta sànhá. Joo vìtì ndìjàá ndìcuìnta nuu tühun Ndíoxì cuáha ñà vaxì quìvì càcmì Ndíoxì cuéntá sahá ñuyivi. Ta ndà nù cùnì ndìquìahva na mé nà ndàha Ndíoxì ndìtahan nù ñà dijì ni na ndìjìvì na ìchì cuéntá mé á.

17 Joo jandà quìahva nà naá sahá ñuyivi xìhìn indiví ndìtahan nú ñayivi caja na tòcó ndìhì ñà sàhndá ley. Jàchì jandà vaha chàga ìñ a ñà ndìhì sahá ñuyivi xìhìn indiví a jùú gà ñà ndìhì sahá in túhùn tühun ndàcañ nù ley Moísés — nacachi Jesús.
Tá jándacoo táhan na satañandaha

(Mt. 19:1-12; Mr. 10:1-12)

18 Anda já nacachi tucu Jesús Já:

Ña nándoho in dà cuícá xihín ña nándoho in dà naní Lázaro

19 Ndócani Jesús nú ñuyivi já nacachi a já xihín ná:
cája na”, nacachi da xihín Abraham.  
31. Andá já nacachi tucu Abraham já xihín dá: “Tá c'o cúniñ ñanún caja da ña nacahyí Moisés xihín ña nacahyí na profeta quiànhva já a cándúsa toho ri na ndiquehe vaha na in ndij tá ná nditacu a cuhyn a çañan xihín ñanún”, nacachi Abraham xihín da cujá cán —nacachi Jesús xihín ñayivi.

Tá jácañan táhan ñayivi caja na cuachi  
(Mt. 18:6-7, 21-22; Mr. 9:42)

17. Andá já nacachi Jesús já xihín na xícá tuun xihín á:  
—Níi tiempo quixi ñaha ña cája ña ná nìdiqají ini ñayivi caja na cuachi. Joo ndáhví nacuu na tá ná jándicava na inga na nùù cuachi.  
2. Jàndá vaha chága ná candicó in yùù yojó jìcoñ ná ta ná ndihi saha ña cahá tañührû a juú ga ña jándicava na na ndáhví yöho nùù cuachi.

3. Cuéntá coo ndó xihín ña cája ndó.

—Tá ná cája ñani táhan ndó cuachi nùñ ndó, jàñaní ndó dà. Ta tá ná tähvi ini da saha cája naçaja da, caja cahnú ini ndó saha dá.  
4. Ta vâti ușa tánhdá ná caja da cuachi nùñ ndó in quyjí ta já vâxi tucu da nùñ ndó ușa tánhdá ta já cásahá cáchi tucu da xihín ndó ña a ndîcó coo ga ña cája da ña já ndítahan nùñ ndó caja cáhnú ini ndó saha dá —nacachi Jesús.

Cûñiñ ná xícá tuun xihín Jesús  
candeé cáhnú chága ini na mé á  
5. Tá nàndihi já nacachi ná xícá tuun xihín Jesús cán já xihín á:  
—Vá ná caja ndó ña ná candeé chága ini ndé ndôhó —nacachi na xihín á.

6. Andá já nacachi Jesús já xihín ná:
—Tá ná candé in ndó yêhe vâtí cúú á táñührun in ndiquí mostaza cuu cachi ndó xihín in yîtu cáhnú ña ná cuhún dó candicí dó ini tañührû ta chí já ndusa coo.

Ña ndítahan caja in da nùù xîtoho da  
8. Ña caja ndó quéa cachi ndó já xihín dá:  
“Jácatáhan ñaha ná cajíni i ta caja ndíví ná cuhxu u. Ta tá sà nàndihi nàñxìxi i jà cuhxu mún tá cúün”, ña jan va quéa cáhan ndó xihín mozo ndó.  
9. Ta ama ná ndiquíahva ñayivi ndíxàhví ndó nìjóhu nà nàndihi naçaja da in chuun nàsahnda na nùú dà caja da.  
10. Ta quiáhva já ndítahan coo ri xihín ndôhó va.  
Tá ná ndîhi naçaja ndó tóçó ndîhi chuun nàsahnda Ndíoxì nùñ ndó já ndítahan nùñ cachi ndó já: “Mé ndé cúú ndé mozo cóo saha ta naçaja cuúvi va ndé chuun ndítahan nùú ndé caja ndé”, já ndítahan cachi ndó —nacachi Jesús xihín nà cán.

Tá nàndaja vaha Jesús ëxû  
tàa ndóho cuhé bátyì  
11. Ta nani xica Jesús cuñan chá ñuu Jerusalén já nâyaha chá xoo nù ñín lîndero nà Samaria xihín nà Galilea.  
12. Ta tá nàñxìnu coo a in ñuu loho já naqueta ëxû tàa ndóho cuhé bátyì ñû ñ joo nàsacuita xícá dà nù á.  
13. Já naçasahá cáyuñù dà nù Jesús já nacachi da já xihín á:
—Jesús, maestro, candáhví loho ini ndó nde̱he —nacachi da xihín Jesús.

14Tá naxini Jesús ndíhxu dà cán já nacachi a já xihín dá:
—Cuáhán ndó ná̱há ndó mé ndó núú ná cúú juy̱tú —nacachi Jesús xihín dá.

Ta nani xíca ndihi da cuáhán dà nándivií yiquí cuñu da ta nándindaa cuñé da. 15Ta ndajaa coo in táhan ndíhxu dà cán tá naxini da ná nándivií yiquí cuñu da já nácavatá ndivahá da. Ta nácasáhá dà cája cáhn dà Ndíoxí cáyuhú cóhó dà já nándicó coo dà nù Jesús.

16Já nácaxítí dà nù á jánda quía̱hva naxínu taan dà nù nùnu jáxú já nícaxítí ná chindahá ndíxi̱nu ndixahvi nú á. Ta mé đatáa yóho cúú dà dà Samaría. 17Andá já nacachi Jesús já xihín dá:

—UXú cúú dà nándivahá nacajá i. Joo jn dà cán coo naxexen toho da ndicó coo da ndíxi̱nu nhú nu i. 18ín túhún dà toho yóho cuui ta cuú dà nándicó coo ndíxi̱nu naxínu dà ndíxi̱nu nù Ndíoxí — nacachi Jesús.

19Andá já nacachi Jesús já xihín dàtaa cán:
—Cándichi ta cuáhán.
Nándivahún jáchí nácandúsún ye̱he —nacachi Jesús.

Ndaja coo tá ná xíṉu coo quíví cacomí Ndíoxí cuéntá sa̱há ñayivi
(Mt. 24:23-28, 36-41)

20Ta ndaja coo dà ná ndáca ná Jesús ná ndá ama casahá Ndíoxí cacomí a cuéntá sahá ñayivi. Andá já nanducú ŋehe Jesús túhun nú ná já nacachi a já xihín ná:


22Andá já nácasáhá cachí a já xihín ná xíca tuun xíhin á:

—Váxi quíví tá cúú ndó cuni ndó ye̱he, dà náciahá Ndíoxí nduu ñayivi vañi ná coo i in quíví cuui va. Joo a cóo toho i xihín ndo.


25Joo jihna nùnu ndíftahan núú i ndo ho ndívaha iní i. Ta a jù quívha candají ñayivi ndúu tiempo viti ye̱he. 26Tá quívha násahjín tiempo tá násahjín Noé sañahá quíhxá já coo ri tá ná xíṉu coo quíví quíxi ri ye̱he, dà náciahá Ndíoxí nduu ñayivi. 27Jáchí mé tiempo cán xíxi na ta xíxi na ta cája na vicó tánda ná jánda quíhxá naxínu quíví naqúihvi Noé iní barco cáhn. Já naxínu jáxi quíxi ndívaha ta ná xíxi ñuyíví xihín ticui já náxihí ndihi ñayivi nása ndu tiempo cán. 28Ta quíhxá já násahjín ri mé tiempo tá násatacú Lot sañahá. Jandá Joho
cáxixi ña̱yivi ta jándá johó cáxihi na ta jándá johó xéen na ña̱ha ta jándá johó jícó ná ña̱ha ndúu na jándá johó cáxutu na ta jándá johó cáva̱ha na vehe na. 29 Ta tá naxínu qui̱ví najándacoo Lot ñuu Sodoma cán já naquete da cuñhán da xíhín na vehe da já naçuyu ñúhu̱ xíhín yu̱yú cáyi̱ chí indiví ta já nañixí ndíhi ña̱yivi násanduu cán. 30 Qui̱ha̱vá já caja ña̱yivi mé tiempo já jáñchi ndíhi ini na catacu na jándá qujá̱ha xínu̱ ço̱o qui̱ví qui̱xi tucu yehe ñuyíví yóho, mé da nâchindahá Ndíóxi̱ nduú ña̱yivi.

31 Ta ndá ndó, ná ndúu jata véhe ndó mé qui̱ví já a qui̱ví ndó ini vehe ndó ña̱ tává ndó ña̱ha cómí ndó. Ta ndá ndó, ná ndúu yúcú a ndíxi ndó vehe ndó. 32 Ndítahan ndicuyún ini ndó ndaja nándoho ñá cúnú táñjíhí Lot jáñchi naçáva játa̱ núu ña̱ sándhehí ñá ña̱ najándacoo ñá ta já nándihi sa̱ha mé ñá cán. 33Ndá ná chínúu ínima̱ jatá ñaña ñuyíví yóho, ná cán cúnú ná ndíhi sa̱ha. Joo ndá ná ndíquiá̱ha mé ndáha mí i ta ín tíá̱ha na quivi na sa̱ha í, ná cán cúnú na catacu andá ama cáa qui̱ví.

34 'Mé a ndáa ná cáhán i xíhín ndó ñá tá xínu qui̱ví cún já ndiquehe é na cún cuéntá mí i. Cacuu a tá̱tuhún tá ndúu iví na quíji ná in xíto ta in na ndiquehe é ta ínga na candoò va sa̱há ña̱ ço̱o nácando̱sa na mí i. 35Ta tá ndúu iví na ndíco na ta in ñá ndíndita cu̱hu̱n xíhín í ta ínga ná candoò va. 36Ta tá ndúu iví daça ta yúcú xútu da ta in da ndíndita cu̱hu̱n xíhín í ta ínga da candoò va —náçachi Jesús.

37 Ta naxíni johó ná xíca tuun xíhín Jesús ná yóho já nándaca tuhún ná mé á já náçachi na já xíhín á:
—Ta ndachi yaha tôcó ndíhi ña căchí ndó xíhín ndé yóho, xito ho. Anda já náçachi Jesús já xíhín ná:
—Ta qujá̱ha cája tiyo̱ócó tá tôcá rí ní cándúhu in qui̱tí, rí nañixí qui̱ha̱vá já caja ña̱yivi taca na núú í tá ná xínu qui̱ví qui̱xi i —náçachi Jesús.

Tá naxíca in ñá cuán
ñámaní núú da cúu juéxe

18 Nāsacu Jesús in qujá̱ha nú ná jáñjí xíhín qujá̱ha yóho cúnú a jáña ná ñá ní já tiempo xíni ñúhu̱ caca táñhí ná nù Ndíóxi̱ ta có ndítahan cuítá ini na xíhín á.

2 Já náçachi a já xíhín ná:
—In ñuu nsa̱háin in juéxe ta có nsa̱háin toní ñúhu da xíhín Ndíóxi̱ ta ni có sáñhí da már dá cúu ña̱yivi. 3 Ta mé ñuu cán nsa̱háin in ná cuá̱n. Ta ndijáa ní qui̱ví sá̱hán ná cáhán ndáhu̱ ña xíhín mé juéxe cán ñá ná caja ví da sa̱há ña sa̱há in ná có cúnú táñhí xíhín ña. 4 Ta sa̱ cuá̱há qui̱ví ta já cúu va ñá sá̱hán ñá nú dá ta có cúnú da caja ví da sa̱há ña. Joo tá nándihi já náçahán da já: "Vañú cóo toní ñúhu̱ ña xíhín Ndíóxi̱ ta ni có sáñhí í mí ñá cuye ña̱yivi 5 joo jó caja tá caja ví ña sa̱há ná cuá̱n yóho jáchí jándihi ndíyáha ña yehe sa̱há ña cán ndiquehe é sa̱há ña já ná a qui̱xi ga ñá jándihi ñá ini i”, náçahán da cúu juéxe cán —náçachi Jesús xíhín ná.

6 Anda já náçachi Jesús já xíhín ná nù ná cám já:
—Ñá yóho quèa náçachi juéxe, da có nêu ínima vahá cán. 7 Joo cáhnu ga ví ña̱ha caja Ndíóxi̱ tá ná
ndiquehe a sahá na cúí cuéntá mé á tá xícã tahví ná nu á ñuú ta ndív. Jáchí ndáti táhvha chíndeé a na cúí cuéntá mé á. 8Mé a ndáa ná cahán i xihn ndó ná iñi láá ndiquehe mé á sahá ná. Joo in ñaha cúní ndáca tuhún i ndóho. Á ndínhehé e ñayivi cândeé ini in yehé tá ná xinu quiví quixi tucu y ñuyíví yóho —nacachi Jesús xihn ná.

Sácú Jesús quiáhva sahá in dã fariseo xíhín sahá dã játaca jiúhn cuéntá impuesto
9Andá já násacu Jesús inga quiáhva nûú java ñayivi, na ndínhehe jícó mé, ná cáhán ñá mé cuíti ná cája ñá vaha. Ta já nacásahá cáchí a já xihn ná:

—In tañu ivi tá nañahán dã veñhu caça tahví dã nû Ndíoxi. In táhan dã cán cúí fariseo ta inga dã cán cúí dã játaca jiúhn cuéntá impuesto. 11Ta nani xícã tahví dã fariseo cán nû Ndíoxi cândichi da já cáchí dã já: “Tátá Ndíoxi, ndígquiáhva i ndíxáhvi nû ndó jáchí ço cája i tá quiáhva cája java gã ñayivi. Jáchí java na cája cuíhná ná ta quini cája na ta cátóó ná coo na xíhín nájíhí ñani táhan ná. Ta jári ndígquiáhva i ndíxáhvi nû ndó jáchí ço cája i tá quiáhva cája dã játaca jiúhn cuéntá impuesto yóho. 12Jáchí yehe ivi tañu xíjuhun i in in semana ta tá cháhvi na yehe sahá chuan cája i já cávaha i ñu xu táhndá ta já jócó i in táhndá nû mé ndó”, cáchí dã fariseo cán. 13Joo dã játaca jiúhn cuéntá impuesto cân xícã xícã násandichi da ta chí ní nuy dã ço cúní dã ndínhehe da indiví sahá ñá cáhán dã ñá có


Cája yíi Jesús na valí
(Mt. 19:13-15; Mr. 10:13-16)
15Ta cuáhá ñayivi ñéhe na na valí náuju cûo na nû Jesús já ná cán ni náaa ndáha ñ ná. Joo tá náxini nû xíca tuun xíhín Jesús cán ñá yóho, nacásahá ná cája cuqëhe na xíhín ná na ndáca na valí cán. 16Joo nacana Jesús ná já nacachi a já xíhín ná:

—Quiáhva ndó ñâmanjí ñá quixi na valí nûú ñ. Ta a cájí nuu ndó nû ná jáchí cacomi Ndíoxi cuéntá sahá ñayivi tá ná cája na tá quiáhva cája na valí yóho. 17Mé a ndáa ná cahán i xihn ndó ná nû cûñi ndíquáhva na mû ná ndáha Ndíoxi táhun cája na valí yóho já quéa a cúí cacomi Ndíoxi cuéntá sahá ná —nacachi Jesús xíhín ná.

Cáhan in dã cuíca xihn Jesús
(Mt. 19:16-30; Mr. 10:17-31)
18In táhan dã sáhndá chuun cán nándaca tuhún dã Jesús já nacachi da já xíhín á:

—Máestro, mé ndó cúú ndó tá vaha ña cán quéa ndáca tuhún
188

San Lucas 18

i ndohó ndía ndítahan caja i já ná
ñeha táhvì i cuhun i indiví coo
i anda ama cåa quivi —nacachi da
xhín Jesús.

19 Anda já nàcachi Jesús já xhín
dá:
—Ndá cuéntá queá cachún xhín i
ña cuú ù dà vahà. Ni in túhún toho
ñayivi co cuú ná nà vahà ñuyívì
yóho. In túhún Ndíoxi cuítú va queá
vahà. 20 Sà xini vún ñã sáhndá
Ndíoxi nùñ cajún cah chí á já:
“Coto a cuo xhín ñájíhi á yíi ñani
táhún. Coto a căhnún ndíjì. Coto
càa cuhún. Coto a căhún ñà
túhún sáhà ñayívì. Ta càa căhnún
tátún nánú” —nacachi Jesús xhín
dà cuicá cán.

21 Anda já nanducú ñehe da càn
tuhun nù Jesús já nàcachi da já
xhín á:
—Janda ta loho i nàcasáhá i cajá
i tóco ndíhi ñà sáhndá Ndíoxi cajá
i —nacachi da xhín Jesús.

22 Tá nàxini jho Jesús ñà nàcachi
dà yoóho xhín á já nàcachi a já
xhín dá:
—Inga ñáha càmasí cajún:
Cuáhán jícúm tóco ndíhi ñáhún
jan ta ndicahnda jíjúhún jan nùú
ña ndáhùi já ñehe táhvùn coo
cuáhá ñáhún indiví. Ta tá nándihi
já quísúñ candicúñ yehe —nacachi
Jesús xhín dá.

23 Tá nàxini jho ñà cuicá càn ñà
nàcachi Jesús xhín dá já nàcachuéha
ndiváha ini da jáchí fín cuqhá
ndiváha ñáha dá. 24 Tá nàxini Jesús
ñà nàcachuéha ini da cuicá càn já
cachí á já:
—Ndaju yañcá ndiváha caja já
ndiqùíahva ñà cuicá mé ná ndáha
Ndíoxi ñà ná cacomí a cuéntá sáhà
ná. 25 Jáchí jandà cama chága cuu
vahà in camello ini in yávi sáhà
yùçùcù a juú gá ñà ndìiquáhva in
ña cuicá mé ná ndáha Ndíoxi ñà ná
acomí a cuéntá sáhà ná —nacachi
Jesús.

26 Tá nàxini jho ñayívì nùta càn
ñà nàcachi Jesús já nàcachi nà càn já:
—Ndá nà cuú nà cuu c$a ndaa
ínima, dà já.

27 Anda já nàcachi Jesús já xhín
ná:
—Ndíoxi queá cuu caja tóco ndíhi
ñáha vátì ñayívì a cuú caja na ñà
—nacachi Jesús xhín ñayívì ndúu
càn.

28 Anda já nàcachi Pedro já:
—Candèhé ndó, xito ho i. Ndèhé
najándacoo nè tóco ndíhi ñà
nàsacomí nè de ta ndíco ndè ndóhó —
nacachi da xhín Jesús.

29 Anda já nanducú ñehe Jesús
tuhun nù dá já nàcachi a já:
—Mé a ndàañ nà cañhán i xhín
ndó nà ndá nì jándacoo cee ì
táta nánà nà a ña ani nà a ñájíhì
da a jahyì nà a ñájíhì nà a ñájíhì nà
ña cocomí Ndíoxi cuéntá sáhà nà,
30 nà càn cuú nà ñehe cuhåcha chága
ñáha ñuyívì yóho jàta tóco ndíhi ñà
najándacoo na. Ta vaxì quivi já ñehe
táhvì ri na catacu na indiví anda
ama cåa quivi —nacachi Jesús.

Caxi tuhun tuco Jesús ña quivi a
(Mt. 20:17-19; Mr. 10:32-34)

31 Tá nándihi já nàtavá xóo Jesús
ndìhùxù hi vú na xíca tuun xhín á
càn. Já nàcachi a já xhín nát:
—Viti cohó chí ñuu Jeuxsalén nùú
xínu coo tóco ndíhi ñà nàcayhì nà
profeta sáhà yehe, dà nachindahá

Joo ná xíca tuun xihin á cán ni loho cóo naçandaa ini na ŋa cúní Jesús cachí a xihin ná. Jáchi cúuí á ñaha ña cóo naçuu candaa ini na saha.

Tá ndajaa vaha Jesús in dà cuáá ñuu Jericó

(Mt. 20:29-34; Mr. 10:46-52)

35 Tá naçayati Jesús ñuu Jericó cán ta yati jún ichti ná xíca mé á cuahan cán íín coo in dà cuáá sáti da. 36 Ta tá nañíni joho da ña yáha cuahá ñayivi cuahan ná já naçasahá dà ndáca tuñun dà ndía cúuí. 37 Anda já naçachi ná já xihin dà:
— Jesús, dà ñuu Nazaret, dà cán cúuí dà yáha cuahan yóho — naçachi na xihin dà.

38 Anda já naçasahá dà cuáá cán cáyuhú da já cachí dà já:
— Jesús, dà nañíwi chiíchi David, caja ndó nanáni candahví loho ini ndó yehe — cachí dà.

39 Joo ñayivi, ná cánúu cuahan xihin Jesús cán naçasahá ná cája cuhehe na xihin dà ña ná caji da yúhu dá. Joo ví gá ví naçasahá dà cáyuhú dà já cachí tucu dà:
—Ndóhó, dà nañíwi chiíchi David, caja ndó nanáni candahví loho ini ndó yehe — cachí dà cáyuhú dà.

40 Anda já naçandichi Jesús já nasahnda chuun ña ná cañehe na dà cuáá cán ná á. Ta tá nañínu dà ná á já nándaça tuñun a dà. 41 Já naçachi a já xihin dà:
— Ndía cúnun ná cajá i xúhun — naçachi Jesús xihin dà.

Anda já nañícuñ ñehe dà cuáá cán tuñun ná á já naçachi da já:
— Ndáca ndéhe e cúní i, xitohe i — naçachi da.

42 Tá ndíndíhí já naçachi Jesús já xihin dà:
— Candehe viti. Ñandivahún jáchi cándée inún yehe — naçachi Jesús xihin dà.

43 Chí jwi laá nanñunu nú dà cuáá cán. Ta chí a juuí quiñava cája cáñnu na Ndíoxí. Ndícó dà Jesús cuahan da. Ta járí töóc ndíishi ñayivi tá nañíni na ŋa yóho já naçasahá ná cája cáñnu na Ndíoxí.

Tá cáñha Jesús xihin in dà naní Zaqueo

19 Tá ndíndíhí já ndíndíhí Jesús ñuu Jericó cán já xíca maññú ñuu cuahan. 2 Ta cán nasahñin in dà cuicá naní Zaqueo, dà cúuí dà saçuñuá nû dà játaca jiñun cuénta impuesto. 3 Ta cúuí dà cuni da Jesús joo a cúuí cuni ñahá dà jáchí cáti cuahá ndivahá ñayivi nû Jesús. Ta mé dà ço xínью cço da cuni ñahá dà jáchí cúuí dà dà ndíhi. 4 Chí xínью naçanñu dà nû ñayivi cuahá cán jà nándaa dà nû dà yîto yati mé jún ichti, mé nû yaha Jesús cán ña ná cuni ñahá dà. 5 Ta tá nayahá Jesus yati sañá yîto cán já nándinehe nûu á nû cánúu dà cán. Já naçachi a já xihin dà:
— Zaqueo, cuúnuu quiñ jâchi cúuni coo töó i yehún quiñiví viti — naçachi Jesús xihin dà.
6 Anda já ndáva nihni Zaqueo nanuu da nú yîto cán. Já câvata da nandiquehe vâha da Jesús cañêhe da a cuahan da xihin â vehe da. 7 Joo tá naxonixi tôcô ndihi java ga ñayivi cán ña yôho já nacasañá ná câhan núu na săha Jesús. Ta cáxhí na ña cuahan mé á coo tôo a vehe in dațtaa, da cájà cuahá cuachi. 8 Ta tá sâ ndúu ndihi na vehe Zaqueo já nandaça ndichi Zaqueo já nacachi da já xihin Jesús:
   —Cândêhe ndô, xitoho ñ. Cahnda java ndâa ñ ñaha cómi i ta já ndîcâhnda ñ ña núu ña ndâhvi. Ta ndâa ña nacaja cuñhâ ñ ñaha, ña cán quâhva ñ cómi tâhnâ châgâ ñaha núu jáxhî najândahvi ñ nà —nacachi Zaqueo cán. 9 Anda já nacachi Jesús já xihin ná:
   —Quiví vîti cájà cáhnu ini Ndióxi săhá cuachi da yôho xíhn cuachi na vehe da jáxhî xihin ña nacaja da yôho vîti náhah ña mé á ndâa cândeñi ini da Ndióxi tá quâhva nacaja Abraham. 10 Ta xhe, ña náchindahá Ndióxi nduñ ñâyivi nquixi ñ ndînducu ña xíca nuu cájà cuahá cuachi jáxhî càcu ndaa ñîñmâ ña cúñi —nacachi Jesús xihin ná ta já naxquee a cuahan tucu a ìchi chá ñuu Jerusâlém.

Tá násahan in dațtaa jîhuñ da núu ñuxu mozo ña (Mt. 25:14-30)

11 Ta nani xîñi jîho ñayivi ña câhan Jesús já nacacu mé á in quâhva nú ña jáxhî căyati châga mé á ñuu Jerusâlém cuahan. Ta mé ñayivi ndîco cuahan cán nacahan nã ña tá xîñi coo a ñuu Jerusâlém cán chî iñî làá va casahan Ndióxi cacomin a cuênta săhá ñayivi vâtî a juú ña já. 12 Anda já nacachi Jesús já xihin ná:

Ndíhví Jesus ñuu Jerusalén

(Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Jn. 12:12-19) 28 Tá ndañihi națací Jesus ñañóho xihíñ ná já națquehe tucu a íchí xícá cuahán chí ñuu Jerusalén. 29 Ta tá sa nañixu cwo a jíñi yúcú yító olivo cán nú ì já chá xínñ cwo a ñuu Betfagé xihíñ ñuu Betanja cán já nasahnda chuun nú ì ví táhan dà xícá tuñ xihín á cân. 30 Já națaci a já xihíñ dá: —Cuàhán ndó ñuu lóho ndácañ ján. Ta tá ná xínñ cwo ndó ján ndínehe ndó in búró ndícó ndaa ján, rí a ñañá yíí ndaa na. Ndxáí ndó rí ta cañéhe ndó rí quixi ndó. 31 Ta ndá ná ná nándá cuñún ndohó ña ndó cuéntá quàëa ndáxí ndó rí já cahí ndó já xihíñ ná: “Mé a cúú xito ho ndé xíní nühlú a rí”, cahí ndó xihíñ ná — națaci Jesus xihíñ dá cân. 32 Já națqué ndíví da cuahán da. Ta tá quiñaña națaci Jesus cwo chí
San Lucas 19

quiahva já ndusa nasahin. 33 Jáchí nani ndáxi dá búrro cán ndúu da já nacahán mé na xihín jana rí cán saha rí já nacachi na cán já:
—Ndá cuénta quáa ndáxi ndó búrro jana ndé jen —nacachi na cán.
34 Andá já nanducú ñehe dá xíc tuun xihín Jesús cán tühun nü ná já nacachi da já:
—Ndáxi ndé rí jáchí mé a cúú xítoho ndé, xíní núhú a rí —nacachi da.
37 Ta yati nüu Jerusalén, mé nuy ndíça yúcu naní yito Olivo cán já nacasahá cáyuhú tócó ndihi ná cúú cuénta mé a cán. Cája cáhnu na Dndoxi xihín ná cájí ñí ni saha tócó ndihi ná náhnu nañini na nacaja Jesús. 38 Já cáchí ná já cáyuhú ná:
39 Andá já nacachi java na fariseo núhu tañú ñayivi cán já xihín Jesús:
—Maestro, janañi ndó ná ndíco jata ndó yóho ná a cáyuhú cóho ná —nacachi na xihín Jesús.
40 Joo nanducú ñehe Jesús tühun nü ná já nacachi a já xihín ná:
—Mé a ndàa ná cañan i xihín ndó ná tá ná catáji yuhú na yóho janda já yuu ndúu jíñ íchi jen casahá
cayuhú a cája cáhnu a yehe — nacachi Jesús.
41 Tá nacayati chága Jesús ñuu Jerusalén cán ta tá naxini a ñuu cán já nacasaña táhví ini a săcu a sahá. 42 Já nacachi a já:
—Cúñi janañá i ndohó ndíá ndítañan cája ndó já ná coo vahá ñinma ndó nü Dndoxi. Joo có cúñi toho ndó candaa ini ndó ña. Ta viti a cúu gá candaa ini ndó ña. 43 Jáchí vaxi quivi tá quixi ná có cúñi ndohó ta caji nüu na nü ndó ta cani táñan na xihín ndó. Ta ni in xoo a cúu cunu ndó jáchí níi cúú caji nuu ná cán já ná a quée ndó. 44 Ta jándihi na saha ndó jáchí cañi ná tócó ndihi ndó, ná ndúu cán. Ta ni in yuú a cándoo jata inga yuú jáchí ñá cyuy cacuu ndíhi a Já ndohó ndó jáchí có candañí ini ndó ña nañquixi i jácacu y ndohó já ná a ndíhi saha ndó —nacachi Jesús.
Tá nataxí Jesús na ndúu jicó ñaha yehe venuhu
(Mt. 21:12-17; Mr. 11:15-19; Jn. 2:13-22)
45 Tá nañini có Jesús ñuu Jerusalén cán já nándjhi a venuhu cánhu ndácañ ñuu cán. Já nacasañá táxi a na ndúu jicó cán xihín na ndúu xéen cán. 46 Jáchí nacaja cuerhe a xihín ná ta já nacachi a já:
Ndijáa nü quivi sáñan Jesús venuhu cánhu cán janañá tühun Nndoxi nüu ñayivi. Joo na cúú sacuña sañu juñu xihín na janañá.
ley Moisés xíhín ná sacuáhá ŋuu ndúcú ná ndá quí̱ha caja na cahní ná Jesús. 48 Joo cò ŋéhe íní ná ndaja caja na cahní ná Jesús jáchi tóco ndíhi ñayivi cúni ná taa joho ná n jánahá Jesús.

Tá ndáca ná ndícú na Jesús ná yo sáhan ŋámaná ná á jánahá ñayivi

(Mt. 21:23-27; Mr. 11:27-33)

20 Ta ndaja coo in quíjí ndáca ná Jesús veñhu cáhnu jánahá ñayivi ndaja cuu cáñi nddí a ínimá ná já náxíni ná cúní sacuáhá ŋuu júty xíhín ná jánahá ley Moisés ta cáthán ri ná sacuáhá veñhu náxíni ná xíhíndá caja na xíhín ná nu ndáca ná Jesús cán. 2 Anda já nácachí ná já xíhín Jesús:
—Ndá sa̱ha queá jánahún ŋá yóho. Yo já sáhan ŋámaná nuñí cajún ŋá cañún yóho —nácachí ná cán xíhín Jesús.

3 Anda já nándúcú ŋehe Jesús tühun ná já nácachí a já xíhín ná:
—Ndáca tühún ri yehe va ndóho. Cachi ndó xíhín i: 4 Yo já náchindahá Juan ŋá ná quíxi la caja ndúta dá ñayivi. Á Ndíóxi náchindahá da, á ñayivi náchindahá ñáhá —nácachí Jesús xíhín ná cán ndáca tühún a ná.

5 Anda já nácasáhá ndítíhún xíhín táhan na sacuáhá cán já cáhí ná já:

7 Sáchá ŋá cán queá nácachí na xíhín Jesús ná có xíni toho ná yo já náchindahá Juan ŋá ná quíxi da caja ndúta dá ñayivi. 8 Anda já nándúcú ŋehe Jesús tühun ná já nácachí a já xíhín ná:
—Ta ní yehe a cáxi tühun i xíhíndó yo já náxahán ŋámaná núngá i caja i ŋá yóho —nácachí Jesús xíhín ná.

Sácú Jesús quíha sahá java mozo, dá nácachí quíni xíhín xitoho da

(Mt. 21:33-44; Mr. 12:1-11)

194

San Lucas 20

da. Cóñaha nasañan na nù dá.

12Ta mé da xíchín ñaha ñúhu cán nachindahá tucu da inga mozo da ta quiáhva já nacaña ri na xíchín da cán va. Najándicúñe na da ta já nataxí na da.


Anda já nändaca túhún Jesús ñayivi nduú cán já nacañi a já xíchín ná:


Tá naxini joho nà ndíta cán ña yóho já nacañi ndíhi na já:

— A cándéé Ndóxi coo ña ján já — nacañi nà cán.

17Joo násandeñé Jesús nù ná já nacañi a já:

—Ta viti cachi ndó xíchín i ndió cúñi cachi tühun Ñdióxi tá cachí a já:

   Mé yùu ña nàjácaná da cávaha vehe,
   ña cán cúu ña nánduu yùu
   ndúhu såhá vehe ña ún chága
   såhá, cachí tühun Ñdióxi.

18Ta yehe cúu ú tátuhun in tótó cáhnu. Ta ndá ná ná yáha ndicava jatá tótó cán chi chachi ndíhi na. Quiáhva já ndíhi såhá ñayivi tá có cúñi nà candúsa na yehe. Ta mé tótó cáhnu cán tá ná yáha ndicava jatá in ñayivi chıcça ndíhi ñañá a cán. Quiáhva já ndíhi såhá ñayivi ini indaya tá có cúñi nà candúsa na yehe —nacañi Jesús.

Ndáca tühun nà Jesús á ndítahan nù ná chàhvi na jiùhún cuéntá impuesto

(Mt. 21:45-46; 22:15-22; Mr. 12:12-17)

—Maestro, cánda a in de ná cahán ndó ta jánhá ndó ná nda. Ta cánda a in de ná tá cahán ndó sahá in ná caña nayivi cú á sahá ná sándéhe ndó jánda inima ná. Ta cánda a in de ná jánhá ndó ná ndá sahá ichí cuéntá Ndíoxi. 22Sahá ná cán queá cuní de canda a in de viti á ndíta ná nu ndé cháivi ndé jiuyá cuéntá impuesto nu ú dá cómi cuéntá sahá yo ñuu Roma, á cò ndíta ná nu ú ndé cajá in de ná nácachí ná cán xíhin Jesús.

23Joo sa nácanda va in de Jesus ná cahvi núu va in ná sahá ná cán queá nánducú ñehe a tuhun ná ná já nácachí a já xíhin ná:
—Cánda cáxí táhyi in i ná cu lí ndó coto ndójó cuíi ndó yehe.

24Jánhá ndó in táhan jiuyá ján nucú i. Yo nahná ta yo quivi queá ndáa nú á —nácachí a xíhin ná.

Já nácachí ná já:
—Ñehe a quivi xíhin nahná dá cómi cuéntá sahá yo ñuu Roma — nácachí na xíhin á.

25Andá já nácachí Jesús já xíhin ná:
—Ndíquíahva ndó náha dá cómi cuéntá sahá ndó ñuu Roma ján nú dá. Ta ndíquíahva ndó ná ndióxi ná cúú náha mé á nú á —nácachí Jesús xíhin ná.

26Chí ço nácuu cajá na jándahvi na Jesús nú ú nayivi ndúu cán jáchi vii nánducú ñehe ndíhi Jesús tuhun ná ná. Ta chí johó cátontó ndíhi nayivi xíhin quíahva nánducú ñehe Jesús tuhun ná ná. Chí nácatájí ná cán.

Ndáca tuhún ná saduceo Jesús á mé a ndáa ndíta tucu nádi (Mt. 22:23-33; Mr. 12:18-27)

27Tá nándihi já náquee java ná saduceo cuáan ná cahán ná xíhin Jesús. Ta mé ná saduceo ço cándúsa na ná ndíta tucu ná sá náxíhí. Tá náxíhí ná nú ín Jesús já nácachí ná já xíhin á:


34Andá já nánducú ñehe Jesus tuhun ná ná já nácachí a já:
—Ná ní ndúu nayivi nuyíví yóho cuíi va tánda ná ná. 35Jáchi ndá ná nándíta tucu ná meñehe tahví ná coo na indiví já quée ço tánda ná
ta ni co sánhan toho na jahyi jíhi na
tandaña. 36 Jáchí mé cán cacuu
na tátyḥun táto Ndíoxi já à quívi ga
ña. Ta cacuu na jahyi Ndíoxi jáchí
sa nanditacu na tañu ndji. 37 Ta sà
xínj yo ña nditàcu tucu ndji jáchí já
nàcàchi Moísès sånahá ta nàcàhýi
da sáhá ña nàxini da tañu tohínú,
dó cándaha ñúñu cájí cán. Tá
nàcàhañ da sáhá Ndíoxi, nàcàchi da
ñà jandá viti cájá cáhnu Abraham
xíhín Isaac xíhín Jacob mé Ndíoxi
vatí nàxihí ña sånahá. 38 Ta ñá
yóho cúní cachi a ñà tácú yií wa
Abraham xíhín Isaac xíhín Jacob
vatí sa nàxihí yiqú cuñú na. Jáchí
tócó ndìhi ñá cúu cuéntá Ndíoxi,
tácú ñà nú mé á —nàcàchi Jesús
xíhín ná.
39 Andá já nàcàchi java na jánàhà
ley Moísès cán já xíhín ñá:
—Vaàha va nàcàhañ ndó, Maestro.
40 Ta chí cóo nàsàhan ndéé ga ini
na ndàcah tuñún chága ñà mé á.

Jánàhà Jesús nú ñàyivi ñá cúú
Cristo ña nà cúú á Ndíoxi
(Mt. 22:41-46; Mr. 12:35-37)
41 Andá já nàcàchi Jesús já xíhín
ñàyivi ndúu cán:
—Ndàvahá cáñhí ñàyivi ñá vaxí
Cristo chichi David. 42 Ta ndáa ini
Salmos ñà nàcàhayí David já nàcàchi
da já:
Ndíoxi quéa nàcàchi já xíhín
xitoño à;
“Coo xoo cuáha ñ yóho,
43 jánda quíàха nà caja ñ ñà
caçómn cuéntá sáhá ñà co
cuní yóho”, nàcàchi Ndíoxi, já
nàcàhayí David sånahá.
44 Ndàvahá cáñhí ñá vaxí Cristo
chichi David joo mé tiempo cán
nàcàchi David ñá cúú ñ xitoño da —
nàcàchi Jesús.

Cáhàn Jesús såhá cuáchi na jánàhà
ley Moísès
(Mt. 22:19-33; Mr. 12:38-40; Lc. 11:37-43)
45 Tócó ndìhi ñàyivi ndúu cán
nàxini johó na tá nàcasáhá Jesús
cáñhí a xíhín ña xícæ tuun xíhín ñá já:
46 —Cuéntá coo ndó xíhín ñá
jánàhà ley Moísès jáchí cáttó ñá
cândixi na jahmá nání caca nuu
ña. Ta cáttó na cáhàn toní ñúñú
ndívahá ñàyivi xíhín ná tá xícæ
nuu na núú yahví. Ta tá cáhàn na
vèñuhu cáttó ñá cacó ñá núú sácó
ña ñín chága sáhá. Ta tá cáhàn
ña vícç cáttó ñá coo váha ña. 47 Ta
cáñhàa na vèñuhu cáttó ñá cacó ñá
nuú yahví ñá tá xíca ña ná.

Nãojóco ñá cuán ndáhù
(Mr. 12:41-44)
21 Ta ndáa coo ndácàaan
Jesús ini vèñuhu cáhnu
cán ta sàndáhè ñ nà quìàhva táàn
na cuúçá jiùhúñ ñi sàto ñú jóco
ñàyivi jiùhúñ ñu Ndíoxi. 2 Ta jári
nàxini a nàxini ño co in ñá cuáaan
daáhù ta nàtaàn ñà iví jiùhúñ ñà
núú yahví ñi mé sàto cán. 3 Andá já
nàcàchi Jesús já xíhín ña xícæ tuun
xíhín ñá cán:
—Mé a ndáa ná cáhàn ñ xíhín ndò
ña cuáha chága jiùhúñ nàsàhan ñá
cuáaan ndáhù yóho a júú gá táco
ndihi java ga ná cán. 4Jáchi tóccó ndihi ná java cán sáhan na ñá yójó nü va na. Joo ñá cuáan ndáhví yóho násahán ñá nü Ndíóxi tóccó ndihi ñá cómí ñá catacu ñá — náccachi Jesús.

Cáxi tuhun Jesús ñá vaxí quivi ndihi sahá veñuhu cáhnu ndácañn Jerusalén cán
(Mt. 24:1-2; Mr. 13:1-2)

5Java ñáyivy cán ndítúhún ná sahá veñuhu cáhnu ñuu Jerusalén ndíta na. Ta ndítúhún ná sahá yuu ndató ndívahá náccavahá veñuhu cán. Ta cáhán ná sahá ñáha najóco ñáyivi nü Ndíóxi ndáa cán. Anda já náccachi Jesús já xihín ná:

—Vaxí quivi ndihi sahá tóccó ndihi ñá ndíta ndó sánedhé ndó yóho. Ta ni jánda in yuu a cándo játá inga yuu ñá nditani cacuu tóccó ndihi ñá yóho — náccachi Jesús xihín ná.

Ña coo tá ná cayati quivi ndihi sahá ñuyíví
(Mt. 24:3-28; Mr. 13:3-23)

7Andá já nándaça tuhún ná Jesús já náccachi na já xihín á:
—Maestro, ndá ama coo tóccó ndihi ñá yóho. Ta ndaja coo tá sá náccayati mé quivi cán — náccachi ná xihín Jesús.

8Andá já náccachi Jesús já:

9Tá ná cuni johó ndó ñá cáni táhán ñáyivi ñuyíví yóho, a cáyíhví toho ndó. Jáchi ndúsa já ndítahán coo. Joo cámaní yíi va jáxínu coo quivi ndihi sahá ñuyíví — náccachi Jesús xihín ná.

10Andá já náccahan chága Jesús xihín ná já náccachi a já:
—Ñáyivi ndúu in nación ndicuítá na cani táhán na xihín ná ndúu inga nación ta cani táhán ná in ñuu xihín ná inga ñuu. 11Ta quixí cuáhá ñá taan tá sá náccayati quivi ndihi sahá ñuyíví. Ta quixí támá ndé. Ta quixí cuéhe nú ñáyivi ndúu cuáhá ñuu. Ta chí catóntó ndívahá ñáyivi cuni ná ñáha náhnu chí indiví. Ta yíhví ndívahá na tá cuni na java ñáha xítuhún ndívahá.

12Joo tá cámaní xíxiu coo quivi coo tóccó ndihi ñá yóho já ndicuíta ñáyivi caja xíxi na xihín ndó, ná cándeča yehé. Ta cañehe na ndóho cuñhun ndó in veñuhu na tá cán caja vií na sahá ndó sahá ñá cándeé iní ndó yehé. Ta taán ná ndóho iní veccá ta já cañehe na ndóho cuñhun ndó cavií sahá ndó nú ná cúú jutixia xihín nú ná cómí cuéntá sahá ñáyivi. Tóccó ndihi ñá yóho ndóho ndó sahá ñú cándé iní ndó yehé. 13Ta xihín ñá yóho cuu ñehé iní ndó cahán ndó sahá ñuú ná cán. 14Ta a ndícáni iní ndó sahá ndá tuhun cáhán ndó sahá ñuú ndó nú na cán tá ná xíxiu ndó nú ná. 15Jáchi mí i quíávha i tuhun ñu ndó ta ndaja ndíchí i jini ndó já ná cuu ndúcú ñehe vahá ndó tuhun ñú ná cán. Ta chí a cúú quee vahá
San Lucas 21

198

yuhú na cân xihín ndó. 16 Joo cuahá nyéyi jécó túhún na ndóho. Ta chí janda tá tá ndó á ñani ndó á táhan ndó á ná xíní táhan xihín ndó, na cân cacuu na jécó túhún ndóho cuahá tañu. Ta java táhan ndó, ná cándéé ini yéhe quivi ndó caja na. 17 Ta ndijáá nyéyi nyuyíví candají na ndóho sáhá ná cándéé ini ndó yéhe. 18 Joo ni in ñáha ndóho ndó anda ni in ñjí jiní ndó a ndíhi sáhá. 19 Ta tá cóó nacuitá ndó xihín tócó ndihi ñá núu caja na xihín ndó já xínú ndó canduu ndó indiví anda ama cáa quivi. 20 Tá ná cuni ndó ña nácava tiyívi soldado jataó ñuu Jerusalén ndúu da, xíní ñúhú candaa ini ndó ñá sá nácíní quivi ndíhi sáhá ñuu cán. 21 Ná ndííahkan caja ndó mó quivi cán quëu cunó ndó cuyún ndó chi yúcú tá ndúu ndó chi estado Judea. Ta ndá ndó, na ndúu ñuu Jerusalén xíní ñúhú jándacoo ndó ñuu jan na cunó ndó cuyún ndó. Ta ndá ndó, na ndúu yúcú, a ndíco cóo gá ndó ndíjvi ndó ñuu Jerusalén yóho. 22 Jáchí mó quivi já caccu a quivi ndoho ini ñayíyi já ná xínú cóó tócó ndíhi nú ña nácachí tûhun Ndíóxi cóo sánahá ndívaha. 23 Ndáhívi nácucu nájihí tá ñúhú jañívi na mé quivi já. Ta ndáhívi nácucu na tá ñêhe ndaa na ná váli táhan ñá chíchí yíi. Jáchí ndóho ndívaha ini ñayíyi ndúu nyuyíví mó quivi já sáhá ñá xojo ndívaha ini Ndíóxi xihín ná cán. 24 Java ñayíyi quivi na caja soldado ta java na cato na já cañee na na cuyún na ndijaá chi ñuu tóho canduu na jáchí ndíhi sáhá ñuu Jerusalén yóho. Ta já quíxi na ñuu tóho ta casáchí ná cahnda na chuun nú ñuu Jerusalén yóho janda quíahva ná xínú cóo quivi cacu ini Ndíóxi ñá ná quee ná tóho cán cuyún ná. 25 Anda já cuni ndó ñá nóhnu ndívaha chi núu candii xihín núu yóo xihín núu quími viti. Ta ñayíyi ñuyíví yóho yihví ndívaha na ta chí a cándaá ini na ndía caja na jáchí quini ndívaha tacz núu ndíjco tañúhú. 26 Ta chí janda quivi tóó ñayíyi xihín ñá yihví na jáchí casáhá ndicani ndívaha ini na sáhá tócó ndíhi tondóó vaxí nyuyíví yóho. Jáchí janda mó candii xihín yóo xihín quími ndíkíi ji nuu a. 27 Anda já cuni ndó yéhe, da náchindahá Ndíóxi ndúu ñayíyi, quixí ja tañú vico xihín tócó ndíhi ndéé cáha ú ta chí ndiýhyvi ndaa mó nú ñuí quixí j. 28 Tá ná casáhá yáha tócó ndíhi ña cácha ña xihín ndó yóho, xíní ñúhú ndindeé ini ndó ta ndííhe ndó núu ndó jáchí sá nácachí quivi jácaccu Ndíóxi ndóho cuyún ndó coó ndó indiví — nácachí Jesús xihín ná. 29 Sácú Jesús quíahva sáhá titó ñuhi (Mt. 24:32-35; Mr. 13:28-31) 29 Anda já nácacu a in quíahva nú ná já nácachí a já: —Xíní ñúhú candehé ndó ndá quíahva caja chúun in titó ñuíhú, á ndá yíto nácucu. 30 Tá ná cuni ná ñá janda johó cana núma do já cándaá ini ndó ñá nácachí tîmepo jàví. 31 Ta quíahva já tá ná cuni ndó ñá sá cúú yáha tócó ndíhi ña cáchi ña xihín ndó yóho já cándaá ini ndó ñá sá nácachí quivi casáhá Ndíóxi cacómí a cuéntá sáhá ñayíyi. 32 Mé a ndáa ná cahan ñ xihín ndó ñá cuni ñayíyi ndúu mó tîmepo já...
yaha tocó ndíhi ſa načachi ʃ xihin ndö já quivi na. 33 Mé a naa ſa cúu indivi xihin ſundáhyí yóho ndihi sahá joo tughun načahan yehη xihin ndö a ndíhi toho sahá jáchi coo tá coo ſí ſa načachi ʃ xihin ndö coo.


37 Níí quivi našahjín Jesús ini veñuhu cáhnu jánahá tughun Ndíóxi núu ná cán. Ta tá núu jà sahán quihi a yúcu yito Olivo cán. 38 Ndíjáá níí quivi naha chá našínú coo ſuyíví veñuhu cáhnu cán jáchí cúni ſa cúni johó na ſa jánahá Jesús núu ná.

Jándique táhan na tughun na ſa cáhnu na xühin Jesús
go iñu na xühin Jesús (Mt. 26:1-5, 14-16; Mr. 14:1-2, 10-11; Jn. 11:45-53)

22 Ta yáti tandaa víco pascua tá xíxi ſuyíví pan ſa coo quée yusá našíaqá xihin. 2 já našasahá na saçuahua núu jutú xihín na jánahá ley Moisés ndúcu ná ndáa caja na cáhní ná Jesús. A cúu caja na cáhní tívi na ſa jáchí yihví na cáhnahá ſuyíví xihín ná.

3 Joo ndáa coo tiñahá saçuahá nandeta nuu rí ínima in táhan yxú jví dà xícá tuun xihín Jesús. Mé dà cán naní dà Judás ta Judás Iscariote cáhna na xihín dá. 4 Ta nášahan Judás cáhna xihín na saçuahá núu jutú ta xihín na saçuahá núu policía ndáa veñuhu. Ta nánditúhun da xihín ná ſa cuu caja da jícó táhun dà Jesús ta ndíquiáhva ſahá dà mé a ná ná.

5 Xíhi ſa yóho našahjín ín ín núu tá ná sašahan ná táhu ná nu Judás ná quíahva na jiíhpú nú nú dá. 6 Ta našandúsá Judás caja da ſa chí našasahá dà ndúcu dà ndáa caja da ndíquiáhva da Jesus núu ná cán tá ko ſuyíví ndúu xihín á.

Xíhi ſe Jesús víco pascua xihín ná xícá tuun xihín á
(Mt. 26:17-29; Mr. 14:12-25; Jn. 13:21-30; 1 Co 11:23-26)

7 Našandaa mé víco tá xíxi na pan ſa coo quée yusá našíaqá xihín. Mé víco yóho našacaja na ſa tá ſa cúu tá sáhpí na ndicahi váli jócó na ſa Ndíóxi. 8 Mé quivi jà našahnda Jesús chuun ſa Pedro xihín ſa Juan já načachi a já xihín dá:

— Cuáhán ndó caja ndíví ndó ſa căjíni víco pascua —načachi a xihín dá.

9 Andá já načachi dà cán já xihín á:

—Yo vehe cúni ſa cuhun ndé ſa caja ndíví ndé ſa cuhú.
10 Andá já nanducú ſehe Jesús tūhun nū dā já nacachi a já:
13 Andá já naquẹe ndīvī da cán cuẖaŋ da. Ta tá ſīn načachi Jesús xīẖin dā coo quẖaẖa já ndusa nasahjīn. Ta chí nača ndīvī da tōcō ndihi ſa caẖi ni na vi cōcua.
14 Tā naẖīnu coo hora caẖi ni na já nasacoo Jesús xīẖın tōcō ndihi nā xīca tuun xīẖin ā nū mesa. 15 Andá já načachi Jesús já xīẖin nā:
—Šā xīca ndīvahā ini i caẖi ni i vi cōcua yōo xīẖın ndō nān ſīn tōo i xīẖin ndo jácaẖi vaẖi quẖi quẖi i. 16 Jáciḥi mé a ndaqu nā caẖi i xīẖın ndo janda nā xīnu quẖi caċomī Ndiōxi cuęntā saẖa ſaŋyīvi andá jávī caẖi ni tucū ſu vi cōcua xīẖın ndo —načachi Jesús xīẖin nā.
17 Andá já naṭiin a in vaso nū ſuẖu tō uva ta nandiqẖaẖa ndixahvi nū Ndiōxi. Ta já načachi a já xīẖin nā xīca tuun xīẖin ā:
—Coho ndó dō ſuẖu ini vaso yōo ta cahnda javá ndó dō nū tāhun ndō. 18 Jáciḥi a ndićo ſo o ga i caẖo i tō uva janda quẖaẖa nā xīnu coo quẖi caċomī Ndiōxi cuęntā saẖa ſaŋyīvi —načachi Jesús xīẖin nā.
19 Tā naẖiṁi naṭiin a pan ta nandiqẖaẖa ndixahvi nū Ndiōxi saẖa. Andá já nasahnda javá ſa já nasahha ſīn nū nā xīca tuun xīẖin ā cán já načachi a já xīẖin nā:
—Me pan yōo cúu á tātūhun iquẖi cuẖu i jácẖi ndiqẖaẖa i mí i quẖi i saẖa ndihi ndō. Xīnĩ ſūẖu caẖa ndó ſa yōo ſa ſā ndiḥuẖn ini ndó ſa xīẖiṁ i saẖa ndō — načachi Jesús xīẖin nā.
20 Tā ſa naẖiṁi naẖi jīni na ta já naṭiin a vaso nū ſuẖu tō uva ta já načachi a já:
—Dō ſuẖu ini vaso yōo cúu dō tātūhun ni jī i jácẖi caẖi ni yehē ta cuīta ni i saẖa ndihi ndō. Ta xīẖin ſā yōo xīn coo nū tūhun nasahha Ndiōxi ſūẖu ſaŋyīvi saẖaẖā tā načachi a jácẖu i ſaŋyīvi.
23 Xīẖin ſā načachi Jesús yōo naçasahā nā xīca tuun xīẖin ā cán ndaḑu tūhun tāhān na saẖa ndā dō cúu da săcū ini cuẖun jicẖo tūhūn ſaẖahā.

Ndītūhūn iẖvi xīẖin tāhān nā xīca tuun xīẖin Jesús
24 Tā naẖiṁi já naçasahā ndītūhūn iẖvi xīẖin tāhān da xīca tuun xīẖìn Jesús cán saẖa ndā dō cúu da ſīn chága saẖa. 25 Šāhā
201

San Lucas 22

ña cán quá nacachi Jesús já xíhín ndihi dà cán:

—Ndijáá ñuyíví sáhndá rey chuun nú ñayivi tá quiahva cúñi mé dá. Ta jári cúñi dà ñà ná cach ñayivi sàhá dà ñà cúú dá dà cája vaha.

26 Joo çoó ndítahan coo ñà cán tānu mé ndó. Ñà ndítahan cajà ndó quá tá in ndó cúñi ndó cacuú ndó dà ñú chága sàhá, xíní ñúhú jánuu ndáha ndó mé ndó tátuwun dà loho chága nù ndíhi ndó. Ta ndá dà cúñi cahnda chuun, xíní ñúhú cacuú dà tátuwun in dà cája ndíví nù mesa xito ho da. 27 Mé ndó sà cándàq vaha iní ndó ñà ñín chága sàhá dà ñín coo nù mesa a jú́ gu dà cája ndíví ñahá. Joo yehe najánuu ndáha i mí i ta nándu ù tátuwun in dà cája ndíví ndó.

28 Ndóhó cúú ndó nà násanduu tuun xíhín i nù tócó ndihi ñà iñvi naquíxi nú û i. 29 Sàhá ñà cán quá tá quiahva nàcaya tátà i ñàmana xíhín i ñà ná cacomi i cuéntá sàhá ñayivi quiahva já caja i ñàmana xíhín ndó 30 ñà ndíntútí ndó canduu ndó xíhín i tá nà cacomi i cuéntá sàhá ñayivi. Ta já ná cuu caja vií ndó sàhá nà naquíxi ndíhuñú ìvi táhndá nà naquíxi chichi Israel —nàcachi Jesús xíhín ná.

Cáxi tühun Jesús ñà chìjehé tühun
Pedro ñà xíhín dà mé á
(Mt. 26:31-35; Mr. 14:27-31; Jn. 13:36-38)
31 Anda já nándicañ nàsàcachi a já xíhín Pedro:
—Simón, cuni jëho vàhún. Jáchì nàxìca Satanás, mé tìñáhá sàcuàhá ñàmana ñà ná coto ndojo rí tóco ndíhi ndó tá quiahva jáxìxi na trigo.

32 Joo sà ñaxìca tahví i nú Ndíoxi sàhá yóhó, Simón já ná a jándacoúñ ñà càndèe inú nèhe. Ta tá sà nándicó coo inú xíhín ñà cajúñ jàn, ndítahan chindeùn java gà nà càndèe iní yehe já ná coo ndàcú nà ìchì cuéntá mí i —nàcachi Jesús xíhín dà.

33 Anda já nánducú ñèhe Pedro tühun nù Jesús já nàcachi dà já xíhín á:

—Chìjehé ndó, xito ho i. Yehe sà ñín tiáhva i çuñù i vecàa xíhín ndó. Ta jándà ná cahni nà yehe xíhín ndó tá cùñi nà jáchì sà ñín tiáhva vì —nàcachi da xíhín Jesús.

34 Já nàcachi Jesús já xíhín dà:

—Chìjehé Pedro ná cahàn i ñà ndàq xúñun. Mé quivì viti tá cámanì canà chèle já unì tánu chìjehé tühun sàhá i tá cahùn ñà co xìni tohùn yehe —nàcachi Jesús xíhín dà.

Cáxi tühun Jesús ñà sà cáyati hora ndodo ini á

35 Tá nándhi já nàndaca tühun Jesús nà xìca tuun xíhín á cán já nàcachi a já xíhín ná:
—Jìhìna nàxìdahá i ndóhó çuñù ndó çahàn ndó tühun Ndíoxi já nàcachi i xíhín ndó ñà a cáñehé ndó yàtí ni jiùñù nà ni inà ndùçà a cáñehé ndó çuñù xíhín ndó. À nàndimañ ñàha nù ndó tá nàsañan ndó já —nàcachi Jesús xíhín ná.

Já nàcachi já:
—Ni in ñàha çoó nàndimañ nú ndè —nàcachi na.

36 Anda já nàcachi tucu a já xíhín ná:
—Joo viti çoó gà ñà cán coo. Viti cáchì i xíhín ndó ñà tá ìfin yàtí
nu̱ ndó, xíni ñúhú cañehe ndó
ña̱ cu̱hu̱n ndo̱. Cañehe ndó jiu̱hún
ndo̱ tá ná quee ndó cu̱hu̱n ndo̱. Ta
tá cóp machiti nu̱ ndó, xíni ñúhú
jícó ndó jahmá ndeé ndo já cuue
ndo̱ machiti ña ná coo tiáhva ndó.

37 Jáchí sanahá naça̱hyi a nu̱ libro
yíi Ndíóxi ta sa̱há yehé naçaahan
tá naçacli a já: “Naçacli ñayivi
cúú dá taa quini sa̱há ña cán qua̱a
nachtenan na da xihin ñayivi
quini.” Tóćó ndihi ña naça̱hyi nu̱
tuhun Ndíóxi sa̱há yehé sanahá
xíni ñúhú xínu̱ cóo a viti —naçacli
Jesús.

38 Anda já naçacli na xíca tuun
xihin á cán já:
— Candehé ndó, xitohó ndé. Yóho
ñéhe ndé jví machiti —naçacli na.
— Sa jíin vahá —naçacli Jesús
xihin ná.


Cuahan Jesús Getsemaní caça tähví
a nu̱ Ndíóxi
(Mt. 26:36-46; Mr. 14:32-42)

39 Tá nándihí já naqvee Jesús
cuahan yúcú yítò Olivo nu̱ sá sa̱hán
tuun a caça tähví a nu̱ Ndíóxi. Ta
já ndícó ndihi na xíca tuun xihin
á cán jatá cuahan ná. 40 Ta tá sa
naçiñu̱ cóo na cán já naçacli a já
xihin ná:
— Caça tähví ndó nu̱ Ndíóxi já ná a
ndícava ndó nu̱ cuachi tá ná coto
ndojo tiña̱há ndóho —naçacli Jesús
xihin ná.

41 Tá nándihí já naçavá xóo Jesús
mé á taño na cán já naçaahan
tátuhen in quiva na xínu̱ cóo in
yúú tá jání yó ñá xihin ndáha yó.
Quiva na naçaćiá mé á taño
na cán já naçaćií a xíca tähví a nu̱
Ndíóxi. 42 Já naçacli a já:

—Tátá Ndíóxi, á cuu caja ndó
ñamáñi já ná a ndóho i ña i̱hví
ndiváha ña váxi nuú i ndóho i. Joo
ná coo tá jín cúni mé ndó ná a cóo
thó ña cúni yehe —cácli Jesús xíca
tähví a.

43 Anda já naçanáha in táto Ndíóxi
indivi já naçiñu a saha̱n tuhen
ndeé iní Jesús. 44 Ta naçasáhá
ndóho ndiváha iní Jesús jáchí
naçacüéha iní a. Sahá ña cán qua̱a
nanducú ndéé chága ví a xíca tähví
a nu̱ Ndíóxi. Ta chí ndícàa mé téen
á nu̱ ñúhú ta dó cán cúú dó tátuhen
nii cúyú nu ñúhú.

45 Ta tá nándihí naçiça tähví a
nu̱ Ndíóxi já nandaça ndichi a já
naqvee a cuahan nu̱ ndúu nu xíca
tuun xihin á cán. Ta nánditahan
mé á ná ndúu na quíji ná. A juú
quiahva cándíí iní na sa̱há ña cán
naaá iní na naçiñu na. 46 Anda já
naçacli a já xihin ná:
—Ndá cuénta qua̱a quíji ndó ndúu
ndó. Cuáhan ndácóo ndó ta caça
tähví ndó nu̱ Ndíóxi já ná a ndícava
ndó nu̱ cuachi tá ná coto ndojó
tiñaha ndóho —naçacli Jesús xihin
ná.


Tá nátiini na Jesús
(Mt. 26:47-56; Mr. 14:43-50; Jn. 18:2-11)

47 Anda cáha xóo Jesús xihin
na xíca tuun xihin á cán cándichi
a já naçiñu cuañá ndiváha ñayivi
nu íin a. Ta in táhan dà ýúú iñi xíca
tuun xihin á, dà naní Judas cán, dà
cuñú dà ndácá ñayivi váxi da.
Ta naçayati da táti ýúú dá sajóho
Jesús. 48 Anda já naçacli Jesús já
xihin dá:
—Judas, táti ýúúñu sajóho
i tátuhen dà quíhvi iní yehe. Joo
xiñhín ña cájún jan ndíquiahvún yehé ndahá na ço cúní yehé, dā nachindahá Ndíoxi̱ nduu ñayivi — nacachi Jesús.

49 Tá naxini tócó ndihi na ndúu xiñh Jesús cán ña cúu já nacásahá ndáca̱ tuhún ná mé á já nacachi na já:
—À cúní ndó, xitoxo ndé ná ndicui̱ta nde xiñhín machiti cani táhan ndé xiñhín ná —nacachi na.

50 Joo in táhan dā xíca tuun xíhín Jesús cán najándicue̱hé dā in dā cúú mozo dā sacu̱ha̱ nuú jutú cán jáchi nachitúhun dá jhó xoo cuáha dā.

51 Joo já nacachi Jesús já xiñhín ná:
—Sa̱ íin vaha. A̱ cání táhan ndó xíhín ná —nacachi Jesús.
Tá nándihi já nacani ndaa ndáha mé á jhó mozo cán já nandaja vaha mé á dā. 52 Ta nacásahá cáha̱n Jesús xíhín na sacu̱ha̱ nuú jutú cán xíhín na sacu̱ha̱ nu policía ndáá vehúhu xíhín na sacu̱ha̱ vehúhu cán, mé na nacsasaa tiíin na Jesús já nacachi a já xíhín ná:
— Cája ndó xíhín i̱ tátu̱hun cája na xíhín taa cuñhá jáchi naqueta ndó vaxí ndó tiíin ndó yehé xíhín machiti ta xíhín yíto. 53 Joo çoó a ná caja toho ndó xíhín i tá náshajín i tañu ndó vehúhu cán. Joo núna nü̱ ndó viti caja núu ndó jáchi náshaján Ndíoxi̱ ñanamí ña ná tiíin ndó yehé. Jáchi nacuaá viti ta chíndéë tiñáhá sacu̱ha̱ ndohó caja ndó ña núu — nacachi Jesús xíhín ná cán.

Tá nachijéë̱ tuhún Pedro ña xini dā Jesús
(Mt. 26:57-58, 69-75; Mr. 14:53-54, 66-72; Jn. 18:12-18, 25-27)

54 Andą já naṭiin na Jesús. Já ñéhe na a cuahan na vehe dā cúú sacu̱ha nuú jutú cán. Ta xícá xícá ndíco Pedro jata ná cuahan dā.

55 Ta tá naxini çoó ñayivi cán yuhú yehé dā cúú sacu̱ha nuú jutú cán já nándicahmi na ŋúhu nása̱co dā xítúní ná. Já naxini çoó ri Pedro nása̱co dā tañu ná cán xítúní dā.

56 Joo ndaja coo in ñañáhá cája chuíun vehe jutú sacu̱ha̱ naxini ná íin coo dā xítúní dā yáví ŋúhu cán. Ta nacásahá sándë nó ná já cháchí ná já:
—Dā xíca tuun xíhín Jesús cúú ri dā íin coo yóho va —nacachi ná cán.

57 Joo nacásahá Pedro Chíjéë̱ tuhún da já nacachi da já:
—Cande̱hé, ñañáhá. Co xíni toho j ndá dā cúú dā ján —nacachi Pedro xíhín ná cán.

58 Chá va ta naxini inga dátta Pedro ta já nacachi da já xíhín dā:
—In táhan dā xíca tuun xíhín Jesús cáá cúú ri yóho va —nacachi dā cán xíhín Pedro.

Andą já nacachi Pedro já:
—U̱hu̱n. A̱ jú jhó táhan ná cán cúú yehé —nacachi dā.

59 Ta tá sa nañhá tátu̱hun in hora já nacachi inga dátta já:
— Mé a ndāá dā xíca tuun xíhín Jesús cúú ri dā yóho va jáchí cúú dā dā estado Galilea.

60 Andą já nacachi Pedro já xíhín dā:
— Có xíni toho j ndá sañhá táhun — nacachi Pedro.

Tá chí mé hora já nani cáha̱n Pedro xíhín dátta cán já nacana chéë. 61 Andą já nándicó niñi Jesús nása̱nde̱hé a nù Pedro. Tá nándicuhun ini Pedro sañhá tuhun nacachi Jesús xíhín dā tá cámaní.
tiin na a tá naçachi a já: “Mé quivi viti tá cámañi cana chéle já uni tanu chijehé tuhún sahá i ta cahun nä co xíni tohún yehe”, naçachi a xihin dá. 62 Anda já naqeta Pedro cuahan dà já naçasáhá såcu ndivaha da.

Tá såcu ndaa na Jesús
(Mt. 26:67-68; Mr. 14:65)

63 Ta java daťaa, da ndúu ndáá Jesús cân naçasáhá dà såcu ndaa da nä. Ta naçani nähá da. 64 Nachicaji da nuy á ta naçani da jahndá nuy á já naçasáhá dà ndáca tuhún dà mé á já cáchi dá já xihin á:
—Cachi yo já naçani jahndá nuyun—cáchi dá xihin á.
65 Ta cuhá chágá nuy nä núu cahán nä xihin á nä cánahá nä xihin á.

Ndája ndíchí na Jesús
(Mt. 26:59-66; Mr. 14:55-64; Jn. 18:19-24)

66 Ta tá sà nativi já nataca nä sãcuñá nuy nä Israel cân xihin nä sãcuñá nuy jutu cân xihin nä jánahá ley Moisés cân viti. Já néhe na Jesús cuahan nä cavií sahá nuy nä cán. Ta tá sà nditutú ndihi nä cán ndúu na já nandaça tuhún na Jesús já naçachi na já xihin á:
67.—Caçi tuhún xihin ndé a cúün Cristo, dá nchindahá Ndíóxi cacomí cuénta sahá ñayivi — naçachi na xihin á.

Andá já naçachi Jesús já xihin ná:
—Tá ajan ná cáchi i xihin ndó ta chí a cándusa toho ndó yehe. 68 Ta cája i cuénta a cáhun ndó xihin i tá nä ndacu tuhún i ndóho. Ta cája i cuénta ni a cándusa ndó jañi ndó yehe. 69 Joo viti sà natandaa quivi cuhun yehe, dà nchindahá Ndíóxi nduu ñayivi ta coo i xoo cuáha Ndíóxi indívi jáchì íin ndéë mé á caja tocó ndihi ñaha —naçachi Jesús xihin ná.

70 Anda já naçasáhá tocó ndihi nä cán ndacu tuhún nä mé a já naçachi na já:
—Ajivi ndusa yóho cüün in tuhún jini já jahyi Ndíóxi, dá já —naçachi na.
Andá já naçachi Jesús já xihin ná:
71 Anda já naçasáhá tocó ndihi nä cán cáhán na já naçachi na já:
—Co ndítahan ndinducú chágá yó ñayivi cacau testigo nuy nä cáhán da yóho jáchì sà xíni johó í ña cáhán dà ta hiçáan dà cuáchi jata mé dá —naçachi na cán.

Tá nandiquiahva na Jesús ndahá Pilato
(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Jn. 18:28-38)

23 Anda já nandaç na díchí ndihi nä cán já néhe na Jesús naşıkhan nä nú Pilato. 2 Ta cân naçasáhá na hiçáan nä cuáchi játá já naçachi na já sahá:
—Națiin ndé dà yóho jáchì xica nuu dà jándiváa dà ñayivi ñuu ndé. Cáchi dà nä co ndítahan toho nuy ndé cáhvi ndé jihun cuénta impuesto nuy dà cómí cuénta sahá yó ñuu Roma. Ta cáchi dà nä me dá cúu dà Cristo, dà chindahá Ndíóxi cacomí cuénta sahá ñayivi. Ta cáchi dà cúu dà in rey —naçachi na cán xihin Pilato.
3 Anda já nandaça tuhún Pilato Jesús já naçachi da já xihin á:
—A mé a ndaç cúún in rey, dà cómí cuénta sahá nä israel — naçachi da cán xihin Jesús.
Anda já nacachi Jesús já xîxîn dá:
—Ajan. Jivi cúú y tá quiāhva
cáxî nódó já nándó jándó
4 Anda já nándicāhā Pilato xîxîn
nà sacçuâha nú jîtu cân ta xîxîn
ñāyivi nduú cân já nacachi da já:
—Co ndîñehe mí vî ndá cuâchî
quèâ nâcâjâ da jóo —nâcâchî
nà Pilato.
5 Joo ñāyivi cuâha cân nàcâsâhà
cáyúhú cóhó chájâ nà já càchî nà
já:
—Mê dà ján nàxîcà nuu da
cândîvâà dà tóco ndîhi ñāyivi
estado Judea xîxîn ñà jànhâ da nú
nà. Ta jànå Galilea nàcâsâhà dà
jândîvâà ñâyivi. Ta vîtì nàxînu dà
ñuu nûn cåjâ da já —nâcâchî ñâyivi
câyúhú nà.

Tâ ñëhe nà Jesus cûâhâ
nà nú Herodes
6 Tâ nàxînî jîho Pilato ñà nâcâchî
ñâyivi cân já nándàcà tûhûn dà nà
à cúú Jesús dà estado Galilea. 7 Ta
tâ nàcâchî na ñañ ndûsa cúú Jesús
dà estado Galilea já nàchîndâhâ
Pilato Jesús ñà nà çûhûn ñà nú
Herodes, dà cúú gobernàdor nú
ñâyivi estado Galilea. Jáchî mé
tànu jà nàsàhîn tòo da ñuu
Jérasalêm. 8 Tâ nàxînî Herodes Jesús
já nàcâjî jînâ dà jáchî sà jàndà jîhna
cûn dà Jesús cûñî dà. Jáchî cuâhâ
tànu nàndîcànî ñâyivi nû dà sàhâ
ñà cåjâ Jesús. Ta cûñî dà cûn dà
ñañ cåjâ Jesús in ñàhà xitûhûn.
9 Ta cuâhâ nûvâhâ ñàhà nándàcà
tûhûn Herodes cân Jesús joo cóo
nànducû ñëhe ta tûhûn nû dà. 10 Ta
tànu ñâyivi cân ñûhu ri nà sacçuâha
nû jîtu xîxîn nà jànhâa ley Moïsèş
ta chî a juû quiâhva ndûcû ndëê nà
chîcàñ nà cuâchî jàta Jesús. 11 Anda
já nàcâsâhà Herodes cân xîxî da
xîxîn Jesús ta quiâhva já cåjâ ri
nà cúú soldado dà cán xîxîn á. Ta
najâcândîxi ná Jesús xîxîn jaâmâ
lândà tûhûn jàhmà sàndîxi in
rey. nâcâjà nà já xîxîn à jáchî cûñî
nà çûcû ndaâ ñàhà nà. Tà nándîhi
já nàchîndâhà tûcù Herodes Jesús
ña nà çûhûn ñà nú Pilato. 12 Ta chî
më quivi jà nàndîquê tàhàn màni
Herodes xîxîn Pilato jáchî jîhna có
cûní tâhàn toho da, nđuü.

Sâcû ini nà ndàjâ cça na cahîn nà
Jesus
(Mt. 27:15-26; Mr. 15:6-15; Jn. 18:39-19:16)
13 Anda jà nàjândîtacà Pilato nà
cûú sacçuâha nú jîtu cân xîxîn
nà jûtixìa xîxîn jàva ñâyivi. 14 Já
nâcâchî da já xîxîn nà:
—Mê nòndó ñëhe nòndó dà jóo nàcâsàhà
dà nú ñ. Ta cáchî nòndó nàxîcà nuu
da jàndîvâà ñâyivi. Joo sà nàxînî
nòdó ñànàdà jîndîchî ñà nú nòndó.
Ta nì in tûhûn toho cûchî táhàn ñà
cåhàn nòdó sàhà jàn cóo nàndîtahàn
ñà nú dà. 15 Ta nì Herodes cóo cûchî
nà ndîñehe jàtâ dà sàhà ñà nà ñëhà ñà
nànducû ñëhe dà dà nú ñ. Cûnì jîho
vaâhà nòdó: Cóo sàhà cúú ñañ quivi
da. 16 Ñà cåjâ ñ quëâ jàndòho ñ ini
da. Anda jà jànhî vî dà çûhûn dà —
nâcâchî Pilato cân xîxîn nà.
17 Tànu vîcô pascúa cân nànhàjîn
costûmbe nú Pilato jànhî ñà
tàhàn dà ñûhu vecâà ñañ nà candoo
vaâ dà ñûhu ñâyivi. 18 Sàhà ñañ quëâ
nàcâsâhà cáyúhû tóco ndîhi
ñâyivi nú dà já cåchî nà já:
—Cahîn nòdó dà jàn tâ jànì nòdó
Barrabâs nú nûn —cåchî nà
cáyúhû nà.

Joo cúní Pilato janí dã Jesús sahá ña cán quéa nacahán tucu da xíhín ñayivi. Joo ví ga ví nacásáha ná cán cáyuhi cóhó ná nü dá já cáchí ná já:
—Cata caa ndó da ndicá crúxu. Cata caa ndó da já.

Ta ñáncarí nacahán tucu Pilato ña cúú ñiñi xíhín ná já nácachí da já:

Joo ví ga ví ndúcú ndéé ná cán cáyuhi ña ña cán xíhín ná ná caca naa na Jesús ndíca crúxu. Ta xíhín ná ndúcú ndéé ná cán cáhán ná ta ndúcú ndéé ri ná săcuáha núu jyútú cán cáhán ná. Sahá ña cán quéa nátañhu ini Pilato. Ta nácandumá da caja da ña cúní ná cán xíhín Jesús. Ta najañá dã Barrabás jáchí dã cán nácachán me ná sahá ña ná jáñi dá. Ta me Barrabás yóho násandacáñ da vecaá sahá ña najándivaá da ñayivi ta sahá ña násahí da ndíi. Anda já nándiquahva da Jesús nü ná ña ná caja na tá cúní me ná xíhín á.

Tá nácata caa na Jesús ndíca crúxu
(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Jn. 19:17-27)

Ta tá ñéhe na Jesús cuahán ná caca caa na a já náxini na in dã naní Simón, dã ñuu Cirene vaxi da ndíhvi da ñuu Jerusalén. Ta já najácuñhu ndáha ná dã ña ná ndacojo da crúxu núu tacaá Jesús cán. Ta nándico dã Jesús cuahán dã. Ta a juú quáha cuáha ñayivi ndíço jatá cuahán ná. Ta cuáha najhi saçu ndiváha na ta cáyuhi ña cuahán na jatá jáchí tánhda ina na sahá. Ta nándicoto níñi Jesús nü ná já nácachí a já xíhín ná:
—Tátá Ndíxi caja cáhnu ini ndó sahá ña cája ñayivi yóho xíhín
i. Jáchí có xíní na ndíà cája na — nácachí Jesús.

Ta ndaja coo java soldado cán nácásáhá dà sájíquí dà sahá jáhma Jesús já quéa ndá dà ná quee vahá ndiquehe dà jáhma á. 35 Ta ñáyivi ndúu cán sándegeh nà nù tácaa Jesús ndića crúxu nani nà cúú jotixia násacuñta na ndúu na sácú ndaa ñahá cán já cáíchí nà já:

—Njáacu da java gá ñáyivi. Ta viti ná jácaçu da mé tá dà ndaá cúú dà Cristo, dà nácaxi Ndíóxi cacomí cuéntá sahá ñáyivi —cáíchí nà sácú ndaa ñahá nà.

36 Ta jári java soldado sácu ndaa da Jesús ndúu da. Ta nácayati da cán nù Jesús já náchínee da vino, dò iyá yúhú y á ña ná coho a dò. 37 Ta já cáíchí dà já cáyuñu dà nù á:

—Tá ta mé a ndaá cúún rey, dà cómí cuéntá sahá nà Israel chindeé mún já ná a quívún —cáíchí dà.

38 Ta náchindaa na in tabla ndića crúxu yati jíi Jesús ta nù mé tabla cán nácayhí yí na: “Dà yóho cúú rey núu nà Israel.” Ta mé ña yóho nácayhí yí ña túhun griego, ña cáhán nà nación Grecia xíihn túhun latín, ña cáhán nà ñuus Roma xíihn túhun hebrero, ña cáhán nà Israel viti.

39 Ta in táhan dà quini tácaa ndića inga crúxu yati jíi á cán nácásáhá dà cánñahá dà xíihn á. Já cáíchí dà já:

—Tá mé a ndaá cúún Cristo, dà náchindahá Ndíóxi cacomí cuéntá sahá ñáyivi chindeé mún já ná a quívún. Ta chindeé ndéhe já ná a quíví ndé —cáíchí dà.

40 Joo in García táhan dà quini tácaa inga xoo jíihn á cán nácásáhá dà jánñi da dà cáhán xíihn Jesús cán já nácachí da já xíihn dá:


42 Tá nándiihí já nácachí da já xíihn Jesús:

—Jesús, caja ndó ñàmanj ndicuñun iní ndo sahá i tá ná casáhá ndó cacomí ndó cuéntá sahá ñáyivi —nácachí da xíihn Jesús.

43 Anda já nácachí Jesús já xíihn dá:

—Mé a ndaá ná cáhán i xuhún ña mé quíví vité cuhún coin xíihn i indíví —nácachí a xíihn dá.

Tá náxíhi Jesús

(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Jn. 19:28-30)

44 Ta tátuhun cañiví já nácanaá ní cúú ñuyíví. Ta jända cañ ñúñi sañhin já nácásahá nándiyehe tucu.

45 Nanaa núu cándii. Ta jánda já nándañtá java ndaá jáhma ndeé ña tácaa vėñuñu cahúnu ñuus Jerusalén ña sáji núu núu yíj ndívañha. 46 Anda já nácayuhú cóho Jesús já cáíchí á já:

—Tátá Ndíóxi, ndáha mé ndó jándacoo i íñima i.

Ta tá nácachí a ña yóho já náxíhi va.

47 Ta ndaja coo dà sáhndá chuun núu soldado cuéntá Roma cán tá nàxnini da tóćd ndihi ña náya na yóho já nácásáhá cája cáhnu da Ndíóxi já nácachí da já:

—Mé a ndaá táhyí çoó toho cuáchí da yóho —nácachí da.
48 Ta tocó ndihi ñayivi násanduu cán, na náxini nnu ñáxíhi Jesús jandá joho cání na yica ndícá ná sahá ñá táhnda ina ni sahá Jesús já cuanúhú va na. 49 Joo tocó ndihi na xíñí táhan xíñín Jesús nácando ná ndíta xícá ná sándehé na. Ta tanú ná cán násanduu ri nájihí táhan na naquíxi xíñín a jandá estado Galilea cán.

Tá nachícaañ na yiquí cuñu Jesús ini cáva

(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Jn. 19:38-42)

50 Ta ndaja coo násahín in dátta nañí José, dà ñuu Arimatea ñá ndácagán estado Judea cán. Ta cúú dá in taa váha, dá cája ñá ndáa cuíti va. Ta cúú da in táhan ná cómí cuéntá sahá na Israel. 51 Mé José yóho çoó natahan ini da xíñín ñá nácaga java ga ná cán jáchí ndáí da casaa quívi cacomí Ndíóxi cuéntá sahá ñayivi. 52 Ta násahán dà cahän ndáhvi dà xíñín Pilato ñá ná ndiquiaẖa va yiquí cuñu Jesús nü dá. 53 Ta chí násahán Pilato ñamanj nü dá chí násahán dà jránunu da yiquí cuñu Jesús ndícu crúxu cán. Já nachítívñahá dà xíñín jáhma váha ta já nachícaañ ñahá dà ini in yávi ndácagán ndicá cáva. Ta ni in túhún toho ndjí a ñáha chácagán ná ini mé cáva cán. 54 Mé quívi cán násacuu a quívi cája ndívi ñayivi ñahá vehe na jáchí ja chá cacuu a quívi ndiquehe ndéè ná sahá ñá cán quéa ndíhi ini na jáxínu ná chuun cája na.

55 Ta nájihí, na násandico jata Jesús jandá tá naquíxi a chí estado Galilea cán násahán ná sándehé na ndicá cáva nnuú nájáqueta nnu na yiquí cuñu Jesús cán. 56 Ta tá násaa ná vehe na já nácaga ndívi ná perfume xíñín java ga ñáha támi sánhan ñá ná jándicuchu na yiquí cuñu Jesús. Ta ina quívi itaán ndándiquehe ndéè ná tá quiaẖa násahndá Ndíóxi caja na jandá sanahá.

Tá nánditacu tucu Jesús

(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)

24 Ta tá sa nayaha quívi ndándiquehe ndéè ná ta náha chá quívi dintongo já näquée tucu nájihí cán cuñhan na nnu náchícaañ na yiquí cuñu Jesús ini cáva cán. Já ñéhe na perfume, dó nácaga tiaẖva na cán. Ta ndáca táhan java ga nájihí xíñín ná cuñhan ná. 2Ta tá náxínu coo na cán já náxini na ñá çoó ga yuú ndájí ndáa yuú cáva nnu násandacañ yiquí cuñu Jesús. 3Andá já näquíhvi na ini cáva cán joo çoó ga yiquí cuñu Jesús nánditahan na. 4Ta chí nayíhvi ná ta ço xíñí ná ndíquíaẖa caja na. Ta jonáá va náxini na ndíta ivi dátta yati jiın ná. Ta a juú quiaẖva ndató yëhe jáhma ndíxi dà cáva. 5Ta chí a juú quiaẖva yíhví nájihí já ná ndándayi na jandá quiaẖva náxínu jini ná ní ná núhu. Andá já nácaẖi dáttaña cán já xíñín ná:

—Co ndítahan toho ndinducú ndó in dà tácú tanú ná sánduu ndjí. 6Coó toho Jesús ñín yóho jáchí sa nánditacu va. Xíñí náñu ndicúhuñ ini ndó ñá nácaẖi a xíñín ndó tá násahin a estado Galilea. 7Mé á cúú a dá nachindahá Ndíóxi nduu ñayivi ta sa nácaẖi a xíñín ndó ñá ndiquiẖa va ná mé á ndahá ñayivi quini. Ta nácaẖi a xíñín ndó ñá
cata caa na a ndìca cùrxù ta tá ná xìnxu ŋí quíví já nditacu tucu a — nacachi dàta cá.

8 Andá já nàndicuhun ini najíhí cán ŋa nacachi Jesús xìihn ná. 9 Chí naqee na cuahán ná já nàndicani ndìhi na sahá ŋa yóho nú ná xuxì in naxìca tuun xìihn Jesús xìihn nú nù java ga nga ndúu cán viti. 10 Mé najíhí cán, nà nàsdìhan cáxi tuhun ŋa yóho nú ná apóstol cán nàsacuu Maríà, ŋá ñuu Magdala xìihn Juana xìihn Maríà, ŋá cúú náná Jacobo xìihn java ga najíhí. 11 Joo nga apóstol, nà nàsxica tuun xìihn Jesús cán nàcàhán ná ŋa cuéntó uun va queá. Sahá ŋa cán quèə cóo nàxéen na canxùsa ná nà nàcachi najíhí cán xìihn ná.


Cátáhan Jesús cuahán xìihn ivì nà cuahán čí ñuu Emaús

(Mr. 16:12-13)

13 Ta mé quíví já ivì táhan ná cúú cuéntá Jesús naqee na cuahán nà in ñuu naní Emaús. Mé ñuu cán ŋéhe táhan tátìhun uxù in kilomètre xìihn ñuu Jerusalén.

14 Ta ndítìhùn ná cán cásàhán ná sahá tòcó ndìhi ŋa nàcùu ñuu Jerusalén cán. 15 Ta nàni ndítìhùn ná cásàhán ná já nàcayati Jesús nú ná já nàcàsàhà xìca mé á xìihn ná cuahán ná. 16 Ta váťi sàndèhé nà cán nà Jesús joo cóo nàcùu ndìcùni nà mé á. 17 Andá já nàndàca tuhún Jesús nà cán já nàcachi a já:

—Ndíà ndítìhùn ndó cásàhán ndò. Ta ndàváha cácuëha ini ndó cásàhán ndò —nàcachi a xìihn ná.

18 Já in táfàh nà cán, dà naní Cleofas nàndúcù ŋéhe da tuhun nù a já nàcachi da já:

—Níí cúú va nàndicuìta nùu tuhun sahá ŋa nàcùu ñuu Jerusalén tuñu quíví yóho. In táfàh nùhó tuñu nà ndúu cán cúú dà có xìni ŋa nàyàhá —nàcachi da.

19 Andá já nàcachi Jesús já xìihn ná:

—Ndíà nàcùu, váha.

Já nàcachi nà cán já xìihn á:

—Nàquixi in dà naní Jesús čí ñuu Nazaret ta nàsacuu da in profèta cáhnu ndìváhá jàčhì cuahá ndìváhá ŋa nàhnu nàcàhán dà. Ta cuahá ndìváhá ŋa nàhnu nàscàjá dà nù Ndíoxì xìihn nù ŋàyìvi. 20 Joo nà sàcùahà nù jùtu xìihn nà jútìxià ñùu ndè naòiin nà mé Jesús ta já ndàníquìàhva nà dà ŋa nà cahnh nà dà ta já nàcata caa dà ñà ndìcà cuhùxù. 21 Joo mé ndè nàcàhán ndè ŋa mé Jesús cán cacùu dà dà ndàtí ndè chìndèe dà ndèhe, nà Israel yóho já ná a cája xìxi gá nà ñuu Roma xìihn ndè, nàcàhán ndè. Joo nàndíhi va vèi jáchì sa nàyàha ŋùn quíví nàxìhì dà cán. 22 Vátí nàqéta java nàjíhì tuñu ndè yóho nàjáyìhví nà ndèhe jáchì nàhà chà nàsàhàn nà nù nàndùxù Jesús cán. 23 Ta cáchnì ŋa cóó gá yìqú cùñu Jesús ndàcàhàn cán. Sahá ŋa cán quèá nàxìxù nà nù nàsàndúu ndè ta nàndìcànì nà nù nù dà nàncànàhà java tátò Ndíoxì nù ná ta nàcachi ná nà tácú va Jesús. 24 Ta java táfàh dà xìca tuun xìihn ndè cán nàsàhàn dà sàndèhé dà ini cávà cán ta chí já
tú váxi íchi xihín á —nacachi xihín táhan ná cán.

33 Chí íyi làá naqche tucu na íchi
ña ndicó cōo tucu na ñuu Jerusalem. Tá nañxů uomo na cán ndáññey je ná ña
ndítútú ndíhsuyú in táhan na nañca
tuñ xihín Jesús cán ndúu na xihín
díha ga na ndúu cán. 34 Anda já
naçachi na cón xihín ndíví na yóho:
—Mé á ndaá táhyí nándatucu tucu
Jesús, xito ho í. Ta nañxí Simón mé
á —naçachi na.

35 Anda já nañcasáhá ndíví na cón
ndícani na ña nañsanda cón
tuñ xihín Jesús nañsahan ná. Ta
nándicani na ña ndíhcína na mé
á nani nañsahnda java mé á pan ña
cuxu na.

Náñ Jesús mé á ñuu na nañcha tuñ
xihín á

(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)

36 Ta nani ndítúhún yyi ná ndúu
na já nañxů cōo Jesús nañnda
da ndiche a mahnú ná cán já nañcahán
Ndíóxi xihín ná já naçachi a já:
—Ná caja Ndíóxi ña ná coo ñahá
ni ndó.

37 Joo nañlá na cón na nañchán
ña cìí ná in íñima nái jáva. 38 Joo
já naçachi Jesús já:
—Ndá cuñtú quèa yíhví ndó. Ta
ndá cuñtú quèa cōo cándúsa ndó
ña cúú yèhe Jesús. 39 Candéhe ndó
ndahá i ta candéhe ndó ñahá i. Sà
mè yèhe cúú vè. Cani ndaá ndáha
ndó yèhe ta candéhe vahá ndó yèhe.
Jàchí in íñima ndíji cōo toho yíqú
cúu a tá quía quía sàndèhe ndó ña
ñín yíqú cúu yèhe —naçachi Jesús
xihín ná.

40 Ta nani cáhan Jesús xihín ná já
nañcasáhá náñha ndáñha a xihín sañhá
nu ná. 41 Joo cáná nyi candúsa ná cán ñá cúú mé á Jesús jáchí nacatónó ná ta cájíi ndiváha ini na ñá cán quéá nacachi tucu Jesús já xíhin ná:

—Ndá ñaha íín ná ndó ná cuxu ù —nacachi Jesús xíhin ná.

42 Anda já nasahan ná in túhun tiyacá nayata nú á xíhin in ñimá ñuñu nú á. 43 Já nádiin a ña ndáha ná já naxixi a ña nani sándehé ná a. 44 Tá nándihi já nacachi a já xíhín ná:

—Sá nayaha tá íín nacachi ji xíhin ndó jihna. Sá naxinu coo tá íín nacahyí Moisés xíhin ná profeta sannahá sahá ñá ndítahan ndoho j. Ta jári David tá nacahyí dà libro Salmos já nacahkan ri dà cán va sahá ñá ndoho j —nacachi a xíhin ná.

45 Anda já nacaja Jesús ñá ná ndínunxá xíní túñi ná já ná candáa ini na ñá cúni cachi tuhun Ndóxi cán. 46 Ta nacachi a já xíhin ná:


Tá nándaa Jesús cuháan indiví

(Mr. 16:19-20)

50 Anda já ndáca Jesús ná cán nasahan ná xíhin á yuhú ñuu Betania. Ta nándiíhe a ndáha á já nacaja yìi á ná. 51 Ta tá cája yìi á ná já nátavá xóo a mé á já nándaa cuháan indiví. 52 Tá nándihi nacaja cáhnu ná cán Jesús já cátatá ndiváha na nándicó coo na ñuu Jerusalén. 53 Ta nú tiempo násandu tuun na veñuhú cáhnu cája cáhnu na Ndíoxí. Já ná coo.
Tuhun vaha nacahyí Juan sahá ña nacaja Jesucristo

Jesucristo cúú á tuhun
Ndíoxi ta ndantu a ñayivi

1 Tá nacavá sahá saha ñuyíví sa íín va mé á nani tuhun Ndíoxi. Nasahíjin mé á xihín Ndíoxi ta in cúú mé á xihín Ndíoxi. 2Ta janda mé saha sa íín va xihín Ndíoxi. 3Ta mé a cán cúú á Jesucristo ta nacaja Ndíoxi ña nacaváha mé á tócó ndihi ñaha. Ta ni in túhún toho ñaha íín, a cóó tá ná a cávaha mé á ña, nduu. 4Ta mé á quéa cája ña ná catacu tócó ndihi ñaha ta mé á jándiyéhe a íнима ñayivi já ná ndicuni na yo cúú mé á. 5Mé Jesucristo cúú á tátuhun in ñúhu cáyí ña jándiyéhe a xoo naa ta a çuú ndáhva ña.


14Mé Jesucristo, mé a nání tuhun Ndíoxi cán nánduu a in taa ta naquíxi a nasahíjin a tañu nde. Ta tócó ndihi ña nasaçaja mé a nasaçuu a ña nda. Ta a júú quíañha quiñví ini a ñayivi. Ta naxini ndé ndá quiñhva cáhnu cúú mé á jáchí sahá ña cúú mé á in túhún jini já jahiýi Ndíoxi sahá ña cán quéa nacaja Ndíoxi ña ná ndicáhnu ndívahá mé á. 15Tá nándicani mé Juan sahá Jesús nuyú ñayivi já nacaçi da já sahá mé á:
—Mé a yóho cúú á ña náçahan i sahá nu ndo tá náçachi i xiñín ndọ ña vaxi inga a jatá yẹhe. Ta náçachi i xiñín ndọ ña ín chága sahá mé a cán a juú ga yẹhe jáchi jandá tá cámaní yíi caca u sá ín va mé á — náçachi Juan.

16 Ta sahá ña ín ndivaha ñamañi nụ mé á sahá ña cán quéa a juú quíahva nêhe táhví tócó ndíhí nụ mé á. 17 Naçahyí Moisés ley Ndíóxi sánhá. Joo Jesucristo, mé á cúú á ña ndá naquixi a ñuíví yóho sahá ña quíhví ndivaha ini a mí. 18 Ta ni in túhún toho ñáyivi có oá na-xíixi na Ndíóxi. In túhún Jesucristo, mé á cúú in túhún jini já jaḥyi Ndíóxi, mé á cán quéa xíixi ndá quíahva ñín Ndíóxi jáchi in cúú á xiñín á ta mé a quéa nánaha ña yóho nụ yo.

Ndícani Juan nú ñañivi yo cúú Jesús
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)

19 Ta ndaja coo java nà sácuaха nụú nà Israel, nà ndúú ñuu Jerusalén cán nachindahá nà java jutu xiñín java nà naquixi chichi Leví nụ ín Juan ña ná ndáçah túhún nà dà á cúú dá dà náṣahán Ndíóxi túhun a chindahá a ñuíví. 20 Ta cáxí táhyí naçahan Juan xiñín nà ña co cúú dá dà cán ta jà náçachi da já:
—Á juú toho yẹhe cúú dà náçachi Ndíóxi chindahá a cacomí cuéntá sahá ñáyivi —náçachi Juan.

21 Andá já nándaça túhún tucu na dà já náçachi na já xiñín dá:
—Yo já cúú yóho, dá já. Á a juú yóho cúú profeta Elías —náçachi na.
—A juú toho yẹhe cúú profeta Elías —náçachi Juan.

Andá já náçachi tucu na já xiñín dá:
—Á a juú toho yóho cúú profeta dà náçachi Ndíóxi chindahá a, dá já —náçachi na.
Joo nánducú ñehe Juan túhun nụ nà já náçachi da já xiñín ná:
—Ni in túhún toho da cáchí ndó jan co cúú yẹhe.

22 Andá já náçachi tucu na já xiñín dá:

23 Andá já náçachi Juan já xiñín ná:
—Yẹhe cúú dà xííca nuu tānu yucú ichí ta cāyuhú cóho i já cáchí i já xiñín ñáyivi: “Cūná ndó in íchí ndáççú nụ mé á ña ná ndíhvi a ínima ndó” —náçachi Juan xiñín ná tá quíahva naçahyí profeta Isaías sánhá.

24 Ta nà nándaça túhún Juan cán náṣahăn nà jáčhi já nāţahnda chuuu náçajá nà fariseo, mé nà şáhndá chuuu ñuu Jerusalén cán.

25 Já náçachi tucu na já xiñín Juan:
—Ndá cuéntá quéa cája ńdúta yóho ñáyivi tá tà co cúú Cristo, dà nachindahá Ndíóxi cacomí cuéntá sahá ñáyivi. Ta ndá cuéntá quéa jácandúțun ñáyivi tá tà ni co cúú Elías ta ni co cúú mé profeta, dà náçachi Ndíóxi chindahá a — náçachi nà cán.

26 Andá já náçachi Juan já xiñín ná:
—Yehé cája ndutá ñayivi xijín ticuí joo tañu mé ndó íin in da çó xíní ndó. 27Ta växi in da játá yehé ta íin cuáha chága saha dá a juú ga yehé. Ta chí ni çó saha j ndaxí i correa ndusa dá —nacachi Juan xijín na nasahán ndáca tuhún ñahá cáan.

28Tócó ndihi ña yóho nayaha chí ñu Betábara ña ndácáan inga xoo yuña Jordán nú nacaja ndúta Juan ñayivi.

Jesus cúú á tátuhun in ndicachi rí jóco na ñu Ndíóxi

29Ta inga quávi itaán já nañaxi Juan cáyati Jesús växi a ñu íin da. Já nacachi Juan já xijín ñayivi ndúu cán:
—Candehe ndó. Dá växi jan cúú dá tátuhun ndicachi jóco na ñu Ndíóxi. Ta dá jan cúú dá jándoo cuachi ñayivi ndúu núvíví. 30Dá jan cúú dá cáchí j saha ña växi in da játá yehé ta íin cuáha chága saha dá a juú ga yehé. Jáchí jánda tá cámaní cacu yehé sé iín va mé dá jan. 31Ta ni mí i çó nañaxi j ndá quáhva cáa da joo nacasa há i jácandutá i ñayivi xijín ticuí já ná candáa ini na Israel yo cúú mé dá —nacachi Juan.

32Ta nándicani da ña nañaxi da já nacachi da já:
—Sá xíní xijín nuu mí i ndá quáhva nañuu ínima yíi Ndíóxi jatá Jesús. Mé ínima yíi Ndíóxi cán nañuu a indiví ta cáa tá quáhva cáa in ndijata. 33Mé a ndáa çó nañaxi toho yehé yo cúú mé da yóho, nduu. Joo Ndíóxi, mé a nachindahá yehé jácandutá i ñayivi xijín ticuíj, mé a cán qua ñacachi já xijín i: “Ndá dà ná cúnún ná nuu ínima yíi mí i ta sacoo a jatá dá, dá cân cúú dà jándicutú iní ñayivi xijín ínima yíi mí i”, nacachi Ndíóxi xijín i. 34Ta vii mé a ndáa sa xíní vi yó cúú mé á ta cáxi tuhun i xijín ndó ña mé á cúú á in tuhún jíní já jáchyí Ndíóxi —nacachi Juan.

Tá nacasáhá java ñayivi ndíco ná Jesús xíca na xijín á

35Ta inga quávi itaán nasahijin tucu Juan cán xijín iyi ná xíca xijín dá. 36Já nañaxi da ña yáha Jesús cuahán já nacachi Juan já xijín ná xíca xijín dá cán:
—Candehe ndó. Dá jan cúú tátuhun ndicachi, rí jóco na ñu Ndíóxi —nacachi Juan.

37Tá nañaxi joho da ndíta xijín dá cán ña yóho já ndíco dá jatá Jesús cuahán dá. 38Tá nañaxi Jesús ña ndíco dá cán jatá já nándicoto nihni a nú dá já nacachi a xijín ndíví dá cán já:
—Ndía cúuí ndó —nacachi a.
Já nacachi dà cán já xijín á:
—Maestro, ndájá íin vehe ndó já —nacachi da.

39Andá já nánducú ñehe Jesús tuhun nú dá já nacachi a já:
—Cóho ná cuni ndó, dá já —nacachi a.
Já ndáca táhan da nasahan dà xijín á sándehé dá ñu íin a. Ta nasacuu a tátuhun çaq comí sahini já nasanduu da xijín á.

40In táhan da nañaxi joho ña nacachi Juan ta ndíco dá jatá Jesús cán naní dà Andrés, dá cúuí ñani Simón, dá cáhan na Pedro xihín cán. 41Mé Andrés yóho ndáva da nasahan dà ndínducú dà ñani da,
dá naní Simón cán. Ta tá nándiñehe ñañá dá já nácachi da já xihín dá:
—Nanditahan ndé dá náchindahá Ndóxi cacomí cuénta sahá ñayivi, mé a cúú Cristo —nácachi da.

42Tá nándihi já ndáca Andrés cán ñañá da násañan dá nńú Jesús. Ta tá naxini Jesús dá já nácachi a já xihín dá:
Quivi Cefas yóho in cúú va xihín Pedro ta cúni cachí a in tóto.

Cána Jesús Felipe xihín Natanael ña ná caca tuun da xihín á

43Ta ina quiy ítäñ já náquee Jesús cuañäh chi stato Galilea. Ta cán nánditahan mé a dá naní Felipe já nácachi a já xihín dá:
—Naha quiq caca tuún xihín i —nácachi a xihín dá.
44Mé Felipe yóho cúú dá dá ñuu Betsaida ta mé ñuu cán cúú ri ñuu Andrés xihín Pedro. 45Ta ndaja coo Felipe yóho ndáva da násañan dá nándinducú dá Natanael ta tá nándiñehe ñañá dá já nácachi da já xihín dá:
—Nanditahan ndé dá nácayhi Moisés sahá nńú ley såñahá. Ta jári ná profeta nácayhi ri na sañá dá. Ta mé dá cúú Jesús, jahyi José, dá ñuu Nazaret —nácachi Felipe xihín Natanael cán.

46Andá já nácachi Natanael já:
—Ndá quehe ri ñaha vaha quiixi chi ñuu Nazaret jan —nácachi da.
Andá já nácachi Felipe já xihín dá:
—Cóho candehún —nácachi da.
Andá já naxini da cuañahí dá nńú fin Jesús.

47Ta tá naxini Jesús nácayati Natanael nńú á já nácachi a já:
—Dá yóho cúú ndusa in dá náquixi chiçi Israel ta cúú dá tāa cája ñañ ñadá cuuí vá —nácachi Jesús.
48Tá naxini jhojo Natanael ñañóo já nándaca tuhún dá Jesús já nácachi da já xihín á:
—Á xiní ndó yehè, vahá.
Andá já nácachi Jesús já xihín dá:
—Jända tá cámaní quee Felipe cuhuń dá cana da yóho já naxini i ín cuún sañá tító ñuhú —nácachi Jesús xihín Natanael.
49Andá já nácasáhá cachí dá já xihín Jesús:
—Maestro, jivi ndusa cúú ndó in tuhún jiní já jahyi Ndóxi ta cúú ndó ñañ cómí cuénta sañá ñayivi Israel —nácachi da xihín Jesús.
50Andá já nánducú ñehe Jesús tuhun nńú dá já nácachi a já:
—Nácandúsún yehè sañá ññ nácachi i xuhún ññ naxini i ín cuún sañá tító ñuhú. Joo náhnu chága ñaha cuñún xihín nduchú núun caș i —nácachi Jesús xihín dá.

51Andá já nácachi tucu Jesús já:
—Mé a ndaá ná čahăn i xihín ndó ñañ cuni ndó xihín nńú ndó ññ núñá indiví. Ta cuni ndó táto Ndóxi ndaa na ta nuu na xinú na nńú ñin yehè, dá náchindahá Ndóxi nduu ñayivi —nácachi Jesús.

Tá násañan Jesús in vicó tándahá

2Tá nayáha uní quiyí já násañan in vicó tándahá ñuú Caná ñañ ndácañ stato Galilea cán. Ta násañan María, náná Jesús mé vico cán. 2Ta jári nácana na
Jesús xihín ná xícá tuun xihín á ta chí nasahan ndihi na mé vícó cán. 3 Joo ndaja coo nani cúú vícó cán nándihi va vino xíhi na. Ta tá naxini náná Jesús ná yóho já nàcanchi ná já xihín Jesús:
—Sa nándihi va vino xíhi na — nàcanchi ná xihín á.
4 Já nàcanchi Jesús já xihín ná:
—Cõ xíni ŋúhú toho cahan ndó já xihín i jáchí cámaní yi va ndindaa hora caja i ñáha xitúhún —nàcanchi Jesús xihín ná.
5 Tá nándihi já nàcanchi náná Jesús já xihín ná jácaca vino cán:
—Ndá ñáha ná cahnda Jesús nü ndó caja ndó, caja ndó ná —nàcanchi ná xihín ná.
6 Ta mé vehe nü cúú vícó cán nasahúin ñúhú yoo náhnu ñá nàcavañá na xihín yúu. Mé yoo cán nasacuü a nü táán ná Israel cán ticuij, dó ndája vií ná mé ná tá quiañá sáhndá leuy nü ná caja na. Ta tátuñá cömj jícó á in ciento litro ticuij quèta in in in yoo náhnu cán. 7 Tá nándihi já nàcanchi Jesús já xihín ná jácaca vino cán:
—Jácutú ndihi ndó yoo náhnu jan xihín ticuij.
Ta chí nájácutú jíní ndáa ná yoo náhnu cán xihín ticuij. 8 Tá nándihi já nàcanchi tucu Jesús já xihín ná:
—Ta viti táva loho ndó do tá quiañá ndó do ná coto ndojó dà cómi chuun sañá vícó yóho — nàcanchi Jesús.
Já nñehe na do nasahan na núu dà cómi chuun sañá vícó cán. 9 Joo sa nàcachaj Jesús ná ná ndúu ticuij cán vino. Ta naxito ndojó dà do joo có xñini dà ndájá naqüixi dó. In tühún na xíni cúú ná nañini ná nándaja Jesús cán ticuij ñá ná ndúu dò vino. Tá naxito ndojó mé dà cómí chuun yóho do já nàcathóndó dà ta nàcana da mé dà tándahá cán. 10 Já nàcanchi da já xihín dá:
11 Ñá xitúhún yóho nàcachaj Jesús ñuu Caná cuéntá estado Galilea nàsacuü a ñá xitúhún nü cuíti nàcachaj Jesús já ná cuni ñayivi ndá quiañá cánuu cúui mé á. Ta xihín ñá yóho nàcandeé iní na xícá tuun xihín a cán mé á.
12 Tá sa nañahya ñá yóho já nàquee a cuñá xihín ná xícá tuun xihín á chí ñuu Capernaum. Ta ndáca táhan náná a xihín ñani a ndíco na cuñá xihín ná xihín á. Ta nañanduu na ñuu Capernaum cán chá quiví cuíti va.

Tává Jesús ná ndúu jícó veñu cáhnu ñuu Jerusalén
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13 Tá nàcayati quiví cája na Israel vicó pascajá nàquee Jesús nasahan chí ñuu Jerusalén. 14 Ta tá nañíñu cóo a veñu cáhnu ndácañá Jerusalén cán já nañini a ñá jándá johó ndúu na jicó. Java na jícó tindiqui xihín ndicachi xihín ndijáta viti ta java na ndúu coo ndíjama jiñhún. 15 Ta chí nañii Jesús yóho ta nàcavañá in churrú xihín á já nàcassáhá táxí ndihi a ná ndúu jícó cán. Ta jándá tindiqui xihín ndicachi jana ná nátavá.
a ri quee ri cuhún ri. Ta já náxiñu cço a nü ndúu na ndįjama jiįhún cán já naxícə ñehe a mesa ná já năcuyu ndįhı jiįhún ná nü nųųu. 16 Ta násañhanda a chuun nųų ná jícò ndįjata cán já nacachi a já:
—Tává ndíhı ndó ñá jícò ndó jaŋ. A já jįhín vehe tátá i ñá cúú ña nü cáyahvi ñáha —nacachi Jésus xįhín ná.
18 Tá náxini na Isráél cán ñá nácaja Jésus ñá yóho já nándaça tųhún ná mé a já nacachi na já xįhín á:
—Náxini nųų Jésus tųhun ná ná já já nácaja ná xįhín ná:
—Ná já jánditaŋó ndó veŋųhu yóho ta tíxi ñtí quívi já jácandıchi tųcų ŋ ñá —nacachi na xįhín Jésus.
19 Anda já nándezú ñehe Jésus tųhun nú ná já nacachi a já xįhín ná:
—Ná já jánditaŋó ndó veŋųhu yóho ta tíxi ñtí quívi já jácandıchi tųcų ŋ ñá —nacachi na xįhín Jésus.
20 Anda já nacachi ná Isráél cán já xįhín á:
—Co cándúsá ndé ñá cáchún jácji nácaja chúun na iví jíco ñíu cuŋa já náxini veŋųhu jan. Ta yóho cáchún ñá tíxi ñtí víxi quívi jácandıchi tųcún ñá, váha —nacachi ná cán xįhín Jésus.
21 Joo cço cáhán toho Jésus sáhá veŋųhu cáhnu cán jácji cáhán mé á sáhá yiquí cúŋu a. 22 Ñá cán quéq tá náxihí Jésus ta nánditacu tųcų a tíxi ñtí quívi já nándicuhún

Ina ná xícá tuun xįhín á cán sáhá tųhun nácahán mé á núų ná Isráél yóho. Ta chí nácahésa ta tųhun Ndíoxí ta nácahésa na tócó ndíhı ñá nácahán Jésus xįhín ná.

3 Násañhín in dà xícá cuéntá ná faríseo nání Nícdémo ta cúú dá dà sácuŋa nųų ná Isráél cán.
2 Nú nú náqueta dá cúaŋa, dà coto nihni ná Jésus. Ta tá náxini cço dà nü á já nácaja dà já xįhín á:
4 Anda já nándaça tųhun Nícdémo Jésus já nácaja dà:
—Ná quájha cuŋa cacú tųcų ná tá sá nácayátá ná. Ama ná ndíhvi
tucu na tįxi náná na já cacu tucu na —nàcachi Nicodemo xihín Jesús.

5 Anda já nàcachi tucu Jesús já xihín dà:
   —Cáhàn i nà ndàq xihín ndò. Tà nàcandúta nàyivi xihín ticújì ta tà nândicúta ndàq ínìma nà xihín ínìma yìi Ndíóxì já cúú á tátuhun cácu tucu na ta ānda já cuu cacomí Ndíóxì cuéntá sàhà ná. 6 Jáchi ñuyíví yöho cácu jahyì ñayivi ta sà já ñayivi cúú va na. Joo nà jàndicúta Ndíóxì xihín ínìma yìi mé á, nà cán cúú jahyì mé á. 7 Ta ço ndítahan catóntó ndò tá cáchì i xihín ndò nà ndítahan cacu tucu ndìhi ñayivi já ná cacomí Ndíóxì cuéntá sàhà ná. 8 Jáchi cúú á tátuhun tá xiccò táchì ndà xoo cúni mé á. Vatì xìni jo Şo i xiccò táchì joo ço xìni yò ndà xoo quixì a ta ço xìni yò ndà xoo cuñìan. Quiáhva já ín ínìma yìi Ndíóxì jáchi vatì ço xìni ñayivi mé á joo xìni nà ndà quiáhva cájìa mé á tá nūhu a ini nà —nàcachi Jesús xihín Nicodemo.

9 Tà nàndìhi já nàcachi Nicodemo já xihín Jesús:
   —Co cándaq toho ini i nà cáchì ndò xihín i —nàcachi da.

10 Anda já nàcachi Jesús já xihín dà:
   —Cúú ndò dà jáñu xihín xihín Israel ta ndítahan candàq ini ndò nà yöho, nduu jáchi cúú ndò maestro cáhnu nù ná. 11 Mé a ndàq nà cáhan i xihín ndò. Cáhan ndè såhà nà cándaq ini nè ta såhà nà nàxìini ndè xihín nùú ndè joo ndòho ço cándaq ndò nà cáhan ndè xihín ndò. 12 Cáhan i såhà ñahà ñuyíví yöho xihín ndò ta ço cándaq ndò nà. Ndàja ga ví cája ndò tá nà cáhan i såhà ñahà ín indivì. 13’Ni in túhún toho ñayivi a ñáha ndaa çuhùn chi indivì. In túhún dà ndaa indivì cúú dà nàntuu, dà nàñuxì ñuyíví yöho. Ta dà cán cúú yehe, dà nàchìndahá Ndíóxì ndìu ñayivi. 14 Sànàhà ndìvàhà nàcata caa Moìísè sì cò Şo, rì nàcavàhà xihín çà nù yìto yucú íchì. Quiáhva já caa caa ri na yehe, dà nàchìndahá Ndíóxì ndìu ñayivi ndìcà crùxì 15 Já quëa nà caa ndìa ñìma ñayivi já nà a çuhùn nà indàyà tá nà candéé ini na yehe. Ta xihín nà yöho catacu na ānda ama cáà quívì.

Quihù ndìvàhà ini Ndíóxì ñayivi ndìu ñuyíví

16 Jáchi såhà nà naquìhù ndìvàhà ini Ndíóxì ñayivi ndìu ñuyíví såhà nà cán quëa nàchìndahá mé ñ in túhùn jìnì já jahyì a ñuyíví yöho. Já quëa tá nà candëé ini na mé á cuu cacu ndìa ñìma nà já nà catacu na ānda ama cáà quívì. 17 Côo nàchìndahá Ndíóxì jahyì a nà quì xi da jándìhi da såhà nà ndìu ñuyíví yöho. Nàchìndahá a jahyì a jáchi cúñì a jáçàcu a ñayivi. 18’Ta ndà nà saja ndëéé ini yehe, nà cúú u jahyì Ndíóxì, nà cán cúú nà cahà cáhnu ini Ndíóxì såhà. Joo nà ço nañëen cândùsa ñahà cán, nà cán cúú nà ço cahà cáhnu ini Ndíóxì såhà jáchi ço nañëen na cândùsa na dà cú ú in túhùn jìnì já jahyì mé á. 19 Ta nà ço nañëen cândùsa cân saja nañëcu a Ndíóxì såhà nà çuhùn nà indàyà jáchi naçaa nà cáha nà ñà nùu. Sàhà nà cân quëa nañìnu ñé á cúú jahyì Ndíóxì ñuyíví yöho ta cúñì a jándìjëëhe a nùú ñayivi. Jáchi câtò Şà çàhà na cânduu na nùú naá
jáchi cája na ña núu. 20 Jáchi tòcó ndihi ná cája ña núu cándají ná ña váha, ña cúú tátjyhuñ ña yéhe. Ta ño cúñi ná cayati na nú ña yéhe cân já ná ndítivi ña núu cája na.

21 Joo ná cája ña ndáa, ná cán cúú ná cayati chága nú ña váha, ña cúú tátjyhuñ ña yéhe já ná nàñ ña mé a ndáa cája na ña cúñi Ndíóxí — nácachi Jesús.

**Ndícani tucu Juan sahá Jesús**

22 Tá sa nayaha ña yóho já naqee Jesús násañan chí estado Judea xíhin ná xíc tuun xíhin á. Ta cán násañin a chá tiempo xíhin ná jáchi nájáncándúta ná ñáyivi mé cán.

23 Ta jári Juan va nájáncándúta dá ñáyivi chí ñuú nání Enón yati ñuu Salim cán jáchi cán ñíhu cuahá ticuí. Ta cuahá ñáyivi násañan ná cán candúta ná.

24 Tócó ndihi ña yóho nayaha tá cámaní tiín na Juan chicáan ná dà vecáa.

25 In tañu java ná xíc xíhin Juan cán nácasáhá ná ndítúhuñ ḵhví ná xíhin java na Israel sahá ña yóho: á ndíyahvi chága tá cája ndúta Juan ñáyivi á tá cája ndúta ná xíc tuun xíhin Jesús ñáyivi. 26 Ta ndíndii já ndáva ná xíc xíhin Juan násañan ná cáhan ná xíhin dá já nácachi na já: —Maestro, dätáa, dà nánditúhuñ xíhin ndó inga xoo yúta Jordán cán, dà násañan mé ndó sahá núú ndé cán, viti xíc nuú da jácándúta dá ñáyivi ta jándá joho tòcó ndíhi ñáyivi ndíç ña dà viti —nácachi ná cán xíhin Juan.

27 Anda já nácachi Juan já xíhin ná cán:
—Ni in túhún toho ñåha a cúú caja ñáyivi tá co sahá Ndíóxí


**Jesús quéa naquixi chí indiví**

31 Mé Jesús naquixi chí indiví tá cáhnu chága mé á nü ndíhi ñåha. Ta ñáyivi nácacu ñuyávi yóho cáhan na sahá ñåha ñuyávi cuíi va. Joo mé á naquixi chí indiví cán cúú á ñå cáhnu chága nü tòcó ndíhi ñåha.

32 Ta cáhan mé a cán sahá ñå naquxí xíhin núú a ta cáhan sahá ñå naquxí joho a. Joo ni in na co cúñi candúsa na ñaa cáhan mé á. 33 Joo ndá ná cándúsa nü cáhan mé á, nà cán cúú ná cándúsa cáxi in ni ña cáhan Ndíóxí ña ndáa. 34 Ndíóxí quéa náchindáhá mé á ta cáhan ndínuhu tuhun Ndíóxí jáchì co ndáhvi toho cúú ini Ndíóxí jándicútú ndáa mé a cán xíhin ínim a yíi mé á. 35 Ta Ndíóxí, tátá a ña ín indiví quíhvi ndiváha ini a in túhún jini já jahi a a násañan ndée a nüú jahi a ña ná cuu caja tòcó ndíhi ñåha.

36 Ta ndá ná cándúe iní mé a cúú in túhún jini já jahi Ndíóxí cán, nà
cán cúú ná catacu andá ama cáá quiví. Joo ná c-ci cúí candúsá ñahá cán, ná cán cúí ná a ñehe táhví toho na catacu na xíhín Ndíoxi. Ña caja Ndíoxi xíhín ná queá chindahá a ná cuhun ná indayá andá ama cáá quiví.

Ndíthúhün Jesús xíhín in ñáňáha cuéntá Samaria

4 Ta ndaja coo ná fariseo nacandáa iní ni ná ña cuhahá chága ñayivi ndíco játá Jesús ta cuhahá chága ñayivi jácandúta Jesús a juú ga Juan. 2 Vásti a juú mé Jesús jácandúta ñayivi joo ná xíca tuun xíhín á cán jácandúta ñahá. 3 Ta tá naxíni joó Jesús ña cáhán ñayivi sahá já naquéé a estado Judea xíhín ná xíca tuun xíhín á cuhahá na ndicó coo na chí estado Galilea. 4 Ta nú cuhun á Galilea cán ndúsá yaha ndáa estado Samaria já xínu ná nú cuhun a cán. 5 Ta naxíni a in núu loho naní Sicar cuéntá mé Samaria cán yati nú ñundáhyj ña najándicoo táhví Jacob nü José, jahyi da. 6 Ta cán nasañiin in chícoho ña naní chícoho Jacob. Ta cúí a táthun caxívi tá naxíni coo Jesús ñuu Sicar cán. Ta chí a váha ga nacanaa a sahá ña cán queá nasaçoo a yati yuhú chícoho cán. 7 Ta nani in coo a cán já naxíni in ñañáha cuéntá Samaria tavá ña ticuí iní chícoho cán. Já nacachi Jesús já xíhín ñá:
—Quia̱hva loho ticuí ná coho i —nacachi a xíhí ná. 8 Jáchí sá cuhahan ná xíca tuun xíhín á núu cueen na ña ña ña cuhu na. 9 Anda já nacatóntó ña jáchí co xíni táhan váha ná Israel xíhín ná.

San Juan 3, 4

Samaria. Ta nacachi ñá já xíhín Jesús já:
—Ndá cuéntá queá xíca yóho, dà Israel, ticuí nú ñ i cohún ta ñá Samaria va cúí yehe —nacachi ñá cán xíhín Jesús.
10 Já nacachi a já xíhín ñá:
—Tá ná candáa inúñ yo cúí yehe, dà xíca ticuí nuyñ ta tá ná candáa inúñ ndá quia̱hva ín ña cúí Ndíoxi quia̱hva nuyñ já cacún ña núñ i. Jáchí yehe cuu caja ña ná catacún andá ama cáa quiví ta ñá yóho cueu a táthun ticuí, dò a cúú ndíhi sahá —nacachi Jesús.
11 Anda já nacachi ñá cán já xíhín á:
—Cándéhé ndó. Ni yáxi co ñehe ndó tavá ndó ticuí iní chícoho yóho ta chícoho cúíndáha cúí ña yóho. Ndá cuu çaja ri ndó quia̱hva ndó ticuí căcí ndó jañ núñ i. 12 Tásáhnu jícó ndé, dà nani Jacob cán najándacoo chícoho yóho núñ ndé. Ta núú chícoho yóho naxíhi dà cán ticuí i ta sà mé chícoho yóho naxíhi ri jahyi da dà cán ta yóho naxíhi ri quíti jàna dá. Ama ná cuu quia̱hva mé ndó ticuí váha chága a juú gá dó najándacoo Jacob núñ ndé —nacachi ná cán xíhín Jesús.
13 Anda já nánducú ñehe Jesús týchun nü ná já nacachi a já:
—Ndá ñayivi nacuu vá xíhi ticuí chícoho yóho já quéa ići tá ići iní ná. 14 Joo ndá ná nú coho ticuí táhan dò sáhan yehe, ná cán cúí ná a ndíco coo ga ná ići iní ná anda ama cáá quiví. Jáchí cúí a táthun sà mé iní mé va na cana ticuí, dó a ndíhi sahá ta catacu na anda ama cáá quiví —nacachi Jesús xíhín ñá.
15 Anda já nacachi ñá cán já xíhín Jesús:
221 —Quiahva mé ndó ticuí, dó co
ndíhi saha jan nú i ŋa ná a íchí ga
ini i ticuí já ná a quíxi ga i yoño
tavá i dó coho i —nacachi ŋa xihin á.

16 Anda já nacachi Jesús já xihin ŋa:
—Cuáhán cana yún ná quixi da yoño xhuń.

17 Anda já nanducú ŋehe ŋá cán
tuhun nú ñ já nacachi ŋá já:
—Coó toho yí ñi.

Anda já nacachi Jesús já xihin ŋa:
—Mé a nda cóo toho yíün. 18 Joo
nasahiin yún níin ta dá íin xhuń
viti jan co có uú toho da yíün. Ndaa
ndusa cáhun —nacachi Jesús.

19 Já nacachi ŋá já xihin á:
—Jivi ndusa in profeta cúú mé ndó.

20 Tásáhnu jícó nde, ná
Samaria yóho naçaja cáhnu na
Ndíoxí yati jíni yúcu jan. Joo
ndóhó, ná Israel cáchí ndó ŋa ndúsa
ndítahan nú ñdó cahiru nde ŋuu
Jerusalén cája cáhnu ndé Ndíoxí. Ta
mé ndó ndaja cachi ndó —nacachi
ňá cán xihín Jesús.

21 Anda já nanducú ŋehe Jesús
tuhun nú ŋá já nacachi a já xihín ŋá:
—Xíní núhú candúsún ŋa cáhán
i jácíchí mé a nda vaxí quivi caja
cáhnu ndihi ndó Ndíoxí, táta yó
ndá xoo naçeuu va. A cúní núhú
gu ndó cahiru ndó jíni yúcu cáa
ta ni a cúní núhú gu ndó cahiru
ndó ŋuu Jerusalén cája cáhnu ndó
Ndíoxí. 22 Joo ndóhó, ná Samaria
cája cáhnu cuáá ndó Ndíoxí jácíchí
có xíní ndó a. Joo ndehe, ná Israel
xíni vaha ndé yo cúí Ndíoxí cája
cáhnu nde. Jácíchí chichi mé nde,
ná Israel naçacu ini Ndíoxí quixi
mé á jácâcu ŋayivi. 23 Ta viti naxínu
quivi tá ndítahan caja cáhnu ŋayivi
Ndíoxí, táta yo xihin ndinuhi ini
na tá quiahva cúní ínimá yií Ndíoxí
jácíchí quiahva já cúní Ndíoxí, táta yo
ŋá ná caja cáhnu ŋayivi mé á. 24 A
cúí cúí nyo Ndíoxí jácíchí cóo toho
yiquí cuńu a sahä ŋá cán quég xíní
ňúhú cája cáhnu ŋayivi mé á xihín
ínimá ná ta xihín ndiñuhu ini na —
nacachi Jesús xihin ŋá.

25 Anda já nacachi tucú ŋá cán já:
—Sá cânda caxí ini i ŋa vaxí quivi
quixi dá chindahá Ndíoxí cacomí
a cuéntá sahä ŋayivi, mé dá cúí
Cristo. Ta tá ná quixi dá cán já
ndicani ndihi da nú ndé ndaja coo
—nacachi ŋá cán xihín Jesús.

26 Anda já nacachi Jesús já xihín ŋá:
—Dá cán cúí yehe, dá cáhán
xhuń viti —nacachi Jesús xihin ŋá.

27 Ta nani cáhán Jesús xihin ŋá
naxínu cóo ná xica tuun xihin á
já nacatontó ná jácíchí naxini na
ndítühún ná xihín in nánähá. Joo
ni in túhún ná cóo nasahan ndeé
ini na cahiru ná ndaça tuhun náhá
ndá a cúní ŋá cán, ná ndá sahä
ndítühún ná xihín ŋá. 28 Tá nandihi
já najándacoo ŋá cán yoo ŋá ta
naqueex ŋá cuâhan ná ŋuu. Ta cán
nasasáhá cáhân ŋá xihín in ŋuu
cán já cáchí ŋá já xihín ná.

29 —Naha quíí ndó. Candehe
ndó in ñataa, dá naçahan ndihi
da tá quiahva naçaja i. Á a juú dá
yóho cúí Cristo, dá naçachi Ndíoxí
chindahá a cacomí cuéntá sahä
ňayivi —nacachi ŋá cán xihin ná.

30 Tá nandihi já naçeta ndihi ná
cán cuâhan na xihín ŋá nú ín Jesús.
31 Joo tá cámaní xínu cóo na nú ín
Jesús já najácaññ na xica xihin á mé á ña ná cuhx a vañf loho.

32 Anda já naçachi Jesús já xihin na xica tuun xihin á cán:
—Sa int naña cuhx u. Ta ndóho, co xíñi toho ndó ña a que — naçachi Jesús xihin ná.

33 Tá nándhíi já naçasáhá na cán ndáça tuñt tánhán na já cáçhi ná já:
—Ndá ná ña naçuxi ñehe va ñaha cuhx a —cáçhi xihin tánhán na.

34 Sahá ña cán quea naçachi Jesús já xihin ná:
—Tá quiahva ndívaha ini ñayivi tá xíxi na quiahva já ndívaha ini i tá cája i chuun ña nachindahá Ndíoxi yexe caja i ñuyíví yóho. Ta xíñi ñuíhú caja i ña jandá quiahva ná jáxínu cco i ña.


37 Jáçhi íñ in tuñun ta ndaà cahán ña. Já cáçhi a já: “In da xútu ta inga da jáquee jáçhi cúú ndíví dà dà cája chuúñ nûñ in xítoto.” 38Ta quiahva já nayaha xihin mé ndó jáçhi yehe nachindahá ñ ndohó ña ná cuhun ndó chindeé ndó ñayivi

ndíhvi na íchí cuéntá Ndíoxi vâtí coó nándhó iní ndó cáxi tuñun ndó tuñun Ndíoxi xihin ná. Jáçhi inga na cáxi tuñun tuñun Ndíoxi xihin ná cán joo ndóho ñéhe táhví ndó chindeé ndó ná ndíhvi na içhi cuéntá Ndíoxi —naçachi Jesús xihin na xica tuun xihin á cán nani cámâni xínux cco ñayivi ñuu cán nû á.


Tá nándhajísña vaha Jesús jahyi in dà cája chuün cuéntá gobierno

43 Tá ña nayaha ñí quivi nañashijín Jesús mé Samaria cán já naçee tuçu a cuñahan chî estado Galilea. 44 Jáçhi já naçachi mé Jesús já: “Ni in tuñun toho profeta co cája cåhnu na dà ñuu dà”, naçachi Jesús. 45 Joo tá nañínñ cco Jesús estado Galilea
cán já nándiquehe vāha ná cán mé á jáchí sa našahān ri ná cán vicó pascua ňuu Jerusalén ta cán nāxini na ňa náhnu nācaka mé á.

46 Anda já nāxínu coo tucu Jesús ňuu Caná cuéntá Galilea cán nuú nándaja mé á ticuíji nánduu dó vino. Ta mé ňuu cán našahīn in dātāa, da cája chúun cuéntá gobierno. Ta a jū́ quiáhva quíhvi jahyí da cándúhú dā ňuu Capernaum. 47 Ta tá nāxini johó dā cân ša nāquee Jesús estado Judea ta Ŵin a estado Galilea viti já ndáva da našahān dā nuú á já nāxīça tāhvī dā nuú ňa nā cūhu̱n a vehe da ndaja vāha jahyí da jáchí sa ndícáhvī dā cándūhú dá. 48 Tā nándihi já nācachi Jesús já xī́hín dā:

—Ndú́sa caja i ňa náhnu xī́hín ňa xī́túhūn nuú nō dó já cuu cándūsá ndó yehe á tá cóo ta có cúnį ndó cándūsa ndó yehe —nācachi Jesús.

49 Anda já nānducú ňehe dą cája chúun cuéntá gobierno cán tūhūn nuú Jesús já nācachi da já xī́hín á:

—Á a cūů caja ndó ňaṇmāńi cūhu̱n quíį ndó vehe ē jáchí cūńi quíį jahyí i —nācachi da xī́hín Jesús.

50 Anda já nācachi Jesús já xī́hín dā:

—Cuáhán ndicó cóo ndó vehe ndó jáchí nāndivāha jahyí ndó —nācachi Jesús xī́hín dā.

Tā nācandúsa dá cán ňa nācachi Jesús xī́hín dā chí nāquee da nāndicó cóo da cuanúhú dá. 51 Ta tá sa yati xī́n nú cóo da vehe da já ndáva nīńi nuú nuú mozo da našahān ná ňehe ná dą já nācachi na já xī́hín dā:

—Sa có quíhvi ga jahyí ndó viti.

52 Anda já nāndača tūhūn dá cán mozo da já cáchí dą já:

—Ndá hora nācasáhā nāndivāha jahyí i —nācachi da xī́hín ná. Já nācachi ná cán já:

—Cuni táātuńhu c’a in sańhini já nándinda nā ňa chīčaan cáhńi á dą.

53 Xī́hín ňa yógo nāndącā ari dą cán ňa mé a ndaā nándaja vāha Jesús jahyí da jáchí mé hora cán nācachi Jesús xī́hín dá ňa táćú tá táćú jahyí da. Şāhā ňa cán quēa nācandúsa má dą xī́hín ná vehe dea Jesús.

54 Ta xī́hín ňa yógo nāxínu ivi ňa xī́túhūn nācaka Jesús estado Galilea cán anda nani nāquee a Judea já nāndicó coo tucu a Galilea.

Tā nándaja vāha Jesús in dą quíhvi, dą Ŵin yūhú ticuíji naní Betesda

5 Tā nayaha ňa yógo já nāquee Jesús cuāńan ňuu Jerusalén nū cája ná Israel víco. 2 Ta mé nu quíhvi johó no ňuu Jerusalén cán Ŵin in yēhé naní yēhé ndicachi. Ta yati cán našahīn in vehe ta Ŵin yūhēu ňu quíhvi na ní nita míe vehe cán ndāćańan in pila cáhnu ňu ňūhu ticuíji tā naní a Betesda tūhūn hebreo. 3 Ta ní ní i ní míe vehe cán nācāńi nū na quíhvi ndūu na. Java ná cuú ňa ná cuá. Java na quíhvi şaha. Ta java na nāxīhī tūchū. Nī́ nī cán nācāńi nū na ndūu na ndātí na ndicāńda ticuíji cán. 4 Jáchí ndá tańu núu táto Ndióxti ta jáńdicańda má á ticuíji cán. Ta nńa ná quéta nuu nū nū cuúți i ní míe ticuíji cán tā nāndihi nāndicańda do já ndīvańha na tā có cája toho a ndá cuéhe ndōho na. 5 Ta tańu tóći ndihi ná quíhvi nāsāńwū cán nāsāńdāćań nā dątāa, dą sa Ŵin oco sańhun ſuńi cuńa quíhvi dą. 6 Ta
tá na̱xíni Jesús cándúhu̱ dá ta̱nu ná quíhvi cándúhu̱ dá ta nácandáa ini a̱ ña sanahá ndívaha quíhvi dά já nandacá tu̱hún a da já nácachi a já xi̱hín dá:
—Á ndivahún cúnu̱n.
7 Anda já nanducú ñehe da cán tuhun nu á já nácachi da já:
—Coó ni in ñayivi yóho ña chindeé ná ye̱he queta nuu i ini ticuí tá ndícanda̱ do. Jáchí tá jaca̱ cáhán uun i jáqueta i mí i, sa naquee vaha va ina ná nú ñi. Na cán quéa a cu̱ú ndívaha i —nácachi dά cán xi̱hín Jesús.
8 Anda já nácachi Jesús já xi̱hín dá:
—Cuáhán ndaco̱o ndítivún yívun ta cuanúhún —nácachi Jesús xi̱hín dά cán.
9 Tá nácachi Jesús já chí i̱vi̱ laá nandivaha da quíhvi cán já nandiquee da yívi dά já nacasa̱há dά xi̱ca dά. Ta sahá ña cúú a quíhvi ndiquéhe ndéé ná sahá ña cán quá naqueeta java ná sacu̱há nú ña Israel já nácachi ná já xi̱hín dá:
—Viti cúú a quíhvi ndiquéhe ndéé yo ta co ndítahan toho núñ cojún yívun caca nuùn —nácachi na xi̱hín dá.
10 Anda já nanducú ñehe da cán tuhun nu ná já nácachi da já:
—Mé da nandaja vaha ye̱he cán cúú da nasahnda chuun núú i ña ná cojo i yívi cuhún i —nácachi dά cán xi̱hín ná.
11 Já nándacá tu̱hún tucu ná Israel cán dά já nácachi na já:
—Yo já nácachi xuhun ña ná ndícojún yívun cuhún —nácachi ná cán.
12 Joo dά cán co xi̱ní dά yo nandaja vaha ñahá jáchí tá nandaja vaha Jesús dά já naquíhvi nuu a cán ta̱nu ñayivi cuhua cán cuñhán. 14 Tá nándihí já ndánditahan Jesús dά cán ini veñhu cáhnu já nácachi a já xi̱hín dá:
—Candehé. Sá co quíhvi gaún viti. A ndícó coo gaún caúni cuchí jáchí tía̱hva náá quixi ña ndéé chága vi ndohún —nácachi Jesús xi̱hín dá.
15 Tá nándihí já ndáva dά cán nasahan dά cáxi tuhun dά nú ña Israel ña Jesús cúú ña nándaja vaha ñahá. 16 Sahá ña cán quá na casasa̱há ná Israel cán cája xíxi ná xi̱hín Jesús. Ndúcú ná cahní ñã yahá ña cája chúun a ndája vaha mé a ná quíhvi quíví ndíquehe ndéé ná.
16 Anda já nácachi Jesús já xi̱hín ná:
—Cája chúun ta cája chúun Ndióxi, táta ñahá ña cán quá cája chúun ta cája chúun ri ye̱he va —nácachi Jesús.
18 Sahá ña cán quá vía vía cúni ña Israel cán cahní ñã Jesus jáchí cáchí ná co cája cáhnú a Ndióxi quíví ndiquéhe ndéé ná tá quia̱hva cáchí ley. Ta cúni ña cahní ná mé a jáchí cáchí a ña cúú a in tu̱hún jini já jahyí Ndióxi ta xi̱hín ña yóho ndája mé a tátu̱hun mé Ndióxi.

ñá cúú cája Jesús sáhá ña cúú a in tu̱hún jini já jahyí Ndióxi
19 Já nácachi Jesús já xi̱hín ná Israel cán:
—Mé a ndáa ná cáhañ i xi̱hín ndó. Yehe cúú u in tu̱hún jini já jahyí Ndióxi ta co cája i ni in ña ha cuéntá mí i jáchí cája i ña xíní i cája Ndióxi, táta ñi. Ta tóco ndihi ña cája táta ña cán cúú ña cája ri ye̱he va. 20 Jáchí sáhá ña quíhvi ini Ndióxi, táta ña ye̱he sáhá ña cán quáa
náha mé á núú ñada táhan ñaha cája mé á. Ta jánda ñaha náhnu chága ví náha mé á núú ña ta chí catontó ndihi ndó tá ná cuni ndó ña. 21 Jáchi tá quia̱hva cája Ndíoxi, táta i jánditacu a ndíi ña ná catacu na quia̱hva já cuu cája ri ye̱he jánditacu u na cuni mí i catacu. 22 Ta mé Ndíoxi, táta i co cája víi toho a saha náyivi. Ña nacaja mé á quèa násañ sananñ núú i, da cúú in túhún jini já jahyi mé á, ña ná cája vii á sahá ná. 23 Já quèa ná caja cáhnu náyivi ye̱he tá quia̱hva cája cahnu na Ndíoxi, táta i. Jáchí ndá na co cája cahnu yehe náha ña co cája cahnu na Ndíoxí, táta i jáchí mé á cân nachindahá yehe va̱xi i.

24 Mé a ndáa ná cahan i xihin ndó. Ndá ná táa jóho vahá nu cahan i ta cándúsa na Ndíoxí, mé a nachindahá yehe quixi i, ná cán cúú ná catacu ña má cáma quivi. Ta a jándo ho Ndíoxí ini na indayá jáchí cúú á tátuhun xa nájànditacu tucu Ndíoxí ná. 25 Mé a ndáa ná cahan i xihin ndó ña vaxi quivi tá cúú á tiempo viti tá ná co tacid cúú cunó jóho na ña cahan yehe, da cúú in túhún jini já jahyi Ndíoxí. Ta ndá ná ná ndiquehe vahá túhun cáhnu i xihin ná catacu na ña má cáma quivi. 26 Jáchí tá quia̱hva cuu caja Ndíoxí catacu náyivi quia̱hva já nacaja mé á ña ná cája ri yehe, da cúú in túhún jini já jahyi mé á, ña ná cuu catacu náyivi. 27 Ta násañan mé á ñamani núú i ña ná cája vii á sahá náyivi náyivi jáchí yehe cúú da naquixi indiví nduu in náyivi. 28 A catontó ndó sahá ña cahan i xihin ndó yöho jáchí mé a ndáa vaxi quivi tá cuni jóho tóco ndihi na sà naxíhi núú cahan i xihin ná 29 já queta na camasanto. Ta ná nacaja vahá cán nditacu na ta túhun ná catacu na åndà amá cáá quivi. Ta ná nacaja ña quini nditacu na ta túhun ná indayá ndoho ini na.

Náha Jesús ña án saha cája
tóco ndihi ña cája

30 Tóco ndihi ña cája i a juú in túhún mí i cája ña. Tá quia̱hva sáhndá Ndíoxí, táta i chuun núú ña ná cája vii á sahá náyivi quia̱hva já cája vii á sahá ná. Ta cája vii ndáa ña cája ña jáchi co ndúcú ña cája i ña cúú ná. Ña ndúcú ña cája i cúú ña cúú Ndíoxí, táta i cája i jáchí mé a nachindahá yehe quixi i. 31 Jáchí tá sahá mí ña caca nuu i cahan i, co ndítahan ndíquehe ndó ña cáhau i sahá i. Co ndítahan núú i cahan i sahá mí i 32 jáchí fín inga ña cáhau i sahá i ta ña cáhau ñe abá ña cáhau i cúú ña ndáa 33 Ta mé ndó nachindahá ndó java na násañan na ndáca túhun ná Juan sahá i. Ta ñá ndáa násañu tóco ndihú túhun ndudúco ñehe da cán nü ndó. 34 Vatí co ndáti ña cáhau i tándúsa ndó yehe sahá ña cáhau in náyivi sahá i joo cuu cácu ndaa ñehe da cán ná candúsa ndó ña cáhau Juan sahá i. 35 Jáchí mé Juan, da nacaja ndúta náyivi cán násañu da tándúsa in tó, dó jándiyéhe núu ndó. Joo chá tiempo cuñíi va nacajíi ini ndó xihin túhun nacáhan da. 36 Fín inga ña cáhau chága a juú gà ña nacáhan Juan sahá i. Ta ñá cán cúú ña náhnu xihin ña xitúhun naxíi ndó nacaja i. Ta ña yöho náha nu ndó yo cúú yehe ta náha ña cúú ña ndáa ña nachindahá Ndíoxí, táta i yehe.
Jáchí tôcó ndihi ña cája i cúú á ña nacachi Ndíóxi, tátá i xihín i cája i. Ta Ndíóxi, tátá i, mé á nachindahá yehe náha tühun såhá i. Joo ndóhó, ço xíni jho ndó nú cáhan mé á ta ni ço xíní tívi ndó a. Ta ni ço tühun mé á ndácań ínimá ndo jáchi ço cándúsa ndó yehe, dá nachindahá mé á quixi ñuyíví yóho. Vátí jácuaha váha ndó tühun Ndíóxi såhá ñu ndúcú ndó ndaja cuu catacu ndó ända ama cáa quiví joo ço cándañ ini ndó ña mé tühun Ndíóxi cán cúú á ña cáhan såhá yehe. Ta ço cúni ndó quixi ndó nú i já ná cája i ña ná catacu ndó ända ama cáa quiví. 1 Co ndúcú toho i ña ná cája cähnu ndó yehe. 2 Sá xíni váha i íníma ndó ta cándaq ini i ña ço quíhvi ini ndó Ndíóxi. Nàxínu i ñuyíví yóho cuéntá Ndíóxi, tátá i ta ço cúni ndó ndiquehe váha ndó yehe. Joo tá ná quixi in na cuéntá mé dá já ndiquehe váha ndó cahna. 3 Jáchí mé ndó cátoó ndó candoo váha ndó nú ñayivi cuití va ta ço ndúcú ndó candoo váha ndó nú Ndíóxi. Sahá ña cán quéa íhvi ndívahá cúú ini ndó cándee interni ndó in túhun jiní Ndíóxi. Coto a juú cähán ndó ña jácóo i cuáchi játa ndó nú Ndíóxi, tátá i. Mé ley nacáhyí Moisés, ñu cáan cúú á chícáan cuáchi játa ndó vátí cándee ini ndó da. 4 Tá ta mé a ndàa cándúsa ndó ñu nacáhyí Moisés sanahá jai quéa cándúsa ndó yehe jáchí sahá yehe nacáhyí Moisés sanahá. 5 Joo sahá ña có cándúsa ndó ñu nacáhyí Moisés sahá j sahá ña cán quéa ço cándúsa ndó ña cáhan j xihin ndó — nacachi Jesús xihín na Israel cán. Sáhan Jesús ña cuhxu yhun mil tãa
(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17)
6 Tá sá nayåha tôcó ndihi ña yóho já nacque Jesús cuhahn inga xoo tahnúhú Galilea cán. Ta mé tahnúhú cán cáhan tucu na xihin dó naní dò Tiberias. 2 Ta cuhá ndívahá ñayivi ndíco jatá Jesús cuhahn ná jáchi naxini na ña nahnu nacaja mé á tá nándaja váha mé á xuí quíhví. 3 Tá nándihi já nandaa Jesús in xiquí ta cán nassco a xihin ná xicha xhinh ná cán. Ta mé tiempo já sá cayati vícó pascua ña cája mé na Israel cán. Ta tá nândicoto nihni Jesús já naxini a ñu ndíco cuhá ñayivi jatá vaxi na já nacachi a já xihín Felipe:
—Ndájá cájún cuéntá cóhó cueen nahá yó ña cuhxu tôcó ndihi ñayivi yóho —nacachi Jesús xihín dá. 6 Nacachi Jesús ñu yóho xihin Felipe jáchi cúni a cuni a ndia cachi dà cán xihin á. Jáchí sá xíni váha Jesús ndáq quég caja ñu cán cuhxu ndihi ná cán. 7 Anda já nandrúc ñehe Felipe tühun ñu yóho Jesús já nacachi da já xihin á:
—Ni yì ciento denario ná cañehé, a quéta toho ñu cán cueén pan ná quia ña in yuhu in yuhu cuhxu in ñayivi ndúu yóho —nacachi dà cán xihin Jesús.
8 Anda já nacahan Andrés, dà cúú in táhan ná xicha tuun xhinh Jesús, dà cúú ñani Simón Pedro. Já nacachi da já xhinh Jesús:
—Yóho ín in táa lóho ta ñehe da yhún pan cebada xihin ívì tiyáca. Joo ama ná queta ri ñu yóho cuhxu tôcó ndihi ñayivi jai —nacachi Andrés xihín Jesús.
10 Anda já nacachi Jesús já:
—Cahán ndó xihín ná ña ná caçoona.
Anda já nasacoo ndihi ná cán. Ta a júí quiáhva ndató nasahnu yucu nuyu nasacoo tátuhun uetooth mil taa.
11Tá nandihi já națiin Jesús pan cán já nandiquiahva ndixahvi ñu Ndíóxi. Ta tá nandihi já nasahan ña nuyu ná xíca tuun xihín á ta nandicahnda na ñu nuyu ná ndúu coco cán. Ta quiáhva já nacaja ri a xihín tiyaca va. Ta naxiví ndihi na jánda quiáhva natchutú tíxi na. 12Ta tá nandihi já nacachi Jesús já xihín ná xíca tuun xihín á cán:
—Jánditaca ndó tóco ndihi ña naçandojo jan já ná a tíví ña — nacachi Jesús xihín ná.
13Saḥá ñá cán queá najánditaca na ña ta najándicutú ná ñuçu íví toyicá xihín ña naçandojo. 14Tá naxiví ndihi naïvivi cán ña xitúhún naçaja Jesús yóho já nasasáhá cachí xihín táhan na já:
—Jivi ndusa dá yóho cúuí profeta nacachi Ndíóxi chindahá a naïvivi yóho —cachí xihín táhan na.
15Joo naquee Jesús cuahan in túhún mé á coo a yucu jáchi xinj mé ña nducú naïvivi cañehe ndúsá ná mé á jáchi cúñi ná ndaja na mé á rey nü ná.

Tá naxiví saḥá Jesús nuyu tañuhú
(Mt. 14:22-27; Mr. 6:45-52)
16Tá sa naçaaá já nánuu na xíca tuun xihín Jesús xiquí cán cuahan chí yuhú tañuhú cán. 17Ta chí sa naçanaá váha va ta cóo Jesús xinju cóo nü ndúu na sahá ña cán quëa nándaa na játá in barco ta naçasahá ná jándicaca na do jáchi cúñi ná cuhún ná ñuu Capernaum. 18Ta ndaja coo naçasahá ndícojo ticiuí nuyu tañuhú cán jáchi naçasahá xicó in tachi ndeé ndiváha. 19Ta tá sa naçaxicá ná urrection a jíu kilometro cuahan ná xihín barco cán nuyu ticiuí já naixin na xíca sahá Jesús cuahan nuyu ticiuí já cáyati a nü barco cándójó ná cán. Anda já naçasahá yíhví ná ndúu na. 20Ta tá naxiví cóo Jesús ná já nacachi a já xihín ná:
—A cáyihví toho ndó jáchi yehe va cúuí ñ —nacachi a xihín ná.
21Anda já cavatá ná najándaa ná a játa barco. Ta íví laá sa naxiví cóo ná nuyu cuahan ná.

Ndínducú naïvivi Jesús
22Ta nátiin inga quiví itaan já naçasahá naïvivi ndínducú ná Jesús jáchi naixiní na ña cóo nándaa toho a in túhún barco nasahjin cán xihín ná xíca tuun xihín a jáchi mé cuuti ná cán sa nándaa cuahan. 23Ta nani ndúu na yuhú tañuhú yati nuyu nándaja cuahá Jesús pan tá nandihi nandiquiahva mé ñ ndixahvi ñu Ndíóxi cán já naxiví cóo java barco, dó naquixí chí ñuu Tiberias. 24Ta sahá ña cóo nánditahan na Jesús sahá ña cán quëa nándaa na barco cán já naquee na cuahan ná ñuu Capernaum ndínducú naïhá ná.

Jesús cúuí á tátuhun pan xíxi naïvivi já tácu ná
25Tá naxiví cóo ná cán inga xoo tañuhú já nánditahan na Jesús. Ta naçasahá ndáca tühun ná me á já cachí ná já:
—Maestro, ndá hora naxiví cóo ndó yóho —nacachi na xihín á.
26 Anda ya nacachi Jesús já xihín ná:
—Mé a ndaa ná cahán i xihín ndo. Xíca ndó ndínducú ndó yehe joo coo cúú á sahá ña nacandaá ini ndó yo cúú yehe. Sahá ña náhnu naçaja i tá nasañan ña naaxixi ndó janda nacutú tixi ndó sahá ña cán quaëa ndínducú ndó yehe. 27 Có ndítahan ndihi nahá ini ndó sahá ña cu xu ndó ñuyíví yöho. Ña ndítahan caja ndó quea ndínducú ndó ndá quiaëa catacu ndó anda ama cáa quìjí. Jáchi yehe cúú dà nacchinaá Ndixoí nduu ñayivi ta cuu caja ña cán catacu ndó anda ama cáá quìjí. Jáchi Ndixoí, tátá i náha ña mé a ndaa naçaxi a yehe caja i chuun yöho —nacachi Jesús xihín na cán. 28 Anda ya nacachi ná cán já xihín á:
—Ndía ndítahan núú nde caja ndé já ná jáxínu ndé ña cúú Ndixoí—nacachi na xihín Jesús.
29 Já nacachi Jesús já xihín ná:
—Ña cúú Ndixoí caja ndó quea ná candúsa ndó yehe, dà nacchinaá mé á ñuyíví yöho.
30 Anda ya nacachi tucu ná cán já xihín á:
32 Já nacachi Jesús já xihín ná:
—Mé a ndaa ná cahán i xihín ndo. A juú toho Moisés cúú dà nasañan pan ña naquixi indiví nù ná. Jáchi Ndixoí, tátá i cúú ndusa ña nasañan pan naquixi indiví nù ná. Ta viti cúú Ndixoí quiaëa in ñaha vaha chága nù ndó a juú ga ña nasañan Moisés nù ná cán sanahá. 33 Jáchi yehe cúú ù tatuñun pan ña nán nú indiví naçaja Ndixoí ña cán cuu catacu ñayivi anda ama cáá quivi — nacachi Jesús xihín ná cán. 34 Anda ya nacachi ná cán já xihín á:
—Nini quivi quiaëa ndó tahan pan jan nù ndé, xitóho. 35 Já nacachi Jesús já xihín ná:
—Yehe cúú ù tatuñun mé pan jan. Tá ná ndiquehe ñayivi yehe já ndivahá ini na ta cúú ù tatuñun a cuíco ga nà. Ta ndá ná candúsá na mí i já cúú ù tatuñun ù ìchi ga ini na ticuij. 36 Joo cúú ù tatuñun nacachi i xihín ndó: coo candúsá toho ndó yehe vatí xíní ndó yehe. 37 Joo tóco ndíhi nà vaxi nú ú cája Ndixoí, ná cán cúú ná candúsá yehe. Ta ndá ná candúsá yehe, ná cán coo táxi i ná ña ná quee na cu huñ nà. 38 Jáchi vatí nán neca indiví nù nú Ndixoí joo coo naquixi i caja ña cúú ní i. Vaxi i caja ña cúú Ndixoí, tátá i jáchi mé á nacchinaá yehe. 39 Ta ña cúú Ndixoí quèa ña nà a quiaëa i ñanóñi ndíhi sahá ná nasañan mé á nú ë. Ña cúú ña quèa ná jánditacu u tóco ndíhi na ta ná xín man coo quivi nú ndíhi. 40 Ña cúú Ndixoí quèa ná catacu ñayivi, ná cándé ini yehe anda ama cáá quivi. Ta yehe, dà cúú in túhun jini já jahyi
229

mé á jánditacu ù na quivi nù ndíhi cuú —naçachi Jesús.
41Andá já naçasahá nà Israel cán cahàn núu na sahá Jesús jáchí sà naçachi a nà cuú á tátuñun pan ta naçachi a ná nànuu a chí indiví.
42Ta já naçachi xihin táhan nà cán já:
—Á a juú jahyi José va cuú Jesús yóho. Ta xíni vahá va mí yo cuú náná dà xihin tátá dà. Ta ndá cuéntá quéa cháchí ri da nà nàquixi da chí indiví, dà já —naçachi xihin táhan táhan nà cán.
43Andá já naçachi Jesús já xihin ná:
48Jáchí yéhe cuú ù tátuñun pan nà cuú cajà ná nà cactus na. 49Sa xíni ndó tásáhnu jícó ndó naçixi na pan yukú ichtí sanahá joo naçihi tá naçihi nà. 50Joo yéhe cuú ù tátuñun pan nà nànuu chí indiví já quéa ndá nà cándúsa yéhe cuú ná tátuñun nà xíxi pan ta já a quivi ná. Jáchí tá ná cuxu na pan quiáhva ì nù ná já quéa cactus na vàndà ama cáa quivi.
51Yéhe cuú ù tátuñun mé pan xíxi na. Nànuu ì indiví ta a cuú ndíhi sahá ì. Ta jívi mé yíquí cuú ì cuú á tátuñun pan xíxi na yóho ta vaxí quiávidòquahá ì nà nù ná já ná cuú cácu ndaa ñínma ná. Ta tá ná cuxu nà ná já cactus na vàndà ama cáa quivi —naçachi Jesús.
52Andá já naçasahá nà Israel cán ndítuhún cuéhe xihin táhan nà já naçachi nà já:
—Cáchí dà yóho nà cuú yíquí cuú ù da tátuñun pan xíxi ñayivi. Ndáa cuú cajà ri da quiáhva da nà nù yó cuxú —cáchí xihin táhan ná. 53Andá já naçachi Jesús já xihin ná:
—Mé a ndàa nà cahàn ì xihin ndó. À cuú cactus ndó vàndà ama cáa quivi tá tà có cándúsa ndó yéhe. Ta tá cándúsa ndó yéhe cuú á tátuñun xíxi ndó yíquí cuú ì ta cuú á tátuñun xíhi ndó ñíñ ì. 54Ndá nà xíxi na yíquí cuú ì ta xíhi nà ñíñ ì, nà cán cuú nà cácu ndaa ñínma nà ta Jánditacu ù na quivi nù ndíhi.
55Jáchí yíquí cuú ì cuú ndusá tátuñun in ñañà vahá ndívahá cuxu na ta ñíñ ì cuú dó tátuñun in dó vahá xíhi na. 56Ndá nà ná ndiquehe vahá yéhe cuú á tátuñun ndiquehe vahá na in pan cuxu na ta cuú á tátuñun ndiquehe na ticuí xíhi na. Já quéa in nduu na xíhin ì ta já in nduú ri yéhe va xíhin mé ná. 57Ta sahá ná tácú Ndoiìxí, tátá ì, mé a nachindahá yéhe sahá ná cán quéa tácú ri yéhe va cajà mé ì. Quiahva já yaha ri xíhin ñayivi jáchí tá ná ndiquehe vahá na yéhe já cactus
na caja í. 58Jáchí yehé cúu ñ ndusa táñuhun pan ñą nañuu indiví. Ta có cúú á táñuhun ñą nayaha xihín tásáhnu jícó ndó tá naxií pan nani maná yucú íchí cán jáchí tá ñandihi naxihí tá naxií tá nán. Joo ndá ná cándéé ini yehé cúu ná táñuhun ná xíxi pan ñą naxiíxí indiví. Ta ná cán catacu na ñđá ama cáa quivi —nacachi Jesús.
59Tócó ndíhi ñą yóho najána nayahá Jesús nà nh ini veñuu ñuu Capernaum cán.

Cuu catacu ñyivi ñàndá ama cáa quivi tá ná candéé ini na Jesús
60Ta cuñah táñhan nà xicá xihín Jesús cán tá naxini johó na ñą nacañah mé á jà nacañahá cáhán nùu na saha já cáhí tá jà:
—Yáncá ndívañu candúsa í þuhun cáhán Jesús yóho. A cúu toho caja í xihín á —nacachi nà nán.
61Ñá naxini Jesús ñą cährvi nùu ini nà xicá xihín á cán jà nacañahá cáhí tá já xihín ná:
—Ndíhñu xíni ñó sañá xihún nacañah í yóho. 62Ndajá ga ví ndíhñu ndó tá ná cuni ndó yehé ndaa í cuññu í indiví núu nasaññin í jáchí yehé cúu ñ dà nacíndahá Ndíñxi nduu ñyivi. 63Nasaññ Ndíñxi in ínimu núu in in ñyivi ñá chindeé a na ndínducú ná mé á. Joo yiqué cuññu ñayivi có chindeé toho a na ndínducú ná mé á. Ta tóccó ndíhi ñá nacañah í xihín ndó cúu ñ ñá cuñ xuñu ínimu ndó ñá ná catacu ndó ñándá ama cáa quivi. 64Joo ndúu java ndó cámanj yíjí candúsa ndó ñá cáhán í xihín ndó —nacachi a.
Nacachi Jesús ñá yóho jáchí sa xíñi mé á ñándá sañá ndá ná cúu ña có cándúsa ñáhá. Ta sá xíñi Jesús ndá dá cúu dá jícó túñuh ñáhá.
65Andá jà nacachi tuco a jà:
—Sañá ñá cán quem cáchí í xihín ndó ñá n i in túñuh toho ñayivi a cúu candúsa na yehé tá có jáçahán Ndíñxi ínimu ná —nacachi Jesús.
66Tà nacachi Jesús ñá yóho jà queñ cuñah táhan na nasaxicá xihín á cán najándacoo na mé á ta chí cóo nàxeen ga nà caça nuu na xihín á. 67Andá jà nandaça þuhun Jesús ndíhxú yíjí nà xica tuun xihín a cán jà nacachi a jà xihín ná:
—À suñu ri ndóho va cúñi ndó —nacachi a.
68Andá jà nanducú ñehe Simón Pedro þuhun núú Jesús jà nacachi da jà:
—Cândése ndó, xito co j. Yo núu ga cuñ cuñh nà. Tuhun cáhán ndó xihín ndó caja ñá nà cuñh ndó catacu ndó ñándá ama cáá quivi tá ná candúsa ndó ñá. 69Ta ndéhe sà nàcandúsa va ndó ndóho. Ta sà xínñ uña ndó ñá cúú ndó Cristo, ñá in túñuh jini jà jahyí Ndíñxi, ñá tácú indiví —nacachi Pedro cán xihín Jesús.
70Andá jà nacachi Jesús jà:
—Mé a ndúu nacañ é ndíhxú yíjí ndó ñá nà caça tuun ndó xihín j. Ta vañú nacañ é ndíhi ndó joo in túñhan ndó cúú dà cùnta tiñahá sucañu —nacachi Jesús.
71Nacachi Jesús ñá yóho saññá Judas, jahyí Simón Iscariste jáchí mé Judas cán cúu dá dà jícó túñuh ñáhá chága chí núu vañú cúú dà in túñhan dà xùxú yíjí nà xica tuun xihín Jesús cán.

Có cúñi nà cúú ñáñi Jesús candúsa na mé á
7Tá naññá ñá yóho jà nañçca nuu Jesús tá ñuu tá ñuu
estado Galilea cán. Có nó naxeén  
ga cuhun a chí Judea jáchí cán 
nacasáchá ná ndúcú ná mé á cahní 
ná a. 2Joo sahá na nacayati víco tá 
ndúu ñayivi vehe tiyahvá váli cája 
ná Israel 3sahá ña cán quëa nacachi 
java ñaní Jesús já xihin á:  
—Ndá cájún cóun yóho. Cuáhán 
chí Judea já ná cuni ná xíca xuhun 
cán ndaja ndáa ña náhnu cájún. 
4Jáchí tá cúni in daaßa náha dà ña 
náhnu cája da já quëa cò ndácoo 
jehe toho da cája da ña. Tá tó mé 
å ndáa cájún ña náhnu já quëa xíní 
ñuñu cájún ña já ná cuni nií cúú 
ñayivi ndaja náhnu ña ña ña ña ña ña ña cájún — 
nacachi ñani Jesús xihin á. 
5Nacachi ná cán ña yöho jáchí ni 
mé ñani a cán cóo nacandúsa ñahá. 
6Andá já nacachi Jesús xihin ná 
cán já:  
—Cámaní yíi ndindaa hora 
cuhun í. Ta váha ri ndóhó ndá 
hora nacuva va cuu cuhun ndó yan. 
7Jáchí ñayivi cája ña núu ñuyíví 
yóho a cúu candañí toho na ndóhó 
joo cándají ná yehe jáchí cáxí táhyí 
cáhán i xihin ná ña cája na ña núu. 
8Cuáhán mé ndó víco tá cúní ndó 
cuhun ndó jáchí yèhe a cúu ñuhnu toho 
i jáchí cámaní yíi xínú hora cuhun 
i —nacachi a. 
9Ña yöho nacachi Jesús xihin 
ñani a. Ta nacandoo mé á estado 
Galilea cán.  
Tá naxiosu cóo Jesús vicó 
vehe tiyahvá cán  
10Joo tá ndändi nàcuva ñaní 
Jesús cán cuahan na víco já nàcuve 
ri Jesús cuahan mé víco cán. Joo 
cóo naxeen a nàhu tivi a mé a núu 
ñayivi. 11Ta mé na sacuaha núu 
ná Israel cán nacasáchá ná ndúcú ná 
Jesús: “Ndá xíca nuu da tañu víco 
cán”, cáhán ná. 
12Ta jánda yoho ndítúhún yáa 
ñayivi sahá Jesús xíca nuu na víco 
cán. Java na cáchí ná sahá Jesús 
ñu cúú dá tãa cája váha. Ta java na 
cáchí ná: “Co cúú toho da tãa váha 
jáchí xíca nuu cuití da jándahvi da 
ñayivi”, cáchí ná. 
13Joo ni in na co sáhan ndéé ini 
cáhán sahá núu na sacuaha núu ná 
Israel cán jáchí yíhví ñahá ná. 
14Ta tá nàtahvi java víco cán já 
nacuvihi Jesús ini veñhu cuhun 
ñoo Jerusalén cán já nacasáchá 
jánahá núu ñayivi. 15Ta tá xíní yoho 
na Israel cán nü cahn Jesús chí 
cátontó ná já nacasáchá ndáca tuhún 
táhan ná já cáchí ná já:  
—Ndájá nacatiahva náhal dà yöho 
ña jánahá dà nü yo jáchí a juú dà 
naxica jácuaha cúú dá —nacachi 
xihin táhan ná cán. 
16Andá já nacachi Jesús já xihin ná: 
—Ña jánahá i nü ndó yöho có cúú 
á ña nåquihi jini mi i jáchí cúú 
á ña quíchí nü Ndióxi, tátá i, mé 
á nachindahá yèhe. 17Ta tá mé a 
ndáa sácú ini ndó caja ndó ña cúni 
Ndióxi já quëa cuu candañí iní ndó 
á cáhán i cuéntá Ndióxi, á cáhán 
i cuéntá mí cuití vi. 18Jáchí ndá na 
cáhán cuéntá mé ná já quëa ndúcú 
ná ña ná caja cáhun ñayivi ná. Joo 
ndá ná ndúcú ña ná ndicáhnu mé á 
nachindahá ñahá cán, ná cán cúú 
ndusa na cáhán ña ndáa ta co cája 
ná co ndítahan nü ná caja na. 
19Mé a ndáa najándacoo Moisés 
ley nü ndo joo ni in túhún ndó co 
cája ndó ña cáchí a. Ta viti cúní
ndó cahní ndó yehe —nacachi Jesús.
20 Anda já nanducú ſehe ná cán tūhun nụ á já nacachi na já:
—Rí quini va ndácạan iní yóho jáchí ni in tūhún toho na cọ ndúcú cahní yóho —nacachi ná cán.
21 Anda já nacachi Jesús já xihín ná:
—Chí cátontó ndivahá ndó sáhá in tūhún ná cán cán cajá i quivi ndíquehe ndéey yo. 22 Joo candehé ndọ. Moisés cúú dá náshahnda chuhun nụ tásahhú jícọ yọ ná ná chičān ná marca yiqú cuńu na vətí á jùjú Moisés náttava sáhá, vahá. Mé tásahhú jícọ yọ ná shá ndó cόo chica súu marca yiqú cuńu taa vəńi vətí cúú à quivi ndíquehe ndéey yo. 23 Ta viti cáhní ndó xihín i ndáa cáá ri ná yóho. Mé ndó cόo chica súu marca yiqú cuńu dá vəńi vətí cúú à quivi ndíquehe ndéey yo jáchí có cúńi ndó yáha nụú ná náshahnda Moisés nụ ndó. Ta viti xójo iní ndó xihín i sáhá ná nándajá vahá i in níí yiqú cuńu in daťaa quivi ndíquehe ndéey yo. Ndaá cáá ri ná jań cǎá já. 24 Mé ndó ndań cǎńu cǎhān núu ndó sáhá náyivi ta có ndítañ iní toho cajá ndó já. Jáchí nńítañ nńú ndó cǎńu iní ndó ná cúńi ná ndaá — nacachi Jesús xihín ná cán.

Ndícani Jesús ndáchí náquixi a
25 Ta java ná núu Jerusalén nácsahá ndáca tūhún tāhān ná já cáhní ná já:
—Á a júú dá yóho cúú dá xíca na ndúcú ná cahní ná. 26 Nńu ndíhi na cáńichi dá jànahá dá ta ni in na có ndáa cúú da. Á tá cóo ta janda

nda jutixa cáá cándúsá na ná cúú dá Cristo, dá náchindahá Ndíọxí cacomí a cuéntá sáhá náyivi. 27 Joo mí xìní vahá i ndá núu náquixi dá yóho ná cán quẹá xíni yọ ná có cúú toho dá Cristo jáchí tá ná quixi ndusa Cristo cán ní in na a cánda ní ndá núu quixi dá —nacachi ná cán cáhān ná sáhá Jesús. 28 Ta nani jánahá Jesús ini veñuhu cáhān cán já nácsahá cáhān cóhó a já nacachi a já:
—Mé a ndàa xíni vahá ndó yehe ta xíni ndá ndú núu náquixi i. Joo cóo vaxi yehe cuéntá mí i. Mé Ndíọxí náchindahá yehe vaxí i, mé a cán cája ná ndàa. Joo mé ndó có xíni toho ndó a. 29 Yehe xíni vahá i yo cúú mé a jáchí náquixi i ní i ní mú mé a ta náchindahá mé a yehe vaxí i — nacachi a.
30 Anda já ndúcú ná tiin na Jesús cáhní ná a veca joo ni in na có nášahndé iní tiin náhá jáchí cámaní yíí nndianna hora tiin ná a. 31 Ta cắnă táhan náyivi naxini johó núu náçańahá Jesús cán nácsahúsa na mé a ta já cáhní ná já:
—Á a júú dá yóho cúú Cristo jáchí tá ná quixi iníga da ama ná càya da náha xitūhún chága a júú má da yóho —nacachi ná.

Ndúcú ná fariseo cáhān ná Jesús veca
32 Tá naxini johó ná fariseo ná cáhān ná núu náyivi sáhá Jesús já nándíndé iní na ta nándíndé iní ri ná sáçuahá núu jútú cán chí náchindahá ná java soldado cuéntá veñuhu cáhān cán ná tá tiin na Jesús cáhān ná a veca. 33 Anda já nacachi tucu Jesús já:
—Chá tiempo cuítí va coo tóo i xihín ndo ñuyíví yóho jáchí tá ndïndihí já cuhun tucu y nu ín mé á náchindahá yëhë. 34 Anda jáví caca nuu ndö ndinducú ndó yëhë joo ña ndítahan ndó yëhë jáchí a cúu cuhun ndó nú coo í —nacachi Jesús.

35 Tá nàxini jo ho ná Israel cán ña nacachi Jesús já nacasáhá ndáçá tuhún táhan na já cachí ná já:

Jesús cúú á tátuhun yúta ticuí
37 Ta mé quiíví nü ndíhí víco cán nàscacu u quiíví cànhu chága núu ná Israel. Ta mé quiíví cán nàndaça ndichi Jesús já naçayuhá ná já nacachi a já:
—Ndá ndó íchí ini ticuíj, naha ndó núu ña já ná caja ña ña nàndiva ña ná ndó. 38 Jáchí já naçahyí ñu yó tühun Ndíoxí: “Ndá ná ná cándëé ini yëhë, ini mé ñëmìa ña cana tátuhun yúta ticuíj, dó caja ña ná catacu na” — nacachi Jesús xihn nà.

39 Ña cúni Jesús cachi a xihn na yóho quê tá ná candeé ini na mé á já xinu quiíví ndiquehe na ñëmìa yíi Ndíoxí ini ñëmìa ná. Vatí mé a nda ñá ñáha toho xinu ñëmìa yíi Ndíoxí ini ñàyivy jáchí cámaní yíi va ndindita Jesús ndicáhnu ndivesa mé á indiví.

Sá jin sa jin ñaha cáhan ñàyivy sahá Jesús
40 Java na ndúu tañu ñàyivy cuañá cán tá nàxini jo ho na ña yóho já nacasáhá cachí ná já:
—Jivi ndusa da yóho cúu profeta nacachi Ndíoxí chindahá ñ ñuyíví yóho —cáchí ná.
41 Ta java na cachí ná sañá Jesús ña cúú á Cristo, dà náchindahá Ndíoxí cacomí cuénta sahá ñàyivy. Ta java na cachí ná ña juú töho a jáchí cåhán ná ña a cúu toho quixi Cristo estado Galilea. 42 Jáchí cachí tühun Ndíoxí ña tá ná quixi Cristo ñuyíví yóho cacu da da quixi chichí David, da nàsacomí cuénta sañá ñàyivy Israel sañáhá. Ta cachí tühun Ndíoxí ña cacu da cán ñuu Belén núu nacacu mé David cán.

43 Ta chì nacasáhá nà sãnhdá java tåhan na sañá ña cóo nändique tåhan tühun nà sañá Jesús. 44 Ta java na cúni nà tìin na a ña nà canehe ñahá nà cuhun á vecaa. Joo ni in na cóo ngañi ñahá.

Co cúni na jutixia candúsa na Jesús
45 Ta ndïndihí já ndândicò cóo soldado cuénta veñhu cán nü ndúu nà fariseo xihín na sãcuñá ñuú jùtu cân joo cóo Jesús ñèhe na ná casà và. Já nàcasahá ná ndúu cán ndâca tühun ñahá ná já cachí ná já:
—Ndá cuénta quèa cóo ngañi ndó da —nacachi ná cán xihn soldado.
46 Anda já ndânducú ñèhe soldado cán tühun nü ná já cachí da já xihn ná:
—Nacatóntó nde nañini jhoj nde nu cahán da jáchí ñúchí ndiváhá cahán da ta ni in tühún na cóo nacahan tá quiáhva cahán mé dá — nacachi soldado cán.

47 Já nacachi na fariseo já xihín dá:
— Á jári ndóho va najándahvi da jain viti. 48 Jáchí janda ni in tühún toho táhan na sácuña ndúu tañu mé nde có cándúsa ndë dà jain. Ta ni in na fariseo có cándúsa na nù cahán Jesús jan. 49 Joo cháhána va vaxi jatá ñayivi cándée ini Jesús jan jáchí có xinj na ñá cáchí ley Moiséis —nacachi na fariseo xihín soldado.

50 Anda já nandicahan Nicodemo, ñá cúú in táhan na fariseo cán, mé dá nañahána dà nandítúhún xihín Jesús in ñuú. Já nacachi da já xihín na java ga cán:
51—Cáchí ley ñá ña cúú tíin in taa ta já chicañ ndaja naçuí da vecáa. Ñá cáchí ley queá ndíthan cuni joj no ñúj cahán da já ná candáa iní ndaja cái ñá naçaja da —nacachi Nicodemo.

52 Anda já naçaca cuhe na xihín Nicodemo já nacachi na já xihín dá:
—Á dà Galilea cúú ri yóho va. Cuáhán cahí veha tuhun Ndíoñi já cunún ñá có cána ni in profeta estado Galilea —nacachi na xihín Nicodemo.

53 Tá nandíhi já nandicúita nuu ndihi na cán cuánúhú na vehe na.

Cája cähnu ini Jesús sáhá in ñáñáhá

8 Ta ndaja coo naquee Jesús cuahán chi yúcú yító olivo.
2 Ta tá nátivi ingá quiví ñatán já nandíco çoó túc u a veñihu cáhnu cán. Ta tá nacayati ñayivi nù á já nasacoo a ta nasacáhá jánhá na nù ná. 3 Ta ndaja coo na jánháa ley Moisés xihín na fariseo ñéhe na in ñáñáhá nasaa na nù á. Mé ñáñáhá cáñ nandítahan na ñá mé hora cándúhuy ñá xihín in datáa, da có cúú yí yí ñá. Ta já ñéhe na ñá nasacu ndíchi na ña núj na ndúu cán. 4 Já nacachi na já xihín Jesús:
—Candéhé ndó Maestro. Nandítahan nde ñáñáhá yóho cándúhuy ñá xihín in datáa, da có cúú yí yí ñá. 5 Ta nù ley najándacoo Moisés nù nde táhnda chuun ñá ná cuun nde yúu nañjíhí cája já. Ta mé ndó ndía cachí ndó —nacachi na.

6 Nacachi ná cán já xihín Jesús jáchí cúí ni na coto ndojó cuií ñahá na ta cúí ni na ñéhe íni na jácojo na cuahí jatá Jesús. Tá nandíhi já nasacoo Jesús já naçasahá cáhyí a nù ñúhuy cán xihín nducu ndáha á. 7 Ta sáhá ñá ndúcú ndéé na cán ndáca tühún ñahá na nandáca níchí Jesús já nacachi a já xihín ná:
—Ndá ndó, na cóo nacaja cuahí jácana jiñna ñúhú ndó yúy jatá ñá —nacachi a xihín ná.

8 Já nasacoo túc u a cáhyí a nù ñúhuy cán xihín nducu ndáha á. 9 Ta tá nañini jhoj tódó ndíhi ná cán ñá nacachi Jesús já naçasáhá na cácahan nù ná ta tá in tá in na naçasáhá quée na cuahan ná. Ta jiñna ñúhú ga na yata naçasáhá quée cuahan já ndico na yúta chága cuahan ná. Ta tá sá naquee ndíhi na cuahan ná já nacandoó mé Jesús xihín ná cán.
10 Anda já nandáca níchí a ta nandáca tühún a ñá já nacachi a já xihín ná:
—Ndáchí cuahan na jácojo cuahí jatun. Á cóo ga na jácojo cuahí jatun viti —nacachi Jesús xihín ñá.
Anda já nacachi ñá cán já xihín Jesús:
—Mé  naï nga coó ga nga.
Anda já nacachi Jesús já:
—Ta ni yëhe a chíchan i cuachi jaṭun. Cuánúhu vehún ta a cája gaún cuachi —nacachi a.

Jesús cúú ñ tátıuhun ñúhu ña jândiyèhe ínima ñayivi

Já nacásáhá tucu Jesús cáhan xihín ñayivi já cáchí a já xihín ná:
—Yëhe cúú ñ tátıuhun ñúhu ña jândiyèhe ínima ñayivi ta ndá na cándéed ini yëhe cúú ñ tátıuhun a cáca ga nga nụụ naá. Jáchí jândiyèhe ē nü na tá cája i ña ná catacu na anda ama cáa quivi.

Anda já nacachi ña fariseo já:
—Sahá mé vún cáhun ta xihín ña jan náhun ña cúùn ndíñehe jícún mún. Ta xihín ña jan náhá ña có cáhun ña ndáa —nacachi na.

Anda já nacachi Jesús já xihin ná:
—Tócó ndíhi ña cáhun ña sahá mí i cúú ña ndáa ta èn sahá vată mí i cáhun ña. Jáchí xiní saha i ndá naquixi ña ta xiní sahá i ndá cuhun i. Joo ndóho, ço xiní toho ndó ndá naquixi ña ta xiní toho ndó ndá cuhun i. Mé ndó cátóó ndó cándehe ndaa ndó ñayivi tá quiaha cája ñayivi nuyivi. Joo yëhe ço cája toho i já. 16 Joo tá ná cája vií i sahá ñayivi, cája i ña tá quiaha ndítahan cája i jáchí cája i ña ndáa. Ta a juú in túhun yëhe cája vií sahá ná jáchí Ndíoxi, tátá ña ná naquíhava ndítahan cája i jáchí cája i ña ndáa. Ta a juú in túhun yëhe cája vií sahá ná jáchí Ndíoxi, tátá ña ná naquíhava ndítahan cája i jáchí cája i ña ndáa. Ta a juú in túhun yëhe cája vií sahá ná jáchí Ndíoxi, tátá ña ná naquíhava ndítahan cája i jáchí cája i ña ndáa.

Anda já nacachi na ña Israel cán ndítuhun xihin táhan na já cáchí ná já:
—Á cahni dà yóho mé dá cúñi dà ña cán quëá cáchí dà xihín yo ña a cúu toho cája i coho núu cuhun dà —cáchí ná.

San Juan 8
—Mé ndó cúú ndó ñayivi ndúu ñuyíví yóho joo yëhe cúú u dà naquixi chí indiví. Mé ndó cúú ndó cuéntá ñuyíví yóho joo yëhe có cúú toho i cuéntá ñuyíví yóho. 24Sahá ña cán quáçachí i xihín ndó ña caja ndó cuáuchi janda quiñhva xínqui quívi quívi ndó. Jáchí tá có cándúsa ndó ña cúú yëhe dà cáchí ñ cúú ù, dà nachündahá Ndixóxí, já qué güvi quívi ndó sáhá cuáuchi ndó —naçachi Jesús.

25Aánda já nandraça tuhún ná cán Jesús já naçachi na já xihín á:
—Ta ndá dà cúú yóhó, dá já — naçachi na.

Já naçachi Jesús já:
—Janda sáhá va naçahan i xihín ndó yo cúú yëhe. 26Ta ña xínqui jho ñ cáhán mé à nachündahá yëhe, ña cán cúú ña cáhán i xihín ñayivi ñuyíví. Ta ndinuhu ña ndáa quáía cáhán mé á. Ta mé à ndáa ún cuáahá ndiváhá ñu nú cúáa ndó ta cuu tavá ñ sáhá ñu ndó tá ná caja vii ñ sáhá ndó —naçachi Jesús.

27Joo có ngándaa ini na ña cáhán Jesús sáhá Ndixóxí, táát a tá naçachi a já xihín ná. 28Sahá ña cán quáía naçachi tucu a já xihín ná:
—Tá nándihi ná cata caa ndó yëhe, dà nachündahá Ndixóxí nduéu ñayivi ndàca crúxu já qué cánda ñúdusa ini ndó ña yëhe cúú ù dà cáchí ñ cúú ù. Ta ni in túhún ñahá cóa cájá ñ cuéntá mí ñ. Ta ña jánahá ñ nú ndó cúú ña najánahá Ndixóxí, táát i nú ñ. 29Ta mé à nachündahá yëhe có najándacoo ndáahá toho a yëhe jáchí ñin túun Ndixóxí, táát i xihín ñ. Ta ní tiempo ña cájá ñ cúú ña cájii ini Ndixóxí xihín —naçachi Jesús.

30Ta chí cuáahá ñayivi naçándúsa na Jesús tó naçahi jho ña tóco ndíhi ña yóhó.

Na ndúu ndáahá rí quini xihín na ndúu ndáahá Ndixóxí
31Aánda já náçahan Jesús xihín java ná Israel, ná sa náçándúsa ñahá cán já naçachi a já xihín ná:
—Tá ná caja ndó tá ñin náçahan ñ xihín ndó já náha ndó ña mé à ndó táhyi cúú ndó na cuéntá mí ñ. 32Ta já cámáa ñi ndó ña ndáa ta ña cán caja ña ná a cácuu gá ndó tátyuhun in mozo, dà ndúu ndáahá rí quini — naçachi Jesús.

33Aánda já naçachi ná cán já xihín á:

34Já naçachi Jesús já xihín ná:
—Mé à ndáa ná cáhán i xihín ndó. Tóco ndíhi ná sá caja cuáuchi cúú tó cúú ná tátyuhun mozo núu cuáuchi jáchí cómí ñ cuéntá sáhá ná. 35Ta dá cúú mozo núu in xito, có sáhá dá coo nahá dà xihín xito, dá jáchí váxi quívi ndítaham quee dà cuhun dà. Joo dá cúú jáhíyí mé dà cúú xito, cóo saáhá dà cuhun dà.xihín dà coo nahá dá xihín táát dà jáchí cúú dá dá vehe táát dà. 36Ta quíhva já ñin xihín yëhe, dà cúú jáhíyí Ndixóxí. Cája ñ ña ná a cácomí gá cuáuchi cuéntá sáhá ndó ta já a cácuu gá ndó tátyuhun mozo núu cuáuchi cája ndó. 37Ta sá cándaa váha ini ña cúú ndó ñayivi naçáhí xichí Abraham. Joo mé ndó cúú ndó cáahí ndó yëhe jáchí có cúú ndó ndiquehá váha ndó tátyuhun cájan ñ. 38Cáhan i sáhá tóco ndíhi ña nanahá Ndixóxí, táát i núu
Joo ndohó cája ndó ña cáhán táta ndó xíhin ndó —nacachi Jesús.

39 Anda já nacachi ná cán já xíhin á:
—Abraham cúú tátá nde jáchi chichi dá cán naquixi nde —nacachi na.

Já nacachi Jesús já xíhin ná:
—Tá jivi ndusa cúú ndó nacachi Abraham já qua á caja ndó tá quíahva nacaja dá cán, nduú.

40 Joo ndúcú ndó cahní ndó yehe jáchi cáhán í ña ndáa xíhin ndó tá cáchí í ña najánañá Ndíóxi núú í. Mé Abraham cóo nacaja toho dá já.

41 Joo cája ndó ñá núu tá quíahva cája tátá ndó —nacachi Jesús.

Já nacachi ná cán já xíhin á:

42 Já nacachi Jesús já:

43 Joo có cándañi iníndó toco ndíhi ña ndícaní í nú ndó ta cúú á såhá ñá có cúñi ndó cuno jño ndó ndó cahán í xíhin ndó. 44 Tátá ndó cúú tinánhá sacuahá ta cája ndó ña cúñi rí cán jáchí nínu ndó ndáha rí. Ta rí såhí ndíjí cúú rí cán jándá mé såhá. Ta ní în túhun tuñu cóo nañuñi rí ña ndáa já çahán rí ña. Jáchí cáhán rí ña túhun cuíí ta cuénta mé rí quíxi ndíhi ña túhun. 45 Candeñi ndó. Có cúñi ndó candúsú ndó yehe jáchí cáhán í ña ndáa xíhin ndó. 46 Ni în túhun toho ndó a cúú náha núu ñayivi ñá ín cuacci í. Ta tá cáhán ñá ndáa cuíí ta xíhin ndó ndá cuénta quêá cóo vàndúsa ndó yehe, dá já. 47 Jáchí ndá na cúú ndusa cuénta Ndíóxi táa jño na ñá cúú tühun Ndíóxi. Joo náha cáxi â ña có cúú ndó cuénta Ndíóxi jáchí có cúñi ndó cuno jño ndó nú cahán mé â xíhin ndó —nacachi Jesús.

Jánda tá cámaní cacu Abraham sà ín va Jesús

48 Anda já nacananá na Israel xíhin Jesús já nacachi na já:
—Mé a ndáa cúun in da Samaria ta ndácaan rí quíni inú —nacachi na.

49 Anda já nacachi Jesús já xíhin ná:
—Coó toho rí quíni ndácaan ínima yehe. Ña cája í qua á cája cáhnu í Ndíóxi, táá í. Joo quéhe núu ndívahá ndó yehe. 50 Có cúñi toho i ña ná cája cáhnu ndó yehe vátí mé a ndáa cúñi Ndíóxi ñá ná cája cáhnu ndó yehe. Ta mé a cán quéa cája vií såhá ndó. 51 Mé a ndáa ná cáhán i xíhin ndó. Ndá ñá ná cája ña cáhan í yóho, ná cán cácau na ña cáma quivi —nacachi Jesús.

52 Já nanducú ñehe ná ná cahnu nü a já nacachi na já xíhin á:
—Viti ndusa cándañi ini ndé ña ndácaan rí quíni inú quivi jáchí cácuñí ña tá ná cája ndé ña cáhun já qua á cahcu ndé ña cáma quivi. Joo xíni vahá ndé ña nañxíhi tá nañxíhi Abraham, tásahnu jício ndé ta jári na profeta nánañu ñahá nañxíhi ná. 53 Ña cáhun chaqu yóho a juú ga Abraham, ña nacancu tásahnu jício ndé, dá já. Mé Abraham nañxíhi dá ta jári mé na profeta nañxíhi ri ná cán va. A cájún cuénta ñá cúún
da cháñu chága a júu ga na cán, dá já —nacachi na xighin Jesús.

54 Já nacachi Jesús já xighin ná:

57 Anda já xíñáñu cháñu na Israel xighin á já nacachi na já xighin á:
—Ni ivi jícó uxy cuí xo ndáçan yóóho viti. Ta ndája cúuí cahún naxíñu Nábíxún Abraham, dà cúuí tásáñhu jícó ndé —nacachi na.

58 Já ndacó ñehe Jesús týchun nú ná já nacachi a já xighin ná:
—Mél ndáa ná cañan i xighin ndó. Jandá tá cámaní cacu Abraham sà xín va yehe jáchí cúuí u Ndíoxí —nacachi Jesús.

59 Anda já xín ña Israel cán yuú ná jání na jató. Joo ndacaxó jehé Jesús já nayaha tañu ná cán ta naxue a venñu cáñu cán cahún.

Cája Jesús ña ná ndinunña núu in dátça naçacu cuáá
In tañu tá xíca Jesús cahún já naxíñu a in dátça, dà naçacu cuáá. 2 Anda já naçasahá ña xíca tuun xighin Jesús cán ndáçu týchun ná mél ñahá dà cuáá cán já cáñu ná já xighin á:
—Maestro, ndá cuénta quéa naçacu cuáá dà yóóho. Á naçacu cuáá dà sahá cuachí naçaja tátá dà á náná dà. Á naçacu cuáá dà sahá cuachí naçaja mé dá —naçachi na.

3 Já nanducó ñehe Jesús týchun nú ná já nacachi a já xighin ná:
— Có o naçacu cuáá toho dà yóóho sahá cuachí mé dá ta ni sahá cuachí tátá dà á náná dà. Naçacu cuáá dà já náñu ñuú ñayivi ndá quiáñu náñu ñahá cúuí cája Ndíoxí.

4 Jáchí ndítahan caja i chuun, ñá nachíndahá táta í caja ña xíca nuú ñuyíví yóóho. Ta cúuí á tátúñu ndíví táhyí cúuí ña viti joo vaxí quió a cóo gá ña caja ña yóóho ta já cacuú a tátúñu naçuáa ndívañí. Ta mé tiempo já ní in na a cúuí caja chúñu.

5 Nani tín too ñuyíví yóóho cúuí á tátúñu jándiyéhe mí ñuú ña ndúu ñuyíví yóóho —nacachi Jesús.

6 Tá nándihi naçacu Jesús ña yóóho já naxíñu a tójí a ñu ñéhu. Ta xighin tójí a cán naçaváñu in mbohla loho ndáhyí ta nachíndaa mé á ña nduchú núú dà cuáá cán.

7 Tá nándihi Já naçacu a já xighin dá:
—Cuáñan xícoho nání Siloé ta cán cahún núu —nacachi Jesús xighin dá. Mé týchun Siloé yóóho cúuí cachí a: Dá nachíndagí ná.

Andá já naxue mé dà cuáá cán naçahán dà náchichí núú dà ta tá nandicó ço dà cán sa sándehé ve da naçasañá dà. 8 Ta ndája coo java na cúuí ñani táhan da xighin java na naxíñu ña sáti dà cán tá naxíñu na ña sándehé tucu da Já naçacu na xighin táhan na Já:
San Juan 9

—Á a juú da yóho cúú da cáuá sáco sóti yuhú íchi —cáchí xiñin táhan na.

9Ta já cáchí java na já:
—Jivi da jan cúú dá.
Ta java na cáchí ná:
—A juú toho da jan cúú dá vátí quiahva já cáa da —nacachi na.
Joo mé da nasahjìn cuáá cán cáhán da xiñin ná já cáchí da já:
—Jivi yehe cúú da nasacuu da cáuá cán —cáchí da.

10Andá já nacasañá na ndáca tühún ná da já cáchí na já xiñin dái:
—Ndája nacajún nannún núñ —cáchí ná.
11Já nacachi dà cáñ já:
—Da nání Jesús cúú da nacavahá in mbolha loho ndáhyj. Ta
nachindaa da ña núú i ta nacachi da xiñin i ña ná cuñhun i cuñh núú i chóchó nání Siloé. Ta já nasahan i
nachichí núú i cán ta xiñín ña yóho nannún núú i. Sándehé e viti —

Ndája ndichi na fariseo da
cuáá, dà nandivahá cán

13Tá ndidihi ndácá na dà nasacuu
da cuáá cán nasahan dà núú na
fariseo 14 jáchí nasacuu a quivi
ndiquehe ndéé na tá ndája váha
Jesús da cuáá cán xiñín mbolha
loho ndáhyj nachindaa a núú dà
cán. 15 Já nándaca tühún na fariseo
cán da ndá quiahva nannún núú dá
sándehé da viti. Já nánducú ñehe
da tühun nú nú já nacachi da já
xiñin ná:
—Nachindaa da ndáhyj núú i ta
nachichí núú i ta viti tíví núú i
sándehé e —nacachi da xiñin ná.
16Joo java na fariseo nacachi na
xiñín da nasacuu da cuáá cán já:
—Dá nándajá váha yohó cóó vaxi
tho da cuéntá Ndíóxi jáchí có cája
cáhnu da quivi ndíquéhe ndéé yó —
nacachi na.
Joo já cáchí java na fariseo já:
—Tá dà cája cuñhí na cacu Jesús
jan ta a cúu caja da ñaha xitúhún
nahá tátühun ña yóho, nduíu —
nacachi java na.
Chí cóó nacuu ndique táhan vaha
tühun na fariseo cán sáhá ña cán
quéa nasahndá táhan ndája táhan
mé va na. 17 Já nacasañá ndáca
tühún tucu na dà nasacuu dà cuáá
cán já cáchí ná já xiñín dái:
—Ta viti nannún núñ nacaja dà
jan. Yo já cúú dá cáchún —nacachi
na.
Já nánducú ñehe da tühun nú nú já
nacachi da já xiñín ná:
—Yehe cáchí ña cúú dá in profeta
—nacachi da.
18Joo cóó naxeen na Israel cán
condúsa na ña nasacuu dà dà cuáá
ta ní ço cándúsa na ña nannún
núú dá. Sáhá ña cán quéa nasahan
na nacana na tátá náná dà. 19 Ta
já nándaca tühún ná tátá da xiñín
náná dà já nacachi na já xiñín ná:
—Á jahyj ndó cúú dà yóho. Á mé a
ndaq sa já cuáá já cáa dà nacacu dà.
Ta ndá cuéntá quéa sa tíví núú dá
viti —nacachi na.

19Andá já nánducú ñehe ná cán
tühun nú nú na Israel cán já nacachi
na já xiñín ná:
——Cándaa cáxí ini ndé ña jahyi ndé cúú dà yóho. Ta xíni vaha ndé ña nacacu cuáá dà. 21 Joo co xíni ndé ndaja naccu nnuná núu dà sándéhe dà viti. Ta ni co xíni ndé yo cúú dà ñasuná núu dà. Jan ín mé jahyi ndé. Ndàça tühún ndó mé dà. Sà quíahta cáhàn mé dà jan xíni ndó cúú a jóchì a juú dà loho gà cúú dà jan —nacachi táta dà ñasacu dà cuáá cán xíni ndó nàx Israel cán.

22 Nacachi na ña yóho jóchì yìhví na ñà ná a quíahta ga na Israel cán ñánanì nù ná ndjhví na veñhu. Jáchì mé na Israel cán najándique táhan na tühun na ñà a quíahta ga na ñámanì nùù ñayivi quíhvi na ini veñhù tá tà cáhàn na ñà cúú Jesús dà náchindahá Ndíóxi cacomí cuéntá sahá ñayivi. 23 Sahá ñà cán quéa nacachi táta náná dà ñasacu dà cuáá cán xíni ndó nàx Israel cán ndítahan ndàça tühun na mé dà jóchì a juú gà dà loho cúú dà jan.

24 Tá ndàndihi já nácana tucu na Israel dà ñasacu dà cuáá cán já nacachi na já xíhín dà:
——Xíni ñúhú cája cáhnnú Ndíóxi ta a cája cáhnnú Jesus jan jáchì xíni vaha ndé ñà cúú dà in dà cája cuáá —nacachi na.

25 Andá já nacachi dà cán já xíhín na Israel:
——Co xíni toho i á cúú dà dà cája cuáá a cúú dà dà co cája cuáá. Ñà xíni ndusa i quéa ñasacu u dà cuáá ta jívi da jan ñasuná núu i sándéhe e viti —nacachi dà xíhín nà.

26 Andá já nácasáhá ndáça tühún tucu na dà já cáchì na já xíhín dà:
——Ta ndàja nacaca da ñasuná dà nduchú núún. Ndàja nacaca da xühun —nacachi na xíhín dá.

27 Andá já nacachi dà ñasacu cuáá cán já xíhín nà:
——Sà nacachi vì xíhín ndó ndá quíahta nacaca da ñasuná dà núu i. Joo co cúú ndó candúsa ndó yéhe. Ndá cuéntá quéa ndáça tühún tucu ndó yéhe. Á cuhùn ri ndóho va caca nuù ndó xíhín dà cúú ndó, vaha — nacachi da xíhín nà.

28 Já nácasáhá nà Israel cán cánahá nà xíhín dà ta já nacachi na já xíhín dà:

30 Andá já nacachi tucu dà cán já xíhín nà:
——Mé a ndàa càtuhtó vì xíhín ñà yóho jóchì jívi Jesus jan ñasuná dà núu i ta ndóho ni co cánda ini ndó ndá dà cúú dá ta ni co xíni ndó ndája naquixi dà.

31 Sà xíni yo ñà co xíni jìo Ndíóxi ña xícà tähví ñayivi cája cuáá cuáá jìo. Joo xíni jìo mé a nú cáhàn ñayivi tá cája cáhèn na mé a tá tá cája na ñà cúú a. 32 Ta vití candéhe ndó. Janda sahá ñuyíví a nàha cuni jìo jìo i ñà ndúcùn iñ dàta nduchú núú in dà ñacu cuáá. 33 Ta Jesús yóhó a cúú toho cája cuáá a núu i tá ta co cúú a ñà naquixi cuéntá Ndíóxi —nacachi da.

34 Andá já nánducú ñehe na cán tühun nù dà já nacachi na já xíhín dà:
——Andá tá nácacús nachutú ndàün xíhín cuáá. Ta viti chí cúúri yóhó jànahún ndéhe —nacachi na Israel cán xíhín dà.
Anda já nataxi ná da veñu hu cán.

ñayivi, ná sándehé cúú ná tátuhun ná có tívi nuy

35 Tá nándihi já nacandaa ini Jesús ña nataxi ná da násaçuu dà cuáa cán veñu hu. Ta tá nánditaan tucu Jesús dà já nacachi a já xihin dá:
—Á cánndeé inún dà nachindahá Ndixoñ nduu ñayivi —nacachi Jesús xihin dá.

36 Já nacachi da já xihin á:
—Cachi ndó xihin jí yo já cúú dá ña ná cuu candee ini jí dà —nacachi da.

Anda já nacachi Jesús já xihin dá:
—Sañaxini vún yeh ta jivi yeh, dà cáhán xuhun yóho cúú dà nachindahá Ndixoñ nduu ñayivi — nacachi Jesús.

38 Ta tá nacachi Jesús ña yóho já nacaxiti dà cán nù á caja cáhnu dà a já nacachi da já xihin á:
—Mé a ndaa cánndeé ini ñndóho, xitoñ jí —nacachi da.

Anda já nacachi tucu Jesús já xihin dá:

39 Ta java ná fariseo, ná ndita xihín Jesús cán tá nañxini johó na ña yóho já nándaça tuhún ná me á já cáchi nà já:
—Á có cáhún ña cúú ri ndèhe va nà cuáa — nacachi na.

40 Anda já nacachi Jesús já xihin ná:
—Tá ná ndicuni ndó ña cúú ndó tátuhun ná cuáa tá cóó toho cuachi ndó, nduu. Joo tá cáchi ndó ña tívi vaha ndívaha núu ndo ta có xíní ñúúhu ndó in ná jáñãhá ndóho sãhá ña cán quea ñíñ tá ñín cuachi ndó — nacachi Jesús xihin ná.

Jesús cúú á tátuhun in dà ndáá ndicachi

10 Anda já nacachi Jesús já:
—Mé a ndaa ná cáhán ña xihin ndó. Ta ná quíhví in dàtaa ini in corra nù núu hu ndicachi joo có cúní ña quíhví da chí yéhé nù quíhví mé ri tá ña cája da quëa ndáva ndóho dà corra ri já náhã xicá a ña cúú dá dà cuñná.

2 Joo mé dà quíhví chí yéhé cúú dá dà ndáá ndicachi. 3 Ta mé dà ndáá yéhé corra nù núu hu ndicachi cán sùná dà yéhé ña ná ndíhvi dà ndáá ndicachi ta jácana da rí cán tá quívi in in rí. Ta mé ndicachi cán ndícuni ri táchí dà já quèta ri cuañan ri caça nuu ri xihin dá. 4 Ta tá sa naqüeta ndíhi ri já ndáca dà ri. Ta cánúñ dà nú ri cuñann dà já vaha cuñan ri xihin dá jáchí ndícuni vaha ri táchí dá. 5 Joo có ndíccó ri jàta ñayivi toóho jáchí có ndícuni ri táchí ná jáchí cúú ná ná toóho. Ña cája ri quëa xínú ri nú nà — nacachi Jesús xihín ná fariseo.

6 Ta ña yóho násaçuu in quiahu násaçuu Jesús núü ná fariseo joo cóó nacandaa ini na ña cúní mé á cachi a xihin ná.

7 Anda já nacachi tucu Jesús já xihin ná:
—Mé a ndaa ná cáhán jí xihin ndó. Yehè cúú ú tátuhun in yéhé nù yáha ndicachi já ndíhvi ri corra ri. 8 Tóco
ndihi na naquixi tá cámaní xínú i ñuyíví yóho najándahvi na ñayivi ta cúú ná tátyuhun ná cuñhá. Joo cáo naxeen na cúú cuentá mí i, na cúú tátyuhun ndicachi taa johó na ná cáhán na cán. 9 Yéhe cúú ṭ tátyuhun in yéhe ta ndá ná quixi núú i quiahva i ñampañi ná quivi na já ná cacu ndaa ínimá ná. Cúú á tátyuhun núú núú ndicachi quivi quivi rí ini corra rí ta núná núú rí queta tucu rí jáchi ín yucu cúú núú rí xíxáhan rí.

10 Jáchi dà cúú dà cuñhá cán cája cuñhá dà rí ta sáhni dà rí ta jándíhi dà sáhá rí. Joo yéhe naquixi í ñuyíví yóho já ná cuu catacu vaha ñayivi ta já ná cuu coo vaha na anda ama cáa quivi. 11 Yéhe cúú ṭ tátyuhun in dà ndáá vaha ndicachi. Jáchi dà cán co yíhvi dà quivi da sáhá ndicachi jana dá. 12 Joo dà quëhe yahvi sáhá ña ndáá dà ndicachi, ndáá dà rí sáhá yahvi quëhe dà cán cuítí va. Sáhá ña cán quëá tá xínú dà vaxi ndíviñhý quëhe rí in ndicachi, ña cája da quëá xínú dà cuñhán dà ta jándacoo da ndicachi ndávhi cán. Jáchi co cúú dà dà ndáá vaha rí ta ní jaña dà co cúú ndicachi cán. Ta co sáhni dà mé dà tá ná xínú coo ndíviñhý ña ná tiín rí ndicachi cán cata nuu ñahá rí. 13 Dà quëhe yahvi cán jándacoo da rí jáchi co cúú rí jaña mé dà ta co sáhni dà mé dà cúú ndicachi.

14 Joo yéhe cúú ṭ tátyuhun in dà ndáá vaha ndicachi. Tá quiahva xínú vaha dà cán ndá rí cúú ndicachi jaña dà quiahva já xínú vaha i ndá ná cúú cuentá mí i. Ta járí xínú vaha mé ná yéhe. 15 Tá quiahva xínú vaha Ndíoxi, táta í yéhe ta xínú vaha í mé á quiahva já xínú vaha í ná cúú cuentá mí i. Ta sáhá ná yóho ín tiáñva i ndíquiahva í mí i quivi i sáhá ná jáchi cúú ná tátyuhun ndicachi janaá i. 16 Joo ndúu java gá ñayivi inga ñuu ta cacu na cuentá mí i. Xínú ñúhú ndíquehe ña cán ña ná cuni johó na ná cáhán. Ta in nduu ndíhi na ná ná candaa i tóco ndíhi ná.

17 Quíhvi ini Ndíóxi, táta í yéhe jáchi ndíquiahva í mí i quivi i sáhá ná cúú cuentá mí i ta tá nándihi nditacu tucu ù. 18 Ta in ná a cúú cahní yéhe ndaja naacu joo ndíquiahva í mí i quivi i jáchi cúñi cája i ña. Núná núú í ndíquiahva í mí i quivi i ta núná núú í nditacu tucu ù. Ña yóho cúú chuun náshanda táta í núú i cája i —naçachi Jesús.

19 Tá naxíi johó ná Israel cán ña yóho já nácasahá ná sáḥnde táhan tucu na. 20 Ta cuñhá táhan ná cán nácasahá cáchí ná já:
—Ndá cuentá quëá táa johó ndó nú cáhán dà jan ta dà nácatâchí va cúú dá. Tiñáhá vá ndácañ iní da — cáchí xíñhí táhan na.

21 Joo java na cáhán vaha na sáhá Jesús já cáchí ná já:
—Ni in toho ñayivi a cúú cáhán vaha nahá tátyuhun cáhán Jesús yóho tó ndácañ tiñáhá ini ínimá ná. Jáchi ama ná cuu cája rí tiñáhá jándiyehé rí núú ná cuá —cáchí java na cán.

Cándají ná Nañxís Jesús

22 Naxíi coo quivi cája na víco nü cuñá ñuu Jerusalén tá cája cáhnu na quivi naxíi veñhu cáhnu
ñuu Jerusalén. Ta mé tiempo vixi náscuu a cán. 23 Ta jivi ini mé venuhu cáhnu cán náshahín Jesús ta xica nuu y a yati yuyéhé naní Salomón. 24 Já náscuu tşıvi ná Israel cán mé á já náscáhá ndácça tühun ná mé á já náscachi na já xíhin á:
—Ndaja cáa chí quví cáxí tühun ndáñën xíhin ñe ñá á jivi ndusa cúûn Cristo, dá chindahá Ndíóxi cacomí cuénta sáhah xíhin Jáchi in jivi johó cáhnu xíní ndé ta có càndaa vaha ini ndé á jívín á a juú tohún —náscachi ná cán.
25 Anda já nánducú ñehe Jesús tühun nü ná já náscachi a já:
—Sa náscáhán vi xíhin ndó joo có náscándusa ndó yéhe. Tócó ndihi ña náhnu cája i, cája i ña xíhin ndée sáhán táta i núu i ta jivi mé ña náhnu jan náhna nü ndó ña cúú u dá náscándaha Ndíóxi. 26 Joo ndohó có càndusa ndó yéhe jáchí có cúú ndó tátuβhu ndicáhí janá i. 27 Joo náyivi, ña cúú tátuβhu ndicáhí janá i, ña cán cúú ña ndícuni nü cáhañ i ta ndícuni i ña ñá cúú ná cuénta mí i ta já ndíco ná yéhe.
28 Ta cája i ña ná catacu na andá ama cáa quví já ná ña ndíhi sáhá ná. Ta ni in tühun ñáyivi a cúu cája càndaa ná cán ndahá i tá sa ñúhu na ndáhá i. 29 Ndíóxi, táta i náshahán ná cán núu i ta mé á quéa cáhnu chága nü tócó ndihi ñáha. Ta ni in na a cúu cája càndaa ná cán ndáhá mé á. 30 Yéhe xíhin Ndíóxi, táta i in cúú va ndé —náscachi Jesús.
31 Anda já nátiin tucu ná Israel cán yúu cuun na Jesús ña cahní ñáha ná. 32 Anda já náscachi Jesús já xíhin ná:
—Cuáhá ndívaha ñá náhnu náscaja i nü ndó, ña náshahán tátá i námaní núu i cája i nü ndó yóho ta viti cachi ndó xíhin i ndá quéa có táhan ini ndó xíhin. Náu cuénta quéa vaxi ndó cuun ndó yúu yéhe —náscachi Jesús.
33 Anda já náscachi ná cán já xíhin á:
34 Anda já náscachi Jesús já xíhin ná:
—Nu ley najándacoo Moisés nü ndó cáhí a ña cúú ñáyivi táβhun Ndíóxi sáhá ña cúú ná jáhyi mé á. 35 Ta sá càndaa vaha iní ña a cúu táhn ña caðaña tühun Ndíóxi. Ta náscachi Ndíóxi xíhin ná ndíndiquehe tühun mé á ña cúú ná tátuβhu Ndíóxi. 36 Sáhá ña cán quéa ndá cuénta quéa cáhí ndó ña nándaja nüú i Ndíóxi sáhá ña cáhí i cúú u in tühúndín já jáhyi Ndíóxi. Jáchi mé Ndíóxi nácañi a yéhe ta náscándaha a yéhe vaxi i ñúñíví yóho. 37 Sáhá ña cán quéa có ndítahan candúsá ndó yéhe tá tá có cája i ña náhnu táβhun ñá cája Ndíóxi, táta i. 38 Joo tá cája i ña já quéa xíní ñúhú candúsá ndó ñá náhnu xíní ndó cája i väti có cúú ndó candúsá ndó yéhe. Ta xíhin ña yóho cuu candúsá ndó ña in cúú Ndíóxi, táta i xíhin i ta in cúú yéhe xíhin mé á —náscachi Jesús.
39 Anda já ndúcú tucu na tiin na a chicañ na a vecaa joo náchijhé a nü ná cuñan.
San Juan 10, 11

40 Ta já naceque tucu a cuahán chí inga xoo yuta Jordán nú nacaja ndúta Juan ŋayivi nụ cuúti cán. Ta nacando Jesús násahjín a cán.

41 Ta cuahá ŋayivi nacashá na xínú na nú á ta já cáchí xíhín táhan na já:
—Mé a ndáa cóo toho ŋaha xitúhún nacaja Juan. Joo tóco ndíhi ŋa nacachí dã cán sáhá Jesus yóho cúú á ŋa ndáa —nacachi xíhín táhan ná cán.

42 Ta cuahá ná nacandúsa na Jesús mé núú násahjín a cán.

Tá najánditacu Jesús Lázaro

11 Ta ndaja coo naceque cuhe na dã naní Lázaro, dã ŋuu Betania. Ta jivi mé ŋuu yóho cúú ri ŋuu María xíhín Marta, quíhví ŋa.

2Mé María, ŋá cúú quiahva Lázaro yóho cúú ŋa ná naaixo perfúme jàta sáhá Jesús ta najándihichi ŋá do xíhín jì jìni ŋa. Ta mé ŋá xíhín quíhví ŋa nácachindáhá na chuun cuhán núú Jesús ŋá cácahví ndívahá Lázaro, dã quíhví ini mé á.

4Ta tá nánehé Jesús tuhun yóho já nacachi a já:

5Ta ndaja coo quíhví ndívahá ini Jesús Marta xíhín quíhví ŋá ta quiahva já quíhví ri ini a Lázaro viti. Joo tá nánehé Jesús tuhun ŋa quíhví Lázaro já nacando a iví quíhví chága mé núú násahjín a cán.

7Ta tá nándihi já nacachi Jesús já xíhín na xícá tuun xíhín á:
—Xíhín ndó ná cóo tucu chí Judea —nacachi a.

8Andá já nacachi ná cán já xíhín á:
—Maestro, viti chá va ndúcú ŋayivi ndúu cán cahhní ná ndóho xíhín yu ru ta cáa tucu ri ndó cùhún ndó cúní ndó —nacachi na.

9Joo sá xínu Jesús ŋa cámání xínú quíhví quiva a sáhá ŋa cán quéa nacachi a já xíhín nå:
—Cándéhé ndó. Ùxu jìvi hora ndáca in quíhví ta tá xícá nuu na ndíví a cúú toho cachihin sáhá ná jáchí tivi xícá yéhe nú xíca na.

10Joo ndá ná xícá nuu ŋúu cuu cachihin sáhá ná jáchí có yéhe nú xíca na —nacachi Jesús.

11Tá nándihi já nacachi tucu a já xíhín nå:
—Sá naquije va amigo yó Lázaro viti. Joo víaqá cùhún i ndíñehe e dã —nacachi Jesús.

12Andá já nacachi ná cán já xíhín á:
—Maestro, tá tá nánáa ini da naquije dá já quéa ín váha da, dá já —nacachi ná cán.

13Joo ŋá cúní cachi Jesús quéa sa naqxíhí va Lázaro wáti na xícá tuun xíhín a cán nácahan ná ŋá cúní mé á cachi a quéa naquije Lázaro cán tá quiahva quijí tóco ndíhi ŋayivi.

14Andá já nacahan cáxi táhyí tucu Jesús xíhín ná já nacachi a já:
16 Anda já nasasáhá Tomás, dâ cáhan na cuátí xîhín cân cáhan dâ xîhín java gâ na xîca tuun xîhín Jesús já cáchí dâ já: —Cóho ri mí ví quívî xîhín mé dá, dá já —cáchî dâ. 
Já naquee na cuahan nà.

Cúú cája Jesús nà ná nditacu tucu nà sâ nàxîhî

17 Tá naxinu coo Jesús yati ŋu Betania cân já nângehe á tühun nà sâ nàxîhî Lázaro ta sâ in cómi quívî nàxîchàan va na dâ in in càva. 

Mè ŋuú Betania cân nêhe táhan yati a xîhín Jerusalén tâthun ñà nà kilomètre nêhe táhan. 

Ta cuahan táhan na Israel cân nasaahan nà ndúu tóó na xîhín Marta xîhín Maria tá quîhva jáyàha na ini na sàhá nà nàxîhî Lázaro quîhva na. 

Ta tá nângehe Marta tühun nà câyati Jesús ŋuú cân cuahan já ndáva nà nàxîhan nêhe nàhá nà. 

Joo nàcandoo María vehe. 
21 Tà nàndique táhan Marta xîhín Jesús já nàcachi nà já xîhín à: —Xitoho, tá nà coo ndó yóho ta ní a quívî toho Lázaro quîhva ñà, nduu. 

Joo càndà våha ini ñà nà câçà ndó nà cúnî mé ndó nû Ndíóxî quîhva va mé a câ nà nù ndó — nàcachi Marta.

23 Anda já nàcachi Jesús já xîhín nà:
—Nàndíhî Marta. Ñà ndícani inûn jáchî nditacu tucu va Lázaro, quîhvuñ ina —nàcachi Jesús. 

24 Anda já nàcachi ñà já xîhín à: —Sa xîhíi vi nà nà nditacu tucu quîhva i tá nà xînu coo quívî nû ndîhî tá nà nditacu tóco ndîhi nà sà nàxîhî —nàcachi Marta.

25 Já nàcachi Jesús já xîhín ñà: —Yêhe cúú dà cuu caja ñà nà nditacu tucu ndíi tu ta cuu caja ñà nà catacu ñàyivi ònà ndà ama càá quívî. Ta ndà nà cândeë ini yêhe vâtî nà quívî na catacu tá catacu na. 

Ta tóco ndihi nà cândeë ini yêhe catacu na ònà ama càá quívî ta a ndîhi toho sàhà nà ini indayá. Ò cándûsûn nà câhàñ ñû hutun —nàcachi Jesús.

27 Anda já nàcachi Marta já xîhín à: —Cándûsa ñ nôphô nà cúú ndó in tühûn jînì jà jahyí Ndíóxî ta cândûsa ñ ñà mé ndó cúú Cristo, ñà nàxîchàahâ Ndíóxî quixi ñuyívî yóho —nàcachi nà xîhín à.

Sàcu Jesús sàhà Lázaro

28 Tà nàndihi já naquee Marta nàsàhà ñà caná nà María quîhvî ñà. Ta já nàcahan yaâ ñà xîhín Maria já nàcachi nà já xîhín ñà: —Sa nàxinu coo Jesús, xitoho ña tâ in a yóho. Cuáhán nû ñû a jáchî cáña yôho —nàcachi Marta xîhín quîhvî ñà.

29 Tà nàxini johó María cân ñà nàcachi quîhvî ñà xîhín ñà chí iâî lâà ndâva ñà nàsàhà ñà nû ñû ñû Jesús. 

30 Mé Jesús nàsàndati a cân yuhû ñuû, mé nû nû ndìndique táhan xîhîn Marta cân. 

31 Tà ndàja coo mé nà Israeli, nà ndûu jáyàha ini nà cân tá nàxini na naquee númi johó nà cuahan ñà já ndàcûnta na nàdûco na jàta nà cuahan nà. Jáchî nàcahan nà cuahan nà cuacu ñû nû nû ndûcañ Lázaro, quîhva ñû. 

32 Ta tá nàxinu coo ñû nû ñû johó Jesús já nàxàchî ñû nû ña já nàcasaahâ cáchî ñû já xîhín à: —Tà nà coo ndó yóho, ndûu ta ni a quívî toho Lázaro quîhva ñà —nàcachi nà.
33 Ta tá naxini Jesús ñañásá cóho María xijhin ná Israel, ná ndíco nañusá xijhin ñá cán já natahví ndivaha ina a jandá quiavha nándisañ ina a. 34 Añá já nándacñ tühún a María cán já nácchachi a já xihhin ñañá:
—Ndájá nachichañ ndó dà já — nácchachi Jesús.
—Nhá quií ndó, xitoño í. Candéñhe ndó núñ nachichañ ndé dà —nácchachi María.
35 Añá já nássacú Jesús.
36 Tá náxini ná Israel ñañóo já naçasáñá cáchí xijhin táhan ná já:
—Candéñhe ndó ndaja nhá naquíñvi ina Jesús yóho Lázaro — nácchachi na.
37 Ta java na naçasáñá cáchí ná já:
—Mé Jesús yóho nañusá dà nduchú núú na cuáá. Á chí a cúú cuítí cája da chindeé dà Lázaro já ná a quíñ dà, nduu —nácchichi java na cân.

Jánditacu tucu Jesús Lázaro
38 Ta nándiñhe já naçasáñá táñvi ndivahuca tucu ina Jesús ta já naçayathy a núñ nachichañ na yiqui cuñu Lázaro. Mé núñ ndácçan dà cán nañacuu a in ndèca cáva ta in yuú jáhndá cáhnu nañaji núu yéñé cán. 39 Añá já nándicañáñ Jesús xijhin java na ndúu cán ñañó já cáñaxoo na yuú ndají núu nú ndácçan Lázaro cán. Joo ndajá coo Marta, ñañ cúú quiavha mé nñijí cán naçasáñá ñañ cáchí ñañó já xijhin Jesús:
—Candéñhe ndó, xitoño í. Sà quiiní cuúí sáñan ndijí quiavha i janhá jáchí sà ñín còmí quíñi nañíñi dà —nácchichi ñañó.
40 Añá já nácchachi Jesús já xijhin ñaña:

—Xíñi ñúñú ndicúñhun inúñ tá nácchachi já xuhun ñaña já ná candúsúñ Ndíóxi já cunique nánda quiavha cáhnu ñañha cuu caja mé á —nácchichi Jesús.
41 Tá nándiñhe já nájáñaxoo na yuú cáhnu ñaññaji nñó núñ naññáñacañ Lázaro. Já nándiñhe Jesús nñó ú chí indiví já nácchachi a já:
—Táta Ndíóxi, ndi quiavha i ndíñáñhuví ndó jáchí náñiñi jáho ndó núñ náccháñ ñañ xihhin ndó. 42 Vátí mé ña ndajá cáñaxoo vahá ina i ñañ níí tiempo xíñi jáho ndó núñ náccháñ ñañ xihhin ndó. Joo cáhnu i ñañóo yahám ñañó ná cunique jho ndó yáññiñvi ndúu xihhin i ñañóo já náccháñ nñó mé ndó náññáahá ndó yéñé vaxi i nuyiñvi yóho —nácchichi Jesús nándíñhuví ndíñáñhuví nñó Ndíóxi.
43 Tá nándiñhe já nácchuyú cóho a já nácchachi a já:
—Lázaro, cuáñhun queta.
44 Tá nándiñhe já nañquetá Lázaro núñ naññáñacañ dà. Nañçáñ na núñ ndahá dá añá yahám dà xihhin tìñuíñta ndá ndají jáhñá nñó dà nañqueta dà vaxi dà. Añá já nácchichi Jesús xijhin java na ndúu cán ñañó nándaxiñ na dà já ná quee dé cuñuñndà dà. Ta já naçayña.

Jándique táhan ná Israel tühun na ñañ tiín ná Jesús chijcañ nà vecaña
(Mt. 26:1-5; Mr. 14:1-2; Lc. 22:1-2)
45 Ta cuañá táhan ná Israel, ná ndáca táhan naññáñcañ xijhin María cán tá náñiñi na ñañó nájánditacu tucu Jesús Lázaro cán já náccháñusa na mé á. 46 Joo java táhan ná Israel cán ndáva na naññáñcañ na cáhnu na xihhin na farésea ta nándicañi na nú nñó nañcañ Jesus. 47 Añá
Tá naçayatiquívi coo vicó pascua cája ná Israel já naçueue cuahá ñáyivi ndúu ndijáá ñuu cán cuahán ná chí Jerusalén jáchi cúní ná ndaja vií ná mé ná, ná coo tiáhva na tá quiáhva nasahndá ley Moisés ná caja na tá câmání chá quáhí coo vicó pascua. 56Tá náçata ñáyivi ñuu Jerusalén cán naçasahá ndúcú ná Jesús. Joo nani ñúhu na veñu̱hu cáhnu cán ndáca tuhún táhan ná sahá Jesús já cháhí xihín táhan ná já:

—Ndaja xíní ndó á quixi Jesús á a quixi toho a vicó pascua yóho — naçachi xihín táhan ná cán.

57Ta ná fariseo xihín ná saçuahá nú nú juți ná saçuahá nú ná Israel já naçachi na tá xihín ná:

—Ndía caja á xihín Jesús viti jáchí cuahá ndívahá ñáha xítúhún cája dá yóho. 48Xíní ñúhú caji nuu í nú dá jáchí tá ná a cájí nú í nú dá váxi quáhí tá töcó ndíhi ñáyivi candée ini na mé dá. Ta xihín ñá yóho xínú ini ná jutixia ñuu Roma quixi na jándicaní na veñu̱hu í tá jándihi na sahá töcó ndíhi mí, ná Israel — naçachi na.

49Joo in táhan dá ndúu cán naní da Caifás, da naascuú da saçuahá chága nú ndíhi juți mé cuíá cán, nándicañá dá já naçachi dá já:

—Mé ndó cúú ndó ñáyivi cój xíní túñí. 50 Jáchí có cándañá ini ndó ñá váha chága ñá ná quáhí in tá ñú ndíhi ñáyivi já ná a ndíhi sahá töcó ndíhi ñáyivi. Nä cán quëá cáhán í ñá váha chága ná quáhí Jesús jan já ná a ndíhi sahá mí — naçachi Caifás.

51Joo cóó naçahan Caifás ñá yóho sahá ñá naquixi a jini mé dá. Ndíóxi quëá nájáçahan ínima dá ñá cáhí dá já jáchí mé tiempo já naascuú da saçuahá chága nú ndíhi jutú tá nájáçahan Ndíóxi ínima dá ñá ná cachi da ñá ndítahan quáhí Jesús sahá ná Israel. 52Ta a juú sahá in túhún ná Israel cuítí va váha jáchí mé Jesús nánditanah quáhí a sahá töcó ndíhi ná cúú cuéntá Ndíóxi, ná ndícuñá nunu ndúu ndijáá ñuyivi já ná cuu coo in ñuu. 53Chí jáñáa mé quáhí já naascu ini ná Israel cán cahñí ná Jesús.

54Sahá ñá cán quëá cóó naçcha nuu tívi ga Jesús tañú ná Israel cán. Ná naçaja mé a quáhí naçuee a estado Judea cán já naçahan chí in ñuu naní Efraín, ñá fín yati xoo yucú íchí nú cóó ñáyivi. Cán nasahjin a xihín ná xíca tuun xihín á.

55Tá naçayati quáhí coo vicó pascua cája ná Israel já naçuee cuahá ñáyivi ndúu ndijáá ñuu cán cuahán ná chí Jerusalén jáchí cúní ná ndaja vií ná mé ná, ná coo tiáhva na tá quiáhva nasahndá ley Moisés ná caja na tá câmání chá quáhí coo vicó pascua. 56Tá náçata ñáyivi ñuu Jerusalén cán naçasahá ndúcú ná Jesús. Joo nani ñúhu na veñu̱hu cáhnu cán ndáca tuhún táhan ná sahá Jesús já cháhí xihín táhan ná já:

—Ndaja xíní ndó á quixi Jesús á a quixi toho a vicó pascua yóho — naçachi xihín táhan ná cán.

57Ta ná fariseo xihín ná saçuahá nú nú juți nasahndá na chuun ñá ndá ná ná cuni Jesús já ná cuhñún ná caxi tuhun na xihín ná cán ndájá ñin a jáchí cúní ná tiñ na a chicañá ná a vecañá.

Tá naçojó in ñañáha perfume sahá Jesús

(Mt. 26:6-13; Mr. 14:3-9)

12 Ta tá câmaní jñu quáhí coo vicó pascua já naçuee Jesús naçahan ñuu Betania, mé ñuu nü fín Lázaro, dá najánditacu tucu mé a cán. 2Ta cán naçaja ndíví ná ñá cañíni Jesús jáchí cúní ná caja cahñú na mé á. Ta mé Marta cúú ñá caja ndíví ná ná. Ta Lázaro cúú in táhan dá fín coo nü mesa xñi xihín Jesús. 3Ta ndaja coo María naçahan ñá quehe ná tátuhun java litro perfume, dó yahvi ndívahá. Jáchí
cúú dó dó nácavaha xihín ndinuhu yúcú tami sáhan naní nardo. Nájácyu ná do jatá sáha Jesús. Ta tá nándihi já nájáhichi ná xhá xihín jí jí jí ná. Ta níí ini vehe cán nándicuña nuu jícó perfume cán. 4 Andá já naxini in táhan dà xica tuun xihín Jesús, dà naní Judas Iscariote cán ná yóho. Mé Judas yóho cúú dá dà jícó tühún Jesús tá nú ndíhi ta já cáachí dà já:

—Ndá cuéntá quéa cóo nácayahvi perfume yóho já ná cana jiuhún jásá yó nú nú na ndáhví, nduu. Jáchi quiñhva na uñí ciento denario xáha dò, nduu —nácachí Judas cán. Ta in denario cúú ná quèhe ñayivi cája chúun na in quiví.

6 Joo cóo nácachí Judas ná yóho xáha ná quèhvi iní ndusa dà ná ndáhví, vaha. Nácachí da já jáchi cúú cúú da cuñhá ta ndáahá mé dá núhu ndíhi jiuhún ta cája cuñhá dá ná tá cúíñi da. 7 Andá já nácachí Jesús já xihín dá:

—A cáhun xihín ná jáchí nácacu xáha ná dò ná chojó ná dò yiquí cuñu i. Jáchi sá xíni ná ná xá lañayati quiñhvi quiñi i. 8 Ta níí tiempo canduú ná ndáhví jan tañu ndó ta ndá tañu cúíñi mé ndó cuu chindeé ndó ná. Joo yehe a cóo tuun toho i xihín ndó —nácachí Jesús.

Sácu ini ná nácuáha nú nú jútú cahńí ná Lázaro

9 Cuahá ná Israel cán náñhe ná tuhun ná fn Jesús ná nuu Betania. Xáha ná cán quég xáahan ná cán jáchí cúíñi ná cuni na Jesús ta cúíñi ná cuni na Lázaro, mé dà nájánditacu tucu Jesús. 10 Andá já nácacu ini ná nácuáha nú nú jútú cán cahńí ri ná Lázaro vití. 11 Jáchi xáha Lázaro cán cuñhá ná Israel nácasáhá ná cándéi ini na Jesús. Ta nájándacu na ndíco ná jatá ná nácuáha nú nú na Israel.

Tá nákúhvi Jesús ná nuu Jerusalén
(Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Lc. 19:28-40)

12 Ta inga quiñhvi itaàn cuahá ndívaha ñayivi náchí uñí ná ná nuu Jerusalén nú nú coo vicó pasca. Ta tá nácandaa ini na ná xíni ná Jesús, ná Jesús ná nuu Jerusalén cán 13 já náñahan ná náñahána na ndáahá to ná ná náñahána na náñhe náñhá ná. Ta cayuhú ná já cáachí ná já:


14 Nánditahan Jesús in bûro ta násanúu a ri tá quiñhva nácachí tuhun Ndióxi náñahá tá cáachí à já:


16 Ta cóo nácandaa ini ná xíca tuun xihín Jesús cánndá cuántá quég cáyú xáñiví já náñhí. Joo chága chí ná ná náñdindita Jesús cuahán indiví já nácandaa ini na ná quiñhva já ndáa nú nú tuhun Ndióxi náñahá ná caja na xihín Jesús.

17 Mé ñayivi, ná náñanduú xihín Jesús tá nácachán xihín Lázaro ná ná queta da nú nú ndóxu dà ná ndícatu da, mé ná cán nándicani
na nú java ga Ňayivi Ňa nañini na naçaJa Jesús cán. 18Saňá Ňa cán quea naqueta Ňayivi nañahán na ñeñe né Jesús Jáchí nañehe ná tuñun saňá Ňa cánu naçajá mè a cán. 19Tá nañini na fariseo Ña yóho já naçasahá cachí xihin táhan na já:

Java na griego nd índucu na Jesús

20Tañú Ňayivi cuñhé nañijnú coo cáJa cáJhu Ndíóxí víco Ňuú Jerusalém cán nañijnú coo ri java na nañquixí chí ñundáhyí cuénta Grecia. 21Ta mé na griego yóho naçayati na nü Felipe, dà Ňuú Betsaida cuénta Galílea cán. Ta já naçasahá na cáñan ndahví na xihín dá já naçachí na já xihín dá:
—Cáñanh ndé xihín Jesús cúní ndé —naçachí na.

22Andá já nañque Felipe nañahán dà cañí tuñun da xihín Andrés tá já ndáca táhan ndíví da nañahán da ndícani da ña nú Nú Jesús. 23Andá já naçachí Jesús já xihín dá:
—Sa nañijnú coo va tiempo cáJhu Ndíóxí yehe, dà nañhindahá mè a nduú Ňayivi. 24Mè a ndañ ná cáñan i xihín ndó. Tá quíahva ndihi sahá in ndíquí trigo tá ndíca va ña ini ñundáhyí quíahva já ndítahan núú i quivi i. Jáchí tá ná a ndíhi sahá ndíquí trigo cán já in já cuçu va ña. Joo tá ná ndíhi sahá ña cán já ndúta ña ta já ndícuahá ndívahá ña. 25Ndá ná cáñóo chága cáJá ña cúní me cuñi na a juú ga ña cúní Ndíóxí, ná cán cúú na ndíhi sahá.

Joo ná cáJá ña cúní Ndíóxí, ná cán cúú na catacu anda ama cáa quivi. 26Ta ndá ná cúní cañí chún cuéntá mì i ndítahan nà yá candilco na yehe. Jáchí nú coo yehe, cán coo ri na cáJa ña cúní yehe. Ta ná cán cacúu na nà ndínehe jícó Ndíóxí.

Cáxi tuñun Jesús Ña quivi a

27“Tá viñ núñú cácuéha ndívahá ini i. Ta a cuñ caca táñvi i nü Ndíóxí ña ná a quíahva mè a ñámaní ndóho ini i Jáchí sañá chuun yóho nañquixí i ñuyíví yóho. 28Ña ndítahan cachí i quéa: “Tátá Ndíóxí, cáñhu ná cacúu mè ndó” —naçachí Jesús.

Tá naçachí Jesús Ña yóho, naçahán Ndíóxí indíví já naçachí a já:
—Sa ñândajá cáñhu i mì i ta caja túcu u ña —naçachí a.

29Ta ñayivi ndúu cán tá nañini jógo na ña jógo já naçachí na ña jayí va cáná. Ta java na naçachí na tátó Ndíóxí quéa naçahán.

30Andá já nañdicahan Jesús xihín ná já naçachí a já:
—A juú sañá yehe nañini jógo ndó ña yóho. Joo naçatácu a já ná cuni josho mé ndó. 31Ta sa ñántandaa quivi cavií sañá ñayivi ndúu ñuyiví ta sa ñántandaa quivi ndihi sañá cáñá tiñahá sacualá, mè rí sáhndá chuun ñuyíví yóho. 32Jáchí tá ná cata caa na yehe já cáJa i ña ná cáñahá ñayivi ní cún ñuyiví candé ini na yehe —naçachí Jesús.

33Xihín ña yóho cúní mè a ndícani a nü ná ña quivi a ndíca crúxu. 34Andá já naçachí ñayivi ndúu cán já xihín a:
—Tá cáñhu ndé ley Moisés naçahyí sañahá já cánda a ini ndé ña anda

35 Já naçachi Jesús já xhín ná:
—Yehe cúú da jándiyehe ínima ñayivi ta coo tōo loho chága i xhín ndo. Sahá ña cán quáx xiní núhú caca nuú ndó nani jándiyehe íchi cuchun ndó ta viti núñu ná ndó caja ndó ña. Jáçhi vaxí quávi quá caja na talá já cacuu a tácuhun canaá yávi tá ja a cándaa ini ndó ndá xoo cuchun ndó. 36 Xiní núhú candeé ini ndó yehe jáçhi cúú ɗ da jándiyehe nú ndó nani fní i xhín ndó. Anda jàví xinú cóo ndó cacuu ndó ñayivi cuénta mí i —ñaçachi Jesús.

Tá nándihi já naçuee Jesús cuhun chîjehé a ñu ná.

Co cándúsa na Israel Jesús

37 Váți naçaja Jesús cuhá ñá xitúhún nú ñayivi cán joo cóo nåxen na cándúsa na mú á. 38 Já násahji jàçhi nánditañ xinú coo núú tuhun ña naçahyí Isaías sanahá cán tá naçachi a já:

Táta Ndíoxí, co cúñi ná candúsa na tuhun ña cáhán í xhín ná. Váți xíní nú ña nähnu cája mé ndó joo co cúñi ná candúsa na ndóhó, já naçahyí Isaías sanahá.

39 Sahá ña cán quáx cóo nácuu candúsa ñahá ñayivi cán. Ta ingg tuhun naçaayí Isaías quá cachí já:

40 Mé Ndíoxí quáx nájacuá ñahá ta cóó násuná a ínima ná, já ná a cúú candáa ini na yo cúú mé á,

41 Quiáhva já naçahán Isaías jáçhi naçini mé dá ndá quiáhva cahnu cúú Jesús.

42 Ta cuahá táhan na Israel cán naçandeé ini na Jesús. Ta jàñajá java na sácuahá nú ña Israel cán naçandeé ini na Jesús. Joo cóo nåxen na náhnu tuhun na såhá jáçhi nàyiîví na táxi na fariseo cán na veñhú. 43 Jáçhi cúñi ná cándoo vaha chága na nú ñayivi a juú gá nñu Ndíoxí.

Táhvi ini ñayivi såhá cuachí na tá xiní joho na nú cáhan Jesús

44 Tá nándihi já naçahán cóhó Jesús já naçachi a já:

—Ndá ná cándeé ini yehe já quá x a juú in tuhun yehe cándeé ini na, vaha. Jáçhi cándeé ini ri ri na Ndíoxí, tátá i, mé a nachindahá yehe vaxí i ñuyíví yöho. 45 Tá ndá ná xiní yehe xini ri na mé a nachindahá yehe vaxí i ñuyíví. 46 Yehe naquíxí i ñuyíví yöho ñá jándiyehe ínima ñayivi já quáx ndá na ná candéé ini yehe, a cánduu gá na núu nåá.

47 Joo ná xini joho nñu cáháñ i ta có cájá na ñá, a juú toho yehe chîcañ cuachí jàta ná. Joo tuhun cáháñ i quá chîcañ cuachí jàta ná. Jáçhi cóo vaxí i ñuyíví yöho chîcañ i cuachí jàta ñayivi. Naquirí i jà ná cuú cahu ndaa ínima ná. 48 Ndá na cándají yehe ta có cúñi na cája na ñá cájí i xhín ná, ná cán cúú na cuchun indayá jáçhi mé tuhun naçahan i cacuu a ña chîcañ.
Cuachi jata na ta na xinu coo me quivi nu ndihí cuui. 49Jachi co janaha ña quixi jiri me cuuti i. Tocó ndihi ña cahan i ta tocó ndihi ña janaha ñu ñayivi cuuí a ña nachindahá Ndíóxi, tátá i yehe janaha ñu na. 50Ta cânqá caxí ini i ña tóco ndihi ña janaha Ndíóxi, tátá i caja ña tá quiañáva nasahnda Ndíóxi, tátá i nuuí i caja i —náçachi Jesús.

**Jándoo Jesús sahá**

**na xíca tuun xíhin á**

13Támacanñi in quivi coo vicó pascua ja sa xíni Jesús ña sa nañinu coo quivi a jándacoo a ñuyví yóho já ndaa mé á ndique táhan xíhin Ndíóxi, tátá a. Níi tiempo naquixví ini Jesús tocó ndihi ña cúuí cuéntá mé á ndúu ñuyví yóho ta cóo najándacoo mé á quiviñi in i na.


4Ta nani xíñíni na nándaca ndichi Jesús já natañá a cotó nihnu a ta já nañitni a in jáñma náchiné a tóco. 5Tá nándihi já nañañán a ticuíñi in in tináñan loho já naçasáha jándoo a sahá ña xíca tuun xíhin a cán. Ta já najándihiñi a sahá ña xíhin jahma cánne tóco a cán.

**6Ta tá nánditahán ndoo sahá**

Simón Pedro já nándaca túhún da Jesús já cáchí da já:
—Á mé a ndañ jándoo ndó sahá ñi, xitoñi ñi —náçachi da.

7Já náçachi Jesús já xíhin dá:
—Viti ñúhú co cânqá toho inúndía quéa cája yóho joo chága chí ñu jí cânqá inúndía cuuínta quéa cája ñi já —náçachi Jesús.

8Andá já náçachi Pedro já:
—Chí a quíáhvá toho mí ñi ñañáñi nu ndó jándoo ndó sahá ñi —náçachi da.

Andá já náçachi Jesús já xíhin dá:
—Tá ná a quíáhvún ñañáñi jándoo ñi sahún já a cúuí cacuún cuuínta mí ñi —náçachi Jesús.

9Andá já náçachi tucu da já xíhin Jesús:
—Tá ta já cáchí ndó quíáhvá va ñi sahá ñi jándoo ndó ta quíáhvá rí ñañáñi jándahá ndó yehe ta quíáhvá rí ñañáñi xíhín ndó jíní ñi viti —náçachi da.

10Andá já nánducú ñehe Jesús túhun nu dá já náçachi a já xíhin dá:
—Tá sa náchichi vahá ñayivi já ndúu víñi ña ta sahá cuuíta va ndó xíñí ñúhú ndicata ñi. Mé ndó, ná xíca tuun xíhin ñi, sa ndúu víñi ndó jáchí sa nañándoo i cuñá ndó sahá ña cándéñi ini ndó yehe vátí ñu juuí ndihi ndó ndúu ví —náçachi Jesús.

11Náçachi Jesús a juuí ndihi na ndúu víñi jáchí sa nácandaa va ini mé á ndá da cúuí da jícó túhún ñañáñi.

12Tá nándihi jándoo Jesús sahá ná já nácandixí tucu a cotó nihnu a. Já násaço tucu a nu mesa já náçachi a já xíhin ná:
—Cája ñ cuuínta co cânqá vahá ini ndó ndá cuuínta quéa nañándoo ñi sahá
San Juan 13

252

ndo. Sahá ña cán quéa ndicani ña ndo viti. 13 Mé ndó cáchi ndo maestro xihún i ta cáchi ndo cúu y xitoho ndó ta ndaa cahan ndó jáchi jivi ndusa i. 14 Ta viti candehe ndó. Yehé cúu y maestro ndó ta cúu y xitoho ndó ta najándoo saha ndó. Sahá ña cán quéa quiahu já ndítahan caja ndó xihún ndaja tahan mé ndó. 15 Sá nasacu y in quiahu nú ndó ta ndítahan caja ndó tá quiahu nacaja mí i xihún ndó. 16 Xíní núhu candaa ini ndó ña ni in túhún tomo a cúu cacuu da dã cáhnu chága a juú ga xitoho da. Ta mé a ndaa tín chága saha in dã sáhndá chuan a juú ga mé dã cuahan caja chún cán. 17 Tá nacanda ini ndó ña cahan i xihún ndó yóho ta tá ná caja ndó ña já quéa cuu caiji ini ndó. 18 A juú saha tóci ndihi ndó cahan i jáchi sá cánda vaña ini mí i ndá ndó nacaxi i. Joo saha in ndó ndítahan xínú coo nú túhun Ndíoxi tá nacachi a já: “In dã sácoo tuun xíxi xihún i, dã cúu yá dã nándicuita xihún i”, cáchi túhun Ndíoxi. 19 Sá caxi túhun cuée e ña yóho xihún ndó já quéa tá sá naxiñu ña yóho já candeé ini ndó yehe, ña cúu y dã cáhí i cúu y. 20 Mé a ndáa ná cahan i xihún ndó. Ndá ná ná ndiquehe vaña in dã ná chindahá i, cú á tátuhun ndiquehe vaña na yehe. Ta ndá ná ndiquehe vaña yehe, ndiquehe vaña ri na Ndíoxi, mé a nachindahá yehe quixi ñuyíví yóho —nacachi Jesús.

Cáxi túhun Jesús ña cúu Judas dá jícó túhún ñahá
(Mt. 26:20-25; Mr. 14:17-21; Lc. 22:21-23)

21 Tá nandíhi nacachi Jesús ña yóho já nacacuéha ndivaña ini a já nacachi a já:

—Mé a ndaa ná cahan i xihún ndó.
In tahan ndó cacuú da cuyún jicó túhún yehe —nacachi Jesús.
25 Anda já nacativi chága dã cán jín Jesús já nacasahá dã ndáça túhún ñahá dá já nacachi da já:
—Ndá dã cúu dá, xitoho i — nacachi da.
26 Anda já nacachi Jesús já xihún dá:
—Viti núhu chindaxi i in túhun pan ta ndá dã ná quiahu i túhun pan cán núu, dã cán cúu dá — nacachi Jesús.

Tá ndandíhi já nachindaxi a in túhun pan já nasahán ña nú Judas Iscariote, dã cúu jahi Simón. 27 Ta tá nátiin Judas pan cán chí jíví láá nandíhvi tiñahá sácuhañu ini da. Já nacachi Jesús já xihún dá:
—Xíní núhu ndihi inúns cajún ña nasacu inúns cajún —nacachi Jesús.
28 Joo ni in túhun java ga nú ndúú coo xíxi xihún Jesús cán coó nacandañi in na ndá cuéntá quéa nacachi Jesús ña yóho xihún Judas. 29 Java na nacahán ná ña nasahndá Jesús chuuñ nú Judas ña nú cuyún dã cuen da ñaha cuéntá víco pascua. Ta java na nacahán ná ña nasahndá chuun nú dã ña ná jasá dã jiyún núu na ndahví jáchí ndáha mé dã núhu ndihí jiyún. 30 Tá nandíhi nátiin Judas pan nasahán
Jesús nù dá chí ivité ñá naquee da cuñan dà. Ta sa ñuú ya quake cán.

Ndítahan quihvi ini táhan na cúu cuéntá Jesús
31 Ta sa naqeta Judas cuñan dà já naçasáhá cáchí Jesús já xihín nà xíca tuun xihín á:
—Viti ndusa queg naçasáhá ndicáhnu ndívaha yehe, dà nachindahá Ndíóxi nduú ñayivi. Ta sahá ña caja i ndicáhnu ndívaha Ndíóxi, tátá i. 32 Ta tá náha yehe ndá quihva cáhnu cúu Ndíóxi, tátá i quihva já náha ri Ndíóxi ndá quihva cáhnu cúu yehe, dà nachindahá Ndíóxi nduú ñayivi. Ta ja chá cámanñi coo tócó ndihi ñá yóho. 33 Candéhé ndó, jahyi mání i. Ja chá cuu tímé coo i xihin ndó. Anda já ndinducú ndó yehe joo a ndínehe ndó yehe. Ndítahan ndicuhun ini ndó tá naçachi i xihín nà Israel ña a cúu cuñun nà nú cuñun yehe. Quihva já cáchí ri xihín ndóhó va: A cúu cuñun ndó nú cuñun i. 34 Ta viti sáhndá i inga chuun nù ndó ta cúú ñ ña saá. Ta ñá yóho cúu á: Ndítahan quihvi ini táhan ndó. Ta quihva quihvi i yehe ndóhó quihva já ndítahan quihvi ri ini táhan ndó. 35 Jáchí tá ná quihvi ini táhan ndó já candáa ini tócó ndihi ñayivi ña mé a ndáa táhyí cúu ndó cuéntá mí i —naçachi Jesús.

Čáxi tuhun Jesús ña chijehé tuhun Pedro ña xínj dà mé á
(Mt. 26:31-35; Mr. 14:27-31; Lc. 22:31-34)
36 Anda já ndanda čá tuhun Simón Pedro cán Jesús já naçachi da já xihín á:
—Xitoho i, ndáá cuñun ndó já — naçachi da.
Anda já naçachi Jesús já xihín dá:
—A cúu toho cuñun yóho nú cuñun i viti. Joo cacúáchí lohún já xínj cuñun cán —naçachi Jesús.
37 Anda já naçachi Pedro já xihín Jesús:
—Ndá cuéntá queg cáchí ndó ña a cúu candíco ñ ndóhó cuñun i nú cuñun ndó viti. Jáchí sa ñín tiáhva i quiví i sañá ndó —naçachi Pedro.
38 Já ndanducc úñehe Jesús tuhun nù dá já naçachi a já xihín dá:
—Mé a ndáa ná cañan i xihun. Vátí ñín tiáhvún quiví nú sañá i joo tá camañi caña chéle já ñí tañnu chijehé tuhun sañá i ta cuñun ña co xíní tohun yehe —naçachi Jesús xihin Pedro.

Ndáca Jesús ñayivi cuñun nà nù Ndíóxi, tátá a
14 Já naçachi tuču Jesús já:
—Coto a ndicani ini ndó. Ndítahan candée ini ndó Ndíóxi ta ndítahan candée ini ndó yehe. 2 Mé nù ñín Ndíóxi, tátá i, cán ñín cuñah ndívaha nù núná nù ndó canduu ndó. Tá ná a cóo nú cuñu candu ndó cán janda mé sañá va sa naçaxi tuhun i xihín ndó, nduu. Ta cuñun i cacú tiáhva i mé nú cuñu canduu ndó. 3 Sà ná quee ñ cuñun i ta tá sa nà caja ndívi i nú cuñu canduu ndó cán já quixi tuču ñ ndiquehe ñ ndóhó já ná cuñun ndó canduu ndó xihún i mé nú coo i cán. 4 Mé ndó sa xínj ndó ndá íchi candíco ndó já cuu saa ndó nú cuñun i —naçachi Jesús xihún nà xíca tuun xihún a cán.
5 Anda já ndandicañan Tomás xihín Jesús já naçachi da já xihín á:

6Já nánducú ñehe Jesús tuhun nụ dá já nácachi a já xíñin dá:
—Yehe cúú tátuhun íchí ná ndítahan candíço ñayivi ta yehe cúú dà jánahá ná ndàa. Ta yehe cúú dà cája ná cáta cuhun ñayivi anda ama cáa quivi. Ta in tihún yehe ndítahan candíe ini ñayivi jà ná cuu xín coo na nụ Ndíoxí, táta i. 7Tá xíñi ndó yo cúú yehe jà xíñi ri ndó yo cúú Ndíoxí, táta i. Ta viti xíñin chí núú xíñi ndó a jáchì sà náxini ndó a —nácachi Jesús.

8Andá já nácachi Felipe já xíñin Jesús:
—Xito ho nde, jánahá ndó núú nde yo cúú tátá ndó já ná caji i ini nde —nácachi da.

9Andá já nácachi Jesus já xíñin dá:
—Ndá cuéntá queá cáchún já jáchì jánda jihnà ndiváha va ín i xíñin ndó ta sà ndítahan candàa ini ndó yo cúú yehe. Jáchì ndá nà sà xíní yo cúú yehe xín ri na yo cúú Ndíoxí, táta i. Sáhá nà cán queá ndá cuéntá queá cúuí nûú ndó nà jánahá i tátá i nú ndó. 10Xíní ñúhú candúsa ndó nà in cúú va yehe xíñin Ndíoxí, táta i ta in cúú va mé a xíñin i. Tócó ndihi ná cáhàn i xíñin ndó yo ho có cáhàn i ná sáhá ná quíxi a jini mé cuutí vi. Cáhàn i na quíxi nụ Ndíoxí jáchì jìn mé a xíñin i. Ta chuun cája i quíxi a nụ Ndíoxí jáchì cája chúm ném a. 11Xíní ñúhú candúsa ndó nà in cúú yehe xíñin Ndíoxí, táta i ta in cúú Ndíoxí, táta i xíñin ì. Ta tá có cúní nái candúsa ndó nà já quéó xíñí ñúhú candúsa ndó nà sáhá ná náhnu náxini ndó nácada i. 12Mé a ndàa ná cáhan i xíñin ndó. Ndá nà cándeé ini yehe, cuu caja na ná xítuhun tátuhun ná cája mí i. Ta jândá ná náhnu chága cuu caja na jáchì cuhun i nụ ñí́ Ndíoxí, táta i. 13Ta tócó ndíhi ná cáca ndó nụ Ndíoxí, xíní ñúhú cáca ndó ná xíñin quivi mí i já ná cája i ná. Ta ndicáhnu Ndíoxí, táta i xíñin ná cája i sáhá ndó. 14Ta cája i ndá ná cáca ndó núú i tá ná cáca ndó ná xíñin quivi mí i.

Sáhan Jesús tuhun a ná chindahá a ínimá yii Ndíoxí cañuhu a ini ñayivi

15Tá mé a ndàa quíhvi ini ndó yehe, cája tá cája ndó ná sáhndá i nụ ndó cája ndó. 16Ta cáca i nụ Ndíoxí, táta i ná ná chindahá mé a ínimá yii mé a nụ ndó. Ta chínndeé mé a ndóhó já ná quíhva tuhun ndéé ini ndó ta já cuu coo tuun a xíñin ndó. 17Joo ñayivi, ná có cúú cuéntá mí i, a cúú ndíquehe na ná jáchì có cándàa ini na yo cúú mé a tá ni có cúní ná ndíquehe váhá na ná. Joo ndóhó xíñi váhá ndó a jáchì sà íní a xíñin ndó ta níí tiempo cahñu a ini ndó. 18A jándacoo ndáha toho i ndóhó jáchì ndíco có tucu u já coo í xíñin ndó. 19Já chá cuutí ta a cúní gá ñayivi cuénta ñuyívi yehe. Joo mé ndó cuni tá cuni ndó yehe. Ta sáhá ná ndíta cuu tucu u sáhá ná cán quée cuu Caitcú mé ndó andá ama cáa quivi. 20Ta mé quivi cán cánda iní ndó ná mé a ndàa in cúú yehe xíñin Ndíoxí, táta i. Ta cánda iní ndó ná quíhva já in cúú ndó xíñin i ta in cúú yehe xíñin mé ndó viti. 21Ndá
ná ndiquehe vaha tuhun cáhán i ta
cája na ṅa, náha na xihín ṅa yóho
ña mé a ndáq quíhví ini na yehe. Ta
mé Ndíóxi, táta i quíhví ini a ndiáá
ña quíhví ini yehe. Ta quíhví ri
ini yehe na ta nahá i mí i nu ná —
nacachi Jesús.

22Andá jì in dà nání Judas, da cò
cúú toho dà nání Judas Iscariote,
nándaç tühún dà Jesús já nacachi
da já xihín á:
—Xitoho ndé, ndá cuéntá quèa
cáhí ndó ṅa nahá ndó mé ndó nuú
ndé jóo a náha toho ndó mé ndó
nuú ñayiven cuéntá ñuyíví —nacachi
da.

23Já nánducú ñehe Jesús tühun nù
dá já nacachi a já xihín dá:
—Ndá na quíhví ini yehe, nà cán
cúú ná cája ṅa cáhán i. Ta já quíhví
ini Ndíóxi, táta i ná ta já quixi ndé
coo ndé xihín ná. 24Jóo ná cò quíhví
ini yehe, nà cán cúú ná quèhe núu
tühun cáhán i. Ta mé tühun cáhán
i nù ndó yóho có cúú á ṅa quíxi jìnì
mi i. Cuú á tühun Ndíóxi, táta i, mé
a náchindahá yehe quixi i ñuyíví
yóho.

25Tócó ndíhi ṅa yóho ndícaní
i ṅa nù ndó viti nani ín i xihín
ndo. 26Jóo ínima yíi Ndíóxi, mé a
chindahá Ndíóxi yuhú núu í quíxi
a, chindeè a ndóho. Mé a cán quèa
jánhà tócó ndíhi ṅa há na ndó. Ta
jándicuhun a ini ndó tócó ndíhi ṅa
nacachi i xihín ndó.

27Ta sá ná quee e cuhun i já caja i
ña ná coo vaha ini ndó. Jóo a cácuu
tá tühun tá cája ñayivi cuénta
ñuyíví. “Ná coo vaha ini ndó”, cáhí
xihín táhan na jóo có ín vaha ini
xihín táhan na. Coto a ndícaní nahá
ini ndó ta coto a yíhví ndó jáchí
caja i ṅa ná coo vaha ini ndó. 28Sa
ñáxíne johó ndó ṅa nàcachi i xihín
ndo ṅa quee e cuhun i ta ndíco coo
túcó u já coo i xihín ndó. Ta tá mé
a ndáq quíhví ndusa ini ndó yehe
já quèa cájíi ini ndó sháhá ṅa cáhí
i cuhun i nú ín Ndíóxi, táta i. Ta ín
chága sháhá mé á a juú ga yehe. 29Sa
ndícani cuée vi ṅa yóho nú ndó já
quèa ná nínu coo ṅa cáhí i xihín
ndo coo já quèa cuu candúsa ndó
yehe.

30Já chá cuití va coo i ñuyíví
yóho ndítúhún i xihín ndó jáchí sà
ñatandaa hóra xínu ri quíni, ri cómí
cuénta sháhá ñayivi ñuyíví yóho vátí
mé a ndàq có ndéé ri cájá ri ní in
ñaña xihín i. 31Jóo yahá tá yahá
ña cúúní ri caja ri xíhn i. Ta xíhn ña
yóho canduá ini ñayivi ndúu ñuyíví
ña mé a ndàq quíhví ini ndusa i
Ndíóxi, táta i ta cája i ña nasahnda
mé á núu i cája i. Candichi ndó.
Xíhn ndó nà coho —nacachi Jesús
xíhn na xíca tuun xíhn a cán.

Jesús cúú á tátuhun in tó uva

15Andá já nacachi tucu Jesús já xihín ná:
—Yehe cúú ndusa tátuhun in tó
uva ta Ndíóxi, táta i cúú á tátuhun
da ndájà vii sháhá mé tó uva cán.
2Tanayivi cúú ná tátuhun ndáhá tó
uva cán. Ta ndá na co xeéen caja ña
cúúní Ndíóxi jácaxoo a nà nú mé á
tá quíhvá cája da ndája vii dó cán
tá chítúhun dá ndáhá tó uva, ña có
cána uva núu. Jóo tó cána cuhá
uva núu do já quéq ndája vii dá ndáhá
do ta ndíjata dá do já ná cana cuhá
chága uva núu do. Quíhvá já cája ri
Ndíóxi xíhn nayivi, nà cája ña cúúní
mé á. 3Jóo mé ndó sà nándívi va
Cándají ñayivi cuéntá ñuyíví Jesús ta cándají ri na ná cuú cuéntá mé á

18 Cónděhé ndó. Tá ná casahá cándají ñayivi cuéntá ñuyíví ndóhó xíní núhú ndicúhun ini ndó ña jihna núhú ga naçandají ri na yéhe va. 19 Tá ná caja ndó tá quíáhva cája ñayivi ñuyíví já quégá quíhvi iní va ná cán ndóhó. Jáchí já cája xíní xínin táhán mé ná cán. Joo yéhe naçaxí i ndóhó ña ná quee ndó tañu na cán. Sahá ña cán quégá co cuúni na cán ndóhó jáchí co cuú ga ndó na ñuyíví yóho. 20 Coto a ndíndójó
ndoña nacahán i xíhin ndó tá nacachi i ña ni in túhún toho mozo a cúu cacuu da dà cáhnu chága nú xitoho da. Ta ni mé ndó ço cúu ndó ná náhnu chága a juú ga yehe. Jáchi tá quighva nacajá xíxi na xíhin yehe quighva já caja xíxi ri na xíhin ndóhó va. Tá ná candúsa na ña nacahán i xíhin ná quighva já candúsa ri na ña ná cašah ri ndóhó va xíhin ná. 21 Tócó ndihi ña yöho caja na xíhin ndó sa há ña cándeé ini ndó yehe, Jáchi ço xíní na Ndíoxí, tátá i, mé a nachindahá yehe växi i nuyíví yöho.

22 Tá ná a quíxi toho i nuyíví yöho caxí túhun i xíhin nayivi, nduu çoó toho na jácojo cuachí jata ná, nduu. Joo viti nañixi i nuyíví yöho ta ndítahan nú ná ndiquighva na cuéntá sa há cuachí na. 23 Ndá nayivi cándají yehe, cándají ri na Ndíoxí, tátá i. 24 Nañaxa i ña náhnu nú ná joo çoó nacandúsa na yehe sa há ña cán quea ndójo na cuachí. Ta ni in túhún toho nayivi çoó nañaxa ña náhnu tá quighva nañaxa i nü ná. Vátí nañixini na ña náhnu nañaxa i joo cándají na yehe ta cándají na Ndíoxí, tátá i. 25 Joo xíhin tóçó ndihi ña cúu yöho xínú ccoo nü ley najándacoo Moisés nú ná sañahá tá cáché a ja: “Chí çoó sa há ná candají na yehe”, já nacachi Moisés sañahá.

26 Tá ná quíxi ínima yii Ndíoxí, mé a chindahá i cuéntá Ndíoxí, tátá i, mé a cán quea cašah vaha sa há i. Ta jañahá ña ndáa sa há Ndíoxí ta chindeé a ñayivi. 27 Ta jári mé ndó cašah vaha ndó sa há i jáchi janda sa há tá nacasahá cája chúún i nuyíví yöho nañanduu tuun ndó xíhin i —nacachi Jesús.

16 Já nacachi tucu Jesús já:
— Caxí túhun i ña yöho xíhin ndó já ná a jándacoo ndó ña cándeé ini ndó yehe. 2 Jáchi vañí quívi tá taxí ñayivi ndóhó veñhu. Ta ndá ná ná cahni ndóhó cañá na ña cája chún na cuéntá Ndíoxí. 3 Caja na ña yöho jáchi ço xíní na yo cúú Ndíoxí, tátá i ta ni ço xíní ná yehe. 4 Sá cáxi túhun cuéé e ña yöho xíhin ndó já quea tá ná xínú ccoo quívi cán já ndicúhun ini ndó ña sa nacaxi túhun yáchi vi xíhin ndó ña já coo.

Ña cája ínima yii Ndíoxí
'Coó nacaxi túhun i ña yöho xíhin ndó jihna jáchi nášahin i xíhin ndó. 5 Já chá cuhun i coo i xíhin Ndíoxí, tátá i, mé a nachindahá yehe nuyíví yöho joo ní in ndó ço ndáca túhun ndó yehe ndájá cuhun i. 6 Ña cája ndó quea cácuéha ndraulic ini ndó sa há ña ndicani i tóçó ndihi ña yöho nù ndó. 7 Joo mé a ndáa ná cašah i xíhin ndó: Vaha chága ná quee e cuhun i. Jáchi tá ná a quée yehe cuhun i já a cúu quíxi ínima yii Ndíoxí coo a xíhin ndó ta mé a cán chindeé a ndóhó. Joo tá ná quee e cuhun i já chindahá i mé a quíxi a nü ndó. 8 Ta tá ná xínu a cán jánahá cáxi táhyí a núu ñayivi ña cája na cuachí. Ta jánahá nù ná ndaja ñi ichí cuéntá ña ndáa. Ta jánahá nù ná ndá quighva cavií sa há ñayivi caja Ndíoxí. 9 Ta jánahá cáxi táhyí a ña ñin cuachí na jáchi ço cándeé ini na yehe. 10 Ta jánahá ínima yii Ndíoxí ndaja ñi ichí cuéntá ña ndáa jáchi quee e cuhun i nü ñin Ndíoxí, tátá i ta a cúni ga ndó yehe. 11 Ta jánahá cáxi táhyí a ña caja vii
Ndióxi sahá cuachi jáchi sa nacaja vií a sahá tiñáhá sacuaha vatí viti ñúhú cómí rí cuéntá sahá ñayivi ñuyíví yöho.

12'Íin cuáhá ndiváha ñaha cuñí cahán chága i xíhin ndó. Joo vatí já va viti jáchi a cándoo ga jinji ndó.

13Tá ná xínú ínimá yií Ndíóxi, mé a cúú ña ndáa, mé a cán candaca ndóho íchi cuéntá ña yövi ñuyíví yóho. Ta a cahán toho a cán ña quixi jinji mé a jáchi cahán mé a ña xínú johó a cahán Ndíóxi. Ta cací tühun a xíhin ndó ndá a coo chága chí nuy. 14Ta mé a cán caja cáhnu a yehé jáchi jánaha ñu ndó ña cuñí mí i jánaha i ñu ndó. 15Tócó ndíhi ñaha jánaha Ndíóxi, táta i cúú ri a ña jánaha yehé va. Sahá ña cán quéa cachí i xíhin ndó ña ñíma yií mé a cací tühun a xíhin ndó ña cuñí mí i jánaha i ñu ndó.

16Ja chá cuítí coo i xíhin ndó ta a cuñí ga ndó yehé jáchi quee e cací tühun ñu ín Ndíóxi, táta i. Joo tá ndíndi já cuni tucú ndó yehé — cachí Jesús.

17Andá já nacasa táhá java ná xíca tuun xíhin á cán ndáca tühun táhan na já cachí xíhin táhan na já:

—Ndía cuñí ri Jesús cachi a xohó tá cachí a ña ja chá cuítí va ta a cuñí ga i mé á ta tá nandíhi já cuni tucú mé á. Ta cachí a ña cuñí a sahá ña quee a cací tühun ñu ín Ndíóxi, táta a. 18Ndía cuñí ri a cachi a ña ja chá cuítí va cuni mé á. Co cándaq vaha toho ín ndíñ cuñí mé a cachí a xíhin tühun yöho — nacachi xíhin táhan na.

19Joo nacandaq ini Jesús ña cuñí na ndáca tühun na mé a sahá ña cán quéa nacachi a já xíhin ná:

—Nacachi i xíhin ndó ña ja chá cuítí ta a cuni ga ndó yehé ta tá nandíhi já cuni tucú ndó yehé. Ta viti cuni ndó ndáca tühun ndó yehé ndía cuñí cachí ña yöho. 20Mé a ndáa ná cahán i xíhin ndó. Tandaa quyí cuacú ndó ta cacuéha ndiváha ini ndó ta ñayivi ñuyíví yöho cavata ndiváha na sahá ña ndóho i. Ta vatí cacuéha ini ndó joo in cuítí ndajama ña jan ta já caji ndiváha ini ndó. 21Cacúu a táxuñu tá xínú cco hora cacú jahyín ñáñáhá ta já casáhá ndóho ini ñá. Joo tá sa nacacu jahyín ñá ndíndójo ndíhi ñá sahá ña ndíndóho ini ñá jáchi sa nacacu jahyín ñá ta caji ndiváha ini ñá xíhin á. 22Quiáhva já ndóho ini ndó xíhin ña táñndá ini ndó viti. Joo ndicó cco tucú yehé já cuni táhan tucú ta já ndicúndá ñíma ndó xíhin ña cáji ñíndó ini ndó. Ta ni in na a cuu caja caji nuú nuú ñá cáji ñíndó jan.


Nacawe vaha Jesús nuy kíndó ñu xíhin xíhin xíhin yóho

25Xíhin quiáhva cuítí nacahan i ña yöho xíhin ndó. Joo tandaa quyí ta a cahán ga i xíhin quiáhva nuy ndó. Ña caja i quéa cací táyí cahán i sahá Ndíóxi, táta i nuy ndó. 26Ta mé quyí
cán caça ndó ña cúní ndó ñu Ndíóxi, tátá i xíhin quíví mí i. Sá núná nü ndó caça táhví ndó nü á ta cọ xíní núhú ga caça táhví yehe nü mé á sáha ndó. 26 Jáchí sa quáhví ini tátá i ndóho sáhá ña quáhví ini ndó yehe ta sáhá ña nándandúsa ndó ña nacándahá mé á yehe vañi i. Mé nü íin Ndíóxi, tátá i ná quee e vañi i ñuyíví yóho. Ta yachí chá ta jándacoo i ñuyíví yóho já ndícó coo tucu ñu ch乎ñ i nü íin Ndíóxi, tátá i —nacachí Jesús.

29 Anda já nacachi ná xíca tuun xíhin á cán já:
— Viti ndusa quá e cáhàn cáxí táhví ndó xíhin ndé ta cọ sácú gá ndó quáhvha nüu ndé. 30 Ta viti ndusa cándañ inó nü a xíní ndó tóko ndihi ñaha. Ta ni có xíní núhú toho ndó ña ná ndaça tuhún ndó ndóho jákí ña xíní va ndó ña cúní ndé cândañ inó ndé. Sáhá ña cán quá cândúsa ndé ña náquixi ndó nü íin Ndíóxi —nacachí na. 31 Já nánducú ñehe Jesús tuhún ná já náncachi a já xíhin ná:
— A já viti ndusa cândúsa ndó yehe. 32 Joo sa náncúñçi coo va hórà ndicuítu nüu ndó ndá náncu chuyñ ndó ta jándacoo in tuhúnd ndó yehe. Váti mé a ndáq a cándañ má toho i jákí íin Ndíóxi, tátá i xíhin i. 33 Cáxi tuhun ña yóho xíhin ndó já ná coo vaha ini ndó sahá ña in cúu ndó xíhin i. Mé a ndáq ndóho tá ndóho ini ndó ñuyíví yóho. Joo a cáyjíhví toho ndó jákí yehe nácandeñ e násahñu i ndó ndihi ña núu ñuyíví yóho —nacachí Jesús xíhin ná xíca tuun xíhin á cán.

Xíça táhví Jesús nu Ndíóxi
sáhá ná xíca tuun xíhin á

17 Tá nándihi nacachi Jesús tóko ndihi ña yóho xíhin ná xíca tuun xíhin á cán já nándiñehe a nüu á chí indiví já náncachi a já:
— Tátá Ndíóxi, sa náncuñçi coo quáhví quíví quíví i. Caja ndó ña ndicáhnu ndívaha mí i, dá cúu in túhún jíní já jahyí mé ndó já ná cüu caja câhnu ri yehe va ndóho. 2 Jáchí mé ndó násahñ ndó núu ña ná cacomí i cuénta sáhá tóco ndího ñayívi já ná cüu caja i ña ná caca tuhú na ndò ama cúa quíví jákí cúu ná násahñ ndó núu ña i. 3 Ta tá xíní ná yóo cúu ndó ta tá xíní ná yóo yehe, dà náchindahá ndó ñuyíví yóho já cüu caca tuhú na ndò ama cúa quíví. Jáchí in túhún mé ndó cúu ndusa Ndíóxi.

4 Sá nácayú bahnu i ndóho nani ín i ñuyíví yóho ta sa nájáxiñçi coo ndíhi i ña násahnh ndó núu ña i caja i. 5 Ta viti xíca táhví i ndó, tátá Ndíóxi ña ná náhá ndó núu ñayívi ndaja cákhu cúu yehe nü mé ndó jákí quáhvha já in cákhu násáçu u xíhin ndó jánda tá cámaní cava sáhá sáhá ñuyíví.

6 Ta nácaxi ndó ná cákhu cuénta mí i tányñ ñayívi cuénta ñuyíví yóho. Ta sa nácaxi tuhun i xíhin ná yóo cúu mé ndó. Nácaxi ndó ná ta nándiquíhva ndó ná núu ñi. Ta nácandúsa na tuhun ndó. 7 Ta viti cándañ ini ina ná tóco ndíhi ña sánhnh ndó núu i quiñxi a cuénta mé ndó. 8 Ta sa nácaxi tuhun i xíhin ná tóco ndíhi ña sánhnh ndó núu i ta nándiquíhva vaha na ña. Ta sa nácandúsa ina ña ña me a ndáa náquixi i cuénta mé ndó. Ta nácandúsa na ña náchindahá ndó yehe.

9 Co xíca táhví i nü ndó sahá ñayívi cuénta ñuyíví yóho. Joo xíca
tahví i nu ndó sahá na nasaňan ndó nú i jáchí cúú ná cuéntá mé ndó. 10 Tócó ndihi na cúú cuéntá mí i cúú ná cuéntá mé ndó viti. Ta tócó ndihi na cúú cuéntá mé ndó cúú ri na cuénta yehe va. Ta ndicáhnu ndivahá mí i sahá ná cája na.

11 A cóo ga ŋuyíví yóho jáchí saq i nu ín mé ndó. Joo na nacaxi ndó yóho canduu tóo na ŋuyíví yóho. Tátá Ndíóxi, yíi ndivahá cúú mé ndó. Xíca tahví i nu ndó ŋa ná candaa vaha ndó na cúú cuéntá mé ndó jáchí xíhín ndée mé ndó cuu candičo na íchí cuéntá mé ndó. Já quéa ín ná nduu ndihi na tá quiaha in cúú mé ndó xíhín yehe. 12 Jáchí nani ín i xíhín ná ŋuyíví yóho ndáá i na xíhín ndée mé ndó. Ta ni in tūhún toho tāhän na nasaňan ndó nú i cacomi i cuéntá sahá cán ngándihi sahá. In tūhún da nándihi sahá cúú da jándaa sanahá nasañin sahá ŋa ndihi sahá dá já ná cuu xíni coo nú ŋa nacahnyú ŋi nó tuhun Ndíóxi sanahá. 13 Ta viti quee ŋuyíví yóho saq i nu ín ndó jan. Joo càhán i na yóho xíhin ndó nani ín i ŋuyíví yóho já ná ndicútú ndáa ín í na yóho xíhín ŋa cájii ín í na tá quiaha cájii ín í mí i. 14 Sa nacaxi tūhun i tūhun mé ndó ná. Joo na cúú cuéntá ŋuyíví cándají na na cúú cuéntá mí i jáchí co cúú ná cuéntá ŋuyíví yóho tá quiaha co cúú toho yehe cuénta ŋuyíví yóho. 15 Cô xíca tahví i nu ndó ŋa ná tāhän ndó na ŋuyíví yóho. Na cúni quéa ná chindeé ndó ná já ná a quée vaha tiñählá saçuňa xíhin ná. 16 Tá quiaha co cúú toho i da cuénta ŋuyíví yóho quiaha já co cúú ga na cán ŋayivi cuénta ŋuyíví. 17 Ta xíca tahví i nu ndó ŋa ná ndaja vii ndó na xíhin tūhun mé ndó ŋa jānāha ndó nú na jáchí tūhun mé ndó cúú ŋa ndāa. 18 Ta tá quiaha naçahá ndó náchindahá ndó yéhe tañu na ŋuyíví yóho quiaha já chindahá ri yéhe va na cúú cuéntá mí i tañu ŋayivi cuénta ŋuyíví. 19 Ta ndiqueha i mí i caja i ŋa cúni mé ndó já quēa ná cuu ndiqueha na yóho mé ná ndāha mé ndó sahá ŋa sa xíni na ŋa ndāa. 20 Ta a júu sahá na yóho cuitti va xíca tahví i nu ndó, vaha. Xíca tahví ri nu ndó sahá ná ná candúsa yéhe chága chí nú sahá tūhun cáhän mé na yóho xíhín ná. 21 Tátá Ndíóxi, xíca tahví i nu ndó ŋa ná caja ndó ŋa in ná nduu tóco ndihi na cúú cuéntá mé ndó yóho. Ta caja ndó ŋa in ná nduu ndihi na xíhín yó tá quiaha in cúú ndó xíhín yehe ta in cúú yéhe xíhín mé ndó. Jáchí tá ná caja ndó ŋa in ná nduu tóco ndihi na já cuu candúsa ŋayivi cuénta ŋuyíví ŋa mé a ndāa náchindahá ndó yéhe vaxí i. 22 Naçahá i ŋa nándicáhnu ná cán tá quiaha nándaja cáhnu ndó yéhe. Já quēa ín ná nduu ndihi na tá quiaha in cúú mé ndó xíhín yehe. 23 Ta in cúú yéhe xíhin ná tá quiaha in cúú mé ndó xíhín i já ná xíni coo ndihi na cacuu na tātuhun in víxí ŋayivi. Ta já ná cuni ŋayivi cuénta ŋuyíví ŋa mé a ndāa náchindahá ndó yéhe vaxí i. Ta já ná cuni na ŋa quięvi ini ndó na tá quiaha quięvi ini ndó yéhe. 24 Tátá Ndíóxi, naçahá ndó ŋa cómí i cuénta sahá na yóho. Ta cúni ŋa ná cuu xíhín i nú ŋa coo i já ná cuni na ndá quiaha cáhnu cúú
¿Já chi načaja ndó ña nä ndicáhnu ndivahá i. Jáchi jandá tá camañí cava sáha saha ñuyíví quíhví ini ndó yehe. 25 Tá tá Ndióxi, cája ndó ña ndáa. Ta ñayivi cuéntá ñuyíví yóho çó xíní toho na ndóho. Joo yehe xíní váha i ndóho ta nä cúuí cuéntá mí i yóho sa cándañ váha ini na ña nachindahá ndó yehe. 26 Sa načaja i ña nä cándañ ini na yo cúuí mé ndó ta cája i ña nä cándañ chága ini na saha ndó. Ta xíhín ña yóho cándañ ini na ña quíhví ini ndó nä tá quíhva quíhvi ini ndó yehe ta já in nä nduu na xíhín i — načachi Jesús xíca tahví a nä Ndióxi.

Tá nátiin na Jesús
(Mt. 26:47-56; Mr. 14:43-50; Lc. 22:47-53)

18 Tá nándihi nańxica tahví Jesús ná Ndióxi já naquetá mé á xíñín nä xíca tuun xíñín a cán cuányan chí inga xoo yívi naní Cedrón. Ta yati cán cáu cuáha yité cuñí núy naquítávi Jesús xíñín nä xíca tuun xíñín á. 2 Ta Judas Iscariote, mé á dákó tuñín ñahá cán sa xíní váha da ná sáhiñ Jesús xíñín nä xíca tuun xíñín á jáchi cuáhá tañu nándítúti ndíhi ná cáñ. 3 Nä cán quेá ndáca da in táhndá soldáo ta ndáca da java policía, ná ndáá veñhu cáhnu ñuú Náxerale cán. Cúiñ ná nä nachindahá nä sácuáhá núy juty xíñín na fariseo. Ta jandá joho ñehe na ñaña ná caní na a cuányan ná ta ñehe ri na ití yúsá jándiyéhe na nú ná. 4 Joo sa xíní váha Jesús ndía nándítahán ndóho a sahá ña cán quèá naqueta ná ná já nándacá tuñún a na já načachi a já xíñín ná:
—Yo ndínducú ndó já — načachi a.

5 Já ndínducú ñehe nä cán tuñún ná já nándacá na já xíñín á:
—Ndínducú náxe Jesús, dâ ñuu Nazaret — načachi na.
—Yehe cúuí ñ dâ ndínducú ndó — načachi a.

Ta tañu nä cán ndácañn rí Judas, dâ najíco tuñúñ ñahá cán. 6 Tá načachi Jesús: “Yehe cúuí ñ dâ ndínducú ndó”, já nańxica játá ná ta nańcyu na nú ñúhu. 7 Já nándacá tuñúñ tuñúñ tucú Jesús ná já ná čachi a já xíñín ná:
—Yo ndínducú ndó já — načachi a.

Já nánducú ñehe nä cán tuñún ná já ná čachi a já xíñín ná:
—Jesús, dâ ñuu Nazaret ndínducú ndé — načachi na.

8 Anda já náčachi tucú Jesús já xíñín ná:
—Sa načachi vi xíñín ndó ña yehe cúuí ñ dâ ndínducú ndó. Sáhá ña cán quéá quíhva ndó ñamání ná yóho ña nä quee na cuñhun ná — načachi Jesús.

9 Načachi Jesús ña yóho já ná a tíin na nä xíca tuun xíñín a cán já ná xíñun coo nú tuñún ña načachi mé á tá nańxica tahví a nä Ndióxi já načachi a já: “Tá tá Ndióxi, ni in tuñún toho táhan na nańxahan ndó nüi i coó nándihi sahá jáchi nańcyu cuáha váha i ná.” 10 Ta ndája coo násañee in machtíi nü tóco Simón Pedro. Já nátuñun da ña ta nańchítuhun dá joho cuáha in dâ námí Malco, dâ cúuí mozo nú ñ dâ cúuí sácuáhá chága nü ndíhi juty. 11 Anda já načachi Jesús já xíñín Pedro:
—Chicañ váha machtíi jan. Jáchi sa nańcaxu iní Ndióxi, tátá i ndóho iní i tóco ndíhi ña váxi nüi i ta fíi tiáhva i ndóho iní i — načachi Jesús.
Ñéhe na Jesús cuahan na nú dà sacuahá chága nü ndíhi jutú
(Mt. 26:57-58; Mr. 14:53-54; Lc. 22:24)

12 Tóco ndíhi soldado cán xíhin dà sáhndá chuun nü dà xíhin java nà ndáá veñuha cán nátiin na Jesús ta nácató nà a. 13 Jihá nůhú ñéhe na a nsáchan na nü Anás, dà cúu xojo Caifás, dà sacuahá chága nü ndíhi jutú mé cuú cán. 14 Mé Caifás yóho cúu dà dà nsáchá xíhin nà Israel ña vaha chága ñá ná quivi in taa nü ndíhi ñayivi já ná a ndíhi sáha tóco ndíhi ñayivi.

Chíjéhé tuhun Pedro ña xíní dà Jesús
(Mt. 26:69-70; Mr. 14:66-68; Lc. 22:55-57)

15 Ta ndajá coo Simón Pedro xíhin inga tahan dà xíca tuun xíhin Jesús nán díco nà jatá nü ñéhe na a cuahan nà. Ta dà inga cán xíní tahan vaha da xíhin da sacuahá chága nü ndíhi jutú ñá cán quá nañehe dà ñãmaní ndíhi dà xíhin Jesús yuyéhé vehe jutú cán. 16 Joo nsáncándoo Pedro játá véhe yati yéhé cán. Joo dà inga cán nándícó coo da já naxiça da ñãmaní nü ñá ndáá yéhé vehe jutú cán ñá ná quiáhva ñá ñãmaní nü Pedro quíjvi dà.

Sahá ñá cán nacúihi Pedro chi yuyéhé vehe cán. 17 Ta mé ñá ndáá yéhé cán nándá cuhán tühún ñá Pedro já nsáchá ñá já xíhin dà:
—Á a juú in tahan dà xíca tuun xíhin Jesús cúu yóho —nsáchá ñá.

Amanda já nsáchá Pedro já xíhin ñá:
—Có cúu toho i in tahan dà xíca tuun xíhin á —nsáchá Pedro.

18 Ta mé ñuí cán wíxi xíní nà cúu mozo xíhin nà ndáá veñuha cán.

Sahá ñá cán quáa ndicahmi na ñúhu ta nándáa nduu na xítúní nà ta tãñu nà cán cándichi ri Pedro xítúní dà.

Ndája ndíchi dà sacuahá chága nü ndíhi jutú Jesús
(Mt. 26:59-66; Mr. 14:55-64; Lc. 22:66-71)

19 Tá nândihi já nácasahá dà sacuahá chága nü ndíhi jutú cán ndája ndíchi dà Jesús já nándá cuhán tühún dà mé á sáha nà naxiça tuun xíhin á. Ta nándá cuhán tühún dà mé á sáha ñá nájáhaa ñú ñyáivi. 20 Amanda já nsáchá Jesús já xíhin dà:
—Cóó nácahán jehé toho i xíhin ñyáivi tá nájáhaa i nü ná. Níí tiempo nájáhaa i tuhun Ndíoxi nü ná ini veñuha ta quiáhva já nájáhaa i nü ná nü táca nà ini veñuha cáhnu ñuu Jerusalén. Ta ni in tühún toho ñáha cóó nájáhaa jehé e nü ná. 21 Ta vité cachi ndó xíhin i ndá cuéntá quá ndáca tühún ndó yéhé sáha ñá yóho. Cuáhán ndó ndáca tühún ndó ñyáivi, ná nájáhaa ñü ná cán já ná ndicáni ná cán nü ndó ndajá cáá ná nájáhaa ñü ná. Jáchí xíni vaha na ñá nácaháa i xíhin ná —nsáchá Jesús.

22 Amanda já nsáchá Jesús ñá yóho já nácahái in dà ndáá veñuha cán jahndá nuy ñá já nsáchá da já xíhin á:
—A váha toho ndiñehe yúhuñ nuy dà sacuahá chága nü ndíhi jutú —nsáchá da.

23 Amanda já nsáchá Jesús já xíhin dà:
—Tá có váha ná caja i, cuahan xíhin i ndá cúu ñá coó nácaháa vaha i. Joo tá nsáchá vaha i ndá cuéntá quáa cánún yéhe —nsáchá Jesús.
24 Tá ndihi já nasañe na Jesús nuú Caifás, da sacuahá chága nu̱ ndíhi juty cán ta sá já ndico a xihín yóho néhe na a cuñan na.

Chíjehé tühun tucu Pedro ña xínì da Jesús
(Mt. 26:71-75; Mr. 14:69-72; Lc. 22:58-62)
25 Ta ndaja coo íin coo yìi Pedro xitúñí da xihín java na ndúu cán. Ta já nacasahá ná cán ndáca tühún na da já nacachi na já xihín da:
—Á a juú táhan da xící tuun xihín Jesús cúú yóho —nacachi na.
Joo náchiché tühun Pedro ña xínì da Jesús já nacachi da já:
—Co cúú toho ìi in táhan da xící tuun xihín a —nacachi da.
26 Joo tá nándihi já nandàca tühún in da cúú mozo nuú da sacuahá chága nu ndíhi juty cán, da cúú in táhan da náchitúhun Pedro joño. Ta nacachi da já xihín Pedro:
—Cája ì cuéntá nañini ì yohó nuú caá cuahá yitó cuíhi nuú nátiin na Jesús cán —nacachi da.
27 Joo náchiché tühun tucu Pedro ña xínì da Jesús ta ìy láá nacana chèle tá quiahva nacachi Jesús xihín da coo.

Ñéhe na Jesús cuñan na nu Pilato
(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Lc. 23:1-5)
28 Ta tá nátiyí yaa já natava na Jesús vehe Caifás cán já ñéhe na a cuñan na vechuínu ndácañ da cúú gobernador cuéntá ñuu Roma. Joo mé na Israel çoó náxeen na ndíhvi na vechuínu cán jáchi cachí ley na ña tá ndá ndíhvi na vehe nóto já cuu yuxu na ta já a cúu cajíni na vící pascuà ña coo quivi itaàn. 29 Sahá ña cán quéa naqueta Pilato, da cúú gobernador jata véhe cuñan da xihín na Israel já nacachi da já:
—Ndá cuachí nacaja da yóho —nacachi Pilato.
30 Já nanducuí ñehe na Israel cán tühun nuú da já nacachi na já:
—Ta tá a juú ta quini ná cacu u da yóho ta a cáñehe toho ndé da quixi da nu ndó, nduu —nacachi na.
31 Já nacachi Pilato já xihín ná:
—Mé ndó cañehe ndó da cuhún ndó. Caja vií ndó sahá dá tá quiahva săhndá ley mé ndó —nacachi Pilato.
Já nacachi na Israel cán já xihín dá:
—Ña cúuñí nde quëã ná cata caa ndó da ndíca crúxú jáchi cúú nde na Israel ta ço ñehe toho nde ñamãnì cahñí ndé ñayivi —nacachi na.
32 Ta xihín ña yóho naxiínu coo nuú ña nacachi Jesús tá nacachi a ndá quiahva quivi a. 33 Tá nándihi já nándìhvi tucu Pilato ini vechúuñ cán ta nacana da Jesús já nándàca tühún ñahá da já nacachi da já xihín a:
—Á mé a ndaç cúú in rey, da cómi cuéntá sahá na Israel —nacachi da.
34 Já nacachi Jesús já xihín dá:
—Á jinì mé ndó naquixi ña ndáca tühún ndó yehe. Á ndáca tühún ndó yehe sahá ña nacachi ñayivi sahá ì —nacachi a.
35 Anda já nacachi Pilato já xihín Jesús:
—Co cánnda ìi ña yañó yóho jáchi co cúú yehe da Israel. Mé ñayivi Israel jan xihín na sacuahá nuú jutu cúú na nandiquiahva yóho ndahá ì. Ndía nacajún, vaha —nacachi Pilato.
36 Já nánducú ñehe Jesús tühun ñu dá já nacachi a já xihín dá:
—Co cómí i cuéntá sahá ñayivi táltuhun cája ñayivi cuéntá ñuyíví. Jáchi tá ná cacomí i cuéntá sahá ná táltuhun ná ñuyíví já quea cuu caja i xihín ná cómí i cuéntá sahá ña ná caní táhan na xihín ná Israel ña ná a tìn na yehe. Joo có cómí toho i cuéntá sahá ná táltuhun cája ñayivi cuéntá ñuyíví —nacachi a.
37 Anda já nacachi tucu Pilato já xihín Jesús:
—Á cuúin ña cómí cuéntá sahá ñayivi, dá Já —nacachi da.
Já nacachi Jesús já xihín dá:
—Ña ndaa qua cáhan ndó jan. Yehe cúú ña cómí cuéntá sahá ñayivi cuéntá mí i jáchi nacacu y ñuyíví yóhó ña ná cája ña já. Ta naquixi i já ná cañi tühun i ña ndaa xihín ñayivi. Ta tócó ndíheh ná cuú cuéntá ña ndaa xíni johó ña cáhan i —nacachi a.
38 Já nacachi tucu Pilato já xihín á:
—Yo xíni ndíá cuú ña ndaa —nacachi da.
Tá nándihe já naqueta tucu Pilato vechúun cáhan dú xihín ná Israel já nacachi da já xihín ná:
—Chí co ndíñehe mí vi ndá cuachú quaé naçaja dú yóho. 39 Tañu mé vícó pascau ñin in costumbre ndó ña ná jani i in dú sá ndacañn vecça. Ta viti cachí ndó xihín i á co cúni ndó ña ná jani i dú cuú rey nuú ná Israel naçachi Pilato.
40 Ta já naçasáhá tócó ndíheh ná cán cayuhú cóhó ná já cáchi ná já:
Ta Barrabáš cán naçacu ñu in taa cuíhná.

Sácuñ sahá Jesús quivi a
19 Anda já naşahnda Pilato chuun ña ná jácaxáhan na Jesús xihín churrú. 2 Ta dá cuú soldado cán najeheh dú a tiyivi xihín ñu ýa náchinuú da a jini a ta náchinuú da in jahmá cuáhú túun jatá. 3 Tá nándihe já naçativi da nú á săcu ndaa ichí ñahá da já nacachi da já xihín á:
—Cáhnu nahá ná cacuú yóhó, dá cúú rey nuú ná Israel —nacachi da. Anda já cáni da núú á.
4 Tá nándihe já naqueta tucu Pilato chí jata já nacachi da já xihín tócó ndíheh ná ndúu cán:
—Candéhe ndó. Tavá ñehe e Jesús nü ndó já ná candaa ini ndó ña cóco toho cuacú da ndítahan i —nacachi da.
5 Tá nándihe já naçata náhehe náhehe ná Pilato Jesús ta sa já cánúu tiyivi ñu jini á. Ta sa já táca nájhmá cuáhú túun jatá naqueta. Anda já naçasáhá cáchi Pilato já:
Joo ná saçuahu nüú jutu xihín ná ndáá venúhu tá naçini na Jesús já naçasáhá ná cayuhú cóhó ná já cáchi ná já:
—Cata caa ndó dà ndíca crúxu, cata caa ndó dà —cáchi na.
Andá já nacachi Pilato já xihín ná:
—Mé ndó cánhehe ndó dà cuñuyu ndó cata caa ndó dà ndíca crúxu tá cúni ndó. Jáchí yehe co ndítahan i ndá cuacú naçaja da —nacachi Pilato.
7 Anda já nacachi ná Israel cán já xihín Pilato:
—Nu ley mé ndé ndítahan quivi da jáchí cáchí dà cúú dà in túhún jíni já jahyi Ndíoxi —ncachí na.

8Tá naxini joho Pilato cán ñañ yóho já naïvhi chága ví da. 9Já naquihvi tucu Pilato xihn Jesús ini vechúun cán já ndandacá túhún dà mé j á nacachí dà já xihín á:
—Ndá ñuu naquisún já —nacachí da.

Joo cóó nanducú ñehé Jesús túhun nú dà.

10Já nacachí tucu Pilato já:
—Ndá cuénta quëa có cùñun nducú ñehúñ túhun nùñ i. Á có xíni tohún ña cuu cahnda i chuun ña ná caca naa yóho ndicá crúxu. Ta cuu janí ri yóho ñañ queún cùñun tá cúñi —nacachí da.

11Anda já nanducú ñehé Jesús túhun nú dà já nacachí a já xihín dà:
—Ni in túhún toho ñaña có núñá nù ndó caca naa xihn i tá có sáñan Ndíoxi, tátá i ñamanjí nù ndó. Joo mé a ndañ ñín chága cuachí nùú dà nandiquiahva yehé ndáñá ndó a jují ga ndóho —nacachí Jesús.

12Anda já nanducú Pilato ndá quiáñva caca da janí dà Jesús ñañ ná queue a cùñun a. Joo cóó naxen naa Israel ta naçasáhá na cayuhú cóho nù dà já cáchí nà já:
—Tá ná janí ndó Jesús jan já quëg náñ ñañ có cùú ndó dà ñehé táhán váña xihn dà cómí cuénta sahá ñayivi ñuu Roma. Jáchí Jesús jan cáchí dà ñañ cúú dà dà cómí cuénta sahá ñayivi ta xihn ñañ yóho jándihiñvi dà emperador, dà cómí cuénta sahá ñayivi ñuu Roma — nacachí na.

—Ján sin dá cúú rey nù ndó —ncachí da.

15Joo ná cán naçasähá tucu na cayuhú cóho nù dà já cáchí nà já:
Já nacachí Pilato já xihín nà:
—Ama ná caca ri dà cúú rey nù ndó ndicá crúxu —nacachí Pilato.
Anda já nacachí naa suqahá nùú jutú cá já:
—Dà cómí cuénta sahá ñuú Roma, in túhun dà cán cuítí va cúú rey nùú ndó —nacachí naa cán.

16Anda já nandiquiahva Pilato Jesús nù ná ñañ cañehe naa cùñun naa cata caca naa ndicá crúxu.

Cáta caca naa Jesús ndicá crúxu
(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43)

17Nacchinúu naa in cPIXUU joccus Jesús já ndójo a dò cuñahán chí xiñiñ naní a nù ndúu láñá yiquí jíni ndíjí. Ta cáchí ná Gólgota xihín á túhun hebro.

18Ta cán naçata caca naa ndicá crúxu ta naçata caca ri na inga ivi dà xihín a, in dà in in xoo jíñ á. Ta tácáa Jesús ñañhú ndiví dà cán. 19Ta nasañda Pilato chuñ ñañ cùñun java na chítivi ndaa naa in tabla ndicá crúxu yáti jíni Jesús cán. Ta nù tabla cán nacahyí ná: "Dà yóho cúú Jesús,
dañuu Nazaret, dą cúú rey núu naj Israel. 20Ta cuahá ná Israel nacahvi na ña nacahyí cán jáchi yati yuhú ñuu Jerusalén nacata caa na Jesús. Ta ña ndáa nuu tabla cán nacahyí ná ña tyhun hebrero ña cáhán na Israel xihín tyhun latin ña cáhán na ñuu Roma xihín tyhun griego ña cáhán na nación Grecia. 21Ta tá naxini ná sacuhaa núu jutú cán ña yóho já nacachi na já xihín Pilato:
—A cáhyí toho ndó ña cúú da jan rey núu naj Israel. Vaha chága ná cáahyí ndó ña cáchhi dą dúu dá rey núu naj Israel —nacachi na.
22Já nanducú ñehe Pilato tyhun nú na já nacachi da já xihín ná:
—Coo tá coo ña sañacu ña ta a táva toho ña —nacachi da.
23Ta nandihí nacata caa me soldado Jesús ndiča crúxu, já nàtiin da jahmá a ta nándicahnda ná táhan ndícoñia ña ña. Ta cotó ndéé a cúú ña nacahaha nií ña ña jini a ta jandá sañah ta cóo nàccucu na ña. Ta nàtiin da ña 24ta já nacachi xihín táhan da já:
—Ná a jácuachí toho ña jáhma ña já ná coo nií yiiy va. Ña cuu caja ñi quëa cajíquí yo sañah ta ndá ña ná quee vaha, dą cán ndiquehe jáhma ña —nacachi xihín táhan dą cán.
25Ta jiín mé crúxu núu nacata caa na Jesús cán násandichi náná a xihín quihvì ñá cán xihín María, ñá cúú ñájíhí Cleofas xihín María, ñá ñuu Magdala. 26Ta naxini Jesús ña cándichi náná a sañah crúxu ta tá naxini a cándichi yehe, da naní Juan, da xíca tuun xihín á, da quihvì ndívahá ini mé á chí já nacachi a já xihín náná a:
—Dą jan cúú tátuñun jahyi ndó viti —nacachi Jesús.
27Ta nándihi já nacachi a já xihín mé dą xíca tuun xihín a cán:
—Candaa vaha ña jáchi cúú ñá tátuñun nánún viti —nacachi Jesús.
Ta naxini jihó da ña yóho já nándiquehe vaha da María cán ndáá dą ñá tátuñun náná dą.

Tá naxihí Jesús
(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49)
28Ta sà nyahá tóco nòdhi ña yóho já sà xínî vaha Jesús ña sà nàñxini coo tóco ndòhi ña nacachi tyhun Ndíoxí coo. Ta nàñxini coo núu ña nacahyí núu tyhun Ndíoxí sañahá Jesús sanahá tá nacachi a já: —Íchí ini ña ticiuí.
29Mé cán násandichi in tìndoñó nàchetú jíí xhín vino iýá. Ta najándaxi na in tibotó xihín vino cán já nàccotó dą ña núu in yítò nání hisopo ta já nàchetivi na ña yati yúçu Jesús ña nú coho a dó. 30Anda já naxihí Jesús mé vino iýá cán já nacachi a já:
—Sañayahá tóco ndìhi ñaha ña nôtahá ndòhó in —nacachi a.

Tá nàñuxí ná in yítò tátuñun póyía yicá núcí Jesús
31Ta ndaáa coo násahan naj Israel cán nàniçà ña ñàmaní nú Pilato ña nú cañahna da chuun ña ña cañahu dą láshá sañah dą tácañ ndíca crúxu

34Jóó in táhan soldado cán nàtxuxú dà in yīto táthuhun póyá yicá ndíća a já nàcana nii xihín ticuíjí cán. 35Ta yehé cúú ù dà ndícani ña yöho nü ndò ta nàxini ña xihín nüú ì. Ta cúú ña ndàa. Ta càndăa căxí in ña căhán ña ndàa jà nà candúsà ndò ña ndícani ñu ndò. 36Jáchí tócó ndíhí ña yöho nayaha já ná xín ñóon nüú tühun Ndíóxì tá căchí a já: “Nì in tühún toho lásá dà, a căhnh nà”, ja căchí tühun Ndíóxì. 37Ta inga tuco căchí tühun Ndíóxì já: “Cuni nacu na dà, dà nàtxuxú nà póyá yicá ndícá”, ja nàcayhi ña nüú tühun Ndíóxì šanhá.

Tá nàjánduxú na Jesús
(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56)


Tá nànditacu tuco Jesús
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12)

20Ta tá sah nayaha mé quivi ndiquéhe ndèeg nà ta naha vahá chá quivi domingo tá cámnì queta caráëdìi já nàsahan Marìá, ñá ñuu Magdala nùu nàcíchààn nà yiquí çuñu Jesús cán. Já nàxìí ñá ña nàcaxoo yùù càhnh nàsàndàjì yuhú càva cán. 2Andà já nàxìí ñá nàsahjìn ña nù ìin Simón Pedro xihín inga da nàxìca tuun xihín Jesús, dà quivi ndiváha inì mé à cán. Ta tá nàxìí ñóo ña nù dà já nàcachí nà já xihín dà:
—Nàtavá ña yiquí çuñu xìtoho ì ta yò xìnì ndàjì nàsacu na ña — nàcachí ñá.
3Andà já naqeta Pedro xihín inga da nàxìca tuun xihín Jesús
cán ndáva da sebuah də núu nasa Vàdaançaən Jesús. In núu xínú ndívís da sebuah də. Joo niхи chaga xínú də inșa cən a juú gə Pedro ən cən quáə jihna núuí də naخشn əo də núu nandaçaən Jesus cán. Anda já na kaçandəyə da səndeŋəhə da núu nasa Vàdaançaən Jesus cán. Já na xuini da núuí tiçoə nasa Vàativity yiqué cuñu Jesus cán. 4 Anda já na xuini də Simón Pedro ta nandağiya da cán. Ta na xuini da mé tiçoə nasa Vàativity yiqué cuñu Jesus cán. 5 Anda já na xuini da núuí tiçoə nasa Vàativity jiniñ a naçaəxoo jūn nən cân ta nandağiya vañə nən. 6 Anda já nandaği ri də inșa cán, da na xuini jihna núuí. Ta tá na xuini da ən cóo yiqué cuñu Jesus ndáçaən já naçaəndəsa da ən na dxandaçu tuucə a. 7 Jáchi cóo nandaçaəñ inı nə núuí cuéntə mé a ən cáçhə tuúnu Ndíoxiŋ nú cáçhə a ən ndíndacu tuucə Jesus. 8 Tá nandañ ti ndûa táhan ndívís da naixa tuuñ xiŋən Jesus cán nândícə əo də vehe núuí nasa Vàduuu nən.

**Tá na xuini María, ən ñuu Magdala Jesús**

(Mr. 16:9-11)

10 Ta nani na yaña tôcô ndîhi ən yóo, nándícia əo María mé núuí nasa Vàdaançaən yiqué cuñu Jesus. Sácu ən íin ən yuhú cəvən cân. Ta nani sácu ən na kaçandəyə ən ndícota nihiñ ən inı cəvən cân. 11 Já na xuini ən ɨvi ən Nóoxiŋ, ən ndîxî jahmá yaa. Ndàa ndûu əo a núuí nasəhiñ yiqué cuñu Jesús: in a núuí nasəhiñ jiniñ Jesús ta inga núuí nasəhiñ saha. 12 Anda já nandaça tuúnu táto Ndíoxiŋ cán María já naçaçhə a já xiŋən ən:

—Ndú cauntə quáə sácún — naçaçhə a.
Já naçaçhə ən já xiŋən á:  
—Sácu ə jáchi naquehe na yiqué cuñu Jesús, xîtəhə ʃ ə ta có xinis ndájà nasa Vàcu na ən —naçaçhə ən.

14 Tá jaça naçaçhə uuñ nə ən yóo já nándícota nihiñ ən já na xuini ən in a cándichə a nú ən já va joo cóo nándicuni ən ən cúú ə Jesús. 15 Anda já nandaça tuúnu Jesús ən já naçaçhə a já xiŋən ən:

Ta naçaçhán María ən mé də cáñən xiŋən ən cúú dá ən ndàa mé yîto əcuñ əcá cân. Sañá ən cán quáə já naçaçhə ən já:

—Tá nátavûn yiqué cuñu Jesús ən nasa Vàdaançaən inı cəvə yóo, çaxi tuúnu xiŋən i ndájà nasa Vàcu ən já ná cuñuñ i ndiquehe e ən —naçaçhə María.

16 Anda já naçaçhə Jesús já xiŋən ən:

—María.
Anda já naçaçvə núu ən já nándícuni ən Jesús ta naçaçhán ən tuúnu hebreo xiŋən á já naçaçhə ən já:

—Raboni —mé tuúnu yóo cúuiŋ cáçhì a maestro.

17 Já naçaçhə Jesús já xiŋən ən:


18 Anda já ndâva María, ən ñuu Magdala nasa Vàahan ən nándicani ən
El sábado, después de la resurrección, Jesucristo se presentó ante dos de sus discípulos, que estaban en casa. Estos discípulos se iban a מצ條 (Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49).

19 Ta tanacuáa mé quiy domingo cán já naditutú tóco ndíhi ná naixica tuun xihín Jesús cán. Nóhu tuun na ini vehe ta náchicaji tuun ná yéhé jáchi yihvi na xinu na Israel cán tin ñahá ná. Ta in cuítí naixínu coo Jesús ná tándaça ndichi a mphñú ndà á ndíhi na cán. Já naçañan Ndóxi a xihín ná já nacachi a já:
— Ná coo vaha ini ndó —nacachi a.
20 Ta tá nacachi a ña yóho já najanáha ndá á xihín yicá ndícá a nú ná ña canáa ini na ña jivi cuú mé á. Ta náchii ñíi ná tá naixini na a. 21 Ta ndíhi já nacachi tucu Jesús já xihín ná:
— Ná coo vaha ini ndó. Ta quiyha nacaja Ndóxi, táta i náchinda há a yéhé nyuyíví yóho quiyha já chándáhá ri yéhé va ndóho cuñun ndó cañi tuñun ndó xihín ñayivi saha mí i —nacachi Jesús.
22 Anda já nativi a nú ná já nacachi a já xihín ná:
— Ndiquehe ndó ínima yii Ndóxi. 23 Ta tá ná cája cáhnu ini ndó sahá cuáchi ñayivi, ná cán cuú ná sa nacaja cáhnu ini Ndóxi saha. Ta tá ná a cája cáhnu ini ndó sahá cuáchi, ná cán cuú ná coo nacaja cáhnu ini Ndóxi saha —nacachi Jesús.

Tá naixíni xihín ná Tomás Jesús
24 In táhan da naixica tuun xihín Jesús, dà naní Tomás, dà cáhán na cuáti xihín cán, çoó toho da násahjin xihín ná cán tá naquixi Jesús ná ndúu na. 25 Ta ndíhi já nacaxi tuñun na java cán xihín dá já nacachi na já:
— Náxi ndé Jesús, xito ho i —nacachi na.
Já ndácatu ñehe Tomás tuñun ná já nacachi da já xihín ná:
— A cándúsaa toho i ña cáhí ndó jandá quiyha ña cuní xihín nui ñ ndáhá Jesús ta já Jáquihvi i nducu ndahá ñi in yi ayi nui náquihvi clavo nacaja na cán. Ta xńí nńúhú jáquihvi i nducu ndahá ñi in yi ayi naçán na yicá ndícá a cán. Anda jávi candúsa i ndóho —nacachi da.

26 Ta nayaha ñu quiy já nándique táhan tucu ná naixica tuun xihín Jesús cán iní in vehe. Ta mé tañu já násahjin Tomás xihín ná. Ta quiyha já násaji tuñun tuñun na yéhé vehe ná ñúhu na cán. Anda já in cuítí naixínu coo Jesús ná tándaça ndichi a mphñú ná já nacachi a já xihín ná:
— Ná coo vaha ini ndó —nacachi a.
27 Ta ndíhi já nacachi a já xihín Tomás:
— Náha quií jáquihvi nducu ndahón iní ndahá i ta cáhehe ini ndahá ñi nui naquihvi clavo. Ta jáquihvi nducu ndahón yicá ndícá i já ná cunún nui najándicuñe yá xehe. A cáhvi ñi iho inúu jáchi xńí nńúhú candúsun xehe —nacachi Jesús.
28 Anda já naçatóntó Tomás já nacachi da já:
— Mé ndó cuú xito ho i ta cúu ndó Ndóxi ña cája cáhnu i —nacachi da.
29 Anda já nacachi Jesús já xihin dá:
—Mé a ndaá cándúsún yehé viti jáchi najinún yehé. Joo cajii ini āyivi, na cándúsa yehé vati cóó i xiní na xihin nnu ná —nacachi Jesús.

Cáhán Juan ndá sahá nacahyí dà libro yóho
30 Cuahá ndiváha java ga ña xitúhún nacaja Jesús nnu na najica tuun xihin a cán vati có ná cahyí a nü libro yóho. 31 Joo ña yóho nacahyí a já ná cándúsa ndó ña cóó Jesús dà nàchindahá Ndioxí cacomí cuéntá sahá āyivi, mé a cóó in túhún jiní ja jahyí Ndioxí. Ta sahá ña cóandeé ini ndó mé a cuu catacu ndó anda ama cáá quivi.

Náha Jesús mé a nü ñu sa táhan na najica tuun xihin a cán
21 Tá sa nayaha ña yóho já nañahá tucu Jesús mé a nüú na najica tuun xihin a nani nāsanduu na yati yuhú tañúhú nání Tiberías cán. Ta quíhva johó nāsahijin a. 2 In tañú ndúú tútú Simón Pedro xihín Tomás, dá cáhán na cuátí xihin cán. Ta jári ndúú Natanael, dà ñuu Caná cuéntá Galilea cán xihín ndíví dà cóó jahyí Zebedeo cán. Ta nāsanduu ri inga iví ga táhan dà najica tuun xihin Jesús. 3 Anda já nacahán Simón Pedro xihín tócó ndíhi na cán já nacachi da já xihin ná:
—Cūhuñ i táva i tiyacá —nacachi da.
—Cūhuñ ri néhê va táva ndé tiyacá xuhun —nacachi na cán xihin dá.

Já nándjhi ndihi na ini barco cuahá na tavá na tiyacá. Joo cóó tiyacá natavá na mé ñuú cán. 4 Ta tá sa cuahá nducú tívi já nācanáha Jesús yuhú tiyújí cán. Joo na najica tuun xihin a cán có xiní na ña cóó ña Jesús. 5 Anda já nacayúhú Jesús ndáca túhún a na já nacachi a já xihin ná:
—Á cóó toho tiyacá natavá ndó, ñani —nacayúhú a.

—Coó mé rí ná tavá ndé —nanducú ñehe na tühun nü ñá.
6 Anda já nacachi tucu Jesús já xihin ná:
—Jáca tucu ndó ñuñú ndó chí xoo cuáha barco jan já tavá ndó rí —nacachi a.

Anda já nájácana na ñuñú ná cán xoo cuáha barco ta tá nándjhi chí có ndéé na tavá na ñuñú cán jáchí a juú quíhva natchutú ndaa ña xihín tiyacá. 7 Anda já nandicmahán yehé, dá quíhvi ndiváha ini mě a cán já nacachi i já xihín Pedro:
—Cúu á Jesús, xito ho í —nacachi í.

Tá naxi ni johó Simón Pedro ña cóó a cán Jesús já nandicandi xi da cotó dà jáchí cóó toho cotó dà ndíxi da, nduu. Tá nándjhi já ndáva da cuahá dà jīta dà tiyújí chí yuhú tañúhú cán. 8 Tá nándjhi já naxi ni cóo java ga na najica tuun xihin Jesús cán xihín barco na chí yuhú tañúhú já núhu na ñuñú natchutú xihín tiyacá cán nasañ na janda yúhu. Jáchí tátuñú in ciento metro násandichi barco na yuhú tañúhú cán tá nátavá na tiyacá. 9 Tá naxi ni cóo na cán nu núhu já naxi ni na cáyí núhu. Ta naxi ni na cánuu in tiyacá yata rí ñu núhu cán. Ta naxi ni na ña sã ñín pan cuuxu na viti. 10 Anda já nacachi Jesús já xihin ná:
—Taxi ndó java tiyacá, rí yacá náptavá ndó jan —nacachi a.

11 Andá já ndáva Simón Pedro nasaḥan da nándaa da jata barco cán já ſũhu da ſũnų. ſá chacutú nda Saúde tiyacá náhnu cán, ſáxínu da yandá ſũhu. Ta nasaçuu rí in ciento ḋi jico săhun ſúń. Ta vásti cuha ndivahá cúu rí cóo náțahndá ſũnų nưú nasañuhu rí cán. 12 Andá já nacachi Jesús já xihín ná:
—Naha ndó cajini ndó —nacachi a.

Ta ni in túhún ná cán cóo nasaḥan ndeé ini na ndaça túhún ná yóó cúu mé a. Jáchi sá nacanda cáxí ini na ſá cúu á Jesús, xitoło na. 13 Tá nándihi já xihín Simón pan cán já náṣahndá java ſá já nasaḥan ſá nú ná. Ta quighva já nacaja rí a xihín tiyacá va, nándiachnda rí já nasaḥan rí nú ná.

Xihín ſá yóó ſáxínu ſúń tañu náncaha Jesús mé á núú ſá naxica tuun xihín á yandá naní ndiátu cóo túcú a.

Cáhań Jesús xihín Simón Pedro

15 Tá nándihi náchijíini na já nándaça túhún Jesús Simón Pedro já nacachi a já xihín dá:
—Simón, da cúu jahi Jonás á quīhví ini cháqúng yehe a juú ga na java yóó —nacachi a.

Já nacachi da cán já:
—Mé ndó cúu ndó xitoło i ta sá xiní vaha ndó na quīhví ini i ndóhó —nacachi da.

Já nacachi Jesús já xihín dá:
—Xiní ſůhú candaa vahún ná cúu cuéntá mí i tá quiahvá ndáá vaha pastó ndicachi válí jana dá —nacachi a.
Tá nándihi já nácachi Jesús já xihín dá:
—Xíní ŋuhú candicún yéhe — nácachi a.

Ndáca tühún Pedro saha Juan nụ Jesús

20 Nání xíca na cášahan ná xihín Jesús já nándicito nihni Pedro chí jaṭa dá já náxini da tácaa Juan vaći da. Mé Juan yóho cúú dá dá quíhví ndiváha ini mé Jesús. Ta sá mé Juan yóho cúú yéhe, da násahín coo jiśin á tá naxijíní na vicó pascua. Ta cúú yéhe, da nándaća tühún mé á saha ndá dá cúú dá jícó tühún ŋähá. 21 Tá náxini Pedro ndíco da yóho jaṭa ná já nándaća tühún dá Jesús já nácachi da já xihín á:
—Ta ndája coo Juan yóho, xitoho i. Ndaja quíví da —nácachi Pedro.

22 Anda já nánducú ŋehe Jesús tühun nụ dá já nácachi a já xihín dá:

23 Ta sahá ŋa nácachi Jesús ŋa yóho sahá ŋa cán quéa nándicuita nuu tühun tañú tócó ndíhi ná naxica tuun xihín Jesús cán. Ta cáchí ná sahá i ŋa a quíví toho i. Joo a juú toho ŋa yóho quéa cúní Jesús cachi a xihín ná. Nó nácachi Jesús quéa tá cúní mé á catacu ña jandá quíhvára ná ndicó coo mé á, có ndítahan toho ndíhi ini Pedro sahá ŋa cán.

24 Ta jivi mé dá cáhan ná sahá cán cúú yéhe, dá cáhyí tócó ndíhi ŋa yóho. Ta tócó ndíhi na xíní ŋa cúú á ŋa ndáa.

Tuhun vaha naçaheyí Lucas sahá ña naçajana na apóstol

Nasahan Jesús tuhun a quixi ínima yii Ndióxi

1 Jihna sa naçaheyí i in libro ña ná candoo a nü ndóhó, tán Teófilo. Mé libro cán căhán ndihi a sahá ña naçajana Jesús ta căhán ndihi a sahá ña najáñaha mé á tá naçasáhá cája chúun a 2 tá janda tá nandaa cuñahan indiví. Tá nasahjiin a ñuyíví yöho ta cámañí cuñún a indiví já naçaxi Jesús uxy ivi daată caçuu dá apóstol ña ná cája chúun na cuénta mé á. Ta naçajana ínima yii Ndióxi ña ná cuu jánahá Jesús nüú ña cán ndítahana nü ná cája na.

3 Ta tá sa nañjihi Jesús ta nanditacu tuçu a já nañjicha nüü a ñuyíví yöho tixi ivi jico quàvi. Ta nañahá mé a nüú ndihi ná cuú apóstol já ná candaa ini ni ña mé a ndãa nanditacu tuçu a. Ta najáñaha nü ná ña cúñí Ndióxi cacomí a cuénta sahá ñayivi.

4 Tá cámañí ndaa Jesús cuñún a indiví já nasahjiin a xihnín ná apóstol já nasahhanda mé a chuun nü ná já cáchi a já xihnín ná:
—Xíní ñúñú candati ndó ñuu Jerusalem yöho anda quiáhva xinu ínima yii Ndióxi cañuhu a ini ínima ndó. Jáchi nasahan táta i tuhun a nü ndó ña quiáxí ínima yii mé á ndacañan ini ínima ndó ña cán quáa najáñaha i ndóhó ña naçachi mé á. Mé a ndãa najácandúta Juan ñayivi xihnín ticuí joo tixi chá quàvi jándicuta Ndióxi ndóhó xihnín ínima yii mé á —cáchi Jesús xihnín ná.

Tá nandaa Jesús cuñahan indiví

6 Ta ndaja coo tá nataca ná cán xihnín Jesús já naçasahá ndácá tuhun ná mé á já cáchi ná já xihnín á:
—Jesús, xito ho ndé, a viti quá quiáhva ndó ñamáñí nüü ndé, ná Israel cacomí ndé cuénta sahá mé ndé já ná a cácomí gá gobierno ñuu Roma cuénta sahá ndé —nacachi na xihnín á.

7 Anda já nanducú ñehe Jesús tuhun nü ná já naçachi a já:
—Co ndítahan toho nü ndóhó candaa ini nü ndó quáyí juha Ndióxi, táta yö ña jang. Jáchi in tuhún mé a cuütí va quá xinii a ndá quáyí yaha ña sáñhndá mé a coo. 8 Joo ndítahan nü ndó candati ndó yöho anda quiáhva ná quixi ínima yii Ndióxi cañuhu a ini ndó. Já ná nduu ndeé ini ndó ña ná cuu
Jáña ha ndó nú ñayivi sahá i. Anda já ndíta ha nú mé ndó cahán ndó sahá i ŋuú Jerusalem yóho xihn estado Judea xihn estado Samaria. Anda já quee ndó cuhún ndó cuhá ŋuú xícá nú cúú ñuyíví jáña ha ndó nú ñayivi cán sahá mí i —nacachi Jesús xihn ná.

9Tá ndíndi nacahán Jesús ŋa yóho xihn ná ta nani sándehé cáxí ná cán ŋu Jesús ndíta na já nándaa cuhán indiví. Já naxíni in viço nachijahvi ñahá a chí cóo naxini gá ná mé á. 10Ta nani ndíta ná cán sándehé ná nú nándaa Jesús cuhán indiví já nándicoto nhni ná ta sá ndíta iři tqa ndíxi jahmá yaa jíin ná. 11Já nacachi da já xihn ná:

—Tá Galilea, ndávaha sándehé ndó indiví ná ndó nándaa Jesús cuhán. Jáchi tá quíhva naxíni ndó nándindíta cuhán indiví quíhva já cuni tucu ndó a ndíco cõo tucu a ñuyíví yóho —nacachi ndívi dã cán xihn ná.

Naça xi na Matías caja da chuun ŋa najándacoo Judas


14Níí tiempo nása taca ndíhxu yin in ná yóho xihn ŋani Jesús xihn María, náná Jesús xihn java ga nájíhí caça táhví ná nú Ndióxi.

15Ta ndája coo in quivi nátaca tátyhun in ciento ǒço ná cúú cuéntá Jesús. Já nácandihi Pedro màñhú ná cán ta já nacachi da já xihn ná:


Ná cándoó ndáhá vehe da, ta ni in ñayivi ná a cánduu ga ini a.

Ta sá mé cán ndácaan inga tucu Salmo ta cáchí á:

Inga tucu da ná náxíto chuun násandojo da, cáchí túnun Ndióxi.

21Anda já nacachi tucu Pedro já xihn ná:
Tañú mí yóho ndúu java ná nexjca nuu xijín yó tá nexjca í xijín Jesús, xitohó i nani nasahjín a ñuyíví yóho. 22Java ná yóho nasanduu na xijín yó tá najácandúta Juan Jesús xijín ticuíf na nasanduu na xijín yó jandá quiáhva nändaa Jesús cuáhan indiví. Ña cán quéá ndítahan nụ yó caxí in da tañú ná yóho já ná caca da xijín yó caxí tūhun da nụ́ nyáiví ŋa nánditacu tucu Jesús —nacachi Pedro xijín ná cán.

23-Sahá ŋa cán quéá nacana ivi dacá tañú nyáiví cán. Anda já nasacu ini na caxí na in da tañú ndíví da. In da nacana ná cán násanani José ta naní tucu da Barsabás ta inga tucu quíví dá nasacuu Justo. Ta-da inga cán násanani Matías. 24-Andá já nexjca táhví ndihi ná cán nụ Ndíóxi já nacachi na já:


Tá nánuu íñima yii Ndíóxi jàtá ná cúú cuénta Jesús

2 Tá náxini coo quíví coo wico Pentecostés já nánditaca ndihi ná cúú cuénta Jesús ndúu tútú ná ini in vehe. 2In cuítí náxini johó na in a níhi naquixi a chí indiví. Tá quiáhva níhi xícó táchí ndéé quiáhva já níhi a naquixi a. Ta já náxini johó ndihi ná ndúu coo vehe cán ŋa. 3Andá já náxini ná in náhha ŋa cáá tá quiáhva cáá ñuñú ìta. Anda já nánditahnda ŋa nasandójó a jin in in ná cán. 4Ta náchutú ndáa íñima ndihi ná cán xijín íñima yii Ndíóxi. Chí nàcasáhá nándicahan ná tūhun, ŋa có nasatáhva na jáchi já nácaja íñima yii Ndíóxi.

5Mé tiempo já nasanduu java ná Israel, ná cája cáhnu Ndíóxi ŋu Jerusalén cán. Mé ná Israel yóho naquixi ná ndíáá ŋu jatá ñuyíví. 6Ta náxini johó ná cán ŋa níhi xojo cúú cán já nàcasáhá nàdítica na. Joo tá náxini ná nụ ndúu ná cúú cuénta Jesús cán já nàcatóntó ná jáchí náxini johó ná cáhan ná cúú cuénta Jesús cán mé tūhun cáhan ná vátí có cúú ná ná ŋu na. 7Chí nàcatóntó ndíva ha ná cán já nàcasáhá ndítúhún xijín táhan na já cáchí ná já:

—Tóćo ndihi ná cúú cuénta Jesús yóho cúú ná nàquixi estado Galilea. 8Ndá cuénta quá cáhan ná tūhun cáhan in in mí. 9Jáchí să jín să jíin ŋu naquixi mř. Java í naquixi nación Partia ta java í naquixi nación Media ta java í naquixi nación Elam ta java í naquixi nación Mesopotamia ta java í naquixi estado Judea ta java í naquixi estado Capadocia ta java í naquixi estado Asia 10 ta java í naquixi estado Frigia ta java í naquixi estado Panfilia ta java í naquixi nación Egypto ta java í naquixi ŋu cuénta Africa, ŋa xícá
chága a juú gá ñuu Cirene. Ta ndúu java ñayivi nàaquixi ñuu Roma yóho. Ta java nà cân cúú ná nàaquixi chíchí Israel ta java nà ço cúú ná nàaquixi chíchí Israel joo cája cáhnu na Ndíóxi, mé a cája cáhnu mí.

Ta sà mé yóho ndúu java ñayivi nàaquixi nación Creta xìhín nación Arabia. Ta xíni johó ndíhi cáhan nà cúú cuéntá Jesús yóho tóhun cáhan in in mí. Ta cáhan nà sahá ñaha xìhitón cája Ndíóxi xìhín ná —cáchi ndíhi nà sándehe cán.

12 Ta chí ço xíni nà ndúu sándehe cán ndíá cahán nà sahá nà cúú cuéntá Jesús cán. Jáchí nàcatóntó ndiváha nà jandá ndácà tóhun táhan mé nà ndúu nà já cáchi nà jà: —Ndíá cúni cachí ña cája nà yóho.

13 Joo java nà ndúu cán nàcasáhá sácu ndaa ñahá nà já cáchi nà jà: —Nà xìhi va cúú nà yóho.

Cáhan ndojó Pedro nuú ñayivi

14 Anda já nàcandidihi Pedro xìhín ndíhuxu în gá nà apóstol cán já nàcasáhá cáhan cóhó dá xìhín tócó ndíhi nà cán já cáchi dà jà:
—Cuni johó vāha ndò ña cáhan i xìhín ndó, ñayivi Israel, nà estado Judea xìhín ndíhi ndó nà tóho ndúu ñuu Jerusalén viti. Mé ndó cáhan ndò ña nañini tócó ndíhi ñayivi ndúu yóho. Joo ço cúú ná nà nañini jáchí jácà cça în naha va queá. Ña cája nà yóho quèa nàcachi da naní Joel sànahá tá nàcahan dá xìhín ñayivi ña ndítahan coo. Mé dá cán cúú dà nàcachi ña cáchi Ndíóxi coo já nàcachi da já:

16 Ñà xìhi nà yóho quèa nàcachi da naní Joel sànahá tá nàcahan dá xìhín ñayivi ña ndítahan coo. Mé dá cán cúú dà nàcachi ña cáchi Ndíóxi coo já nàcachi da já:

17 Tá sà nàcayati quíví ndíhi sahá ñuyivi yóho jà cáchi Ndíóxi já:

“Chindahá j’ínima yii mí i cañuhu a ini tócó ndíhi ñayivi. Ta tócó ndíhi jahyí yií ndó xìhín jahyí jìhí ndó cáxi tóhun nà xìhín ndó tóhun cáhan i xìhín ná.

Ta nà taczú cuni ndímañhú nà ñaha nàhá i nù ná. Ta nà yatá quixi sàñi nù ná nà caja jì.

18 Ta mé tiempo já chindahá j’ínima yii mí i ña ná cañuhu a ini nà cája chúun cuéntá mí jì, á cúú ná taa á cúú ná ñaha. Ta caja jì ña ná cáhan nà sahá jì nuú ñayivi.

19 Ta cuáhá ndiváha ña náhnu caja j’indiví xìhín ñuyíví ta cuni ñayivi ña. Cuni nà nìi xìhín ñùhú càyi xìhín ñìhmà ña ndindita tàtuhun viço nùhú.

20 Ta canaá nuú cándii ta ndícuáhá nìi nuú yoo. Ña yóho cacuu ña yaha tá sà nàcayati quíví xìnù yehè, mé á cúú xìtoho nà caja vií jì sahá ñayivi ñuyíví. Mé quíví cán cacuu a in quíví cáhan ndiváha.

21 Joo caca ndíaa iníma tócó ndíhi nà ndìcañhán quíví jì”, nàcachi Ndíóxi ini libro nàcahyí Joel sànahá — nàcachi Pedro.

22 Anda já nàcachi tuczú Pedro jà:
—Cuni johó vāha ndò tóhun cáhan i xìhín ndó, nà Israel. Jáchí cáhan i sahá Jesús, mé a naquixi ñuu Nazaret. Jáchí nàtagán ini Ndíóxi xìhín tócó ndíhi ñaha nàcaja mé Jesús. Ta nañini xìhín nuú ndó ña náhnu xìhín ña xìhitón nàcaja
mé á nü ndó xihín ndéé nasahn Ndíóxi nü a. Ta sá cánda vaha ini mé ndó ña yóho. 23 Joo tá nätiin ndó Jesús já näjáxínu coo ndó ña nasacu ini Ndíóxi coo sanahá ndívaña.Ta mé ndó nändiquiávhva ndó Jesús ndáha ña quini. Ta nácaca ndó ña ná cata caa na Jesús ndíca crúxy. 24 Joo najánditacu Ndíóxi Jesús já ná a cóo a nü ndóho ini ná sá nañíxi jáchí ni in ñaha a cúú caja ña ná coo Jesucristo nü ndúu ná sá nañíxi. 25Sanahá ndívaña naçahyí rey David sañah Jesús já nácaca da já:
Xíni vaha i ña níi tiempo tín ndó xitoho i, xíñi i, ta ín ndó xoó cuáha i chíndeé ndó yehe sañah ña cán quéa co yívhí toho i.

26 Sañah ña cán quéa naçají ndívaña ini i, ta nácáhán vatá ndívaña i. Jáchí vátí ná quivi i cacuu u ndii joo coo vaha ini i. 27 Jáchí caja ndó ña ná ndítaçu tucu u já ná a cándoo nahá ínima i nü ndúu ínima ndíi. Ta ni a quíáhva toho ndó ñamáñi tahyí yíquí cuñu i jáchí cuñ u jahyí máñi ndó.

28 Najáñaha ndó núu i ndaja caja i ña cúñi ndó. Jáchutú ndaã ndó ínima i xíñín ña cájíi i in i jáchí já ín va ndó xíñín i, naçahyí David sanahá ndívaña —cáchí Pedro xíñín ná ndúu cán.

29 Andá já nácaca tucu Pedro já xíñín ná:
—Candehe ndó, ñani i ná ndicani i nü ndó ña cúñi cachi ña yóho. Sá cánda cáxi iní ña sá nañíxi David, dà nasacuu tásáhnu jíco yó. Ta najánduxú ná dà ta ín yíi va nüú najánduxú ná dà. 30 Nácachi David ña yóho jáchí nasacuu da profeta. Jáchí mé Ndíóxi quéa nasahán tühun a nü dá ta nácaca a xíñín dá ña quixi Jesucristo chichi mé dá ta nácaca a ña cacomí mé Jesucristo cán cuéntá sañah ñayivi Israel. 31 Sá nácándaã ini David ña caja Ndíóxi chi núu sañah ña cán quéa nácaci da xíñín ñayivi ná ndítaçu tucu Jesús tá nándihi quivi a. Ta nácaxi tühun David nü ná ña a jándico toho Ndíóxi ínima Jesús nü ndúu ínima ndíi ta ni a quíáhva toho mé á ñamáñi tahyí yíquí cuñu mé Jesús cán. 32 Ta viti cándaã iní ña nañínu tühun naçahyí David jáchí nañini tóco ndihi ña najánditacu Ndíóxi Jesús. 33 Ta najándindita cáhnu ndívaña Ndíóxi Jesús ta nasacu a ña xoó cuáha mé á. Ta nasahán Ndíóxi ínima yíi mé á nü Jesús jáchí ña yóho cúú tühun nasahán Ndíóxi sanahá. Ta tóco ndihi ña nañini ndó xíñín núu ndó ta nañini johó ndó yóho cúú ña nañíxi cuéntá Ndíóxi. 34 Ta sá xíni yo ña co cáhán David sañah mé dá jáchí a júú David cúú dà nándaa indiví, vaha. Sá mé David cúú dá nácaci tühun yóho:

Nácachi Ndíóxi xíñín xitoho i: “Naha xoó cuáha jíin i cacóün, 35 jánda quíáhva ná cacu u ná cándají yohó tixi sañun”, naçachi Ndíóxi —já naçahyí David sanahá.

36 Andá já nácaci tucu Pedro já:
—Ña cán quéa cúñi ña ná candáa ini tóco ndihi ndó ña cáhán i xíñín ndó, na Israel. Mé Jesús, mé a
načata caa ndó ndića crúxu nándaja Ndíoxí ŋa ná nduu a xitoho ŋayivi. Ta nándaja Ndíoxí ŋa ná nduu a ŋa náchindahá mé á cacomí cuéntá sáhá ŋayivi —načachi Pedro xihín ná ndúu cán.

37 Tá naći̱nini joho ná cán ŋa načachi Pedro xihín ná jvi láá nátañhví ini ni já načasáhá ndáca tühünst a Pedro xihín java ga ná apóstol cán já cáchí ni já xihín ná: — Ndícì ndítañhan caja nde, ŋâni, ná cuú cuéntá Jesús.

38 Anda já nánducú ŋehe Pedro tühun nást ná já cáchí dà já xihín ná: — Xíñí ŋúhu ndíco còo ini ndó ta jándicoo ndó cuachi cája ndó ta candúta ndó cuéntá Jesucristo já quęa ná caja cáhnu ini Ndíoxí sáhá cuachi ndó ta já ŋehe táhnvi ndó quiáhva Ndíoxí ínímá yìí mé á ntu ndó. 39 Jáčhi násahan Ndíoxí tühun a caja ŋa jáchutú ndáa ínímá ndó xihín ínímá yìí mé á ta quiáhva já caja ri a xihín jahyí ndó ta jári xihín ná tóho, ná ndúu xícá. Jáčhi já caja mé á xihín ŋayivi načaxí mé á — načachi Pedro xihín ná.

40 Ta cuahá ndívaha java ga tühun načahan Pedro xihín ná ta já nájácahan dà ná já načachi da já xihín ná: — Candéé ini ndó Jesús já ná jácaczú ndóndó yìí a cuhhun ndó ndídayá ŋúu cuhhun ŋayivi cája cuachi — načachi Pedro xihín ná.

41 Cuahá ŋayivi nándiquehe yêhá na tuẖun načahan Pedro ta načandéé ini ni na Jesús. Ta mé quíví já načandúta tühun ŋtí mił ŋayivi já nándihvi na íchí cuéntá Jesús. Ta nándique táhan ná cán xihín java ga ná cuú cuéntá Jesús. 42 Ta ndinuhu ini ni já cuhhá na ŋa jánahá na apóstol ŋu ná. Ta cándúsa táhan tócoh ndíhi na ta ndítítu ŋa xícá táhví ná ŋu Ndíoxí. Ta níí tiempo sá taca na ndicahnda java táhan na pan cuhxu na.

ño načají ŋayivi tá načasáhá na ndícì na íchí cuéntá Jesús

43 Mé tiempo já násahan Ndíoxí ŋámání ŋúu na apóstol cán ŋa cuú caja na cuahá ndívaha ŋáha xitúhún xihún cuahá ŋa náhu ndívaha ta chí cántón tócoh ndíhi ŋayivi tá xíní ná ŋa yóho. 44 Ta tócoh ndíhi na cuú cuéntá Jesús cán in nánduu ndíhi na ta ndícahnda java ŋáha ná tánhán na. 45 Ta jìcó ná ŋáha cómí ná ta já ndícahnda na juhúún ná ŋu ná ndímaní ŋáha ŋuú. 46 Ta ndijáá níí quíví ndíthú ná cája cáhnu na Ndíoxí veñuhu cáhnu ndáçcañ ŋuú Jerusalén cán. Ta tá ndíque táhan na vehe já ndícahnda java táhan na pan cuhxu na ta cátava ndívaha xihín táhan ná cája ná. Ta níi in na có ndíñhe jìcó mé. 47 Načaja cáhnu na Ndíoxí ta tócoh ndíhi ŋayivi ndúu ŋuú Jerusalén ñu váha iní ni xiñí ná cán. Ta níí quíví načaja Ndíoxí ŋa nándiquehá na cuú cuéntá Jesús, mé ná jácaczú ndáa Ndíoxí ínímá.

Ndívaha in tá réncó cája Pedro

3 In quíví tátuheh cää ŋu ná sahini cuhcañ Pedro xihín Juan veñuhu cahnu Jerusalén cán. Mé hora já tácá ŋayivi cuhcañ na veñuhu cahca táhví ná ŋu Ndíoxí. Ta mé yuyéhé ŋu ŋu cán ín coo in da sañxíi tuchu sah. Ta jedà tá načacu da cáda da já. Ta ndijáá níí
quivi ñéhe na da cuahan da yuyéhé ñu hu cahn un nànyi yéhé ñúchí. Ta cán ín coo da sáti da nú ñayivi ndíhví ini veñhuu cán. 3Ta tá naxini da rénco cán cuahan quihuvi Pedro xihin Juan ini veñhuu cán já nacata ñee da ndáha dá nú nà sáti da. 4Anda já nandicoto nihni Pedro xihin Juan nú da rénco cán já nacachi Pedro já xihin dá:
—Candehe núu ndé.
5Anda já nasañehé caxí da cán nú nà jáchi cahán da quighva na jiuhún nú dá. 6Joo já nacachi Pedro xihin dá já:
—Coó toho jiuhún i quighva i núun joo ña ñi nú u i ña cán quighva i núun. Íin ndivaña ndéeg Jesucristo, mé á ñu Nazaret sáhá ña cán quég sáhndá i chuun núun ña ná candichún cacun —nacachi Pedro xihin dá.

 Cáhán ndojó Pedro nú ñayivi ndúu yéhé ñu hu cahnun cán
11Mé da nasacuu táa rénço cán nátiin tuun da Pedro xihin Juan ta chí co cúng dà jání ñahá dap. Ta tocó ndihi ñayivi naçatóntó nà xínù na cuahan nà candehé nà da rénço cán nú ndíta da yéhé ñu huu, ña nání yéhé Salomón. 12Ta naxini Pedro nacasañá tácá cuahá ñayivi nú ñiñ da já nacasañá cáçhi dá já xihin ná:

Ndíquehe Pedro xihín Juan sañahá mé dà nùú nà saçañahá veñuhu

4 Ta jándë cáhan chá va Pedro xihín Juan nùú ñayíví cán já nañixínu java dà cúuí xihín dà sánndá chuñ nù policía veñuhu cán. Ta táñu ná yóho nañixínu ri nà saduceo. 2 Xójo ndívahá ini na jáchí jánahá Pedro xihín Juan nùú ñayíví ñá sàñaditacu tucu Jesucristo. Ta xihín ñá yóho nàñá ñá vaxí quivi ndítacu tucu ndjí. 3 Sañahá ñá cán quëa ñatìin ná cán Pedro xihín Juan ta nanáñ nà dà vecáa. Ta cán naçandoo da jándë inga quivi itañ bátchí sa naçuàa va. 4 Joo cuahá ndívahá ñayíví naçandúsa tähuñ naçachán Pedro tá xihín ñá yóho nàñdicuñahá chága ná cúuí cuéntá Jesús. Jáchí na naçandúsa cán nañacuu ná tátuñun yúnun mil dàtção. 5 Ta ndáya coo ná cúuí saçañahá nùú ñayíví Israel cán xihín ná saçañahá veñuhu xihín ná jánahá ley Moisés nándique táhan ndíhi na inga quivi
itañ. 6Ta tañu na cán ndácañ ri dà naní Anás, dà cúú saçuahá núú júťu. Ta tañu na cán nașandacañ ri Caifás xîhîn Juan xîhîn Alejandro xîhîn tóćo ndihi na cúú na vehe nà saçuahá núú júťu cán. 7Ańda já naṭavá na Pedro xîhîn Juan vecâa. Ta ñéhe na dà cuḥan na núu nàṭaca na cán ta naśani ndichî na dâ màñű́ nà nàṭaca càń ta já nàndâcâ tuḥúń nà dà já cáchî na já xîhîn dâ: —Ndaja nàcàja ndó nàndâjâ vahà ndó dà nașaquíhví saḥā càn. Yo já nașahan ndée nû ndó ña cúú cája ndó ña yöho —cáchî nà ndâcá tuḥúń ñahā nà.

8Ta nàcàja Ndíóxi ña ná ndicûtú ndâą ñíma Pedro xîhîn ñíma yį Ndíóxi ña cán quę̱ naçaśahā dâ ndúcû ñèhe da tuḥun nû ná já cáchî dà já xîhîn nà:
—Cuńi jîho vahà ndó, nà saçuahá ñuu xîhîn na saçuahá veñugu Israel. 9Nàndâcá tuḥúń ndó ndèhe ndaja nàcàja ndê nàndâjâ vahà ndê dà nașaquíhví saḥâ càn. 10Cuńi jîho ndó nû ndìcani ndê saḥâ ñyóho nû ndó ta já ná cuu candaŋ rî ini tóćo ndihi ñayívî Israel nà ñë dâtaŋ, dà càndîchî nû ndó yöho nàndîvahá da xîhîn ndée Jesucristo, ña ñuu Nazaret. Mé a càn nàcata ccaa mé ndó ndìca crúxu càń ta ta nàndîhì já nàjánditacu ñahá Ndíóxi. 11Ta mé Jesus yöho cúú á ña càḥan tuḥun Ndíóxi saḥâ, ña cúú á tuṭuḥun yuu ndûhu, ña nàcàndajî nà càvahà vehe. Ta mé ndó cúú ndó tuṭuḥun nà càvahà vehe càń, nà nàcàndajî Jesús. Joo vîti na🥇nû dà cúú â tuṭuḥun yuu ña ñîn châga saḥâ nàcàja Ndíóxi. 12Jàčî nî in tuḥúń toho ñayîví nûuyívî a cúú jàcâcu mí ña nà a cúûhn yö indayâ. In tuḥúń Jesucristo qüe(264,932),(331,947) nà cçu ñaça ndaa únîma yö —ñaçâcî Pedro xîhîn nà.

13Ta nàxîni na saçuahá càn ña cî yîhvî Pedro ni Juan ndîta dà cáhàn da xîhîn nà já naçatóntó na jáčî sà xînî ña çoŋ tiâhvâ da tutu. Ta nàxîni na ña cúú dà dà ndâhvî, dà nàxîcà xîhîn Jesus. 14Ta nî cî ñéhe ìní na saçuahá càn càcî na xîhîn Pedro ña cúú dà dà tuḥúń jàčî sà nũ tâhvî ña já va càndîchî dà nàndîvahá saḥâ càn. 15Ańda já naṭavá tŏo nà dà càń já nàcàśahâ ñútûhûń xîhîn tàhàn nà. 16Jà cáchî nà já:
—Ndîà caja i xîhîn ndûvî dà yöho vîti jàčî sà nàcândaŋ in ndîhî ñayívî ñuû Jerusalém ña xîṭûhûń nàçâja dâ. Ta nî mí, a cúú càcî ña cúú á ña tuḥûń. 17Joo cóho jàyîhvî yö nà nà dà cáhàn châga na saḥâ Jesus nûû nî in tuḥûń toho gà ñayívî. Jàčî có cûnî yö ña nû ndîcûjita nûû tuḥûń saḥâ Jesus — cáchî nà nûtûhûń xîhîn tàhàn nà.

18Ańda já nàcàna tucû na Pedro xîhîn Juan ta nàșahndà na chuun nû nà ña nà à jànâhà gà na saḥâ Jesus ta nî nà dà cáhàn gà na quávi Jesus. 19Ańda já nànducû ñèhe Pedro xîhîn Juan tuḥûń nû nà já cáchî dà já xîhîn nà:
—Càhvi vahà inî ndó, nà saçuahà. Ê càḥàn ndó ña vahà châga càja nde ña săhûndá ndôho à ña săhûndá Ndíóxi nûû nde càja nde. 20Jàčî a cúú jàndacoo nde càḥàn nde saḥâ ña nàxîni nde xîhîn saḥâ ña nàxîni jîho nû dè —cáchî dà xîhîn nà saçuahá càń.
21 Anda já nacahan cuéhe na sacuaha cán xihin dá ña ná a jánahá chága da saha Jesús. Joo tóco ndihi ñayivi cája cáhnu na Ndíoxí sahá ña nacaja da cán. Ña cán quéa najaní ñahá na jáchí cóo nañehe íní na ndá quihva caja xíxi na xihin dá. 22 Ta me da nandivaha cán naxjun chága da núú ivi jícu ta nandivaha saha dá.

Xíca tahví na cúu cuéntá
Jesús nu Ndíoxí

23 Ta tá sa najaní Pedro xihin Juan já naqeeu da cuahán da núu nañanduu java ga na cúu cuéntá Jesús cán. Ta já nandicani na núu na cán ña nacahan na sacuahu núu juto xihin na sacuahu veñhu cán xihin ná. 24 Ta naxini joho java ga na cúu cuéntá Jesús cán ña ndícani da núu ná já nasahasá tóco ndihi na xíca tahví na nú Ndíoxí já cachí na jà:

—Tátá Ndíoxí. Mé ndó cúu Ndíoxí ña nacavaha indiví xihin ñuyíví xihin tañgyhu xihin tóco ndihi ñaha.

25Sañahá ndivaha tá najándicuti ndaá ndó ñima David, tásáhnu jícu nde xihin ñima yíi mé ndó já nacachi ndó já xihin dá ta tá nacahyí dá:

Ndá cuéntá quéa ndívaahá ñayivi nduí ñuyíví ta ndinuhu ña núú cáhvu ini na caja na.

26 Tóco ndihi da cómí cuéntá sahá ñayivi nduí ñuyíví xihín dá sahndá chuun núu ñuú nandique táhan na câní táhan na xihin Ndíoxí.

Ta cání táhan na xihin mé a naçaxi Ndíoxí chindahá a cacomí cuéntá sahá ñayivi, naçachi ndó sanahá.

27 Ta mé a ndaá quéa yóho jáchí ini ñuú yóho najátaca táhan Herodes xihin Poncio Pilato xihin ná tóho xihin na Israel viti. Najátaca táhan na caja núu na xihin Jesús, da cúu jahyi yíi mé ndó, mé a naçaxi ndó. 28 Joo xihín ña nacaja na yóho nañinu cúu ña násacu ini mé ndó coo jandá jihna ndivaha jáchí cuu caja ndó tóco ndihi ña cúni ndó caja ndó. 29 Ta viti candéhü ndó, tátá Ndíoxí ndá quihva cúni na caja xíxi na xihin ndé. Ta quihva ndó ñamaní ná candéé ini ndé ndohó já ná a yíhví ndé cahan ndé tühun vaha saha mé ndó xihin ndá núu ñayivi naçcu jáchí mé ndé cúu ndé na cája chúun ndó. 30 Ta xíca tahví ndé nü ndó ña cúu ndaá vaha ndé na quíhví xihin ndéé mé ndó. Ta ná caja ndó ñamaní ña ná caja cuahá ndé ñaha xíhín núu ña xíhín ndé Jesús Cristo, jahyi yíi mé ndó cája ndé tóco ndihi ña yóho — cachí na xíca tahví na nú Ndíoxí.

31 Ta nandihí naxica tahví na nú Ndíoxí já naqúiji nuu vehe nü núuu tútu na cán. Ta já nandicutú ndáa ñima ndihi ná cán xíhín ñima yíi Ndíoxí tá nándindeé ini na cahan na tühun Ndíoxí núu ñayivi.

Sáhndá java táhan ná cúu cuéntá Jesús ñaha cómí ná

32 Cuahá ndivaha naçcuu na cúu cuéntá Jesús cán joo chí in jiní ndíhi na. Ta ni in tühun ná co cájíhnda ñaha nü táhan jáchí cachí nà: “Ñaha tóco ndíhi queá.”

33 Xihin ndeé sáhan Ndíoxí nú ná cáxi tühun na apóstol ña nandícucu tucu Jesús. Ta nacaja Ndíoxí cuahá
ndivaha ſamani xihin tóci ndíhi ná cuú cuéntá Jesús cán. 34Ta ni in na cóo nándimani ſáha nuy jáchi ná ſín ſáha nuy tátyhun vehe á ſúhu nájíco na ſá ta ſéhe na mé jiýhún cán 35ta sáhan na ſá nuy na apóstol já ná ndicahnda mé ná ſá nuy in in ná xíni ſúhú a. 36Já náçaji in dataa naní José, dá naquéxi chiči Levi. Ta cuú dá dá náçacu in isla naní Chipre. Mé dà ſóho náchinüu ná apóstol quávi dà náni dà Bernábé ta mé týhun yóho cúńi cachí a dá sáhan týhun ndeé ini ſáyivi. 37Ta mé dà náni Bernábé yóho nájíco dà ſúhu dá ta já náşaheń dà mé jiýhún dà cán nuy na apóstol.

 Cája Ananías xihin Safira cuáchi nuf Ndíóxi

Joo mé tańu já in dá náni 5 Ananías xihin Safira, ſájihi dà nájíco ná in ſúndahyí ná. 2Joo cóo nándiquáhva ndíhi dà jiýhún ſá ná cyáhvi ſúhu cán nuy ná apóstol. Ta náçachi da xihin ná ſá cám cúńi ſóho va ſá naqquehe da ſáha ſúhu. Joo nájíandique táhan týhun da xíni ſájíhi dà ſá ná candoo chá jiýhún cán nuy ná. 3Ta tá náchínu cóo Ananías ndíquáhva da jiýhún cán nuf Pedro já náçachi Pedro já xihin dá:

—Ndá cuéntá quéa náşaheń ſamani nuf tińáha ſáçuha ſáńdıhvi ri ſínmuń, Ananías. Ta náçacu inú nándíqahu níma yií Ndíóxi ta já náquéhun táhan jiýhún nácyáhvi na sańa ſúhu yan. 4Náha mé vún náscacu ſúhu yan, nduu. Ta tá nájícün ſá, ſáha mé vún cúńi ri jiýhún yan va. Náçahvi inú nájícün ſá nuy yóho ta xíni ſá nácajún yóho a júu nuf mé ndé cuíti va nácahun ſá týhun joo nácahun ſá týhun nuf Ndíóxi —náçachi Pedro xihin dá.

5Tá náchínu jáho Ananías ſá nácahi Pedro xihin dá jiv láá nándicava da náxíhu dà sańá cuáchi nácaja da nuf Ndíóxi. Ta tóci ndíhi na nácondan ini sańá nuf náyaha yóho náyihví ndivaha na. 6Andá já náchínu java dà túcú já náchítívu na ndíi cán já ſéhe nà cuáhan na jánduxu ná. 7Ta tá sá náyaha tátyhun ſúni hora já náyihví ſájíhi Ananías nuf ndácań Pedro cán. Joo ni có xíni ná ſá ndóhó yíi ſá. 8Andá já nándača týhun Pedro ná já cáché dà já xihin ná:

—Á mé a ndáa nájíco ndó ſúhu ndó ta nácháhvi nà ták quiáhva nácahi yíyín xihin i sańá —náçachi Pedro.

Andá já nánducú ſéhe ná cán týhun nuf dá já cáché ná já xihin dá:

—Ajan, quiáhva já nájíco ndé ſá. 9Andá já náçachi Pedro já xihin ná:


10Tá náçachi Pedro já jíy láá nándicava ná sańá dá náxíhu ná sańá cuáchi nácaja ná. Tá náchínu cóo dà túcú, dá náşaheń nájánduxu yíi ná cán já náchínu na cándíhvi ri mé va ná náxíhi ſá. Andá já nástavá ná ſá ta nájánduxu ná ſá in xoo mé nuyu nájánduxu ná yíi ſá cán. 11Ta tóci ndíhi nà cuú cuéntá Jesús cán xihin tóci ndíhi java gá nà tá.
nacandáa ini na sáhá ŋa nayáha yöho nayíhví ndívaha na.

Sáhan Ndíóxi ndée nyú na apóstol já ná caja na cuáhá ŋaha xitúhún
12Ta nácaca Ndíóxi ŋa ná cuu caja na apóstol cánn cuáhá ŋaha xitúhún xíhín cuáhá ŋa náhnu tãnu ŋayivi cán. Ta tóco ndíhi na cúu cuáhá ŋaha xitúhún xíhín cuáhá ŋa ná cuúa cuéntá Jesús naasñataca na yéhé ŋühu cáhnu naní yéhé Salomón. 13Ta java ga ŋayivi, na có ndíco íchi cuéntá Jesús cán yíhví na catáhan na xíhín na cúu cuéntá Jesús yöho. Joo ndijáá java ga ŋayivi cán ín tóco ŋûhú na xíhín na apóstol cán. 14Ta cuáhá ndívaha ŋayivi nacásahá cándúsa na Ndíóxi, taâ viti najihí viti. 15Ta sahá ŋa náhnu cája na apóstol yöho náthavá na ná quíhví jatâ véhe ta nachinduu na ná nûjó xíjó á nû yívi mé nyû yaha Pedro cán. Já quég tá ná yaha da vatí candahví cuiitú dà nà cani ndaa jatâ java ná cán ŋa ná ndívaha na. 16Ta cuáhá ŋayivi ndúu java ñuu válí ndúu yati cán ñëhe na ná quíhví xíhín na ŋûhu ñimàa quini ini vaxí na ñuu Jerusalén ta cán nandivaha ndíhi na.

Jándoho na ini na apóstol
17Andá já dà cúu sácuraÁA nyú jútú cán xíhín na cúu cuéntá Saduceo cán nacásahá cáhíhví ndívaha ini na xíhín na apóstol. 18Sahá ŋa cán quêa nátiin na na apóstol cán ta nátaán na ná vëcaÁA. 19Joo ŋûu nàxînu coo in tató Ndíóxi ta násuná a yéhé cãa cána nántavá a nà ta jà nácací a já xíhín nà:
20—Cuáhán ndó veñëhu cáhnu ta ndican ni ndó nyú ŋayivi sahá tóco ndihi ŋa cája Ndíóxi, mé a ndíjama ŋayivi ná ndíhví na íchi cuéntá mé á —nàcachí a xíhín nà.
21Nà cán quég tá nàtîivi inga quíhví itàqán já nándíhvi na apóstol veñhuhu cáhnu cán ta nácasahá na jánáhá ná nyú ŋayivi cán.
Joo dà cúu sácuraÁA nyú jútú cán xíhín tóco ndíhi na sácuraÁA cómí cuéntá sáhá nación Israel cán nasaÁAhnda na chuun nû policía cán ŋa ná cuñhun na tává nà nà apóstol ŋûhu veçãa cán ná quíxi na nyú na sácuraÁA cán. 22Joo tá nàxînu coo na cúu policía veçãa cán cóo nándínehe toho ñahá nà. Ta já nándicó coo na çahti tuhun na xíhín na sácuraÁA cán. 23Já cáchí nà já:
—Tà nàxînu ndé yéhé cãa já nàxînu ni ndáá jútu a ta ndíta soldado ndáá yaha da ŋa. Joo tá nándíjí ni ndé ini veçãa sàndëhe ndé cóo na apóstol cán ná ndìnëhe ndé. 24Tà nàxînu johó na sácuraÁA nyú jútú xíhín dà cúu sácuraÁA nû policía veñëhu xíhín java ga nà sácuraÁA veñëhu cán ŋa yöho já nacásahá ndáçã tuhun táhan na sáhá ña ndítahan quíxi nû nà chí nû jà sàhá ŋa cája na apóstol yöho.
25Mé hora já nàxînu coo in dàaqÁA ta cáchí dà já xíhín nà:
—Nà apóstol nátaÁA nàdie seçãa cûni cán, ndíta na jatá veñëhu jánáhá nà ŋayivi —nàcachí dà cán xíhín nà.
26Andá já násàÁAÁA dà cúu sácuraÁA nyú policía xíhín java ga policía já nátiin tucÁA dà nà apóstol nàsaÁÀhe dà nà nyú nà sácuraÁA veñëhu cán. Joo coó nácaca xíÁAÁA na xíhín nà jáchí nàyíhví na ndicúíta ŋayivi cuáhá cán ni na ná xíhín yuu. 27Ta tá
náxini coo na xihn ná apóstol nü ndúu na sácuähá venehú cân já náscu ndíchi na ná nü ná. Anda já náccachi da cúa sácuähá nüü jütu cân já xihn ná:


29 Anda já nducú ŋehe Pedro xihn java gná apóstol cân tůhun nü ná já cóáchí ná já xihn ná:

—Ndítahan nüü ndé caja jihna ŋúhú gná ndé ŋá sáhdá Ndíóxi nuü ndé, a juú gná sáhdá ñayivi nuü ndé caja ndé. Sahá ŋá cán queá cóo náccaja ndé ŋá nasáccja ndó xihn ndé.

30 Ta mé Ndíóxi náccaja cóachán jíco yo sañahá náccja ŋá nditacu Jesús, mé a nasahndi ndó tá náccata caa ndó a ndíca crúxy.

31 Joo nándínehe jíco Ndíóxi Jesús ta náscu a ŋá xoo cuähá mé á ta náccaja ŋá ná nduu Jesús ŋá cacomí cuéntá sahá ñayivi Israel ta jáacu a ná já ná a cúhun ná indayá. Ta tá ná ndicó coo ini na já caja cåhnu ini Ndíóxi sahá cuüchi cája ná. Ta náxini xihn nuü ndé tóco ndíi ŋá yóho ta cåhnu ndé sahá ta quíhva já cåhnu ínima yíi Ndíóxi sahá ŋá yóho. Ta chindahá Ndíóxi ínima yíyí mé á cañuíhu a ini na cajá ŋá cúni mé á —cóáchí na apóstol xihn ná cåń.


40 Tóco ndíi na sácuähá náxini joho nuü náccahan da cán, nátaan ini na xihn ŋá náccahan da. Anda já
Cáxi na uşa da cacu cu diácono, dà chíndee na apóstol

6 Ta mé tiempo cán ndícuahá ndivaña na cúu cuéntá Jesús. Ta ndaja coo na cáhan tūhun griego cán nacasahá cáhan cuachí na núú na Israel. Mé na cáhan tūhun griego yóho cáchí na ña có ndítahnda in núú ñaña cája na Israel tá ndítahnda ña cuuxu na cuáan in in quíví. 2 Andá já ndajada tútú ndíhxuŋu ivi na apóstol cán tóco ndihi na cúu cuéntá Jesús já nacasahá cáchí na já xǐhin ná:

—Ña ndítahán nú mé ndé, na apóstol quáça cáxí tūhun ndé tūhun Ndióxi nú ñayivi. Sáhá ña cán quáça ko yáchí ndé ndícahnda ndé ña cuuxu ñayivi. 3 Sáhá ña cán quáça xíní ñúhu ndinducú mé ndó uša tá tañu ndó já ná caja na cuuñu yóho. Joo xíní ñúhu cacuu na ñayivi cándee iní ndó. Ta xíní ñúhu cacuu na na tácu iní. Ta xíní ñúhu cacuu na na nándicitú ndáa ñínma xǐhin ñínma yíi Ndióxi já ná cuu quáhva ndó cuuñu yóho nú ná. 4 Ta ña caja mé ndé quáña ndínunu iní ndé caca táhví ndé ní Ndióxi tá jáñahá ndé tūhun mé á núú ñayivi —nacachi ná apóstol xǐhin ná cúu cuéntá Jesús cán.


7 Ta nacasahá ndícuja nnu tūhun cáhan saña Jesús chí nándícuahá ná cuú cuéntá Jesús ñuu Jerusalén. Ta cuuñu na cúu jūtu cán nacasahá cándee iní na Jesús.

Tíin na Esteban

8 Ta ndaja coo nácaxa cuuñá Ndióxi ñàmaní xǐhin in dá naní Esteban cán ta nándicitú ndáa ñínma dá xǐhin ñínma yíi Ndióxi chí nacasahá cája da cuuñá ñaña nähnu xǐhin ña xítúhún núú ñayivi. 9 Joo in quíví nacasahá java na cání táhan yúhu ná xǐhin mé Esteban. Ná cán cúu ná cuéntá véñhu naní Esclavos Libertados xǐhin java na ñuu Cirene xǐhin ná ñuu Alejandría xǐhin ná ñuu Cilicia xǐhin java ga ná náquixí ñuu válí ndúu estado Asia nacasahá cání táhan yúhu ná xǐhin dá. 10 Joo
a cuú quee vaha na xihín dá jáchi násahan ínima yìi Ndíóxi tühun ndíchí núú mé Esteban cán ña ná nducú ñehe da nù nú. 11 Anda já náchahvi na cá n java na já ná cahan na tühun túhún sáha Esteban. Ta náchachi ná cán ña naxini johó na ña nacanánhá Esteban xihín Moisés ta nacanánhá dà xihin Ndíóxi. 12 Ta xihín ña yóho najándivaâ na ñayivi xihín na sácuha váenúhu xihín na jándaha ley Moisés. Ta já natiiin na dà já ñehe na dà cuahan dà núú ndihi na sácuha ñuu cán. 13 Ta nanducú nà dà cândúsa cávahá tühun túhún sáha Esteban ta já nacsáhá câchí dà cávaha ña tühún já:


Anda já nándicoto nihni nà sácuha xihín tóco ndihi nà ndúu coo cán nù Esteban já naxini na nandiyéhe ñuu dà táthun in nùu táto Ndíóxi ndúu indiví.

Ndíquehe Esteban sáha mé dá núú na sácuha

7 Anda já nándaça tühún dà cuú sácuha núú jútù cán Esteban já náchachi dà já xihîn dà:

—Â ña ndâa cuú ndihi ña cáhan nà yóho sáhuñ.

Anda já nánducú ñehe Esteban tühun nù nà já náchachi dà já:


11 Ta in tānu nāxīnu tāmā ndēē ta nācasāhā ndōho ndīvahā inī tócō ndihi ñāyvī ndūu nācāñ Egipto. Ta quiahvá já nāndóho ri inī ni nā ndūu nūndāhįhį Canaán ta chí cō nēhe nā ña cuuh tāsāhnuy jícó yō. 12 Joo tá naçandāñ inī Jacob ña īn trigo nación Egipto já nāchindahá da jahyi da, nā nāsañcu tāsāhnuy jícó yō cán já nāsañan nā nåxeeñ na ña cuuh nā. Ta tá nāsañan nā nū cuuí yōho cóo nándicuñi na ñānī na José cán. 13 Joo tá nāsañan nā ña chí įvį chí Egipto cán já nājānāhą José mé nū ñānī da. Ta xīhn īa yōho nācandāñ inī dā cúú rey nación Egipto cán ña cúú José dā Israel. 14 Andá já nāsañu dā José chūn ña nā cañehe na Jacob, táā da xīhn tócō ndihi nā vehe dā quixi na cándu nā nūndāhįhį Egipto cán. Ta tócō ndihi nā nāsañan cán nāsañuu nā nū jįco sahun ñāyvī. 15 Já nāquee Jacob cuahan dā coo dā Egipto xīhn tócō ndihi nā vehe da. Ta sā mé cán nāxīhi dā ta cán nāxīhi jahyi da, nā nāsañuu tāsāhnuy jícó yō. 16 Já nāchīcañ nā ndīi cán inī cáāma mé Egipto cán joo tá nāyaha tiempo jā nātavá nā láśa nā jā nēhe nā ña nāsañan nā nāchīcañ nā inī cáāma mé cama santo ña nåxeen Abraham nū yahyī in dā nānī Hamör nūu Sīqueñ cán.

17 Ta tá nācajayati quívī xīnī cōo ña nāsañan Ndőixi tūhun a nū Abraham coo já nācasahā cácu cuahą jahyī nā naquixi chichi Israel. Já nāndicuahă nā nānī ndūu nā Egipto cán. 18 Andá já nācasahā inga tucu rey cómī dā cuéntā sahā įnī nación Egipto cán ta mé rey sąā cán cō xīnī toho da José. 19 Ta mé rey yōho nájañahvī dā tāsāhnuy jícó yō cán ta nācasahā cája xīxi da xīhīn nā. Ta nācajá ndūṣa dā xīhīn nā ña nā jándacoo na jahyī nā, nā jācā nåcacu já nā quivī na. 20 Ta mé tiempo já nāsacu Moisēs ta nāsañuu dā in ticuāhă loho nā nātahan inī Ndőixi xīhīn. Ta nājācuahhu táā nānā Moisēs yōho mé dā tiķi unī yōo mé vehe mé nā cán. 21 Joo tá nāxīnu quīvi ndītahan nū nā jándacoo na dā já nándiqueñ nā cúú jahyī rey Egipto cán dā já nājācuahhu nā dā tātūhun jahyi īa. 22 Ta nājācuahu
Moisés tocó ndihi ña xíní ná ndíchí nación Egipto cán. Ta nándindíchí ndívañaha jíñi dá. Ta nácacá cuáñá dá ña náhnu.


ña náhnu yucú íchí nú ñaxica na ivi jico cuía cán.

37 Ta mé Moisés naçaxi tughun da xíhín ñayivi já nacachi da já xíhín ná: “Tá quiahva nacaja Ndíoxi nachindahá a yehé nú ndó quiahva já chindahá mé á inga dá cacu profeta nú ndó. Ta mé dá cán cacuu da in dá quixi chichi mé ndó”, nacachi Moisés xíhín ná. 38 Ta mé Moisés nasahjín da tañu ñayivi Israel, na naçacuu tásahnu jícò yó tá naxíca na yucú íchí cán. Ta xíhín mé dá cán nacahan táto Ndíoxi jíni yúcu Sinaí cán. Ta cán nasahan Ndíoxi ley nú dá já ná náha dá ña nú yo ña ná cara vaha i íchí cuéntá Ndíoxi.


43 Ña nacaja ndó quéa nacaja cahnu ndó yoco ña naçavaha mé va ndó. Ta nacachi ndó ña cúú mé yoco cán inga ndíoxi naní Moloc. Ta nañæhe ndó ña xíhín cátì á tá cuahan ndó. Ta naçavaha ndó inga tiniñu quími nacachi ndó cúú á inga tucu ndíoxi naní Renfán. Ta nañæhe ndó tiniñu cán cuahan ndó caja cahnu ndó cóo nacaja cahnu ndó yehé. Ña cán quëa tavá i ndóho ñundáhyí ná Israel ta chindahá i ndóho in ñuú tóho xícá chága a juú ga Babilonia, nacachi Ndíoxi xíhín ná cán —naçachi Esteban xíhín ná sacuahá ñuú cán. 44 Já nacachi tucu Esteban já xíhín ná: —Vatí nacaja cahnu tásahnu jícò yó java ga yoco joo nañæhehe tá nañæhehe na in veñuhu ní quíti cuéntá Ndíoxi tá naxjca nuu na yucú íchí núú có ndúu ñayivi cán. Jáchì jândà jihna nañahnda Ndíoxi chuun nú Moisés tá quiahva coo mé veñuhu ní quíti cán ta nañahnda chuun nú dá ñá ná cavaña da ña xíhín ní quíti. Ta ini mé veñuhu cán nataán dá yay jáhndá ná ndáa ley nañahndu Ndíoxi ná dá sañahá. 45 Tá sà nayaha cuahá cuía já naxjhi Moisés já nändiquehe dá naní Josué chuun ña cañhehe da cuéntá sañah tásahnu jícò yó. Ta mé táshnu jícò yó naçani táhan na xíhín na nañahndu ñundáhyí yóho. Ta nacaja Ndíoxi ñá ná quee vaha na Israel xíhín ná cán. Natavá Ndíoxi ná cán já ná canduu ná Israel ñundáhyí
yóho ta mé tiempo já na Israel néhe ne veñuhi níi quíti cuahan na. Ta já nasahin a xihin ná jandá quíví nasacomí David cuéntá sahá na Israel. 46Naçaja Ndioxi cuahá namání xijín David sahá ña cán quég nasacu ini David caváha da in núu coo Ndioxi, mé a naçaja cahnun Jacob sànhá. 47Joo da naçavaha mé vehe Ndioxi cán nasacuu Salomón, jahyi David. 48Ta sa cándañ iní ña a juú quíahva cáhnu cuú Ndioxi ta co ndáacañ toho a ini veñuhi cáváha dañú. Ín in profeta ta naçahyí ña naçachi Ndioxi já:

49Táthun in rey, da ín coo silleta váha, ta chínúu da sahá dá jatá in táyí loho, quíahva já ín coo ña indiví ta chínúu ñ sahá ñ jatá ñuyíví. Yehe cómí i cuéntá sahá indiví xijín ñuyíví sahá ña cán quéa ño toho vehe cuú caváha ndó coo yehe, ta co xíní ñúhú ñ in vehe nñu ndíquehe ndé. 50Jáchi yehe cuú Ndioxi ña naçavaha tocó ndíhi ñahá, já naçachi Ndioxi ñañahá — naçachi Esteban xijín ná. 51Anda já naçachi tucu Esteban já xijín ná:

—Joo mé ndó cuú ndó ñayivi sáá ini ta cuú ndó táthun ná co xíní Ndioxi. Jáchi co cuú ndó cuní johe ndó ña cachí Ndioxi xijín ndó ta co cuú ndó candaá iní ndó tyuhun Ndioxi. Ta ni co cuú ndó quíahva ndó ñamání ñíjhi íñima yíi Ndioxi iní íñima ndó. Xiçi ndívahá nasahin iní táshánu jícó ndó ta quíahva já cája ri mé ndó viti. 52Mé tásáhnu jícó ndó naçaja xíxi ndívahá na xijín ndíhi na profeta ta nasahin ñahá na mé na yóho naquixi na cáxi tuhun sahá mé a quixí chí núu, mé a co cája cuachí. Ta tá nañixinu mé a cán já najicó túhun ndó a ta nasahin ndó a. 53Ta mé ndó cuú ndó na nasahan táto Ndioxi ley núu joo co cuú ndó caja ndó ña cachí a —naçachi Esteban xijín ná.

Tá nasahin na Esteban

54Tá nañxinu johó na saçuáha cán tocó ndíhi ña naçahan Esteban já nañxojo ndívahá iní na xijín dá chí cahná nñhu na. 55Joo nándicitú nda ñia ñíñam Esteban xijín íñima yíi Ndioxi ta já nándicoto nhíni da indiví já nañxinu da ndá quíahva cáhnu cuú Ndioxi ta nañxinu da cándichi Jesús xoo cuáha Ndioxi. 56Anda já naçachi Esteban já xijín ná:"Candéhe ndó. Núná indiví xíní ña tívi cándichi Jesús xoo cuáha Ndioxi —naçachi Esteban xijín ná. 57Joo náchicañ juun ná cán johó na já ná a cuú ndó johe na ñá cahn Esteban. Ta naçasahá cáyuhú cóhó na cátí na cuahun ña caní na dá. 58Nañá va ñí Esteban yuú ñuu ta cán naçasahá cúun na yuú dá. Ta mé na najacójo cuachi jatá Esteban cán nañáva ná cotó ña ta náchindu júu na ña núu in dá tucu naní Saulo cándichi cán. 59Ta naní cuú ná cán yuú Esteban já naçasahá mé Esteban xícá tahvi dña ñ Ndioxi já cáchí dá já:

—Jesús, mé ndó cuú xitojo i. Ndíquehe ndó íñima ñ viti. 60Anda já naçaxiti Esteban já naçasahá cáyuhú cóhó dá já naçachi da já:
—Jesús, xito ho j, a quêhê ndó cuêntâ sâhâ cuachi cája ná ýôho. Tâ nândihi nàcachi Esteban tûhun ýôho já nàxihi dâ.

Cásâhá Saulo cája xíxi da xíxîn ná cúu cuêntâ Jesús
8 Ta mé hora násahní nà Esteban cándichi Saulo såndéhé dâ tâ nâtahân ini da xíxîn nà násahní Esteban cán. Ta mé quivi cán nàcásahá nà cája xíxi chága nà xíxîn ná cúû cuéntâ Jesús ndúu ñûu Jerusalén cán. Chí tôcô ndíhi nà cúû cuéntâ Jesús nàndicûta nûu na ndíyâá chí estado Judea xíxîn estado Samaria. Joo nê nà apóstol cuîtí va ço nàxihta nûu toho na. Nàcándoo na ñûu Jerusalén. 2Ta java dàtaa nàndiquehe na yiquí cuñû Esteban cuàhâna nà jânduxu nà dà tâ quiąhva ìíu costumbe nà ta a juú quiąhva násacû na sahâ dà. 3Ta mé Saulo nàcâjá xíxi chága dà xíxîn nà cúû cuéntâ Jesús ta nàquñíhâ vi da vehe tà vehe na ta ñûu na dà ta tává dà nà jàta véhe. Çóó càja toho á cúû nà tâ a cúû nà ñâhâta jà ñêhe da nà cuàhâna na veça.

Cåhân nà cúû cuéntâ Jesús tûhun vâha sahâ mé á nuû nà estådo Samaria
8Ta nà cuú cuéntâ Jesús tâ nàndicûta nûu na jàtâ ñûu Jerusalén cân nàcaxí tûhun nà tûhun vâha sahâ Jesús nií cúû nû xícâ nà cuàhâna nà. 5Ta ndâja coo in dà cúû cuéntâ Jesús nàñí Felipe nàçque da cuàhâna dâ chí in ñûu cuéntâ Samaria ta cân nàcásahá dâ cáhân dâ sahâ Jesucristo nuû ñâyivi. 6Nàcasahá ndítútu cuhâh ñâyivi nù dà ta xíxîn ndînuhu ini na tâa jòho na nù cåhân dâ xíxîn nà jáchí nàxíni xíxîn nùu nà cuhâh ñâhâ nähnu cája Felipe. 7Nândaja vâha da cuhâh ñâyivi, nà nàsahnuhu ìínhâ quànini ini chí cóyhuh cóhò mé ìínhâ quànini cán tâ quêta ini nà quîhvi cán. Ta nändaja vâha ri da cuhâh nà nàxihi túch nà nándaja vâha ri da nà xícà rèncô. 8Sahá ñá cán quèa nàcâjíi nàdivha ini ñâyivi ñûu cán xíxîn ñâ nàcâjá da.
14Ta tâ nàñêhê nà apóstol ndûu ñûu Jerusalén cân tûhun ñà nàndiquehe na Samaria cân tûhun vâha cåhân sahâ Jesús já nàchindahá nà Pedro xíxîn Juan
estado Samaria cán. 15Tá tá náxini cōo Pedro xihin Juan estado Samaria cán já naxicá tahví ná n u Ndíóxi sahá ná cúu cuéntá Jesús cán ná ná chutú ndáa ínimá ná xihin ínimá yii Ndíóxi. 16Jáchí sa nacandútá ná cuéntá Jesuscrísto sahá ná cándeé iní na mé á joo a ñáha chutú ndáa ínimá ná xihin ínimá yii Ndíóxi. 17Andá já chójó Pedro xihin Juan ndáha dá jíí in in ná cán náni xíca tahví dá n u Ndíóxi já náxchutú ndáa ínimá ná xihin ínimá yii Ndíóxi. 18Tá náxini Simón ná náchutú ínimá ná cúu cuéntá Jesús cán xihin ínimá yii Ndíóxi tá chínúu ná apóstol ndáha ná jíí ná já cúu ni dá cuuén da ndéê Ndíóxi cán. 19Já náchachi Simón já xihin ná:

—Quiáhva ndó ndéê cómí ndó ján nuyú i já ná cacomí ri yehe va ñá já quéa ndá ná ná chinúu i ndahá i jíí ná cuu ndicutú ndáa ínimá ná xihin ínimá yii Ndíóxi.

20Andá já nánducú ñehe Pedro túhun n u dá já cáchí dá já xihin dá:

—Ná jándihi Ndíóxi sahún xihín sahá jiühún cómú ná jíí ná cuu cuéún ná jásá maní uun Ndíóxi nuyú náyivi. 21Coó sahá tohún cájún ná cájá ndé yóho jíí ná cóo vahá toho ínimú n n Ndíóxi. 22Xíí núhú jándacoún ná núu cáhvi inúñ ján ta ndítahan cáca tahvún n u Ndíóxi já ná candéê mé á á cájá cáhnu ini a sahun jíí núú ndívaha cáhvi inúñ. 23Jáchí náhá cáxí ná cáhjíhjí ndívaha inúñ. Cuú á táxhun me ñá quini nácató a yóho chi cájúñ ñá nuyú. 24Andá já nánducú ñehe Simón túhun n u Pedro já cáchí dá já:

—Caça tahvi ndó n Ndíóxi sahá i já ná a quíxí ñá núu cáchí ndó ján nuyú i —nácató chi xihin ná.

25Tá nándihi nándicani Pedro xihin Juan sahá ñá naçaja Ndíóxi xihin ná. Ta tá nándihi naçahan ná túhun Ndíóxi nuyú n á cán já naçue na nasahan ná cáhán na túhun Ndíóxi, ñá cuu jáçacú náyivi ndijáá nuyú válí nú hu chi estado Samaria cán. Andá jáví nándicó cōo túcu n a chi nuyú Jerusalén.

Cáhán Felipe sahá Jesús nuyú in dán aqúixi nación Etiopía

26Tá sa nayaha ñá yóho já náxini in táto Ndíóxi n u íín Felipe estado Samaria cán ta já cáché a já xihin dá:

—Cuáhán chi sur n u quee ichí ña que lá nuyú Jerusalén cuáhán chi nuyú Gaza —nácató táto Ndíóxi xihin dá.

Ta mé íchi cá yáha nuyú có ndúu náyivi jíí jíí náyivi dibá. 27Andá já naçuee Felipe cuáhán dá. Ta íchi n ú xíca da cuáhán dá cán ndítahan da in dátáa, dán aqúixi nación Etiopía. Mé dá Etiopía yóho cúú dá in táa cáhnu nación dá jáchí cúú dá dá cómí cuéntá sahá jiühún ñá cúú náhá ñá nání Candace, ñá cómí cuéntá sahá náyivi nación Etiopía. Mé dá yóho sa násahan da nuyú Jerusalén cája cáhnu da Ndíóxi. 28Ta tá cuáhán tuca da íchi ndicó cōo dá Etiopía cán ta nani íín coo da játa carreta já cáhvi da libro naçahyí profeta Isaíás. 29Andá já naçahan ínimá yii Ndíóxi xihin Felipe já naçachi a jáxihin dá:

—Cativi jīn carreta cuáhán jān.

30Andá já naçayati Felipe jīn carreta cán ta já naxini jóho da
cámara da Etiopía cán libro Isaías. Anda já nandaça tughun Felipe dà já cáchí dà jà xīhīn dà:

—Á cânda și inün nà câhvún jan.

Anda já nanducú ņehe dà Etiopía cán tughun nù Felipe já nàcachi dà jà:

—Ndaja caja i cândaa ini i ņa cámara jà tò cóó nà ndicani núù i ndía cùní cachi a —nàcachi dà Etiopía cán xīhīn Felipe.

Anda já naxica dà ņamaní nù Felipe nà nà ndaa da jàtá carrera dà jà nà caço dà xīhīn dà tò nà ndicani da nù dà ņa cóó cachi a. Chì nǎndaΦ Felipe carrera cán.

Ta cáhvi dà Etiopía cán tughun Ndíoxi nú cáchí a:

Tà quiahva ņehe na in ndicachi cuàhàn rí quivi rí quiahva jà nasañehe na dà cuàhàn dà quivi dà.

Ta tò quiahva cája ndicachi tò có ndāhyí rí nani ndýjata rí quiahva jà nàcaja mé dà jáchì cóó nàsunú dà yúhú dà cahàn dà.

Naçaja xíxi ndiváha na xīhīn dà tò cóó nàcaja ndàa na xīhīn dà. Jáchì jànda na naquixi chiñi núù naquixi mé dà cóó ndancihe na saha dà.

Na nàcaja na quéa naśahni na dà já nà a cóó gà dà nuvíví yóho, cáchí tughun Ndíoxi nú cáhvi dà Etiopía cán.

Anda já nandaça tughun dà Etiopía cán Felipe já cáchí dà já xīhīn dà:

—Ta viti caja ndó ņamaní ndicani ndó nuú i ndía cóó cachi a yóho. A saha mé va profeta yóho cahàn dà a saha inga va da cáhàn dà.

Anda já nacasahá Felipe ndícani da núù dà cán ņa nàcayí Isaías já nàdicani da tughun vahá saha Jesús nù dà. 36 Ta tò yám na cuàhàn nà núù hicúi jà nàcachi dà Etiopía cán já xīhīn Felipe:

—Yóho núù hicúi. Á cau caja ndūta ndó yehe —nàcachi dà xīhīn Felipe.

Anda já nàcachi Felipe xīhīn dà:

—Tà cándée ini ndó Jesús xīhīn ndìnuhüini ini ndó ta cuu va cándūta ndó.

Anda já nanducú ņehe dà cán tughun nù Felipe já cáchí dà já:

—Cándúsa i ņa cúú Jesucristo in tughun jìnì jà jáhyi Ndíoxi —nàcachi dà Etiopía cán.

Chì ivi lá naśahnda dà Etiopía cán chuun ņa nà can ndíchi na carrera cándójó na cuàhàn nà cán. Anda já nánuu ndíví dà cuàhàn dà núú núù hicúi jà nàcachi cóó nàsunú tò cahàn dà. 39 Ta nándihi naquee na ini hicúi cán já ņehe înìma yìi Ndíoxi Felipe cuàhàn dà inga xoo chó cóó nañítu di tóhan cah phenomena dà xīhīn dà Etiopía cán. Joo cájìi ini dà Etiopía cán cuàhàn dà íchi. 40 Ta nándicote nhño Felipe sà ìn dì in núu nañí Azoto. Ta tò núu ta núu cuàhàn dà cáhàn dà tughun vahá saha Jesús nù ņayivi anda quiahva nañítu còó dà núu Cesarea.

Ndiquehe Saulo íchi cuéntá Jesús

(Hechos 8, 9)

Joo ndaja còó dà nání Saulo cájá xíxi tò cájá xíxi dà xīhīn na cúú cuéntá Jesús. Ta sácú ini da ndaja cájá da cáhni dà nà. Ta saha ņa cóó jàndíhi dà saha nà saha ņa cán quéa nañítu dà cáhàn dà


Anda já nánducú ñehe a cáñ tuñún nú dá já cáchí a já xiñín dá: —Yeññ cúú ñ Jesús, mé a cájà xísún xiñín. Ta xiñín ñañ cájún yöño cúú a táñtuñun cájá xísún xiñín mé vún jáñchi cájún táñtuñun cájá in ñántiññi tá sánñ ndaa rí nú yöño poya ta jánñicúññi ri mé va rí.

6Anda jà nàcasahá quíjìi Saulo xíñín ña yíhví da já nàcachi da já: —Cañañ ndó xíñín i, xítuñho i ndía quèa cúññ ndó ná cája i —cáchí da.

Anda jà nánducú ñehe Jesús tuñún nú dá já cáchí a já xiñín dá: —Cuándacóo ta cuahán quíhvi ŋuu Damasco. Ta jàn cañañ na xúññ ndía ndítaññ cajún —cáchí Jesús.


10Mé ŋuu Damasco cán nañsahíñ in dà cúú cuéntá Jesús naní Anañías. Ta ndja joo nañxini ndíánñññi dà Jesús ta nàcañañ xiñín dá já nàcachi a já:

—Anañías.

Anda jà nánducú ñehe da tuñún nú á já cáchí da já:

— Yöño íñ ñi. Ndía cúññ ndó, xítuñho ñi.

11Anda jà nàcachi Jesús xiñín dá:


13Tá nañxini johó Anañías ña yöño já nàcachi da já:

—Candèhe ndó, xítuñho ñi. Yíhví ñ cuñññ i jàñchi sa cuñañ dòvñva ñayívi ndícani núú ñ saja ñé Saulo jàn. Ta ndícani na núú ñi ndá quiahva xícà cájá da xiñín ña cúú cuéntá mé á, ná ndúu ŋuu Jerusalén. 14Ta viti vaxì dà jàn ŋuu yöño jáñchi sa nañxìñ ñañamani núú na sæcuñña núú jutu ñña ná cuu jàtaca da tócó ndíhi na cájà cáhnu
mé ndó já ná cañehe da ná cuhún ná veca—nacachi Ananías.

15 Andá já nacachi Jesús já xihín Ananías:
—Cuáhán quí jáchí sa nacaxi i da ŋa ná cañan da sahá i nuú ńayivi java ga nación ta quia̱hva já cañan da sahá i nuú na cómí cuéntá sahá ná cán. Ta nacaxi i da ŋa ná cañan da sahá i nuú na naquixi chichi Israel viti. 16 Ta jána̱ha i nuú dá ndá quia̱hva ndítahan ndoho ini da sahá i —nacachi Jesús.

17 Andá já naquee Ananías cuáhán da vehe nu ín Saulo cán. Tá naxinú da cán já naxinúu da ndáha já jíni Saulo já nacachi da já xihín dá:

18 Chí iví láa nàcañahá cúyu ŋa ha tátuhun runchu tíaça nduchú nún Saulo chí nánunúu nuú dá sándehé tucu da. Andá já nasañhan Saulo nàcañudúta dá. 19 Já nandihí já naxixí da ta nandéjí tucu ndée dá ta nasañhín tóo da chá quiví xihín na cúú cuéntá Jesús ndúu ŋuu Damasco cán.

Cáhán Saulo saha Jesús núu ńayivi ŋuu Damasco

20 Já xínu Saulo já nacaxá Saulo jánañha da tñuhun Ndióxi ini veñuhu ta jánañha da nú cúú Jesús in tñúñ jíni já jahyí Ndióxi. 21 Ta toció ndiihi na táa joho nuú cañan da cátontó ná cajá da. Já cáchí xihín táhan na já:
—Á a juú dá yóho cúú dá nândicuíta cája xíxi xihín na cúú cuéntá Jesús ŋuu Jerusalén, ndúu. Á a juú sa mé dá yóho vaxí da tiín da ná cúú cuéntá Jesús mé ŋu yóho já ná cuhún na nuú na sacuáh núú jútu já ná taán ŋahá na veca—nacachi xihín táhan na.


Xínu Saulo núu java ná Israel jáchí cúni ná cahní ná dã

23 Tá sa nañha cañá quivi já najändique táhan na nàquixi chichi Israel cán tñuhun na ŋa cahní ná Saulo. 24 Já nàcañdaٗ ini Saulo ŋa ndúucú ná cahní ná dã. Ta mé na ndúucú cahní Saulo cán nàsañdari na ŋúú ta ndíví yéhé ŋuu cán jànda quia̱hva ná queta da já ná cahní ná dã. 25 Já in ŋúú ná cúú cuéntá Jesús ndúu ŋuu Damasco cán nàcicañ ná dã ini in tojíca cáhnu já najánuu na dã ndíça námá cáhnu ndájí yuhú ŋuu cán já nàcaçu da ta naquee da cuáhán dá.

Cuáhán Saulo ŋuu Jerusalén


Ndívaha in dà naní Eneas


Ndítacú in náñáha naní Dorcas

sa naqueta na cán já nacaxtí dā xícą táhví dā nụ Ndixo. Anda já nacاسáhá sándehé dā ndíi cán já nacасáhá cáchí dā já xihn ná:
—Cuáhán ndacoo, Tabita.

Cáhán Pedro tughun váha saha Jesús nụ Cornelio

10 Ta ndája coo násahjin in dàta naní Cornelio nụu Cesarea cán. Ta mé Cornelio yóho cúú dá dà cómi chuun núú j nú ciento soldado. Ta mé táhndá soldado yóho naní a Táhndá Italiano. 2 Ta mé Cornelio yóho xihn tóco ndihi ná vehe da cája cáhnu na Ndixo xihn ndinuhu ini na. Ta jásá dà jíhún dà nà chúndeé dà nà naquixí chichi Israel. Ta níi tiempo xícą táhví dà nụ Ndixo. 3 In quíhví tátuhun càa uní sahini nání xícą táhví dà nụ Ndixo já naxini cáxí táhví dà naquíhví in táto Ndixo níi vehe nụ ndáçaan dà já nacachi a já xihn dà:
—Cornelio.

4 Ta chí ñayíhví Cornelio sándehé dà táto Ndixo cân. Anda já nacachi da já:

—Ndíi cúni ndọ, táto Ndixo.
Andá já nanducú ühe táto Ndixo cán tühun nụ dá já cáchí a já xihn dà:
—Xíni jọho Ndixo tá xícą táhvún nụ a ta sà xíní a ná nachindeé cuåhún ná ndahvi. Ta tähnn ini mé à xihn ná cájün. 5 Ta viti cúni Ndixo ná chinhahún java dátña ná cúhun dà nụu Jope já ná cana da dà nani Simón, dà cáhan tucu na Pedro xihn ná quixi da. 6 Ìn tóo Pedro vehe inga dà nani Simón, dà ndája víi niú quíti. Ta yati yuhú táhñuhú íín vehe da. Ta mé Pedro cán cáxi tühun da xuhun ndíá ndítahan núun cajún —nacachi táto Ndixo cân.

7 Ta sà naquée táto Ndixo cân cuåhan já nacana Cornelio iyi mozo dà ta nacana da in tähnn soldado, dà cómi dà cuéntá saha. Ta mé soldado yóho cúú dá in dà cája cáhnu Ndixo. Ta cándeé ini Cornelio dà. 8 Ta tá nándihi nándicani Cornelio nụ ndíhunyi dà ná nacachi táto Ndixo xihn dà já nachindahá náhá dà cuåhan dà nụu Jope.

9 Ta inga quíhví itañ xícą na cán cuåhan ná íchí ta sà yati xínú còo na nụu Jope. Ta cúú á tátuhun cáxi̱vi ta mé hora já nándaa Pedro jìnì véhe cája táhví dà nụ Ndixo. 10 A juú quíhvá cuúco Pedro chí nàxìcà dà nà cuhxu da. Ta nani cája ndívì ná nà cuhxu da já nágáhà Ndixo in náha nụ dá. 11 Ta nà naxini da quêa nándínguna indívì já nanu in jáhma cáhnu tátuhun in sábanà nà ndíco ndícomí tjọ tọ ta núu a vaxí ñuyíví yóho xíní dà. 12 Ta mé ini jáhma cán nụhu tá núú quíti, rí cómi saha xihn còo xihn laa viti.
Anda já naxini joho da cáhän in a xihın dá já nacachi a já:
—Pedro. Candichi ta cahní quıtı jän casún.

Anda já nducú ňehe Pedro tühun já cáchı da já:
—A cája toho i já, xitoho i jáchı ni in tühun tańu a náha caxı i quıtı quini tätuhun rí yóho. Jáchı cáchı ley násahan ndó nũ nde ŋa ná a cáxı toho nde rí —cáchı Pedro xihın á.

Anda já nacahan tucu a xihın dá já nacachi a já:
—Sa nándaja vií va Ndióxi rí jan. Sahá ŋa cán quęa co ndítahan cachún ŋa cúuí rí rí quini —cáchı a xihın dá.

—Candehé, nándai cuu ŋu tąa vehe yóho ta ndínducú dà yóho.

Cuahan nuu cuhún xihın dá ta a ndıcı ani inú nú jáchı mi i nachindahá i da vaxı —cáchı a xihın Pedro.

Anda já naxini joho da cáhän in a xihın dá já nacachi a já:
—Yehe cúuí Pedro, da vaći ndó ndínducú ndo ta vıtı cachi ndó xihın i ndá quęa cúuí ndó.

Anda já nducú ňehe da cán tühun nu Pedro já cáchı dà já:


Janda inga quıuí itaán já naxińu coo na ŋuú Cesarea nũ Ůin Cornelio ndáti da ná. Mé Cornelio yóho sa najátaca da töcö ndihi na vehe da xihın java na ŋehe táhan vahan xihın dá nduú na xihın dá ndáti na sąa Pedro. Ta naxińu coo Pedro vehe cán já naqueta Cornelio ndiquehe ŋahá dá. Ta tá nándihi já náxaxtí Cornelio nũ Pedro ŋa cajá cáhnu ŋahá dá. Joo naxacu ndıcí Pedro da já nacachi Pedro já xihın dá:
—Candichi jáchí ŋyívı xihın mé vún cúuí yehe.
27 Sa já cáhan Pedro xihín dá ndáca táhan da nándjihvi da ini vehe. Ta tá nándjihvi da cán já naxini Pedro nándítútú cuahá ñayivi ndúu na cán. 28 Anda já nacásahá Pedro cáhan dá xihín ná já cáchí dá já:
Sa xíni vaha ndó ña cúú yeye in dà náquixi chichí Israel. Ta sa xíni ndó ña sáhndá ley nuü ndé ña ná a cátahan ndé xihín ñayivi toño. Ta ni vehe na ná a ndíhvi ndé cáchí ley. Joo viti najanahá Ndíóxi nú ña có cúú ndehe ñayivi vií xáhá a juú ña ndóhó, ná toño. 29 Sáhá ña cán quëg tá nacana ndó yeye ñi laá naquue e vaxi ñ. Ta ni cóo nándaja ndíchí i dá ndáca yeye vaxi ñ yóho. Ta viti cúni cánda ñi ndá cuéntá quëg nacana ndó yeye vaxi ñ —cáchí Pedro.

30 Anda já nanducú ñehe Cornelio túhun nú Pedro já cáchí dá já:

Cáxi túhun Pedro nú ñayivi vehe Cornelio

34 Anda já nacásahá cáhan Pedro já nacachi da já:
—Viti càndaq iñ ña cóo na náhnu chága a juú ña inga na nú Ndíóxi jáchí nú ñ mé ña in cúú ndíhi ví. 35 Ña cán yee ña quëg ña quëg xáhá vehe ndá ñayivi nàcuu tá càndeé in na ña johó. Coó caja toho a ña cúú ná na Israel a ná toño. 36 Nàcaxi túhun Ndíóxi nú ñayivi Israel ndá quëgven cuu coo vaha in na tá càndeé in na Jesucristo, mé ña ña quëgven toco ndíhi. 37 Sá càndaq in ndó ndaja násahjín tá nacásahá Juan càxi túhun da nú ñayivi ndúu estado Galilea ña ná ndicó cóo in na nú ña cuñi in na ta já ná candúta ña. Ta nándicuitu nuu túhun ndijáá nú ndúu ná Israel. 38 Ta sa càndaq in ndó ndaja nacaja Ndíóxi xihín Jesús, mé ña quëgven núu Nazaret. Nàjándicitú ndàa Ndíóxi Jesús xihín iníma yìi ña johó ta nàjándicitú ña xihín ndé ña johó. Ta mé Jesús naxica nuu a caja ndinuhu ña vaha xihín ñayivi. Ta nándaja vaha ña johó ña násahjín ña kuñi ña johó ta násahjín a estado Judea ta tá násahjín a núu Jerusalén. Anda já násahjín ña johó ta násahjín a estado Judea aEstado Judea a tá násahjín a ñuu Jerusalén. Anda já násahjín ña johó ta násahjín a tá násahjín a Israel a tá násahjín a ñuu Jerusalén. Anda já násahjín ña johó ta násahjín a tá násahjín a ñuu Jerusalén.
Jesús me á nú nde. 41 Cóo nanaña toho Jesús me á nú cóo ndihi ŋayivi. Nú ndehe, na nacaxi Ndioxi cuuți va nanaña Jesús me á. Jáchi janda jihna nacaxi me á ndehe ŋa ná cuni nde ŋa ta ná cahan nde xihi ŋayivi saha me á. Ta tá sá nanditacu tucu a tanu niçi can já naxixi nde xihi á. 42 Ta mé á nachindahá ndehe căxi tühun nde nú ŋayivi saha Jesús ta ná ndicani nde nú ŋa ŋa nanaça Ndioxi me Jesús ŋa ná caja vii a saha ŋayivi. Cóo caja toho a a tácú ná a naxihi ná. 43 Ta jári na profeta va janda nanaña nacahan saha Jesús ta nacachi na ŋa caja căhnu ini Ndioxi saha cuachi ndijáa ŋayivi tá ná candee ini na má á — căchi Pedro xihin ndihi na nduú vehe Cornelio cán.

Jándicutú Ndioxi na cóo naquixi căchi Israel xihin ínima yii mé á 44. Ta nani căhan Pedro cândichi da já naxiňu ínima yii Ndioxi nadjándicutú a ínima tócó ndihi ná taa juho ŋa căhan da căn. 45 Ta ná cúui cuéntá Jesús, na naquixi căchi Israel, na ndáca Pedro vaxixi xihin da căn, nacatontó ná tâ nañxini na nandicutú na tóho căn xihin ínima yii Ndioxi. 46 Ta xíni ná ŋa cúui á ŋa ndáa jáchi nañxini juho ŋa cája căhnu na Ndioxi ta căhan ná inga tühun ŋa cóo nasatíhva. 47 Añá já nacachi Pedro já:
—Cája i cuéntá ni in tühun toho ŋayivi a cúu caji nuu nú na tóho yóho ŋa ná candúta ná jáchi sa nandicutú ínima ná xihin ínima yii Ndioxi tühun nandicutú mé nde xihin á — căchi Pedro.
48 Añá já nasahnda Pedro chuun ŋa ná jácandúta ná ná cuéntá Jesucristo. Tá nándihi já naxiça tahví ná cân nú Pedro ŋa ná candoo da chága quivi xihin ná.

Ndicani Pedro nú ná cúui cuéntá Jesús ndúu ŋuu Jerusalem saha ŋa nayaha vehe Cornelio

11 Tócó ndihi na apóstol xihin ná cúu cuéntá Jesús ndúu estado Judea nàñhè ná tühun ŋa nándiquehe ri ná cóo naquixi căchi Israel tühun Ndioxi. 2 Ta tá nándicó cóo Pedro chí ŋuu Jerusalem já nacçasáhá in táhndá ná cúui cuéntá Jesús ndúu ŋuú cán cahan núu na saha dá. Mé ná yóho cahan ná ŋa ndítahan núu ná tóho căhnda loho na yiqué çuñu na tátuhun íín costumbre ná Israel. 3 Já căchi ná já xihin dá:
—Ndá cuéntá quea násahún naxito nihnún na cóo naquixi căchi Israel. Ta ndá cuéntá quea naxisün xihin ná. A váha toho nacaţün cahan nde — naçachi ná Israel cán xihin Pedro. 4 Añá já nacçasáhá Pedro ndicani da tócó ndihi ŋa nayaha janda saha. Já nacachi da já:
5—Nasahjin i ŋuu Jope. Ta nani xíca táchv i ŋu Ndioxi já nànànaха mé á in ŋaha núu i. Ta ŋa nañxini i cúui in jàhmo căhnu tátuhun sàbàn nañunu chú indiví ta ndícómi xoo títo á naçato. Ta chí janda yatí nú iín i nañxini a. 6Ta tá nànsandèhé vaha i ini a já nañxini i ñühu tã núu quàti, rí cómi saha xihin tá núu quàti yúcí xihin cóo xihin laa ñühu ini a nañxini i. 7 Añà já nañxini juho i căhan in a já naçachi a já xihin i: “Pedro, cuáhán ndacoо cahní quàti jan casún.” 8 Añà já nánducú ñehe e tühun já nàncachi.
i já: “A cáxí toho i rí yóho, xitoho i jáchí có xíñi toho i caxí i quití quini táți'hun rí yóho”, căchí i xíhin Ndíóxi. 9 Anda já nacahán tucu a cán chí indiví já nacachi a já: “Sa nandaja vi va Ndíóxi rí jan. Sahá ña cán quëa có ndí'tahan cachún ña cúú rí rí quini”, nacachi Ndíóxi xíhin ñi. 10 Ùñi táhndá nayaha ña yóho nacajá Ndíóxi. Anda já nandaa tucu tocó ndihi ña cán cu'hán tucu a chí indiví. 11 Ta chí sà mé hora já naxínu có ñiñi táa ndínducú dà yehe mé vehe núu nassahiñ tóó ña cân. Ta dà cán naxiquix da janda ñuu Cesarea ndínducú dà yehe. 12 Ta já nachindahá ñíñma yíi Ndíóxi yehe cu'hán i xíhin ná sáhá ña cán quëa cóo nayjëvi i cuhun i xíhin ná. Ta ndáca i jñú ñañi yóho nasañáhn dà xíhin ñi. Tá naxínu có ndé ñuu cán já naquixi nde vehe Cornelio, dà nachindahá dà cán ndínducú yehe. 13 Ta tá sa ñu'hu ndihi ndé vehe Cornelio cán já nacsháhá ndícani da núu ndé ña naxini da cánchidi in táto Ndíóxi iní vehe da ta nacachi a xíhin dá já: “Chindahá java táa ná cuhün dà ñuu Jope cana da in dà náni Simón, dà cáhán tucu na Pedro xíhin. 14 Ta dà cán caxí tyhun xúhun ta xíhin ndihi ná vehe núu ndáya caja ndó caçu ndaa ñíñma ndó”, nacachi táto Ndíóxi xíhin Cornelio cán. 15 Ta tá nacsháhá i cáhan i xíhin ná vehe Cornelio cán já nandícutú ndaà ñíñma ná xíhin ñíñma yíi Ndíóxi tá quíñáva najándicutú a ñíñma mí jìíhna. 16 Xíhin ña yóho nandícuhyun iní i ña nacachi Jesús, xitoho i xíhin yo tá nacachi a já: “Mé a ndaa najácandúta Juan ndóho xíhin ticuí joo vaxí quivi jándicútu Ndíóxi ndóho xíhin ñíñma yíi mé á”, nacachi Jesús. 17 Ta tá sa náshah ñó Ndíóxi ñíñma yíi mé á núu ná cán tá quíñáva nacajá xíhin mí sahá ña naçándúsa í Jesucristo, xitoho i ama ná caní táhan i xíhin Ndíóxi sahá ña cája mé á xíhin ná cán — nacachi Pedro. 18 Tá náshini johó ná cán ña nacachi Pedro já nacatáji ná ta nacajá cáhun na Ndíóxi já nacachi na já: —Mé a ndaa sahan ri Ndíóxi ñamanjí núu ná tohó ña núd ño ini ina náxánco na cuhun cája na já ná coo na xíhin mé á ña ña cáaa quivi —nacachi ná cúú cuéntá Jesús, ná naquéxichi içhi Israel cán.

Cuahá na ñu Antioquia ndíquéhe na ichì cuéntá Jesús

19 Tá nándihi náshání ná Esteban já nacsháhá cája xíxi na xíhin ná cúú cuéntá Jesús. Anda já nandícuña nuu na cuhé ná tá java na náxuhu na jándá chí estado Fenicia. Java na náxuhu na cuhé ná chí isla Chipre. Ta java na náxuhu na chí ñuu Antioquia. Ta cán nacshásáhá cáhan na tyhun Ndíóxi núu na naxiquix içhi Israel cuíú va. Joo cóo naxíxi tyhun na ña núu ná tohó cán. 20 Joo java ná cúú cuéntá Jesús, ná naquéxi chí isla Chipre cán xíhin na naxiquix ñuu Cirene naxínu có na ñuu Antioquia ta nacsháhá na cáhun na tyhun váhá sahá Jesús, xitoho í xíxin ná cóo naxiquix içhi Israel ndúu cán. 21 Ta násahan Ndíóxi cuahá ndéé mé á nú ná. Ta cuahá ndíváha ñayiví najándacoo na
costumbre yatá na ta nändiquehe na íchi cuéntá Jesús, xitoho í.


25 Tá ñandihi já naçue Bernabé cuahan dà ndinducú dà Saulo chí ñuu Tarso. Ta tá ñandiñehe dà Saulo já ñehe da dà cuahan dà chí ñuu Antióquia. 26 Ta nañanduu dà xihín ná cú cuéntá Jesús mé ñuu cán tátyhun in cuja. Ta najánahá dà tuhun Ndóxi núu cuahá ndivaha ñayivi. Ta mé ñuu Antióquia cán cúú núu nu cuítí násacu na quíví ná cananí ná ná cúu cuéntá Jesús.

27 Ta mé tiempo já nañiñu çoo java ná profeta mé ñuu Antióquia cán. Mé profeta yóho naquíxi na chí ñuu Jerusalén ta tiáhva na jáyaha na tuhun cáhan Ndóxi núu ñayivi. 28 Ta in táhan dà profeta cân, dà naní Agabo nandaça ndíchí da tañu ná cúu cuéntá Jesús mé vehe núu nataca na cán. Já naçachi dà já:

-Cáxi tuhun ínima yìi Ndóxi xihín i ña quixi in tama ndeé ndivaha ndijáá ñuyíví yóho — naçachi da xihín ná.

Ta chí já ndusa násahijín jáchí naquíxi in tama ndeé ndivaha tá násacomí Claudio cuéntá sañá ñayivi ñuu Roma. 29 Anda já ná cúu cuéntá Jesús ñuu Antióquia cán najáta ca na juhún chindeé ñahá ná cán. Ta ndá quiahva xínú ço yìi mé ná quiahva na, quiahva já sáhan na. Anda já nachindahá ná ña núu ná cúu cuéntá Jesús ndúu estado Judea. 30 Ta mé Saulo xihín Bernabé cúú dà ñehe juhún cán cuahan dà ndiquiahva da ña núu ná saçuaha cómí cuéntá sañá ná cúu cuéntá Jesús ndúu estado Judea cán.

Tá naçasáhá ndóho chága ini ná cúu cuéntá Jesús

12 Ta mé tiempo já naçasáhá Herodes, dà cómí cuéntá sañá ñuu Jerusalén cán cája xíxi da xihín java ná cúu cuéntá Jesús. 2 Násahnda da chun ña ná cahní na Jacobo, ñani Juan xihín xuchú cání. Ta já naçaja na. 3 Ta tá nañini Herodes ña naçañi ínì ná saçuaha veñhu Israel xihín ña násahñi dà Jacobo já náthin ri da Pedro. Ta ña yóho násacuú a mé tiempo tá cája ná Israel vícó tá xíxi na pan ña çó cáva táhan yusá naçaa xihín. 4 Tá sa naçicañ Herodes Pedro vecaá já násahnda da chuun núu cómí táhan dá soldado ña ná candaa na dà. Ta cómí cómí taa ndáca in in táhan dà. Mé Herodes násacu ini da tavá dà Pedro vecaá ndiquiahva da dà núu ñayivi Israel ña ná cahní ná dà tá sa ná yaha vícó. 5 Nani ndácañ Pedro vecaá ndáá vaha na dà. Joo ná cúu cuéntá Jesús xihín ndinuhu ini na xíca tahví ná nú Ndóxi sañá dà.
Tává Ndíóxi Pedro veça

6Ta in ŋuí súcú ini Herodes tavá da Pedro veça ina quirív itaan ŋa ndiquiahva da ḋa ŋuí ŋayivi, nduu. Joo mé ŋuí já nani cândúhu Pedro quíji ḋa taňu iŷi soldado ta ndíco jùn ga cadena ndáha ḋa ḋa có cáhán sahá java ga soldado ndíta ndáá yéhe veça cân. 7Ta in náá cuití naźínu čòo ḋi tåto Ndíóxi ini veça cân chí nándiyíhvi ndaa ini a. Anda já naźínu čòo mé tåto Ndíóxi nú cândúhu Pedro já naźuini a ndááha á yìca ndícá dá jà nándicáxí ini da. Anda já naźcachi a já xihn dá:
—Camún ndacoo quirín.
Anda já naźcuyu cadena ŋa násandico ndááha Pedro. 8Anda já naźcachi tucu táto Ndíóxi cân já xihn dá:
—Ndaja tuun niź tíṣún ta cayihi ndúsún.
Ta tá să naźcajá da ŋa já naźcachi tucu táto Ndíóxi já xihn dá:
—Quehe tczęchí nínuu chínúú jatún ná coho candlico yéhe —cáchí a xihn dá.
9Anda já tćacaa Pedro jàta táto Ndíóxi cán cuhañá da. Joo co xini dά a jivi quéá a juú a. “Sání vி”, cahan dά. 10Ta xica na cásañahn ná já nayaha na ŋu ndíta in táhndá soldado. Ta anda já nayaha na ŋu ndíta inga táhndá soldado. Ta tá să naźínu čòo na yéhe ča cân já nanuná mé va já naźque na veça cuhañán ná. Ta tá să naźicina chá ná cayé cân já naźque táto Ndíóxi cán cuhañá ta já naźcando Pedro cân. 11Anda já naźcandaa ini Pedro ŋa nayaha. Ta naźcachi da já xihn mé dá:
—Viti ndusa cánđa챦 ini ḋa mé a ndaá táhyí queá naçajähr táto Ndíóxi yóho. Mé Ndíóxi náchindahá a táto á já ná tavá a yéhe ndáha Herodes já ná a cáhni da yéhe tá quiahva cúńi na Israel —naźcachi da.

—Táččí va cu yöho.
—Jivi da —cáchí ŋá cán ndúcú ndée ŋá cáhán ŋá xihn ná.
Anda já naźcachi ná cán já:
—Ndá ínima va da quée ján jácí veça va ndácaan Pedro —naźcachi na.
—Ndicani ndó ŋá yöho nu Jacobo ta ndicani ndó ŋá nócó ndíhi ŋá cúú cuéntá Jesús —naźcachi Pedro.
Anda já naqueta Pedro cuahan da.  

Quivi naxihi Herodes

—Ndíoxi cúú dà yöho ta có cúú dá ndá táa naacu —cáchí ná cája cahun na Herodes cán.

23 Ta chí sá mé hora já naxínu in táto Ndíoxi ta nacaja ná ná quehe Herodes cuhe jáchí cóo nacaja cahun da Ndíoxi já já nasañan dà námaní ná yöhi nayivi ná cáchí ná cúú dá ndíoxi. Chí sá mé hora já niquivi tiçují yiqui cúu du já naxíhi da.

24 Ta nií cúú nandikuata nuu tuhun váha saha Jesús xíca cuahan. Ta chí nandikuaha chága ná cúú cuéntá Jesús.


Cája chúun Bernabé xihin Saulo cuéntá Ndíoxi

13 Ta ndaja coo táñu ná cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Antioquía cán ndúu ná cúú profeta ta ndúu ri ná Jánoha tuhun Ndíoxi. Ta ná yöho cúú quivi ná: Bernabé xihin Saulo xihin Simón, dà cahun na Táa Túñ xihin, xihin Lucio, dà ñuu Cirene xihin Manaén, dà nasahnu xihin Herodes. Mé Herodes yöho cúú dá dà cómi cuéntá saha nayivi estado Galilea. 2 In quivi nani nandítútú ndihi na ndúu na xíjuhun na ta cája cahun na Ndíoxi já nacahan ínima yií mé a xihin ná já nacachi a já:
—Tavá jíin ndó Bernabé xihin Saulo jáchi sa nacaxi mí i chuun quighva i ná ná caja na —nacachi a. 3 Ta tá nándihi naxijuahun na ta tá nándihi naxica tahvi ná nú Ndíoxi já nachojo ná ndáha ná jíni Saulo
xíhín Bernabé já nándindayí ná ná cuahan ná caja na chuun Ndíóxi.

Cáhán Saulo xíhín Bernabé tůhun vůha sáhá Jesús isla Chipre

4Tá nándihi já náchindahá ínima yíi Ndíóxi Saulo xíhín Bernabé cuahan ná núu Seleucia. Ta cán nándaa na barco cuahan ná isla Chipre. 5Ta ndáca na Juan, dã naní tucu Marcos cuahan dã xíhín ná já ná chindeé dã ná. Ta tá naxínçu cóo na núu Salamina nü sa ndíchú barco cán já nácasáhá ná cáhán ná tůhun Ndíóxi núu ñayivi tácá veñůhu ná Israel cán. 6Níí cúú isla cán naxica nun na janda quíhva naxínçu cóo na núu Pafos. Ta cán nánditahan na in dã tají náquixi chichi Israel ta naní dã Barjesús. Ta cúú dú in dã tůhún jáchí cááchí dã xíhín ñayivi ná cáhán dá cuéntá Ndíóxi. 7Ta mé dã tají yóho násahíin tusun da xíhín in dã nání Sergio Paulo, dã cúú gobernador nüu ñayivi isla Chipre cán. Ta náshacuun da dã ndíchí jini. Ta mé gobernador yóho nácana da Bernabé xíhín Saulo jáchí cúñú dã cuni jóho da tůhun Ndíóxi. 8Joo dã tají nání Barjesús, dã naní tucu Elimas nácasáhá dã sájí núu da núu Bernabé xíhín núu Saulo jáchí có cuniú dã ñá ná candée ini gobernador cán Jesús. 9Nándicitú ndáa ínima yíi Ndíóxi ini Saulo, dã cáhán na Pablo xíhín jía já nácasáhá Jándée ndáa na núu dã tañú dã tají cán. 10Já nácachí dã já xíhín dá:
—Yóho cúún taña quini ta cúún jaqyí tiñbahá, dã xíca jándahvi ñayivi. Có cúún tóco ndíhi ñá veña jáchí cúñun caji núu núu ñayivi ná a ndíquéhe na íchi cuéntá

Jesús. 11Ta viti jándohó Ndíóxi inún. Jácuáa a yóho ta ni ña cúún núu cándii tíxi chá quávi —nácachí Pablo xíhín dà tají cán.


Xínu cóo Pablo xíhín Bernabé núu Antioquía ña nádaçan estado Pisidia

13Nándaa Pablo xíhín ná xíca xíhín dá barco núu Pafos cuahan ná chí núu Perge ña nádaçan estado Panfilia. Joo náshanhda táhan Juan, dã naní tucu Marcos xíhín ná já nándicó cóo da chí núu Jerusalén. 14Tá nándihi já nácque Pablo xíhín ná xíca xíhín dã núu Perge já naxínçu ná núu Antioquía ña nádaçan estado Pisidia. Ta mé quávi ndíquéhe ndée ñayivi nándíchí jini veñůhu já náshacu. 15Ta tá nándihi nácahi na ley Moisés xíhín ñá nácayí na profeta já nácana na nácuaá veñůhu cán Pablo xíhín ná xíca xíhín dá já nácachí na já xíhín ná:
—Ñáni i, tá tún tůhun váha cúún ndó cáhán ndó xíhín ñayivi yóho cuu candíchí ndó cáhán ndó xíhín ná viti —nácachí ná cán xíhín dá. 16Andá já náscandichi Pablo já nácuu ndáa dã nú ná catáji yúhu ná já nácasáhá cááchí dã já xíhín ná:
—Cuni jóho ndó ñayivi Israel xíhín tóco ndíhi ndó, ná cája cáhnu Ndíóxi. 17Mé Ndíóxi, mé a cája cáhnu ñayivi nación Israel nácaxi a tásáhu jícó yó ta nácaca mé á
ña ná ndicuahá ndivahá na nani násacu ná ná tôho nación Egipto cán. Joo tá nándihi já nátavá mé á ná xihín ndéé mé á. 18Ta cáhnu násahjín ini Ndíóxi sáhá cuáchí na tánhu jii jico cuía nani náxica nnu na yucú íchí cán. 19Ta nájándihi Ndíóxi sáhá úsá nación ñayivi násanduu ñündáhyi Canaán já nájáyaha ñündáhyi jan ndáahá táshánu jícó yo jáchí jánda sánahá násahan mé á tühun a ná ná ñá caja já xihín ná. 20Andá já násahanda Ndíóxi chuun ná juexe já ná cacomí ná cuéntá sáhá tá xíxí corní ciento java cuía janda quíahva náxiñu cóo tiempo tá naquíxi profeta Samuel, dá jáyaha tühun cáhnu ndíóxi nuyáñyivi. 21Andá já naqícya tánhí na ña ná naqícya juñu na ná cuéntá sáhá ná luxá. Sáhá ná cán quée násacu Ndíóxi in ná cuéntá sáhá ná ña ná cuéntá sáhá ná. Násacu da jahyi Cis, dá naquíxi chichi Benjamín. Ta násacomi Saúl cuéntá sáhá ná xíxí jívi jico cuía. 22Tá nándihi já nátavá Ndíóxi Saúl já náchinhúu a David ñá ná cacomí dá cuéntá sáhá ná. Já nácachi Ndíóxi já sáhá dá: “Íin vāha ini jíxihín David, jahyi Isaí jáchí xíñi ñá caja dá tóco ndíi ñá cúñí”, nácachi Ndíóxi sáhá David. 23Ta in dá naquíxi chichi Mé David cán cóu Jesús, mé á násahan Ndíóxi tühun a chindáha jácaçu ñayivi Israel jánda sánahá ndivahá. 24Ta jánda tá cámání quíixi Jesús jó naquíca nui Juan, da jácandúta ñayivi nácahan da xihín ñayivi ñá ndítahán ná ná jándicoo na cuachi cája na ná cándúta ná. 25Ta tá sá yati quíixi da já nácachi da já xihín ñayivi: “A juú cähán ndó ñá cúú yehe dá nachindahá Ndíóxi cacomí cuéntá sáhá ñayivi, vāha. Jáchí já chá xínú ingá dá in chága sáhá a juú gá yehe. Ta dá cán cacomí cuéntá sáhá ndó ta cúú ndusa dá cáhnu chága tá chí cóo sáhá mí i caxítí i ndaxí i correa ndusa dá”, nácachi Juan xihín ñayivi cán. 26Cuni jóho vāha ndó, ñâni jí na naquíxi chichi Abraham xihín tóco ndííhó ndó, ná cája cahuu Ndíóxi xihín ndinuhú ini. Mé Ndíóxi cúñí a ñá ná candaaa ini ndó ñá nachindahá mé á Jesús ñuyíví yóho já ná jácace a ndóhó já ná a cůhun ndó indáyá. 27Tóco ndííhó na ndúu ñuu Jerusalén xihín ná sácuahá cóo na candaaa ini na ñá nachindahá Ndíóxi Jesús ñuyíví yóho. Ta ni cóo na candaaa ini na tühun načahyí profeta sáhá Jesús tá násacahvi na ñá veñhúu tá quíixi ndíquehe ndéè ná. Sáhá ná cán quée násahní na Jesús joo xihín ñá načaja na yóho najáxíñu cóo na ñá načachi profeta sánahá. 28Ta vátí cóo náñehé ná cuachi chicaan na jàta Jesús joo naqícya na ñamáñi ná Pilato ñá ná cahndá na chuun ñá ná cahni na Jesús. 29Ta tá sá naqícya cóo tóco ndíi ñá cáhící tühun Ndíóxi sáhá mé á coo vànda já nájánuu na ndíca crúxu já nájándúxu na ñá. 30Joo najánditacu Ndíóxi Jesús tañú ndííj. 31Ta tiçi cuahá quíxí naçaño Jesús mé á núú na naçañohe táhán xihín á tá naquee a estado Galilea cuahán chí Jerusalén. Ta mé ná cán cúú na xíca cáhán sáhá mé á núú ñayivi viti. 32Sáhá ná cán quée cáxí tühun ndé tühun vāha sáhá Jesús ná ndóhó
jáchí jandá sahá nácachi Ndíóxi
xihín tásáhnu jícó yó ŋá já coo.

33Ta tá najánditacu Ndíóxi Jesús
najáxinu coo a tühun nasahán nū yó,
ŋ na nauxii xíchi na cán. Jáchí já
nácayi a nū Salmo i'vi tá sahá Jesús
nácahán tá nácachi a já: "Jähyi
mí i cău yóho. Ta yehe cája ŋá ná
catacún quiivi viti", cááchí tühun
Ndíóxi. 34Joo Ndíóxi sa násahán
va tühun a ŋá jánditacu a Jesús já
ná a táhyi yiqúi cănu a. Jáchí já
nacayi a iní libro yi mé á já cááchí a já:
"Nu yóho quiáhva i tóco ndihi ŋá
vahá, ŋá násahán i tühun i n ŋá David
quiáhva i ná dá", cááchí tühun Ndíóxi. 35Já cááchí tucu inga Salmo já: "Mé
ndó a quiáhva toho ndó ŋámaní
tañyí yiquí cănu i jáchí cău y ŋáhá
mání mé ndó, da cája cháñun ndó'
 cááchí tühun Ndíóxi. 36Ta sa xíní yo
có cáahán ŋá yóho sahá ŋá nácaca
David jáchí tá nándihi nácaca da
ŋa násahnda Ndíóxi nū ndó já náxihi
da ta nánduxu ná dá nūy nánduxu
tásáhnu jícó dá. Ta natégayi yiqúi
cănu dá cán. 37Joo yiquí cănu Jesús
cóo nátayi toho a jáchí najánditacu
Ndíóxi ŋá. 38ŋa cán quáa vahi ndé
caxi tühun ndé ŋá yóho nū ndó, ŋañi
i já ná candaa iní ndó ŋá cája cáhnu
iní Ndíóxi sahá cuáchí náyivi sahá ŋá
nácaja Jesús tá náxihi a ndiça cruxú.
39Ta cája cáhnu iní Ndíóxi sahá
cuáchí náyivi tá cándeé iní na Jesús.
Jáchí ni in tühún náyivi a cău nduu
ndáa nū Ndíóxi sahá ŋá sácu vahá
na ley Moisés. 40Joo cuántá coo
ndó a juú ndohó ndó ŋá nácaca ná
profeta sánhahá tá nácachi na já:
41Cuni jo ho vahá ndó, ndóho
na sácu ndaa íchi ŋá cáahan
Ndíóxi.

Catóntó ndó jáchí cama chá
ndihi sahá ndó.
Jáchí yehe cău ŋá Ndíóxi ta cája ŋá
ná nái ní dhá vahá,
joo co căndúsá ndó ŋá cája
i váti ndicani java nū ŋa
ndó, nácachi Ndíóxi sánhahá —
nácachi Pablo xihín ná.
42Ta tá naque pada Pablo xihín
xícá xihín dá vênhu na Israel cán
já naxica náyivi, ná coo nauxii
xíchi Israel ŋámaní nū dá ŋá
cáahan da xihín ná sahá tühun
Ndíóxi iní quiivi ndóquehe ndég ná.
43Ta naque ndihi na vênhu cán
já cuáhá na Israel xihín cuáhá ná
tóho, ná cândúsá ley Moisés ta cája
cáhnu na Ndíóxi nácasáhá ná ndícó
ná jata Pablo xihín jató Bernábé. Ta
Pablo xihín Bernábé jánhah dá nā ŋa
ná candee cáhnu ini na Ndíóxi já ná
caja mé á ŋámaní xihín ná.
44Ta tá naxini coo inga quiivi
ndóquehe ndég ná já nátcaca títühun
tóco ndihi náyivi ŋíu vênhu cán ŋá
ťaa johó na tühun Ndíóxi cói ná.
45Joo tá naxini ná náuxii xíchi
Israel cán ŋá nátcaca cuáhá nídváha
náyivi já nácasáhá ná Israel cáhíhvi
iní ná. Já nácasáhá ná cáahan nūu
na sahá Pablo ta nácahaná ná xihín
dá. 46Xihín ŋá cán nándindeé chága
ini Pablo xihín Bernábé já nácasáhá
cáhhá da já:
—Jihna ŋúhú ndítahan nūy ndé
caxi tühun ndé tühun Ndíóxi nū
mé ndó, ná nauxii xíchi Israel.
Joo sándéhé ndé ŋá co cuni toho
dó ndóquehe ndó ŋá. Ta cája ndé
cúnta ŋá cóo sahá ndó cuhun
ndó indivi. Sahá ŋá cán quáa vahá
chága ná cuhun ndé cáhnu ndé
tühun Ndíóxi xihín ná coo nauxii
chichi Israel. 47 Jáchi já caá chuen násahnda Ndíóxi nú ndé tá nácachi a já xihín ndé:
Násacu yehe ndohó ᵃá ná caxi tühun ndó núyívó tóho ndúu ndijáá ſuyíví,
já ná candáa ini na ndaja caja na ná cazu ndaa íníma nú, nácachi Ndíóxi —nácachi Pablo xihín nú.

48 Tá náxini johó nú tóho, ná có naqoxixi chichi Israel cán ᵃá yóho chi naçaťi ini ná já nácasañá ná cahám ná ᵃá cúú ndúsá tühun Ndíóxi ᵃá váha. Ta tóco ndíhi ná nácaxi Ndíóxi cazu ndaa íníma, nándhiwí na íchi cuéntá mé á. 49 Já násahjín nú náxita nnu tühun Ndíóxi níí cúú ſündahyí cán.

50 Joo ná naqoxixi chichi Israel cán najándivaŋa ná java najhi, ná cáťó cühun veńhu, ná có cáhan núy ívívyí váha. Ta najándivaŋa ná java dátæa, dä ín váha ᵃá ná cán ᵃá ná núcivúta na xihín Pablo xihín Bernabé viti ta ãndá quìjàha ná tává ná dà ſündahyí cuéntá ſu ſu cán. 51 Ændá já náqoxii niñhí Pablo xihín Bernabé ᵃá yácá ndúsá váha mé dà já ná naha núyí ná cán ᵃá có nótañán ini da xihín ᵃá cája ná Israel cán. Já naqee da ſu Antioquía cán cuhán da inga ſu ſu naní Iconio. 52 Ta ná cúú cuéntá Jesús, ná naçańdoŋu ſu ſu Antioquía cán nándicútú ndàa íníma ná xihín íníma ſu ſu Ndíóxi ta cáji návahá ini ná.

Cáhan Pablo xihín Bernabé tühun Ndíóxi núy ívívyí ndúu ſu ſu Iconio

14 Tá náxini ná ná naxinu Pablo xihín Bernabé ſu ſu Iconio já

Čúun na yūu Pablo ſu ſu Listra

8 Tá náxini ná ſu ſu Listra cán já nándique táhan da xihín in dätæa, dà a cúú caca. Ta ín coo dà cán
jáchi cúú dá dą quhvi sàha jandá
tá nàccacú dà càa dà já. 9Ta fin coo
dą quhvi sàha yóho táa joho dà
nù càhan Pablo. Anda já nàndicoto
nihni Pablo nù dá ta cándàa ini
Pablo nà cuu ndìvàhà da jáchì
cándée ini dà dą quhvi cán Ndióxi.
10Sàhä nà cán quèa nàccayuhù Pablo
nù dá já cáhì dà já:
—Cuáhàn cándìchì —nàccachi
Pablo.
Ta chí ivì làa nàccandita da ta
nàccasáhà xìca dà. 11Tá nàxìnì
ñàvì sùu cán ñà nàndàjà vàha
Pablo dà cán já nàccasáhà nà cán
càyahùhù cóhò nà mé tuhùn càhàn
nà sùu Licaonia, ñà çò cándàa ini
Pablo. Já cáhì nà já:
—Ndióxi cúú dà yóho ñà nàquìxi
indivi tünì ñà néhe cuíì dà nahà
ñàvì —cáhì nà càuyùhù nà tuhùn
mé nà.
12Nàccachi nà cán ñà Bernábè cúú
dà in ndìóxi nanì Júpìter. Ta Pablo
cúú dá in ndìóxi nanì Mercurio
càhì nà jáchì mé dá cúú dà càhàn
chàgà. 13Ta dà cúú jùtù núu vèñhùhù
Júpìter, ñà ndàcàaàn yuhù sùu cán
nèhe da tìndìquì xìhìn cuàhà ità
jàchì ndúcù ndìhi nà cán caññì
nà tìndìquì jòcò nà rì nú Pablo
xìhìn núu Bernábè càhà nà dà.
14Joo tá nàccàdaà ini Pablo
xìhìn Bernábè ñà ndúcù nà cán càhà
nà dà já nàndàtà dà jàhàmà
da sàhà ñà çò tàhàn ini dà xìhìn
ñà càjà nà. Ta já nàccasáhà nà xìnù
nà nàquìhvì nà tànu ñàvì nà càn.
Ta càuyùhù Pablo já cáhì dà já xìhìn
nà:
15—Càndèhé nà. A vàhà thò
ñà ndúcù ndò càjà ndò yóho jáchì
ñàvì xìhìn mé va ndò cúú ndèhè.
Ndà cuèntà quèa cúù nù càjà
càhùn ndò ndèhè. Ta chuun vàxì
ndò yóho quèa çàxì tuhùn ndè xìhìn
ndò tuhùn vàhà sàhà Jèusús. Ta já
ndìtàhà nù nòd àýchànnu ndò ñà
vàhà jàn. Ta cándìcò ndò Ndióxi
tàcù, mé à nàccàvàhà indivi xìhìn
ñàvìì xìhìn tañùhù xìhìn tòcò
ndìhi ñàhà ndòu nùyù in in ñà càn.
16Andà sànàhà nàjàndìcò cònà
dà Ndióxi ñàvìì nàdíjà nàccìjà nà
dà nàfà cùnì mé va nà càjà nà. 17Joo
níi tíemò nàjànàhà Ndióxi yò cúù
mé à nú nà jáchì níí tíemò nàccà
tàhà vàhà mé à xìhìn nà. Mé à chìnndàhà
jàvì nú yò. Ta mé à càjà ñà nà càn
vàhà ñùndàhàyì yò. Ta càjà mé à ñà
nà càmàni ñà cuñì jà nà cajì ñíì
yò —nàccachi Pablo xìhìn nà càn.
18Ta vàttì nàcàhàn Pablo tuhùn
yóho xìhìn nà joo ivì nàdìvàhà já
nàccàva dà jìní ñàvìì càn ñà ñà
càhìn nà tìndìquì jòcò nà nú dà ñà
çàjà càhùn nà dà.
19Tá nàndìhi já nàxìnì còo jàvà
nà nàquìì sùu Añtíquò òxìnì nà nàquìì chì ñùu
Iconío. Já nàccàva nà jìní ñàvìì já
nàçàti nà nàc çàn nà yùu Pablo. Ta
tá sà nàcàhàn nà nàxìjì dà já ñùhu
nà dà nàsàhàn nà nàjàcàna nà
dà yuhù ñùu. 20Joo nà cúú cuèntà
Jèsús nàtaca nà ta nàcàva núu nà
nù cànchàhù Pablo ta já nàndàcò
dà já nàquìhvì tucò dà ñùu càn. Ta
ingà ivìì tìàñ já nàquèe dà xìhìn
Bernábè cùhàn dà ñùu Dèrbè.
21Tá nàxìnì còo ndìvì dà càn ñùu
Dèrbè já nàcàsáhà dà càxì tuhùn dà
nù ñàvìì sàhà Jèusús ta xìhìn nà
nàndìquèe òchì cuèntà Jèsús ñùu
càn. Anda jávì nàndìcò còo Pablo
xìhìn Bernábè chì ñùu Lìstrà xìhìn
ñuu Iconio já naqueue da cuahan dà chí Antioquia. 22Ta mé ñuu cân najácahan dà nà cúú cuéntá Jesús ña nà coo ndacú chága nà ta nà a jándacoo na ña cándeé ini ni Jesús. Ta nàcachi da ña já ndusa ndoho ndivaha ini ni janda quiavha nà xinu coo na cacomí Ndíóxi cuéntá sahà nà. 23Tá nändihì já naśacu Pablo xihín Bernabé java da sàcuáha ña nà cacomí dà cuéntá sahà nà cúú cuéntá Jesús in in ñuu cân. Ta tá nändihi naśijuhun na ta naśicà tahvì nà nù Ndíóxi sahà nà já nändiquiahva da nà ndáha Ndíóxi ña nà candaa mé à nà jáchì cándeé ini ni mé à.

Ndícò coo Pablo xihín Bernabé ñuu Antioquia ña ndácaàn estado Siria

Ndítaca nà sàcuáha cuéntá Jesús
15 Ta ndaja coo mé tiempo já java dàtqa, da nașquixi chí estado Judea naśinù dà ñuu Antioquia cán. Ta naçasahá nà jánàhà na nùù nà cúú cuéntá Jesús ña ndítaan nù nà caja na ñà câchì ley Moisés ña nà chicañ nà marca yiqú fuera na já nà cuu jácàcu Ndíóxi nà. 2Joo Pablo xihín Bernabé naçasahá cáni táhan ndeè yùhù dá xihín nà Judea cán sahà ña yóho. Ta sahà ña nànditúhùn cuáha nà sahà ña yóho sahà ña cán quèa nașacu ini nà cúú cuéntá Jesús cán chindahá nà Pablo xihín Bernabé xihín java gà dà cuéntá Jesús ña nàćùhu nù ñuu Jerusalén já nà nditúhùn chága nà sahà ña yóho xihn nà apóstol ta xihín nà sàcuáha cómì cuénta sahà nà cuú cuéntá Jesús ñuû Jerusalén cán.
3Èndà já nà cúú cuéntá Jesús ndúù Antioquia nàchinda hã nà cân chí nașquee na cuahan nà. Ta nù xíca na cuahan nà cân nayaha na Chí ñundáhyí Fenicia xihn ñundáhyí Samaria. Ta cân nàndicani na nùù nà cúú cuéntá Jesús ndà quiavha nașdiquehe na cóo nașquixi cháchi Israel ächtì cuéntá Jesús ta já nàjándacoo na costumbre yatà nașcaja na jiha. Chí nàchàjì ndívaha ini nà cuú cuéntá Jesús cán tá nàxini johò na ñà yóho.
4Tá naśinù coo Pablo xihín Bernabé xihín java gà nà cân ñuu Jerusalén já nàndiquehe vaša nà cuú cuéntá Jesús ndúù ñuu cán nà. Ta járì nà apóstol xihn nà sàcuáha
veñhú cán nándiquehe vaha na ná. Anda já nándicani Pablo nùn ná cán tóco ndihi ña náhnu nàcaca Ndíóxi xíhín dá. 5 Joo java na fariseo, nà nándiquehe íchi cuéntá Jesús nándacà ndichi na já nàcasaá cáchí nà jó:

—Ndítahan nùn ná cuú cuéntá Jesús, nà cóo naquixi chichi Israel chichañ nà marca yiquí cuñu nà. Ta ndítahan nù mì cahan í xíhín ná ña ná cacu vaha na ley Moisés — nàcachi nà fariseo cán.

6 Anda já nataca nà apóstol xíhín na saçuahá veñhúh ña ná nditúhún nà ndaja coo sahá ña yóho. 7 Sa nánditúhún cuahá ndivahá nà cán sahá ña yóho. Anda já ñandacà ndichi Pablo táñu ná cán ta já nàcachi da já:

—Sa xíini vaha ndó, ñani i ña nàcaxi Ndíóxi yehe jihna ña ná caxi tuhún i tuhun vaha sahá Jesus nùn nà cóo naquixi chichi Israel já ná candéed ri ini ná cán va Jesús ña ná jácacyu Ndíóxi nà.

8 Ta mé Ndíóxi, mé a xíini ndaja cá a ñama in in yáyivi, mé a cán queá nàjáñähá nù yo ña ndiquéhe vaha mé á ná töhó. Jáchi nàsahán ñima yíi mé á nù nà tá quíayha nàcaxa xíhín mí, nà naquixi chichi Israel. Nó in tuhún toho i có cuú yo ná vaha chága a júú ga inga na nù Ndíóxi. Jáchi tá quíayha nàndaja vií Ndíóxi mí sahá ña cândeé iní Jesucristo quíayha já nàndaja vií ri a ná cán va sahá ña cândeé iní na Jesucristo. 

9 Ta viti cuú á tátuhen nándindójó ndó ña nàcaca Ndíóxi tá nàchindahá Jesucristo quívi a sahá cuáchí. Ta viti cúni ndó caja ndúsa ndó xíhín na töho yóho ña ná cacu vaha na ley Moisés. Ta sá cándaà ini ndó ña ni mí ta ni tásahnu jícó yo a cuú caja i cacu vaha i ley cán. 11 Joo ña cândeé cáhnu iní queá ña jácacyu maní uun Ndíóxi mí sahá ña táhví iní Jesucristo sahá mí. Ta quíayha já táhví ri ini a sahá nà töho cán va —nàcachi Pedro xíhín ná.

12 Ta xíhín ña yóho nàcatají yúhu tóco ndihi nà cán. Ta táa jóho nà tá nàcasaáhá Pablo xíhí Bernabé nándicani da nù ná tóco ndihi ña náhnu xíhín nà xíthúhún ña nàsahahn Ndíóxi ñàmaní nù dá caja da nù na cóo naquixi chichi Israel cán.

13 Ta nàndihí nàcahan dá cán já nàcasaáhá Jacobo cáchí da já:

—Cuni jóho ndó ná cahan í xíhín ndó, ñani i. 14 Sa nàcaxi tuhún Simón, dà nání tucu Pedro nù yo tá nù cuíti nàcaca Ndíóxi ñàmaní xíhín nà töho ta nàcaxi a nà ña ná nduú na yáyivi cuéntá mé á. 15 Ta in quíayha cáhan ña yóho xíhín ña nàcayhí nà profeta saháhí tá nàcayhí nà ña nàcaxi Ndíóxi:

16 Ta sá nàyaha tiempo já ndicó ccoo tucu ú. Ta tá quíayha nàcaxa cáhnu yáyivi yehe tá tiempo nàsacomí David cuéntá sahá yáyivi Israel, quíayha já vaxí quívi caja i ña ná caja cáhnu tucu na yehe.

17 Caja i já jáchi cúni ña ná ndindúcú nà töho yehe ña ná cacuu u xítoho tóco ndihi na, mé ná cuú ná nàcaxi yehe ná cacuu na cuénta mí i.

18 Ña yóho queá nàcaxi Ndíóxi saháhí ndivahá tá nàcaxi tuhun a ndaja coo tiempo viti —nàcachi Jacobo xíhín nà cán.

19 Já nàcaxi tucu Jacobo já xíhín ná:
—Sahá ña cán queá cáhan i ña cò ndítahan caja ñdúu yó xihín ná tóho cacu váha ná ley Moisés jáchi nàcasaáha ndíñó ná ichi cuéntá Ndióxi viti. 20 Joo ña ndítahan caja i queá çahyí yó in cartá ná cuhún a núñ ña cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Antioquía já ná caja na ñāmâñi ña ná ná cáxi ná cuñu quíti, rí nañóco ñayivi núñ tìnîñu yúú. Ta ná a cóo na xihín ná ná cúú nájihí ná yíi ná. Ta coto ná ná cáxi ná cuñu quíti, rí násahnú. Ta coto ná ná cáxi na níj. 21 Jáchi janda sañahá nánána ná ñó yóho núñ ñayivi ndiáá ñuu tá quíyí ndíquehe ndéé ná tá jánána ná ley Moisés ñu ná ini veñihu — nàcachi Jacobo xihín ná.


30 Andá já nañéhe na cán cukáhan na ñuu Antioquía. Ta tá nañíñu na ñuu Antioquía cán já nàjátaña na tócó ndíhi ná cúú cuéntá Jesús cán já nàndiquíañhu na carta ñu ná. 31 Ta tá nàndíhi naçahvi ná cúú cuéntá Jesús mé carta já naçají nàndivi ha ini na jáchi nañínndeé chága ví ini na naçaja ñá cááchí carta cán. 32 Mé Judges xihín Silas
cúu da profeta, dá jáyaha tuhun căahan Ndíóxi nụ̀ ná ngàyi. Ta xihn ña yóho násaahan dá cua̱há tuhun nđéed ini ná cúú cuéntá Jesús.


35Ta náçandoo Pablo xihn Bernabé chága quiví nűу Antioquia cán ta xihn cuáhá java ga nà nágáña cúa̱há nà tuhun vaha sáha Jesús nụ́ ná día ná Máy.

Cuahan tucu Pablo căahan da tuhun vaha sáha Jesus nụ́ ná día ná Máy

36Ta nayaha quiví nà nácachí Pablo já xihn Bernabé:
— Cóho coto nihní nà cúú cuéntá Jesús ndůu ndijáá nűу nụ́ ná chúca ná nà nácachán yó tuhun Ndíóxi jihná já ná cândeé yó o à ndíco yíi va na Jesús nà nácachí ná.

37Cândúsa Bernabé cuhún dá joo cúu dé dán cándaca tuca dá Juan, dá căahan nà Marcos xihn ná cuhn dá xihn ná. 38 Já née Pablo nácachá ná ná váha chága ná a cáñehe na dà cuhn dá xihn ná jáchí nágá́ndacoo da ná tá náxiní ná estádo Panfilia sáha ná cóo náxin bí gá dà cáca nűу dá dà chuun Ndíóxi xihn ná.

39Nándítúhún cuahan ná sáha ná yóho joo cóo nándique táahan tuhun na sáha ná cán quá́ násaahnda táahan ná. Sáha ná cán quá́ náñehe Bernabé Marcos cuahan xihn dá chí isla Chipre. 40 Ta náca̱xi Pablo Silas candaca táahan xihn dá. Ta

náxica táhí ná cúú cuéntá Jesús nụ́ Ndíóxi sáha dá ná ná chindeé à dà nűу cuhan dá. Anda já náquee da căahan dá. 41Nayaha da chí nündáhyí Siria xihn nündáhyí Cilicia ta níí cúú nűу cuhan dá sáhan da tuhun nđéed ini ná cúú cuéntá Jesús ná ná cândeé chága ini ná mé á.

Cátáahan Timoteo xícá da xihn Pablo xihn Silas

16 Ta nayaha Pablo xihn Silas nűу Derbe anda já náxínu cóo na nűу Listra. Ta cán nándíñehe ná in dà cúú cuéntá Jesús, nání Timoteo, dá cúú jáhyi in ná cúú cuéntá Jesús, ná náqixi chúchí Israel. Ta táta dá cúú grie. 2Ta ná cúú cuéntá Jesús ndůu nűу Listra xihn ná ndůu nűу Iconio nácahan vaha na sáha Timoteo. 3Cún̄̄ Pablo ná ná caráhan Timoteo xihn dá cáca nűу dá xihn dá vaha nå ná cán quá́ nácaha Pablo ná náchicán ná marca yíquí núu Timoteo tá quiahva cáchí ley Moisés já ná a cáhan nűу na Israel ndůu ndijáá nűу váltí cán sáha dá. Jáchí sá xíni vaha ndíhi ná cán ná cúú Timoteo jáhyi in taa grie. só ná cán quá́ cóo náchicán ná marca Timoteo tá loho chá dá. 4Ta já náquee ndíhi na cán cuahan ná ta níí cúú nűу nụ́ xícà na cuahan ná cáxi tuhun na nụ́ ná cúú cuéntá Jesús ná ná cána ná nácachí ná nácuaха xihn ná apóstol ndůu nűу Jerusalemén cán.

Xihn ná yóho nándindacú chága ná cúú cuéntá Jesús ta cândeé cáhnu chága ini ná mé á. Ta in in quiví yáha johó ndícuahu chága ná día ná Máy. Ta in in quiví yáha johó ndícuahu chága ná Máy. Ta in in quiví yáha johó ndícuahu chága ná Máy. Ta in in quiví yáha johó ndícuahu chága ná Máy. Ta in in quiví yáha johó ndícuahu chága ná Máy. Ta in in quiví yáha johó ndícuahu chága ná Máy. Ta in in quiví yáha johó ndícuahu chága ná Máy. Ta in in quiví yáha johó ndícuahu chága ná Máy. Ta in in quiví yáha johó ndícuahu chága ná Máy. Ta in in quiví yáha johó ndícuahu chága ná Máy. Ta
ña naxini Pablo nacaja Ndióxi 
tá nagsahin da nuu Troas

6 Ta násají ínima yii Ndióxi ná 
cán ñá ná a cúhun ná estado Asia 
cañan ná tūhun vahá sahá Jesús 
uuí ñayivi cán. Sahá ñá cán quá 
nayaha na ñundáhyí cuéntá Frigia 
xíhín Galacia cuñan ná. 7 Já naxinu 
có na yúhu estado Asia 
cañan na ñundáhyí 
cuénta Bitinia nacahán ná. Joo 
cóo nagsañ ínima yii Ndióxi 
namani ná ná caja na ñá. 8 Anda já 
nayaha saa na estado Misia jandá 
quíañva naxinu cóo na in nuu naní 
Troas. 9 Ta in ñúú nani ín da mé 
nuu Troas cán nagsañ ndimáhnú 
Pablo. Ta ña naxini da cúú in tāa, 
dá naquixi chí estado Macedonia. 
Ta cándichi da cáhun ndañvi dá 
xíhín Pablo já cächí dá já: “Nhá 
ndó chí Macedonia yóho ñá ná 
chindeé ndó ndehe.” 10 Tá nándi 
caní Pablo ñá yóho nuj ndé chí iví láa 
nacaða tíañva ndé ñaha ndé jáchí sa 
naçandáág cáxi ini ndé ñá mé Ndióxi 
qué cána ndehe ñá ná cúhun ndé 
estado Macedonia cán ná ná cañxí 
tuhun ndé tūhun vahá sahá Jesús 
uuí ñayivi ndúu cán.

Xínu cóo Pablo xíhin ná xíca 
xíhín dá nuu Filipos

11 Tá nándihi já nandaa ndé barco 
nuu Troas já nacue ndé cuñan 
ndácu ndé isla naní Samotracia. Ta 
janda quíví itañ já naxinqu cóo ndé 
nuu Neápolis. 12 Ta cán nánuu ndé 
mé barco cuñan sahá ndé chí nuu 
Filipos. Mé ñuu Filipos cán cúú á 
nuu ñá fn chága sahá núú java ga 
nuu váli nūhu chí Macedonia cán.

Ta ndíco a ñuu Roma. Ta násanduu 
ndé ñuu Filipos cán chá quiví. 13 Ta 
in quíví ndiquehe ndé ná já 
naque ndé cuñán ndé yuhú ñuu 
yatí yuhú yuná ná sá taka ñayivi 
xíca táfvi ná ná Ndióxi. Já násaço 
ndé cán ta nacasañá nde cáhán ndé 
tuhun vahá sahá Jesús núuí najhí, ná tásá cán. 14 In mé ñáñáha cán 
naní ña Lidia ta cúu ñá ñuu 
Tiatira. Mé Lidia yóho cúú ñá ná 
jícó jáhma vahá ña color ndíhí. Ta 
cúú ñá in ñá cája cáhnu Ndióxi. Ta 
naní xính joho ñá ñá cáhán Pablo 
sahá Jesús já násuná Ndióxi xíñ 
túñi ñá já nacandúsa ñá ñá cáhán 
Pablo cán. 15 Tá nándihi nacandúta 
ná xíhin ná vehe ñá ta já cáchí ñá 
jà xíhin ndé:
—Tá ta mé a nda ngúndúu ndé 
yehe ñá cúú ñu cuentá Jesús caja 
ndó namaní saa ndó vehe e coo ndó 
—nacachi ñá xíhin ndé.

Ta nacaca ndúsá ñá xíhin ndé chí 
nacandoo tóo ndé vehe ñá cán. 16 
Ta ndaja coo in tañu tá cuñán 
ndé ná sá xícą táfvi ndé ná Ndióxi 
já nánditahan ndé in ñá tacú, ñá 
ndacañ ínima quini ini. Ta cája 
ná cán ñá nanicuni ini ñá. Mé ñá 
tacú yóho cúú ñá naxeen na. Ta mé 
xítoto ñá cán táva cuñá dá jiñhún 
sahá ñá ndícuni ini ñá. 17 Ta mé ñá 
tacú yóho nacasañá ña ndíco ñá jata 
Pablo xíhin jata ndé ta cáyúhu cóho 
ñá já cáchí ñá já:
—Da cája cáhnu Ndióxi, ñá cáhnu 
ín indiví cúú da cáshán yóho. Ta 
xícą da cáxi tūhun dá xíhin ndó 
ná quíañva cuu cazu nda ínima 
ndó —cáchí ñá cáyúhu ñá.

18 Já cuútí já cuútí cája ñá cuña 
quivi janda quíañva co ndéé ga
Hechos 16

ini Pablo xihín ña cája ñá. Chí nandidoto niñhi Pablo nü ñá já naçachi da já xihín ínimá quini ndácañ ini ñá cán:
—Xihín quivi Jesucristo sáhndá i chuun nuñ ña ná queún ini ñá loho yöho —cáhí Pablo.
Chí iví laa naqueta ínimá quini cán cuñahan.
19 Joo tá nañini na cúuí xitoho ñá cán ña a cóo ga cana jiñhún ná caja ñá cán já natiin na Pablo xihín Silas já ñéhe na dā naṣañahan na vechúun nüú na jutiyxia. 20 Tá nañini cuo na cán já naçachi na já xihín dá cúuí juéxe cán:
—Dā naquixi chiçi Israel yöho nandai cuu da jándiniji da ñayivi ñuu í. 21 Jáxhí jáñahkan dā costumbre mé va da nüú ñayivi. Ta mí a cúuí candúsá í ta ni a cúuí caja í costumbre dā yöho jáxhí cúuí yö ñayivi ndício ñuu Roma —naçachi nà cán xihín juéxe.
22 Anda já nandiduíta ñayivi xihín dá. Já naşahnda juéxe cán chuun ñañ tává ná jahmá Pablo xihín Silas ta ná cani na ndíví dā xihín yíto. 23 Tá nandihi naçani quini ndiváha na dā já nataán ná dā veçá. Ta naşahnda na chuun nüú dā ndáá veçá cán ñañ nā candaa vahá da dā. 24 Tá natahnda chuun yöho nüú dā ndáá veçá cán já náchicañ dā Pablo xihín Silas jandá sá véhe cuuí veçá cán. Ta já náchicañ dā sañá dá tañu iví yíto naní cepo já ná ndituun vahá da.
25 Joo tátuuhun java ñuí xícá tahví Pablo xihín Silas nü Ndíóxi ta xíta da ña cája cáhnu da mé á nani táa joño java ga ná ñuíu iní veçá cán nü cáhán dā. 26 In jonáá cuuí nacasáhá táañ ndée ndiváha chí jandá yuú ndúu nhá vecá cán cánda. Anda já nañuná töcó ndihi yéhé cāa cán ta naçuyu cadena násañdó töcó ndihi na naṣañuhu veçá cán. 27 Anda já nandidaux ini dā ndáá vecá cán ta tá nañini da nüñá yéhé cāa cán já natuhn da yuchú cáñi dá ña cahní dā mé dá jáxhí naçahun dā sā naquee ndihi na naṣañuhu veçá cán cuñahan nà. 28 Joo naçayuhuí Pablo nü dā já naçachi Pablo já xihín dá:
—A cáhní tohún yohó jáxhí yöho ndúu ndihi va ndé.
29 Anda já nañixa dā ndáá vecá cán in lámpara já xínú da nándihvi da nü ndúu na veçá. Ta chí quíji mé dá xihín ña yíhví dā já naçaxtí dā nü Pablo xihín nü Silas. 30 Tá nandihi já naṭáva dā ná já nacasáhá ndácà tuñhún dā ná já naçachi da já:
—Ndía ndítahan caja i já ná jácácu ndaa Ndíóxi ínimá i —naçachi da.
31 Anda já nánducú ñehe Pablo xihín Silas tuñhun nü dā já cáxhí dā já xihín dá:
—Ndítahan candúsún Jesucristo, xitoho i já ná cácu ndaa ínimun xihín ínimá töcó ndihi na vehún — naçachi da.
32 Anda já nacasáhá Pablo ndícani da tuñhun vahá sañá Jesús nüú dā xihín nü töcó ndihi na ndúu vehe dā cán. 33 Ta mé hora já naçaja táñ dā ndáá vecá cán nüú nándicuñ jata Pablo xihín jata Silas nüú naçani yíto cán. Ta tá nandihi já nácandiñu dā ndáá vecá cán xihín töcó ndihi na vehe dá. 34 Tá nandihi já ndáca da Pablo xihín Silas naṣañahan da xihín dá vehe dá. Ta cán naçaja ndíví
ná ña cuxu Pablo xihín Silas. Ta chí nacají ndívaha ini dá ndáá vecaá cán xihín ná vehe da jáchi så nandiquehe na íchi cuéntá Jesús.

35 Ta naha inga quivi itaan já nachindahá na cúu juèxe cán policia núu dà ndáá vecaá cán ña ná jáni dà Pablo xihín Silas vecaa. Anda já nacachi dà ndáá vecaá cán já xihín Pablo:
—Nasahnda ná cúu juèxe chuun núu ñi ña ná jáni ñ ndohó cuhun ndó. Sahá ña cán quèa cáxi túhun ñ xihín ndó cuhán quee ndó ta ná cuhun Ndíóxi xihín ndó —nacachi da xihín dá.

37 Joo nacahaa Pablo xihín dà cúú policia cán já nacachi da já xihín ná:


Ndíhi ñayivi ñuu Tesalónica

17 Nani xíca Pablo xihín Silas cuhán dà íchi nayhaha da chí ñuu naní Anfípolis xihín inga ñuu naní Apolonia andá quíhva naxiñu coo na ñuu Tesalónica. Cán nasahjin veñhuh nú tácá ná Israel. Ta saha ñá nacan Pablo sáhàn dà veñhuh quivi ndíquehe ndée ná saha ña cán quéea nañquihvi da veñhuh cán. Ta tixí yûi semana nacahán dà túhun Ndíóxi xihín ná mé quivi ndíquehe ndée ná. Ta ní libro yii Ndíóxi tává Pablo túhun ndícani da nú ná ña ndítahan núu Jesucristo ndòhó ini a. Ta tá sa ndihi naxiñi a já nditacu a jáchi já cáhá libro yii Ndíóxi coo. Já nacachi Pablo já xihín ná:
—Mé Jesús, mé a cáhán ñ saha ná ndò yöho, mé a yöho cúu Cristo, ña nachindahá Ndíóxi cacomí cuénta saha ñayivi —nacachi Pablo.

4 Ta chí nacandúsa java na Israel ña nacachi Pablo xihín ná. Anda já nacatáha na xihín Pablo xihín Silas xíca ñuu na. Ta cuhá ri ná griego, ná sa cája cáhnu Ndíóxi ndúu násan nacandúsa na ña nacachi Pablo xihín ná. Ta nacandúsa ri cuhá naiñi, ná fin tôní ñúhú ñayivi xihín ta nandíhi na íchi cuénta Jesús. Ta ní nála, ná ço níndusa Jesús nacasáhá cáhiví ini na. Sahá ña cán quéea nájataca na java taa quini, dà ço chuun nü
xíca nuu mé caye cân. Já nacásahá ná jándiníji na ñayivi mé ñuu Tesalónica cán. Añá Já cáti na nasañañ na vehe in dà naní Jásón. Ta xihín ña ndúsa naquihvi na vehe dà cán ña ndínducú ná Pablo xihín Silas ña tavá na dà ndíquihva na dà nuú na sacañhu ñuu cán. 6 Joo có nándinéñeg ná Pablo xihín Silas cán sahá ña cán quëa janda mé Jásón, dà xihín ña bahá vehe cán ñúhu na dà xihín java ga nà cuú cuéntá Jesús cuñahán nà nuú nà jutixia ñuu cán. Tá nándihi jà cayuhú nà já cáchí nà já xihín nà jutixia cán: —Dà naní Pablo xihín dà naní Silas xíca nuu dà níi cuú ñuyíví jájana da jiní ñayivi. Ta quihva já cuní dà cañà da xihín ñayivi ñuu ñ. 7 Ta dà naní Jásón yóho nándiquehe vahá dà dà cán vehe dà. Ta xihín ña cájá na yóho náhà ña có cájá na ña sáhndá ley ñuu Roma ta ní có cájá cáñhu na dà cómí cuéntá sahá ñuu Roma. Jáchí mé nà yóho xíca na cáñhu nà ña ina inga dà cómí cuéntá sahá ñayivi. Ta cáchí nà cuú dà in dà naní Jesús —nacachi na. 8 Tá naxini johó ñayivi xihín nà jutixia cán nà yóho chë nacásahá nà ndívañ nà. 9 Joo náchahvi Jásón xihín java nà cuú cuéntá Jesús cán jihúñ nuú nà jutixia cán já najaní ñahá nà.

Cuñahán Pablo xihín Silas ñuu Berea 10 Ta tá sà nacüaa mé ñuí já náchindahá nà cuú cuéntá Jesús cán Pablo xihín Silas já nà cuñuh dà chë ñuu Berea. Ta tá naxinú çoo dà ñuu Berea cán já nándihi dà veñuhu nà Israel cán. 11 Ta násuná chàga nà Israel cán ínimà nà a juú ga nà ndúu ñuu Tesalónica chí cájji ínì nà nándiquehe na tuoñun Ndíóxiñ. Ta ndijáá níi quíwí ndínducú nà nuú tuoñun Ndíóxiñ ña ñ mé a ndàa cuú ña jáñahàñ Pablo nù ná. 12 Ta çuáhà táñan nà naquixí chichi Israel cán nándiquehe na íchi cuéntá Jesús. Ta çuáhà nàjíhí griego, nà tâcu ini nación cán xihín cuáhà nañaa griego nándiquehe na íchi cuéntá Jesús. 13 Joo tá nañehé nà Israel ñuu Tesalónica tuoñun ña ñin Pablo ñuu Berea cáñan dà tuoñun Ndíóxiñ nuú ñayivi chí ívi làa nasañan nà jándiníji na ñayivi ñuu Berea cán já nà ndicuiña xàñhín Pablo. 14 Joo ívi làa nà cuú cuéntá Jesús cán náchindahá ná Pablo cuñahán dà yati yuhú tañuhú nani nacándo Silas xihín Timoteo ñuu Berea cán. 15 Ta java nà cuú cuéntá Jesús cán náchindahá ná Pablo cuñahán dà yati yuhú tañuhú nani nacándo Silas xihín Timoteo ñuu Berea cán. 16 Nani ndáti Pablo xíñhú çoo Silas xihín Timoteo ñuu Atenas cán já nacásahá ndíhi ini dà jáchí níi cuú ñuu cán náchutú ndàa xihín cuáhà tijñu yúú ndícañ ñayivi ñuu cán. 17 Sahá ña cán quëa nacásahá Pablo cáñan dà tuoñun Ndíóxiñ xihín ña Israel ini veñuhu na. Ta qujhva já nacåñhan ri dà tuoñun Ndíóxiñ xihín java nà tooñ, nà cájá cáñhu Ndíóxiñ cán. Ta jári ndijáá níi quíwí cáñhan dà tuoñun Ndíóxiñ xihín ñayivi tàcá nuú yahví ñuu cán. 18 Ta java taà, dà jácuahá íchi cuéntá Epicureos xihín...
da jácuaha ichí cuéntá Estoicos nacásáhá ndítúhún na xihin Pablo. Joo java na cán cachí na sáha Pablo ná cuáhá ndivaha cáhan da tc cánda ani na ndá queä cáhan da. Ta java na cachí ná jà sáha dà:
—Á tá ço ta java ga ndióxi xíca nuu da cáhan da sáha —cachí ná.

Nacachi na ná yóho sáha Pablo jáchi naxixca nuu mé dà cáhán da tûhun vâha sáha Jesús ta cáhan da ná ndititacu tucu Jesús. 19Sahá ná cán queä ndáca na Pablo cuáhan ná in nú naní Areópago jáchi cán cúú nü ndítaca ŋayivi ndítuhún na. Ta tá naxixin cço Pablo cán já nacásáhá ndáca tûhún na dà já cachí ná jà xihin dà:
—Á cañun namaní caxi tûhun xihin nde ndá cúú ná sáà ná xícun jánahún nú ŋayivi. 20Jáchí sa nàñehe nde tûhun ná cátontó ŋayivi xihin ná jánahún nü ná ta viti cúní nde candaq ini nde ndia queá jánahún nü ná —nacachi na xihin Pablo.

Nacachi na jà xihin Pablo jáchi tóco ndìhi ŋayivi Atenas xihin nà toho ndúu cán ndijíáa níí quiví ndinuhu ini na ndítuhún nà ŋaha sàà, nà naxini johó na jánahá inga ná.

Andá já nacandícho Pablo tañu nà ndúu mé nú naní Areópago cán já nacachi da já xihin ná:
—Candéhe ndó, ŋayivi ŋuu Atenas. Cánda cáxi ini i ná cúú ndó ŋayivi cátoo ndicahán cuáhá núu tinjñú yúú, ná cúú ndióxi ndo ta ndicahán ndó ná xihin nadinuhu ini ndó.


ndahá ñayivi xihín yúú. Jáchí jińi mé va na jan cána ña cávahá na. 30Jihna nașacu in Ndíóxi ña a jándohó toho a iní ñayivi săhá cučhi nașacaja na jáchí có cânda ina na ña cúni mé á, nduu. Joo viti săândá Ndíóxi chuun nü tóćó ndihi ñayivi ñá ná ndícó cóo iní na ta ná a cája cânhu ña na tìñiñu yúú. 31Jáchí sa nașacu Ndíóxi in quví caja vii a săhá tóćó ndihi ñayivi ndúu ñuyví yóho. Ta sa naçaXi mé à Jesús ña caja vii ndàą mé à sahá ná. Ta najánditacu tucu Ndíóxi Jesús tá nándihi nașxihi a. Ta xihín ña yóho nanAa na ñuyivi ñá mé a ndàą caja vii Jesús săhá ná —nașachi Pablo xihín ndíhi na cân.

32Tá nașinu joño ha cân ñá cáchí Pablo ñá vaxi quví nditacu ndiį já naçașahá java ná cân săcú ndaa na dà. Joo java na cáchí ná jà xihín då:—Vaha chága ná cahún săhá ñá jan nuü nde inga taņu —cáchí ná xihín då.

33Andá já nașque Pablo nü Areópago cân cuąńan dà. 34Joo java ñayivi, naçaśunú ñá cáchí dà naçașahá ndícó ná dà xíca na. Taņu ná cân nașađaçaan in dà naní Dionisio, dà cúú tánhà na ndítaca Areópago cân. Ta ná dà naçađunú cân ndáçañ in ri in ñáñáha naní Dámáris. Ta jári java chága ná cándūsa nađihi na ichi cuénta Jesús.

Xínu cőo Pablo ñuu Corinto

18Ta nándihi já nașque Pablo ñuu Atenas cân já cuąńan dà chí ñuu Corinto. 2Ta mé cân nándiqu táhan da xihín in dà Israel naní Aquila, da nașacuu estado Ponto. Ta jáćá cúu saa va nașinu cőo Aquila ñuu Corinto cân xihín nájíhí dà, ñá naní Priscila. Ta ndívî ná yóho sa nașque na ñuu Roma ndáçañ nación Italia jáčhi Claudío, dà cómí cuénta săhá ná ñuu Roma cân nàșahnda da chuun ñá ná quee ndihí ná Israel cuhun ná. Ña cân quée nașinu Aquila xihín nájíhí dà ñuu Corinto cân. Andá já nașahan Pablo nașito nihni da ná nü ndúu ná cân. 3Ta naçađoо Pablo vehe ná cân cája chuun da xihín ná Jáćhi sa mé chuun ñá cája ná cân tìqha ri dà cân va. Ta chuun nașacaja na quée cávahá na vehe lona, ñá ndéé. 4Ta tá xín ci quví ndîqехe née ná já săhán da vêñhù na Israel cahán dà tìhun Ndíóxi xihín ná. Ta já nájáxinu dà iní ná Israel xihín ná tóho já naçașahá ná cándusa na Jesús.

5Ta ndâaja coo najândacoo Silas xihín Timoteo estado Macedonia ta nașinu cőo na ñuu Corinto cân. Andá jáví najândacoo Pablo chuun cája dà cân já naçașahá dà ndúcú ndéé chága dà cahán dà tìhun Ndíóxi nüü ñayivi. Ta cáxí táhyí cahán dà xihín ná nașixi chičhi Israel ñá mé Jesús cúú á ña ndâti na chindahá Ndíóxi quixi. 6Joo ná naşixi chičhi Israel cân cőo nándiquehe na tìhun cahán Pablo ta naçașahá câñahá ná xihín då ta cahán nüü ná săhá Jesús. Andá já nașiqi nihni Pablo jáhma dà já ná cándàa iní na ña có ndójo gá da cuachi săhá ná Israel cân ta já nașachi dà já xihín ná:—Ta ná cuhun ndó índañá ta cómí mé va ndó cuachi săhá. Joo yehe có ndójo gá i cuachi săhá ndó jáchí.
sa nacahan i tuhun Ndioxi xihin
ndo ta co cuni ndo candusa ndo na. Viti xihin chi nju cuhun i cahan i
tuhun vaha saha Jesus nju na coo naquixi chiichi Israel —nacachi
Pablo xihin na.

7 Já naqueta da veñuha na can
cuahan da. Já nasqa da vehe in da
naní Justo, da caja cahuno Ndioxi. Ta yati jiin veñuha cán fin vehe da.
8 Ta in da naní Grispo, da sânhda
chuun veñuha cán nacandusa da
Jesus, xitoxo i xihin toco ndihi
na vehe da. Ta cuahá táhan me
na njuu Corinto cán nandiquehe
na ichti cuénta Jesús ta nacanduta
ná tá nañini jojo na tuhun Ndioxi
nacahan Pablo xihin na. 9 Ta ndaja
coo in njuu naquixi tátuñun in sañi
nju Pablo ta xihin nã ná nacahan
Ndioxi xihin dá já nacachi a já:
—A yihvun cahun saha i nuú
ñayivi ta coto a cájá xuñu canhan
chagun xihin ná saha i. 10 Jáchi fin
vi xuñu ta ni in na a cüu tiin yohó
nã ná caja xixi na xuñuñ. Jáchi
sa nduú cuahá ndivaha ñayivi
nuu yohó, na cacuu cuénta mí i —
nacachi Ndioxi xihin dá.

11 Saáhá nã cán quaña nasahjin toó
Pablo in cuja java njuu Corinto cán
ta najánaха da tuhun Ndioxi nüu
ñayivi cán.

12 Jáoo mé tiempo cán naçasahá cómi
in da naní Galión cuénta saáhá ñayivi
estado Acaya nü ndacañan njuu Corinto
cán. Já nandique táhan ndihi na Israel
nã cuni na caja xixi na xihin Pablo či
natiin na da já ñehe na da cuahan da
vechún. 13 Ta mé cán naçasahá cachí
ná já xihín da cúu gobernador cán:
—Dá naní Pablo yöho xica da
jácahan da ñayivi nã ndítahan

nu ná caja cáhnu na Ndioxi ta coo
sânhda ley yö cája i já —cachí na
can xihin gobernador.

14 Anda já ndúcú Pablo candichi
da cahan da joo mé Galión cán
nacasahá cachí da já xihin na Israel
cán:
—Tá cuachi ndee ná caja da yöho
ja queå cuu cuni jojo i nü cahán
ndó ná ndaja ndichi i saha dá, nduú.
15 Joo coo cuni toho i caja vii saáhá nã
jan jáchi cuú a saáhá tuhun cáhán
nó xihin saáhá quivi ñayivi Israel
xihin saáhá ley me va ndó nã cán
queå vaha chága ná caja vii mé va
ndó saáhá nã yöho —naçachi da cuú
gobernador cán xihin ná.

16 Ta ndañihi já nañata da ná
Israel vechún cán. 17 Anda já
natiin toco ndihi na griego cán da
naní Sóstenes, da sânhda chuun
veñuha cán. Ta natiin na da nü nü
takyí mé da cúu gobernador cán
naçani na dá. Joo coo nasañi toho
galión me dá saáhá na nacaja na.

Ndicó coo tuçu Pablo chi Antioquia

18 Cuañá va quivi nacandoo
too chága Pablo nnuu Corinto cán.
Anda já nándîndayí da nü cuú
cuénta Jesús ndúu cán já nañee
da cuahan da ñundáhyí cuénta
Siria. Ta ndáca da Aquila xihin
Priscila cuahan na xihin dá. Ta tá
nañinizu da njuu Cencrea tá cámanñi
ndaa da barco cuhun chága da chí
nju já najatá lahla da jini dá já ná
xíñu coo nüu tuhun nacahan dá.
19 Ta tá nañinizu coo da nnuu Efeso
xihin ná ndáca táhan xihin dá cán
ja najándacoo da Priscila xihin
Aquila. Ta nañee da cuahan da chí
veñuha nnuu Efeso cán nüu nacahan


Cahan Apolos tuhun Ndióxi nú na ñuu Efeso


Tá fian Pablo ñuu Efeso

3 Anda já nándaca tühún Pablo ná já cáchí dà já xihín ná:
—Ndaja vahá náncandúta ndó, dá já.

Andá já nánducú ñehe ná cán tühun ná dá já náccachi ná já:
—Náncandúta nde tá quiahva nájánañáhá Juan —náccachi ná.

4 Anda já náccachi tucu Pablo já xihín ná:
—Najácandúta Juan ñayivi já ná náha ná nù ñayivi ñá nándijama na ta có cája ga ná cuachi náscacaja ná jihna. Joo nácachen Juan xihín ná ñá ndítahan ná ná cándúsa ná inga dà vaxi jata dá. Ta dá nácachen Juan cán sáhá cúú Jesús, mé a náchindahá Ndióxi cacomí cuéntá sáhá ñayivi —náccachi Pablo xihín ná.

5 Tá náxini joho ná cón ñá náccachi Pablo xihín ná chí iví láá náscandúta ná cuéntá Jesús, mé a cúú xitoho í. 6 Ta tá náchójó Pablo ndáhá dá jini ná já náxini ínima yíi Ndióxi najándicutú a ini na. Anda já nácsahá ná ndícahan ná inga tühun ñá cóo násatijáhu na. Ta jáyaha na tühun nácachen Ndióxi ñú ná ndúú cán. 7 Ta tíxi ndíhi ná cán cúú ná tátühun ñuxi iví taa.


13 Joo java ná Israel, ná có cúú cuéntá Jesús xíca nuu ná tává ná ínima quini ñúhu ini ñayivi. Ta ndáa cóo náscu ini na cón chún na quivi Jesús, xitoho í, ñá ná tává ná ínima quini. Já náccachi ná cán já xihín ínima quini ndácañ ín ñayivi:
—Xihín quivi Jesús ñá xíca nuu Pablo cáhan dà sáha, sáhndá ndé chun ñuy ñá ná queún cuhún —náccachi ná cán.

14 Já nácachen ndíhsa jahi in dá nánní Esceva, dá cúú dà sácuahá nù ñú juþú veñhú na Israel ndúu ñúu cán. 15 Joo tá náccachi na ñá yoóho xihín rí quini ñúhu ini in dáñah já náscacú ñehe rí cán tühun ná ná já cáhí rí já:
—Xíni vi yo cúú Jesús ta xíni ri ndá dà cúú Pablo va. Joo mé ndó, có xíni toho j ndóho —náccachi rí quini.

16 Já náccachi ínima quini cán já chú iví láá nándava dátàa ndácañ ínima
quini ini cán jàta ndíthusa nà cán ta
naçaja xíxi quini da xìihín nà jáchì ò
juú quiahva ndacú ò. Quini naçaja
da cán xìihín nà ñandì nañxinu lahl
ndihi na jàta véhe tà chì ò váha nà
nàndicuéhe nà naçaja ínìma quini
cán. 17Ta chí naçandaà ini ndihi
ñayivi ndóò ñuu Efeso cán sahà ñà
nyahá yòho vàtí cúú nà nà Israèl
a cúú nà nà tòho nañge ndihi na
tuhun. Sahà ñà cán quèà ñayíhvì nà.
Ta cuahá nà naçahàn nà ñà cåhnu
cúú quivi Jesús ñà cúú xîtoho ò.
18Ta cuahá tahan nà cåndúsa Jesús
cán nàcåsåhà nà nàhmà nà tòcò
dihi cuahì naçaja nà. 19Ta cuahá
nà nàsåcuu nà tajì ñëhe ndihi na
libro ñà tajì nàñxì ña nà nàñge ñayivi. Tà
nàjìtà nà cuèntá sahà yàhvi tòcò
ndihi libro nàcåyí cán nàñxì ña
tàñhxun jìì jìco ñyxù mil jiìhùn xùxú. 20
Jà nàcåsåhà xìta nùu tuñhxun vahà
saìhà Jesús. Ta nàhà ñà ñè ò ñđàq
íñ ndèè Jesus cåjì tòcò ndihi ñìhà.
21Tà sà nàyìha ndihi ñà yòho
tà nàsåcù ini Pablo cuhùn dà còto
níhìi ndi stato Macedonia xìihín
estado Acaya. Já quehe tucu da
ìchì cuhùn dà vàjà da cuhùn
dà chí ñùu Roma. 22Ta mé Pablo
yòho nàcåndahà dà ìví tàhàn dà
xìca cìnhèè tàhàn xìihín dà ñà nà
cuhùn dà chí stato Macedonia. Ta
dà nàcåndahà dà cán cúú Timoteò
xìihín Erasto ta mé Pablo nàcåndò
tòò chågà dà stato Asia.

Nådàvà ñìyìvì ndòò ñùu Efeso
23Mé tiëmò jà ò jùu quiahva
cuahà ñìyìvì ñùu Efeso nàndì vista nà
sahà ñà nàndìhvì cuahà ñìyìvì íchì
cuèntà Jesús. 24In dà nàní Denìetro
cúú dà dà nàjàndìvàa nà cán. Mé
Demìetro yòho càvàhà da ñìñìhu
yúu xìihín jìihùn xùxú tà mé ñìñìhu
yúu cán ndàa tà quiahva càà in
vèñhù jìihùn Dìana, ñà cúú ndìòxì
cåjì cåhñu ñà ñùu cán. Ta ò jùu
quiahva vahà câna jìihùn nà cåjì
cåhuu ñình dà cán. 25Sahà ñà cán
quéà mé Demìetro yòho nàjåtàcà da
tòcò ndihi nà cåjì cåhuu ñình dà
tà nàjåtàcà ri ò dà jàva gà tåhàn na
cåjì mé chuun càvàhà ñìñìhu yúu
cán. Já nàcåchì dà jà xìihín nà:
—Càndèhè ñòò, sà càndåa vahà
ini ndò ñà vahà ndìvåhà câna
jìihùn yoò xìihín chuun cåjì í yòho
tà ndùu vahà ò cåjì ñàå. 26Jò sà
xìnhì ñòò ta ñëhe ñè ndòò tuñhùn
sahà dà naní Pablo. Xìcà nùu dà
çàhàn dà xìihín ñìyìvì ñà ò jùu thòo
ndìòxì cúú ñà cåvåhà ndàå ñìyìvì.
Ta sà cuahà ndìvåhà ñìyìvì nàcåvà
da jìñì. Ta ò jùu ò tåñhxun ñùu Efeso
yòho cuuì ò jàchì sà nàcåndèè dà
nàcåvà da jìñì cuahà nà ndùu chì
estado Asia vìì. 27Ta íìvi ndìvåhà
càà ñà yòho jàchì cuu çåhùn dà nùu
chuun cåjì ò tà nùu çåhùn jìihùn yo
quèà yòho. Ta jàndà vèñhù ndìòxì
yoò, ñà naní Dìana cùu ndìhì sahà
våtí níí cúú çåhàn vahà na sahà
vèñhùhù ñà. Jòò xìihìn ñà cåjì Pablo
yòho tà xìcà nùu dà cuu çåshà
ñìyìvì çåhàn nùu na sahà Dìana ta
cùu çåshà nà çåndàjì ñà ñà cúú
ndìòxì yoò, mé Dìana yòho. Ta mé ñà
cúú ñà ñà çåhñu ndìvåhà ta ñìyìvì
níí cúú estado Asia yòho xìihín
ñìyìvì níí cúú ñùyìvì cåjì çåhñu nà
ñà —nàcåchì Demìetro cán xìihín
javà gà dà çåvåhà ñìñìhu yúu cán.
28 Ta tá naxini joho ndihi na cán ná naçachí Demetrio chí jivi láá najáa quini na já nacayuhú ná já naçachí na já:
   — Cáhnu ná cacuu Diana, ná cúú ndióxí ndícahán ná Efeso.
   — Cáhnu ná cacuu Diana, ná cúú ndióxí ndícahán ná Efeso.
   Ta cóo nacatáji ná tixi jivi hora cáyuhú ná mé tuhun yóho.
35 Ta tá sa nacatáji loho ñayivi já nacasáhá dá cúú da cáhyí tutu ñuu cán cáhán dá xihín ñayivi já cáhí dá já xihín ná:
   — Candèhé ndó, ná Efeso. Sa cándaq ini ndihi ñayivi ndúu ñuyíví ná ndítahan nú ñayivi ndúu ñuu Efeso candaa vahá na veñuñu ná cúú ndióxí naní Diana. Jáchi mé ñá cúú ñá cáhnu ndíva nádiva ta indíví naquixí nahá ñá nándicava nú yó. 36 Ta ní in na a cúu cachí ña cáhán i ña túhun sahá ñá cán quéa caja ndó ñamançı catáji ndò ta ndicani vahá ini ndó sahá ñá cúu ndó caja ndó. 37 Jáchi ndíví dà ndáca ndó nácasa ndó yóho có caja cuénhá dà veñuñu Diana ta ni có cahan núu da sahá ñá. 38 Ta tá có tánh iní Demetrio xihín ná caja chún xihín dá sahá ñá caja Pablo já ndíthahan ná cahún na vechúnun nú ñutixia ta cán cuu ndiquehe in in na sahá mé ná jáchi sahá ñá cán ndúu juexé caja vií na sahá ñayivi. 39 Joo tá inga ñåha quéa cúuí có ní ndó caja vií ndó sahá, xíni ñúñú ndítaca ndíhí já ná cuu caja vií yó sahá. 40 Jáchí caja i cuéntá cuu chícán ná cuahá jata yó sahá ñá jándicuiña i ñayivi caní táhan na sahá tócó ndíhi ñá nayaha quivi viti. Jáchí mé a ndaç cô xíni yó ndá túhun nducú ñehé tá ná ndaçá túhun ná mí ndá cuénta quéa nándíva náhá yo —nacachi da xihín ná.
41 Tá nándihi naçachi dà cáhyí tutu cán tuhun yóho xihín ñayivi cán já ndajánduá da ná.

Cuáñan Pablo estado Macedonia xihín estado Grecia

20 Tá sa nánduña ndíhi ñayivi, ná nándíváa náhá cán já
nacana Pablo tocó ndihi ná cuú cuéntá Jesús jáchi cúnj da cañan dā xīihn ná sahá java ŋaḥa ŋa ndítaḥan nū ná cañ nā. Ta tá nandihi nacahān dā xīihn ná já nanumī da nā ta nandínday dā nā já naqee da cuñan dā chí Macedonia. 2Níí cuú estado Macedonia cán na̱xia nuu da sāhan da tūhun ndéē nī nā cuú cuéntá Jesús xīihn tūhun cāhn dā. Tā nandihi já naqee da cuñan dā ta nāxińu da chí estado Grecia. 3Ta nacando da cán tixi ŋi yoo. Ta tá ja chá quehe da barco cuhun dā chí núndáhyi cuéntá Siria já na̱nehe dā tūhun ŋa săcu iní nā Israel cán cahńi nā da. Sahá ŋa cán quēa nāscu iní da ŋa vahā chāgā nā cuhun sāhā dā já nā yahā tucu da chí Macedonia. 4Ta ndáca táhān java ná cuú cuéntá Jesús cuñan ná xīihn Pablo. Ta nā cán cuú ná yōhō: in dā naní Sópater, dā ŋu Berēa xīihn Aristarco xīihn Segundo, dā ŋu Tesalónica xīihn Gayo, dā ŋu Derbe xīihn Timoteo. Ta tānu nā cán cuñan rī Tíquico xīihn Trófimo, dā naquixi estado Asia. 5Tóco ndihi nā ndáca táhān xīihn Pablo yōhō našahān cuēé nā chīnų candati na ndēhe ŋu Troas. 6Joo ndēhe, dā cuú Pablo xīihn Lucas tá sā nayaha vīcō tā xīi xi pan ŋa co cāvā tāhān yusā naqā xīihn jā nandaá ndē barco ŋu Filipos cuñan ndē chí Troas. Ta jānda quįvy uhu̱n jā nandiquesta táhān ndē xīihn ndihi nā cán. Ta chí nacando tōo chága ndē usā quįvy ŋu Troas cán.

Xīito nihnī Pablo ŋu Troas
7Ta quįvy domingo nataca ndihi ndē, nā cuú cuéntá Jesús ŋa cuxu ndē pan yīi. Ta sahā ŋa queta Pablo cuhun da inga quīvy itān sahā ŋa cán quēa naʃānha cuñah dā nū nā jandā quia̱hva naśįnu java ŋu. 8Tócō ndihi nā cuú cuéntá Jesús cán nanditūtú ndē ndūu ndē in vehe cánū jīnī nīnu. Ta chí ndįįhyį ndaa nū ndūu ndē jáchi cuñah lámpara cáyį. 9Ta ndajā coo in dā loho nānī Eutiko śi̱n coo da ventana xīi jōho dā nū cāhān Pablo. Joo sahā ŋa cuñah cāhān Pablo sahā ŋa cán quēa nānaā iní dā loho cán chí naquiį dā. Já nānį̱ dā nandicava dā jānādā nū ŋu̱hū piso ŋi. Ta tá nānuu nā cuú cuéntá Jesús cán nandiņehe na dā jānda ndīi cuú dā. 10Andā já nānūu Pablo ta nājāca dā mé dā jātā dā loho cán ta nānuu da dā tā já naçachī dā já xīihn nā cuú cuéntá Jesús cán:—A cáyhyį toho ndō jáchi tácū va dā yōhō —naçachī Pablo chí najánditacu ŋaḥā dā.


Quée Pablo ŋu Troas ta cuñahn dā chí ŋu Mileto

Hechos 20
ndihi nde ini barco. Já naque ndé cuahan ndé ñuu Mitilene. 


Cáhan Pablo xíhin ña sacuahá ñuu Efeso

17 Ta nani ndúu ndé ñuu Mileto cán já naçana Pablo tóco ndíi na sacuahá veñhu ñuu Efeso cán já ná quiXi na. 18 Ta tá sañata na nù ndúu ndé já naçachi da já xíhin ná: —Sa xíní vaha ndó ndaja naçaca i jandá quiví nù cuñí tâ nañinu coo i estado Asia yóho. 19 Níí tiempo nañashín i tañu ndó cán naçaca chûun i cuéntá Jesucristo, xitoxo í. Ta cóó nándinehe jicó i mí i sahá ña naçaca i. Ta cuñá tañu nañasacu ñ sañah ndó. Ta nándoho ini i sahá ña cúní na Israel cahní na yéhe. 20 Ta cóó najándacoo i cahan i tuhun Ndíóxi xíhin ndo jáchi xíni vaha i ña jan cuu chindeé a ndóho. Ta najánañá i ndóho nù táhyí ñayívi ta jári ini vehe ndó. 21 Ta najánañá i nuú ña Israel xíhin nuú ná tóho ña ndítahan nù ndicó coo ini na ta jándacoo na cuðuñi cája na. Ta naçachi i xíhin ná ña ndítahan candéé ini na Jesucristo, xitoxo í.

22 Ta vîti cuhun i chí ñuu Jerusalén jáchi cúní ínima yíi Ndíóxi ña ná cuhun i cán ta có xíni ndía cuu ndóho i ñuu cán. 23 Ña xíni ndusa i quéa ña naçaxi tuhun ínima yíi Ndíóxi xíhin i ña ndá ñuu naçucu nuú cuhun i ña jivi i chicañ ñayívi yéhe veçaa á jivi i caja Xíxi na xíhin í. 24 Joo ni in ña yóho co cája toho a nuú i. Ta váti ná cahní na yéhe co yíhvi toho í. Jáchi ña cúní mí i quéa cají ini i jáxinu coo i chuun nañashán Jesucristo nuú i caja í. Ta ña yóho cúú á cáxi tuhun i nuú ñayívi tuhun vaha sañah mé á ta sañah ndá quiHAV quiHvi íni a ñayívi. 25 Sa nañica nuú i tañu ndó ta naçahan i xíhin ndó ña vaxi quiví cacomí Ndíóxi cuéntá sañah ñayívi. Ta vîti xíni vaha i ña ni in ndó a cúní ga ndó yéhe. 26 Sañah ña cán quéa cáxi tuhun i xíhin ndó quiví vîti ña coó ndójo ga i cuñá sañah ndó tá ná jándicoo ndó íchi cuéntá Jesús. 27 Jáchi sa naçaxi tuhun i nu ndó tóco ndíi ña săcu ini Ndíóxi caja ta cóó nachièhe tuhun toho i sañah ndó tá ná jándicoo ndó íchi cuéntá Jesús. 27 Jáchi sa naçaxi tuhun i nu ndó tóco ndíi ña săcu ini Ndíóxi caja ta cóó nachièhe tuhun toho i sañah ndó tá ná jándicoo ndó íchi cuéntá Jesús. 28 Sañah ña cán quéa ndítahan candaa vaha ndó mé va ndó ta candaa vaha ndó tóco ndíi ña cuú cuéntá Jesús ná cuahnu châga na xíhin tuhun Ndíóxi. Jáchí mé ínima yíi Ndíóxi nañacu a ndóho ña naçomí ndó cuéntá sañah ná cuú cuéntá mé á jáchí nañita nîi mé á sañah ndíi na tá nañjih i a ndîca crúxu. 29 Cahan i ña yóho xíhin ndo jáchi sa cándañ vaha ini i ña tá sa ná quee yéhe cuhun i já quixi java ñayívi ta caco ini na jándihí na sañah ná cuú cuéntá Jesús. Ta
tá quiahva cája ndivahyí jándihí rí sąhá ndicachi quiahva já cacúni jándihí na sąhá ná cuú cuéntá Jesús. 30 Ta janda mé tañu mé ndó jan va cana java na ta jánaha ná ná tühún nyú ñayivi. Ta nducú ná ndiquehe na ná są cuú cuéntá Jesús cuhún na jatá ná cân. 31 Na cân qua cuénta vaha coo ndó ná a jándahvi na ndóho. Xíní nūhú ndicuhun ini ndó ná tixí uní cuú cóo najándacoo i cahan i xihín ndó ndáa qua ndítahan nü ndó caja ndó. Ta nūú ta ndíví nácahán i xihín ndó sahá ná yóho ta chí anda nácau u sahá ndó ná caja ndó ná cuú ná Ndíoxi.

32 Vití jándacoo i ndóho, ñani i, ndahá Ndíoxi jáchí cachí tühun mé á ná quihvi iní a tóco ndihi ñayivi. Íin ndé Ndíoxi caja ndacú a ndóho já ná cuu coo ndó xihín tóco ndíhi na nácaxi mé á caja ñamaní xihín. 33 Ta xíní nūhú ndicuhun ini ndó ná cóo ñándiva ini i quee e jiūhuná jähma vaha cómí java ga ñayivi. 34 Na nácajá i queeg nácajá chúun i xihín ndahá i já ná a ndímaní ñaha cacatu u ta já ná cuu cacatu ná xíca xihín i. 35 Ta nií tiempo najánaha i nü ndó ná quiahva já ndítahan nü ndó caja chúun ndó já ná coo ñaha cacatu ndó ta já ná cuu chindeé ndó ná ndímaní ñaha nüu. Ndítahan ndicuhun ini ndó tühun nácajá Jesucristo tá nácajá a: “Cájii chága iní ná jáxá ñaha a juú ga ná ñeñë a”, nácajá Pablo xihín na nácahua venúhu nüu Efeso cán.

36 Ta nándihi nácahán Pablo já nácaxití da já nácaahá xíca tahvi da nü Ndíoxi xihín ndíhi ná cuú cuéntá Jesús cán. 37 Ta tóco ndíhi ná cán nácau na xihín dá ta nánumi na da ta já nátatí yúhú ná sajóho da ná ndíndayí ná da. 38 Tóco nádcuha iní ná sahá Pablo jáchí nácaha da xihín ná ná a cuú ni da. Ta nándihi já ndáca táhan ndíhi na násahan ná xihín dá janda nüu nándaa da barco cán.

Cuahan Pablo chí nüu Jerusalén

21 Ta nándihi nándindayí ndé ná cuú cuéntá Jesús cán já nándaa ndé barco náquee ndé cuahan ndácu ndé in nüu náni Cos. Ta inga quíví itaá tá naqueu tucu ndé cuahan ndé chí inga nüu náni Rodas. Ta já naquee ndé cuahan ndé chí nüu náni Pátara. 2 Ta mé cán nándique táhan ndé xihín in barco, dó cuhún chí estado Fenicia ta chí nándaa ndé có cuahan ndé. 3 Ta nání cásahan ndé mí ná dá jó naxíni ndé isla Chipre xoo ìtí ndé. Joo náyaha saa va ndé janda quiahva naxínu cóo ndé nüu Tiro nándacaan estado Siria jáchí mé cán ndítaan nü ná jánuu na ná chúhu ná násjó do. 4 Mé nüu Tiro cán nánditahan ndé ná cuú cuéntá Jesús ta nándandoó tóó ndé xihín ná tixí ñasa quíví. Ta nájácahán iníma ají Ndíoxi ná cán ná ná cahú tühun na xihín Pablo ná a cuhún da nüu Jerusalén. 5 Joo tá sa náyaha ñasa quíví já naquee ndé cuahan ndé chí nüu Jerusalén. Ta náqueta tóco ndíhi ná cuú cuéntá Jesús cán xihín nájihí ná xihín jahyí válí ná já ndáca táhan na xihín ndé cuahan ndé anda yuhú nüu cán. Ta yatí yuhú tañuhú cán nácaxití ndíhi ndé nåxícá tahví ndé nüu Ndíoxi. 6 Ta tá nándindayí táhan ndé já nándaa ndé barco ta ná cán naquee na cuánúhú ná vehe na.
—Cáchí ínima yíi Ndióxi ňa tá quiáhva naçaja jà naçató jí mí jí quiáhva já cató na Israel dà xiḥín ňaha cinturón yóho. Ta já ndiquiáhva na dà ndáha na tóho — naçachi Agabo cán xiḥín nde.
12 Ta nañini joho nde ňa naçachi Agabo yóho já naçašáhá nde cáhań ndáhvi ñe xiḥín Pablo ňa nà a cúñun dà ňuu Jerusalemén. Ta jári ná cuú cuéntá Jesús ndúu ňuu Cesarea cán cáhań ndáhvi na xiḥín dá ňa nà a cúñun dà. Joo nañducú ſehe Pablo tühun ňuú nde já naçachi da já:
—Ndá cuénta quέa sócu cóho ndó ta cája ndó ňa cándíi in i. Candehe nó ná cáhań i xiḥín ndó. Coó caja toho a ná cató ná yehé jáchi ifín tiáhva i ndiquiáhva i mí jí quiyí i saha Jesús, xito ho jí mé ňuu Jerusalemén cán — naçachi da.
14 Coó naçu caja nde cava nde jini dà ňa nà a cúñun dà. Chí coó naçaahan chága nde saha ňa yóho xiḥín dà ta naçachi nde:
—Ná coo tá quiáhva cúńi Ndióxi va.

Xíto nihi Pablo dà naní Jacobo
17 Tá nañinçu coo nde ňuu Jerusalemén já cávatá na cuú cuéntá Jesús cán nándiquehe na ndehe.
18 Ta inña quiyí itaān já ndáca Pablo ndehe naçaahan nde coto nihi ni ná Jacobo. Ta tá nañinçu coo nde cán já nañini ná ňa nataca tóco ndihi na saçuḥa nuú na cuú cuéntá Jesús cán. Ta naçaahan Ndióxi Pablo xiḥín ná já naçašáhá ndícani da ná ná tá in tá in ňa náhnu naçaahan Ndióxi ſəmañi nü dá caja da tańu na tóho, na coó nañixi chëchi Israel. 20 Ta nañini joho ná cán ňa yóho já naçaja cáhnu na Ndióxi. Ta tá nánídihi já naçašáhá cáchi ná já xiḥín Pablo:
—Candehe, ñani i. Sá xíní vahún ña cuáhá ndiváhá táhan ña naqúixí cíchí Israel sá ndíço ná ñich cuéntá Jesús viti. Ta tócó ndíhi na cáchí ña ña ndítahan caja na ña sáhndá ley Moisés. 21 Joo náñehé tá tóhuñ ña xica nuún jánahún nú ña Israel, ña ndúu ñuu tóho ña co xíní núhú ña caja na ña sáhndá ley Moisés ta ni marca cán co xíní núhú chicàñ ga ña yiqui cuñu jahyi na. Ta jánahún ña ña co ndítahan caja na costumbre najándacoo tásáhnu jícó yo ñu yo. 22 Ta co xíní ndé ndíá caja ndé viti jáchí nditütú ña ndúu Jerusalén yóho tá ná candáñ ini na ña náncasañ yóho. 23 Sáhá ña cán quéá cája ndé cuéntá ña vaha chága ná cajún ña cáchí ndé yóho: Cañehún cómí tâa ndúu tañu ndé yóho já ná cuñun na xúñun. Jáchí sá nañinu coo quiví caja ndícomí ña yóho ña náñehá tá tóhuñ na ñu Ndíoxí caja da. 24 Ná cuñun xínín dá já ná ndajá viú mún xínín dá tá quíaqha sáhndá ley Moisés ta já ná cháhvún nú ñú játá jíní dá. Ta xíníñ ña yóho cuni na ña Israel ña a juú ña ndaá cuáñ tóco ndíhi tóhuñ cáhañ iñhi na sahun. Ta xíníñ ña yóho cuni na ña cája tá cájún ña sáhndá ley Moisés. 25 Ta xíníñ na tóho, na cuú cuéntá Jesús, sá naçachý ndé in carta cuáhán nú ña ña na jándihi na mé ná cája na ley Moisés. Joo naçachí ndé xíníñ ná ña na a cáxí na cuúñ quíí, rí nájoco na nú ñú tinjínu yúú. Ta ná a cáxí na níi ti ná a cuúx na cuúñ quíí, rí nañehú. Ta ná a cóo na xíníñ taa ñáñáha, na co cuú yíi ná ñáñihi ña. Ña yóho cuú tuhuñ naçachí ndé ná carta cuáhán nú ña tóho —naçachí na sacuahá cán xíníñ Pablo. 26 Anda já náquehe Pablo ndícomí dañá cún ndáca da cuáhán xíñín dá. Ta ñañini quíví itañ já nándaji vií dâ mé dá nü Ndíoxí ta nándivií ndícomí dá cáñ viti. Ta tá nándihi já naññvíhí da veñuhu ña cáxí tóhuñ da xíñín ná ndá quíví xínú coo ña ndíiví Já ná cuú joco in in dá cán ñañá huñi Ndíoxí.

Tíin na Pablo veñuhu cahun ñuu Jerusalén cuahan da vecañ


29 Tóco ndíhi ná yóho naçachí taa Israel nañinu Asia cán xíñín ñaññvíyí jáchí naçachán da ña najáquñwi Pablo cán da naní Trófimo, da tóho ñuñu Efeso ini veñuhu joo a juú a já. Naçachán ná já jáchí naxíni na ndáca táhan Trófimo xíñín Pablo xíca náu da ñuú Jerusalén cán.

30 Xíñín ña naçachí da nañinu Asia yóho ndádivañ tóco ndíhi
ña̱yivi ñuu Jerusalén já xínu na ná̱xínu co̱o na ná̱tiin na Pablo. Já nú̱nu na dà nátavá na dà jata veñhuhu cán ta i̱vi laá nachicaji na yéhê veñhuhu cán. 31 Chí ndúcú na caññí na dà joo da cúú jefe soldado cán náñhe̱ ña tuhun ña nándivqàa ndihi ñayivi ñuu Jerusalén cán. 32 Anda já nañática da cúú jefe soldado xíñín java ga dà náñhu já xínú da náxínu co̱o da nù ndíva̱a ñayivi cán. Tá nañini ñayivi cán vaxí da cúú jefe soldado cán xíñín java soldado já náñyaa ñahá nà chí có cañí ga ña Pablo. 33 Anda já naçayati da cúú jefe soldado cán nù Pablo já nátiin da dà cùhn dà vecañ. Ta nañahnda da chuun ña ná càto nà dà xíñín iṕî cadena. Tá nándiihi já naçasañá ndáca tuhun da ñayivi ña ndá da cúú da yóho ta ndⁿa naçaja da. 34 Joo sa jíin sa jíin tuhun càyuhú in in ñayivi cán. Sahá ña cán quëa coñcu candañ iní da cúú jefe soldado cán ndá cuqchi quëa jácojo na jàta Pablo jáçhi a jùu quighva ndívañá nà cán ndúu na. Sahá ña cán quëa nañahnda mé jefe soldado cán chuun ña ná cañhe na Pablo vehe nù ndúu soldado. 35 Ta tá nañìnù coo na cán naçañhán nà ndaa na cuññí vehe soldado cán xíñín Pablo joo coñcu ndaa na jáçhi chí cánñíhi táhan ñayivi cúñí nà cani na Pablo. Sahá ña cán quëa nañajeñó soldado cán Pablo já nándaa na cuññí vehe soldado cán xíñín dá. 36 Ta tòco nándiih nà cán càyuhú còho nà ndícañ na jàta soldado já cáññí nà já:


Ndíquehe Pablo saññá mé dá nùú ñayivi cán

37 Ta tá sa ndúcú nà jáquiñhi na Pablo ini vehe soldado cán já naçachi Pablo já xíñín da cúú jefe soldado cán:

—À quighva ndó ñañañá nùú ñ nà çañhàn i iṕî joo tuhun xíñín ñayivi yóho.

Anda já nánducú ñehe da cúú jefe soldado cán tuhun nù Pablo já naçachi da já:

—À tähvnún cahun tuhun griego, dá já. 38 À ja júu toho yóho cúú da naçuíñixi nación Eipto viti chá va, dá nákçañhàn ñayivi nà ndicuiñta na cani táhan na xíñín g serviño ta nañándaca da cómi mil da sñhí ndíi naçañhàn da chí yucú ichí nùú coñ ñayivi. À a júu toho yóho cúú mé da cán — naçachi da cúú jefe soldado cán xíñín Pablo.

39 Anda já nánducú ñehe Pablo tuhun nù dá já naçachi da já:

—Jíin va cúú yeñë jáçhi cúú ñ in da naçuiñixi chipi Israel ta naçacu ñ ñuu Tarso, in ñuu cahun ndácäññ estado Cilicia. Ta viti á cuu quighva lóho nñó ñaññá nùú ñ nà çañhàn i iṕî tuhun xíñín ñayivi yóho — naçachi Pablo xíñín da cúú jefe soldado cán.


22 Já naçasañá Pablo cáññí da já xíñín ná:
—Cuni jo̱ho ndó nú cañín i̱ xihín ndóhó, nà sacuàha xihín ñani i̱ jáchí cúní ndiquehe e sañá i vití — nàcachi Pablo xihín ná.

2Tá nañíni jo̱ho ná cán ña cán xihín Pablo tughun hebreo, mé tughun cañán mé ná já naçatáji chága yúhu ná. Anda já naçachi Pablo já xihín ná: 3—Yeñé cúú ñ ña nañqixi chichi Israel. Ta nàcachu ñ ñuu Tarso ndácañ estado Cilicia. Joo nasahnu ñ ñuu Jerusalem yóho ta mé yóho najácuaha vi xihín in ña naní Gamaliel. Ta tá quia̱hva sáhndá ley Moisés, ña nàcachu vaha táñshunu jícó yó quia̱hva já ndádihi ini i̱ cáña i. Níf tiempo nándihi ini i̱ cáña chuñ ñ cuéntá Ndióxi xihín ndinuhu ini i tá quia̱hva cáña mé ndó andañ víyi vití. 4Naxica nun ñ cáña xíxi i xihín ña ndécó ichí cuéntá Jesús janda quia̱hva tá añsh ñi ná. Ta quia̱hva taa, ñañá vití naxica nuu ñ játaca ñi ná ná cuñún ná vecañ. 5Ta xíni vaha ña cáña xuñú jútu xihín ndihi ña sacuàha veñuhu ña cáñañ ñ ña ndá xihín ndó. Jáchí mé ná yóho cúú ña nañqahyí tutu nasahnu ña núù ñi já ná ndíquiahva ña ná núù ñáñi, ña nañquxi chichi Israel ndúu ñuu Damasco cán. Ta nàsahnu ñ cán ndínducú ña cáña cuéntá Jesús ña cañéhe ñ xañquixi ñ ñuu Jerusalem yóho caña xíxi ndé xihín ná.

Ndícani Pablo ndaja naçcu
nàdiquehe da ñiçi cuéntá Jesús
(Hch. 9:1-19; 26:12-18)

6Joo nani xica ñ ñiçi cuañan
i táñshunu cañívix cáá tá sa yatí
xínu çoó ñ ñuu Damasco cán já in
cuití nañdíyehe ndaà nñ ñíñ ñi ta
mé a yóho naquxi a individí. 7Chí
nàdicava ñ ñuñúhu ta já nañíni
joño ñ in a cáñañ xihín ñi já naçachi
a já: “Saulo, Saulo ndá cuéntá
quèa ndícuúñ cáña xísún xihín
i”, nàcachi a xihín i. 8Andá já
naçasáhá ndáca tughun ñi já cáñích
i já: “Ndá na cúú ndóhó ta ndaja
nání ndó”, nàcachi a xihín á. Anda já
nànducú ñeñe a tughun núñ ñi já
cáñích ñi já: “Yeñé cúú Jesús, ñ ñuu
Nazaret ta xihún yeñé ndícuúñ
cáña xísún vití”, nàcachi a cán xihín
i. 9Ta ná cuañan xihín ñi cán yñáhví
ñá tá nañíni ña ña nañdíyehe ñuñ
ãn i cán. Joo cóó nañíni joho ña
ña cáñañ xihín ñi cán. 10Andá já
naçachi ña xihín Jesús: “Cañán
ndó xihín ñ, xitoñ ñ ndíañ nditañ
cañá i.” Anda jáví naçachi a já
xihín ñ: “Candichi ta cuañán ñuu
Damasco ñu cáñañ cuñún jan.
Ta ñuu ján ndicani in ñuñ
ndíañ nditañ cajún”, nàcachi
Jesús xihín ñ. 11Ta chí nàcuañ nú ñ
ñaçáyá ña ña nañdíyehe ñuñ
ãn i cán. Joo ña nañá ñuñu
Damasco ñu cáñañ cuñún jan.
Ta ñuu ján ndicani in ñuñ
ndíañ nditañ cajún”, nàcachi
Jesús xihín ñ. 12Ta chí nàcuañ nú ñ
ñaçáyá ña ña nañdíyehe ñuñ
ãn i cán. Joo ña nañá ñuñu
Damasco ñu cáñañ cuñún jan.
Ta ñuu ján ndicani in ñuñ
ndíañ nditañ cajún”, nàcachi
Jesús xihín ñ. 13Ta chí nàcuañ nú ñ
dañá ñuñu
Damasco ñu cáñañ cuñún jan.
Ta ñuu ján ndicani in ñuñ
ndíañ nditañ cajún”, nàcachi
Jesús xihín ñ. 14Andá já
naçachi da cán já xihín ñ: “Mé
Ndíóxi, ña naçaja cáñnu táñshunu
jícó yo, mé a cán quéa naçaxi a yohó já ná cunún inúnd ná quéa sácu iní mé a caja xuñun. Ta naçaxi a yohó já ná cunún Jesús, mé a cája ndinuhu ña nda. Ta naçaxi a yohó já ná cuní johón nü cáhan Jesús. 


Ndícani Pablo ña nachindahá Ndíoxi dà cahan dà tuhuñ vaha saña Jesús nú ña tóho 17'Tá nándihi já nándico coo ñuu Jerusalén ta násahan ñeveñhu cahnu cán caça tawhi ñi nü Ndíoxi. Ta nani xícá tawhi ñi cán já nañiquixi tátuñun in sáni nü ñi váñi ndítu i. 18 Ta nañini ñi Jesús, xito ho ñi já naçachi a já xihín i: “Camún cuáquéñu ñuu Jerusalén yoho jáchi a cándusa toho ná yóho tuhuñ vaha cómo saña i”, naçachi Jesús xihín i. 19 Anda já nandúcú ñehe e tuhuñ nü Jesús já cáchi i já xihín a: “Cандéhe ndó, xito ho ñi. Sa xíní vaha tóco ndihi ñayivi ña nañica nú ñi ndijáa veñhu tiin ñi ná cándée ini ndóho ta já naçani ñi ná ta nataán ñi ná vecañ. 20 Ta sa xíní ná ña tá násahñi ña Esteban, mé da nañixa nuu cahún tuhuñ vaha suña mé ndó, in nañacu ñi xihín ná násahñi nahá cán. Jáchi táhán iní ñi cándichi ñi ndáa ñi jañmah ñayivi cán nani sáhnì ña Esteban”, naçachi ñi xihín Jesús. 21 Anda já naçachi Jesús já xihín i: “Cuáquéúñ cahun jáchi chindahá xícá ñ yohó cuhún cahún saña i nuú ñayivi tóho, ná cóo nañiquixi chíchi Israel”, naçachi Jesús xihín i — naçachi Pablo xihín ná cán.


23 Ta saña ña ndúcú ndeé na cuayhú ná ta jání ña jáhma ná nü táchi ta jandí ña yáca jácana níhni ná nü táchi. 24 Saña ña cán queña nañahnda dà cuú jefe soldado cán nuan ña jáquihvi na Pablo cán ini veñe soldado. Ta tá nándjhvi da já násahnda da chuan ña ná jácaxáhá na dà xihín churú níj já ná nhámá dà nda ñaça da ta ndá saña queña ndícuita ñayivi cán xihín dá. 25 Joo tá sa naçató na Pablo ta ndúcú ná jácaxáhá na da já naçachi Pablo já xihín in soldado cán:
—Ta viti cahun ndó xihín i ña núñá nü nño jácaxáhá ndó in dà cuú tâa romano tá cámaní yii caja vií ndó saña dà tá quiahv sañahdà ley romano jáchi yéhe cuú ñ dà romano —naçachi Pablo xihín soldado cán.

26 Ta nañini joho dà ña yóho chí iñ laa násahan da cahi tuhun da nü dà cuú jefe soldado cán já cáchi dà já xihín dá:
—Cuénta vaha coo ndó ta coto a caja xíxi ndó xihín da jän jáchi cuú dá táa romano —naçachi in soldado cán.

—Ajan, taa romano cúú ñ — nacachi Pablo xíhín dá.

Anda já nacasáhá cachí mé da cúú jefe soldado cán já xíhín: Pablo:

—Yëhe nachahvi i cuhá ndivahu jíuhun já nacu nanduu ñ i taa romano —nacachi da cán xíhín Pablo.

Ta já cachí Pablo já xíhín dá:

—Joo yehe cúú ñ taa romano jácchi já nacu cú ñ—nacachi Pablo.

Tá naxini joho ná cúnj jácaxákana Pablo cán nū yóho chí nayjíhví ná já nacasáhá xícá játá na cáxoo na nū dá. Ta ñánda mé da cúú jefe soldado cán nayjíhví da jácchi sá nátiin na dā vaṭí cúú dá taa romano.

Ndíquéhe Pablo sàhá mé dá núu ná sàcuáha Israel

Ta inga quyí ñtān nátává dá cúú jefe soldado cán cadena nàsandíco ndáháa Pablo. Ta sàhá nà cúnj dá cán candañ in i ndá cuachi quéa jácojo na jata Pablo sàhá nā cán quéa nájàtaca da ná sàcuáha núu jutu xíhín ná sàcuáha Israel. Anda já néhe da Pablo já nacuçu da dā nūu nà cán.

Anda já nàsandéhe Pablo nū tóco ndíhi ná sàcuáha núu ná Israel cán já nacasáhá cachí da já xíhín nā:

—Candéhe ndó, ñáñi i. Janda jihna ta janda quyí viñi caja i ñà cúnj Ndíóxi ta xíñi mé a ndaja ndácañ jíñi i — nacachi Pablo.

Joo dā cúú sàcuáha núu jutu naní Ananías cán nàsahnda da chuun núu nā ndíta yati xíhín Pablo cán nā ná cani na jahndá yúhu dá. Anda já nacachi Pablo xíhín Ananías cán:

—Tá quyíhva nacani na jahndá yúhu i quyíhva já cani Ndíóxi yóho, dā ço cúú tá quyíhva ndáa da. Íñn ñan ndaja ndíchúñ yehe jáchí jácojo na cuachi játá i ña ço sácu váha i ley. Joo yóho nandava ndojün nā sáhndá ley jáchí nàsahndún chuun nā ná cani na yehe —nacachi Pablo xíhín Ananías cán.

Anda já nacasáhá nā ndúu cán cáhan ná xíhín Pablo já cachí nā já xíhín dá:

—Cuënta cuñ jáchí cánahún xíhín dā cúú jutu sàcuáha chága nū ndíhi jutu cuënta Ndíóxi —nacachi na xíhín Pablo.

Anda já nacachi Pablo já:

—Cáñnu coo ini ndó, ñáñi i jáchí co xínj toho i ña cúú dā ján jutu sàcuáha chága nū ndíhi jutu cuënta Ndíóxi. Mé tūhun Ndíóxi sáhndá chuun jácchi a já: “A cánahún xíhín dā cómí chuun sàhá nū ndó” —nacachi Pablo.

Tá nándihi já nándicuni Pablo nā ndúu java ná sàducco ta ndúu ri java ná fariseo mé cán. Sàhá nā cán quëa nàcañhán cóhó Pablo já nacachi da já:

—Candéhe ndó, ñáñi i. Yehe cúú ñ in dá fariseo ta in fariseo nàsahcuu ri tátn i. Ta viti cája viñi nà yóho sàhá i sàhá ñá cándúsa i ña vaxi quyí ndíta cuñ tuñi ndjī —nacachi Pablo.

Tá nacachi Pablo já jìi láj nándicujíta ná fariseo xíhín ná sàducco ndítúhún xíhín táhán na já nàsahnda java táhán na. Jáchí


10A juú quíhvah načasahá ndívaa ñayivi cán sahá ña cán quéa nácásahá yȟví dą cúū jefe soldado cán ña tyingh náá tií ná Pablo ta jácuachi na dą. Sahá ña cán quęa nácashandá da chuun ña ná quixi soldado tává dą Pablo tǎnu ñayivi cuvaŋ cán. Ta já ná cañehe tucu ná dą cuñhun dą vehe soldado cán.

11Ta ñuú inga quíví itaŋ já nácanañá nuñ Jêsús, xitoño í nuñ Pablo ta nácàhän xíhín dą já nácachí a já:

—A ndícani inúñ, Pablo jáchi tá quíhvah načañhün sahá i nuñ ñayivi ñuu Jerusalén yóho quíhvah já cáhän sahá i nuñ ñayivi ndúu ñuu Roma —nácachí Jesús xíhín dą.

Sácú ini ná Israel cahní ná Pablo

12Ta inga quíví itaŋ já nájándique táhan java ná Israel tůhun na ña cahní ná Pablo. Ta nácachí a ña cúxu na ta ni ticuí j a cóo na janda quíhvah ná cahní ná Pablo. Ta nácachí xíhín táhan na ña cuñhun cháhan jata ndá dą náxixi i náxihí ticuí ná nání Pablo. 13Ta yáha ga núú iví jico tá a cúū dą najándique táhan tůhun cája ña yóho. 14Ta nándihi já naque na násahan na cáhän na xíhín dą saçuahá núú jutú cán xíhín na saçuahá núú ná Israel cán já nácachí na já xíhín ná:

—Tócó ndihi ndé najándique táhan ndé tůhun ndé cahní ndé Pablo. Ta náchicañ ndé cháhan jata ndá dą ná cuñh ná nání nání tácú Pablo. 15Sahá ña cán quęa caja ndó námání jándique táhan ndó tůhun ndó xíhín java ga na saçuahá jática ndó sahá ña nácachí Pablo. Já va cachi ndó xíhín dą cúū jefe soldado cán ta nděhe canduUna tũhva nde cahní nde dą ná quixi da ichicki —nácachí na xíhín ná saçuahá cán.

16Joo in tça loho, dą cúū jaxi Pablo nánhehe dą tũhun ña sácú ini na cahní ná Pablo sahá ña cán quęa xínu da násahan da cáxi tũhun da ná Pablo vehe soldado cán. 17Ta nándihi nándicani tça loho cán ña yóho ná Pablo já nácana da in táhan da cúū soldado cán já nácachí da já xíhín dą:

18 Anda ja ndáca soldado cán da cúú jaxi Pablo nasahán da núú da cúú jefe soldado cán ja nácachi da já xihín dá:
—Da naní Pablo ndácañ vehe soldado naxica da ñamani núú ña ná candaca i da loho yóohó quixi ñ nehe de da jáchi ín tuhun cúuní da cáhán da xihín ndo —nácachi da.
19 Anda ja natíin jefe soldado cán ndáa há taa loho cán já natavá xóó da da já nácasáhá ndáca tuhun ñáhá da já nácachi da já xihín dá:
—Ndía cúuní cahún xihín i — nácachi da.
20 Anda ja nácasáhá taa loho cán caxí tuhun da já nácachi da já:
—Najándique táhan ná Israel tuhun na ña caça na ñamani nú mé ndó ña ná cañehe tucu ndó Pablo núú ná sacuáha núú ná Israel cán ná cavií vaha chága vàhá dá. 21 Joo a cándúsa ndó caja ndó ña cúuní na jáchí yáha chága núú ivi jico taa ndáti jehé na íchi ña cahni ná Pablo. Ta nándique táhan tuhun na ña a cúxu na ni a cóho na ticuií jandá quíahva ná cahni ná Pablo. Ta viti ndáti na candéhe ná ña caja ndó ña cúuní ná —nácachi jaxi Pablo cán xihín da cúú jefe soldado.
22 Ta tá nándíhe já nácachí da cúú jefe soldado cán xihín dá ña ná a ndícani da núú ni in ñayivi vàhá ña sácú ini ná Israel caja na xihín Pablo. Chi náquee da loho cán cuahán da.

Chíndahá ná Pablo cuahán da núú gobernador náni Felix
26 “Yehe cúú Claudio Lisias ta chíndahá i carta yóohó ná ndó, tá Felix. Ta ná carta yóohó cáhán Ndióxí yehe xihín ndó, dá cúú da cáhnu ñuu Cesarea cán. 27 Candéhe ndó, tá Felix. Chíndahá i da yóohó ná ndó jáchí natíin ná Israel dà ta ndúcu ná cahni ná da. Joo tá nácandaa ini ña cúú dá dà romano já náchahán i xihín java soldado ta nácandaa ndé dá ndáha ná cán. 28 Ta vàhá ña cúuní candaa ini ñ ndá cuachi jácojo na jatá dá vàhá ña cán quéa náchahé e dá náshahán i núú ná sacuáha núú ná Israel cán. 29 Já nácandaa ini ña jácojo na cuachi jatá dá vàhá ley mé va na. Ta vàhá ña cóo cuachi nácaja da nú mí vàhá ña cán quéa cóo náxeen ndé ña ná cahni ná da ta ni jatá veca co cáni ná cúhun dá, cáhán i. 30 Joo nácandaa ini ña sácú ini ná Israel cahni ná da vàhá ña cán quéa chíndahá vaha i dá nú mé ndó. Ta nácachi i xihín...

31 Ta nacaja mé soldado cán tá fin natahnda chuun nü dá. Ta já ñehe nuú ná Pablo nasañan nə janda ñuu Antípatris. 32 Ta inga quiví itaän já nandicó coo java soldado, dà nasañan sáhá cán chí vehe soldado. Joo java da cándójó cuáyi cán cátahan yii dá xihin Pablo cuahan da. 33 Ta tá naxínu cóo da ñuu Cesarea já ndiquiáhva da carta cán nuú dá cúú gobernador. Ta ndiquiáhva ri da Pablo nüy dá cán. 34 Ta tá sà nandidi naçahví dà cúú gobernador carta cán já nacasáhá ndáca tühún dá Pablo saha ndá ñuu naquixi da. Ta tá naçandáa ini da ña cúú Pablo da ñuu Cilicia 35 já naçachi da já xihin dá:
—Janda quiáhva ná xínú cóo nà jácojo cuáchí jatyñ andá já caja vií i sahún —naçachi Felix cán xihin Pablo.

Tá nandidi já nasañan da chuun ñá ná candaa vaha na Pablo nani ndácaañ dà vechúun Herodes cán.

Ndíquehe Pablo saha mé dá núy dà cúú gobernador naní Felix cán

24 Ta tá sà nayaha uhun quiví já naxínu cóo dá cúú sacuahá nuú jutú, dà naní Ananías cán. Naxínu cóo da ñuu Cesarea xihin java ga nà sacuahá ta ndáca da in dà ndíquehe sahá nà Israel naní dá Tértilulo. Tócó ndihi na yóho naçatahán na nasañan na sácú nà saha Pablo nüy gobernador cán.

2Ta tá ndidihi já nasañan quehe na Pablo já naxínu dá núy ndihi nà cán. Andá já nacasáhá Tértilulo cán sácú da saha Pablo já naçachi da já:
—Ndíquiáhva nde ndixáhi nuñ ndó, tá gobernador jácli sahá ña ndíchí jiní ndó cúú ndáa vaha ndó ndehé. Ta çoó tandóho tañu nde ta tócó ndihi nde ndúú tájí nde. 3Nyivi ndúú ndijaa ñuu ún toni ñúú xihin ndo ta ndiquiáhva na ndixáhi nuñ ndó, tá Felix jácli cája cuahá ndó ñamaní xihin nde. 4Ta viti có cúuí nde jajuhiquí nde ndóho joo cja ndóñaní cuni johó loho ndó ña cúñi ndë cahan nde xihin ndó jóho. 5Candehe ndo, tá Felix. Nanditahan nde dà naní Pablo yóho xíca nuu da jáquihvi dá ñayivi. Ta níí cúú xíca nuu da sáhndá java táhan da ñayivi naquixi chichi Israel. Ta mé Pablo yóho cúú dá jiní nuú in táándá ñayivi, nà naní nazarenos. 6Ta jivi mé dà yóho nánducú dá jáyuxu dá veñihu cáhnu nde ndácañ ñuu Jerusalén cán. Sáhá ña cán queü nañín nde dà ta nánducú nde caja vií nde saha dá tá quiáhva sáhndá ley mé nde caja nde. 7Joo dá cúú jefe soldado, dà naní Lisias cán naquihvi da tañu nde ta xihin ña tóyiß naçandaa da Pablo ndahá nde. 8Ta naçachi da xihin nde ña nà quixi nde cahan cuáhi nde nü mé ndó saha Pablo. Ta viti, tá Felix cuu ndáca tühún ndó Pablo jan ta já nhámì mé va dà ndó. Ta xihín ña yóho cuu candaa iní ndó ña ndáa cáhan nde sácú nde saha dá ndó —naçachi Tértilulo cán xihin Felix.

9Ta járí na Israel ndúú cán naçachi na ña jivi ndusa ña ndáa queá. 10Andá já nandiñehe
gobernador cán ndáha dá ṇa ná cahn Pablo. Ta já cáńchi Pablo já:
—Cájíi iní i ndiguehe e sahá i nü mé ndó, tá Felix jáchi sa cuhá cuja cája ví ndó sahá ńayivi Israel. 11Tá ná ndáca tühún ndó ńayivi yöho já candáa iní ndó ṇa sín üxú iví quiivi ńaxínu co ñuu Jersulan cája cánhu i Ndíoxi. 12Ta ni in tühún toho ńayivi ço ndítühún iñvi yöhe xíhín. Ta ni in tühún toho ńayivi ço njáándinihỏ ńeñuhu cánhu ndácañ Jersulan cán. Ta ni ná tácá veñuhu válf ta ni ná tácá caye ńnu Jersulan cán ço njáándiniмеща. 13Ta ná jácojo cuáchi jatá i yöho a cúu cája na náha ná nü mé ndó ṇa ndáa cánan ná sahá i.
14ņa cúni ndusa i caxi tühun i xíhín ndíhí ndó queá cája cánhu i Ndíoxi, mé a nácañ Jersulan tásáhnu jícó i tá quiahva najáña ńa Jesús cája i. Vatí cáńchi na Israel yöho ṇa ço xica i ńchi ṇa ndáa. Joo cándúsa i tóco ndíhí ley nácayhí Moises ta cándúsa i ńa nácayhí na profeta ńańa.
15Ta tá quiahva cándúsa na yöho quiahva já cándúsa ri yöhe va jáchí cándúsa nde ṇa váxí quiivi nditacu tóco ndíhí ná să nácayhí. Cójó cája toho á cúu ná ná váha á ná quini. 16Sahá ṇa cán quéx xíní Ndíoxi ṇa ndíjàa ní quiivi cája i ṇa váha xíhín ndíhnu ini i nü mé á xíhín nụú ńayivi.
17Sá ńín chá cuja ńaxiça nuu i java ga ṇuu. Anda jáví nándico coo túcú ñuu Jersulan ńa quiahva i jiühun núú na Israel ta joco i nü Ndíoxi ńa ndítahan núú i joco i nü á. 18Ta nani cája i mé ṇa yöho ndácañ i veñuho cánhu Jersulan cán já java da Israel, dá náquixi chí estado Asia cán naxína da yöhe nü ndácañ i ve ńułu cán.
Ta tá nándihi nándaja vií i mí i tá quiáhva sáhná ley cája nde, çoó ńayivi cuhá ńasándu ńu tán ni i nü jühun toho na cán ço njáándini'].$i. 19Ta ná náquixi chi Asia cán, ná cán va cúu na ndítahan cácu sahá i nü ndó, tá Felix tá tín a ndóho na xíhín i. 20Joo ná ndúu yöho çoó sahá toho na cácu na sahá i nü mé ndó. Á tá çoó ná cáhan na tá nándíñehe ná cuáchi i tá nácañ vií na sahá i nü ná săcuáhu núú na Israel cán, dá já. 21In tühún ṇa nácañ i tá cája vií na yöho sahá i queá nácayhú y ta nácachi i: “Cája vií ndó sahá i sahá ṇa cándúsa i ṇa váxí quiivi nditacu túcú ndíjì”, ṇa cán cúú ndíhí va nácachi i xíhín ná —nácachi Pablo cán xíhín dà cúu gobernador cán.
22Sá xíhín vahá Felix cán ndája ṇi ńa Jánahá na cúu cuéntá Jesús cán sahá ṇa cán queá cúni dà candati tóo da cája vií dà sahá Pablo. Sahá ṇa cán queá jó nácachi da jó xíhín na Israel cán:
—Candati ndó jánda quiáhva ná cása dà naní Lisias, dà cúú jefe soldado ñuu Jersulan já cuu cája vií i sahá dà yöho —nácachi Felix.
23Tá nándihi já násahndá Felix chunu núd dà sáñánda chunu nú soldado cán ṇa ná chıcañ túcú na Pablo veca. Ta násahndá da chunu ṇa ná cája vahá da xíhín Pablo ta ná quiáhva da ńamání nüú na xica xíhín Pablo coto nihni na dà ṇa ná cája ndíví ná nü dá.
24Tá nayaha chá quiivi jó nácasaa túcú Felix cán xíhín Drusila, ṇájíhí dà, ná cúú ṇa Israel. Nácana túcú
Felix Pablo ñañá quixi da ta ná ndicani da nú ná ndá quiahva caja na ndiquehe na ńchi cuéntá Jesús. Ta nándicani Pablo nú ná ñañá ndítahan nú ná caja na ñañá ndá quiahva caja na ndiquehe na ńchi cuéntá Jesús.

25 Ta nándicani Pablo nú ná ñañá vaxi quíví caja vií Ndióxi săhá cuachí ñayivi. Anda já nayíví Felix cán já nácachí da já xihín Pablo:
—Cuáhán viti. Tá núñá núú i já cana tucu yó hoyo quisún —nácachí Felix xihín Pablo.


Ndíquehe Pablo săhá mé dá núú gobernador Festo

—Ndá ná cúú ná sácuáha nú ndó jan xíní núú cuyún ná ſuú Cesarea xihín já já ná cuu cacu na săhá Pablo tá tíí cuachí nácachí da —nácachí Festo xihín ná Israel cán.

6 Ta násahaní Festo tátyhún ñañá a ńxu quíví cuítí va ſuú Jerusalén cán já nándicó cóó tucu da chí ſuú Cesarea. Ta inga quíví itañ já násaco ná ní silletá ná sácó ná cája vií săhá ñayivi. Anda já násahnda da chuun ñañá ná cana na Pablo quixi da ná dá. 7 Ta tá náciny cóó Paolo nú Festo cán já tóó ndíhi ná ſuú Israel, ná náquixi ſuú Jerusalén cán nácavá nüu na jàta Pablo já nácasahá jácoo cuahá ná cuachí ndéé jàta dá. Joo cóó ñéhe ná ndaja náhá ná ſuú Festo cán ñañá cáhán ná ñánda săhá dá. 8 Ta nácasahá Pablo ndíquehe da săhá mé dá já nácachí da já:
—Ni in túhún tohó cuachí cóó nácaya da xihín ley na ſuú Israel tá ni xihín veñhu cáhnu cóó nácaya da cuachí. Ta ni núú dá cómí cuéntá săhá ſuú Roma cóó nácaya da cuachí —nácachí Paolo xihín tóó ndíhi ñayivi ndúú cán.

9 Ta săhá ñañá cúni Festo candoo vaha da núú ná ſuú Israel săhá ñañá cán quée nándacá túhún da Pablo já nácachí da já:
—Á cóándúsún cuhún ſuú Jerseylén já ná caja vií i sáhun cán —nácachí da xihín Pablo.

10 Anda já nánducú ñehe Pablo túhun nú dá já nácachí da já:
—Uñun. Cóó săhá cúú á cuhún i ſuú Jerusalén jáchí viti núúhú
cándichi i nú mé ndó ta cúú ndó gobernador romano. Ta mé ndó ndítahan nú caja vií sáhá i jáchí sá cándaά cáxí ini ndó ná cóo cuachi toho nacaja i xíhín ná Israel jan. 11Joo tá nacacha ndusa i cuachi, mé a ndaο có yihví toho i quiivi i sáhá cuachi i. Joo a juú toho ná ndaa cúú tôcó ndihi cuachi jíquí jácojo ná Israel jan játá i sáhá ná cán quáa có ndítahan nú ndó ndiquiahva ndó yehe nú ná yóho. Ta viti xíca i ñamáñi nú ndó ná ná chindahá ndó yehe ná cuhún i nú emperador nüu Roma ná caja vií mé dá sáhá i —nacachi Pablo xihín Festo cán. 12Tá ndañhi já ndándúhún Festo cán xihín ná sacuɑha cája chúun nú dá cán ndaja ndítahan coo caja da. Andá já nacachi tucu Festo cán já xihín Pablo:

Tá ín Pablo nú rey Agripa 13Tá nayaha chá quiivi já naxínun cóo in rey nani Agripa xihín ná nani Berenice nüu Cesarea cán coto nihni na Festo. 14Ta násanduun na chá quiivi xihín Festo cán. Ta nani ndúu na cán nándicani Festo nú rey Agripa ndaja cáá ná ndóho Pablo já nacachi da já xihín dá:
—Ini vechún yóho ndácaaan in da nani Pablo ta anda tá násacuu Felix gobernador já nátiin na dá. 15Ta tá násahan i nüu Jerusalén já sácú ná sacuɑha núu jútú xihín ná sacuɑha núu ná Israel sáhá dá ná ná quiivi da caja i. 16Andá já nánducú ñehe e tuhun nú ná ná cóo sáhan ley nüu Roma ñamáñí ña cahní ná ñayivi tá cóo ná sácú sáhá dá ndíta nú táhyí dá já ná cuu ndiquehe da sáhá dá nú ná. 17Sáhá ná cán quáa tá nándai cuu ná Israel cán nüu Cesarea yóho já ndañhi ini i já násahan i násacoó i ina quiivi itaαen nú sácóo na caja vií sáhá ñayivi. Já násahnda i chuun ná ná cañehe na Pablo quixi da núu.i. 18Tá naxínun cóo ná cán sácú ná sáhá dá cóo násacu na cuachi cáahn sáhun dá tá quihva cáahn i. 19Joo cáñchi ná ná có cún ná cándusa da tá quihva cáñchua sé ná. Ta sácú ná sáhá dá jáchí xíca da jánaha dá sáhá Jesús, mé a naxní jihna. Joo jánaha Pablo ná tácú yíi va mé Jesús. 20Ta sáhá ná có cándaxa in i ndaja cáá i caja vií i sáhá ná yóho sáhá ná cán quáa nándaxa tuhún i Pablo ná á cándusa dá cuhún nüu Jerusalén caja vií i sáhá dá. 21Joo nacachi da xihín i ná cúní dá cavíí sáhun dá núu dá cúú emperador nání Augusto, dá ín nüu Roma cán. Sáhá ná cán quáa násahnda i chuun ná ná candaa vaha na dá jánda quihva ná cuu chindahá i dá núu emperador já ná caja vií dá cán sáhá dá —nacachi Festo xihín rey Agripa cán. 22Andá já nacachi rey Agripa cán já xihín Festo:
—Cúñí ri yehe va cuni jihó ndá quihva cáahn da nání Pablo jan — cáñchi Agripa. Andá já nacachi Festo já xihín dá:
—Itaαen já cuni johún núu cáahn da —cáñchi Festo. 23Ta ina quiivi itaαen naxínun cóo rey Agripa xihín Berenice nú ín Festo cán. Ta ndíxi vaha ndívaha na nándihvi na xihín in yíco da cúú
saçuha n soldado xihín ntaa ín saha ñuu cán. Ta tá nasaanduu na já nasaahnda Festo chuun ña ná cuhún ná quehe na Pablo. Ta tá nasaá da ná já nacachi Festo já:


Ndiquehe Pablo saha mé dá ní rey Agripa

Anda já nacachi rey Agripa cán já xihín Pablo:
—Viti va sahan ndé ñamaní nuun ndiquehún sahun.

Anda já nandiñehe Pablo ndáha da já nacasáhá cahí da já:

2—Cájii ínì ñ ña cuu ndiquehe e saha mí ñu ndó, rey Agripa jáchi a juú quiáhva cuahá cuachi jiqué jácojo na Israel játá ñ. Cájii ínì ñ căhan ñu ní mé ndó, rey Agripa jáchi cánda váha ini ndó ndaja ñín costambre ná Israel. Ta cándaá ini ndó ndá ñaha quée ndítíhún táhan ndé saha. Sahá ña cán quée xícá tahví ñu ndó ña ná caja ndó ñamaní cahun coo ini ndó cuni joho ndó ña cahan i xihín ndó yöho.

4'Tóco ndihi ná Israel xíni váha ná ña nacaja i tá nasaçuú u dà tacú. Ta anda viti xíni ná yehe ta xínì ná ña nacaja ñ ñuu i xihín ñuu Jerusalén. Ta xíni váha na ña ñanda yúta i nasaçuú u ta fariseo ta chi cuu ndicaní na nú mé ndó tá cúni ná. Ta ndehe, ná fariseo cúú ndé ná caja ley Moisés xihín ndinuhu chága ini ndé a juú gá inga na. 6Ta saha ña cánddee cahun ini ñ ña váxi quíví jánditacu tucu Ndíóxi tóco ndihi ná naxhí saha ña cán quée na Israel yöho néhe na yehe nacasáa ná caja vií ná saha ñu ní mé ndó. Ta mé Ndíóxi quée nasahan tühun a nu tásáhnu jícó ndé ña nditacu tucu ndíi. 7Tóco ndihi ñayivi táhan ná naquixi chichi ndíhxuñi iñi jahyí Israel cán ndáti na cuni na núú jaxínú coo Ndíóxi núú tühun a. Sahá ña cán quée núú ta ndíví caja căhnu na Ndíóxi. Candehe ndó, rey Agripa. Sahá ña cándusa ñ tá quiáhva cándusa na cán sahá ña cán quée jácojo na Israel cuachi játá ñ viti —nacachi Pablo xihín rey Agripa.

8Anda já nacahan Pablo xihín ná Israel ndúu cán já:
—Á mé a nda càndúsa ndó ña cuu caja Ndióxi ña nditacu tucu ndji —ncachí Pablo xíhin ña Israel ndúu cán.

9 Anda ja ncachí tucu Pablo xíhin rey Agripa ja:
—Yehe ngañahán i jihna ña ndítahan caja xíxi i xíhn ña cúú cuéntá Jesús, mé a naquixi ñuu Nazaret. 10 Sahá ña cán quéa já ncachí i ñuu Jerusalén jihna. Ta ndacahu ñaxica i ñamani nú ña sácuha nú jutu já ná quiáhva na ñamani nú ña caja i ña yóho. Ta tá náñehé e ñamani já nataán cuáhá i já cuú cuéntá Jesús veca. Ta tá ndacahí ñahá na, cájjii i sahá ña caja na já xíhn ná. 11 Ta cuáhá tañu ncachí xíxi i xíhn ña ña cahan jávii na sáha Jesús, mé a cândeé ina. Níi cúú veñhu xíca ñuñú i caja i já xíhn ná. Ta janda ñuñú tóho ndacahu i nandicuita ñee e na jáchi xásaxojo ndívaha ina i xíhn ná.

Ndícani Pablo ndaja ndajivi da íchi cuéntá Jesús
(Hch. 9:1-19; 22:6-16)

12 In tañu náñehé e ñamani nú ña cúú sácuha nú jutu ñuu Jerusalén ña ná cuhún ñi ñuu Damasco taán i já cúú cuéntá Jesús veca. Sahá ña cán quéa naquee e cuáhán. 13 Candehe ndó, rey Agripa. Nani xíca i cuáhán i íchi cán cúú a tátuhun caxivi já naxini i ndändiyji ndaa in ñuhu indivi ta yehe chága ña a juú ña cândii. Ta nacavá ñuñú a jatá i xíhn jatá da cásahan xíhn i cán. 14 Anda já naçuuyu ndihi nde nú ñuhu ta já naxini johó nde in a cahan tátuhun hebreo já ncachí a já xíhn i: “Saulo, Saulo ndá cuénta quéa ndícuitún caja xísún xíhn i. Candehe. Caja xísún xíhin mé vún. Ña cajun xíhin i cúú a tátuhun ña cája tindiqui tá sání ndaa rí n và yó”, ncachí a cán xíhin i. 15 Anda já nácásahá ndáců tühun i já cáchí i já: “Yo cúú mé ndó cáhán xíhin i.” Anda já nánducú ñeehe a cán tühun nú ñi já ncachí a já: “Yehe cúú Jesús, mé a xícía ñuñú caja xísún xíhin. 16 Ta viti cuáhán ndacoó, candichi. Náñahá i mí i ñuñú já ná caja chúún cuéntá mí i viti já ná ndicánuñ nú ñayivi ndaja cáá ña naxinún viti ta já ná ndicánuñ nú ná java ga ñahá jánañahá i ñuñú chágá chí ñuñú. 17 Mí i jácacu yohó já ná a cáhni ña Israel yohó ni ná tóho a cáhni na yohó jáchi nú mé ná tóho cán chindahá i yohó cuhún cuhún sahá i viti. 18 Ta jánhúñ nú ndaja caja na jándícoo na íchi naá ndívaha nú xícía na viti. Jáchi ndítahan nú ndicáca na íchi mí i nú yehe ndívaha. Ta jánhúñ nú ña ña ná a ndiquíañga na ná ná ndahá tiñáhá sácuha. Nó ña ndítahan caja na queg ndíquiáñga na ná ná ndahá Ndióxi já ná caja na ña cúni mé á. Ta ndítahan candéé ina na yehe já ná caja cáhnu ina i sahá cuñchi na. Ta já ná cuu in nduu na xíhn na nácaxi i ñehé táahvi ña cúni Ndióxi quíña ñuñú”, ncachí Jesús xíhin i tá ndacahu i íchi ñuu Damasco.

Ndícani Pablo sahá chun caja da
19 Candehe ndó, rey Agripa. Cóó ncachí sáa ina i. Jáchi ncachí i tá ñin ndacahun Jesús nú ñi caja i. 20 Sahá ña cán quéa iñi lañ ncásahá cáhán i tühun vàha sahá Jesús nú ñayivi
ñuu Damasco cán. Tá nándihi já naqeeëe nasahan i cahan i ná xihín ná ndúu ñuu Jerusalén xihín ná ndúu ndijáá ñuu estado Juede. Ta jandá xihín ná cóo naquixi chichi Israel naçahán i saha Jesús. Ta naçachi i xihín ná ná ndíthah nù ná jándacoo na ná nùu cahá na ta ná ndícó cóo na nù Ndioxi. Ta ndíthah caja na nà vaha já ná náha nà ná ndúu ñuu Jerusalén xihín ná ndúu ndiáá ñuu estado Judea.

21 Ta saha nà vóho cuití naçıin ná Israel yehë nani ndácón i venhúu cahnú ñuuje Jerusalén ta viti ndúuc ná cahní nà yehë. 22 Joo Ndioxi nachindee a yehë saha nà cán queá cóo najándihi na sahá i. Ta anda viti xícà nnu i cahán i tühun Ndioxi nùu nayivi ta cóo caja toho a á cúú ná na ndáhvi á cúú ná ná ñín cuahá saha. Ta tócó ndihi ná jánhá i nù ná có cúú á nà quixi jini mí i jáchi cúú á nà naçachi na profeta xihín ñà naçachi Moisés coo. 23 Ta nà naçachi ná cán queá vaxí quiví quixi Jesucristo nuyíví yóho ta a júu quìahva jándoh no no ini a. Ta cahní ná nà ta tá naññihi jánditacu tucu a. Ta mé á cacuu nà nà cuití nditacu nùu tócó ndihi ná na sañxíi. Ta mé á jánhá nùu nayivi ndaja cuu cacu ndaa ínima ná cóo caja toho a á cúú ná na Israel á cúú ná ná tóho — naçachi Pablo xihän rey Agripa cán.

Cúñi Pablo ná ndihvi Agripa íchi cuénta Jesús

24 Tá naçatájjí loho Pablo nù cahan dà já naçayuíhú cóhó Festo nù dá já cáchí dà já:
25 Anda já naçachi Pablo já xihín dá:
—Coó naçataçhi toho i, tá Festo jáchí ndínihu ña ndáá cáhan i xihín ndó. 26 Ta xínhí vaha mé rey Agripa yóho ña cáhan i ña ndàa. Ta có yihví cahán i nù dá jáchí cándáa ini i ña xínhí vaha mé dá ndá saha cáhan i jáchí có cúú á ñáha nayáha núú jehé. 27 Ta viti cachi ndó xihín i, rey Agripa á cándúsa ndó ñà naçahan na profeta sañahá. Cája i cuéntá cándusá ndó ñà naçachi na —naçachi Pablo.
28 Anda já nanducú ñehe rey Agripa cán tühun já naçachi da xihän Pablo:
—Ja lóho cuití ta cavnú jíni i ña ná nduu ñu cuéntá Jesús, nduu — naçachi rey Agripa.
29 Anda já naçachi Pablo já xihän dá:
—A yachí á cuee cóo caja toho a. Ña xícà tahví i nù Ndioxi queá ná xínú cóo mé ndó, rey Agripa xihän tócó ndihi ná ndúu yóho cacuu ndó tástuhun mí i jáchí cándée cahnú ini i Jesús vâtí mé a ndàa có cúñi nùa cándico ndáha ndó tástuhun yehë — naçachi Pablo xihän dá.
30 Tá naññihi naçahan Pablo já ndañçà ndíchí rey Agripa cán xihän Berenice ta ndañçà ndíchí Festo xihän java ña nañsanduu coo xihän dá cán. 31 Já náatává táhan na ndítuhun ná saha Pablo já cáchí xihän táhan ná já:
—Coó ndítahan toho núu dá yóho quivi da jáchí cóo cuachí ndéé ná caja da ta jandá ni vecça có ndítahan ndacañ dà —cáchí nà.
32 Anda já nacachi rey Agripa cán já xihin Festo:
—Tá ná a cáhán da yóho ña cúng da cavií sáha dá núu da cúuí emperador ñuu Roma ta cuu janí vún dá, nduu —nacachi Agripa cán xihin Festo.

Chíndahá ná Pablo ñuu Roma


6 Mé ñuu Mira nandíñehé dá sáhná chuun nü soldado cán in barco, dó naxiqui chí Alejandría ta cuyhn dó chí Italia. Ta nájándaa da ndéhe jata dó cán já naquée tucu nde cuahan nde. 7 Cuée váha va cuahan nde ta nándoohó chá ini nde cuahan nde sáha ñá cán quëa cuáha quivi naçaja nde jandá quíáhva naxinyu coo nde ñuu Gnido. Ta sáha ñá xícó ndivaha táchí xoó núu cuyhn nde cán sáha ñá cán quëa nandijama nde núu cuyhn nde. Ta já nayaha nde inga xoo isla Creta núu nayaha nde ñuu Salmón.

8 Cuée ndivaha cuahan nde já yáha nde yati yúhú tañhuh isla Creta cán. Anda jáví naxinyu coo nde núu coo váha barco nání Puerto Váha yati ñuu Lasea.

9 Sá nayaha cuáha quivi tá naçacuáchi nde. Ta iyo ndivaha cáá cuyhn nde xihín barco jáchí naçayati tiempo víxi. Sáha ñá cán quëa naçahan Pablo xihín ndíhi ná cá já cáché da jó xihín ná:
10—Cándéhe ndó. Cájá cuéntá iyo ndivaha cáá cóho xihín barco jáchí cuu ndíhi sáha barco xihín ñá ndójo dó cuahan do. Ta jandá mí cuu quivi —nacachi Pablo xihín ná.

11 Jáo coó nañeen dá sáhná chuun núu soldado cán cuni joho da nü cahán Pablo. Naçandúsa chága da núu naçahan dá ñéhe barco xihín dá xinaáha barco a ñuú ga núu naçahan Pablo. 12 Na naçachi na quëa a cúuí candoo na yóho tiempo víxi jáchí xícó ndivaha táchí. Ta tóco ndíhi na naçachi na ñá váha chága ná cuyhn nde. Tiáhva náá
Tá naxicó ndivaha tachi nú tañuhú
13 Tá ndihi já nacasañá vitá uun xícó tachi sáha ña cán quëa nacahán ná ña cuu va quee nde cuhun nde. Anda já naquee nde cuahan nde yáti yúhu isla Creta cán xica nde cuahan nde. 14 Joo tá ndihi já naxinu tachi ndee jata bañco. Mé tachi ndee cán váxi a chí xoo norte xihin chí ná cánndi. 15 Ta nacasañá núhu mé tachi ndee cán bañco cuahan dò. Ta sáha ña coó nacu cu yána dò jañdica nde bañco cán xoo nú váxi tachi sáha ña cán quëa nacahán nde ñamanji ña na cañëhe a bañco cuhun dò tá quiahvá cúñi tachi. 16 Tá ndihi já nayaha nde jatá in isla loho naní Claudia. Ta mé cán coó naxicó naxa tachi ndee cán bañco cuahan dò. Ta sáha ña coó nacu cu yána dò jañdica nde bañco cán xoo nú váxi tachi sáha ña cán quëa nacahán nde ñamanji ña na cañëhe a bañco cuhun dò tá quiahvá cúñi tachi. 17 Tá ndihi já nacava nuu na rieta jata mé bañco cáhnu já ná coó tóyíí dò. Tá ndihi já jañánuu na jáhma cáhnu sándaca bañco cán ña na cañëhe mé tachi dò. Naçaja na ña yoó jáchi yíhví na xiñu coo bañco xoo naní Sirte nü yáji tañuhú ta cán cuu cachhiñin dó núti. 18 Ta chí coó nasacuñin tachi ndee naxa cán inga quëiv itaàn sáha ña cán quëa nacasañá ná jácana nihni na ñaha ndójo bañco cán ini tañuhú já ná ndicama dò. 19 Ta tá naxinu quëiv unu jañda mé nde viti nacasañá nde jácana nde ña sácaya chúun bañco cán ini tañuhú já ná ndicama chága dò. 20 Ta tixi quahá ndivaha quëiv coó naxini nde núu ndihi ta ni quими co tivi. Ta xávi naçuun quini ndivaha dò ta a juú quiahvá naxicó ndivaha tachi. Sáha ña cán quëa chí nasahnda vaha ini nde: “Yoóo quëiv viti”, nacahañ nde.
21 Quahá ndivaha quëiv nayaha ta ni in nde co cúñi cuñu. Sáha ña cán nandaça ndichi Pablo tañu tóco ndihi ná cán já nacasañá cáchi dà já:
—Tá ná coo yóho ndó tá nacahan i xihin ndò ta ná candoo i ñuu Creta, nduu. Ta ni a ndóho í ña ndóho i yóho viti ta ni a tivi toho ndihi ñaha nasandojo bañco yóho, nduu. Joo coó naexeen ndó candúsá ndó ña nacahán i xihín ndò. 22 Joo cáchi i xihín ndó viti ña coó ndítahane ndicani ini ndó. Jáchi ni in túhún toho ndó a quëiv váti mé bañco ndihi ñaha dò. 23 Jáchi yëhe cuuí ú cuèntá Ndíoxi ta cájá cáhnu i më à. Ta mé núú jandá véhe nanañá in táto Ndíoxi mé á ñuú j. 24 Ta tá nacachi a já xihín i: “A cáyíhví tohún, Pablo. Jáchi ndítahane xiñúu tá xiñúu nuy dà cuuí emperador ñuú Roma cán. Ta sáha yoóho jácaci ri Ndíoxi tóco ndihi na núhú xyuñn ini bañco jan já ná a quëiv ná ini tañuhú”, já nacachi táto Ndíoxi xihín i. 25 Sáha ña cán quëa a ndícani ga ini ndó jáchi cándeé cáhnu ini i Ndíoxi ta cándañ cáxi ini i ña coo tá fin nacachi táto Ndíoxi xihín i. 26 Joo in tachi ndee cája ña ná tivi bañco yoóho yati in isla —nacachi Pablo xihín ná cán.
27 Sa naixnu sahun quiví xíca ndé ini barco cán cuahan ndé. Ta in ñuí naixnu ço ndè in xoo tañuhú naní Adria. Joo tá xoo joho tá xoo cáá néehe taçhi ndé cuahan ndé. Joo táñuhun java ñuú já nañini da néehe barco cán ña cáyati ndé yuhú tañuhú cuahan ndé. 28 Anda já naçasahá chíquiavá ndá quiavha cúná tañuhú yati yúhu nú ndúu ndé cán. Ta quiavha cúná do nasçacuu ñc nañuhun in metro. Ta naçasahá cáyati chága barco yuhú cán já náquiavha tucu na. Ta cán sa yájí chága ta cúú á ñc ñañuhú ndé cán já xoo joho tá xoo cáá ñéhe táñuhú cúná a. 29 Ta sañá ñayíví na xíni yoo barco cán ñañu joo tóto ñuíy yati cán sañá ñañ ñeñ nañini na rieta ña ndíco cómi cáía gáncho cáhu nú cán. Ta nájácana na ña ini tañuhú chí xoo cááha me barco cán já ná tiin a barco ná a cáca gá dó cuñun do chí nuñ. Ta a juuí quiavha ñayíví na ñadá na na tívi. 30 Joo ndaja coo java dá cáía chún xíni barco cán náçahán dá quee jehé dá xíni lancha loho cán cuñun dá. Sahá ña cán quee naçasahá dá ndáxí dá lancha loho cán ña jánuu da do núu tañuhú tá já cuñun dá, cahán dá. Ta naçasahá cáía da táñuhun táán chága da cña gáncho cán ini tañuhú já ná tiin a barco xoo chí nuñ do. 31 Joo nañini Pablo ña cáía da sañá ña cán quee naçaxí tuñun da núu dá séhndá chuun núu soldado ta xíni núu soldado cán já cáhí dá já xíni ná:

—Tá ná quee dá ján cuñun dá já quee ndíhi sañá ndó ini tañuhú — naçachi Pablo.

32 Anda já nasahán soldado cán nasahnda da rieta ndíco lancha loho cán já nájándicava da dó ini tañuhú.

33 Ta tá sa yati tíyi yaa já nájácahán Pablo tóbó ndíhi na cán ña ná cuñu na vátí loho. Já náçachi da já xíni ná:

—Sa nayaha sañuh quiví ço xíxi ndó ta ni ço quiiji ndó. 34 Sahá ña cán xica i ñañana i nú ndó ña ná cuñu ndó vátí chá va. Xíni ñuú cuñu ndó já ná cuoo ndé ndó chindee ndó mé ndó já ná cácu ndó. Jáchí cácu ndíhi. Ta ni jandá in tūhun jji jini yo a ndíhi sañá — naçachi Pablo xíni ná.

35 Tá nándiihí naçachi Pablo ña yóho xíni ná já nátiinn da in pun ta nú táhíy ndíhi na cán nándiquiavha da ndixáhvi nú Ndióxi. Tá nándiihi já nasahnda java da ña ta naçasahá dá xíxi da. 36 Xíni ña yóho nándindee ri ini narzá java cán ta naçasahá há xíxi na. 37 Ta tóbó ndíhi ndé, na náṣañuñu iní barco cán nášacuu ndé iñi cínti uní jícó sañun in ñayivi. 38 Tá nándiihi nañixí ndé ña cóni ndé já násata na trigo ini tañuhú já ná ndícamá chága jata barco cán.

Cáco barco cahá tañuhú

39 Joo tá nátìvi yaa já nañini na ñundáyí. Joo cóo náçuu ndicuni da cáía chún xíni barco cán ndá ñuí cuú á. Ta tá nándiihi já nañini na ña iñ núúñi nú yájí yuhú tañuhú cán. Anda já naçahán na jáçayati na barco yati yúhu cán. 40 Sahá ña cán quee nasahnda na rieta ndíco barco cán já náñiñi dó. Ta naçandoo cña gáncho ini tañuhú naçaja na. Ta tá nándiihi já nájánditayi na yító núú jahnda ta xíni yító cán

Ín Pablo isla Malta

28 Tá sà näxínú cóo vahá ndíhi ndè yuhú ñundáhyí cán já nàcandáa ini ndè nä nà nàni a isla Malta. 2Ta vahá ndivahá nácaya näyivi ndùu isla cán xìhin ndè. Nándicahmi na ñúhu jáchí nácasáhá cúun gá jàvi ta á juú quìáhva vixí xìní ndè. Chí nàcählen na xìhin ndè nä nà cativi ndè catúñí ndè. 3Andá já nåjátaka Pablo java titó íchí, dò queé yávìi ñúhu. Ta tà chójó dá tító cán nù ñúhu já naqueta in cóo tañu tító cán xínu rí sáhá nä ihní ñúhu. Ta nätìin rí ndáháa Pablo. 4Ta tá náxini nà isla Malta cán nä ndícaaa cóo ndáháa Pablo já nácasáhá cháchí xìhin táhán na já:

—Ndá dà sáhñí ndíjí cúú dà yóho jáchí vájí cóo näxíhi dà iní tañuhú joo yóho cúñí Ndíóxi jándíhi a sáhá dá —nácachí na.

5Joo mé Pablo nàquii níhni da cóo ndícaaa ndáháa dà cán nù ñúhu cóndàháa cán ta cóo nà ndóho da. 6Tócó ndíhi nà cán ndáti na cuni na nà nà quíjivi cuíñu ndáháa dà á tá cóó ta in cuití ndicava da quívi da, nàcählen nà. Ndáti na java cán cuni na ndáa ndóho Pablo joo tá sà nàcanaahá ndáti na cóo ñàha nà ndóho toho Pablo cán. Andá já nándijíama jìñí nà tá nácasáhá na cáhán na ñà cúú dá in ndióxi.

7Yati nùyù näxínú ndè cán nàsacuu a ñundáhyí dà nàní Publio, dà cómí cuéntá sàhá a isla cán. Ta tíxi ñùqiú quíjivi nándiquehe vahá ndivahá da ndéneh ta vahá nácaya da xìhin ndè. 8Ta ndája cóo quíjivi tátà Publio cóndúhá dá ndóho da cuhé nìijí ta chícaan cáhni ñàha. Ta já násahan Pablo nàxito níhni dà dà ta nácasáhá Pablo xícà táhvi dà nù Ndíóxi sàhá dà tá nàcählenu Pablo ndáháa dà jìñí dá ta já ndivahá da. 9Tá náxini java gá na quíjivi ndúu isla cán nà nácaya Pablo já nàquixí na nù dà nà nà ndája vahá da nà chí nándivahá na. 10Ta nándiquiahva nàndíxahvi nùyù ndè ta nàjàsá nà cuhá ñàha nùyù ndè.
Tá nañiñu ccoo quiñi ndaa nde barco cuñun nde já nasañan nña xíní ñúñú nde cuñun nde.

**Xínú ccoo Pablo ñuu Roma**

11 Nasánduu nde táñuhun unità yoo isla cán jandá quiñha nándaa nde in barco, gó nasándati yaha tiempo vixi me isla Malta cán. Mé barco cán quaquixi dó chí Alejandría. Ta núñ do cándaa ivi tñíñu yúú ndióxi cája cahnu nña cán. In a naní a Cástor ta inga a naní Pólux.


**Cáñan Pablo tñuhun Ndíóxi xíñín nña ñuu Roma**

17 Tá sa nañiñu unità quiñi nañiñu ccoo nde ñuu Roma cán já nasçañu Pablo tóco ndíhi nña saçuñaa nñú nña Israel ndúú ñuu Roma cán. Ta tá sa nañaca ndíhi nña ndúú nña já náçañchi da já xíñin nña:


21 Andá já nánducú ñehë nña cán tñuhun nñu Pablo já cáñchi nña já xíñín dá:

—A ñáñha quixi carta estado Judea núu nde ña cáñan sañá ña cáñún. Ta
ni ná cúú táhan ná Israel tá nándai
cuu na ſuu yóho cóo toho tųhun
núu ſéhe na ná cašaŋa ná ſuú ndé
sáha yóho. 22 Joo cúni ndé ſu ná
ndicanún núa ndé ndía cándúsún
jáčhi níí cúú ſuuyíví cáhan núu
nayivi sáha ná cúú cuéntá Jesús —
nacachi ná Israel cán xihn Pablo.
23 Tá nándihí násaŋu na in quví
cáhan Pablo xihn ná tá tá naxiŋu
cóo mé quví cán nátaca cuáhá
ndívaŋa ſuuyivi mé vehe nú ſún
Pablo cán. Ta naha tá jánda såñini
najánahá dà ná ná ſu cúni Ndúξi
cacomí a cuéntá sáha ſuuyivi. Ta
xihn ſu naćahyí Moisés sánhahá
ta xihn ſu naćahyí ná profeta já
nándicani da ná ná sáha Jesús ſu
ná candée ini na mé á. 24 Java ná
cán nácándusa na ſu nacija Pablo
xihn ná joo java na cóo náxeen na
ndívaŋa na. 25 Ta sáha ſu cóo nácuu
ndique táhan vāha tųhun ná Israel
cán sáha ſu jánahá Pablo xihná
ná cán quéa nácasahá ná quée na
cuáhan ná. Tá naxini Pablo ſu yóho
já nácasahá cá chí dà já xihn ná:
—Mé a ndáŋa nácachan ínima yīi
Ndúξi núú tásahnu jícó yó tá
nácahyí Isaiás já:
26 Cuáhán cáhan xihn ſuuyivi
Isaia hón já cachún já xihn
ná:
Mé a ndáŋa táhyí cúni johó ndó
joo a cándaq a ni ndó.
Ta vátí sándehé ndó in ſuaha joo
có ndícuni ndó ſu.

27 Jáčhi íhví ndvahá cúu ini ndó
ta có cúni ndó caja ndó ſu
cá chí i. Ta có cúni ndó cuni johó ndó ſu
cáhan i xihn ndó.
Ta có cúni ndó ndícuni ndó ſu
cája ndó cuachi.
Jáčhi tá ná jándacoo ndó cuachi
cája ndó,
já quét cuu caja cáhnú ini i saha
ndó,
ta já cuu coo vāha ini ndó, já
nacachi ínima yīi Ndúξi
xihn tásahnu jícó yō.
28 Anda já nacachi tucu Pablo já
xihn ná:
—Ta xíni xí núhú candaŋ ini
ndó, ná Israel ſu sà naxini johó
ná cóo nàquixi číchí Israel tųhun
vāha sáha Jesús. Ta cája i cuéntá
cándusa mé ná cán ſu —nacachi
Pablo xihn ná.
29 Tá nándihí nácachan Pablo ſu
yóho já nánditúhn xícó xihn
táhan ná Israel cán tá já nàquée na
cuáhán ná.
30 Nácandoo Pablo iquí níí cuíja
vehe núa náchahví ndjoo da.
Ta nándiqueh vāha da tó có
ndíhi ná såhà xíto níhni náhá.
31 Ta ni có yíhví dà cáxí tųhun
da xihn ſuuyivi ſu cúni Ndúξi
cacomí a cuéntá sáha ná. Ta
nájánahá dà tųhun vāha sáha
Jesus Cristo, xítoho í ta ni in na
cóo násaii nuu núa dá caja da
ná.
Carta náchindahá Pablo núu ná cuú cuéntá Jesús ndúu ñuu Roma

1
Cáhan Ndíóxi Pablo xihín ná cuú cuéntá Jesús
Yehe cuú Pablo ta Jesucristo cuú xitoho í. Naçaxi Ndíóxi yehe cacuu u in apóstol cuéntá mé á ta náchindahá a yehe cuhun í cáhan i tuhun vahe saha Jesús núu ñayivi.

2Sañahá ndívaha naçaja Ndíóxi ña ná cahyí na profeta mé á tuhun vahe saha ini libro yi Ndíóxi.

3Mé tuhun vahe yóho cáhan saha Jesucristo, xitoho í, mé a cuú in túhún jini já jahyi Ndíóxi. Ta nânduu a in ñayivi nácacu ñuyíví yóho ta naquixi a chichi rey David.

4Ta najánga ínima yi Ndíóxi ñayivi ña cuú Jesús in túhún jini já jahyi Ndíóxi, mé a cuú cája tóco ndihi ñaha. Jáchí tá sa náxihi Jesús já nánditacu tucu a ta xihín ña yóho náha ña cuú á in túhún jini já jahyi Ndíóxi. 5Ta sahá ña nácaca Jesucristo ndíca cruxú sahá ña yóho naçaja Ndíóxi ñámaní xihín ndihí. Já náchindahá Ndíóxi mí ña ná cuhun í cuéntá mé á cáhan í sahá Jesús nu tóco ndihi ñayivi ndúu ñuyíví já ná cuu candee iní na mé á ta já ná cája na ña cuní a. 6Ta mé ndó, ná cuú cuéntá Jesús ndúu ñuu Roma jä, naçaxi Ndíóxi ndóho cacu ndó cuéntá mé á.

7Ña cán qua ñá cahyí i cuartá yóho nú ndó, ná ndúu ñuu Roma jä. Jáchí cúni ndívaha Ndíóxi ndóho ta naçaxi a ndóho nduu ndó ñayivi mé á. Ta ná caja Ndíóxi, táta yó xihín Jesucristo, xitoho í cuahá ñámaní xihín ndó ta ná caja ña ná coo vahe iní ndó.

Cúni Pablo cuhun da ñuu
Roma coto nihni da ná cuú cuéntá Jesús ndúu cán

8Ndíquihva í ndíxahvi nú Ndíóxi sahá ña nácaca Jesucristo xihín in in ndó jáchí ñayivi ndúu ndíjáá ñuyíví xíni joh na ña cándee iní ndó Jesús. 9Yehe cája chúun í cuéntá Ndíóxi ta ndínuhu in í caxí tühun i tühun vahe saha Jesús, mé a cuú in túhún jini já jahyi Ndíóxi nú ñayivi. Ta xíni vahe Ndíóxi ña tóco ndihi quiví xícà tahví í nú mé a sahá ndihi ndó. 10Ta ndíjáá ní quiví xícà tahví í nú Ndíóxi ña ná quílahva ñámaní núu i saa i ján coto nihni i ndóho tá cúni a. 11Jáchí cúni cúni i ndóho já ná cáxi tühun i xihín ndó ndá quílahva cúni ínima
yij Ndióxi caja ñamani xihin ndo já ná ndindacú chága ndó cuéntá mé á. 12Na cúní quēa ná quīahva tyhun ndeé ini tāhan i jáchí in cándee ini ndihí Ndióxi.

13Cúní ña ná candaa ini ndó, ñani mì í, ná cuú cuéntá Jesús ña sa cuahu tañu sácu ini i saa i coto nihni i ndóhó joo íin cuahú ña sájí nuu nuú i saahú ña cán quēa cámaní saa i jan. Cúní chindeé e ndóhó ña caca vaha ndó i chí cuénta Jesús. Jáchí quīahva já nachindeé e java gà ñayivi, ná co cuú chichi Israel. 14Joo ndítahan nuú i čaxi tyhun i tyhun Ndióxi nü točo ndihi ñayivi ndúu nuu náhu xihin ná ndúu yucú ñúhú. Ta cahán i tyhun Ndióxi xihin ná ndíchí jini ta xihin ná co ndíchí jini. 15Na cán quēa xica ndiva na ini i saa i nu ndúu ndó ñuu Roma jan cahán i tyhun vaha saahú Jesús xihin ndo.

Jácahu Ndióxi ñayivi saahú tyhun vaha cáhan saahú Jesús

16Co cácahan nuú i saahú tyhun vaha cáhan saahú Jesús jáchí cuú á ndéé Ndióxi jácahu a točo ndihi ñayivi, ná candee ini mé á. Ta jihna ñúhú naçasahá Ndióxi jácahu a ñayivi naquixi chichi Israel ta viti jácahu a točo ndihi ñayivi tá candee ini na mé á vàtí cuú nú ná toño á cuú ná ná Israel. 17Jáchí náha tyhun Ndióxi nü yo ndá quīahva ndúu ñayivi ndáa nuu mé á. Ta cuú á saáhú ña cándeé ini mé á ta saahú ná yóho cuítí va jáchí çoó a inga nuú ña caja i cacuú ñayivi ndáa nuu Ndióxi. Já cáchí tyhun Ndióxi já: “Ndá ná cuú ñayivi ndáa nuu Ndióxi catacu sa saahú ña cándeé ini na mé á.”

Tócó ndihi ñayivi ndúu ñuyíví cómí na cuáchí nü Ndióxi

18Janda indiví nü ín Ndióxi xojo ini a xihín točo ndihi ñayivi cáa cuáchí ñuyíví yóho ta jándohó a ini na saahú cuáchí cáa na. Ta saahú ña núu cája na sàjí nuu na núu java gà ñayivi, ná cúní candaa ini ña ndàa saahá Ndióxi. 19Jándohó Ndióxi ini ñayivi saahú cuáchí cáa na jáchí sà najánahá mé á ña ndàa nü ná ta sa xíni ná saahú mé á joo ço cándúsa na ña. 20Janda saahú ñuyíví xini ñayivi ña naçavahá Ndióxi ñuyíví xihín indiví xihín točo ndíhi ñaahá. Ta xihín ña yóho cuu candaa ini na ña ín Ndióxi ta cuu candaa ini na ña ín ndéé mé á caja ña cúní a anda ama cáá quivi. Saahú ña cán quēa a cúú cachi na ña co xíni ná á ín Ndióxi a çoó a. 21Vatí cánda vaha ini na ña ín Ndióxi joo ço cáá cahnú na mé á tátuhan ndítahan nú ná cáa na. Ta ni co ndísquihwa na ndíxahvi nü á. Ña cája na quaé cahnú núu ini na ta coú saahú toho ña cahnvi ini na. Ta cuú ná tátuhan ñayivi tóntó jini, ná xica nuu nuú naa yáví. 22Ta váñi cáchí na cuú ná ná ndíchí jini joo cúú ná ná tóntó jini. 23Najándacoo na ña cája cahnú na Ndióxi, mé á tácú anda ama cáá quivi ta naçavahá na ténju yúu ña néhe nahná taña, dà xíhí yuchi. Ta naçavahá na nahná laa xihín nahná quíti xihín nahná coó. Ta naçasahá cája cahnú na ña.

24Saahú ña cán quēa najándacoo Ndióxi na ña ná cáa na ta nuú ña núu ña cúní na cáa na. Anda jávé naçasahá na cáá quini na xihín yiqué cuñu táhan na. 25Co xéén

26 Sàhá ŋà cân qué̱ nàjándacoo Ndíoξí na ŋa ná cahà na ŋa xícà ini na cahà na, ŋà có ndítahan cahà na. Ta na̱x̱ìnu na janda núu nàjándacoo najihi ŋà quójì na xihín yíi na ta jà nàccasáhà quójì xihín tahan ndaja jìhì mé va na. Ta ŋá yóho cúû â ŋà co̱ ó nàsacu ini Ndíoξí cahà na.


28 Na̱x̱ìnu na núu nàjándacoo xóo na Ndíoξí ta có cúûi gà na candaajá ini na sàhá. Sàhá ŋà cân qué̱ ñàjándacoo xóo Ndíoξí na ŋa ná cahvi núu ini na ta jà cahà ta cahà na ŋà có ndítahan núu nà cahà na. Nándicu̱tú ndàa ínima ná xihí̱n tá núu ŋà núu, ŋà cúû cu̱a̱c'hì. Ta ndía̱vá ínì na quehe na ŋàha cómi inga ŋayivi ta cahà xixi na xihín ná ta cahí̱ji̱ vi ini na ta sàhní na ndíjì ta cáni tahan na ta jándahvi na ŋayivi ta cahvi núu ini na sàhá inga na ta xìca nuu na cahàn tūhûn nà. Ta cáñáhà quini nòivahà na xihín inga na ta càndajá na Ndíoξí ta yáha yûhu na xihín inga na ta cahà i̱chì
i nà ta cahà cånhu na mé va na. Ndía̱vá ínì na ndàa cahà chåga na quòc'hì ta sàâ ini na cahà na ŋà cúûi tåtá nánà nà. 31 Có xíní túnì nà ta có jàxìnu có na tūhûn sàhan na núu ŋáyivi. Có quíhvì ini na ñànì tåhan na ta có cahà cåhùn ini na sàhå nà ta có tåhändà ini na sàhå ŋáyivi. Xíní váha na ŋà nasahnda Ndíoξí nù nà ta xíní nà ñà ndítahèn quivi na sàhå cuãhì cahà na. Vàtì càndaà ini na ŋá yóho joo xihín ndinuhù ini na cahà tà cahà na ŋà núu. Ta jàndà cahìi ini na tà cahà java ŋáyivi mé ŋà núu.

Cahà vií Ndíoξí sàhå tôcò ndíhi cuãhì

cojo ini me á sáha cuachi ñayivi ta náha ña ín sáha mé á jándoho a ini na cán. 6Mé tiempo cán quia̱hva Ndíóxí nú in in ñayivi ña ndítahan nú ná ndiquehe na sáha ña naça ça na ñuyví yóho. 7Java ñayivi naça ça na ña váha xi̱hín ndínhu in na ta naçaçú ni na caja na ña ná caja ini Ndíóxí xi̱hín já vá cachi Ndíóxí ña cúú ná ñayivi váha. Ta naçaçú ni na coo na n ú ín Ndíóxí anda ama cáà quiví. Ta me ná cán cúú na cuhún coo xi̱hín Ndíóxí anda ama cáà quiví. 8Joo cojo ini Ndíóxí tá jándoho a ini na sáá ini, na ço cúni cuhún xoo ña ndaá jáchi cátoó na cuhún na xoo ñú níu. 9Ndóho ndíváa ini tóco ndíhi ñayivi cáà cuachi ta cacúehá ndíváa ini na. Jihna ñúhú ná naqúixi chichi Israel ndóho ini já casáá ndóho ini ná ço náqúixi chichi Israel. 10Joo caja ini Ndíóxí xi̱hín na caja ña váha ta ndaja cáhun a na taña caja mé á ña ná coo váha ini ná. Jihna ñúhú já caja mé á xi̱hín ná naqúixi chichi Israel já casáá caja ri a já xi̱hín ná ço náqúixi chichi Israel.
11Jáchí ço cúú á tátuhun cúni Ndíóxí in ñayivi ta cándañí a inga na jáchí in cúú ndíhvi ví nú Ndíóxí. 12Vatí ço cándañí ini ñayivi ña sááhdá ley Moisés joo cuhún tá cuhún na índayá sááha cuachi naça ça na. Ta vatí cándañí ini ñayivi ña sááhdá ley Moisés joo cuhún tá cuhún na índayá sááha cuachi naça ça na. 13Jáchí tá cándañí ini na ña sááhdá ley Moisés ta ço cája na ña jáchí ço cáchí Ndíóxí ña cúú ná ñayivi ndaá nü me á. Ta tá cája na ña sááhdá mé ley Moisés anda jáví cáchí Ndíóxí ña cúú ná ñayivi ndaá nü me á. 14Ñayivi, ná ço náqúixi chichi Israel ço xíní ná ña sáåhdá ley Moisés. Cááa me ná ña sáåhdá ley Moisés jáchí já xíní ini na caja na ña váti ço xíní ná mé ley Moisés. 15Na cája me ná náha nüu ñayivi ña náçacu Ndíóxí ley mé á ini xíní túní ná. Ta xi̱hín xíní túní ná cándañí ini na tá cája na ña váha a tá cája na ña níu. Ta quia̱hva já xi̱hín mé xíní túní ná xíní váha na a cája na cuachi a cája na ña váha 16 tá ná xíní quiví quia̱hva Ndíóxí chuun nü Jesucristo caja vi ú a ñahá ña naça ça tóco ndíhi ñayivi vatí naça ça jéhê ná ña. Jáchí já cáhán tühun váha sááha Jesús ña jánahá i nü ndó.

Na náqúixi chichi Israel cándúsa na ley Moisés
17Ta me ndó cáchí ndó cúú ndó ná náqúixi chichi Israel, ná cándúsa ley Moisés. Ta cáchí ndó cája chága Ndíóxí ñamanjí xi̱hín me ndó a júu ga xi̱hín java ga ñayivi. 18Ta cáchí ndó ña sáá xíní ndó ña cúú ña ndó tóco ndó cájí ndó ná ndó ná xíní xína ndó cájí ña váha jáchí ña ñajácuaha ndó ley Moisés. 19Ta cáchí ndó táhhva váha ndó chindeéd ndó ñayivi ña ná ndíhvi na íchí Ndíóxí ta cáchí ndó ña cúú ndó táhhun in lámpara jándiyéhe núu ñayivi xíca nuu núu naá. 20Ta cáchí ndó ña táhhva ndó jánahá ndó nüu ñayivi, ná ço xíní túní ta cáchí ndó ña táhhva ndó jánahá ndó nüu ñayivi, ná cámana cataçú váha ini. Cómi ndó ley Moisés sááha ña cán quaêa cáhán ndó xíní ndó tóco ndíhi ña ndaá xi̱hín tóco ndíhi ña. 21Mé ndó jánahá ndó ley Moisés nüu ñayivi joo jihna ñúhú ndítahan caja ndó ña. Mé ndó
Romanos 2, 3

jána̱ha ndó nyú ñayivi ña a váha
toho caja cuíhná na joo cúú ndó na
cuñhán. Mé ndó jána̱ha ndó nyú
ñayivi ña a váha toho coo in taa
xíhín in nánñáha, ña có cúú nájíhí
da joo tín ndó xíhín nájíhí inga na.
Mé ndó có cúú ndó yoço ndindojo
veñu̱hu ñayivi, na cóo naqixi
chichi Israel joo caja cuíhná ndó ña
cuícá núhu veñu̱hu na cán. Cája
cáhnu ndó mé va ndó jachi cómí
ndo̱ ley Ndióxi joo có caja cáhnu
ndó mé á jáchí có cúú ndó caja
ndó ña sáhndá mé ley. Ná cán
queá ndøa cählen tượhun Ndióxi såhá
ndó tó cácht a já: “Ñayivi, na cóo
naqixi chichi Israel cählen núu na
såhá Ndióxi såhá ña cája mé ndó, ná
Israel”, cáchí t yüzden Ndióxi.

Tá cája ndó ña sáhndá ley
Moisés já queá ndíyahvi marca
nächcañan na yiquí cuñu ndó. Joo
tá có cája ndó ña sáhndá ley Moisés
já queá có ndíyahvi toho marca
nächcañan na yiquí cuñu ndó. Ná
cóó naqixi chichi Israel có chácañan
toho na mé marca jân yiquí cuñu
na joo tá cája na ña sáhndá ley
Moisés já ndiquehe Ndióxi ná tó
quiáhva ndiquehe ri mé á ña ñín
marca yiquí cuñu. Ndá na cája ña
cácht ley vä̱tí cóq naqíhvi marca
yiquí cuñu na, tín såhá na cán
chichañ na cuñich játá na có cája
ña cácht ley vátí tín a ná ndá ta
naqíhvi marca yiquí cuñu na. Ña
cán queá tá nó cája ín na naqixi
chichi Israel mé costumbre ña nó
cuñi cuñi vá ñayivi ña já queá a jùú
ña ndøa ña cúú ná cuñtá Ndióxi.
Ta ndá na chácañ na marca yiquí
cuñu na có cája na mé costumbre
cuéntá yiquí cuñu cuñi vá na. Ta ndá na naqixi chichi Israel tá mé
nda ndà ña yú cuñtá Ndióxi tá
cája na ña cúú mé á có cúú a såhá
ña náshanda loho na yiquí cuñu
na. Cóú a såhá ña naçaja íñima
yíi Ndióxi ina. Ta mé ndó cán
jácavatá ná in Ndióxi jáchí xíhín
íñima yíi mé á cája na ña cúú ná
á.

3 Sahá ña cán quáa ná ndaca
tiquement in ndóho ña yóho: Á in
quiáhva chága såhá ñayivi naqixi
chichi Israel a jùú gá såhá java
gá ñayivi. Á ndíyahvi ná Ndióxi
ña náchcañan na marca yiquí
cuñu na. Añ. Ini cuñáh sahá
ñayivi naqixi chichi Israel ta tá
náchcañan na marca yiquí cuñu na
ndíyahvi a ná Ndióxi jáchí nàshacu
ini a jándaco a t yüzden a n ú na
naqixi chichi Israel já ná cocomn na
cuñtá såhá. Ta vá̱tí ná caja java
ñayivi, ná ámbén in in mé á ña có
ñú ni cójim már a t(568,394),(598,429)
såhá a ndíjama toho Ndióxi jiní ná ña
cään ña núë xíhín ná, váhá. Có
cája toho Ndióxi já. Ña cája Ndióxi
níi tiempo cuú ndìnuh ña ndøa
vátí tòc nó nihi ñayivi cáhán na ña
t yüzden. Já cáchí t yüzden Ndióxi já:

Xíhín tählen cählen Ndióxi
cánda ñi ña cuñí a Ndióxi ña
ndaq
ta a cúu quee vaha na chácañ
cuchí jíquí játá jáchí cúú
mé á in Ndióxi ndøa, já câchí
tählen mé á.

5 Ta vá̱tí ná cáhán í xíhín ndó
tó quiáhva cáhán ñayivi ñuyíví.
Cählen ná ña có cája vaha Ndióxi
tá jándoko a mí såhá cuñich jáchí
xíhín cuñich jándindita jícó chága
yo Ndióxi. Ta xíhín ña cája í náhà
ña cúú Ndíoxi in Ndíoxi ŋa ndaŋa ta mî cúú yô ñayivi cuachi. 6 Joo ço cáhán vaha na jáchi tâ ço cája ndaŋa Ndíoxi, ndeu já quea a cúu caja vií mé a sâhá ndihi cuachi cája tôcó ndihi ñayivi ndûu ñuyivi.


Tôcô ndihi ñayivi ndûu ñuyivi cómî nà cuachi nù Ndíoxi

9 Ña cân queá a cúu cachi yô ña cúú mí nà vaha chaâga a juû ga inga ñayivi sâhá ña nàçuixî chirhî Israel. Jáchi sà nàjánhà ñu ndô ña mí, nà nàçuixî chirhî Israel xîhîn nà ço nàçuixî chirhî Israel cúú yô ñayivi cája cuachi. 10 Já cáchi túhun Ndíoxi já: Coó toho ni in ñayivi cája ña ndaŋa.

11 Ta çoó toho ni in nà cân’dåa ñi nà ndaŋa, ta çoó nì in nà ndínducú Ndíoxi.

12 Naçaxoo na nù Ndíoxi já nàçuehe na ichî núu cuahån nà.

Coó ñayivi cája ña vaha janda ni in túhûn nà çoó.

13 Quini ndîvahâ yûhû nà jáchi cúú à túâhun in yâvî ndîi ña cåmanî ndèe ñûhû. Cúú nà ñayivi túhûn ndîvahà. Tà quiâhva cája ço tå tîn rî ñayivi já cája nà cân tå cåhån nà ña túhûn.

14 Ta mé chåhàn cuîtí cåhån yûhû nà ta xîhîn ña yöho játåhvî nà in ñayivi.

15 Nó tiempo ndîcäjî ini nà cahnî nà ndîi tå xîhî ñdîi cåja nà.

16 Ta ndá nù xînù nà jándoho nà ini ñayivi jándacoo ndâhvî ñahà nà.

17 Ta ço xînì nà ndá a quëa canduu vaha na xîhîn ñayivi.

18 Ta ni ço cân’dåa ini nà ña ndîtahan nù nà cayîhvî nà Ndíoxi, cáchi túhun Ndíoxi.

19 Sà xînì yö ña ndîtahan nùû nà Israel cåja nà tôcó ndîhî ña sàhndá ley Moisés jáchî cúú à cuëntà nà nàçuixî chirhî Israel. Ta xîhîn ña yöho cîçàûn ley Moisés cuachi jatá mé nà cân tå nahà ña tôcô ndîhî ñayivi ndûu ñuyivi cómî nà cuachi nù Ndíoxi ta a cúu cachi nà ña ço cómî nà cuachi. 20 Ni in ñayivi a cúu nduu ndåa nà nù Ndíoxi sâhà ña cåja nà tôcô ndîhi ñaha sàhndá ley Moisés. Ña cåja mé ley quëa ña nà cân’dåâ âî ña cómî yö cuachi nù Ndíoxi.

Jàçãcu Ndíoxi mî jáchî cándèe inî mé á

21 Viti jànhà Ndíoxi nù yö ndà quiâhva nduu ndåa yö nù mé á. Ta jári cáchi mé ley xîhîn nà profeta sâhà ña yöho. Ta ço cúú á sâhà ña.


29 Á cája Ndióxí ña yóho sahá ná naquíxi chiichi Israel cuiti vá, váha. Úhún. Jáchi jácácu Ndióxí ná naquíxi chiichi Israel xihín ná cóo naquíxi chiichi Israel. 30 Jáchi ñin in tálaá Ndióxí ta mé Ndióxí yóho jácácu a ñayivi tá ná candeél iní nà mé á váti cúú ná nà Israel á có cúú toho ná. 31 Á acuc xoo í ley Moisés, dá já. Úhún. Váti cándeél iní Jesús joo a cúú cacu xoo í ley Moisés jáchí náhá ña cúú ña ná ndaá ta ndíyahvi a nú yó.

Ñá nacaja Abraham sanahá ndívaÁ

8 Ta tahví nahá nacuu ñayivi tá cóó naguehe Ndíoxí cuéntá sahá cuachí nacaja na, nacachi David sănahá ndivaha.

Jáxínú cóo Ndíoxí tühun sáhan nù yo tá ná candeé ini mé á
tuhun cáhan mé á cája ŋa ná coo ŋa cóo nasahin jihna.


Naçaca Ndióxi ña ná nduu ndàa yo nù nù nù mé á

5 Sahá ña cán quëa cóo ga cuçhí játa yó jáchí naçandëe ini Ndióxi ta nándique tahan máñi yó xíhin á sañá ña naçaca Jesucristo, xíthoño í. 2 Ta sañá ña cândeé iní Jesucristo sañá ña cán quëa cája Ndióxi cuñah ñámání xóho. Cândeé iní mé á ta cájìjì iní ndáti cuñun í coo í xíhin mé á. 3 Ta quíhva já cájìjì iní tá ná quixi tóndóho nù yo jáchí sa xíjì yó ña nándicacu chága iní cuénta Ndióxi tá ndóho í tóndóho. 4 Tá sa nándicacu iní cuénta Ndióxi naçaca tóndóho anda jáví táhán ini Ndióxi xíhin yó jáchí naxito ndojó mé á mí ta nándicacu chága iní cuénta mé á. Tá náñáha ní Ndióxi xíhin yó anda jáví candãa vaha iní ña jáxinu cóo mé á tuhun nasahin a nú yó. 5 Ta ndáti ña nasahin Ndióxi tuhun a quíhva nù yo já a cândo núu toho Ndióxi xíhin yó jáchí nájándicutí Ndióxi ñíma yó xíhin ñá quíhvi ini a mí. Naçaca Ndióxi ñá yóho xíhin ñíma yìi mé á ña nasahin nù yo. 6 Sahá ña có ndúë yo jácàcú mí sañá ña cán quëa nácìhì Jesucristo sañá yó ta cóo naçayáncá a quivi a ta ni cóo nácìhì yachi a. Nácìhì a mé quivi nánditahon quivi a sañá cuñahí ñayivi quini. 7 Êhvi ndiváha cáá já queta in ñayivi quivi na sañá inag ñayivi vatí cuú ná na vaha. Joo mé a ndàa cuu queta in ñayivi coo tiahna quivi na sañá in na cuú ná vaha ndiváha. 8 Náha Ndióxi nù yo ña mé a ndàa táhyí
quíhvi ini a mí jáchí vató cuú yó ñayivi cája cuachi joo naxihí tá naxihí Jesucristo sahá yó. 9 Ta viti sa nanduú ñayivi ndaá nu mé á sahá níi Jesucristo, dó naxíta sahá yó. Ta sa sahá mé á caca ndaa ínimá yó já ná a cójo ini Ndíóxi sahá cuachi.

10 Násacuú ná cóo naхini táhan vahà xiñín Ndíóxi joo sahá ná naxihí in túhún jiní já jahyí mé á sahá ná cán queá nandique táhan máñi yó xiñín á viti. Xiñín ná yóho cuu caca ndaa ínimá yó jáchí nanditacu tucu Jesucristo ta sa nandique táhan máñi yó xiñín Ndíóxi viti. 11 Ta a juú ná yóho cuíit va vahà jáchí cájií ndivahà iní xiñín Ndíóxi sahá ná naçajáa Jesucristo, xitoho í. Sahá ná cán queá naхini yó nandique táhan máñi yó xiñín Ndíóxi.

Ñá naçajáa Adán xiñín
ña naçajáa Jesucristo

12 Ta sahá cuachi naçajáa in taa naní Adán sahá ná cán queá nandihvi cuachi ñuyíví yóho ta tá nandihvi cuachi ñuyíví já naçasahá xiñín ñayivi. Tóco ndíhi cája í cuachi ta sahá ná yóho ndítahan quivi ndíhi. 13 Tá cámaní quiahva Ndíóxi ley ná a nú Moisés násacomí tóco ndíhi ñayivi cuachi. Joo cóo quehé Ndíóxi cuéntá sahá cuachi jáchí cóo toho ley nañahiñ tiempo já.

14 Jando tiempo naañhíin Adán naçasahá xiñín ñayivi sahá cuachi na ta janda nañhíin tiempo naañhíin Moisés naxihí ná vató cóo naçajáa na mé cuachi naçajáa Adán. Násacomí Adán cuachi jáchí naquehe núu da ná naçachi Ndíóxi xiñín dá. Ta mé Adán yóho nañacuú da tátuñun yuhú núu dá quixí tá ná ndíhi.


16 A cuú jácatáhan í cuachi naçajáa in dañaa xiñín ñamañi cája Ndíóxi xoòho jáchí sahá in túhún cuachi nañhíndú naní ñayivi iní tá naní ñayivi, yó ndoo máñi uun cuachi nü Ndíóxi. Jáchí cáhnu ndivahá ñamañi cája Ndíóxi xoòho ná cán queá ñéhe ndeé chága iní yó caca í íchí cuéntá Ndíóxi sahá ná naçajáa Jesucristo.


20 Ta nañahan Ndíóxi ley nü Moisés já naçandáa ini ñayivi

**Naxihi yö nú cuáchi joo tácu yö xoo Jesucristo**

6 Ama ná cachí xihini táhan í: “Cóho cája tá cája í cuáchi já ná coo cáhnu chága ini Ndóxiś sahá yö.” 2 Ama ná cachí rí já jáchí cúú yö tátyuhun ná sa naxihi núu cuáchi ta tá sa naxihi yö núu cuáchi ama ná cacomi ga cuáchi cuéntá sahá yö. 3 Tá nácandúta yö cuénta Jesucristo cúú á tátyuhun in yö naxihi xihini Jesucristo. 4 Jáchí tá nácandúta yö já cúú á tátyuhun in yö nánduxú xihini Jesucristo ta naxihi yö núu cuáchi. Ta tá nájánditacu Ndóxiś Jesucristo já cúú á tátyuhun in yö nánditacu xihini mé á. Jáchí xihini ndéé cåhnu Ndóxiś, tá tá yö nánditacu Jesucristo tá sa xihini mé ndéé cân cuu caca í ichí saya viti. 5 Tá quìghva in nánduú xihini Jesucristo tá naxihi a quìghva já in nánduú xihini tá nánditacu a. 6 Tá cámaní cóndeé iní Jesús já nacatóó ndívahá i cája i cuáchi jáchí nasañhnda cuáchi chuun nü yö. Joo sahá ña naxihi Jesucristo ndica crúxú sahá ña cán quëa nájándacoo í cuáchi cája i ta viti có sähndá ga cuáchi chuun nü yö. 7 Jáchí tá sa naxihi in dætaa có sähndá ga cuáchi chuun nü dá ña cán quëa cúú á tátyuhun sa naxihi yö xihini Jesucristo sahá ña cán quëa có sähndá ga cuáchi chuun nü yö viti. 8 Ta cúú á tátyuhun naxihi yö tá naxihi Jesucristo ña cán quëa xini vahá í ña cuhun yö coo í nü íín mé á anda ama cáá quivi. 9 Sà xini yö ña nánditacu tucu Jesucristo ta a ndícó cóo ga quivi a jáchí ni in ñaha a cúú cája ña ná quivi tucu a. 10 In taláá tañu naxihi a sahá cuáchi ta viti xihini chí nüu có ndítahán ga nü á quivi a sahá cuáchi. Ta viti tácu Jesucristo cuénta Ndóxiś. 11 Ña cán quëa ndítahán tucu ndó ñuyíví yöho tátyuhun ná sa naxihi nüu cuáchi já ná a cáhndá ga cuáchi chuun nü ndó. Ndítahán tucu ndó cuénta Ndóxiś ña in ná ndduu ndó xihini Jesucristo.

Ndíthanan nú yó ndicaxí ndá íchi candiço yó

15 Ama ná caja rí cuachi sáhá ña cò cómí gá ley Moisés cuéntá sáhá yó. Úhun. A cája toho i ña jáchí xíhín ñámaní cája Ndióxi xíhín yó cánda iní ña cómí mé à cuéntá sáhá yó.


Ta viti cácalan nú ndó sáhá mé cuachi naçaja ndó. Ta ndá ñayivi sá cája cuachi cùhun nù coo na ndayá andá ama cáa quivi. 22 Joo có cómí gá cuachi cuéntá sáhá ndó viti jáchí nánduu Ndióxi xitoho ndó. Vaha quehe ndó tá ná caja ndó ña cúní mé á jáchí já xínñ cóo ndó cacuu ndó ñayivi yíí nù Ndióxi ta jà cùhun ndó coo ndó xíhín mé á ñândá ama cáá quivi. 23 Jáchí tá cája i cuachi cúú á tátu̱hun ndíyicá yó nù Ndióxi sáhá ñá naçaja i tá ini indayá cháhvi sáhá. Joo ñámaní caja Ndióxi xoño sáhá ñá nañhí Jesucristo, xitoho i cúú ñá cóó catacú indiví xíhín mé á ñândá ama cáá quivi.

 Có cómí gá ley cuéntá sáhá yó

7 Candéhó ndó ñáñi mí i, nà cúú cuéntá Jesús. Sá xíni váha ndó ley Moisés ta sá xíni ndó ñá cómí ley cuéntá sáhá ñayivi nani tácú cuiti vao nà. 2 Cóú á táthun tá nánduahá in ñáñá xíhín in dañtaa já queá cáachi ley cuú ñá nåñhí di uñändá ná xínñ cóo quivi quivi da. Joo cáachi mé ley ñá tá sá nañhí di dà có cúú ñá nåñhí di. 3 Sáhá ñá cân queá cuu tándahá tugú ñá xíhín inga taa jáchí có sáñndá gá mé ley chuun nù ñá. Ta có cája ñá cuachi nù Ndióxi tá ná tándahá tugú ñá jáchí sá nañhí di yíí ñá. Joo tá tándahá tugú ñá nani tácú yíí ñá já queá cája ñá cuachi nù Ndióxi.

4 Ta quiahá tá ndóho rí ndóho vao ñáñi mí i, nà cúú cuéntá Jesús. Cóú á táthun nañhí ndó nù ley Moisés ñá cân queá có cómí gá mé ley cuéntá sáhá ndó. Ta viti náná núú ñú Jesús Cristo cacomí a cuéntá.
sahà ndò nà nà caccù ndó cùntà mé a nanditacu tucu. Ta vìti cuu caja i nà vaha, nà cùní Ndìóxi. 5Tá cámanì candeé iní Jesucristo nacaja í ndimu nà nùu nà ná sahahvi iní caja í. Vafi sà xini yò nà cáchì mé ley joo nacaja chága yò cuachi nà ná sahahvi iní caja í. Nà càn quèa nanditahan nù yò quiví nà cuhùn í ndóho iní indayá, nduu. 6 Joo nacaja Ndìóxi nà nà jani yò nùu nà sáhndá ley Moisés ñà ná sahahvi cuénta sahà yò. Ta vìti núnà nù yò caja i nà cùní mé á jáchi nándijáma ínìma yìi Ndìóxi mí sahà nà càn quèa cò còmì gà ley, nà năcacyhí ná jihna cuénta sahà yò viti.

Cája tá cája í cuachi vafì cándee iní Jesucristo

7 A cùní cachi nà yòho nà a vaha toho ley Moisés. Ùhùn. Nà vaha cuú á jáchi xinhí nà cáhàn mé ley cándàa vaha iní ndá a cuú cuachi. Já cáchì mé ley já: “A ndiáva toho ini nónd cómacó ndó nà còmì inga na”, cáchì a. Nà càn quèa cándàa iní vafì nà a vaha toho tá ná caja i já. 8 Tá nà a cóo toho ley, nduu já quèa a cándàa iní nà cuú cuachi. Ta cóo toho cuachi caja i tá cóo ley, nduu. Joo viti cándàa iní nà a vaha toho ndiéva iní cámacó i nà còmì i nà nà nàin táhan i jáchi cáchì ley a cája i nà. Nà càn quèa nándjìvì cuachi iní tá ná sahahvá cáhvi iní i ndàga caja i cámacó i nà còmì i nà nà iní.

9 Tá cámanì cándàa iní nà cáchì ley Moisés já ná sahahván i cuú u dá vaha. Joo tá nàntádaa quiví nátacú iní i xihí nà cáchì ley Moisés andá jáví nácándàa iní nà nùhu cuachi iní tá nácándàa iní nà cuú ú dá caja cuachi ta ndítahan nùu i cuhùn i indayá sahà. 10 Tá nà cuu caja nàvüvì tòcó ndiì nà cáchì ley Moisés já cuhùn nà coo ná nù ñiNdìóxi andá ama càa quiví. Joo cóo nàcuu caja i nà cáchì mé ley sahà nà càn quèa ndítahan nùu i cuhùn i indayá sahà. 11 Nàjándahvi cuachi yèhè jáchì nàcachán i cuu cuhùn i indiví sahà nà caja i nà cáchì ley joo sahà nà cóo nàcuu xínu coo i caja i nà sahà nà càn quèa cuhùn i indayá.


14 Sa xínì yò nà cuú ley cuénta Ndìóxi joo yèhè cuú u in dó caja cuachi ta caja i nà nùu jáchì mé cuachi cómì a cuénta sahà i. 15 Có cándàa iní nà caja i jáchì cùní caja i nà vàhà joo có caja i nà. Nà caja i quèa nà nàhà nà cândadjì i. 16 Tà caja i cuachi nà có cùní caja i já cándàa iní nà vàhà cuú ley. 17 Mé a ndàq co cùní caja i cuachi joo cuachi ndàcàan iní nà cuú nà váhà jáchàn yèhè cája i nà. 18 Sa xínì nà co ndéè yíquí cuhùn i caja i vàhà jáchì cóo nà vàhà ndàcàan iní i. Vafi cùní caja i nà vàhà joo có sahà nà caja i nà. 19 Cóύ cùní caja i nà vàhà joo có caja toho i nà. Nà

Romanos 7 362


363

 cája i cúú á ña núu ña ců cůni caja i. 20 Cája i ña ců cůni caja i já cándača ini i ña cuachi ndícaca ini i quáa chíchahá niñhi a yēhe cája i ña núu.

21 Cándehe ndó ña yóho: Vați cůnì caja i ña váha joo cája i ña núu jáchi ña cán cuiti va xuńu iñi i caja i. 22 Janda ṭįnima i xuńu coo ña cáći i caja i ña cáhan ley Ndíoxị. 23 Joo ndícača iñga ñaha ini i ta cání táhá nhé ñaña cán xihn xihn tíní i. Ta mé ñaha ndícańa ini i cúú á cuachi. Ta cándeé cuachi xihn i já sáhndá a chuun nyú i.

24 Ndíáhvi ñáhá naçuu u. Yo cuu jáćacu yēhe ná açá ga i cuachi ña cānehe yēhe cūhun i indayá. 25 Ndíquyáhva i ndíxáhvi nu Ndíoxị jáchi xihn ña naćaca Jesúsristo, xitohó i cuu jáćacu Ndíoxị yēhe já ná a cája ga i cuachi. Ña cán quáa cándača ini i ña ndítańa cája i ña sáhndá ley Ndíoxị joo cuachi ndícańa ini i sáhndá chuun nyú i.

Ndíco i in iśći nů cája i ña cůni iñima yii Ndíoxị

Ta sáhá ña in nándúu xihn Jesúsristo sáhá ña cán quáa a chínhú Ndíoxị cuachi jath yo viti. Jáčhi có cája ga i ña xića ini yiquí cuńu i. Ña cája i cúú ña cůni iñima yii Ndíoxị. 2 Jáčhi xihn ña naćaca Jesúsristo najáćacu iñima yii Ndíoxị mí ta nasáhnu a cuachi já ná a cúhun yó indýayá. 3 Cóu naćcu caja i tóćo ndihi ña sáhndá ley Moisés ña cán quáa cóu naćcu ndúu ndā nyú nu Ndíoxị xihn mē ley. Ña cán quáa naćaca Ndíoxị iñga ñaha tá nachíndahá mē á Jesúsristo, jahyí a. Nándúu Jesúsristo in ñayivi ta tá quiahva cácu ñayivi quiahva já naćacu Jesúsristo ñuyíví. Ta tá naxihi mē á ndícra cúxu já nacháhvi a sáha tóćo ndíhi cuachi sáhá ña cán quáa có sáhndá ga cuachi chuun nyú yo. 4 Ta naćaca Ndíoxị ña yóho já ná cuu xuńu coo i cája i ña sáhndá ley mē á tá ndáca iñima yii Ndíoxị mī. Jīn vana cája i viti jáčhi có ndúu ga yó ndáhá cuachi.

5 Ñayivi, ná cája ña xícą ini yiquí cuńu, ná cán cúú na ndícani cuahá ini sáhá yiquí cuńu. Joo ná cája ña cúni iñima yii Ndíoxị ná cán cúú ná ndúcú jáćacaváta ná Ndíoxị. 6 Tá ná ndícani cuahá ini na sáhá ña cúni yiquí cuńu na já quáa cuhun ná indayá. Joo tá ná ndícani ini na sáhá ña cúni iñima yii Ndíoxị já quáa coo váha ini na tá nxehe táhví ná cuhun ná inniví. 7 Joo ñayivi ndícani ini sáhá yiquí cuńu, ná cán cúú ná ñxi Ndíoxị jáčhi có cúni ná cája na ña cáhí ley Ndíoxị ta ni a cúú cája na ña. 8 Sáhá ña cán quáa tá cómí cuachi cuéntá sáhá ná já quáa a cúú cája na ña cájíi ini Ndíoxị xihn.

9 Ta tá mé á ndáa ndícańa iñima yii Ndíoxị ini ndó já quáa có ndíco ga ndó íchí cuéntá ña núu, ña nașacajá ndó jíhna. Ta viti ndíco ndó íchí váha ta cája ndó ña cúni Ndíoxị. Jáčhi ndá ña có ndícańa iñima Jesúsristo ini, ná cán có cúú ná cuéntá mē á. 10 Ta ndácańa Jesúsristo ini iñima ndo váxi quiví quiví yiquí cuńu ndó sáhá cuachi naćaca ndó. Joo mé á ndáa cáćacu iñima ndó nú ín Ndíoxị andá ama cáa quiví jáčhi nándúu ndáa ndó nü Ndíoxị naćaca mē á. 11 Naćaca iñima yii Ndíoxị ña ná ndítańa tucu

Romanos 7, 8
Romanos 8

Jesucristo ta tá ndácañ ínima yii Ndíoxí ini ínima ndó já tandaa quivi caja mé á ña nó nditacu tucu yiquí cuñu ndó saha mé ínima yii Ndíoxí ndícañ ini ndó.

12 Candehé ndó ñani mí i, ña cúu cuñu ndó saha mé ínima yii Ndíoxí caso ndó jándihi ndó já quéa nditahan nu ndó cuñu ndó indayá. Joo tá xihin ndée ínima yii Ndíoxí jándihi ndó saha ña núu, ña xica ini ndó já quéa vaxí quivi cuñu ndó coo ndó xihin mé á anda ama cáa quivi.

13 Ndá na ndiquehávha mé ndáha ínima yii Ndíoxí ña ná candaca ña, mé á nda tánh táhvi cúu ná jahyi Ndíoxí. 15 Naśanah Ndíoxí ínima yii mé á nu ndó joo cóo naśanah ña nu ndó ña ná catväji nihni a ndohó ta já quixi ña jáyihví a ndohó. Naśanah Ndíoxí ínima yii mé á nu ndó jáchi xihin ña yóho ndája Ndíoxí ndohó jahyi mé á ta saha mé ínima yii yóho cáhan yó xihin Ndíoxí ta cáchí yo: “Tátá mañi i.”

16 Ta cáchí ínima yii Ndíoxí xihin ínima yo ña mé á ndaŋaqu cúu yó jahyi Ndíoxí. 17 Ta saha ña cúu yó jahyi mé á saha ña cán quenqué nghe táhvi mí ví ndiquehé ña nacachi Ndíoxí quihava nu yo. Ta sa mé ña nghe táhvi yo yóho tahnda java ña xihin Jesucristo. Tá ta mé a ndaŋaqu tánhyí ndoho iní xihin á já quéa tá ndandihi cohó coo i xihin mé á indiví tá cán ndicáhnu í xihin á.

18 Cóo a caja toho a tá ná ndoho ini i ñuyíví yóho jáchi vaxí quivi ndicáhnu ndívaña ña xihin Jesucristo caja Ndíoxí. 19 Tcóo ndihi ña nacavaha mé á ndáti ndihi a ta ndiáva iní a ña ná ndikaqu quíi quivi cachi Ndíoxí ndá ñayiví cúu cuentá mé á. 20 Naśa yii Ndíoxí ña ná ndoho ini tóco ndíhi ña nacavaha mé á. Mé ña ná nacavaha Ndíoxí có cúu a ndoho ini a joo säcu ini Ndíoxí ña ná ndoho ini tóco ndíhi ña nacavaha mé á. Ta ndáti tia̱hna ndíhi ña nándaa tandaa quivi caja Ndíoxí ña jani ña já ná a cácomi ga cuichi cuentá saha já ná a tíví ga ña. Ta ñúchí ndívaha mé quíví já tá cáj jí ini tóco ndíhi ña nacavaha Ndíoxí xihin tóco ndíhi ná cúu jahyi mé á. Jáchí a cácomi ga cuichi cuentá saha ná.

14 Ndá na ndiiquehávha mé ndáha ínima yii Ndíoxí ña ná candaca a ña, mé a nda táhyí cúu ná jahyi Ndíoxí. 15 Naśanah Ndíoxí ínima yii mé á nu ndó joo cóo naśanah ña nu ndó ña ná catväji nihni a ndohó ta já quixi ña jáyihví a ndohó. Naśanah Ndíoxí ínima yii mé á nu ndó jáchi xihin ña yóho ndája Ndíoxí ndohó jahyi mé á ta saha mé ínima yii yóho cáhan yó xihin Ndíoxí ta cáchí yo: “Tátá mañi i.”

16 Ta cáchí ínima yii Ndíoxí xihin ínima yo ña mé a ndaŋaqu cúu yó jahyi Ndíoxí. 17 Ta saha ña cúu yó jahyi mé á saha ña cán quenqué nghe táhvi mí ví ndiquehé ña nacachi Ndíoxí quihava nu yo. Ta sa mé ña nghe táhvi yo yóho tahnda java ña xihin Jesucristo. Tá ta mé a ndaŋaqu tánhyí ndoho iní xihin á já quéa tá ndandihi cohó coo i xihin mé á indiví tá cán ndicáhnu í xihin á.

18 Cóo a caja toho a tá ná ndoho ini i ñuyíví yóho jáchi vaxí quivi ndicáhnu ndívaña ña xihin Jesucristo caja Ndíoxí. 19 Tcóo ndihi ña nacavaha mé á ndáti ndihi a ta ndiáva iní a ña ná ndikaqu quíi quivi cachi Ndíoxí ndá ñayiví cúu cuentá mé á. 20 Naśa yii Ndíoxí ña ná ndoho ini tóco ndíhi ña nacavaha mé á. Mé ña ña nacavaha Ndíoxí có cúu a ndoho ini a joo säcu ini Ndíoxí ña ná ndoho ini tóco ndíhi ña nacavaha mé á. Ta ndáti tia̱hna ndíhi ña nándaa tandaa quivi caja Ndíoxí ña jani ña já ná a cácomi ga cuichi cuentá saha já ná a tíví ga ña. Ta ñúchí ndívaha mé quíví já tá cáj jí ini tóco ndíhi ña nacavaha Ndíoxí xihin tóco ndíhi ná cúu jahyi mé á. Jáchí a cácomi ga cuichi cuentá saha ná.

22 Sá xini yo ña jandá sahañá ndívaña ta anda viti tána ndívaña tóco ndíhi ña nacavaha Ndíoxí ta ndóho ndívaña ini a táthun ndóho ini in ñánáha tá nducú ndé ña cacu jahyi ña. 23 Ta quíahva já ndóho ri iní mí ví. Ínima yii Ndíoxí cúu ña sáhan tiáhna mé á nu yo já ná candáa iní ndá quíahva ñin ña quíahva mé á nu yo chága chí ñu. Ta tána ndívaña ña quíahva ná yahó ña ndóho iní. Ta ndáti tandaq quíví ndaja Ndíoxí tóco ndíhi mí ná nduí jahyi mé á já ná ndiquehé yiquí cuñu saa. 24 Najácaçu Ndíoxí mí jáchi nácandeé iní mé á vátí cóo naxíní ña nacachi ná nacachi ná cán yóho yóho yóho tahnda java ña xihin ndá tiáhva iní ná ndágua iní ná nándahí yiquí cuñu saa. 25 Ta xíní xání yo in ñaha já cánda iní ña có xíní ñúhú toho candathé quiché ña jáchí có xíní ñúhú candatí ñaha cómí yo. 26 Joo tá ná candatí in ñaha ña có xíní yo já quéa có ndíhi iní nani ndáti ña.
ndítahan caẖa taẖví yó nū á. Joo să mé īnima yìi Ndióxi yóho tána ta căẖan xíhín tẖuhun ŋa a cuẖ caẖan yó. Já caja mé á tá xíca taẖví a ŋu Ndióxi saẖa yó. 27Ta să xíni Ndióxi ŋa căẖvi inì ta să xínì a ŋa xíca taẖví īnima yìi mé á saẖa yó. Ňa cúni Ndióxi caja saẖa yó ŋa ján quēa xíca taẖví īnima yìi mé á saẖa yó, ná cúu ņayivi cuéntá mé á.

Ni in ņahá a cúu cahun a mí tá cándéé iní Jesucristo
28Ta să xínì yó ŋa tóco ndihi ŋa ndóho i ndaja Ndióxi ŋa ná nduu a ŋa vaha tá quíhvì iní mé á. Jáchi mí cúu yó nà să nāsacu iní Ndióxi ŋa ná caja i ŋa cúni mé á.
29Ndá ņayivi naẖaxi Ndióxi andá saẖa naẖaxi a ŋa ná ŋa nduu na tatóhuŋ Jesucristo, mé á cúu jaẖyi Ndióxi. Jáchi cúni Ndióxi ŋa ná nduu Jesucristo jìni ŋú ndihì ná cúu cuéntá mé á. 30Ta naẖana Ndióxi nà naẖaxi a ŋa nà cándéé iní na mé á. Ta naẖaja mé á ŋa ná nduu ndàŋ nà ŋu. Ta vaxi quívì caja mé á ŋa nà ndináhu ndihi nà cán xíhín á.
31Ndá cächí saẖá ŋa yóho. Ni in tóhuŋ ņahá a cúu cuẖi tánh xóho ta ní a cúu quee vaha xóho jáchi cuẖan Ndióxi xoo i. 32Ta có naẖajīhndá Ndióxi jaẖyi a jáchi nándiquiahvì Ndióxi Jesucristo, jaẖyi a ŋa ná quívì a saẖa yó. Xíhín ŋa yóho càndāa iní ŋa co ndáhvì cúu iní a quíhva tóco ndihi ņahá nù yó. 33Yo já cuẖ cächān cuẖi játá nà naẖaxi Ndióxi. Ni in ņayivi a cúu cächān cuẖi játá nà jáchì sá mé Ndióxi nándaja mé á ná ņayivi ndàŋ nù á. 34Yo já cuẖ jácojo cuẖi játá ná cúu cuéntá mé á. Ni in ņayivi jáchì nándihi Jesucristo saẖa yó. Nánditacu tucu a ta ŋín coo a xoo cuẖa Ndióxi indıvì xíca taẖví a ŋu Ndióxi saẖa yó. 35Yo já cuẖ caẖi nūu nūu Jesucristo quíhvì iní a mí. Ni in ņahá a cúu caja ŋa jândacoo Jesucristo ŋa quíhvì iní a mí. Vátì ná ndóho ndihá hì iní ta vátì ná quixi ŋa yíhvì yó ta vátì ná ndicújìta na caja xíxi na xóho ta vátì ná quixi jòco ta vátì janda jáhìma yó nà ndímanjì ta vátì tóndóho vaxi nū yó á ņayivi ndúcú cahnhí mí joo ni in ņa yóho a cúu caẖi nūu a ŋu Jesucristo ŋa quíhvì iní a mí. 36Já cáchí tóhuŋ Ndióxi jà:
Saẖa Ndióxi sácì iní ņayivi cahnhí nà ndéhë ndijàá níí quívì. Tá quíhvì caja na xíhín ndìcächì, rì cẖuŋn quívì quíhvì jà caja na xíhín ndè, cächí tóhuŋ Ndióxi.

37Vátì ndóho i tóco ndihi ŋa yóho joo quee vaha tá quee vaha i caja Jesucristo jáchì quíhvì iní a mí. 38Sa xínì vaha i ŋa ni in ņahá a cuẖ caja tavá mí ndáhuŋ Jesucristo, mé a quíhvì iní mí. Ta có a caja toho a á tάcū yó ã să naẖjìhi yó. Ni tάto Ndióxi ni ŋa sáhndá chuun nūu ņayivi ta ní ŋa ndóho iní vità ni ŋa ndóho iní chí nùy 39ta ni in ņahá ŋíndivì ta ní in ņahá ŋíndìxi ŋu ŋu ná ņahá nácavahì Ndióxi a cuẖ cava mí ndáhuŋ Ndióxi, mé a quíhvì iní mí. Ta nǎjánahì Jesucristo, xìtòho i nū yó ŋa quíhvì nòdvìha iní Ndióxi mí.

ňayivi naẖuquìcì xìchì xìlrè c cúu naẖaxi Ndióxi

9 Ňa ndàŋ nū ŋa cahun i xíhín ndò vòti ta cò cávahì i ŋa
tu$hún jáchi cúú ña cuéntá Jesucristo. Sáhndá ínima yíi Ndíóxi chuun nú xíní túñi í såhá ña cán quéa co cáhán í ña tu$hún. 2Ín cu$há ndiváha iní í ta já tá$hvi ndiváha iní í såhá na Israel. 3Mé a ndáa cúñi ye$há chindeé e ña nànquìxì chi$hí núú nànquìxì mí í ña cândeé iní na Jesucristo. Ta jànda ín tí$a$há i cácuu ña câ$aan na chá$hán játá tá ta$xhín ña yóho cuu cácuu ndáa ínima ná. Joo a cúu câ$a í ña. 4Mé nú cán nànquìxì na chichi Israel ta nàçaxì Ndíóxi ná já ndá nduu na ñàyivi cuéntá mé á. Najána$há Ndíóxi nú ná ndáa quija$há cá$hùn cúú mé á. Ta nàşa$hán tu$hún a nú ná ña néa na$xu$cu iní a câ$a så$há ná. Nà$sá$há Ndíóxi ley Moisés nú ná ta nàjána$há mé á nà nda$ná ndíta$há nú ná $a cá$háu na mé á. Nàçaxì tu$hún a xí$hín ná så$há nàmá$nì câ$a mé á xí$hín ná chí núu. 5Ta ñàyivi Israel nànquìxì na chichi na nà$san$duu så$há$há. Ta nà$cu$u Jesucristó chi$hí mé ná cán ta nànduu a in ñàyivi. Chí $ándá ama cáa quí$ví ná cá$háu yó Jesucristó, mé á cúu Ndíóxi, mé á có$mí cuéntá så$há tó$có ndí$hì ñà$há. Já ná cóo.

6A juú câ$hán ndó ña cóo nàjá$xì Nu$díóxi tu$hún a nà$sá$há$nú ñu$g na Israel. A juú ndi$hì ñàyivi jà$n cúú na cuéntá Ndíóxi vá$tí nànquìxì na chichi Israel. 7A juú tó$có n$di$hí na nà$cu$u$hi chichi Abraham cúú ná cuéntá Ndíóxi já$hí jànda så$há nà$cachì Ndíóxi xí$hín dá: “Ñàyivi cu$hà$cu$u$hi chichi$nú cá$cuu na jahyì Isaac”, cá$hí ña xí$hìn $a$bàmah. 8Ñà yóho cúú câ$hí a ña ní in tu$hún ñàyivi có cúú ná jahyì Ndíóxi så$há ña nànquìxì na chichi Abraham. Nà cúú ndu$sá jahyì Ndíóxi cúú ná nànquìxì chi$hí Isaac já$hí cuéntá Isaac nàjá$xì$nú cóo Ndíóxi tu$hún nà$sá$há$nú Abraham. 9Sàná$há ndiváha nà$sá$há$nú Ndíóxi tu$hún a nú Abraham já cá$hí ña:já “Xínuu cu$u já quixì tucu ù ta cácu jahyì tá$nà$hì$nún, $á$ra.” 10Càndé$hé ndó ná ndi$cá$n ñu ndó ña$nà$há chá$ga chín$单车. Isaac, dà cúu tásá$hnu jícó yö nà$sacu$u dà tátá ndí$ví tó ña$ñ $ahyì $Rebe$aca. 11Tá cá$má$nì cá$cu$tú jahyì na já nà$sacu$u iní Ndíóxi ca$xì a in a ta cácu xóo a in$ga vátì a ñá$há cá$ja ndí$ví tó ña$ñ $áì ñì ña$nà $a$há nì ña$nú. Já nà$sacu$u iní a câ$a 12$tá já nà$cachì a xí$hín $Rebe$aca: “Jahyì$ún, dà cácu chì jìvì ca$hna chuun nuy dà cácu nù cu$tí.” 13Ta já cá$cèhu$u tu$hún Ndíóxi já$sá$há jahyì $Rebe$aca: “Nà$caxì í Jacobo, $à$ nà$sacu$u chì jìvì câ$a í ñànànì xí$hín dà joo nà$sacu xóo í $Ésa$ú, ña nà$sacu nù cu$tí.” Já nà$cachì Ndíóxi já$hí já nà$sacu$u iní a câ$a.

14Ama ná cachi rí ña cóo cå$a ndåa Ndíóxi. À cá$cè èhò í já. 15Já nà$cachì Ndíóxi xí$hín Moisés så$há$há: “Tà$hí$n iní ñå$há ñàyivi joo mí í cå$xi ñ yó tå$hñì iní ñ så$há. Ta tá$hñè$ñu$ ní iní ñå$há ñàyivi, joo mí í cå$xi ñ yó tá$hñè$ñu$ iní ñ så$há”, nà$cachì Ndíóxi så$há$há. 16Ñà cán qua$ëa cò cå$ja Ndíóxi ña cúú ñàyivi ta a cúu cá$ja nù$dà$ñàyivi xí$hín ña$nà tá$hñè$ñu$ iní a så$há ná jà$hí tá$hñè$ñu$ iní a så$há ñàyivi, nà cùní mé á tá$hñè$ñu$ iní a så$há. 17Já cá$cèhu$u tu$hún Ndíóxi já$xí$hín dà cúú rey nuú nà$ción Egi$pò: “Nándåa ñ yó$ho$ rey jà$hí cùní jà$nà$há ñ nù$n ña cuu câ$a ñ tó$có ndíhi ñà$há tå cùní já ná
Tandaa quivi çaxi yehe ñayivi, 
ña ço cúi cuéntá mí i ta ndaja 
ña cuéntá mí i.
Ta ná ço naquihuvi ini i jihna 
quíhvi ini i na viti.

Ta sá mé nu ndúu ñayivi, ná ço 
naçacu cuéntá Ndíóxi,
cán çuhun mé á cași a na ta 
caja ña ná nduu na cuéntá mé 
á jáchi cúi ú in Ndíóxi tácú,
ja cachí tühun mé á.

27 Ta sáhá na naquixi chichi Israel 
ja náçachi Isaías: “Vatí ndicuähá 
ñayivi Israel tá quíhva cuáhá ñútú 
yuhú tañuhú joo chá va cacu ñu 
cacu ndáa úníma.” 28 Jáchi jonáá va 
jáxiñu ço Ndíóxi tühun a ta anda 
jáví caja vií a ñáhá tóćó ndíhi ñayivi 
ndúu ñuyíví”, náçachi Isaías.

29 Ta já náçachi tucu Isaiás já sáñahá:
Tá quíhva nacaçu ñaçhi xe̱xí iñu 
ño Sodoma xjíñu ñuu Gomorra 
quíhva já caja Ndíóxi jándihi 
a ñaçhi yo, nduu.

30 Ta joo ñaçhi nataẖvi ini Ndíóxi 
ñáhá ñaçhi Israel já sáñahá:
Ndúu ñaçhi Israel tá quíhva cuáhá ñú 
Sodoma xjíñu ñuu Gomorra 
quíhva já caja ñaçhi Israel jándihi 
a ñaçhi yo, nduu.

31 Ta joo ñaçhi xe̱xí ñaçhi Israel 
candeé ini na Jesucristo

30 Ña cán quéa ndicani i nu ndó 
ñáhá ñayivi, ná ço naquixi chichi 
Israel. Cò ndinducu ná nduu ndáa 
ña nü Ndíóxi joo ta naçasahá ná 
cándéé ini na Jesucristo já náçachi 
Ndíóxi ñà ná nduu ná nü nü mé 
á. 31 Joo ñayivi Israel cájá na ñá 
sáñahá ley Moisés xjíñu ndinuhu 
in ta jáchi cahán na çuu nduu 
ndáa nü nü Ndíóxi ñáhá ñaçu 
ñáha na ley Moisés. Joo ço naçuu
368

nduu nda na n u Ndióxí xihí n ña yó ho. 32 Já nandoho na Israel jáchí nánditahan n ú ná candee ini na Jesucristo. Xihí n ndinu hu ini na cá ja na ñ a jáchí ley joo có nác cuu nduu nda na n u Ndióxí xihí n ñ aha cá ja na. Ña cán qué a cú ú ná tátu hu in n ña nácachíhin saha xihí n yyú cá hu n. 33 Jáchí cá mí xún tó hu n Ndióxí ña cú ú Jesucristo tátu hu n yyú cá hu n n ú cáchíhin sahá ñayivi. Já cá mí xún tó hu n Ndióxí já:

Nasacu yehe in yyú tóto cá hu n ñuu Sión ta xihí n yyú cá hu n cán cuhá n cáchíhin saha. Joo ndá na ná candee ini mé a náchindahá ñ, ná cán cú ú ná a cá cahan n ú u, já nácachí xún tó hu n Ndióxí.

10 Cá m i jo ho va ndó, ñani ñ, ná cú ú cuéntá Jesús. Jáchí ndinu hu ini i xíc a tá hví ñ n u Ndióxí sahá ñayivi Israel ná ná candee ini na Jesús já ná cuu jác acu Ndióxí n ú ñu ú cáxí ini na ña cú ní Ndióxí cá ja na. 2 Mé a nda na cá ha n i xihí n ndo ña cá ja cá hu n na Israel Ndióxí xihí n ndinu hu ini na joo có cánda xá xi í ini na ña cú ní Ndióxí cá ja na. 3 Jáchí có xín í ná nda ja cá ja Ndióxí ña ná ndu uu nda na ná ñayivi n ú mé a sahá ña cán qué a ndúcu ná nduu nda na ná ná ña xihí n cá ja mé va na. Ta có cú ní ná ndiquiá h n na mé ná ndá ha N dióxí ña ná cá ja na ña nasacu ini mé a cá ja na. 4 Có xín í ná ña ná cuhá Jesucristo ta xihí n saha yo já ná ják xínu n cóo a cá ja ñá cáchí ley ña ná ndu uu nda na ndó cóo ndíhi na cándeé ini mé a. 5 Ña ná ndiva ha nácayhí Moisés sahá ñayivi, na cú ní nduu nda na n ú Ndióxí xihí n ley Moisés. Já cáchí a já: “Ndá na có có mi cáchí ní N dióxí, ná cán cuu nduu nda na ná mé a ta jácácu a na”, já nácayhí d a. 6 Joo tá ná jácácu Ndióxí mí sahá ña cándeé ini mé a já qué a có xín í núhu cuhun yo ñu dívi já n u u í Jesucristo ña ná n u u a chi ndé a ñ mí jáchí s a nác a ja mé a ñ ña. 7 Ta có xín í núhu cuhun yo n ú ndú ñu m ñú ndí ndíu ña ná ndí que hé Jesucristo tañu ña sa xihí jáchí mé Jesucristo sá nánditacu tu cu a a. 8 Có xín í núhu cuhun xíc a ná há yo ndínducu yo ñu Jesucristo jáchí ñi n yati ndíva ha mé a ú yo jáchí ñi n xó ho. Ta mé tó hu n cá ha n ndé yo ho cú ú á tó hu n cá ha n sahá Jesucristo já ná candee ini ndó mé a. 9 Ta tá cáchú n ña cú ú Jesús xitohú n ta tá cá n dúsún xihí n ndinu hu úmínu n ña ná já cándeé Ndióxí Jesús tañu ña nácayhí já qué a cuu cá cuu ndaa úmínu n. 10 Jáchí tá cándeé ini ñayivi Ndióxí xihí n ndinu hu ini na já ndu uu nda na ná cája N dióxí. Ta tá cáha n ná xihí nava ga ñayivi ña cándeé ini na mé a já qué a cuu cá cuu ndaa úmínu n.

11 Já cáchí tó hu n Ndióxí já: “Ndá na ná candee ini Jesús a xínu toho quívi cáha n ña ña ná já cándeé Jesus tañu ñu xíca ta hví n ú mé a.” 12 In cú ú tó cu ndí ndi ñayivi n ú N dióxí. Ta quí h a já cácu N dióxí n ú nác a xí ñ xí ñi ñchí Israel quí h a já já cácu a ná có nó na quí xí ñ xí ñchí Israel. Jáchí sa ña mé Ndióxí cán cú ú Ndióxí n ú nó cu ndí ñayivi ta có ndá hví n ú n á quí ha ña nuú ña xíc a tá hví n ú mé a. 13 Já cáchí tó hu n Ndióxí: “Ndá na ná cáca ta hví n ú Ndióxí ña ña chi ndé a ña, ná cán cá cuu nda na úmínu n.” 14 Ta nda ja cá ja na cáca tá hví n ú n ú Jesús
tá ta cámani candeé ini na mé á. Ta ndaja caja na candeé ini na mé á tá a ñáha cuni joho na túhun vaha cáhan saha Jesús. Ta ndaja caja na cuní joho na túhun vaha saha Jesús tá cámani cuhun in na caxí túhun na ña nù ná. 15 Ta ndaja caja na cuhun na cahan na túhun Ndióxi xihn ná tá tá có íin in nà chindáhá na cuhun ná. Já cahí túhun Ndióxi já: “Ndaja ñúchí chá tá xínú coo na ñéhe túhun vaha saha Ndióxi ñá ná coo vaha í xihn mé á.”


18 À sá nañini joho na túhun vaha cáhan saha Jesús. Ajan. Sá nañini joho na ña. Jáchi já cahí túhun Ndióxi já:

Nasahan na cahan na túhun Ndióxi núy ñyivi,
ta ní cúú saha ñuyíví nañini túhun cáhan ná, já cáhi túhun Ndióxi.

19 À naçandaq ini ñyivi Israel ña yóho. Ajan. Cándaq vaha ini ná ña. Jáchi já naçahyí Moisés sánhah:

Ndióxi quéa naçachi a: Caja i ña ná candúsá na tóho yehe já ná cañihvi ini na Israel.

Ta coço ini na xihn na tóho sahá ña cája i ña ná candúsá mé ná tóho cân yehe, naçachi túhun Ndióxi.

20 Xihn ña yóho nasahan ndéé ini Isaías cahyí dá ña naçachi Ndióxi tá naçachi a já:

Mé ná co ndínducú yehe, ná cán cúú na ñandiñehe yehe.
Ta najáñahá i mí i nù ná vátí cóó nañá naçah tóhun na sahá i, naçachi tóhun Ndióxi.

21 Joo já naçachi Ndióxi sahá ñayivi Israel: “Níí tiempo cúú ní liquehe vaha i ñayivi Israel jóo co cúú ña quixi na nú i jáchí sáá ini na ta co cúú ña cája na ña cúni”, naçachi tóhun Ndióxi.

Cája Ndióxi ñamani xihn
ñayivi Israel

Baal", nacachi Ndióxi xihín dá.  
5 Quiahva já ín a viti. Ndúu chá na cája ña cuñí Ndióxi jáchi nacaja Ndióxi ñamani xihín ná ta nacacu ini a jácaca u a na.  
6 Nacaxi Ndióxi na jáchi natahvi ini a sahá ná. Cóó nacacu a sahá ña naçaca na jáchi tá ná cacu u a sahá ña cája na já co cuú ña ñamani Ndióxi ta ña yóho cuú ña cuñí Ndióxi caja.  
7 Ña cán queá cuáhá ndiváha ñayivi Israel cóo nduu ndaå na ñu Ndióxi sahá ña naçaca na jáchi nandaja táhvi na ínimá ná. Joo na naçaxi Ndióxi, ña cán cuú ña nduu ndaå ña cuú ña Já cachi tühun Ndióxi já: “Co cúni ña candúsa na Ndióxi sahá ña cán queá nasañi Ndióxi xíní túní na cáha na Jáchi na xhin ná.”  
8 Já naçahyí David sañahá:  
  Ná cahán ña ña cuáhán vahá na ichí Ndióxi sahá cuáhá ñaha cómí ña,  
  ta ná ndohó ini na sahá cuáchi cája na.  
10 Ta ná cuá ña já ná a cuñí ná,  
  ta ná nditojo jata ña níti tiempo sahá ña ve ñójo na, nacachí David.  

Jácacu Ndióxi na cóo naquixi chichi Israel  

11 Ta viti ná ndaca tühun í ndohó ña yóho: Á cahán ndo ña a cuú cuá ña ndaa ínimá na Israel. A júú ña ndaå cuú ñá. Jácha vátí sáa ini na Israel ta vátí co cuñí ña candée ini na Jesús joo xihín ña naçaca na yóho nanúna ñú na tóho cuñí johó na tühun vahá sahá Jesús ta já cuu cacu ndaa ínimá ná ñu mé á. Ta sahá ña yóho casáhá na Israel cahihvi ini na xihín ná tóho.  
12 Naçaca Ndióxi cuáhá ñamani xihín tóco ndihi na tóho jáchi nacaza ña cuu ndíhvi na íchi cuéntá mé á sahá ña najándacoo na Israel íchi cuéntá mé á. Joo cuáhá chága ñamani caja Ndióxi xihín tóco ndíhi tá ná xínú quivi ndiquehe na Israel íchi cuéntá mé á.  
13 Joo ín in ñaha ña cuñí cahan i xihín ndo, ná tóho. Ndióxi queá nachindahá yehé tañu ndohó, ná coó naquixi chichi Israel ta chuun cáhnu ndiváha queá ndójo i xíní í.  
14 Jáchi ña cuñí mí i queá na cahihvi ini na Israel xihín ndó sahá tühun Ndióxi ta já ná ndinducú mé ná Ndióxi já ná cuçu ndaa ínimá na Israel ñu Ndióxi jáchi mé ná cuú ña chichi ñú naquixi mí í.  
15 Naçacu xóo tóó Ndióxi ña naquixi chichi Israel jáchi naçacu ini a jándique táhan máñi á tóco ndihi ñayivi nduñuuyí xihín mé á. Ta tá ná xínú quivi casáhá na sahá ndiquehe na tühun Ndióxi cacu a in ñaha ñúchí ndiváha. Cacuu a táyuhun casáhá nditicu tucu na jáchi viti cuú ná táyuhun na nåxjí jáchi coó nañžen na ndiquehe na tühun Ndióxi.  
17 Cuú á táyuhun nañahanda Ndióxi java ndáha, dó vahá ta nachitivi ndaa mé á ndáha yító olivo yúcú
mé nú nasahijin ndáha cán. Ta viti quia̱hva dó ndé̱g nú ndáha yitó olivo yúcú cán ña ná catacu dó. Quia̱hva já naça ja̱ Ndióxi nasacu xóo a ná Isra̱l ta naça ja me á ñañami xihin mé ndó, ná tóho já ná nduu ndó cuénta mé á. Ta viti cája Ndióxi cuahá ñañami xihin ndó tá quia̱hva cája xihin ná Isra̱l. 18 Joo ndóho, ná cuú ná tóho a cahán ndó ña váha chága me ndó a júu ga ná Isra̱l. Cô ndítahan cahán ndó já. Cô cuú ndó tátahun yohó yitó já̱ch cúú ndó tátahun ndáha dó. Ta tá có yóho dá já quéa a cuú catacu ndáha dó. Sahá ña cán quéa cò ndítahan caja cahnu ndó mé ndó. 19 A váha cahvi ini ndó ña ná̱hnu chága me ndó nuzz Ndióxi a júu ga ná Isra̱l sahá ña nasacu xóo mé á ná Isra̱l ta nasuná a íchí nü ndóho candee ini ndó mé á. 20 Çándehé ndó. Nasacu xóo Ndióxi ná Isra̱l sahá ña cò naçañi̱dndee ini ná mé á ta nandaca̱xi a ndóho sahá ña cándé ini ndó mé á ña cán qua̱a cò ndítahan caja cahnu ndó mé ndó. Nñà ndítahan caja ndó quéa cayihú ndó Ndióxi. 21 Xíní núhú ndicu̱łu̱ñ ini ndó ña cuú jácaxoó tucu Ndióxi ndóho. Côo ná̱talṉ̃nda ina a jándacoó xoó a ná Isra̱l, mé ná naça̱xi á. Sahá ña cán quéa cachí ga ví mé ndó, ná tóho ndáa náha caja Ndióxi caca xóo tucu a ndóho. 22 Çándehé ndó jáchí tá̱hví ini Ndióxi sahá ñayivi tá cándé ina ná mé á joo cuye̱ ndivahu̱ me á xihin ná sáá ini. Ña cán quéa tá có cándé ini ndó mé á ta ní cò quihú ini ndó a já cacu xóo a ndóho tá quia̱hva naça ja xihin ná Isra̱l. 23 Joo tá nà ndighi ná Isra̱l ñchí Ndióxi candeé ini ná mé á já quéa ndiquehe tucu Ndióxi ná jáchí cuú caja me á tóco ndihí ñahe. 24 Nandiquehe Ndióxi ndóho váti nasanduu xícá ndó nü á ta nändaja me á ndóho cuénta me á váti cúú ndó ná tóho. Mé ndó cúú ndó tátahun ndáha yitó olivo, dó yúcú, dó nachitivi ndaa Ndióxi tóco dó váha. Ta ña yóho quéa a cúú cóo já, nduú. Joo naça ja Ndióxi já xihin ndó. Ta ndáa náha cuú caja tucu Ndióxi xihin ná Isra̱l ná ndiquehe tucu a ná ta cacu tucu a ná nü ndáha yitó olivo, dó váha nú násandaa ná jihna.

Váxi quivi tá candéed ini ná Isra̱l Jesús

25 Ñani mí i, nà cuú cuénta Jesús. Cúni ña ná cand∩̱g ini ndó ña nasacu ini Ndióxi caja chága chí nüu já ná a cája cahnu ndó mé ndó. Cuahá ná Isra̱l nándaja táhyí ná ínima ná nà có çúni ná ndiquehe ná tátahun Ndióxi. Joo tá sa nandiquehe ndihi ná tóho, ná nasacu ini Ndióxi jácaçu a ñanc Jáví casahá ná Isra̱l ndiquehe ná tátahun Ndióxi. 26 Ðanda jáví cacu ndaâ ínima ndihi ná Isra̱l. Ta já cáchí tátahun Ndióxi sahá ña yóho:

Ñuu Siñ quixi in dà jácaçu ñayivi Isra̱l,
nà naquixi èchích Jacob ná a cája ga ná cuachi.
27 Ta jándoó i cuachi naça ja na,
tá quia̱hva nàçachi i xihin ná caja ñ, cáchí Ndióxi.
28 Tiempo viti cuahá ndivahu ná Isra̱l có çúni ná tátahun váha sahá Jesús sahá ña cán quéa có çúni ná Ndióxi. Joo cája ná ña yóho ná nà nuná nü ndóho, ná tóho já ná cuu
candeé ini ndó Ndíóxi. Vatí cája na Israel ná yóho joo quàhví ini tá quàhví ini Ndíóxi ná sahá tuhun nasahan nú táshánu jícó ná. 29 Tá sáhan Ndíóxi ná cáhí a quàhvá nuy jó já quáa coo ndímaní mé á nú túhun a ta co ndícó coo a cándaa ná sáhan nú yó. Ta ni ni ndícó coo ini a tá sá nándacaxí a mí. 30 Sáá nasahíin ini ndóhó, ná tóho sánhá joo viti nácaca mé á cuhá ñamání xíhín ndó sahá ná sáá ini na Israel. 31 Ta vatí sáá ini na Israel viti joo xíhín yóho núnu nú ndóhó, ná tóho ndiquehe ndó ñamání Ndíóxi. Joo vaxí quàhví tá táchí ini Ndíóxi sahá ná Israel tá quàhvá ná táchí ini a sahá ndóhó, ná tóho. 32 Nachicaji Ndíóxi xíní núnj ná Israel xíhín ná tóho ná ná nduu na ná sáá ini. Naçaca Ndíóxi ná yóho já ná cuu táchí inn núú ini a sahá tócó ndíhi ñayivi.


Tácú yó caja chúun í cuéntá Ndíóxi


3 Naçaca Ndíóxi ñamání xíhín ña tá nácaxí a yehe. Ná cán quáa cáha ña xíhín ndíhi ndó ña co ndítahan cáhán ndó ña cúú ndó náhnu ndíváha joo ná cahvi ini ndó ña ndáha ña sahá ña mé va ndó. Ña ndítahan caja ndó quáa coto ndój ndó mé ndó jáchí náscu ini Ndíóxi ña ná candeé ini ndó mé á já ná cuu caja ndó ña cúú a. 4 Candéhé ndó tá quàhvá ín yiquí cuñú í. In túhúnu cúú yiquí cuñú í joo cuñáh ñaá ndáca ta sa jín sa jín sa chuun cája ín ná ndáca yiquí cuñú í. 5 Quáhvá já ín tócó ndíhi, ná cúú cuéntá Jesús. Sa jín sa jín chuun cája ín ná joo in va cúú yó xíhín Jesucristo. Ta sa jín sa jín chuun cája ín í.

6 Sa jín sa jín chuun náscu ná Ndíóxi núú in in í caja í ta mé á náscu ini a ndá chuun quáa quàhvá nuú in in í. Sahá ña cán quáa tá náscu ná Ndíóxi chuun nuhú ndó jáaáha ndó túhun mé á núú
ña(iví, caja ndó ña xíhiñ ndeé mé á jáchí cándéé ini ndó a. Ta tá nasahán Ndióxi chuun nü ndó ña ná chindeé ndó ñayivi já quéa ndítahan nü ndó chindeé vaha ndó ña. Ta tá nasahán Ndióxi chuun nü ndó jánaha ndó ñayivi já quéa ndítahan nü ndó jánaha vaha ndó ña. Ta tá nasacu Ndióxi ini ñima ndó quia̱hva ndó tühun ndee ini na, caja ndó ña xíhiñ ndinuhu ini ndó. Ta ndá ñaha jássá ndó nüú ñayivi xíní núhú cajíi ini ndó jássá ndó ña. Ta ndá ndó ndójo chuun xíní núhú coo cuénta vaha ndó xíhiñ chuun ndójo ndó. Ta ndá ndó cáttó chindeé ñayivi ná cajíi ini ndó chindeé ndó ña.

Ña ndítahan caja ná cúú cuénta Jesús

9Xíhiñ ndinuhu ini ndó quijví ini táhan ndó. Candají ndó ña núu ta caja ndó ña vaha xíhiñ ndinuhu ini ndó. Xíní núhú quijví ini ndó ná cúú cuénta Jesús jáchí cúú ná tátuhun ná vehe ndó ta cajíi ini ndó tá caja cahnu táhan ndó. Nducú ndée ndó ta a cácuu ndó ña júsá ta xíhiñ ndinuhu ini ndó caja chúun ndó cuénta Ndióxi, xitho î.


13Xíní núhú coo johó ndó núú ña cáhan na jutixia xíhiñ ndó. Jáchí sahá Ndióxi ñamani núú ná cán cahnda na chun nú ñayivi. Ta mé Ndióxi quëa nasacu a
2. Na, não como os outros, vivem no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. 3. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés. 4. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. 5. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés. 6. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés. 7. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés. 8. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés. 9. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés. 10. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés. 11. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés. 12. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés. 13. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés. 14. Na ausência de Moisés, estamos vivendo no tempo presente, não no passado, e não no futuro, mas no presente, na ausência de Moisés. A cidade de Deus, que é a cidade de Deus, não está no passado, mas no presente, na ausência de Moisés.
ña sándixi dà cáni táhan. Ta coto a quiáhva ndó ŋãmanĩ núú yiquí cuñu ndó caja ña núu.

Co ndítahan candéhe ndaa táhan í

Ndiquehe vaha ndó na cúú cuéntá Jesús vañú cándañ vaha ini na ña jánahá tviron Ndíoξí. Ta a cáni táhan yúhú ndó xíxhín ná sahá ña cóndúsa na. 2Íin java ná cúú cuéntá Jesús cáhán ná ña cuu cuñu na cuñu, ña najoco na núu yoço sahá ña cán quéa co xíxi na ña. 3Na xíxi mé cuñu cán co ndítahan nü ná candéhe ndaa na ná co xíxi ña ta na co xíxi cuñu cán co ndítahan nü ná candéhe ndaa na xíxi ña. Jáchi ndíquehe vaha Ndíoξí ndíví ná cán vañú sa jín cáhán na. 4Ta quiáhva já co ndítahan nü ndó candéhe ndaa ndó mozo ñani táhan ndó á cája vaha da á co cája vaha da núu xitoho da. Vaha ri caja vaha da tá vaha ri co cája vaha da jáchi mé va xitoho da cân xíni sahá ña cán. Joo cuu caja Ndíoξí ñá ná candoo vaha mozo cán núu xitoho da.

5Java ñayívi cájí ná ña fin quiví náhnu chága núú java ga quiví. Ta java na cájí ná ña in cuú tóco ndihi quiví. Ta ndítahan núú in in na cáxí na ña cáhvi ini na sahá ña yóho. 6Tá sácú ini na cáxí na in quiví cája cáhnu na Ndíoξí ta vaha va cája na. Ta tá cáhán ná cuu caja cáhnu na Ndíoξí ndá quiví naçuu va ta vaha ri já va. Ta vátí xíxi na cuñu, ña sa najoco na núu yoço á co xíxi toho na ña joo ndíquiañí na ndíxahvi nú Ndíoξí sahá ta xíxhín ña yóho cája cáhnu na mé á.

7Ni in yó co tácú sahá mí ta ni in yó co xíhí sahá mí. 8Ta tá tácú yó á tá nañíjí yó mé a ndañ cuú yó na cómí Ndíoξí cuéntá sahá ta cúú mé á xitoho í. 9Saḥá ñá cán quéa nañíjí Jesucristo ta ndítieçu tucu a já ndañnu a xitoho ñayívi, tá tácú xíxhín na sa nañíjí.

10Ña cán quéa a váha toho cája ndó tá sándéhe ndaa ndó ñani táhan ndó. A váha caja ndó candají ndó na jáchi vañú quiví ndique táhan ndíhí candita i nú Ndíoξí ña caja vií a sahá yó. 11Jáchi já cájí tviron Ndíoξí já:

Yóho ín i cájí i xíxhín ndó ña xínu quiví ndíca xítí tóco ndíhí ñayívi núú í, ta casáhá na caja cáhnu na yeñé, ña cúú Ndíoξí, cájí Ndíoξí, xitoho í.

12Jáchi ndítieçu núú in in i ndíquíañí i cuéntá sahá ña naçaja i nú Ndíoξí.

A cája ndó ña ña cuú jándicava ñayívi núú cuáchí

13Saḥá ñá cán quéa co ndítieçu candéhe ndaa táhan í. A cácú ini ndó caja ndó ña, ña cuu jándacava núú cuú cuéntá Jesús núú cuáchí ta já ná jándacoo na ña cándeé ini na Ndíoξí. 14Saḥá ña cán deé ini i Jesús, xitoho i ñayí sahá ñá cán quéa cánndañ vaha ini i ña co cája i cuáchí tá xíxi i ña najoco na núu yoço. Joo tá ndúu ná cáhán ña a váha toho cuux na ña já quéa co ndítieçu cuux na ña jáchi cuu candoo na cuáchí sahá tá ná cuux na ña. 15Joo tá ndíhíhíi ñanún, ná
cúú cuéntá Jesús sáhá ña̱ha xísún já quéa cúní cachí a ña cánjúñ na. Cuéntá coún ná a cájjün ña ndicáva ná cán nú cuachi sáhá ña xísún jácchí cúú ná na náxíñi Jesuschristo sáhá.

16Váñi cándañ ini ndó ña cuu cuuxu ndó ña nájocn na nú yóco joo a cúuxu toho ndó ña tá ná cañáñ núu ñáyivi sáhá ña cájá ndó. 17Jáchí a juú sáhá ña xíxí ni sáhá ña xíxí cacomí Ndióxí cuéntá sáhá yo. Ña cúní Ndióxí caja i quéa ná canduu ndáq ñu yóo nu mé a ta ná coo vaha iní xíñín ñáyivi ta ná cájjí ini. Tócó ndihi ña yóho cúú ña quixi nú ñímáq yíi Ndióxí. 18Tá ná caja ndó ña yóho já quég caja càñhnu ndó Jesuschristo ta cájjí ini Ndióxí caja ndó ta candoo vaha ndó núu ñáyivi.

19Ña cán quég xíñín ñúhù ndinducú yó tócó ndihi ñáha, ña cuu candaca mi canduu tájí ño xíñín ñáñi táñhán í ta já ná cuu jácuahnu táñhán ñí xíñín ñáha Ndióxí.

20Nascañ ini Ndióxí jácacu a ñáyivi sáhá ña cán quég coto a cájjí nuu ndó núu ña cúní Ndióxí caja sáhá ñáha xíxí ndó. Mé a ndáq tócó ndihi ñáha cúú a ña vaha cuuxú. Ña còo vaha quég jándacava í ñáyivi núu cuachi sáhá ña xíxí. 21Vaha chágañ na a cúuxu ndó cuñu ta ni a cóho ndó vino ta ni a cája ndó inga ñáha ña cuu jándacava ñáñi táñhán ndó núu cuachi. 22Tá tá cándaña cáxí ini ndó ña còo cája ndó cuachi nu Ndióxí, a ndícami ndó ña núu java ga ñáyivi. Jáchí táñhí naçuuyi ñáyivi tá xíñi ná còo cája na cuachi nu Ndióxí. 23Joo ndá ná ndúcú cuuxu in ñáha ta cáñhvi ivi johó ini na xíñín á tá xíxí na ña já quég xínú cuachi jata ná. Jáchí ndá ñáha nácuuu ná caja i ta tá tá cándúsa yó ña cúú á cuachi já quég xínú a cacuú a cuachi nù yo.

Chindeé ndó na cáñhvi ivi johó ini

15Tá ndacú cañáñ yó xíñín tuhun Ndióxí já quég co ndítahan cacu xoó i na vitá xíñín tuhun Ndióxí. A ndúcú ndo caja ndó ña jándíváha ini mé cuítí va ndó. 2Tócó ndihi xíñín ñúhù caja í ñáha ña táñhán ini ñáñi táñhán í xíñín. Ta xíñín ñúhù caja í ña já ná chindeé yó na ña ná canduu vaha na ta já ná cuu cuahnu chága ná xíñín tuhun Ndióxí. 3Jáchí mé Jesuschristo cóo nduducú a caja ña táñhán ini mé cuítí a. Ña nácañ ini á quég najáxnì coo a núu tuhun Ndióxí tá nácachí a já: “Tuhun núu ña núácana na núu nú mé ndó núaxínu ri a jáñal yhe vu.” 4Tócó ndihi ña nácachí núu tuhun Ndióxí násaná nácachí a já ná jánáha ñu yo ña có ndítahan ndicaní ini. Ta, náñá ña ndítahan quiahva tuhun ndeé iní nani ndátí jáxínu Ndióxí tuhun náxáhnu ñu yo. 5Ndióxí quég sáhan ndéèg ñu yo ña ná cuu cáhnu iní ta saa mé á sáhan tuhun ndeé iní. Ña cúñí Ndióxí quég chindeé a ndóhó caja ndó tá quiahva nácañ í Jesuschristo ta já in ná nduu xíñín táñhán ndó. 6Ta já in ná jándique táñhán ndíhí caja cáhnu í Ndióxí, mé a cúú tá tátá Jesuschristo, xitoó i.

Xíñi johó ná cóo naqxíxí chichi

Israel tuhun vaha sáhá Jesús

7Ndiquehe vaha ndó tócó ndihi na cúú cuéntá Jesús tá quiahva ndíqhehe vaha Jesuschristo ndóhó já ná ndícáhnu Ndióxí. 8Ndítahan ndícuhun ini ndó ña naqxíxi
Jesucristo chindeé a ñayivi Israel. Ta naquixi a jánaha ná ña mé a ndá qá táhyí jáxíñu còo Ndíóxi tócó ndíhi nuy tuhun ña nasahan nuy táshánu jíco yo jáchí còo ndímaní Ndíóxi nuy tuhun a. 9 Ta naquixi a jáxácú a ñayivi, na cóo naquixi chichi Israel ña ná caja cáhnu na mé á sahá ñamaní naçaca mé á xíhiñ ná. Jáchí já cáchí tuhun Ndíóxi:

Yehe xíhín ña cóo naquixi chichi Israel caja cáhnu ndé ndóhó, Ndíóxi, ta yehe cata i nuy ndó caja cáhnu i quivi ndo.

10 Ta ñín inga tucu nuy cáchí a já: Ndóhó, ná cóo naquixi chichi Israel xíñu nùhù ndique táhan ndó cajiñi in ndó xíhín ña naquixi chichi Israel.

11 Añá Já naçachi tucu a já: Tócó ndíhi ndó, ná cóo naquixi chichi Israel caja cáhnu ndó Ndíóxi, xitoho í, ta ná a jándacoo toho ndíhi ñayivi caja cáhnu na Ndíóxi.

12 Ta naçahyí Isaías nuy tuhun Ndíóxi já naçahyí dà tuhun yóho: Váxi quivi cacu in da chichi Isaí, ña ná cacomí dà cuéntá sahá ñayivi, na cóo naquixi chichi Israel.

Ta mé ñayivi yóho candee ina na mé da quixi chichi Isaí cán.

13 Ndíóxi quá cája ña ná candee ina ndó mé á ta já cuu jáxácu a ndóhó. Ná caja mé á ña ná ndicuttú ina ndó xíhiñ ña cajiñi ina ndó ta ná caja mé á ña ná coo vaha ina ndó jáchí cándeé ina ndó a. Xíhiñ ndéé ínima yíi Ndíóxi ná quiahva mé á cuaha ndéé nuy ndó candee chága ina ndó a.

14 Cándeé ndó ñani i, ná cuú cuéntá Jesús. Sa xíñu vaha i ña nachutú ndó xíhiñ ña vaha ta cándáa vaha ina ndó tuhun Ndíóxi. Ta xíhiñ ña jan cuu jánaha táhan ndó. 15 Joo tá naçahyí i carta yóho nuy ndó já naçaca ndéé in i cáhyí i saha java ñaha jáchí còo cúní ña ná ndindójo ndó ña. Cáhyí i ña yóho jáchí naçaca Ndíóxi ñamaní xíhiñ i cajá chúun i cuéntá Jesucristo cáxi tuhun i tuhun vaha sahá mé á nuy ñayivi, ná cóo naquixi chichi Israel. Ta cuú u tátuhyun juto jáchí xíca i cáhañ i tuhun Ndíóxi xíhiñ ná já ná cuu cacu ndaa ínima ná. Cuú á tátuhun jóco i ná ñu Ndíóxi já ná cajiñi ina mé á xíhiñ ná ta já ná cuu ndaja ínima yií mé á ña ná nduu na ñayivi vií nuy mé á.

17 Ta sahá ña cándúsa i Jesucristo sahá ña cán quég nivaha ina i caja chúun i cuéntá Ndíóxi. 18 Jáchí sáhañ ndéé in i cáhañ i sahá ña naçaca Jesucristo tá naçaca chúun mé á yehe ña candaca i ná cóo naquixi chichi Israel ña ná caja na ña cúñi Ndíóxi. Ta sahá ña naçahán i xíhiñ ná cán já naçini joho na ta naçaca na ña cáxi tuhun Ndíóxi. 19 Ta sa naçini na ña xitúhún xíhiñ ña náhu nivaha naçaca i ná ña xíhiñ ndéé ínima yií Ndíóxi. Ta quiahva já naçaxi tuhun i tuhun vaha sahá Jesucristo nuú ñayivi ndúu ñuu Jerusalén xíhiñ nuy tócó ndíhi ná ndúu ndújáá ñuu andá estado Ilírico. 20 Ña ndúcú u caja i quá cáhañ i xíhiñ ñayivi ña cúñi Ndíóxi jáxácu a ña. Ta sá cáhañ i ña yóho nuú ñayivi, ña a ñáha cuni joho sahá Jesucristo jáchí còo cúní ndiquehe e chuun ña sa najácava.
sáhá inga na. 21 Cáhvi ini ṣa vahá chága ná cuhun i núu ñayivi, ṣa cọọ nañini johó tuhun vahá sáhá Jesús jáchi já căc'hí tuhun Ndíóxi já:

Váti cọọ nañini johó na tuhun vahá sáhá mé á joo vaxi quivjí xńu coo na căhán xjihín ná, ṣa ná càndáa ni na ṣa cọọ nacándáa ni na jihna, căc'hí tuhun Ndíóxi.

Sácú ini Pablo cuhun da ŋuun Roma

22 Ta sáhá chuun căja i yóho cọọ nacçu saa i coto nihni i ndóho váti sa cuhá tánú nacçu ni saa i jan. 23 Joo viti sa nájándihi i chuun nacça ta tánú ñayivi ndúu yóho. Ta sá căhvi ini sa saa i coto nihni i ndóho andá sañahá. 24 Sáhá ṣa cón quà saá sácú ini sa saa i coto nihni i ndóho tá ná yahá i cuhun i chí España. Ta tá ná ndíhi căjìi ini i cuni i ndóho andá jáví ndiquehe tucu u íchi cuhun i. Joo cúnj ṣa ná chindeé ndó yheh já ná cuu ndiquehe tucu u íchi cuhun i. 25 Joo viti cuhun i chí ŋuun Jerusalén chindeé ná cúu cuéntá Jesús ndúu cân. 26 Jáchì ná cúu cuéntá Jesús ndúu estado Macedonia xjihín ná ndúu estado Acaya nacçu ini na játaca na jiíhún ta căndahá ná ná núu ná cúu cuéntá Jesús, ná cándáhví ndúu ŋuun Jerusalén. 27 Mé ná toho yóho nacçu ini na căja na ṣá ta vahá căja na jáchì căhán ná ná ndítahan ná ná căhán vahá sáhá ṣa ná lñañjàa ṣa ná Israēl, mé ná cúu cuéntá Jesús ndúu ŋuun Jerusalén xjihín ná. Jáchì násañjìa na Israēl nacxá tuhun na tuhun vahá sáhá Jesús ná. Ta viti ndúcú ṑehe ná toho yóho ñamánì nacça na Israēl xjihín ná. ṣa cón quàa chindeé ñahá ná toho xjihín ná cómí ná. 28 Ta tá sá najándihi i căja i chuun yóho ta tá sá ndíhì ni ndiquéhì i jiúhún nátàca ná toho núu ná cúu cuéntá Jesús ndúu ŋuun Jerusalén andá já núñá núu i cuhun i España ta já yahá i jan coto nihni i ndóho. 29 Ta xínj vahá ṣa tá ná saa i jan căja Jesucristo cuhá ñamánì xjihín ndó sáhá tuhun vahá căhán i xjihín ndó. 30 Xíca tahnvi i n ndó ṣaání mi i, na cúu cuéntá Jesús, ṣá in núu ná cáca tahnvi yo ŋu Ndíóxi sáhá chuun căja i. Jáchì cándeé ini ndó Jesucristo ta quhvi ini ndó yehé nacça ínima yi Ndíóxi. 31 Cáa tahnvi ndó ŋu á ṣa ná chindeé a yehé ná cáca ñayivi, ná co cándúsa Ndíóxi ndúu estado Judea ni in ñáha xjihín i. Ta cáca tahnvi ndó ŋu Ndíóxi ñá ná candúsa ná cúu cuéntá Jesús ndúu ŋuun Jerusalén cán ndiquehe vahá na jiíhún ñehe cuhán i n núu. 32 Já quéa tá ná cúú Ndíóxi já căjìi ini sa saa i coto nihni i ndóho ta ndiquehe ndéé e náni xíto nihni i ndóho. 33 Ndíóxi ná coo xjihín ndó ta ná căja mé á ṣa ná coo vahá ini ndó. Já ná coo.

Chindeé Pablo Ndíóxi coo nä ndúu ŋuun Roma

16 Já chá va casaan ná ná naní Febe, ná cúu cuéntá Jesús ná ndó. Mé Febe yóho nacça chuun ná veñhu Cencrea. 2 Cáa ndó ñamánì ndiquehe vahá ndó ñá sáhá ná cúu ná cuéntá Jesús, xitoho i ta já ndítahan căja ná cándeé ini Jesús. Chindeé ndó ná yóho xjihín ndíhi ñáha ñá cámañi ná ná jáchì nachindeé ñá cuhá ndívaha ñayivi ta nachindeé ri ná yehé va.

21Chíndahá Timoteo Ndióxi coo ndó ta in cúú dá cája chúún da xíhín j. Ta chíndahá ri Lucio xíhín Jasón xíhín Sosípater Ndióxi coo ndó. Tócó ndíhi da yóho naquixi da chíchí Israel nú naquixi mí j.

22Yeñé naní Tercio ta cáhyí i carta yóho ta chíndahá ri yeñé va Ndióxi coo ndó cuéntá Jesucristo, xitoho i.


Caja cáhnu Pablo Ndióxi


27Ta mé cutí vá cúú Ndióxi ta mé cutí va ndíchí jini sahá ñá cán quéa ndítahan caja cáhnu yó a anda ama cáá quíví sahá ñá nácaca Jesucristo, xitoho í. Já ná coo.
Carta nụ cuítí nacjeñjí Pablo nụ nà cuú cuéntá Jesús ndúu ụnụ Corinto

Cáhań Ndióxi Pablo xihín nà cuú cuéntá Jesús ndúu ụnụ Corinto

Yehe cuú Pablo, da naçaxi Ndióxi cacuu apóstol cuéntá Jesucristo jáchí já cuú nà cajá. Yehe xihín ñaní Sóstenes chíndahá ndé Ndióxi coo ndó, nà cuú cuéntá Jesús ndúu ụnụ Corinto jàn jáchí in cuú ndó xihín Jesucristo. Mé Ndióxi naçaxi a ndóho cacuu ndó ñayivi yij, nà ndiquéhva mé nà ndáha me á. Ta quíahva já naçaxi ri a java ụn na ndúu ndijáá ụnụ cacuu na cuéntá me á, nà cajá cáhnu Jesucristo, xito ho i jáchí cuú ri a xito ho me ná. 3 Na cuú nje xícu cajá Ndióxi, tàtá yo xihín Jesucristo, xito ho i cuhá ńamanji xihin ndó ta ná cajá mé á ña ná coo vahá ini ndó.

Tává xoo java nà cuú cuéntá Jesús ndúu ụnụ Corinto

4 Nó ni tempo ndiquéhva i ndíxahvi nụ Ndióxi jáchí naçaxa mé á cuhá ńamanji xihín ndó ña cándeé ini ndó Jesucristo. 5 Ta sahá ña in nándu ndó xihín mé á sahá ña cán nje naçaxa Ndióxi cuhá ńamanji xihín ndó já ná cuú cáhna vahá ndó sahá mé á. Ta já násuná a xíní tűńi ndó já ná candăa vahá ini ndó sahá mé á. 6 Ta ña naçachí i xihín ndó sahá Jesucristo náchín ụ i ini ndó ta viti cája ndó ña cuú nje á cajá ndó. 7 Ta viti nani ndáti ndó quíví quíxi tucu Jesucristo, xito ho i ñúyíyí yóho ni in túhún toho ña ha a ndímanjí nụ ndó ña ná cája ndó ña cuú Ndióxi jáchí naşahan mé á toći ndíhí ña ha nụ ndó. 8 Mé Ndióxi chindeé a ndóho já ná caca tuun ndó ichi cuéntá mé á jandá quívi nụ ndíhí. Ta já ná a cuú chúçañ ñayivi cuçi jata ndó tá ná xínu coo quívi quíxi tucu Jesucristo, xito ho i ñúyíyí yóho. 9 Jáchí cája tá cája Ndióxi ña sáhan mé á túhun a cajá. Ta mé á quéa naçaxi a mí ña ná in cacuí xihín Jesucristo, xito ho i ña cuú in túhún jini já jáhjíi mé á.

Ndíchí jînî Jesucristo ta ñîn
ndêé mé á quëxi nu Ndîóxî

18 Ñàyivi, na xîca cuhán ndîhi sàha nà ini indayá, mé nà cán càhàn nà ŋa cúú yó nà tâchî tá cáhan yó ŋa nañehi Jesucristo ndîca crûxu já ná cacu ndaa inîma ná. Joo nû mí, nà nàsacu ini Ndîóxî jácaku a cåvåtå yô cândåa iní ŋa xîhîn ndée Ndîóxî nañënu tuhun mé a nû yô. Já cáhích tuhun Ndîóxî já: Jándîhi i sàhá ŋa ndíchí jînî ñàyivi ñàyivi, ta a quëhe e cuéntá sàhá ŋa cândåa ini ñàyivi, já nàcahyi a nû yô tuhun Ndîóxî. 20 Sàhá ŋa cán quëa cóó sàhá toho ŋàhà ñàyivi yóho nù Ndîóxî vâtî da ndíchí jînî xîhîn dà tâcü ini cáhàn dà ŋa cúú dà da ndíchí ndîvåha sàhá ŋa xînî dà cåhàn dà sàhá ŋàhà ñàyivi yóho. Joo nàcaja Ndîóxî nà nà cacu u a ŋa cóó sàhá. 21 Sàhá ŋa ndíchí jînî Ndîóxî, có cúní mé a ŋa nà cuu cåndåa ini ñàyivi sàhá mé á xîhîn ŋa ndíchí quëxi jînî ñàyivi ñùyivi. Ñà nàcaja mé á quëa nachindahá a java ñàyivi ñà nà cåhan nà tuhun vaha sàha mé á já quëa ndà nà çåndûsa ñà ta cândëe ini nà Ndîóxî já cuu cacu ndaa inîma ná. Ta ŋa yóho cóó a ñ nà tâchî ndîvåha nù ñàyivi ñûyivi. 22 Jáchî ñàyivi Israel cáhích nà ŋa ndûsùa cûni nà ŋa xîthûhûn ndîvåha já cuu çåndûsa nà tuhun vaha sàha Jèsus. Ta nà tôho, nà nùu Grecia cúní nà ŋa nà cåhan ndíchí ndîvåha ñàyivi xîhîn nà já cuu çåndûsa na ŋa. 23 Joo mé ndë xîca nuu ndë cåxî tuhun ndë nùû ñàyivi sàhá Jesucristo, mé a nañehi ndîca crûxu sàhá ñàyivi. Joo tá xînî jîho na Israel nà yóho já ndîhëhëvi nà. Ta tá xînî jîho na tôho ŋa yóho já cåhàn nà ŋa cúû a ŋa tôntó ndîvåha. 24 Joo tóco ndîhi nà naçaxi Ndîóxî cuçu

28Nyávi, ná cóó saña ñuñuívi yóho, ná quêhe nüñ ñañyivi saña, ná cáñ cúú ná naçaxi Ndíóxi. Ta naçaxi ná ná ndíayahiñ toho ñuñuívi yóho ñá ná nuñ ndáña ná náñhu cuéntá ñuñuívi yóho. 29Ta xíñiñ yóho cândañ iní ñañyivi ñá a cúú ndíxhe jícó ná mé ná nü Ndíóxi. 30Mé Ndíóxi quéa naçaja ñá ná in nduú xíñi Jesús Cristo. Ta naçaxi mé á ñá ná ndíndíchí jiniñ yo. Ta naçaxi mé á ñá ná canduu ndañ yó nü Ndíóxi. Naçaxi mé á ñá ná ndúu ñañyivi yii, ná cúú cuéntá mé á. Ta mé á najáçacu a mí nüñ cuachí. 31Ta já cuchí tuñun Ndíóxi já: “Ndá ná cúñi câja lánda, xíní ñúñuñó câja lánda ná sañá ñá náñhu naçaja Ndíóxi sañá ná.”

Cáxi tuñun Pablo ñá naxiñi Jesús Cristo ndíca crúxu saña cuachí ñañyivi

2Candeñé ndó, ñani i, ná cúú cuéntá Jesús. Tá nañxahan i nacañah ná ná ndáñó cuéntá Ndíóxi nü ndó, cóó nacañah ná ñá xíñiñ tuñun ndíchí ñuñuívi yóho. 2Joo nañxu ini i čahan i saña Jesús Cristo cuút vi tañu ndó, mé á naxiñi ndíca crúxu. 3Tá naçaxiñ i tañu ndó, cóó nándíxhe jícó i mí i. Ñá naçaxa i quéa yíñvi yíñvi cúú ñandu quíñi níñu i. 4Ta tá nañsaxáh in i cáxi tuñun i tuñun vaha saña Jesús Cristo nü ndó, cóó toho tuñun ndíchí nacañah i xíñiñ ndó ñá ná causa in yíñvi yíñvi cúú uñandu quíxui niñu i. 5Já quéa ná candañ iní ndó ñá Ndíóxi quéa cája ñá ná candeñ iní ndó mé á xíñiñ ndée mé á. Ta có cúú á saña ñá ndíchí quíxi jiniñ ñañyivi ñuñuívi yóho.

Ínima yii Ndíóxi cája ñá ná candañ iní ñañyivi saña mé á

6Joo tá ndítúñun ndé xíñiñ ná sa cândañ vaha iní ñáha Ndíóxi já cáhán ndé tuñun ndíchí xíñiñ ná. Joo có cáhán ndé tàtíñun cáhán taá ndíchí ndúu ñuñuívi yóho. Ta ni có cúú á tàtíñun ñá cáhán dá ndíchí, dá cómi cuéntá saña ñuñuívi yóho. Jáçhi yáchí ndíhi saña ná cán. 7Ñá cáhán ndé cúú á ñá ndíchí cuénta Ndíóxi. Ta cúú á ñá naçaxiñ jehé, ñá có xíñi ñañyivi saña janda

Ta já cáchì tühun Ndioxid já:
Ni in túhün ñayivi a ñaña cuni na ta a ñaña cuni joho na, ta ni a ñaña cahvi ini na, ndá quia̱hva fn ñañahu sácú ini Ndioxid quia̱hva nuú ñayivi tá quíhvi ini na mé á, cáchì tühun Ndioxid.

Naçaja íñima yii Ndioxid ñañá candañ iní tóco ndíhi ñañá yöó. Jáchì íñima yii mé a sándëhé a tóco ndíhi ñañha ta xíñi a janda ñañá cåhvi ini mé Ndioxid.


Na çája chúun cuéntá Ndioxid

3 Candëhé ndó, ñani j, na cään cuéntá Jesús. Có naçuu çåhán i xíñin ndó tá quia̱hva cåhán i xíñin na náchutú ndaà xíñin íñima yii Ndioxid. Jáchì mé ndó cuú ndó tätuhun léè lóo ñañá xíchë jáchì a ñañha cuåhnu ndó xíñin tühun Ndioxid jáchì çája ndó ññá xìca ini yiquí cuñu ndó çája tá quia̱hva çája ñayivi ñuyéví. 2Sañá ñañá cään quéea tá najañåha i tühun Ndioxid nuú ndó, ço naçuu jánåha i ñañ ihyi chåga nu ndó jáchì a cuú candañ ina ndó ñañá. Ñañ naçaja i xíñin ndó quéea naçahan i tätuhun leche nu ndó jáchì cuú ndó tätuhun na valí xíchë sañá ñañ a cuú cuuxu ndó ñañá vee. Ta jända viti ço fn tåhvá ndó jácuaha ndó ñañ ihyi chåga cuéntá tühun Ndioxid. 3Jáchì cuú yii va ndó tätuhun ñayivi ñuyéví. Ndaja táhán mé ndó
cähvih ini xihin táhan ndó ta cání táhan ndó ta sáhndá java táhan ndó. Ta xihin ña yóho cája ndó ña cúní mé cuití ndo tá quiahva cája ñayivi ñuyíví. 4Java ndó cachí ndo ña cúú ndó cuéntá yeh, dà cúú Pablo. Ta java ndó cachí ndo ña cúú ndó cuéntá Apolos. Ta xihin ña yóho sáhndá java táhan ndó ta nahá ndó ña cája ndó tá quiahva cája ñayivi ñuyíví.

5Ndá dà cúú Apolos xihin yeh ña ná cani táhan ndó sahá ndé. Có ndítahan caja ndó já jáchi mé ndé cúú ndé dà xica nuu cája chúun cuéntá Jesucristo, xitoho i cuiti va. Ta sahá chuuñ cája ndé yóho nacuu naçandúsa ndó mé á. Ta ña yóho cúú chuuñ naçuñáa Jesucristo, xitoho i nú ñuch xihin nul Apolos caja ndé. 6Ña naçaja ndé cúú tá túhun ña cája na tá xútu na. Ta yeh cúú u tá túhun dà náchihin tata jáchi naçaxi tujun i tujun Ndióxi nul ndo. Ta Apolos cúú dá túhun dá naçoxo ticuir núú a cân jáchí najánahá chága dà tujun Ndióxi nul ndo. Joo Ndióxi quea naçaja ña ná cuahnu a jáchí cája mé á ña ná cuu cuahnu ndó xihín tujun mé á. 7Sahá ña cân quea vati yeh cúú u dà naçutu ta Apolos cúú dá dà naçoxo ticuir joo ni in tujun ndé cóo sahá. Cáhnu cúú Ndióxi jáchí mé á quea naçaja ña ná cuahnu mé tata naçutu ndé cán.

Xíní núhú candaa ini ndó ña in cúú va nà chihin tata xihin nà xojo ticuir núú. Ta tá in tá in chuun naçaja in in nà cán quehe nà yahvi sahá. 9Yeh xihin Apolos in cúú ndé cája chúun ndé cuéntá Ndióxi. Ta mé ndó cúú ndó túhun in yójo núu nàsacu Ndióxi ndéhe caja chúun ndé cuéntá mé á.

Ta jári cúú ndó tá týchun in vehe ña càyahá Ndióxi. 10Ta yeh cúú u tá túhun dà càyahá mé vehe yóho. Ta mé Ndióxi quea naçaha ñamani núú i ña ná taán i yu un ndúhu sahá ta ná jácava sahá i ña. Ta inga nà xíní núhú caja chúun xihin á. Joo ndítahan candehé vahá na ndaja caja na chuun yóho. 11Jáchí in túhun Jesucristo cúú á tá túhun yu yu ndúhu sahá vehe yóho. Ta ni in na a cúú tavá xóo na ña ta já caca na inga ñaha. 12Mé nà càyahá vehe núú yu yu ndúhu yóho cuu jàxínu na ña xihin jiùhun cuúñ ta cuu caja na ña xihin jiùhun cuxú ta cuu caja ri na ña xihin yu yu núchí. Ta jári cuu caja na ña xihin yító ta cuu caja ri na ña xihin yu yu núchí. Ta xihin ña yóho ná na xihin yóho cuu jájtia. Ta ni in tá týchun coto ndójó mé á chuun naçaja in in ñayivi cuéntá mé á. Caca u tá týchun coto ndójó a ña xihin núhú cayi já quea ná ñaha núú á, a ndíhi sahá, á có ndíhi sahá. Ta xihin ña yóho ná ñaha núú á, a vaha naçaja chúun ñayivi cuéntá mé á, á a váha toho naçaja na. 14Ta tá cóo ndíhe sahá ña naçaja na cán já quea chahvi Ndióxi nà sahá chuun naçaja na. 15Joo tá nà cayi ña naçava na cán já ndíhi sahá tóco ndíhei chuun naçaja na váli ná caca ndaa ñimá ná. Ta ña yóho cacuu u tá týchun tá jácaca in dátça mà dá tá queta da ini in vehe tá cayi a xihin núhú ñta.

16Á có xíní ndó ña cúú ndó tá táchun veñuhu Ndióxi tá ndácaan ñimá yi mue á ini ñimá in in ndó. 17Ta ndá

18 Cande̱hé ndó. Ndá ndó cáhán na cúú ndíchí jiní sahá na xíni̱ ndó ñáha̱ nyúví yóho, xíni̱ ñúhú candàa̱ ini ndó na cúú á tá̱tuhun jándahvi ndó mé ndó. Xíni̱ ñúhú ndaja ndó mé ndó tá̱tuhun ná co xíni̱ já quęa na nú̱ná nu Ndíóxi jánaha nu ndó ndáa cúú ndusá na ndíchí jiní.


Ndiónoci Pablo ndaja in chuun cája na apóstol

4 Có ndítañan toho ndaja cáhnu ndó ndéhe. Xíni̱ ñúhú quehe ndó cuéntá ña ndàlahanda chuun nú ndé caja chúun ndé cuéntá Jesusristo jánaha nde ña cóo nasaxínìi nyávi ji̱hna, ña nasacu ini Ndíóxi caja. 2Ta ndá đa ndíquehe in chuun, xíni̱ ñúhú ñáha da ña mé á ndáa cuu candée ini na đa, ña mé á ndáa caja tá caja da chuun nándi̱há ná dà caja da. 3Ta cája i cuéntá nasahá vahá i chuun násahnda Ndíóxi nú ña caja i. Sahá ña cán quëa co sáhíñ toho i mí i tá chíçàñ ndó cuachí játá i. Ta co ndícani ini i tá java ga nyávi chíçàñ na cuachi játá i. Jáchí cája i cuéntá cóo toho cuachi naçaja i. 4Tá ná cachi i xíhín ndó ñá coó toho cuachi naçaja i, co cùnìi cachí ña ñá me á ndíaja co ná dujo ga á cuachi. Jáchí xíni̱ vahá Jesusristo, xito̱ho á naçaja vahá ña cóo naçaja vahá i. 5Sahá ña cán quëa co xíni̱ ñúhú ndíghí ini ndó candéhe ndáa ndó nyávi. Xíni̱ ñúhú candati ndó jandá quiá̱hva na quíxi Jesusristo caja vii mé á sahé nyávi já ná ndíti̱vi ñá ñúhú ínimá i in ñyávi. Ta xíhín ñá yóho cuni tóco ndíhí nyávi ña cáhvi ini na. Andá jáví ndaja cåhnu Ndíóxi na naçaja vahá.

6Cande̱hé ndó ñani i, na cúú cuéntá Jesús. Sahá ña cùnìi nde ña ná caṉdàa ini ndó ndía ndítañan caja ndó sahá ña cán quëa ndícani i ná ndó sahá Apló̱s xìhìn sahá má i. Jáchí ini in tá̱tuhun tá cáhchi a ña co ndítañan ná ndó caja cáhnu ndó in ñyávi nani quehe núu ndó inga na. Ta xíhín ñá yóho cuu caṉdàa ini ndó ñá co ndítañan ndíñehe jícón ndó mé ndó sahá ña cúú ndó cuéntá in da jáchí xíhín ñá yóho Jáñ奴u ndáha ndó inga na táñan nde. 7 Jáchí ni
in ndó có cúú ndó ná náhnu chága a juú ga inga na. Xíní núhú candañ iní ndó ña tóco ndíhi ña cómí ndó cúú á ña nasehán Ndíxi nú ndó. Sahá ña cán quéa co nditañan cánuñahnu ndó mé ndó sahá ña nañehé távhí ndó nú Ndíxi. 8 Cáhán ndó ña ni in íñaha có ndimání nú ndó joo có cúú á ña ndaañ. Cáhán ndó ña cúú ndó na cujá joo có cúú á ña ndaañ. Ta cáhán ndó ndó ndó ndó çóndituñó xíní núhú toho ndó ndéhe. Vá ná cacomí ndúsa ndó cuéñá sañayivi jóó ná cacomí ri ndéhe va cuéñá sañá ná xíhín ndó. 9 Cúú á táthun nañacu Ndíxi ndéhe, ná cúú apóstol janda nú ndíhí. Cúú ndé táthun ná ndójicúña yíco cuñihon quívi. Ta janda jóo sañayivi ndéhe ná sácú ndaa na ndéhe. Ta janda mé táto Ndíxi sañayivi ná ndéhe cuñahan ndé. 10 Sahá ña quíhvi iní ndé Jesucristo cúú ndé táthun ñayivi tóntó ndivahuna nú ñayivi ñuyíví. Joo mé ndó nándaja ndó mé ndó táthun ná xíñi ndivahuna sañá ná á. Mé ndé cúú ndé táthun ñayivi vitá nú ñayivi ñuyíví joo cája ndó táthun ná ndacú iní. Ndája cáñhnu ñayivi ñuyíví mé ndó nani quéhe núu ná ndéhe. 11 Ta janda vití ndóho tá ndóho iní ndé. Java tánu cóó ña cuñu ndé ta cóó ticuíñ cohó ndé ta ni jáhma candixí ndé cóó. Ta janda jóo cája xíxi ñayivi xíhín ndé. Ta ni vehe ndé cóó. 12 Ta a juú quíhva ndúcuñ ndéé ndé ndé cája chüún ndé catacu ndé. Ta tá chécañ ñayivi cuñichi játá ndé jaa xíca táhví ndé nü Ndíxi ña ná cája mé á ñamaní xíhín ná. Ta cája ndéé iní ndé tá cája xíxi ná xíhín ndé. 13 Ta vitá cáhán ndé tá ndúcú ñehe ndé táthun núu ñayivi vátí cáhán núu ná sañá ndé. Mé ndé cúú ndé táthun xéhe nú ñayivi ñuyíví. Ta cája na xíhín ndé tá quíhva cája na xíhín ñañó coó sañá, ña nacando cuñihon cuñita. Ta quíhva jóó cája na xíhín ndé janda viti. 14 Xíní núhú candañ iní ndó ña có cahyí i ña yóóho nü ndó sañá ña cúñi jácacahun i núu ndó. Cáhyí i ña nü ndó jáchi cúú ndó táthun jañhyí i. Ta jánahá i ña nú ndó tá quíhva cája in dátaa xíhín jañhyí da jáchi quíhvi iní i ndóho. 15 Jáchi vátí ná coo úxú mil ñayivi jáñahá ná ndóho sañá Jesucristo joo in táthun yéhe cúú táthun táta ndó. Jáchi yéhe cúú u da nacahan táthun vahá sañá Jesucristo nü ndó nü cuútí ta já nacandéé iní ndó mé á. 16 Sahá ña cán quéra xíca táhví i nú ndó ña ná cája ndó tá quíhva cája i. 17 Sahá ña cán quéra chindahá i Timoteo nü ndó jáchi cúú dá táthun jañhyí maní i ta cája chüun da cuéñá Jesucristo, xitoho i xíhín ndínuñu iní da. Ta jándicúñnu iní da ndóho ndá quíhva cája i tañu ná cúú cuéñá Jesús ta ndá quíhva jáñahá i nú ná ndijáá vénuyhu nü xíca i cuñahan i. 18 Java ndó nácasahá ndó cája lànda ndó jáchi cáhán ndó ña a ság ga i coto nihí i ndóho. 19 Joo yachí saañ i coto nihí i ndóho tá cúñí Ndíxi. Anda já candéhé e, á mé a ndáa fín ndéé Ndíxi iní ná xíca cája lànda jaa á yúhu uun na cáhán ña. 20 Ta mé a ndáa cómí Ndíxi cuéñá sañá in ñayivi já quéra fín ndéé mé
á ini na caja na ña cúni me á. Ta cóo sahá toho a á tíañha ndívaha na čahan ná. 21 Ta viti cachí ndó xihín i ndía quía catóó chága ndó. À catóó chága ndó ña ná saa i jánání i ndóhó sahá ña cája ndó ñá núu. À catóó chága ndó ña ná saa i ta vii vii čahan i xihín ndó jáchi najándacoo ndó ñá núu cája ndó. Ndía cúni ndó.

Cáhan Pablo sahá in da ín xihín náná queén dá
5 Sá nañehé e tuhun ña ín in dá cúú cuéntá Jesús tañu ndó jan ta ín da xihín náná queén dá. Ta ña yóho cúú á in cuacchi cáhnu ndívaha. Ta ni ñayivi ñuyíví có cája ña yóho. 2Ta váti ín cuacchi cáhnu yóho tañu ndó joo cáa ga ri ndóhó cája cáhnu ndó mé ndó. Xíní ñúhú cacaheña ini ndó sahá ña yóho. Ta xíní ñúhú tává ndó dá cája cuacchi yóho tañu ndó jan. 3Váti có ín i xihín ndó jan joo ndicani ndívaha ini i sahá ña cúú jan. Ta cúú á tátuñun ín i xihín ndó jan ña cán quèa sa násacu ini i ña xíni ñúhú cája ndó xihín dá cája cuacchi jan. 4Játaca táhan ndíhí ndó ná cúú cuéntá Jesucristo, xitoho í. Ta mé a cán quíghva ndéeg a ñu ndó cája ndó ña cúni me á. Ta cacuua tátuñun coo i xihín ndó jan. 5Andá já xíni ñúhú ndíquíghva ndó dá jan ndáha tínáha sácuáha já ná jándoho rí ini yíquí cuú lu va viti ta já ná cuu cacu ñdaa ínima dá tá ná xíni cóo quíví quihi túcu Jesucristo.
6 Có ndítahun cája lánda ndó sahá ña cája ndó. Xíní ñúhú ndícuñun ini ndó in tuhun ña cáchí já: “Chá cuítí yúsa naaxaa jatíví ndíhí a java yúsa ña ín vaha.” 7Xíní ñúhú tává ndó dá jan tañu ndó jáchi cúú dá tátuñun yusá naaxa, ña játíví ñá ín vaha. Ta xíhin ña yóho quee ña núu veñhú nu táca ndó jaa Jáchi sahá dá jaa cuu caquini inga na ta cája na cuacchi. Xíní ñúhú canduu vía ndó tátuñun mé pan xíxi na vicó pascua jáchi cóo yúsá naaxaa ñúhú xihín á. Ta Jesucristo násacu a tátuñun in ndicachi, ri nájóco na ñu Ndióxi vicó pascua sahá cuacchi ñayivi jáchi naxiih á ndüca crúxu sahá cuacchi já ná cuu cacu ndaa ínima yo. 8Sahá ña cán quèa ndítahun cajii iní sahá ña nàcaja Jesucristo. Xíní ñúhú jándacoo í ña núu sa nàcaja í jihna, ña cúú tátuñun pan naaxa. Ta xíní ñúhú cája í ña ndáa xihín ndínuhu iní. Ta ña yóho cúú á tátuñun pan ñá cóo nàcava táhan yusá naaxaa xihín.

9 Nú cartá nachindahá i nú ndó jihna ga, nàcachi i xihín ndó ñá ná a cátañun ndó xihín ñayivi, ña ndúu xihín ná có cúú yíi ná a nájíhí ná. 10 Tá nàcachi í ña yóho xihín ndó có cúni cachí a ña xíni ñúhú tává xóo ndó mé ndó chí in ndéè nú ñayivi ñúyíví yóho jáchi a cúú quee ndó ñúyíví yóho cuñu ndó. Ta mé a ndáa ndúu cuáhá ná ñúyíví yóho cuyá na cuñu ndó. Ta mé a ndáa ndúu cuáhá ná ñúyíví yóho cuyá na cuñu na cája cuyá na cuñu na yoço. 11 Ña cúni cachí i xihín ndó quèa có ndítahun cátañun ndó xihín na cáchí cúú cuéntá Jesús nani cája na ña núu xihín yiquí cuú lu na, á tá cúú lá na cátoó ndívaha jihún, á tá cúú lá na cája cuyá yoço, á tá cúú lá na tuhún, á tá cúú lá na xíhi, á tá cúú lá na cuñhán. Ta ni
a caçoo ndó cuxu ndó xihin ná tá cája na ŋa yöho. 12 Có cáhan i sahá ñayivi ñuyíví jáchí có ndítahan nú i cája vií i sahá ná. Joo ndítahan nú ndó candehé ndó ndaja cája ná cuú cuéntá Jesús ndúu tañu ndó jan. 13 Jáchí mé Ndióxi quéa cája vií a sahá cuachi ñayivi ñuyíví. Ña cân quéa ndítahan nú ndó tavá ndó dà cája cuachi tañu ndó jan.

Tá sácú sahá táhan ná cuú cuéntá Jesús nú na jutixia

Tá có táhán ini ndó xihin ña cája ñani ndó, ná cuú cuéntá Jesús có ndítahan nú ndó cuhùn ndó cacaú ndó sahá ná nú na jutixia, ná có cuú cuéntá Jesús. Ña ndítahan cája ndó quéa cáhan ndó xihin mé ná cuú cuéntá Jesús ña ná cája vií ná sahá ña có táhán ini ndó xihin jan. 2 Có xíni né ndó xandaa quivi cája vií ná cuú cuéntá Jesús sahá tóقó ndíhi ñayivi ñuyíví. Ta tá mé ndó cacuu ndó ná cája vií sahá tóقó ndíhi ñayivi ñuyíví, ndá cuéntá quéa có cúni ndó cája vií ndó sahá ña válí nú cuú tañu mé ndó jan. 3 Ña xíni ñúhú cája ndó quéa nducú ndó caja vií ndó sahá ña cúu tañu ndó jan. Jáchí xíni ñúhú ndicuhùn ini ndó ña jandà tató Ndióxi cája vií yö sahá. 4 Sañá ña cán quéa tá cáni táhan ndó sahá ñaha válí ñuyíví yöho có xíni ñúhú toho cuhùn ndó cacaú sahá ndó nú ná có cuú cuéntá Jesús. 5 Candehé ndó. Cáhan i ña yöho xihin ndó já ná cacahan nuñ ndó. A có fin in dà tácu ini tañu ndó jan ña ná cája vií dà sahá ndó, vaha. Xíni ñúhú ndindita in dà tácu ini já ná cuu caja vií dà sahá ña cúu tañu ndó jan. 6 Joo ña cája ndó quéa cání táhan ndaja táhan mé ndó ta já ndáca táhan ndó cuhùn ndó cavií sahá ndó nú ná có cuú cuéntá Jesús. Có ndítahan toho cája ndó já. 7 Sà cuachi cāhu núdivahá quèa cája ndó tá cáni táhan ndaja táhan mé ndó jan. Vaha ná cája ndedé ini ndó tá có cája vaha in na xihin ndó. Vaha ná cája ndedé ini ndó tá ná cája cuúnhá ná ñaha ndó. Jáchí có ndítahan cacu sahá táhan ndó nú ná có cuú cuéntá Jesús. 8 Joo ña cája ndó quéa ña núu xihin ñani táhan ndó ta jandà cája cuúnhá ndó ñaha ñani ndó, ná cuú cuénta Jesús. 9 Xíni ñúhú candaa ini ndó ña có sahá toho ñayivi cája ña núu jàn cuhùn ndó núu cacomí Ndióxi cuénta sahá ná. A jándahvi ndó mé ndó jáchí ná ndúu xihin ná có cuú yíi ná a nájíhí ná a cùhùn toho ndó núu cacomí Ndióxi cuénta sahá ná. Ta ni ná cája cahùn yóco ni ná ndúu xihin yíi a nájíhí inga na ta ni dà cuú ta lëhi a cùhùn toho ndó nú Ndióxi. 10 Ta ni ná cuhùn ná ta ni nà cátóó ndivahá jùhùn ta ni nà xihí ta ni ná ndahnda yùhù ta ni ná jándahvi ñahá ta ni in táhan ná yöho a cùhùn toho ndó núu cacomí Ndióxi cuénta sahá ná. 11 Ta táhan ná yöho nàsacuú ri java ndóhò va, nduu. Joo viti sà nándaa vií Ndióxi ndóhò ta nàçáxi a ndóhò cacaú ndó cuénta mé á. Nánduu ndó ñayivi ndajg nú Ndióxi sahá ñañaca Jesucristo, xitooho i ta sahá ñañ caja ñinima yíi Ndióxi.

Xíni ñúhú candaa i yiqui
cuñu i jáchí cúú á ña yii

12 Ndúu java ñayivi ta cáchí ná ñañ núúnú ná ná cája na ñañ cúni mé va
na. Vatí mé a ndaⁿ núⁿá nu ná cája na nía cūní mé ná joo xíní núhú candehé ná a vāha, a a vāha nía cája na. Jáchí mé a ndaⁿ núⁿá nu yo caja i nía cūní mí joo có nditàhan quíahva i ŋamani nía ná cáhu nu nú yíquí cúfu í. 13 Ta câchí nía in tixí yo sáhá nía cán quá xíní núhú cuxuí. Ta câchí nía nía xíní núhú cuxuí jáchí ín tixí. Joo váxi quiví jándihi Ndioxi sáhá ndívi nía yóoho. Ta có násahañ Ndioxi yíquí cúfu i nü yó ná cája í cuchí xhin经商 táthuñ nía ná coo i xihin nía có cūú nájíhí yó ay yíí yó. Násahañ Ndioxi yíquí cúfu í nü yó já ná cája í nía cūní mé á. Ta nácajia mé á nía ná cacomí a cuénțá sáhá yó. 14 Ta tá quíahva nácajia Ndioxi najánditacu a Jesucristo, xitoho i quíahva já caja ri a jánditacu a yíquí cúfu i xihin ndéé á. 


18 Cama caxoo ndó nü tóci ndihi nía nú xica ina yíquí cúfu ndó cája. Có ndítahan coo ndó xihn nía có cūú nájíhí ndo a yíí ndo jáchí ni in túhuñ toho cuách có cája quini náhá xihn yíquí cúfu šayiví tátuñu cuách yóoho. Jáchí ndá ná ŋóm xinh nía có cūú yíí nía a nájíhí nía já què cája na cuách nú yíquí cúfu mé va na. 19 Xíní núhú ndíquihwa ina ndó nía mé yíquí cúfu ndó ján cūú a tátuñu in veñuñu nü ndácañ iníma yi Ndioxi, mè a násahañ Ndioxi nü ndó. Ta viti yíquí cúfu ndó a juú šaha mé ndó cūú a jáchí cúu a šaha Ndioxi. 20 Jáchí yahvi ndívahá náchahvi Ndioxi sáhá ndó tâ náchii Jesucristo ndíca crúxu. Šaha nía cán quá ndítahan cája cáhnu ndó Ndioxi xihn yíquí cúfu ndó tá jári xihin iníma ndó jáchí ndíví a cūú a cuénțá Ndioxi.

Tá tándañá šayivi

7 Ta viti cúñi nducú řéhe ē tuhun nü ndó sáhá nía nándañá tühuñ ndó yéhe nü carta náchindañá ndó nüú i. Cáchí i xihn ndó sáhá da cámanji tándañá šaha cája da tá ná coo tácu da. 2Joo sáhá cuáchi cája šayivi tá ndúu na xihn nía có cūú nájíhí nía a yíí nía šaha nía cán quá vaha chága ná tándañá ná já ná coo nájíhí in in tâ a tá jári nájíhí va ná coo yíí in in ina. 3Ta in dątha ndítahan ndíquihwa da mé dá nü nájíhí dâ ta tári nánáhá ndítahan ndíquihwa ná mé ná yíí nía jáchí quíahva já săhndá ē coo a. 4Jáchí in nánáhá, ná nátándañá có cómí gá ná cuénțá sáhá mé ná jáchí yíí nía cúu dâ cómí cuénțá sáhá yíquí cúfu ná. Ta ni in dątha, da nátándañá có cómí gá dâ cuénțá sáhá yíquí cúfu da. Nájíhí dâ cúu ná cómí cuénțá sáhá yíquí cúfu da. 5Sáhá nía cán quá ndítahan ndíquihwa nü táhan
ndó ta a cándají táhan ndó. Ta tá co cúní ndó cju xitáhan ndó xíñí nhúhú caccu a sahá ňa sa ñajándique táhan tůhun ndó ňa a cju xitáhan ndó sahá ňa cúní ndó caça tůhví ndó nu Ndíóxi chá tiempo. Joo tá nándihi xíñí nhúhú ndique táhan tucu ndó jáchi tiáhva náá jácahán Satanás, mé tináhá saçuáha ndóho ňa ná caja ndó cuáchí sahá ňa a cju căhnu ndó nuú ňa xícá iní yiqú cjuu ndó caja.

6 Tócó ndíhi ňa xiñín ndó yóho co cúní cachí a ňa xíñí nhúhú tándahá ndó vátí cuu tándahá ndó tá cúní ndó. 7 Vátí mé a ndáa cájíí iní i tá ná canduu tacú ndíhi ndó tátuhun yehe. Joo sa jín sa jín naçaca Ndíóxi xiñín in in í. Java na ñéhe táhví ná tándahá ná ta java na ñéhe táhví ná canduu tacú ná.

8 Ndá ná ndúu tacú xiñín ndá ná ndúu cuáñ, ňa vaha chága quaéá ná a tándahá ná ta ná canduu na tátuhun yehe. 9 Joo tá co cju ndé iní na căhnu ná yiquí cjuu ná, vaha chága ná tándahá ná jáchí vaha chága ná tándahá ñayivi a juú ga ňa ndíavá iní ná coo na xiñín ná co cju yíí ná a ñájíhí ná.

10 Ta nü ndóho, ná sa jín yíí já ñájíhí, sáhndá í chuun nü ndó ňa ná a jándacoo táhan ndó. Ta ňa sáhndá i nü ndó yóho co cjuú a ňa naçuxí jíí mi i. Cúu á ňa sáhndá Ndíóxi caja ndó. Co ndíthanan nü in náñáha jándacoo ná yíí ňa. 11 Ta tá jándacoo ná da, co ndíthanan nü ňa tándahá ná xiñín inga da. Á tá coó ta ňa ndíthanan cáhá ná quád ndique táhan maní tucu ná xiñín yíí ňa. Ta jári in datá co ndíthanan nü dá jándacoo da ñájíhí dá.


16 Ta ni co xíí ndó á ndíquéhe yíí ndó á ñájíhí ndó ichí cuéntá Jesús, á a ndíquéhe na ňa.

17 Ta căxi táhun i nü tóco ndíhi ná cúu cuéntá Jesús ndúu ndijáá venúhu ňa ndíthahan coo na tá quia̱hvá násahíin in tá nándihi na in ñájíhí cuéntá Jesús jáchí quia̱hvá já cúíí Ndíóxi. 18 Ta tá naçííhví ndó ñújí cuéntá Jesús ta să ndáçaçan marca yiquí cjuu ndó coó caja toho a. Joo tá coó marca jan yiquí cjuu ndó co ndíthahan căhácuán ndó ňá yiquí cjuu ndó. 19 Jáchí coó caja toho a á tín marca yiquí cjuu ndó
á coço à. Ña cuní Ndióxi quêa ná caja ndó ña sáhndá mé à nü ndó caja ndó xihin ndinuhu iní ndó.  
20Ta ndítahan coo ndó tá quia̱hva nasahijn ndó tá nандiquehe ndó íchi cuéntá Jésus. 21 Ta tá nasacuu ndó ña xeexn xitohe ndó caja chún ndó tá nändiquehe ndó íchi cuéntá Jésus já quêa çô ndítahan ndicani iní ndó sáhá. Joo tá ná quia̱hva xitohe ndó íchi nü ndó ña ná quee ndó cuhún ndó já quêa caja ndó ña.  
25Ta viti cúini cahan i sahá na taçu, na cámaní tandaña. Coço náca ni toho Ndióxi xihín i sahá ñá yöho ña cân quèa cahan i ña cahvi ini mí i sahá. Ta cuu candusa ndó ña cahan i xihin ndó jáchí nacaja Ndióxi ñamaní xihín i ña cúu ù in dà taçu iní. 26Ta cahan i ña ndítahan coo taçu in dàta jáchí jhvi ndivaaha cáa tiempo ndúu viti.  
27Joo tá íñ nújíhi ndó, a jándacoo ndó ña. Ta tá coço nújíhi ndó, a ndúcú ndó ña. 28 Joo a júu cuahchi quèa caja ndó tá ná tandaña ndó. Ta ní a juú cuahchi quêa caja in ñá taçu ta ná tandaña ña. Joo mé à ndá na cahñ ñi xihin ndó, ýánca a tá ná tandaña nayivi jáchí cuahchi ndívaaha ndohó ini na. Ta ço cúini ña ná ndóho iní ndó já sahá ña cán quèa cañan i ña yöho xihin ndó.  
30Ta ndá na ndúu cuéha ndívaaha ndítahan caja na tátuñun na cájí iní. Ta ná cájí iní ndítahan caja na tátuñun na ndúu cuéha ndívaaha iní. Ta ná xén ñáha nuyíví yöho ndítahan caja na tátuñun na xeexn na ñá co ço ñáha na. 31 Ta ná cómi ñáha nuyíví yöho, xín ñúhú ndindójó na sahá ñáha cán. Jáchí vaxí quivi ndihi sahá nuyíví yöho xihin tôcó ndihi ñáha ín nü à. 32 Ña cúini yehe quèa ña ná a ndicani ñáha iní ndó sahá ñáha nuyíví yöho. Jáchí tá cámaní tandaña in dàta já quèa núñá ñu dá caja chún na cuénta Ndióxi xihín ndinuhu iní na. Ta ndúcú da ndá quia̱hva caja da ñá cájí iní Ndióxi xíhin. 33 Joo da sà natañahà ndítahan caja chún na nuyíví yöho já ná cana ña cuxu na vehe da. Ta cája da ñá cájí iní nújíhi da xihín. 34 Ín da natañahà ço xini da ndá ndíhi chága iní da sahá, à Ndióxi à nújíhi da. Ta jári nújíhi tá cúu ná ná taçu ndíhi iní na caja na ña cúini Ndióxi jáchí ndíquiahva na mé ná ndáha Ndióxi ñá ná cacomí
393

Ta viti cúni ndicani i nu ndo sahá na ndítahan caja ndó xihín ná najoco na nuú yoco. Vatí
cúú á ná ndaá tá cáchí java na ná xíni våha na sahá ná yóho joo tá cáhán yo cúu yó na xíni våha
ja quéa cásahá yo ndíihe jícó yo mí. Joo tá quíhvi iní ñani táhan í já ndindacú chága yó xihín ñaha
Ndíoxí. 2Tá nduú java na tañu ndó ta cáhán ná ña xíni na ndaja
táhan ñaha, ná yóho náha ñá cámañi cándaa iní na ña ndítahan
cándaa iní na. 3Jáchí me a ndaá xíni våha Ndíoxí ndá na cúú na quíhvi
ini mé á.

4Ta viti cáhán i xihín ndó sahá
ñá najoco na nuú yoco. Cándaa cáxí
ini ña cóo a cúu toho yoco ndúu
nuyíví. Ta cándañi cálí iní ña in
tálá Ndíoxí cúú ndusa Ndíoxí.
5Vatí cáchí ñayivi ñá ndúu cuahá
ndiñoji ta ndúu cuahá xito ho indiví
xihín nuyíví 6joo mí cándañi våha
ini ñá fin in túnun Ndíoxí, mé a cúú
tátá yo. Ta mé á quéa nacavahá
tócó ndíi ñaha. Ta nacavahá mé á
mí ná caja cáhnu í mé á. Ta fin
in túnun xito ho í ñá cúú Jesucristo.
Ta mé á quéa cája ñá ná coo tóco
ndíi ñaha ta cája ñá ná catacu mí
viti.

7Joo a jáu tóco ndíi na cúú
cuéntá Jesús xíni ñá yóho. Jáchí
java táhan ná sa cája cahnu yoco
sanahá cán tá xíxi na ñá najoco
ñayivi nuú yoco cáhán ná ña cúú
á ñá najoco na nuú java ndiñoji. Ta
xihín ñá yóho cáhán ná ña cúú
ná sa nayuxú sahá ña ñaxixi
na ñá najoco ñayivi nuú yoco. Ta
co xíni ná a ndíihe nahu na ñá a
có ndíihe nahu na ñá. 8Cañehé
ndo. Có ndíihe toho Ndíoxí mí
sahá ñá xíxí. Jáchí co cúú yó na ñín
chağá sahá tá xíxí in ñaha. Ta ni co

Cáhan Pablo sahá ñá najoco
ñayivi nuú yoco

8

Ta viti cúni ndicani i nu ndo
sahá na ndítahan caja ndó
xihín ná najoco na nuú yoco. Vatí
cúú yó na có sahá tá có xíxi ñaha.
9 Joo xíní núhú candéhé ndó ña ná a jándicava ndó inga na nú nú cuachi sahá ña cája ndó jan. Jáchí vafí xíní vaha ndó ña cuu cuxú ndó ña cán joo ndúu java na vitá cuahan íchí cuétá Jesús. 10 Cúú á tátuhun sácoo ndó cuxú ndó nú cuayahvi ña najoco na nú yocó jáchi sa xíní ndó sahá ña yóho. Ta nani ín ndó xíxi ndó jan yáha in ña cúú cuéntá Jesús, da vitá xíhin ñaha Ndíoxí. Ta sahá ña xíní dą ndóhó já quihi día jan xíxi da xíhin ndó vafí cahnán dą cúú á cuachi. 11 Xíhin ña cája ndó jan cuu jándicava ndó da vitá xíhin ñaha Ndíoxí cán nú cuachi vafí xíni vaha ndó ña có cája ndó cuachi tá ná cuxú ndó ña najoco na nú nú yoco. Xíni núhú ndicuhún ini ndó ña nañhí Christopho sahá dą jan. 12 Tá jándicava ndó ñáni ndó, da vitá xíhin ñaha Ndíoxí cán nú cuachi já quiha cája ndó cuachi nú Jesusristo viti. 13 Sáhá ña cán quiha tá ná jándicava ñani i nú cuachi sahá ña xíxi i cuñu, ña najoco na nú yoco cája i cuéntá a cuuxa gí ña já ná a jándicava i inga da nú cuachi.

ñá núñá núú in na apóstol caja

9 Mé a ndáa yehe cúú u in apóstol cuéntá Jesusristo sahá ña cán quiha núñá núú i cája ña cája in apóstol. Jáchí mí ña nañhí i xíhin núú i Jesusristo, xítoho í. Ta mé ndó ndiquehe ndó íchí cuéntá mé á sahá chuun naçaja i ta ña yóho náha ña mé a ndáa cája chún i cuéntá mé á. 2 Cája i cuéntá ndúu java na ta có ndiquehe na yehe tátuhun in apóstol cuéntá Jesucristo. Joo ndóho ndítahan ndiquehe ndó yehe jáchi nanduu ndó cuéntá mé á sahá chuun naçaja i. Ta xíhin ña yóho náha ña mé a ndáa cúú ñi in apóstol cuéntá mé á. 3 Ta ña yóho cúú tühun ndúcú ñehe è nú ú na cáhan núú sahá i jan: 4 Íín sahá ña ná coto ndó yehe. 5 Ta tá ná coo näjèhí i, ña cúú cuéntá Jesús fín sahá i candaca ña caca nuu ñ tá quiha na cája Pedro xíhin java ga na apóstol xíhin ñáni Jesusristo, xítuhó i. 6 Á cáhan ndó ñu in tühun yehe xíhin Bernabé cúú ndé dą cò sahá ña ná coto na cúú cuéntá Jesús ndéhe, vaha. 7 Jáchí ni in tühun toho soldado có quéhe da juhún mé dà ta já xító da mé dà. Jári ndá dà xútu yító uva, cuu cáxí dà uva cána nú dò cán jáchi já cán i coo a. Ta jári ndá dá ndáá ndicachi cuu coho de leche ndicachi ndáá dà cán jáchi já cán i coo a. 8 Ta a juú cáhan ndó ña cáhan ña quíxi jíñi mé cuiti vi jáchi cachí ley mé Moisés ñá yóho viti. 9 Já cachí a já: “A chúíñú ñuñú yuðu tándiqiñi naní cája chuun ri sání ri trigo. Joo xíní núhú quiñhúnu ñañañi nú rí cáxi rí a”, cachí tühun Ndíoxí. Joo co ndíñi ini Ndíoxí sahá tándiqiñi cuiti va. 10 Sáhá mí ví naçahyí Moisés ñá yóho ta sahá mí ví cáhan ñá yóho tá cachí a já. Cúú a tátuhun cája dà xútu tá ti xíhin dà jáquee tá ti jàchi ndáá ndiví dà ndiquehe da tákán núñi cán sahá ña naçaja chún na xíhin a. 11 Tá naçahan ndé tühun Ndíoxí xíhin ndó já cúú a tátuhun nachihin ndé tata cuéntá Ndíoxí ini fnima ndó. Sáhá ña cán quiha ndítahan nü nóo chínédeo loho ndó ndéhe xíhin ña
12. Ta mé a ndaa ñin chága sahá ndé yóho sahá má coto ndó ndéhe a juú ga inga na.


16. Yehe co ndíñeehe jícó i mí i sahá ná xíca nuu i cáhan i tühun vaha sahá Jesucristo ndú ñayivi jáchi cuú á chuun ndítahan núú i caja i. Ta ndáhví náha núú cuú ña ta ná caja saá ini i cáxi tühun i ná. 17. Tá ná cája i chuun yóho sahá ná cuñí mi i cuítú va já queda cuú quehe e yahhi sahá. Joo có cája toho i já jáchi nacaxí Ndióxi yehe cáhan i tühun má á sahá ná cún queda ndússá cája i ná. 18. Ta sa mé yahvi quéhe e sahá chuun cája i quéa cáji ini i tá cáhan i tühun vaha sahá Jesús yú ñayivi ta có cháhvi na sahá. Ta cájji ini i jáchi co cája ndússá i xínin ndó ná ná coto ndó yehe tá quíhha cája ndó xínin java ga na cáhan tühun Ndióxi xínin ndó.

19. Vátí mí i cóó nú mozo ñayivi joo cája chuún i mí i tätuhun mozo sahá tóco ndíñi ñayivi. Jáchi cáxi tühun i tühun vaha sahá Jesucristo nô ná já ná cuu ndícůañá chága na cuú cuéntá Jesús. 20. Tá xíca nuu i tañu na Israel ndája i mí i tätuhun in dâ Israel jáchi ná cuú ñuí queda ná ndiquehe na íchi cuéntá Jesús. Nâ cuñí cachí i quaëa tâ ñiñ i tañu na caja ley Moisés in cája i xínin ná vátí có ndíco i íchi cuéntá ley Moisés viti. Joo cája i ná sahá ná cuñí i ná na ndiquehe na íchi cuéntá Jesús. 21. Ta tá xíca nuu i tañu na cóó caja nuu ndándá ley Moisés já cája i tá quíhha cája me ná jáchi cuñí ná na ndiquehe na íchi cuéntá Jesús. Joo có cája i cuáchi tá quíhha cája na cán jáchi sáhndá ley Ndióxi chuun núú i viti ta cája i ná cuñí Jesucristo cuítí va. 22. Ta tá xíca nuu i tañu na vitá xínin ná Ndióxi já quea jánuu ndãha i mí i jáchi cuñí ná na ndíndécú na xínin tühun me á. Ná cuñí cachí i xínin ndó quea ndája i mí i tätuhun ndá na cuú cuú va jáchi cuñí quee vaha i xínin ná já ná ndíñi in íchi cuéntá Jesús ná na cácu ndaa ínmá ná.


Căhán Pablo ŋa cо ndítahan cája cahun na yоčo


Ta tócó ndihi nă cán năxixi nă ŋa năxíddahă Ndíóxi, ŋa năquixi a nă nă chí indívī. Ta quiáhva já tócó ndihi nă cán năxixi nă ticuii, dó năsăhăn mă á nă nă hoh na. Mé ticuii cán cúń dó dó năcana tịxi in tōt. Ta mę tótó cán cúń u tătuńin yuhú n乎 Jesucristo, mă a năsăhijn xíhín nă nănī năxica nū n乎 yucú ići cán. Joo cuhăń ndivăńa tăhán nă cán năcaja nă ŋa núu ŋa cо căjīi iní Ndíóxi xíhín. Săhă ŋa cán quęa năxixi nă mé yucú ići n乎 xīca na cuhăń nă cán.

6 Tócó ndihi ŋa năyaha yóho jănahă n乎 mí ŋa cо ndítahan ndiąva iní ŋa cо tăhăn iní Ndíóxi xíhín tă quiáhva naçaļa nă cán.

7 Săhă ŋa cán quęa coto a juú cája căhnu ndó yоčo tă quiáhva naçaļa java nă cán jăchí jă căći tăhun Ndíóxi já: “Tócó ndihi ŋayivi cán năsăcanduu nă xīxi na ta xīhi na ta já năndicuńta nă xīta săhă nă ŋa cája căhnu nă yоčo”, já năcaja nă căći tăhun Ndíóxi. Joo mǐ xīnī nȳũhú candoa ī mǐ já nă a cája ī cuacbi ŋa quīhi nū ŋa xīhín inį năjīhi ā xīhín iną daqá tă quiáhva naçaļa java nă cán. Ta săhă cuacbi naçaļa nă cán năxīhī oço ŋuń mil nă in túhún quivī. Ta cо ndítahan n乎 yо coto ndjojó yо Jesucristo, xitoño ī ŋa nă candeål yо ā mę a ndă qă̄ àndohō a iní săhă cuacbi cája ī. Jăchí quiáhva já năcaja java nă cán va ta săhă ŋa cán năxīhī nă năcaja cuhăń cоo. Coto a căhăn cuĉė
ndó sáha Ndíóxí tá quíahva nacaja java tásáhnu jícó yo cán. Jáchí sáha ña nacaja na nañihí na nacaja táto Ndíóxí, mé a xíca sánhi ñahá.

11Tócó ndíhi ña nayaha xihín tásáhnu jícó yo cúú á ña náhá nü yo ña co ndítahan quehe núu í Ndíóxí. Ta nacahyí a núu tühun Ndíóxí já ná cuni mí, yó ndúu tiempo yóho ña co ndítahan caja í tá quíahva nacaja na cán jáchí sà nacayati quívi ndíhi sáha ñuyíví. 12Ña cán quea tá cáhán ndó cuha na xíhín ña ndó tuhun Ndíóxí já ná cuni mí, yó ndúu tiempo yóho ña co ndítahan cuñu í ndó cuachí. 13Candeé ndó. Xíni núhú ndícuhun ini ndó ña a ju mú ndó cuíú quíxi tondóho núu jáchí quíxi tondóho jan nü tóco ndíhi java ga ñayivi. Ta ndítahan candéé ini ndó Ndíóxí jáchí a quíahva toho mé a ña ñá quíxi tondóho náhnu nü ndó ña co candéé ndó xíhín. Ña cája Ndíóxí quéa chindeé a ndóho tá ná quíxi tondóho nü ndó já ná cuu caja ndéé ini ndó tá ná ndóho ndó ña.

14Candeé ndó ñani í, ná cúu cuéntá Jesús. Xíni núhú jándaco va xána ndó ña cája cáhnu ndó yóco. 15Tá quíahva cáhán i xíhín ñayivi támú ini quíahva já cáhán i xíhín ndó. Ta mé ndó cánda va xána ini ndó á ndaq a a ndáa quéa cáhán i xíhín ndó. 16Ná ndíquíahva í ndixahvi nü Ndíóxí tá ndícuhun ini sáha ña nañahá Jesucristo tá nañihí a sáha yo. Jáchí tá xíhí vino ña yíi já cúni cachi a ña in nanduí xíhín mé a sáha ña nañahí nií mé a ndíca crúxu sáha yo. Ta jári tá xíxí pan ña yíi ña sáhdá java nü táhan í cúni cachi a ña in nanduí xíhín mé á jáchí nándiquíahva yiquí cúni a sáha yo. 17Ta váti cuñu nájúhá cúú yó joo in tühun pan sáhdá java i xíxí jáchí xíhín ña yóho náhá ña in cúú ndíhi xíhín Jesucristo.

18Xíni núhú candéé ndó ndá quíahva cája na Israel jáchí tá sáxi na cúun quíti, rí najoco inga na nü náa cán já cúú á tátu̱hun mé na ná sañhi na mé quíti cán na najoco ra. Quíahva já yáha xíhín mé ndó tá sáxi ndó cúun ña najoco na núu yóco. Cóú á tátu̱hun najoco mé ndó ña. 19Joo xíni núhú ndícuhun ini ndó tá cáhún ña yóho xíhín ndó co cúni cachi ña fí sahá yóco. Ta ni co cúni cachi ña fí chagá sahá cúun najoco na núu yóco a mía ga inga cúun. 20Ña cúni cachi ña xíhín ndó quéa tá joo jocó ñayivi, na co xíni Ndíóxí jann in quíti núu yóco cúú á tátu̱hun jóco na jann rí núu tíñahá va. Ta co cája toho na ña nú Ndíóxí. Ta cáxí tühun ña yóho xíhín ndó já ná a cáxí ndó yíi ja cájí tá ná caxí ndó ña yíi cuñu a tátu̱hun najoco rí ndóho va ña núu tíñahá. 21Jáchí a cúu cúun nü coho ndó ña najoco na núu rí quíti ta já quíxi ndó coho ndó ña yíi cuéntá Jesucristo, xitoho í. Ta ni a cúu cuxu ndó ña najoco na núu rí quíti ta já cuuxu ndó ña yíi, ña xíxi na tá ndícuhun ini na ña nañihí Jesucristo, xitoho í. 22A cája ndó ña yóho jáchí cúú á tátu̱hun cúni ndó jácojo ndó ini Ndíóxí. Xíni núhú ndícuhun ini ndó ña co cúú ndó na ndacú chága a mú ga Ndíóxí.

Sáha ña quíhvi iní ñani táhan í co ndítahan caja í ndá ña nañcu cúni mí caja í

23Ndúu java na tá cáhán ya já: "Núná nú yo caja í ndá ña cúni mí
caja i.” Vatí Ńa yóho cúú á Ńa ndàa joo a júú ndíhi Ńa cája i cája vaha xóxo. Mé á ndàa núñá Ńu yó caja i ndá Ńa cúñi mi joo co chíndeé a mí cuahnu i xíhin Ńa nhá Ndíóxi. 24 Co nfdíahan Ńu yó nducú yö Ńa vaha mí cuítí yo. Ndíahan ndihi iní caja i Ńa vaha sahá Ńani tähán i. 25 Cuu caáxí ndó ndíjá woven yó vahí ta a ndácá tuhwí ndó ndájá naquíxi a já nå a cahvi jív johó iní ndó xíhin á. 26 Jáchí Ńahá Ndíóxi, xito ho i cúú nuyíví yóho xíhin tóco ndihi Ńa ún nú á. 27 Cándéhé ndó. Tá nå cana in nå co cúú cuéntá Jesús ndohó Ńa nå cuhun ndó cuxu ndó xíhin nå, cuhán ndó tá cúñi ndó ta cuxu ndó tóco ndihi Ńa sácú nå nå ndó cuxu ndó. Ta a ndácá tuhwí ndó nå á naquíxi a nå yöco. Cuxu ndó Ńa jáchí tá nå ndáca tuhwí ndó nå já cuu casáhá ndicani iní ndó xíhin á. 28 Joo tá sa naçaxi tuhwí yachí nå xíhin ndó Ńa cúú á cuñu nå nóco nå nå yöco já quéa a cúux toho ndó Ńa. Jáchí tá nå cuux ndó Ńa já quéa caja ndó Ńa nå a vàha cuu iní me nå cán. 29 Cahn i Ńa yöho júcúhí cúñi Ńa nå caja vaha ndó sahá inga na. Có cahir i Ńa sahá me ndó. Mé á ndáq ndúu java ndó ta cahir ndó Ńa ko nfdíahan ndíhi iní ndó sahá Ńa cahvi iní inga na jáchí cahir ndó Ńa núñá nå ndó caja ndó Ńa cúñi ndó. 30 Ta java ndó cahir ndó Ńa tá sa nandiquía xíhí cahwi ndó ndixahí Ńu Ndíóxi sahá Ńa xíxi ndó já quéa a cuú cahan núu xívív sahá Ńa cája ndó. 31 Joo cóhi i xíhin ndó Ńa xíhin Ńu há cándéhé vaha i Ńa cája i ná a jándicava i inga na nuú cuachi. Jáchí jánda xíhin Ńa xíxi ta xíhin Ńa xíhí, xíni Ńúhú caja cahwi i Ndíóxi. 32 Co nfdíahan cacuú nå jándicava iná xívív nuú cuachi jáchí tá cája i já cúú yó tátuhyi yuú cándúhú jácachíhin sahá xívív. A cája ndó já xíhin nå Israel ta ni xíhin nå tóho ta ni xíhin nå cuú cuéntá Jesús. 33 Ta tóco ndíhi Ńa cája i, cája i Ńa nå cájhí iní ndíhi xíviv xíhin. Ta ko ndúcú Ńa vaha mí i jáchí ndúcú Ńa nå cájhí iní xívív já nå cuu cacular ndáa úmá nå. 11 Xíhin Ńúhú caja ndó tá quiáhva cáya yehe jáchí quiáhva já cája i Ńa naçaja Jesucristo, xito ho i.  Ńa nfdíahan nuú najjhí caja na tá cája cahwu na Ndíóxi 2 Cájí i iní i xíhin ndó, Ńani i, nå cúú cuéntá Jesús. Jáchí nií tiempo Ńúhu iní ndó sahá i ta cája ta cája ndó Ńa najántahá i nå ndó. 3 Joo cúní Ńa nå cánda in ndó Ńa cúú Jesucristo jíni nuú in in táa. Ta quiáhva já in in táa cúú dá jíni nuú jajjhí dá. Ta quiáhva já Ndíóxi cúú jíni nuú Jesucristo. 4 Sahá Ńa cán quéa tá co cándaa in dañta yajjhí dá nani xíca tahví dá nå Ndíóxi á nani cáhán dá tuhwí Ndíóxi nå táca xívív já quéa náhá Ńa co cája cahwi da Jesucristo, me a cúú jíni nå me dá. 5 Ta in náñahá tá co chíjáhvi Ńa jíni Ńa nani xíca tahví Ńu nå Ndíóxi á nani cáhán nå tuhwí Ndíóxi nü xívív veñuhy já quéa náha Ńa quèhe nuú Ńá yíi Ńá, da cúú jíni nå me ná. Cúú á tátuhyi náyá jíni Ńá. 6 Jáchí tá co chíjáhvi in náñahá jíni nå yánda vaha chágá ví nå játá táhyi Ńá jíni
ña. Joo tá cahán ſa quini canáha jiri ſa tá ná jatá táhyí ſa jiri ſa já queá xíni nůhú chijahvi ſa jiri ſa. 7 Có ndítahan toho nú in data chijahvi da jini dá vénuhu jáchí mé dá cúú dá da náha ndá quiáhu cáhnu cúú Ndíoxi. Ta náha in nánáha ſa ýíi ſa cúú da jini nu ſa. 8 Jáchí xíni nůhú ndicuhun iní ndó ſa có nátavá toho Ndíoxi láså yiquí ndícá nánáha já nácava ha mé á dataa, váha. Ná nácąja mé á queá nátavá a láså yiquí ndícá dataa ta já nácava ha mé á nánáha. 9 Jihna nůhú nácava ha Ndíoxi dataa ta já nácava ha mé á in nánáha chindeé ná dá. 10 Ta sáhá ſa ji jihna nůhú gu nácava ha Ndíoxi dataa sáhá ſa cán queá ndítahan nú in nánáha chijahvi ſa jiri ſa ná náha ſa nú táto Ndíoxi ſa mé á ndá cája cáhnu ſa ýíi ſa. 11 Joo mí, ná cúú cuénáta Jesús ndítahan cánda iní ſa xíni nůhú táhan taa xihin náha. 12 Váti nácava ha Ndíoxi nánáha nú cuút xihin láså yiquí ndícá dataa joo vitó tóci ndhi dataa cácu da ſuyíví ýóho cája nájhihí. Joo tóci ndhi náyívyi tácú ná jáchí já cúuní Ndíoxi. 13 Mé ndó xíni nůhú candéhe ndó á váha á váha toho ſa ná ná a chijahvi in nánáha jiri ſa náni xícå tahví ſa nůu Ndíoxi vénuhu. 14 Jáchí sá cánda váha iní ſa a váha toho cája dataa tá ſín nándó jiri ſa jí. 15 Joo ndísáhu náha nánáha tá ſín náni jir jini ſa jáchí Ndíoxi násahen jir jini ſa ná já ná chijahvi a jiri ſa. 16 Joo tá ndúu java na ta có táhan iní na xihn ſa cáhan ýóho já queá có cúñí toho i nditúhún ithubi xihín ná sahá ſa ýóho. Jáchí xíni nůhú candéhe iní na ſa ndíjáa java ga ſa cúú cuénáta Jesús cája na tá quiáhu cáchí i ýóho tá tácá na vénuhu.

Jánani Pablo ná cúú cuénáta Jesús jáchí có cája ndisáhu na tá tácá ná cájini na ſa yiyi cuénáta Jesús

17 Ta ſín inga ſa náha cúuní cáhan i xihin ndó sahá ta có táhan iní i xihn á. Jáchí nánehe e tuhun ſa có cája váha ndó tá tácá ndó vénuhu. 18 Cándéhe ndó. Sá nánehe e tuhun ſa sáhndá java táhan ndó tá tácá ndó cája cáhnu ndó Ndíoxi. Ta cája i cuénáta cándúsa i ſa cájhi ná sahá ndó. 19 Váti mé a ndá ſa náha xíca a ſa ndítahan cahnda táhan ndó já ná cuu cuni náyívyi ndó ndó cúú ndúsa cuénáta Jesús ta ndó ndó có cúú cuénáta Jesús. 20 Ta sáhá ná sáhndá táhan ndó nü tácá ndó ján, náha ſa quéhe núu ndó ſa yiyi xíjni ndó ta xíhin ſa ýóho có cúú ga ſa cuénáta Jesús, xito ho i. 21 Jáchí tá ndíndaa hora cájini ndó tá in tá in ndó sa ji jihna nůhú ndó dá phá cáhu dungu ná quehé ndó ſa yiyi xíjni ndó ta xíhin ſa ýóho có cúú ga ſa cuénáta Jesús, xito ho i.

1 Corintios 11
Jáchi mé ſuú tá cámañi ndiquiáha na mé á ndáha na ſi hví a já naťiin a in pan. 24Tá ndandi hi ndandiquiáha ndiňahvi nů Ndíóxi já naşahnda java ſa ta já načachi a já xihin ná: “Mé po ſo ho cúú á tátuhun yiquí cuňu ña ndiquiáha ña ſahá mé ndó. Xíní ſuůú hába ndjó ndá ha ſa naňihi ña ſahá ndó, načachi Jesús. 25Ta tá ndandi hi naťiĩi ni ná cá n já naťiin a in vaso nů ſuůú tó uva. Ta já načachi a já: “Dó ſuůú ini vaso po ſo ho cúú dó tátuhun niĩ i, dó cuṯá ſahá ndó. Ta xihin dó po ſo ho xinú co po ſuůú týhuň naşahnda Ndíóxi ſuůú ſuůyvi naŋahá tá načachi a jácacũ a ſuůyvi. Ndijáá tañuí tá ná co ho ndó mé tó uva, dó yii ndtíhań nańciũhun ini ndó ſa naňihi ña ſahá ndó”, načachi Jesús. 26Saḥá ſa can quė pa ndijáá tañuí tá tačá ndó xíxi ndó pan ta xíhi ndó tó uva po ſo ho cúñu cachi a ſa nańciũhun ini ndó ſa naňihi Jesúschristo, xito ho ña ſahá ndó. Ta xíní ſuůú hába ndó ſa jandā quíhva ná quixi tucu mé á ſuůyvi po ſo ho. 27Candeňehó ndó. Tá ná cu xu ndó pan ta tá ná co ho ndó tó uva, ſa yii cuenting Jesúschristo, xito ho i ta co ſi ſi ſi ſi ſi ſuůyvi ndó já queá cá baga ndó cuńu kyódá a ta queño ſuů y ſuů xíní ſuůú cuńu coto ndojó jihna ndó mé ndó á ſi ſi ſuů y ſuů xíní ſuůú cuńu coto ndojó jihna ndó mé ndó á ſi ſi ſuů y ſuů xíní ſuůú cuńu coto. 28Saḥá ſa cán quė pa tá cámańi casahá cájíní ndó ſa yii cuenting Jesús xíní ſuůú cuńu coto ndojó jihna ndó mé ndó á ſi ſi ſuů y ſuů xíní ſuůú cuńu coto ndojó jihna ndó mé ndó á ſi ſi ſuů y ſuů xíní ſuůú cuńu coto. 29Jáchí tá ná cu xu ndja načuu ndó ſa yii cuenting Jesús já queá náha ſa queño ſuů y ſuů xíní ſuůú cuńu coto jáchí tá ná cu xu ndja načuu ndó ſa yii cuenting Jesús já queá náha ſa queño ſuů y ſuů xíní ſuůú cuńu coto jáchí tá ná cu xu ndja načuu ndó ſa yii cuenting Jesús já queá náha ſa queño ſuů y ſuů xíní ſuůú cuńu coto.
1 Corintios 12

In cúú tóco ndíhi ná cúú cuéntá Jesús sahá ná cándeé iní na mé á

12 Candéhé ndo. Cuahá nvidiaha ná ndáca yiquí cuñú í joo in víxí cúú á. Quiáhvá já ín xihín ná cúú cuéntá Jesús. 13 Ta quiáhvá já yáha xihín tóco ndíhi mí, cóo caja toho a a cúú yó na Israel á có cúú yó na Israel. Ta cóo caja toho a a cúú yó na cómí in xito to cuéntá sahá, a cúú yó na xíca núná mé. Jáchi cája iníma yíi Ndíóxi yú cuví tátuhun in víxí ñayivi sahá ní na nduú xihín Jesucristo tá naçandúta yó cuéntá mé á. Ta in túhún iníma yíi mé á našacu a iní iníma in in.

14 Xíní ñúhú ndicuhún iní ná a jú in víxí ná ndáca yiquí cuñú í jáchí cuahá nvidiaha ná ndáca yiquí cuñú yívi. 15 Candéhé ndo. Cúú a tátuhun tá ná cáhan in xoó sahá yó já cachí a já: “Yehe có cúú toho i nduchú núú ñayivi sahá ná cán quéa cóo chuun toho i núú yiquí cuñu na”, cachí a. Joo có caja toho ná cáhan sahá yó yóho jáchi cúú a cuéntá yiquí cuñu í. 16 Ta cúú a tátuhun tá ná cachí in johó i já cachí a já: “Yehe có cúú toho i nduchú núú ñayivi sahá ná cán quéa cóo chuun toho i núú yiquí cuñu na”, cachí a. Joo có caja toho ná cáhan johó i yóho jáchi cúú a cuéntá yiquí cuñu í. 17 Jáchí caja mé ndó cuéntá ndaja caja i cúí johó i tá núí cúú yiquí cuñu i ná cachí ña nducu níí yó. Ta ndaja caja i tañwí náha tá núí cúú yiquí cuñú i ná cachí johó i. 18 Joo in in ná ndáca yiquí
1 Corintios 12, 13

21 Candehé ndó jáchí sáćú ū in quia̱hva nú ndó: Nduchú núú yo a cúu cachi a xijn ndáha yó yó a cón xíní núhú a xña. Ta ni yiquí jíní yó a cúu cachi a xijn xáha yó yó a cón xíní núhú a xña. 22 Ná yáha xijn yiquí cuñu í cún ñu yóho. Java taññu cahan yó xña vitá in xña ndáca yiquí cuñu í joo xña jan xíní núhú chága yó xña. 23 Ta mé xoa yiquí cuñu í xña cahan yó cóo cuñá sañá, xña có cuñí yó xña ndó candehé ñayivi, xña cán cuñ ín chújññu vaha í 24 xña có xíní núhú caja í já xijn xña xña cuñ candehé ñayivi. Xijn ín yóho cuñ canda a iná ndá quia̱hva naçaváha Ndíóxi in in xoa yiquí cuñí í ta cuñ canda a iná ndaja canda vaha chága yó xña cahan yó cóo cuñá sañá. 25 Ta xijn ín yóho cóó sándá java táhan yiquí cuñu í jáchí in in xoa yiquí cuñuí ndíhi iní a sañá java ga xoa yiquí cuñuí í. 26 Ná cán quéa tá ndicuceñ in xoa yiquí cuñuí ndijáá java ga xña cán ndíññu yó sañá xña ndóho in xoa yiquí cuñuí í. Joo tá viñ caja na xijn in xoa yiquí cuñuí í já quéa cajjí iní java ga xoa yiquí cuñuí í. 27 Ta tóco ndíhi ndó, xña cuñú candehé Jesús cúu ndó tátuñun yiquí cuñú Jesucristo jáchí in nándu ndíhi ndó xijn í ta in in ndó cúu ndó tátuñun in xoa yiquí cuñuí a. 28 Ta tá quíhva ín chuun caja in in xoa yiquí cuñuí í quíhva já ín chuun caja in in ná cúu candehú Jesús. Jihna núhú naçañi Ndíóxi in ná apóstol ta já naçañi a ná jáyáha táhuun Ndíóxi núú ñayivi ta já naçañi a ná jänahá táhuun Ndíóxi núú ñayivi ta já naçañi a ná caja xña xitéhún. Ta já naçañi a ná ndája vaha ná quíñví xijn ná chínndeë ñayivi xijn ín ná sándá chuun núú java ga ñayivi xijn ná cáhán táhuun xña cóó násañíañha na. 29 Joo a júú ndíhi ná cán cúu apóstol. Ta ni a júú ndíhi ná cúu xña jáyáha táhuun cáhán Ndíóxi núú ñayivi. Ta ni a júú ndíhi ná jänahá ñayivi. Ta ni a júú ndíhi ná caja xña xitéhún. 30 Ta ni a júú ndíhi ná ndája vaha ná quíñví. Ta ni a júú ndíhi na cáhán táhuun xña cóó násañíañha na. Ta ni a júú ndíhi na táhva nducú néehe xña cúnú cachi táhuun ná cán. 31 Joo mé ndó xíní núhú ndíñcucú ndó xña quíñhvia Ndíóxi in ñu vaha chága ná ndó. Ta viti cúñi jänahá xña cúú ñu vaha chága ná ndó.

Nhá ndíññah xají tá quíñhvia iní ñayivi

Tá ná cuñ cahan í tá núu táhuun cahan ñayivi ndúu ñuyíví yóho ta tá ná cuñ cahan í táhuun cahan táto Ndíóxi joo tá cóo quíñhvia iní í ñayivi já quéa cóó sañá toho xña cáhán í. Jáchí xijn ín Jan cúú u táhuun in ça xácasá xña, á táhuun in ça xóo tá xácasá ná xña. Quíhva já jin í tá cóo quíñhvia iní í ñayivi. 2 Ta ni cóó sañá xña ná cacuu u in dá jáyáha táhuun cahan.
Ndíóxi nú ſuyi vi tá có quíhvi ini ḋá ſaní táhan i. Jáchi tá có quíhvi ini ḋá ſuyi vi có caja toho ḋá ná cuu candáa ini ḋá tóćó ndíhi ſáha ta ni có caja toho a tá xíní tóćó ndíhi ſáh ni̱ xíní dà ndíchí ta ni có ſahá toho tá cándeé quáhnu ndóvi ha ḋá i jí Ndíóxi janda quíhva cuu cahan i xíhi in yúcú ſá ná ndicánda ſá. Có ſahá toho tóćó ndíhi ſá yóho tá có quíhvi ini ḋá ſaní táhan i. 3Ta váń tá ndicánda ḋá tóćó ndíhi ſá cómí i ta já quíhva ḋá ſanú ſá ndáhuvi có ſahá toho ſá cája ḋá tá có quíhvi ini ḋá ſuyi vi. Ta ni có caja toho ſá ndíquíhva ḋá yíquí cuńu ḋá ſaná cáyí a ṣahá ſá cáhan ḋá tühun Ndíóxi tá có quíhvi ini ḋá ſuyi vi. 4Jáchi tá mé a ndáa táhyí quíhvi ini ſuyi vi có ndíhi ini xíhi ná. Ta tá quíhvi ini ḋá táhvi ini ſahá ná ta có cáhíhvi ḋá tóćó xíhi ná. Ta ni có cája lánda yó ſuń ná ta ni có cája cáhnu i mí ſuń ná. 5Tá quíhvi ini ſuyi vi inón nú ſúhu yó xíhi ná ta có cáhíhnda yó ſáha ſú ſá jáchi có ndúcú yó ſá váha mé cuńi yó. Ta ni có xojo iní xíhi ná. Ta ni có quéhé cuéntá sańá ſá nú ſú cája na xíhi yó tá quíhvi ini ſá. 6Tá tá quíhvi ini ſuyi vi có cájíi ḋá tóćó tá cája nú ſuń na joo cájíi iní tá cája na ſá ndáa. 7Tá quíhvi ini ſuyi vi iní tiáhva i ndóho iní ſahá ná ta cáhí iní ſá váha cuńi yó sańá cája. Ta cándúsa i ſá cája na ſá ndáa. Ta sáhan ndé iní xíhi ná tóćó ndíhi ſáha. 8Tá mé a ndáa quíhvi ini ſándá tánh i já quéa andá ama cáa quíjí a ndíhi sańá quíhvi ini ſá. Joo váxi quíjí a jáyáha ga ſuyi tühun cáhán Ndíóxi xíhi ná nú ſuyi xíhi xáwi quíjí ndíhi sańá. Ta a cáhán ga ná tühun ſá có násatíahva na. Ta váxi quíjí ndíhi sańá ſá ndíchí xíni ſuyi vi. Joo a ndíhi toho sańá quíhvi ini tánh i. 9Jáchi chá cuńi iní yó sańá Ndíóxi tá chá cuńi táhva í jáyáha í tühun cáhán Ndíóxi nú ſuyi vi. 10Joo tá ná xínú có quíjí ndáa Ndíóxi ſá ná ndúu ſuyi vi í ji quéa a có nú ſúhu yó yó ſá tóćó ndíhi Jáyáha ga ſá ndíhi sańá cán jáchí sa nándúu ſuyi vi í ſuń mé á. 11Candéhé ndó. Tá násaccu ü in tá loho nácahán i tá quíhva cáhán ná váń tá quíhva já nácahvi ini i tá quíhva já nácahvi i. Joo tá násahnu i najándacco i ſá cája ná váń. 12Viti có cándáa váha iní ndá quíhva cáa Ndíóxi. Cuńi á tátühun tá sándéhé yó ſuń in yútátá ſá có jíju váha ga. Joo váxi quíjí cuńi mé á tá quíhva cáa. Viti cuáha ſáha có cándáa iní ſahá mé á. Joo váxi quíjí cándáa iní ſahá mé á tá quíhva xíni mé á mí viti. 13Ín ſuńi ſúhu ſáha a ndíhi sańá. Ta ſá yóho cuńi á: ſá cánédé iní Ndíóxi, ta ingá cuńi ſá ndátí casań, ta ingá cuńi ſá quíhvi ini Ndíóxi xíhi ná tánh i. Ta có Ndíóxi ſá ná cája i ndíhuńi ſá yóho joo ſá cáhán cáhá cuńi ſá quíhvi ini Ndíóxi xíhi ná tánh i. 14Ta cáhán xíni ſuyi tühun ſá có násatíahva na

Xíni ſúhu ndíhi ini ndó quíhvi ini ndó ſándá tánh ndó. Ta xíhi in ndíhe ndó ndíhuvi ndó ſá sáhan ínáma yii Ndíóxi nú ſu. ſá xíni ſúhu ndíhi cáhá ini ndó ndíhuvi ndó cuńi ſá ná cuu jáyáha ndó tühun cáhán
Ndióxi xihín ndó nú ñayivi. 2Jáchi ndá ná nacuú cáhan tuhun ñá cóo nacatiahva na já quaé cáhan na xihín Ndióxi joo có cáhan na xihín ñayivi jáchi có cándaa ini ñayivi ñá cáhan ná. Ñá cáhan na cúú ñá ná cuhéxi cuéntá ínima yii Ndióxi ta cúú á ñá có xíní ndihí ga ñayivi. 3Joo ñayivi tiáhva jáyaha tuhun cáhan Ndióxi xihín ná nú ñayivi caja na ñá ná cuu cuahnu chága na cúú cuéntá Jesús xihín tuhun cáhan Ndióxi. Ta sáhan na tuhun ndéé ini ñayivi ta quiahva já jáxínu chága na ini na cán. 4Ta ná néhe táhví cáhan tuhun ñá cóo nacatiahva na sáhnu mé cuité va na xihín sáhan cáhun Ndióxi nú ná cáhan ná. Joo ná tiáhva jáyaha tuhun cáhan Ndióxi nú ñayivi chéndeé ná ná cúú cuéntá Jesús ñá ná cuahnu chága na xihín ñáha cuéntá Ndióxi.

5Mí i cájii iní i tá ná cuu cáhan ndihi ndó tuhun ñá cóo nacatiahva ndó. Joo cájii chága ini i tá ná jáyaha ndó tuhun cáhan Ndióxi xihín ndó nú ñayivi jáchi xíní ñúhú chága ñá yóho a juú ga ñá ná cáhan ndó tuhun ñá cóo nacatiahva ndó. Váha cája ndó ñá ná cáhan ndó tuhun ñá cóo nacatiahva ndó tá ifín in ná tiáhva nducú ñehe ñá cúni cachi tuhun cáhan ndó ñú ñayivi já quaé ná cuu cuahnu na cúú cuéntá Jesús xihín mé tuhun cán. 6Xíní ñúhú candéhe vahá ndó ñá cáhan i xihín ndó, ñани mí i na cúú cuéntá Jesús. Cóo sáha toho ná cája i tá ná saa i coto nihni i ndohó ta já casáhá i cáhan i ínga tuhun ñá có cándaa ini ndó. Tá ná cája i já ndaja cája ndó cándaa ini ndó tuhun Ndióxi. Ñá ndítahan cája i quée cáhan i xihín ndó ñá najánhá Ndióxi nú ñá. Ta ndítahan cáhan i ñá ndjichi cuénta Ndióxi. Ta ndítahan cáhan i tuhun násahá Ndióxi nú ñá jáyaha i ñá ná ndó. Ta ndítahan jánähá i ñá ndaá cuéntá Ndióxi ná ná.

7Sácú u in quiahva ná ndó sahá in tóoyo xihín dó jácaha. Ndaja caja ñayivi candáa ini na ndá yaa tíví yó tá csi táhvá i tíví vahá, ñá csi táhvá i jácáha vahá i. 8Ta ndaja caja ná soldado cacu tiáhva na mé ná ñá ná cuhun ná cani táhan na tá tá csi táhvá vahá dá tíví trompeta tíví dá do. 9Quiahva já yáha ri xihín mé ndó jáchi tá csi cáhan ndó tuhun ñá cuu cándaa ini ñayivi ndája caja ri ná cán candaá ini na ñá cóchí ndó. Cóú á táhun cáhan ndó ná táchí cuité va. 10Cája i cuénta iní cuhé Ndívhá nú tuhun cáhan ñayivi ndíjáá ñuyíví. Joo ndíjáá táhun yóho cáxi cáhan nú ñayivi cáhan ná mé tuhun yóho. 11Joo tá có cándaa ini i ñá cáhan inga ñayivi xihín i já cúú ú táhun in dá toho ná mé ná. Ta ná cán cacuú na táhun in ná toho ná mí i sàha ñá ná có cándaa ini i táhun cáhan ná. 12Sáhá ñá cán quée tá mé a ndaqu cuní ndó ndiquehe ndó ñá sáhan ínima yii Ndióxi ná ná já quaé xíñi ñúhú ndíncuú ndó ñá cuu chindeé ndó ná cúú cuéntá Jesús ná cuahnu chága na xihín tuhun Ndióxi.

13Ñá cán quée ndá ndó néhè táhví cáhan ndó tuhun ñá cóo nacatiahva ndó já quaé xíñi ñúhú cáha ndó ná Ndióxi ñá ná cuu ndici.ní ndó ñá cúni cachi a nú ñayivi. 14Jáchi tá ná casáhá cáhan i tuhun ñá cóo
naissance ta načachi Ndióxi já: “Vatí ná chindahá i na cáhan java tuhun toho nú á nyáivi Israel joo a cùni joo na nú cáhan na toho cán jáchi sáa ini na Israel”, načachi Ndióxi.

Tá cáhan ndó tuhun ŋá cóo nasaṭialhava ndó nani cája cáhnu ndó Ndióxi co chîndeé cuahá ŋá yóho na nú cuú cuéntá Jesús cuahnu na xîhín tuhun Ndióxi vaṭí mé a ndáa na có xíni tuhun Ndióxi cátontó na xîhín ŋá yóho. Joo tá jáyaha ndó tuhun cáhan Ndióxi xîhín ndó nú cuú cuéntá Jesús já cuu cuahnu châga na xîhín tuhun Ndióxi vaṭí co chîndeé cuahá ŋá yóho na cámañi ndihvi íché cuéntá Jesús. Caja mé ndó cuéntá tá na taca cuahá na cú cuéntá Jesús ta cáhnu ndó tuhun ŋá cóo nasaṭialhava ndó nani cája cáhnu ndó Ndióxi co chîndeé cuaḥá ŋá yóho ndúu ndó jan. Ta tá ná cuni na ŋá sa jiin tuhun cáhan ndihi ndó já quaé cáhan na ŋá cúú ndó na tâchí. Joo tá ná jáyaha tóćó ndíhi ndó tuhun cáhan Ndióxi nú ŋá nyáivi ta ndaja coo quíhví in na có xíni tuhun Ndióxi. Ta tá ná cuni joo na ŋá cáhan ndó já quaé tâhnda ini na sahá cuachí na ta já casahá ndícənini ini na sahá ŋá nüu cája na. Ta já námə na cuací na nú ŋá nyáivi ta já ndicava xîtí na cája cáhnu na Ndióxi. Ta xîhín ŋá yóho candañá ini na ŋá mé a ndaà tâhýi ŋín Ndióxi tänu ndó.

Tóćó ndíhi ŋá cája ndó cuéntá Ndióxi xîhín ŋúhú caja ndó ŋá xîhín toní ŋúhú

Candehé ndó, ŋani i, na cúu cuéntá Jesús. Tá ná nditaca
1 Corintios 14
Ndícani Pablo sahá quiví tá nanditacu Jesús

15 Candehé ndó, ná cuí cuéntá Jesús. Viti cúni já na ndicuhun ini ndó tuhun vaha sahá Jesús ná najánaха i nu ndó. Mé tuhun vaha yóho sa nandiquehe vaha ndó ná ta cândeé vaha ini ndó a jandá viti. 2 Ta jivi sahá mé tuhun vaha najánaха i nu ndó yóho cuu cacu ndaa ínima ndó tá ná caja ndó ná najánaха i nu ndó xihin ndinuhu ini ndó. Joo tá ná a cája ndó ná já quéa mé a uun va quéa nacandúsa ndó ná.

3 Candehé ndó. Jáhna núhú naçaca í quéa najánaха i ndóho ná nacatiáhva mí cuéntá Jesucristo, mé á naxihi ndíca crúxy sahá cuachí tá quíahva cáhí tuhun Ndíóxi. 4 Ta najánaха i ndóho ná najánduxú ná mé á joo tá naxihi quiví nii já nanditacu tucu a tá quíahva cáhí tuhun Ndíóxi coo.

5 Ta já nañahá mé á nü Pedro xihin nú java ga táhan da úxu jivi naxica tuun xihin a cán. 6 Ta tá nándihi já nañahá mé á nü yáha ga nú uhun ciento ná cuí cuéntá mé á. Ta in naxini tocó ndíhi na mé á. Ta cuahá táhan ná naxini náhah cán tácu yii va na vati java na sa naxihi ná. 7 Ta tá nándihi já nañahá mé á nü Jacobo ta anda já nañahá mé á nü tocó ndíhi na naxica tuun xihín a.

8 Ta tá nu ndíhí já nañahá ri Jesús mé á nü yí vati cúí ú da nacacu tá sa nayaha mé tiempo tá naxica nuu Jesus núyíví yóho. 9 Yehè cúuí y in apóstol joo ṳn chàga sahá tocó ndíhi java ga ná apóstol a juú ga yehè. Ta ni cóó sahá i cahan ná apóstol xihún i jáhí naçixa nnu i naçaja xíxi i xihín ná cuú cuéntá Ndíóxi jihna. 10 Joo mé a ndàa cuuí y in apóstol jàhí naçamáni Ndíóxi yèhe. Ta a juú ná uun cuuí námaní naçaja Ndíóxi xihín i jáhí cuahá ga chuun cája yèhe cuéntá mé á a juú ga java ga ná apóstol cán. Vatí mé a ndàa có cája chùun i xihín ndúe mí. Sahá ná táhví ni Ndíóxi sahá i sahá ná cán quèa chíndéè a yèhe cája i chuun mé á yóho. 11 Joo có cája toho a a yèhe a ná java apóstol cán cája chùun chágà. Ná vaha quèa tocó ndíhi ná tándahá ndé sahá Jesucristo ta mé ndó sa nacandúsa ndó ná ná nájanaha nde nü ndó.

Váxi quivi nanditacu téco náhi náni
coo nditacu Jesucristo ja quea coo sahá toho ŋa cândeé ini ndó mé á ta cómí yij va cuachi cuénta sahá ndó. 18Ta xijín ŋa yöho cungi cachi a ŋa a cácu ndaa toho ínimã na cúu cuéntá Jesus tá ná quivi na. 19Tá ndiyahvi ŋa cúu yó cuéntá Jesus nani tácu yo ŋuyíví yöho cuítí va já quea ndáhví nähá nacúu.


26Ta jandó nü ndíhi jándihi mé á sahá ŋa ná quivi ñayivi. Ta xijín ŋa yöho a quivi gá ñayivi. 27 Jáchi mé Ndíóxi nándiquiahva tóco ndihi ŋaha nüú Jesucristo já ná cacomő a cuénta sahá. Joo tá cáchi tühun Ndíóxi ná ná nditacu cuú sahá tóco ndihi ŋaha, có cungi cachi a ŋa cómí a cuéntá sahá Ndíóxi viti jáchi mé Ndíóxi quéa nándiquiahva tóco ndihi ŋaha ndáhví mé a ŋa ná cacomő a cuénta sahá. 28Ta tá cómí Jesucristo cuénta sahá tóco ndihi ŋaha andá já ndíquiahva Jesucristo mé a ndáha Ndíóxi ŋa ná cacomő a cuénta sahá. Jáchi cúu á in túhun jini já jahi Ndíóxi ta mé Ndíóxi quéa nándiquiahva tóco ndihi ŋaha nüú Jesucristo. Ta Ndíóxi cacuu a ŋa cahun chaga nü tóco ndihi ŋaha.

29Ndúu java ñayivi ta cándúta ná sahá ná sa naähxií já ná cácu ndaa ínimã ná. Joo cáchi ná có cándúsá toho na ŋa nditacu ndíi. Ta ndá sahá quéa cája ná já tá có cándúsá na nditacu ndíi. Joo xíní váha i ŋa nditacu ndíi.

30Ndá chuun quáa chicaa yó mí ndijáá níí quivi nüú tondóhó nüú cuu cahní ná mí tá có cándúsá i ŋa nditacu tucu ndíi. 31Candehé ndó, ŋani i, ná cúu cuénta Jesús. Ndijáá níí quivi vaxi tondóhó nüú i. Ta jalóó cúu quivi i. Mé ndó cánda váha inu in ndó ŋa cáji ina i sahá in nánduu ndó xihín Jesucristo, xito ho i. Sahá ŋa cán quéa ndítahan nü ndó candúsá ndó ŋa cáhan i xihín ndó. 32Cuáha tánu naqúxhvi táhan i xihín ñayivi quini ŋu Efeso. Mé ná cán cúu ná táthun quifti yúcú. Joo coo sahá toho ŋa ndóho ina i yöho
tá mé a ndaça ço nditacu toho ndii. Jáchi tá ço nditacu toho ndii já quéa cuu cõhó caja ã tá quiňha câçhó java ñayivi tá câçhó nã já: “Cõho cuxu vahã ã ta coho vahã ã jáçhi yô quivî ñtauANTA a iajá cúú yô.”

33 A quiňha ndó ñaçanãi jândahvi inga na ndohõ. Xînhu ñûhû ndicuñhun ini ndó in tûhun nã câçhó já: “Tá câtãhan i xîhîn ñayivi, nã ço câja vahã já quel jàtiÃ ví nã mí.” 34Xînhu ñûhû ndicáxhó vahã ini ndó ta a câja ndó cuçhî jáçhi ndûu java ndó ta ço xînî toho ndó Ndióxi. Câhãn ã ñã yôho xîhîn ndó já nã cacahan núu ndó sahá ñã núu câja ndó.

Ndaça coo tá nã nditacu ndiii

Quiňha já yâha ri xîhîn ñayivi tá nã xinu ço quivi jânditacu Ndióxi ñã. Jáçhi yiqú cuñu yô ña jânduxhû na tixi ñûhû cuû ã ñã ndihi sahã. Joo tá nã nditacu tucu já a ndíhi gã sahã yô anda ama câa quiivi. 43Mé yiqú cuñu i jânduxhû na tixi ñûhû yôho cuû ã tátuñ in ñañ núu ndivahã jáçhî ndihi sahã. Joo tá nã xinu ço quivi ndicoo tucu a caja Ndióxi já cacuu a ña ndatô ndivahã jáçhî a ndíhi sahã. Ña jânduxhû na tixi ñûhû cuû ã ñã vitá ndivahã joo ña nditacu tucu cacuu a ña ndacú vahã. 44Jâchî tá nã jânduxhû na mí tixi ñûhû ña jânduxhû na cuû yiqú cuñu cuênta ñuyivi yôho. Joo tá nã nditacu tucu já ñehe yô inga yiqú cuñu, ñã cuû cuênta indiví. Jáchî tá ñn yiqú cuñu cuênta ñuyivi, ñã ndíhi sahã ta já ñn ri yiqú cuñu cuênta indiví, ñã a cuû ndihi sahã.

45Câçhó tûhun Ndióxi ñã tá nacavãha Ndióxi Adáñ, dá nasaçuu ña ncuûtâ nã nacta Já nacaca mé ã ñã nã catacu da. Joo câhãu châãa Jesucristo a juú gã Adáñ jáçhî mé ã câja ñã nã catacu ñayivi anda ama câa quiivi. 46Ña jîhna ñûhû sáhah Ndióxi nô yô cuû yiqú cuñu ã, ñã ndíhi yachî sahã. Ta tá ñu ndíhi já sáhah mé ã inga yiqú cuñu ñô cuûtâ indiví ta ñã
cán cúú á ña̱ co̱ ndíhi sa̱ha. 47 Mé Adán, dá naćaváha Ndióxi nú cuítí nasaçu da dá naćaváha mé á xihín ñundáhyí ta cúú dá da ňuyví yóho. Ta Jesucristo, xitoho i, cúú á inga táhan daŋaña joo cúú á ña naqixi chi indiví. 48 Tá in tá in ňayivi ñéhe na yiquí cuñu tátuñun xiquí cuñu Adán jáchi cúú á ña naćaváha Ndióxi xihín ñundáhyí. Joo ňayivi, ná ndíquìghá mé ndáha Jesucristo vaxí quíví ndìquehe na ina yiquí cuñu cuéntá indiví, ña co ndíhi sa̱ha. 49 Ta viti íin yiquí cuñu i tátuñun xiquí cuñu Adán joo vaxí quíví ndìquehe ina yiquí cuñu i cuéntá indiví ta cacu i tátuñun xiquí cuñu Jesucristo.

50 Cande̱hé ndo, ňani i, ná cúú cuéntá Jesús. Cunjí cañí tuñun i xihín ndo ña a cúú toho cuñun yiquí cuñu i yóho indiví ña ná cacomí Ndióxi cuéntá sa̱ha jáchi mé yiquí cuñu i yóho co cúú á ña cuñ catacu andá ama cáá quivi. Joo ña inga, ña quìghá mé á nỳ yó cân, a ndíhi toho sa̱ha. 51 Ta viti cúñí cañí tuñun i nû ndó sañá in ña ha nañahjín jehé nũ ñayivi ta ña yóho quea: A jǔ ndíhi toho i quíví jáchi tá ná xínú coo quíví quixí tucu Jesucristo ňuyví yóho anda jáví ndijama ndíhí tá quíhá naðá a ta mé Ndióxi quíhá ina yiquí cuñu nỳ yó. 52 Ta in náa cuñí yáya ña yóho jáchi cacu i tátuñun in ndícuñí nù yó ta jà ndàhyí trompeta, mé dó ndàhyí nû ndíhí cuí cúí ná ndítaca jìuñun yá yóho toho nduu a tátuñun yiquí cuñu ña quíhá Ndióxi nú yo. Sañá ña cán quèa xíní ňuhú ndijama mé a yiquí cuñu i yóho jà ná cuñ coho co ñ xihín mé a ñandá ama cáá quivi. 53 Ta yá ña ndíjama yiquí cuñu i ta ñanduu a ña co ndíhi sañá anda ñandá ama cáá quivi já quèa xínú coo nỳ túsun ña nàcachi na profeta sañahá: “Vaxí quivi ndihí sañá ña xíhi ñayivi jáchi nàcandé Jesucristo nàsahnú a nỳ ña xíhi nà. 55 Ta xihín ña yóho cáá cáánu i mé á jáchi a quivi ga ñayivi sañá ña naquee vaha Jesucristo”, cáá quivi tuñun Ndióxi.

56 Ta cáá ñayivi cuñchi já quivi tá quivi na sañá ña cáá na. Ta cúú a tátuñun tá tíin lìhma na jáchi ndóho ini na sañá cuñchi na. Andá sañahá nðiva sañhndá ley Moises ña quivi ñayivi sañá cuñchi na nàcachi ñéhe iní cuñchi cáá ña ná quivi ñayivi. 57 Joo ndíxåñvi Ndióxi jáchi chinéedé a mí ña ná cuñ quee vaha i sañá ña nàcacea Jesucristo, xitoho i sañá yó.

58 Sañá ña cán quèa ndítahan nú ndó, ňani máñi i, ná cúú cuéntá Jesús, coo nducú ini ndó xihín tuñun Ndióxi. Ta ço xínú nühú jándacoo ndó ña cáandé ini ndó mé ña. Ta ndítahan nú ndó ndihí ini ndó cáá chunú ndó cuéntá mé a jáchi sa cáándaa vaha ini ndó ña a juú ña uun cúú toho chuun cáá ndó jáchi ñín Jesucristo, xitoho i xihín ndó.

Tá ndítaca jìuñun ña jasá nù ña cuú cuéntá Jesus

16 Ta viti cúñí ndicani i nú ndo ndá quíhá ndítahan cáá ndó tá jánditaca ndó jìuñun ña jasá
ndo nú na cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Jerusalén. Xíní ñúhú caja ndó tá quiahva najánáha ñ nú na cúú cuéntá Jesús ndúu estado Galacia.

2Ña ndítahan caja ndó quèa: tá in in domingo xíní ñúhú tavá xóo ndó táhan jihiún ña sácú ini ndó jasá ndó jatá ña nándiquehe ndó sáhá chuun nácaja ndó. A cándati toho ndó jandá quiahva ná saja i jan jáchí xíní ñúhú jánditaca cuéé ndó ña.

3Ta cåxi mé ndó ndá na cúni ndó cañehe jihiún jan ñuu Jerusalén. Ta tá ná xínú coo i jan chindahá i ña ña na cúni ñehe na jihiún ñuu cán. Ta chindahá i in cartá xihín ná ña na quiahva na ña xihín jihiún jan nú na cúú cuéntá Jesús ndúu mé cán. 4Ta tá cúni Ndíoxí já cuhíun ri yehè va xihín na jan anda ñuu Jerusalén.

Sácú ini Pablo cuhíun dà coto níhni da ná cúú cuéntá Jesús ndúu java ga ñuu

5Sàq ñ coto níhni ñ ndóhó cúni. Joo jihna ñúhú ýaha ñ coto níhni ña cúú cuéntá Jesús ndúu estado Macedonia. Ta ñanda jáví saja ñuu Corinto jan. 6Ta tá cúni Ndíoxí candoo nahá chá i xihín ndó. A tá cóó ta coo ñ nií tiempo vixi xihín ndó jan. Ta tá saja quee ñ cuhíun ña inga ñuu já cuu chindeé ndó yehè. 7Co cúni toho ñ coto níhni númí ñ ndóhó. Ña cúni quea candoó tóo ñ coo nahá chá i xihín ndó jan tá cúni Ndíoxí. 8Joo candoó tóo ñ coo ñu Efeso yóho jandá quiahva ná yaha vícó Pentecostés. 9Jáchí mé a ndàa núná nú ñ caja chúun ñ cuéntá Ndíoxí yóho jáchí cuahá ndivaha na ndíquehe yaha na tühun Ndíoxí váti ndúu cuahá ña ço cúni yehè sáhá chuun cája i yóho.


Ndíndaýí Pablo ná cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Corinto


15Candhée ndó ñaní ña ná cuénta Jesús. Sà xínú yaha ndó sáhá na vehe Estéfanas, mé ná nú cuítí nándihvi ñíchí cuéntá Jesús estado Acaya. Sà nándiquiahva na mé ná chindeé ña ná cúú cuéntá Jesús. 16Ña cúni caça i ná ndúu ndúu ña ná cuní johó ndó ña sáhndá ña cán ná ndó caja ndó. Ta xíní ñúhú caja ndó tá quiahva cúni ndíhí ña cán jáchí chindeé ña ñayivi ta cája chúun
váha na cuéntá Jesús. 17 Cájii ini i jáchi nákínu còo Estéfanas xihín Fortunato xihín Acaico nú ñín i ta nachindeé na yehe. Ta vátí a cuú quixi mé ndó nuú i 18 joo na yóho sáhan na tuhun ndéé ini i xihín ñaha cuéntá Ndíoxí tá quíahva naçaja na xihín mé ndó. Mé a ndäa ndítahan nú yo caja cáhnu i ná cája tátuhun na yóho.

19 Na cuú cuéntá Jesús ndúu estado Asia chindahá na Ndíoxí coo ndó. Ta jári Aquila xihín Priscila chindahá na Ndíoxí coo ndó. Ta jári na cuú cuéntá Jesús táca cája cáhnu Ndíoxí vehe na cán chindahá na Ndíoxí coo ndó. 20 Tócó ndíhi

na cuú cuéntá Jesús ndúu chóho chindahá na Ndíoxí coo ndó. Ta xíní ñúhú cáhan Ndíoxí xihín táhan ndó ta tatí yúhu táhan ndó ta yii caja ndó ña.

21 Yehe cuú Pablo ta xihín ndáha mí i cáhyí i ña yóho nu ndó ta chindahá i Ndíoxí coo ndó.

22 Ta ndá na cò quíhvi ini Jesucristo já ná cáhun cháhan jata ná. Cama chá ná quixi Jesucristo, xitoho í.

23 Na cuóu quëa ná caja cuñáa Jesucristo, xitoho í ñamani xihín ndó. 24 Quíhvi ini i tóco ndíhi ndó jáchi tóco ndíhi cuú yó cuéntá Jesucristo, xitoho í. Já ná coo.
Cáhán Ndióxi Pablo xihín na cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Corinto

1 Yehe cúú Pablo, dà naçaxi Ndióxi cacuu apóstol cuéntá Jesucristo jáchi já cúuj a caja. Yehe xihín ñaní, Timoteo cahyí ndé carta yoóho ñu ndóhó, nà cúú cuéntá Ndióxi ndúu ñuu Corinto ta ñu tócó ndíhi nà cúú cuéntá Ndióxi ndúu ñuu estado Acaya. 2 Nà cúñi quêa ná caja Ndióxi, táta yo xihín Jesucristo, xito ho í cuahá ñamani xihín ndó ta ná caja mé á ña ná coo vaha ini ndó.

Ndóho ini Pablo

3 Cóho caja căhnu í Ndióxi, mé a cúú tátá xito ho í, Jesucristo. Jáchí Ndióxi cúú á tá ta yo, mé á sá táhvi ini săhá yo ta cúú á Ndióxi ña chándeé mí tá ndóho ini. 4 Mé a cán sánah tühun ndéé ini nú tóco ndíhi ña ndóho ini ja quêa ná cuu caja ri mé ví quíahva i tühun ndéé ini ñayivi tá ndóho ini na. Tá quíahva cája mé a xoho quíahva já ndítahan caja í xihín ñayivi. 5 Jáchí tá quíahva ndóho ndíawah ín sahá Jesucristo ta sà mé quíahva já sáhan cuahá ndíawah mé á tühun ndéé ini tá ndóho ini. 6 Tá ndóho ini mé ndé já cuu quíxi tühun ndéé ini mé ndó ta já cuu cácu ndaá ínima ndó. Tá sáhan Ndióxi tühun ndéé ini ndé já quéa sáhan ri mé á tühun ndéé ini mé ndó viti. Ta xihín ña yoóho cuu coo ndácu vaha ini ndó tá ná quixi ña ndóho ini ndó tá quíahva ndóho ini mé ndé. 7 Cándeé ini ndé ña a jándacoo ndó tühun Ndióxi jáchí càndaá cáxi ini ndé ña tá quíahva ndóho ini quíahva já sáhan Ndióxi tühun ndéé ini.

a ndèhe nú ndihi tongóho. 11Ta mé ndó chínóed ndó ndèhe tá xíça tathi mí ndó nú Ndíóxi sáhá ndé. Jáchi tá ná cáça tathi cuahá ñayivi nú Ndíóxi sáhá ndé, sa mé quíahva já ndíquíahva cuahá ñayivi ndíxahvi nú Ndíóxi sáhá ñánaná caja Ndíóxi xihín ndé.

Ndícani Pablo ndá sáhá quéa cóo nasáhan dà ñuú Corinto 12Íin java ñaáha cája ñá nú coo vaha ini ndé ta cúú á ñá yóho: cándaa căxí ini ndé ñá co cája ndé ñá núu ta tóco nðihi ñá cája ndé ñuyíví yóho cája ndé ñá xihín ndinuhi ini ndé. Ta xihín ndinuhi chága ini ndé cája ndé ñá cán tañu mé ndó. Ta ni in ñá cája ndé co cája ndé ñá sáhá ñá ndíchí quíixi jini mé ndé jáchi mí Ndíóxi quéa tathi ini sáhá ndé ta chínóed à ndèhe cája vaha ndé. 13Tá nácáhúyí ndé carta nú ndó jihna cóo ncháñyí ndé túhun ñá a cúú cándaa ini ndó jáchi ndácu cándaa cáhán ndé xihín ndó nú carta cándaa xihí ndé. Jáchi cúní ndé ñá cándeá vaha ini ndó 14ñá co cándaa cuahá ini ndó viti. Ta cúní ndé ñá cáji ini ndó sáhá mé ndé tá quíahva caji ini ndé sáhá ndó tá ná tandaa quíixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho.

Sándéhé cáxi Ndíóxi ñá mé á ndá cándéed Ini ndó ndó tathi cándá ná xihín ndó. A ñáha saá ñuú Corinto ján tá quíahva nasácu ini i cája i jáchi co cúní jácúquëha i ini ndó. 24Co cúú ñá sáhá ñá cúní ndé cája ndúsá ndé sáhá ñá ndítahándácu ndó. Jáchi sa xini ndé ñá ndúu ndácu ndó cándéed ini ndó Jesucristó. Ñá cúní ndé quéa chándéed táhan ndé xihín ndó já ná cáji ini ndó.

Saá ñá cán quéa nasácu ini i ñá ná a cúhun tucu u coto
nihni ñ ndóhó já ná a cácuéha ñi ndó. 2 Jáchi tá ná jácroatéha yehé ñi ndó a cüu caja ndó jácajii ñi ndó i ná jáchi mé ndó cüu ná jácajii ini ñi. Joo ndaja caja ndó jácajii ñó ini já să ná jácroatéha i ñi ndó. A cüu caja ndó ñ. 3 Sahá ná cân quéa nacahyí i in carta ná nachindahá i nü ndó cân jáchi co cüu xün ño jań ta jácroatéha ndó ini i ná sahá ná cája ndó. Jáchi ndítahan jácajii ndó ini i nani în i xihin ndó. Jáchi xiní vaha i ná tá cájii ini i já cájii ini ri ndóhó va. 4 Joo nani nacahyí i mé carta cán já nacásáhá táhví ini i ta ndícans in janda quia̱hva nacásáhá sácu ñ. Coó nacahyí i ná sahá ná cüu ná catáini ini ndó xihín a joo cüu ná ná candañ ñi ndó ndá quia̱hva quíhvi ndívaha ini i ndóhó.

Ndítahan caja cáhnu ini ná ndúu ñuú Corinto sahá in da nacaja cuačhi
5 Ta mé dà nacaja cuéha ini i cân coó nacaja cuéha dà ini in túhún yehé tá nacaja da cuácher. Joo cúu á tátuhun nacaja cuéha ri da ini ndíhi ndó. Cáhán ñ ná yóho xihín ndó ná ná a jánani ndívaha ndó dà. 6 Jáchi cuáha ndó sa hájánaní ndó dà cán. Váñi já va caja xíxí ndó xihín dá. Ndáhví dà. 7 Ná ndítahan caja ndó quéa caja cáhnu ini ndó sahá dá viti ta quia̱hva ndó túhun ndedé ini da jáchi a juú táhvá náa cacañaha ini da xihíñ ña cája ndó xihín dá. 8 Sahá ná cân quéa xícá táhví tuçu ñu ndó ná ná jánañá ndó ndú ndó ná mé a ndáa quíhvi ini ndó dà.
9 Sa nacahyí vi in carta nü ndó nü ndícans i ná sahá ná yóho. Nacahyí i ná sahá ná nacacu ini i coto ndojó i ndóhó á mé a ndáa táhýi cája ndó tá tín nacachi i xihín ndó. 10 Ná cán quèg ndá ná ná caja cáhnun ini ndó sahá já caja cáhnun ri ini yehe va sahá ná. Ta tá tín in ná sahá ndítahan caja cáhnu ini i ná sahá já quèg cája i ná sahá mé ndó. Ta sándeñé cáxí Jesucristo ná cája i. 11 Jáchi tá ná a cája i ná já quèg cándéé tíañáahá sácuáha xihín yo jáchi sa xíní vaha i ná cüu rí jándahvi rí nayivi.

Ndícans in Pablo nani în da ñuu Troas
12 Tá nášiny coó i ñuu Troas ná caxí túhun i túhun vaha sahá Jesucristo já nánñá nü ño i caja chúńun vaha i cüentá mé a cúu xitoño i. 13 Joo cóo nashájiñ vaha ini i jáchi cóo náñghé q náñi Tito. Sahá ná cán quéa nándindayí i náñi, ná ndúu ñuu Troas já nàquee e cuáhan i ché estado Macedonia ndinducú ñ da.

Sáhan Jesucristo ndéé á nü yó quee vaha i
14 Ndíqiáhva i ndíxahvi nü Ndíóxi jáchi sahá ná nacaja Jesucristo quée vaha i níi tiempo. Tá quia̱hva ndícuñta nü in jico támi såháñ quia̱hva já ndícuñta nü túhun Ndíóxi cája ndé já quèg ná cuu candañ ñi nayivi túhun vaha sahá Jesucristo. 15 Jáchi mí cúu yó tátuhun jusa vaha ná támi såháñ ná jóco Jesucristo nü Ndíóxi. Ta ndícuñta nü a tanú ná jácácu Ndíóxi sahá ná cándéé ini ina mé á. Ta jári ndícuñta nü a tanú ná cuna ndívayá sahá ná coó nacandúsa ná mé á. 16 Mí cúu yó tátuhun jusa támi såháñ nü ña sá cándañ ñi

Cáxi tuhun Pablo sáhá tuhun sáhá sáhan Ndíoxi núú ñayivi

Co cáhan ndé ñá yóho xihíñ ndó sáhá ñá cúní ndé caja cáhnu ndé mé ndé. Jáchí co xíní núhú ndé çaca ndé in tutu ñá cáchí cúú ndé ñayivi ndísvánu ini nú ndó tá quíahva caja java na. 2 Mé va nóo cuu quíahva nóó tuhun vaha sáhá ndé jáchí tá ná cuni ñayivi tá quíahva nándijama Ndíoxi ínima ndó xihíñ tuhun nàçahàn ndé xihíñ ndó já candaqa ini na ñá nàçaha vaha ndé tá nàçaha chuúñ ndé tañu mé ndó. 3 Jáchí náha cáxi táhyí a ñá cúú ndó tátuahun in carta nàçahíyí Jesús Cristo ta mé ndé jánañá ndé ñá ñuí ñayivi. Co cúú á in carta nàçahíyí núú tutu. Cúú á ñá nàçahíyí ínima yíi Ndíoxi, mé a tácu indiví. Ta cúú á in carta ñá co nàçahíyí núú ñuí yùú jáchí cúú a tátuahun nàçahíyí a ini ínima ñayivi.

4 Ta cahàn ndé ñá yóho jáchí càndéé cáhnu ini ndé Ndíoxi sáhá ñá nàçaha Jesús Cristo. 5 Co cúú á sáhá ñá quíxí jini mé ndé caja ndé ñá.

Jáchí Ndíoxi quéa sáhan ndéé á núú ndé caja ndé chuun yóho. 6 Ta mé á quéa chindeé ndéhe caja chuúndé ndé cuéntá mé a xíhin cuéntá tuhun sáa nàsahàn nú yo. Co caja chuúndé sáhan ley nàcayíyí núú tutu joo caja chuúndé sáhan ínima yíi Ndíoxi. Mé ley caja ñá nú quivi ñayivi joo caja ínima yíi Ndíoxi ñá ná cátacu ñayivi andá ama cáa quivi.

7 Ta nàcayíyí ley Moisés núú yyuú, já nandiyehe ndiváha núu Moisés jànda quíahva çoó nàcu gu ga candéhé ná Israel núu dá. Joo núú nandiyehe nàhá cân nàcasahá ndálva ñá jànda quíahva nándahva ñá. Candéhé ndó. Vatí nandiyehe ndiváha núu nàcayíyí mé ley, ñá cuu chindahá ñayivi cuhun na ñéhe yó. 8 Joo ndája ga vía nidiyehe chàga núu quíxí tuhun vaha cahan sáhan Jesús núú ñayivi jáchí sáhan ínima yíi Ndíoxi tuhun yóho nú yo. 9 Candéhé ndó. Vatí ndató násahiin tá nàcayíyí mé ley ñá cuu chindahá ñayivi indáyá joo ndája go vía nidiyehe chàga núu quíxí tuhun ví xihíñ ñayivi ñá çoó gu cuachi na nú Ndíoxi. 10 Jáchí coo sáhan gu ñá ndató mé ley nàcayíyí jihná cán tá ná jácatáhan í ñá xihíñ ñá ndató chàga nàsahàn Ndíoxi nú yo vití. 11 Ta tá ndató násahiin núu nàcayíyí ñá nándihí sáhan cán ndája ga vía ndató chàga coo ñá sáhan Ndíoxi nú yo yóho jáchí a ndíhi toho sáhan.

12 Ta sáhan ñá ndáti tìahva ndé coo ñá yóho sáhan ñá cân quéea co yíhví ndé cáhan ndé ñá xihíñ ñayivi. 13 Co caja ndé tá quíahva nàçaha Moisés tá nàchijahvi da núu dá xihíñ in jahíma ñá ná a cúní na Israel ñá sá cuhán ndálva ñá nandiyehe núu

4 Sahá Ṋa cán quéa íinn ndacú ini ndé cáhán ndé tánuñun Ndióxi xíhin Ṋayivi jáchí sahá Ṋa nataghí ini Ndióxi sahá ndé sahá Ṋa cán quéa násahan mé á chuuń yóho nuñ nde. 2 Mé ná násacu xóo ndé tóció ndihí Ṋa núu cája jehe Ṋayivi. Ta ço sácú ini ndé jándahvi ndé Ṋayivi tá cáhán ndé tánuñun Ndióxi xíhin ná. Ṋa cája ndé quéa cáhán ndé ndínuñu Ṋa ndaág tá xíhin Ṋa yóho sándehé cáxí Ndióxi tá quíahva náha ndé nuñ Ṋayivi Ṋa cája ndé Ṋa vaha. 3TA ço cánadoop ini Ṋayivi tuñun vaha sahá Jesús Ṋa cáhán ndé xíhin ná, cúu á sahá Ṋa xíca na ichick cáhán índayá. 4Jáchí sahá Ṋa ço cánadoop na Ṋa cáhán ndé xíhin ná sahá Ṋa cán quéa nándají xíní túní ná nácajà tinahá, mé ri cúu xitoho Ṋuyivi yóho Ṋa ná a cúu ná ndá quíahva ndató ndíyehé tuñun vaha cáhán sahá Jesucristo, mé a cáhnu ndívahá, mé á cúu á yuhú nuñ Ndióxi. 5 Mé ndé ço xíca nuu ndé cáhán ndé sahá mé va ndé. Ṋa cája ndé quéa xíca nuu ndé cáhán ndé sahá Jesucristo, mé á cúu xitoho í. Ta cáhán ndé xíhin ndo̱ Ṋa cája chúun nde nu̱ nú sahá Ṋa cúu nde Jesús. 6 Jáchí násahnda Ndióxi chuuń Ṋa queta Ṋa yéhe tańu Ṋa naá cán. Ta mé á cán quéa nácJája Ṋa ná ndíyehé ínima yó xíhin tuñun Ndióxi já quéa ná cuu canđehé yó ndá quíahva yéhe nuun Ndióxi, Ṋa náha ndé quíahva cáhnu cúu Ndióxi.

Ndá quíahva cuu candúú tá cándde iní Jesucristo

7 Joo tóció ndíhi Ṋa nádáyahví Ṋa násahan Ndióxi nü yóóho cúu á Ṋa nádačan yiqúi cuñu í vatí yiqúi cuñu í cúu á tánuñun in quiji ndáhyi. Násahan Ndióxi Ṋa nádáyahvi nü yó já quéa ná cuu cuni Ṋayivi Ṋa íin ndé Ndióxi cája tóció ndihí ṊaHa ta ço cúu á ndéé mí. 8 Ta vatí vaxí cuáha tondóho nü yo joo jáyaha tá jáyaha Ndióxi mí. Ta vatí ndicañi ndívahá iní joo ço jándihí náha yó mí. 9Ta vatí ndícúita ŋee na mí joo ço jándacoo ndáha toho Ndióxi mí. Ta vatí jándicava na mí joo ço jándihí na sahá yó chí uun. 10Ta ndá nácnu nuñ xíca nuu í
a íhvi toho cahní na mí tá quíhva naçaja na xi̱hín Jesús. Ta xi̱hín ŋa ndóho yiquí cu̱nu i náha ŋa tácu yi̱ va Jesucristo ta in a xo̱ho. 11 Jáchí ndijáá ní quívi ndúcú na cahní na mí sa̱há Jesucristo. Joo xi̱hín ŋa yóho núná ŋu yo jánahá i nụryingi ŋa ndáca̱n nde eo mé ã ni yiquí cu̱nu i nani ndúú nụryingi yóho. 12 Ta sa̱há ŋa xíca nuu nde cahan nde tühun Ndióxi xi̱hín ndo sa̱há ŋa cán quéa ndúúcú na cahní na nde̱he. Joo sa̱há ŋa ndóho ni nde yo̱ho cu̱cú caca ndaa ìnìma ndóho anda ama cáa quívi.

13 Jáchí já cáčá tühun Ndióxi: "Sa̱há ŋa naçandeé ini i̱ Ndióxi sa̱há ŋa cán quéa naçahân i cuéntá mé á." Ta quíhva já cája ri nde̱he va sa̱há ŋa cándeé ini nde Ndióxi. Ňa cán quéa ço yíhvi nde cahan nde sa̱há mé á nụū ñayivi. 14 Jáchí cánda̱cá xícu ini nde ŋa tá quíhva najánditacu Ndióxi Jesucristo, xito̱ho i quíhva já jánditacu a mici oo í xíhíin mé á. Ta já ndóho xíhín nde̱he xuŋu çoò i nùù in mé á. 15 Na sa̱cucu ini Ndióxi ndóho ini nde tôcó ndihi ŋa yóho sa̱há mé ndó. Ňa cán quéa tá ná caja Ndióxi cuhá ŋamaní xíhíin cuhá chágá ñayivi já nduù cuhá na ndiñiquíiva ndixahvi nù a ŋa ná ndicáhnu mé á. 16 Sa̱há ŋa cán quéa ço cáhtáti ini xíhíin ŋa ndóho i váti sá cáyátá yiquí cu̱nu i. Joo ndiyúta ini in in yiquí yáha. 17 Cama chá ya̱ha tôcó ndihi ŋa váli ndóho iní ñuyivi yóho joo tá ndandihi ndandohó iní já vaci cuhá ndívaha ŋa náhnu chágá cuéntá mé á ŋu yo ta anda ama cáá quívì a ndíhi sa̱há. 18 Ta ço ndíta̱n ŋu yo quehé cuéntá sahá ŋa sándehé yó viti. Ňa ndíta̱n caja i quéa cahvi iní sahá ŋa a cuù cuni xi̱hín nụ yọ. Jáchí vaci quívi ndíhi sahá tôcó ndíhi ŋa sándehé yó viti joo ŋa a cuù cuhá coo a anda ama cáá quívi.

5 Jáchí sa cánda̱nini ŋa cuù yiquí cu̱nu i tátuhun vehe nü ndácaan ìnìma yó. Mé vehe nü ndácaan ìnìma yó yóho cuù á ŋa vaci quívì ndíhi sahá. Ta āndà jávì na sa̱cucu ini Ndióxi quíhva nü yo inga yiquí cu̱nu nüú coo ìnìma yó indiví. Ta mé nüú yiquí ìnìma yó cán a ndíhi sahá āndà ama cáá quívì jáchí naçаваhа Ndióxi ŋa. 2 Nani ndácaan ìnìma yó yiquí cu̱nu i yóho já ndóho iní ta táná i jáchí xícā quíi iní ndiquehé inga tuqcu yiquí cu̱nu sáq cuéntá indiví. 3 Jáchí jácandixi Ndióxi mí xi̱hín yiquí cu̱nu sáq cuéntá indiví já ná a cácuú tátuhun na ço jähì. 4 Jáchí nani ndácaan ìnìma yó iní yiquí cu̱nu i yóho táná i ta táhndà ini váti ço cuù á sahá ŋa cuù yó jándaco i yiquí cu̱nu i. Cúú á sahá ŋa ndiáva cáhnu iní coo ìnìma in iní yiquí cu̱nu sáq. Ąndà jávì jándacco i yiquí cu̱nu i ŋa ndíhi sahá ta ndiquehé yiquí cu̱nu sáq ŋa cuu cañehé āndà ama cáá quívì. 5 Jáchí mé Ndióxi quéa na sa̱cucu tia̱hvá mí ndiquehé ín yiquí cu̱nu sáq jáchí mé á quéa na sa̱há na sa̱há ndiquehé yiquí cu̱nu sáq ŋa cuu cañehé āndà ama cáá quívì. 6 Jáchí mé Ndióxi quéa na sa̱cucu tia̱hvá mí ndiquehé ín yiquí cu̱nu sáq jáchí mé á quéa na sa̱há na sa̱há ndiquehé yiquí cu̱nu sáq ŋa cuu cañehé āndà ama cáá quívì.

2 Corintios 4, 5
á. 8Ta có yihvé gá yó quíví viti jáchí cúñí chága í jándacoo í yiqví cuñu í yóho já na cuu cóho coo í xihín Jesucristo, xito ho í indiví. 9Sahá ŋa cán quèa nií tiempo ndúcú yó caja í ña táhnán ini mé á xihín. Vatí tácú yo á nañihí yó cúñí tá cúñí yó caja í ña táhnán ini mé á xihín. 10Jáchí vaxí quivi tá ná ndique táhan ndłhí candita í nů́́ Jesucristo ndiquíhva tá in tá in í cuéntá nu mé á sañahá ñañacaja í xihín yiqví cuñu í ñuyíví yóho, a cúú á ñañ vaha a cúú á ñañ núu.

Nándique táhan máñí yó xihín Ndíóxi sañahá ñañacaja Jesucristo


6Ta sañahá ñañ in cúú ndón xihín ndé cája chuun yó cuéntá
2 Corintios 6

Ndíóxi sahá ná cán quaéa xíca tañu cahán ndé nu ná sahá ná a quéhe núu ndó namaní caja ñahá sahá xíhín ndó. 2Jáchí já cájích tánu ści kí
namah nan xihun já nxinini joho i
ñú nacahun.
Ta tá naxinu quiví jácuacu u
yohó já nachindeé e yohó,
cájích tánu Ndíóxi.
Candéhe vaha ndó. Viti núhú cúní
Ndíóxi caja cuquah namaní xihn
ndó. Ta viti núhú cúní a jácuacu a
ndóho.
3Ta ni in túhún ná núu có caja
da já ná a cahan núu nayivi sahá chuun caja ndé. 4Na caja ndé quéa
da namaní xihun ndó nayivi ní tiempo
ña cúu ndé ná caja núu cuentá
Ndíóxi. Jáchí sahkan ndé iná ndé
daóho iná ndé. Ta nánndímaní náha
ñú ndé ta tá váxi tongohó nayi ndé
có ndíhí iná ndé. 5Jáchí nacani na
ndé he tá nátaán ná ndéhe véca ta
daivá na xoo ndé. Ta a juú quiáhva
najacaja chuun na ndéhe tá tá
java tañu có quiui iná tá java tañu váxi
joco nayi ndé. 6Joo jánahá ndé nayi
ña cúu ndé nayivi cuentá
Ndíóxi jáchí ndúu víi ndé tá cándá
ña ndáa tá iná chúun iná nayi na
xihin xihini ta ndó ná vaha iná.
Ta sahá ná ndácaán ínimá yíi Ndióxi
iná ndé sahá ná quiñvi iná ndusa
ndaóho 7ta sahá ná cahan ndé ná
ndaó xihin ndéé nasañán nayi mú nayí
ndaó ná cán jánahá ndé nayivi
ña có caja chuun ndé cuentá nayi
ña có caja chuun ndé cuentá mé
ndaó. Ta sahá ná cóu ndé nayivi
ndaó ná Díóxi sahá ná cán quaéa quiñvi
nuu ndé cání táhan ndé xihin ri
quini tá cóu ná caja xíxi ri xihin
ndé. 8Java tañu caja cahnu nayivi
ndéhe tá java tañu cahán jhvi ná
xihin ndé. Java tañu cahán vaha na
sahá ndé tá tá tañu cahán núu na
sahá ndé. Ta java tañu tá quiáhva
cája na xihin na tátuñ quiáhva
já caja na xihin ndé wá cahán
ndó ña ndáa. 9Ta java tañu tá caja na
tátuñ who xiní na ndéhe wá xiní
vaha na ndéhe. Ta me náa quíu
ndé tátuñ who sa xíxi wá xíc yíi
va ndé. Caja xíxi na xihin ndé joo
có sáhní na ndéhe. 10Ta java tañu
ndaó cuéha iná ndé joo níí tiempo
cáji iná ndé. Ta java tañu cándáhvi
ndaivá ndé joo já cuáha ndiváha
da cúu ná tátuñ who ná cuçá viti
jáchí naçaxi tátuñ ndé tátuñ Ndíóxi
ná. Ta ndáa ndé tátuñ who cóó
ña ha núu joo in ndáhi ñåha cuentá
Ndíóxi núu ndé.
11Ñani mí i, ná ndúu núu
Corinto ján. Tá cáhán ndé xihin
ndó có chijéhe tátuñ ndé nu ná
jáchí quiñvi iná ndé ndóho xihín
ndinuhi iná ndé. 12Vatí có quiñvi
iná ndóho ndé tá quiñvá quiñvi iná
nde ndóho joo có jándacoo ndé ná
quiñvi iná ndé ndóho. 13Ñahá ná cán
quèa xíca tátuñ i ná ndó tá quiñvá
cája in dañaa tá xícá tátuñ da núu
jahyí da. Ñá cúní quèa ñá ná quiñvi
vaha iná ndó yehe tá quiñvá quiñvá
ndaivá iná i ndóho.

Co ndítahan quiñvi núu
ná cúu cuentá Jesús xihin
nayivi cuentá nyuyí

14Cuéntá coo ndó ná a ndiqué
táhan ndó xihin ná có cúu cuentá
Jesús jáchí cóo in cúu ná xihin
ndó. Jáchí ndáa cuu ndiqué táhan
ña vaha xihin ñá núu. Ta ndáa cuu
ndiqué táhan ñá yehe xihin ñá naá.
Ni in ña yóho a cúu coo jó. 15 Ta ama cuéhé Jesucristo coo a xihín Satanás, mé rí quini. Ta quíahva já ama ná cuu ndique táhan in nã ndíco ichick cuéntá Jesús xihín in nã co cúu cuéntá mé á. 16 Ta ama ná cuu cachi ndó ñá in cuu nú cája cáhnu na Ndíóxi xihín nú cája cáhnu na yoço. Jáchi mí cúu yó táthun venhu Ndíóxi, mé á tácu indiví. Ta já nácachí a já:

Ndacaan í ínimá na cúú cuéntá mé i ta caca nuu i xihín ná. Yehé cacuu u Ndíóxi ña caja cáhnu na, ta mé ná cacuu na ñayivi, na cacomí i cuéntá saha, cáchí Ndíóxi.

17 Sañá ñá cán queá ja nácachí Ndíóxi, xito ho i já xihín ná:

Tavá ndó mé ndó tañu ñayivi quini ján.

Caxoo ndó nú ná ta a cája ndó ñá núu ñá cája na já ná cuu ndiquehe vahá i ndóhó.

18 Ta já yehé cacuu y táta ndó, ta mé ndó cacuu jaHYI ta cáji ni xihín jaHYI jihí i, cáchí Ndíóxi, mé a cúú cája tocó ndihi ñaha.

Candéhé ndó ñani máni, nã cúú cuéntá Jesús. Ñá yóho cúú táthun násañan Ndíóxi nu yo. Sañá ñá cán queá co ndátahan nú yo cája í in ñá núu ñá cuu jácaquini yiquí cuñu í á ínimá yo. Ñá ndátahan cája í queá cayijvi yo Ndíóxi ta cacu ini ndaja vií yo mí ja ndiquiavha í mí ndáha mé á.

Cáji já Pablo jáchi ñandicó ço iní na ndúu ñuu Corinto

2 Xíca táhvi ndé nú ndó ñá a cájí nuu ga ndó nú ínimá ndó ta nã quíhví ini ndó ndehe. Jáchi ni in ndó cóo nácaja xíxi ndé xihín ta ni in ndó cóo najátví ndé ta ni in ndó cóo najándahvi ndé. 3 Có cáhan i ñá yóho xihín ndo sañá ñá cúni candéhé ndaa i ndóhó, vahá. Jáchi jánda jihna va nácachí i xihín ndó ñá núhu ndó ínimá i. Ta vahá ri catacu y ta vahá ri quivi i joo quíhví ini tá quíhví ini i ndóhó. 4 Mé a ndáa cándeé cáhnu ndívaha ini i ndóhó ta cájí i xihín ñá cája ndó. Ta tá ndícuchun ini i sañá ndo já ndindacú ini i ta ndícutu ndaá ini i xihín ñá cájí i i vátí ndóho ini i.

5 Jánda naní náxini ndé estoado Macedonia chí a cúu canduu vahá ndé jáchi ndáchí nácuu ndáca náha ndóndóhu núu ndé. Jáchi ndijáá quixi ñáha jáquíhví ndehe jánda quíahva yíhví ndé ndúu ndé yóho. 6 Joo sáhan Ndíóxi táthun ndéé ini ñayivi ndúu cuéha ini. Ñá cán queá násañan táthun ndéé ini i ndé jáchi náxini Tito nu ndúu ndé yóho. 7 Ta a juú sañá ñá náxini dá yóho cutíi va, vahá. Nándjhvi táthun ndéé ini ndé jáchi náçají ndívaha ini mé dá nácaja ndóhó. Ta nándicani da núu ndé ña xíca ndívaha ini ndó cuni ndó ndehe ta ñánda quíahva táhndá ini ndó sañá ndé. Ta nácachí da xihín i ndá quíahva ndicani ini ndó sañá i ta xihín ñá yóho nácají chága ví ini i.

8 Váti náçacuéha ini ndó xihín carta náçahyí i nú ndó joo viti co táhdá toho ini i ña náchindahá i ñá nu ndó. Váti nátahdá ini i tá náxini i ña nácacuéha ini ndó tixi chá tiempo joo cájí ini i viti. Có cúú á sañá ñá nácaja cuéha carta cán ndóhó. Cájí ini i jáchi tocó

Joo nándindeé chága vé ini ndé ta načajji ínì nde tá naxini nde ña cájií ini Tito. Jáchí mé ndó náchindeé ndó dá ña ná ndívéha ini da. 14 Jáchí mí i sa načachi i xihín Tito ña cájií ini i xihín ña cája ndó ta coo

Játaca na jihún quiahva na núú na ndáhví

8 Ta viti cúni ndé ndicáni ndé nu ndóhó, ñani ña táhva cája Ndíoxí ñamiñi xihín ná cúú cuénta Jesús ndúu estado Macedonia. 2 Vátí a juú quiahva cuváhu tondóho quíxi nu ná joo cájií tá cájií ndívéha ini na. Ta vátí cúú ña ñayivi cándáhví nídáhvah joo ín váhu nídáhvah ini na jóló ná jihún táhun ná cučá. 3 Cáhan ndáá ñu ndó ña cájií ini na jásá ña ín nu ná ta jandá java ná coo cuváhu ná sáhndá java na ña. 4 Ta xihín ndinuhu ini na naxjicá tühvi ná núú ndé ña quiahva ndé ñamáni nú ña ñehe táhvi ná chindeé ná cúú cuénta Jesús ndúu Jerusalén. 5 Chí nayáva quiahva najásá ña ndáhu na chí coo načahánd ndé caja na já. Jáchí jihna ñúhú nándiquiahva na mé ná ndáhu Ndíoxí, xitoho í ña ná caja na ña cúuni mé á. Anda já nándiquiahva na mé ná ndáhu mé ndé ná chindeé ná ndéhe. 6 Sahá ña cán quéa naxica tühvi ndé nu Tito ña sáa tucu da nu ndó yan já ná
Ná cáhán i xíhin ndó yóho có cuú ña chun sáhndá i nú ndó. Ná cúni quaé na candidate inó ndó ndá quíhva chindeé na cán ñayivi xíhin ndinuhu ina. Ta tá cája ndó tá quíhva cája na cán já ñée jánháh ndó ña mé a ndaa quíhvi inó ndó ñayivi. 9 Jáchí sa cânda váha inó ndó ña nátháhv inó Jesucristo, xítoho i sáhá yó. Ta vátí násacon i a tócó ndihi ñáha joo najándacoo a ña ta nándaja ndáhv inó a mé a ñá na cuu nduú ndó tátyhun na cuicá nívahá. Ta nácaca mé a ñá yóho jáchí quíhvi ndínahá ina i ndóho.

10 Cája i cuéntá ña váha chága na jáxínu cóo ndó ña nácasyáh cája ndó ava. Jáchí jihna ñúhú mé ndó nácasyáh ndó játaca ndó jízhún ján ta nácaca ndó ñá xíhin ndinuhu inó ndó. 11 Candéhé ndó. Xíní ñúhú jáxínu cóo ndó ña nácasyáh cája ndó ján. Ta ná cája ndó ñá xíhin ndinuhu inó ndó tá quíhva nácaca ndó jandá tá mé sáhá. Ta xíní ñúhú quíhva ndó ña cuu jásá ndó 12jáchí ndá na cúni jásá ñáha já ndiquehe váha Ndíoxi ndá ñá cuu jásá na. Sáhá ñá cán quéa xíní ñúhú quíhva ndó ña cuu quíhva ndó jáchí có xícá Ndíoxi ñó quiáhva i ñá có cómí yó.


Tito xíhin na xícá xíhin dá

16 Ndíquiáhva i ndixahvi nü Ndíoxi jáchí nácaca mé a ñá na ndíhi iná Tito sañá ndó tá quiáhva ndíhi iní mí i sañá ndó. 17 Jáchí nácantúsa da cája da ñá náshahnda i nú dá. Ta sa ndícani iní ri mé dá sañá ndó ta sañá ñá cán quéa cúni dago coto niñi da ndóhó cuénta mé dá viti. 18 Ta chándáhá i in dátága, dá cúú cuéntá Jesús sañá dátá Tito ján. Ta tócó ndihi ñáyivi ndúu java ga venúhu cáhán váha na sañá dá cán ta sañá ñá cája chún váha da cáxi táhu ndó táhu váha sañá Jesús núú ñáyivi. 19 Ta mé na cúú cuéntá Jesús, ná táca ndijáá venúhu yóho nándacañi na dá ñá ná caca dá xíhin ndé cañéhe ndé jízhún cuhun ndé nüu Jerusalén. Ta tá cája ndé ñamaní xíhin ñáyivi cán já quéa jánháh ndé ñá mé a ndañ táhý cúni ndé chindeé ndé ná. Ta xíhin ñá yóho cája cáhnu ndé Ndíoxi. 20 Jáchí có cúni ndé ñá ná cáhán núú ñáyivi

Sañá nátaca ciúntá cuñhún núñ na cúú ciúntá Jesús

9 Coñ xíñi núñ há ciuyí chága ñi nu ndó sañá xíñin ná játacá ndó xindé ndó ná cúú ciúntá Jesúsus ñuu Jerusalén. 2 Jáchi sa xíñi vi ná ñín váha ini ndó cája ndó ná. Ta ndivahá ini ñi tá cáxi tühun ñi núñ nu nádúu estado Macedonia ñá mé ndó, na náduu estado Acaya jan násacu ini ndó xindé ndó nayivi jánda ava. Ta cuñahá ná ndúu estado Macedonia nándindeé ini na xindé ná nayivi sañá ná váha ini mé ndó. 3 Joo xindahá i ná cúú ciúntá Jesús yóho nu ndó já quéa ná a cándoo núú ñi jáchi nácáhán váha i sañá ndó núñ ná yóho. Ta ná cúú quéa ná cuo tiáhva ndó ndíquiáhva ndó xíñin ná najátaca ndó jan tá quíahva nácachí i xíñin ná. 4 Jáchi tiáhva náa java na ndúu estado Macedonia sañá xíñin ñi ta cuni ná ná có ndúu tiáhva ndó xíñin mé xíñin. Ta ná yóho ná yóho ta já cácahán ndivahá núñ ndé cája ndó xíñin ná jan sañá ná násandéée cánuñ ini ñ ndóho ta sa ná quíahva já cácahán rí núñ ndóho va. 5 Ta sañá mé ná ña quéa nácachán ñi ná xíñi núñ há cañ ñañan ná cúú cuñínta Jesúsus yóho ña ná cuñhún ña coto nihni jihna núñhú ná ndóho. Ta já ná xindéée na ndóho nu nácacá ndó xíñin ná xíñin ña xíñin ña xíñin. Ta dínduú ñuú ña sañá nácachí ña xíñin ña ná ndúsa. 6 Xíñi núñ nácúchun ini ndó ná yóho: Dá xútu loho, chá va jáquee da. Dá xútu cuñahá, cuñah jáquee da. 7 Ta in tá in ndó xíñi núñ há quíahva ndó tá quíahva násacu ini ndó quíahva ndó. A quíahva cájuhndá joho ini ndó núñ hata ni a quíahva ndó ná xíñin ná ndúsa. Jáchi quíhvi ini Ndíoxí ná cájji ini jasá núñhá. 8 Ta cuu quíahva Ndíoxí cuñahá ndivahá núñ ná váha nu ndó já quéa ná a ndímanu ní ní núñhá nu ndó. Jáchi joho cayójo joho a nu ndó já ná cuu xindéée ndó na ndímanuhí núñhá nuú
nani ná cacu a nú ña vaha. 9 Jáchi já cáchí túhun Ndíoxí já: Cuahá ndivaha ñaha jásá Ndíoxí nú ña ndáhví, ta já coo ña vaha cája mé á xihín ñavyivi andá ama cáa quivi, cáchí túhun Ndíoxí.

10 Jáchi Ndíoxí quaèa sáhan tata nú ña in daša já ná cutu da ña. Ta mé a cán sáhan ña cu xu da viti. Ta quiáhva já cája Ndíoxí xihín ndó. Quiáhva mé á ña xíní núhú ndó já ná cuu chindeé chága ví ndó ñavyivi. Ta já quaèa ñéehe táhví ndó canduuv vaha ndó ñahá ñamañi cája ndó.

11 Ta já xinú ndó cacomí ndó cuahá ndivaha nú ña cuicá ta xihín ña yóho cuu chindeé cuahá ndó ñavyivi xihín á. Ta mé jiùnhú játaca ndó jan tá ndiquia̱hva ndé ña nú ña ñuu Jerusalén já quaèa ndiquia̱hva ná cán ndixahvi nü Ndíoxí sáhá.

12 Jáchi mé jiùnhú játaca ndó cán tá ná ndiquia̱hva ndé ña nú ña cuú cuëntá Jesús cán já quaèa chindeé a ña xihín ña ndímaní ñu ná. Ta xihín ña yóho ndiquia̱hva ndivaha ná cán ndixahvi nü Ndíoxí. 13 Ta já cája cáhnu na Ndíoxí jáchi xihín ña cája ndó yóho náha ña có quéhe núu ndó túhun vaha cáhan sáhá Jesucristo. Jári cája cáhnu na Ndíoxí sáhá ña vaha ñín ini ndó xihín ná. Jáchi chindeé ndó ña xihín ña jázá ndó nu ná ta chindeé ri ndó java ga ñavyivi. 14 Ta ndiquia̱hva na ndixahvi nü Ndíoxí sáhá ndó jáchi xihín ña cája ndó náha cáxí a ña cája cuahá Ndíoxí ñamañi xihín ñavyivi. 15 Ndixahvi Ndíoxí jáchi najasá mé a in ña cáhnu ndivaha nü yo ta ni co ñéehe yó túhun ndá quiáhva ndicaní ña.

1 Cáhán Pablo sáhá mé dá

Yehe cúú Pablo ta cúni caca i ñamañi nú ndó. Joo cúni cáhan vií ña nú ndó tá quiáhva cáhan vií Jesucristo xo̱ho. Ndúu java na tañu ndó ta cáhí ná ña tá ín i tañu ndóhó já cúú ñe in táa uun ini. Joo cáhí ná tá ín xícá i já cúú ña co yihvi cáhan ndacú xihín ndó. 2 Ta viti xícá táhví ñi ndó ña ñá a cája ndó ní in ñaha ña cuu jáñani ñ ndohó sáhá. Tá ná sáa i coto niñhi ñ ndohó ján co có cúni jánani i java ndó, na jácójo cuahí jatá ndé, na cáhí ña cája ndé tóco ndihí ñaha tá quiáhva cája ñavyivi ñuúyí. Jáchi mé a ndaá sácú ini i sáa i quihi táhán i xihín ná ján. 3 Váti cúú yó ñavyivi ndúu ñuúyí joo co cája ndé tá quiáhva cája ñavyivi ñuúyí. 4 Jáchi ña chindeé ndéhe co cúú á ña chindeé ñavyivi ñuúyí. Joo ña chindeé ndéhe cúú ndé Ndíoxí ña sáhan mé á nú ñe já ná cuú jándihi ndé sáhá ña cája tíñahá sácuha. 5 Ta quiáhva já jándihi ndé sáhá ña cája jìvi xihín Ndíoxí ta xihín ndéco mé á jándihi ndé sáhá ña cáhan ñavyivi, na cája cáhnu mú jáchi co xiní ña Ndíoxí. Ta tóco ndíhi ña cáhvi ini ndé ndiquia̱hva ndé ña ndáha mé á já ná cája ndé tóco ndíhi ña cúni Jesucristo. 6 Ña cán quea tá ná náha ña ín tiáhvá ndó cája ndó tóco ndíhi ña nasañnda ndé nu ndó já quea cacu ini ndé jáñani ndé ndá na nacuú, ná co có cúni cája ña sáhndá Jesucristo. 7 Mé ndó co xiní ndó ndá quiáhva cáá ínmañ ñavyivi jáchi sándáhe ndó ña cáa chí ja tá cuítú va. Joo tá mé a ndaá táhyí cáhán java ndó ña cómí
Jesucristo cuénta sáhá ndó xíní Ńúhú quehe ndó cuéntá Ńá cúú ri ndehe₂ va na cómí Jesucristo cuénta sáhá. 8 Co cácahán nuú i caja cáhnu loho i mí i sáhá chuun nasaha Ndíoxi nuú i. Jáchi naçaca mé á Ńá ná cahnda i chuun nu ndó jáchi mé Jesucristo, xitho i nasahan chuun nuú i Ńá ná jácuañhu i ndóho tá quáihwa cúñi mé á. Ta co cúñi á Ńá ná jándihi i sáhá ndó. 9 Co cúñi Ńá ná cáhán ndó Ńá jáyihvi i ndóho xihín carta chándahá i nú ndó. 10 Ndúu java na ta cáchí na nácacu ndiváha yuhú u cáhán i nù carta cáhyí i. Joo tá tín i xihín ndó co náha i Ńá cúú u dà jáyihvi ndóho Jáchi tá cásháhá cáhán i xihín ndó co náha i Ńá cúú u dà ndítahan coo toní Ńúhú ñayivi xihín. 11 Joo ná xícá cáhán Ńá yóho xíní Ńúhú candaq iñi na Ńá tá quáihwa ndácu yuhú i tá cáhán i xihín carta tá tín xícá i quáihwa já caja i tá ná xínú coo i tánu ndó jan. 12 Mé á ndåa co sáhan i ínima i jácatahán i mí i xihín na cája cáhnu me jan. Joo ndía cáa mé cája ná jan tá jácatahán ndaja táhán me va na ta xihín Ńá yóho náha Ńá tóntö ndiváha cája na. 13 Co cája cáhnu i mí i jáchi co ndítahan nuú i cája i Ńá. Cáhán cuití va i sáhá chuun nasahan Ndíoxi nuú i cája i cántuá mé á tá mé á quáëañ Nachindahá yehe saa i andá na ndúu ndó jan. 14 Co cája cáhnu i mí i tá cáhán i sáhá chuun nasahan Ndíoxi nuú i cája i. Jáchi mé ndé cúú ndé na nu cuítí nasahan naçaca ndé tühun vahá sáhá Jesucristo nu náo. 15 Sáhá Ńá cán quáë cándaŋ vahá ini ndó Ńá co cáhán ndé sáhá chuun naçaca sáhá inga na. Ta ni co yáha ndé cája cahhú ndé mé ndé sáhá chuun cája ndé yóho. Ńá cúñi nde quáë ná candé chágá ini ndó Jesucristo nani cája chún chágá ndé tânu ndó tá cúñi Ndíoxi. 16 Ta cúñi ndé cáhán ndé tühun vahá sáhá Jesús nuú ñayivi, na ndúu xícá chágá nuú ñuü Corinto jan. Joo co cúñi nde quáëñvi nu nu ndé ndú sa naçaca chún inga na já ná á cája lánda ndé sáhá chuun naçaca inga na. 17 Ta já cáchí tühun Ndíoxi já: “Ndá na cúñi cája lánda, xíní Ńúhú cája lánda na sáhá Ńá náhnu naçaca Ndíoxi xihín ná.” 18 Jáchi co táhán ini Ndíoxi xihín na ndìñehe jícó mé joo ndìñehe jícó Ndíoxi ñayivi tá táhán ini i xihín Ńá cája na.

Cáhán Pablo sáhá na co cúú apóstol 11 Xícá táhví i n ú ndó Ńá ná a quëhe ndò cuéntë sáhá Ńá cája i tá ná cája i tá tühun in tá táchí. Cája ndó ñamanj xihín i. 2Ndíoxi quáë naçaca Ńá ná quáëñvi ndiváha ini i ndóho sáhá Ńá cán quáë co cúñi Ńá ná jándacoo ndó ichi cuéntá mé á. Cája i tá tühun cája da cuïñú jáchi násacu ini i ndiqáhva viv i ndóho ndáha Jesucristo tünúhá cája iñi ña ndíquiahva da jáhíy jîhí dà, ñá cúú ná tacú ndinuhu nuú dà cacuu yíi Ńá. 3Á co ndícuhun ini ndó ndaja naçaca tiñáhá saçuha tá nàjándahvi rí Ńá námí Eva sañahá. Ta viti yíhví i Ńá ná jándahvi java ñayivi ndóho tá quáëñvá nàjándahvi rí mé Ńá. Jáchi viti cándeë ini ndó Jesús ta cája cáhnu ndó mé á xihín ndinuhu ini ndó. Joo yíhví i jándacoo ndó Ńá jan. 4 Jáchi mé
ndó sáhan ndó ŋañamǐ ŋña ná sää ndá ŋayivi nacuu va vátí jánhahá ná ŋña tuhún sáha ŋesucristo. Có jánhahá ná ndohó tá quiáhva nájánhahá mé ndé nú ndó jáchí jín va cahn ná sáha ínnamá yíi Ndíóxít tá jín va cáchí ná jáćacu Ndíóxít ñayivi. Joo ñandiquehe vahá ndó ná. 5 Ta cahn ndó ŋña cúú ná ná apóstol, ná náhnú ndívahá joo xíní vahá i ŋña có cúú ná ná vahá chága a júú ga yéhe.

6 Vátí có tiáhva i cahan vii i joo sín vahá xíní túní i jánhá i tuhun Ndíóxít ní ndó. Ta xíní vahá ndó ŋña yóho jáchí cuhā tánu nájánhahá vahá i tuhun Ndíóxít ní ndó. 7 Java tánu cáhán i ŋña có nácaya vahá i jáchí cóo näquehe e yahvi ní ndó tá rá cahánhá i tuhun Ndíóxít xíhín ndó. Ta java tánu cáhán i ŋña cóo nácaya vahá i tá tánuu i mí i já ná cuu ndindita jíccó ndohó. 8 Mé a ndaá cúú á táhuñ nácandaa johó i jiúhún núú java ná cúú cuéntá Jesús ta näquehe e yahvi i núú ná cán ŋña quixí i caja chúun i tánu mé ndó. 9 Ta tá xñaxini ŋuíhú i in ŋña tá nájánhñin tánu ndó ján cóo jañajquíhvi toho i ndohó sáha ŋña xañxini ŋuíhú i. Jáchí mé ná cúú cuéntá Jesús, ná xañxini Macedonia náçasan ná núú i ŋña xañxini ŋuíhú i cactacu u. Mí i cóo nácexen toho i jáquívhi i ndohó. Ta a cája toho i ŋña xíhkí. 10 Cáhán i ŋña ndaá xíhkín ndó jáchí in Jesúsucristo xíhkín i. Ta ni in ŋña a cájí nui toho núú i cahán i ŋña yóho núú ná ndúu estate Acaya. 11 Cóto a cahn ndó ŋña có quiqíhvi ini i ndohó sáha ŋña cahn i quiqíhva já xíhkín ndó. Jáchí xíní vahá Ndíóxít ŋña quiqíhvi ndívahá ini i ndohó. 12 Joo a jándacoo toho i caja i ŋña cája i yóho já ná a quiáhva i ŋañamín núú ná cán ndíñehe jíccó ná mé ná. Jáchí cáchí ná cája chúun na cuénta Ndíóxít tá quiáhva cája ndéhe. Joo có cúú á ŋña ndaá. 13 Mé a ndaá có cúú toho ná ján apóstol cuéntá Jesusucristo vátí ndájá na mé ná táhuñ apóstol. Ta jándahvi na ñayivi tá cáchí ná ŋña cúú ná na apóstol. 14 Joo có ndítañahá cáñontó yó sáha ŋña yóho jáchí jánda Satanás, mé tiñahá sácquahá ndájí ri mé ri táhuñ nüú tá Ndíóxít, ŋña yéhe ndívahá. 15 Ta jári ná ndíco jàta ri cán có yáncá toho na ndájá na mé ná táhuñ ñayivi cája ŋña vahá. Joo xañí quiív ndíquehe na yahvi sáha ŋña nácaya na.

Ndóho ini Pablo sáha ŋña cúú dá apóstol

16 Ta ná cáhn tuçú ŋña yóho xíhkín ndó: coto a cahn ndó ŋña cúú y dá nácatachí. Joo tá cáhán ndó ŋña cúú y dá nácatachí i quiáhva lóho ndó ŋñamín núú i ŋña cáhán i xíhkín ndó táhuñ nüú tá jánhá su ndíñehe jíccó loho i mí i. 17 Tá cáhán làndá i yóho có cúú á táhuñ násahan Ndíóxít núú i. Cáhán i ŋña táhuñ in da nácatachí cuítí va. 18 Ta săha ŋña ndúu cuhá ná cátóó ndíñehe jíccó mú săha ŋña cája ná ñuyíví yóho sáha ŋña cán quéá ná cája ri yéhe va quiáhva já. 19 Mé ndó cáhán ndó cúú ndó ŋnyivi ndíchí ndívahá jini joo cájí ini ndó táa johó ndó nă cáhán ŋnyivi táchí cán xíhkín ndó. 20 Ta ni có sáhñi ndó mé ndó tá cája ndúsa ná cán xíhkín ndó cája ndíví ndó ná vátí quèhe na ŋña cómí ndó. Ta jándahvi na ndohó ta quèhe núú na ndohó jánda cáni na jahndá núú ndó. 21 A cáhán
ndo ña ndítahan cacahan núú i sahá ña coó näsañan ndéé toho ini ndé caja ndé tá quiáhva cája ná jan xiñín ndo.

Joo tá cósáhní ná jan mé ná cája lánda ná, caja ri yehe va jå váťi cáhan i ña ýóho tátuhun in dá tachi. 22Ta tá cáhan lánda ná jan ña cúú ná ná hebreo, mé a ndaà dá hebreo cúú ri yehe va. Ta tá cáhan lánda ná jan ña cúú ná ná Israel, mé a ndaà dá Israel ri yehe va. Ta tá cáhan lánda ná jan ña cúú ná ná a ndaà xáchí coñi Abraham, mé a ndaà dá nañuxi xáchí Abraham cúú ri yehe va. 23Ta tá cáhan lánda ná jan ña cúú ná ná cája chúun cuéntá Jesucristo, mé a ndaà yehe cúú dá cája chúun chága cuéntá mé á. Váñi cáhan i tátuhun in dá tachi joo mé a ndaà cuñá chága cája chúun yehe a juú gá na jan. Cuñá chága tánu nachicañ na yehe vecça a juú gá na jan. Ta cuñá chága tánu nañuxi xíxi na xiñín yehe a juú gá na jan. Ta cuñá ndívaha tánu sá yáti quivi a juú gá na jan. 24Ta uñi tánu nájáxáñan na Israel yehe xiñín churú. Ta in tá i táhndá cán nájáxñu ná churú játá i ñe xáññu comé tánu. 25Ta uñi tánu nájáxáñan na yehe xiñín vara ta in tánu naññí na nácuun na yúu yehe. Ta sa uñi tánu nañásaco barco, mé dó cuñáh i cán cáñá tañuhú. Ta nañánúu i núú tañuhú i núú ta in ndiví. 26Ta ndóho ndívaha iní i nú xica núú i jachi cuñá tañú ndúcuñ tani i xiñín yuta. Ta jandá taa cuñhú n'iñi queta núú i. Ta nañxiça iyo i tañú na núu i xiñín tañú ná toño. Ta tá uñi i núu náñnu á ñiñi yúcu á ñiñi i tañuhú já vaxi tá vaxi tondóhó núú i. Ta jandá tañú ná cáñá cuéntá Jesús váñi co cúú ná nañuxi tondóhó núú i. 27Ta cañañá i cája chúun i jandá ndíñiñvi ndiváhá i. Ta cuñáhá tañú co quiñjá váha i. Ta cuñáhá tañú nañuxi joco núú i ta nañuxi ña íchi in i ticuíj ta jandá mínima uun i ñiñ i jachi co ñeñhe e ña cuñu u. Ta cuñáhá tañú ndóho in ña sañá xixín i jáchí coñi jahmá candixi i.

28Ta váťi ndóho i ña ýóho xiñín java ga ñáha joo ndícani tá ndícani in i sañá tóco ndíñi na cúú cuénta Jesús, ná táca ndǐjáá veñúu. 29Jáchí tá cuñú in ñayivi já cúú a tátuhun cuñú ri ini yehe va xiñín ná. Ta tá ndícava in na núu cuñáhá cája íngaga na já quá xojo ndiváhá in i xiñín na nañándícañu ñáhá cán. 30Ta tá uñi in ñáha ña cúú cañan lánda i sañá ná cáñá lánda i sañá ña ñáha ña coó cuñáhá ndéñ mí i. 31Ta Ndióxi, táta Jesucristo, xitoxo i, mé a ndítahan cája cáñhú ná ñaññu cama cáñá queñi xiñín váha ña cáñan i ña ñaññu xiñín ndó. 32Jáchí in tánu nañahjí j núu Damasco ta ndája coo dá cúú gobernador, dá nañuxi chujún nü rey Aretas nañahñi da chuñú ña ná chicaji na yehe ñuú cán jå ná cuñu tiin na yehe. 33Ta nañúu nañujáñi ná yehe in in toyíjá chí ventana mé corrà yúu ndújí ñuú cán jå nácuu nañáçañu na yehe.

Ña nañxi Pablo nañcxá Ndióxi

12 Ni in ñáha co ñeñhe e tá ndíñehé jícó i mi i. Joo já ndítahan núú i ndícani i nu ndo sañá ña nañxiñi i cuénta ndíví, ña nañánahá Ndióxi núú i ta sañá ña~
Nacachi mé á xihín i coo. 2Sa ún uxú cómi cuía nayaha ña yóho. Nañándaa Ndióxi yehe, dá cándeé ini i Jesucristo nasahan i indiví uní nu ún mé á. Co xíní yehe á nándaa yiquí cuñú i xihín i á nácandoò a ñuyíví yóho. In túhún Ndióxi xíní. 3Joo xíní vaha i ña yehe cúuí dà nasahan cán váti co xíní i á nándaa yiquí cuñú i á nácandoò a ñuyíví yóho. Ndióxi cuítí va xíní. 4Joo xíní vaha i ña nasahan i nù ndató ndivaha indiví. Ta mé cân naxini joho i túhun, ña co ndíñehe é ndaja ndicani i ña nuú ñayivi ta ni co sánan Ndióxi ñamaní nuú i ndicaní i ña nuú ná. 5Cuú ndíñehe jícó i mí i sahá ña naxini i yóho joo a cája toho i ña. Vaha chága ná cája lánda i sahá ña cóo toho ndéé mí i. 6Ta tá ná cacu ini i ndíñehe jícó i mí i já quéa é cácuu toho i dà tachi jáché ña ndáa táhyí cacuu túhun cáhan i. Joo co cája toho i ña jáché cúuí ña ná cáhan ñayivi ña ndáa cuítí va sahá i ta sahá ña naçaja i xihín sahá ña naçahan i.

7Ta sahá ña co cúíi Ndióxi ña ná cája cáhnu i mí i sahá ña naxini i sahá ña cân quéa naçuixi in ña ndóho i. Cúuí tá tátuhun in ñuú sa cánee núú yiquí cuñú i xíní i, ña quixí nuú tiñáhá sácuahá cája xíxi ri xihín i já ná a cája cáhnu i mí i. 8Ta sa ñúi tañu naxiča tahiví i nù Ndióxi, xitoho i ña ná tává a ña ndóho i yóho. 9Joo nanducú ñehe mé á túhun núú i já naçachi a já: “Sa quíhva cúuí mé a quíhvi ini i yohó ján va jáché ña cúuí cája i xihín ñayivi náha cáxi chága tá co ndée ná”, nacachi Ndióxi. Na cán quéa cájjí ini i cúuí u in dá cámaní ndée já quéa náha ña xihín ndée Jesucristo cája i tóco ndíhi ñáha. 10Sañá ña quíhvi ini i Jesucristo, cájjí tá cájjí ini i tá cávitá ini i, á tá cánahá ná xihín i, á tá cámaní ñáha núú i, á tá ndúcú ná yehe ña cája xíxi na xihín i. Jáchí tá cávitá ini i já ndíndacú chága i xihín ndée Ndióxi.

Ndícani ini Pablo sahá na cúuí cuéntá Jesús ndúu ñuu Corinto 11Tá quíhva cája dà tachi já cája i joo ndóho cúuí ná naçaja ndúu xihín i cája i ñá. Jáchí mé ndó cúuí na ndíñahan cáhan vaha sahé i, nduu. Joo já cóo toho chága sahé ná cáhan ndó cúuí apóstol ján a juú ga yehe vátí mé a ndáa nù Ndióxi cóo sahé toho i. 12Jáchí xihín ña náhnu naçaja i nù ndó ján ta xihín ña xitúhun naxini ndó naçaja i jan najánahá i nù ndó ñá mé a ndáa táhyí cúuí u in apóstol. Cóó nándíhi ini i tá naçaja i ñá xitúhun ján nù ndó. 13Ta tá quíhva naçaja i xihín java ga na cúuí cuéntá Jesús quíhva já naçaja ri xihín ndóho va. In túhún ña cóo naçaja i xihín ndó quéa coñáquihvi toho i ndóho sahé ña xíní ñúhú i cacuú u tá quíhva naçaja i xihín java ga na cúuí cuéntá Jesús. A cáhán ndó ña vaha chága ná cája ndúsá i xihín ndó quíhva ndó núú i ña xíní ñúhú i.

14Ta viti sa ún tiyáha i saa i coto nihni i ndóho ña chí uní. Ta ni viti a jáquihvi toho i ndóho jáchí co xica toho ini i quehe e ña cómí ndó. Ña cúíi quéa ná quíhvi ini ndó yehe tá quíhva quíhvi ini i ndóho. Jáchí mé ndó cúuí ndó tátuhun jahyi
i sahá ña najánaha i tuhun Ndíoxi nu ndó. Ta ndá nacu n人都 valí ço xité na tátá na joo mé tátá na cúú na xito mé na valí. 15Ta cáji ini i jándihi i tóco ndihi ñaha cómi já já né chíndeé e ndóho. Ta janda ndiquiava mi já já ná cactu ndaa trima ndó. Cája i cuéntá tô quíhvi chága ini i ndóho já ço cúú chága ini ndó xihín i.

16Mé a ndaço ço najáquihvi toho i ndóho. Joo ndúu java na tañu ndó ta cáchí ná ña nacaha ndúusa i xihín ndó já najándahvi tô najándahvi i ndóho. 17A cáhán ndó ña najándahvi i ndóho tô náchindahá i java ñayivi nu ndo jan. A juú a já. 18Jáchí naxíça táhví i nu Tito ña ná saa da coto nihni da ndóho jan. Ta náchindahá i inga dau çúu çúnté Jesús xihín dá. A najándahvi da ndóho, vaha. Sá xíní vaha i ña ço najándahvi da ndóho. Ta tó quíhva cája Tito quíhva já cája ri yéhe va jáchî in ínima néhe ndé xihín dá.

19A cáhán ndó ña sa ñacasahá cáhán chijín tucu ndé xihín ndo viti. Có cúú a já. Jáchí sándéhë cáxí Ndíoxi ña cáhán ndé ña yöho xihín ndó tô quíhva cüni Jesús Cristo. Ta cája ndé tóco ndihi ña yöho jáchí quíhvi ini ndé ndóho ta cúíi ndé ña ná cahunu chága ndó xihín tuhun Ndíoxi. 20Yíví i jáchí tá ná saa i coto nihni i ndóho ço cüni i ndíñehë ç ndóho cája ndó ña núu, ña ço cátoó i. Ta sa mé quíhva já yíví i ña cuni ndó yehe cája i ña ço cátoó ndo. Yíví i jáchí tía vha náa cani táhán ndó, à cáhhí ci xihín táhán ndó, à ço ño xihín táhán ndó, à ndacahnda táhán ndó, à cáhán ndó ña tuhún sahá ñani tánhán ndó, à candehë ndaa táhán ndó, à ndiñehe jícó ndó mé ndó, ã ña jún sa jíin cája in in ndó. 21Ta yíví ña tá ná saa i coto nihni i ndóho jan caja Ndíoxi ña ná cacahan núu i sahá tóco ndihi ña cája ndó jan. Ta yíví i cuacu ñaahá cuahá na cája cuachí, ña sa janda jihna nacasahá cája cuachí ña ñaña jándacoo na cája na xihín yiquí cuñu na. Ta cuacu ñ jáchí ñaña jándacoo na ña ndúu na xihín ña ço cúú ñajíhí na a yíi ná. Ta ni ñaña jándacoo na tóco ndihi ña núu, ña xícà ini yiquí cuñu na caja.

Jáxínu cüo Pablo tuhun cáhán da xihín na ñuu Corinto

13Ta xihín ña yöho xínù ñui tánhá saa i coto nihni i ndóho. Ta xínì nñúhú ndíçuhun ini ndó ña sánhá tuhun Ndíoxi chuun nù yó ta cáchí ña ña tá ná cáhán ivì ñ ñuí testigo sahá cuachí nacaha in ñayivi anda jáví candaa ini ndó ña mé a ndaa ñín cuachí na. 2Ta quíhva nácáhán i xihín ndó tó náxítu nihni i ndóho ña chì ivì quíhva já cáhán i xihín ndó viti vátì ñín xícà ñ. Ta tá quíhva nácáhán i xihín na nácaha cuachí jihna jan quíhva já cáhán i xihín ndihi ndó viti. Ta tá ná casaa tucu y coto nihni i ndóho jan já quéa a táhndà ga ñi ñaahá ndó sahá cuachí cája ndó. 3Ta xihín ña yöho candaa ini ndó ña mé a ndaa táhíy cáhán i ná sánhá Jesús Cristo cáhán i. Cúíi ña ná candaa ini ndó ña ço cáhán chijín toho Jesús Cristo xihín ndó. Ña cája ña xihín ndó quéa náha nù ndó ña ñín ndee mé a cája ña cúíi ña. 4Mé Jesus Cristo quéa

5Xînî ñûhû candéhê vàha ndó mé ndó á mé â ndâá táhyí cándée câhnu ini ndó Ndióxi. Xînî ñûhû coto ndojó ndó mé ndó. Ta tá mé â ndâá táhyí cúú ndó cuéntá Jesús xînî ñûhû ndicûhun ini ndó ña ndàcañ Jesucristo ini ínîma ndô á tá çô yûhu uun va ndó cúú ndó cuéntá Jesús. 6Ta ndáti j xînî quîvî candañ ini ndó ña çô najándahvi ndê ndôhô. 7Xiçá táhvî ndê nú Ndióxi ña ná a càja ndó ni in ña núu. Ta çô cúú á sahá ña cûñi ndê cåhán vâha ñayivi sahá ndê, vâha. Ña cûñi ndê quêâ ná a jándacoo ndô càja ndó ña vâha váti ná cåhán ñayivi ña çô naçaca vâha ndê xîhin ña najânâha ndê nú ndó. 8Co xînî ñûhû ndê jàñañi ndê ndôhô nani câja ndó ña ndâá jóo tá câja ndó ña núu já quêâ xînî ñûhû jàññi ndê ndôhô. 9Ta cájii ini ndê tá ndâá ndê tá quîhva ndâá ná vitá ini tá cúú á sahá ña ndâcú ini mé ndó cuéntá Ndióxi. Ta a jándacoo toho ndê çàça táhvî ndê nú Ndióxi sahá ndô ña ná xînî çôo ndô cacu ndó ñayivi çô çuachi nî mé â. 10Jîhna ñûhû cåhyí i cartá yóho nû ndô já sàa i coto nihni tucu y ndôhô. Jâçhi tá ná sàa i jan çô cûñi çåhan ihvi nahá i xîhin ndô vâtí nasahàn Ndióxi chuu yóho nûú i. Ta çô nasahàn mé â ña núú i ña ná jándihi i sahá ndô. Nasahàn mé â chuu yóho nûú i já ná cuu ndaja ndâcû y ndôhô cuéntá mé â.


Carta nachindahá Pablo núú na cúú cuéntá Jesús ndúu ſundáhyi Galacia

Chíndahá Pablo Ndióxi coo na cúú cuéntá Jesús ndúu ſundáhyi Galacia

1 Yehé cúú Pablo, da cáhyí carta yöho nú ndó. Naça Xi Ndióxi yehé cacuu u in apóstol ta a júu toho ñayivi naça Xi yehé. Ta ni có nachindahá ñayivi yehé jácith Jesucristo xihín Ndióxi, tátá yó, mé a najánditacu Jesucristo, mé a cán quéa naça Xi a yehé cacuu u in apóstol. 2 Yehé xihín tóó ndíi java gaa na cúú cuéntá Jesús ndúu xihín i yöho, chíndahá ndé carta yöho nú ndóhó, na ndúu ſundáhyi cuéntá Galacia jan. 3 Nà cúní ndé quéa ná caja Ndióxi, tátá yo xihín Jesucristo, xitoho i cuahá ñamani xihín ndó ta nà caja mé a ñá ná coo vahá ini ndó. 4 Xíní ñúhú ndícuñun ini ndó ñañdiq-uiáqhuva Jesucristo mé á quivi a saha cuachi cája i ta xihín ñá yöho najáacu a ñá ná nuu cája ñayivi ñuyivi. Ta nayava ñá yöho jácith já cúní Ndióxi, tátá yó. 5 Cáhnu ndívahá ná cacuu Ndióxi anda ama cáa quivi. Já ná coo.

 Cóó ga ina tyhun cáhan sahá Jesucristo ña cuu jácaku a mí

6 Mé a ndáa nacatóntó ndívahá ñá jácith sama chá naçasáhá ndó cáxoo ndó ní Ndióxi, mé a naça na ndóhó cacuu ndó cuéntá mé á sahá ñá quivi ini Jesucristo ndóhó. Ta viti naçasáhá ndó xií néi johó ndó inga tyhun ñá cáchí ñayivi cuu jácaku a ndóhó. 7 Mé a ndáa cóó toho inga tyhun ña cuu jácaku a ñayivi. In tún in cuu tyhun Ndióxi ta cáhan sahá Jesucristo. Joo ndúu java ñayivi ta cúní na jájana na jini ndó ta cúní na ndijama na tyhun vahá cáhan sahá Jesucristo, mé a jácaku mí. 8 Joo tá váxi in na ta jánahá in nga tyhun ñá cáchí ná cuu jácaku a ndóhó ta có cúú á tyhun vahe ñá nánahan ndé ní ndó já quéa ná cuhun cháhan jata ná ta cóó caja toho a ndá ñayivi cúú ná jandá mí i á jandá in tátó Ndióxi ní quixi indiví. 9 Sá naçachi i ña yöho xihín ndó jihna ta viti ndicó cóo tucu ñ cáhan i ña xihín ndó: tá jánahá in ñayivi inga tyhun ñá cáchí ná cuu jácaku a ndóhó ta có cúú á tyhun nánahan ndé ní ndó já quéa ná cuhun cháhan jata ná. 10 Có ndúcú u candoó vahá i nú ñayivi. Ná cúní quéa candoó vahá i nú Ndióxi jácith tá cúní candoó vahá i nú ñayivi já cúní cachi a ña có cúú gá i dà cája chúun.
cuéntá Jesucristo xíhin ndinuhu ini į.

Ndícani Pablo ndaja nanduu da ápóstol
11 Cándéhé ndó ŋání mí į, ná cúú cuéntá Jesús. Mé tūhun nacáhań i xíhin ndó çoó naqüixi a jiní ŋayivi ŋuyíví. 12 Ta çoó nándiquehe é ŋá nůų ŋayivi. Ta ni in tūhun toho ŋayivi çoó nájnáhaŋa ná ŋá nůų i jáči Jesucristo quá nájnáhaŋa ŋá nůų į.
13 Cája i cuéntá sá naqhini jho no do sahá ŋá nacája i jihna tá násandíço i costumbre na Israel. Jáči nacrojo ndivaňa ini i xíhin ná cúú cuéntá Jesús mé tiempo cán. Ta naçańa xíxi ndivaňa i xíhin ná ta násacu ini i jándihi i sahá ná. 14 Ta mí i násacu ŋá da nacayojo chága cája costumbre na Israel nůų ndíhi na ŋúu i, na násahn núi į. Jáči násatí i xíhin ndinuhu ini i costumbre tásáhnu jíco nde. 15 Joo Ndíóxi nacaxi a yehe jandá tá cámaní cacu ŋá ŋuyíví yóo ho ta sahá ŋá cuni į a caja ŋánamí xíhin į sahá ŋá cán quá naçana mé ā yehe. Ta ta näxińu çoó quivi násacu ini mé ā 16 já nájnáhaŋa Ndíóxi Jesucristo, jahyí a nůų į já ná cuu çaxi tūhun i tūhun vaha sahá mé ā nūų ná çoó naqüixi chichi Israel. Ta mé tiempo cán çoó násahán i cáhan į xíhin ni in ŋayivi sahá ŋá nájnáhaŋa Ndíóxi núų į.
17 Ta ni çoó násahán į ŋuí Jerusalén cáhan į xíhin ná cúú cuópstol nü cuútí į juú ga yehe. Ňá nacája į quée įvi lág naqüee násahán į nundáhyį cuéntá Arabia. Ta tá nándihi nándicó çoó į chí ŋuí Damasco.

Ná ápóstol ndíiquéhe vańa na Pablo.
2 Ta sa náyaha ŋxu comi cuúa já násahán tucu ŋá ŋuí Jerusalén. Násahán Bernábé xíhin į ta násañehe ri į Tito násahán da xíhin ndé. 2 Ta násahán į jáči nájnáhaŋa Ndíóxi nūų į ŋá nditähan cuhun į. Ta tá nátaca jin niðhi na náhnu, ná cómi cuéntá sahá ná cúú cuéntá Jesús ŋuí Jerusalén cán, já náçaháŋa į ndícani į nú na ndájà cáa tūhun vaha sahá Jesús ŋá jánáhaŋa į nūų ná çoó naqüixi chichi Israel. Nácája į ŋuí yóo ho jáči cóó naccúni ŋá ná cachí na náhnu cán ŋá çoó sahá toho ŋá jánáhaŋa į. 3 Ta nándiquehe vaha na ndéhe ta ni çoó nacája ndúsa na xíhin Tito, da násahįn xíhin į ŋá ná chicań da marca yiqui cuńu da vátí ço cúú dá da naqüixi chichi Israel. 4 Joo
Java na, nå co xíca ndaá íchí cuéntá Jesús, nandíjh vi jehé nå tañu ndé ña nå candehe nå ndá quiáhva núñá núú ndé cája cahnu ndé Ndíóxiá sahá ña candeé ini ndé Jesús. Jáchí nanducú nå cája ndússá nå xíhin ndé ña nå ndicó coo ndé cája ndé tóco ndihi ña sáhndá ley Moisés. 5 Joo coó nácandúsa toho ndé tühun cáhán na xíhin ndé jáchí cúní ndé cándaá ini ndó ña ndáa cáhán sahá Jescristo, nå cuu jàcäcu ndaa inínda ndó tá na candeé ini ndó mé á. 6 Joo mé na náhnu, nå cómí cuéntá sahá nå cúú cuéntá Jesús cán coó nácachí na xíhin ña ndiijama ña jañahá ñ nuú ñáyivi. Cáchí ña cúú nå na náhnu vásti co cája toho a nuú ñ ndá quiáhva náhnu chuun ndójo na jáchí in cuuí tóco ndihí nå Ndíóxiá. 7 Táhán ini na na náhnu cán xíhin ña cája ñ jáchí nandicuni na ña mé Ndíóxiá quëa na sahá na xígun chuun yöho nuú ña caca nuu ñ cahán ñ tühun vàhá sahá Jesús núñá nå coó naquixi xíchichi Israel. Ta sá mé Ndíóxiá quëa na sahá chuun n Pedro ña nå cahun ña cahán ña tühun vàhá sahá Jesús núñá nå naquixi xíchichi Israel. 8 Ta sá mé Ndíóxiá, mé a náchindahá Pedro cahán ña tühun mé a nuú na naquixi xíchichi Israel, mé a yöho cuuí ri ña náchindahá yëhe cahán ñ tühun mé a nuú na coó naquixi xíchichi Israel. 9 Jacobo xíhin Pedro xíhin Juan cuuí nå na náhnu cómí cuéntá sahá nå cuuí cuéntá Jesús ñúu Jerusalén cán. Ta njandicuni na cán ña naçaja Ndíóxi cuahá ñamàni xíhin ñ tá na sahá na chuun yöho nuú ñ. Sahá ña cán quëa nátiin na ndáhá yëhe xíhin ndáhá Bernabé ta xíhin ña yöho náhá ña in cuuí ndé cája chuun ndé xíhin tühun Ndíóxiá. Ña cája na cán quëa cája chún na xíhin na naquixi xíchichi Israel nani ndéhe cája chún ndé xíhin na coó naquixi xíchichi Israel. 10 Ta in tühun ñamàni naçicha na nuú ndé cája ndé quëa ña nå ndindójó ndé chindeé ndé na ndáhví. Ta ña yöho cuuí ndusa ña ndíhi ini ñ cája ñ. Pablo jánani da Pedro ñúu Antioquia 11 Joo tá nándique táhan ñ xíhin Pedro ñúu Antioquia já nu táhyí ña na jánani ñ ña jáchí coó naçaja vàhá da. 12 Ña naçaja da quëa naçixi da xíhin na coó naquixi xíchichi Israel tá câmanañi xín ñu joo java ña Israel, nå náchindahá Jacobo. Joo tá naçínu coo ña Israel cán já naçásahá tává júin Pedro mé da nuú ña coó naquixi xíchichi Israel ta ni co xíxi gá da xíhin ná. Jáchí náyíhví da ndía cachí ña Israel, nå jañahá ña co ndítahan cuux na xíhin ña co dü ña Israel. 13 Ta xíhin ña yöho náchijehé Pedro ña cáhvi ini da sahá ña cán. Ta java ña cuuí cuéntá Jesús, nå naquixi xíchichi Israel cán naçásahá cája na tá quiáhva cája Pedro. Ta jandá Bernabé naçaja da tá quiáhva cája na cán. 14 Anda já naçini ñ na co xíca na icí cuéntá ña ndáa xíhin ndinuhu ini na tá quiáhva sáhndá tühun Ndíóxi cája na sahá ña cán quëa nájánani ñ Pedro nu táhyí tóco ndìhi ñáyivi ndáa cán. Já naçachi ñ já xíhin dà: “ Yöho cuuí ña Israel joo naçásahá cájun tá quiáhva cája na coó naquixi xíchichi Israel jáchí co cájün ña sáhndá ley Moisés viti. Sahá ña cán quëa co ndítahan

Gálatas 2
nuñ caja ndúsa tohun xihín na cóo ná caja na ná sáhndá ley Moisés”, nàcachi i xihín dá.

Jácaçu Ndóxi ñayivi sahá
ña cándéé ini na mé á
15 Jànda quíví nàcàcu cúú yó ná
Israel ta có cúú yó tátyuhun ná tôho,
ña cáchí yó cája cuàchí sahá ña có
cája na ñá sáhndá ley Moisés. 16 Joó
sà cándaà vahà iní ña có ndúu ndàà
ña cándéé iní Ndíóxi sahá ña cája na
ñá sáhndá ley Moisés. Jáchí nduú
nda iní Ndíóxi sahá ña cándéé
ini na Jesucristo cuítí vó. Ta sà sahá
mé ña cón nàcàndeé iní Jesucristó já
ndà ná ndúu ndà nú Ndíóxi ta có
cúú ña á sahá ña cája i ñá sáhndá ley
Moisés jáchí ni in na a cúú nduú
nda iní Ndíóxi sahá ña cándéé
ini na Jesucristo cuítí vó. Ta sà sahá
mé ña cón nàcàndeé iní Jesucristó já
ndà ná ndúu ndà nú Ndíóxi ta có
cúú ña á sahá ña cája i ñá sáhndá ley
Moisés.

17 Cándéé ndó. Sahá ña cójí ýo
canduu ndà yó nú Ndíóxi sahá ña
cándéé iní Jesucristó cuítí vó sahá
ña cón quévà ña cája ga ñ ñá sáhndá
ley Moisés. Jóo cájí java ñayivi
ña ndójo i cuàchí sahá ña có ña
cája ñ ña cón mé ley. Váti có cája i ña
cájí ley Moisés, có cósí cónico ña
yóho ña jácàhan Jesucristó mí cája
i cuàchí. Ña yóho có cósí ña ndàa
jáchí có jácàhan Jesucristó mí cája
i cuàchí. 18 Joó mé ña ndàa cája i
cuàchí tó nà cájáhá tucu cándéé iní
ley Moisés ña ná jácàcu a mí jáchí
sa jándàcaco i ña tá nàcàndeé iní
Jesucristó. 19 Ta vó cósí ña tàtyuhun
ñàxíhi yéhe cuéntá ley jáchí có
 comply ga ley cuéntá sahá i jáchí sahá
ña cándéé iní i Jesucristo sahá
ña cón jácàcu Ndíóxi yéhe ña ná
cajácu ña cuéntá mé á. 20 Cósí ña
tátyuhun ñàxíhi i ndicà crúxú xihín
Jesucristó tá ñàxíhi ña. Sahá ña có
quévà ña có cája i tá quihva cósí mé
vi jáchí Jesucristó quévà nàcàañ
ini i ta mé a có quévà ndáa yéhe.
Ta vó tàcó ndíhi ña cája i ñúyívi
yóho cája i ña jáchí cándéé iní i
Jesucristó, jáhyi Ndíóxi, mí a ñàxíhi
ndicà crúxú sahá i sahá ña quéví
ini a yéhe. 21 Ta có cósí quehe núu
i ñamàni cája Ndíóxi xihín i jáchí
tó ná cuú ndúu ndàa yó nú Ndíóxi
sahá ña cája i ña sáhndá ley Moisés já
quévà mé a uun vó quévà ñàxíhi
Jesucristoto, ndúu.

Váha chága cándéé iní Jesús a juú
ga cándéé iní ña sáhndá ley Moisés

3 Á jána vó jini ndó, ná ndúu
ñundáhyi Galacia. Yo já
najándahvi ndóho ña ná jándàcaco
ndó ña ndáa. Jáchí tá nàcàhàn
ndé táhyí ndóho ña tá quévà
quihva ñàxíhi Jesucristo sahá
cuàchí. 2 Có jyó ndó ná ndàcà
tahun i ndóho; Á nàndjhi ñima
yí Ndíóxi iní ñima ndó sahá ña
nàcàja ndó ña sáhndá ley Moisés.
Có cójí toho a já. Nàcàcu a sahá
ña nàcànúsa ndó tátyuhun váha sahá
Jesucristó ña nàcàhàn ndé xihín
ndó. 3 Mé a ndàa táhyí cójí ndó
ná nájána jini. Jáchí tá nàcàsahá
ndó xícà ndó íchí cuéntá Jesús já
nàsàndaca ñima yí Ndíóxi ndóho.
Ta vó cósí ndó ndícò cóó ndó
cája ndó ña sáhndá ley Moisés jáchí
cáhán ndó ña cuú xuñú cóó ndó
cácúu ndó ñayivi ndàa nú Ndíóxi
sahá ña cája ndó. Jóo a cósí toho
a. 4 Xíní ñúhú ndíçuyín iní ndó
ndá quévà ndándo sahá iní ndó
saḥá tuḥun Ndióxi. Á mé a uun va nasaçu nuanced yóhó ndó ján. Cája i cuéntá uthūn. 5Jáchi sahán Ndióxi ínimá yii mí á ńu ndó ta cuahá ndivaña ńa núnhu cája má á tañu ndó ta goó sahá ńa cája ndó ńa sáhndá ley Moisés. Cúu á sahá ńa cándeé ini ndó mé á.

Ńa cáchí ley Moisés xiihín ńa cáchí tuḥun násahan Ndióxi núú Abraham

15Ńa mi i, ná cúú cuéntá Jesús, candéhe ndó na cáhán i xiihin ndó ndá quiihua cája ńayivi tá săhan na tuḥun na núú inga ńayivi. Tá cávaha na in tutu ta tá nándihí nacahyí na quiiví ná nú á já quêa ni in tuḥún toho ńayivi a cuú ndijáma na ńa sa nacahyí cán ta a cuú chical chága na tuḥun núú mé tutu. 16Candéhe ndó. Násahan Ndióxi tuḥun a núú Abraham tá núú in dá quiiquí chičhi da. Joo ço naçahán Ndióxi sahá cuahá ńayivi quiiquí chičhi da. Naçahán Ndióxi sahá in tálaá jahyí da ta mé a cán cúú á Jesus Cristó. 17Ńa cúñi cáché i quée: Násahan Ndióxi tuḥun a
nuú Abraham ta nṣaṣacu u a tátuhun
naṣahyí Ndíoxí quíjí à núu in tutu.
Sahá ña cân quéa a cúu jándíhi
ley Moisés sahá tühun nṣaṣahàn
Ndíoxí núu Abraham. Jáchí jihna
 núhú nṣaṣahàn Ndíoxí tühun a
núu Abraham ta tá sa nayáha cómí
ciento ōcọ ūxu cuíá já nṣaṣahàn
Ndíoxí ley núu Moisés. Ta mé ley
yóho a cúu toho ndiβárama tühun
nṣaṣahàn Ndíoxí nṣaṣahàn
núu Abraham. Ta mé ley a cúu ndaja núu a tühun
nṣaṣahàn Ndíoxí núu Abraham. Ta
mé ley a cúu tókó ndá ní tühun
nṣaṣahàn Ndíoxí núu Abraham. Ta nṣaṣahàn ley núu Moisés. Á cúu
yóho a cúu ndó ndijáma tühun
nṣaṣahàn Ndíoxí núu Abraham. Ta
mé ley a cúu ndaja núu a tühun
nṣaṣahàn Ndíoxí núu Abraham. Ta nṣaṣahàn ley núu Moisés. Á cúu
cachi ña yóho ña có ndí teżá tühun
ley Moisés xihín tühun nṣaṣahàn
Ndíoxí núu Abraham. Có cúu a já.
Jáchí tá ná cuu jáncu ley Moisés
ńayívi já quéa cuu ndúu ndàa nà
nù Ndíoxí sahá ña saćú váha na
ñaáyíndá mé ley. Joo có cúu a já.

Jáchí cáči tühun Ndíoxí ña mé
cuacı cándíhi a tóćó ndìhi ńayívi.
Joo tá ná candeé iní Jesucristo já
cuú ndíćhé ńa nṣaṣahàn Ndíoxí
tühun a quíächva nú tóćó ndìhi
ńayívi sahá ña candeé iní na mé á.

Tá cámańi quíxí Jesucristo já
nṣaṣamói ley cuéntá sahá yó
ta nṣaṣandaca mí janda quíächva
nàxíni quíxí ńaṣahàn Ndíoxí nú yó
ńa ndítahan candeé iní Jesucristo.

Nṣaṣandaca ley mí tá quíächva cája
in ðàtaa xihín jahyí válí ða ðaná
quíächva nàxíxi Jesucristo, mé á
náçajá ña nó ná ndúu ndàa yó nù
Ndíoxí sahá ña candeé iní mní á.

Joo có cómí yó ley cuéntá sahá
yó jáchí cómí Jesucristo cuéntá sahá
yó tá cándúsa ñí mní á.

Ta in nánduú ndó xihín
Jesucristo sahá ña candeé iní
ndó mé á ta já nánduú ndó jahyí
Ndíoxí. 27 Ta tá nṣaçandúta ndó já
in nánduú ndó xihín Jesucristo
ta nánduú ndó tá quíächva ñí mní á.

Ta có cája toho a tá cúu ndó
nà naçuixí chichi Israel, á có cúu
toho ndó ña. Ta có cája toho a á cúu
ndó nà naçeeñ ńayívi cája chún
nà ña, á có cúu toho ndó ña. Ta có
cája toho a á cúu ndó taa á ñáha.
Jáchí tá nṣaçandúsa ndó Jesucristo já
in nánduú tóćó ndìhi ndó jáchí in
nánduú ndó xihín mní á. 29 Ta sahá
ńa cómí Jesucristo cuéntá sahá ndó
Gálatas 3, 4


6Ta sahá nà nánduú jahyi mé á sahá ña cán quéa nachindahá Ndíoxi ínima jahyi a ña ña ndíçaan mé á ini ínima yo já quéa ná cuu cáhan yo xíñín Ndíoxi já cachí yo jå: “Tátá maní i.” 7Ta viti co cuú ga yó tátyhun mozo jáchí co cómí ga ley cuéntá sahá yo ta nánduú jahyi Ndíoxi viti. Ta viti cuu ñéhe táhvi yó quehé ña náscuú ini mé á quihva nú nú cuú cuéntá mé á sahá ña naçaca Jesucristo.

Ndícani ini Pablo sahá na cuú cuéntá Jesús ñundáhyi Galacia

8Jihna ga tá ço naçandaà ini ndó sahá Ndíoxi já naçaca cáhnu ndó java ga ndíoxi ña co cuú toho ndíoxi joo náscamí a cuéntá sahá ndo. 9Ta viti sa xíñi ndó Ndíoxi joo vaha chága ná cachí j ña sa xíñi Ndíoxi ndóho. Ta ndíva sahá cuú ndó nádíc coo tucu ndó caja ndó tá quihva naçaca ndó jihna. Jáchí co ndíyaho toho ña naçaca ndó cán ta ni a cuú chindeé a ndóho. 10Joo cája tucu ndó viço ta xíñín ña yóóho cája cáhnu ndó java quívi xíñín yóo xíñín cuú. 11Ndícani ndíva vah jì sahá ña caja ndó jan. Jáchí viti co cándaà ini j ña mé a uun va náscuú chuun naçaca jì tañú ndó jan.

12Candeñé ndó, ñani mí i, na cuú cuéntá Jesús. Xíc a tahví i ñu ndó ña nà caja ndó tá quihva cája i viti. Jáchí najándacoo jì caja ña nándhá ley ta nándjhi jì ichí cuéntá Jesús. Vaha ndíva náçaca ndó xíñín jì tá naçahí jì xíñín ndó jan. 13Ta cája jì cuéntá ndícuñu ini ndó ña quíhvi ndíva h i tá nu cuú tiñuh jì cuú ndó xíñín jì tá quíhva ná caja ndó xíñín jì tá quíhva ná caja ndó xíñín xíñín Jesucristo.

14Ta sahá cuheñu nándho i náscuú candají ndó yehe, nduu. Joo coo naçaca ndó ña. Ña naçaca ndó quèa nándiquehe vaha ndó yehe ta naçaca ndó xíñín jì tá quíhva ná caja ndó xíñín in táto Ndíoxi à xíñín Jesucristo. 15Ta naçajjí ndíva hina ini ndó mé tiempo cán. Jáchí xíní vaha i ña naçahí xíñva ndó tavnú ndó ndudú nú nú quíhva ndó ña nú j, nduu tá.
ná cuu caja ña ná ndívaha 16. Joo viti nánduu u tátuhun in đa ihvi ndo sahá ña cáhan ỳ ña ndaã sahá Jesucristo xihín ndo.

17Ndúu java ñayivi taũu ndó jen ta ço jánahá na ña ndaã nü ndo. Cája cuhá ña ñañañi xihín ndo joo a juuí ña vaha quéa cüni na xihín ndo. Êa cüni na quea ñá jácaxoo táhan í ta ná ndihi ini ndó sahá ña jánahá mé ná. 18 Cö cüni cachí ỳ ña a váha toho ndihi ini sahá ñahiyi. Vaha va ná caja i ña níí tiempo ta xihín ndinuhu ini. Joo ñayivi jan ndíhi ini na sahá ndó tía yéhe tánu ndó cuuí va. 19Candehé ndó, jahi yí a. Naçasáhá ndíhiví tuçu ini i sahá ndó. Tá quihva ndíhiví in ñañahá tá sáhná a tixi ñá căcu jahi yí quihva já ndíhiví ini i sahá ndó. Ta ndoho tá ndoho chága ini i sahá ndó jandá quihva ná caja ndó ña cüni Jesucristo. 20Viti ñúhu cúu ini i ço ojà ná niba chága i xíhín ndo jáchi janda ña ñu yóo ndícani ndívaha ini i sahá ndó.

Ña näcaya Agar xihín
ñá näcaya Sara sànahá
21Candehé ndó. Mé ndó, ña cüni ndíquihva tucu ndáha ley Moisés, xíni ñúhu candehé vaha ndó ña cachí mé ley cân. 22Cáchí a ña näcayu iỳ jahi tay aha Abraham. In jahi yí na näcayu xihín Agar, ña cúu mozo näjihí da ta ina jahi yí na näcayu xihín Sara, ña cúu näjihí vaha da. 23Tá näcayu jahi tay Abraham xihín Agar cân, näcayu a tá quihva căcu tócó ndihi ñayivi. Joo jahi yí tay da, ña näcayu xihín näjihí vaha da, ña naní

Sara cân näcayu a jáchi näcayu ndióxí tühun a nü dá ña ná cácu a. 24Candehé ndó ña nákha ña yóóho nü yo. Ndíví najihí yóóho cúu ná tátuhun ivi tühun näcayu ndióxí nü yo. In táhan tühun yóóho cúu a ley näcayu ndióxí nüú Moisés jini yúcü naní Sínaí cân. Ta Agar cúu yuhú nü ley yóóho. Ta jahi yí ñá cân tá näcayu a nánduu a mozo. Ta ná ndíco ley cúu ná tátuhun jahi Agar jáchi cómi ley cuénta sahá ná.

25Ta Agar cúu ña yuhú nü ley ña näcayu ndióxí nüú Moisés yúcü naní Sínaí, ña ndáçan chí ñundáhyi Arabia cán. Ta jári mé ña cúu ña yuhú nüú Jerusalén, ña cúu jini nü tócó ndihi ná caja ña sáhndá ley Moisés. Ta mé ña xihín na ndúu cân cúu ná tátuhun mozo jáchi cómi ley cuénta sahá ná. 26Joo ñu inga ñuú Jerusalén, ña ñin indivi cán. Ta ñayivi ndúu cán ço cúu toho na mozo jáchi cúu ná tátuhun jahi Sara, näjihí vaha Abraham. Ta mí cúu yó tátuhun na ndúu ñuú cân jáchi cándée iní Jesucristo. 27Já cachí tühun ndióxí já: Xíni ñúhu caji i ní ndó najihí, ña a cúu cacu jahi yí Cayuhú ndó xihín ña caji i ní ndó, vató a ñáha cahnda tixi ndó cacu jahi yí ndó. Jachi najihí, nanajándacoo tóo yí canduu chága jahi yí a juuí gá najihí ndúu yíi, cachí tühun ndióxí.

28Candehé ndó, ñani i, ña cúu cuéntá Jesús. Cúu yó tátuhun Isaac, jahi yí Sara cân sahá ña cándeé iní Jesús jáchi cúu yó jahi yí näcayu ndióxí tühun a quihva

Sà najañi yo ndáha ley Moisés naçaça Jesucristo

5 Có ndúu gá yó ndáha ley Moisés sáhá ñá naçaça Jesucristo. Ta viti cándeé ini ndó mé á sáhá ñá cán queá xíni núhú canduí ndàcú ndó tó có ndítahan nú ndó ndicó cóo ndó caja ndó ñá sáhndá mé ley cán.

2 Cúñi jho ndó ñá cáhañ i xíhin ndó. Tá ná cândeé ini ndó ñá cuu ndéu ndàq ndó nú Ndíóxi sáhá ñá cícḥan nà marca yiquí cuñuí ndó já queá cúní cácḥi a ñá queé núu ndó ñá naçaça Jesucristo tá nàxiqué a ndícia cúxú sáhá ndó. 3 Cándeḥe ndó ná cáhañ tucu y xíhin ndó. Tá cúñi ndó canduí ndàq ndó nú Ndíóxi sáhá ñá cícḥan ndó marca yiquí cuñuí ndó já queá ndítahan nú ndó caja ndó tócó ndihi cuuí ñá sáhndá ley Moisés. 4 Mé ndó cúú ndó nà cúñi cándu udáq nú Ndíóxi sáhá ñá sácú vaha ndó ley Moisés. Ta viti naçaaxo ndó nú Jesucristo ta naçaaxo ndó nú ñámanñi cúñi Ndíóxi caja xíhin ndó. 5 Joo mé ndé xíni vaha ndé ndúu ndàq ndé nú Ndíóxi sáhá ñá cándeé ini ndé Jesucristo. Ta ndáti tìахwa ndé jáčḥi chínđéé ínmá yí Ndíóxi ndéhe. 6 Jáčḥi tá in nándúu xíhin Jesucristo já queá cóo caja toho a á naquevi marca yiquí cuñuí í á cóo a. Ñá ndíýahvi ndusa queá ñá cándeé ini Jesucristo jáčẖi xíhin ñá yóho vaha quívhvi ini ñани táhán í.

7 Sà vaha ndívahva va cuḥáŋ ndó xíhin ñá cándeé ini ndó Jesús. Yo já nándijama jını ndó ña a cândísa gá ndó ñá ndàq. 8 A jóo toho Ndíóxi nándijama jını ndó jáčẖi mé a cán queá naçana ndóho ñá nà cacaúdo ndó ndéú ndó cánteñ mé a. 9 Xíni núhú ndícųhunj ini ndó in tuḥun tá já cáčẖi a “Vaʧí loho yúsá naçàq na cava táhán í xíhin yúsá cuhájang cáñ játìví ñahá a.” Quía hva já cája ná cúní ndijama jını ndó jän. 10 Joo cándeé ini j insan Jesús, xito ho ñá sahá ñá cán queá xíni vaha ña a cândísa ndó nà jän tá ndicó cóo ndó cahvi ini ndó tá quía hva cahvi ini yèhe. Ta jándoho Ndíóxi ini nà xíca ją̀jača xíni túñi nà jän tá cóo caja toho a ndá nà cúú ná.

11 Joo yèhe jànahá a ñú nà cúú cuñtú Jesús ña có ndítahan gá cícẖan nà marca yiquí cuñuí ná na sahá ña cán queá ndícui̱ta na Israel xíhin i. Tá ná jànahá a ñú ñayivi ñá ndítahan cícẖan nà marca yiquí cuñuí ná já queá a ndícui̱ta gá nà
cán xíhin i. Joo mé a ndáq cándají ná cán yehe jáchí jánahá i núú ñayivi ná cuu caçu ndaa ínima ná sahá ná cán deé ini na Jesucristo cuítí va, mé a náxihí ndíca crúxu sahá yo. 12Sahá ná cúní ná cán caja ndúsa ná xíhin ndó chícáan ndó marca yíquí cuñú ndó sahá ná cán queá cája i cuéntá vahá chága ná chitúhun ndíhi mé ná yíquí cuñú na ta ná jándacoo táji ná ndóho. 

Ña cúní ínima yíi Ndíóxi caja i xíhin ná cúní yíquí cuñú i caja i 
16Cándehé ndó, ñani i. Ndítahán caja ndó ná cúní ínima yíi Ndíóxi ta có ndítahán caja ndó ná xíca ini yíquí cuñú ndó caja. 17Jáchí tóco ndíhi ná núú ná cúní yíquí cuñú yó caja i cáni táhan xíhin ná vahá ná cúní ínima yíi Ndíóxi caja i. Ta a cúní cuní táhan ínima yíi Ndíóxi xíhin ná núú jáchí có ndíque táhan vahá ná núu xíhin ná vahá sahá ná cán quèa a cuú caja i ndá ná naçu cuú yó caja i. 18Ta tá ná ndiquiahva ndó mé ndó ná ná 

candaca ínima yíi Ndíóxi ndóho já quèa a cácomí ga ley Moisés cuéntá sahá ndó. 
22Joo tá ndícaan ínima yíi Ndíóxi ini já quèa cája mé a ná ná quiere ini táhan i tá cája ná ná cáji ini ta cája ná ná coo vahá ini ta cája ná ná a cójo cama ini ta cája ná ná chindéed yó nayivi ta cája ná ná cacuíus náyivi vahá ini ta cája ínima yíi Ndíóxi yóho ná ná cacuíus náyivi, ná có cáhvi ji johó ini. 23Ta cája ná ná cacuíus náyivi, ná có ndínehe jícó mé, ná cúú sáhndú mé. Ta ni in túhún toho ley a cuú chícáan cuáchí jatá náyivi tá sácu vahá na tóco ndíhi ná cáchí tushun yóho. 
24Tóco ndíhi ná cómí Jesucristo
cuéntá sa̱ha, sa najándacoo na ŋa núu násałahvi ini na caña na xhín yiquí cuñu na. Ta cúú ná táñuhun na sa naxihi nų̱ cuñu cuñchí násałahria na. 25 Có caña ga yó cuñchi nacaca jihnah na ŋa ndác̱an inná̱ xi̱hín Ndíóxi iní. Ta xíní ŋūnu quihə̱ na ŋamani nų̱ me a ŋa ná candaca a mí nų̱ ndihi ŋa caña í.

26 Ta co ndítahan ndiñehe jícó yó mí ta ni co ndítahan jácani táhan i naïyivi ta ni co ndítahan cahihi iní xhín táhan í.

Ndíóxi nų̱ ná cúú cuñéntá
Jesús chindeé táhan na

6 Cándhé ndó, ŋani i. Tá naxihi ná nándicava in ná cúú cuñéntá Jesús nų̱ xhín cuñchi já queá ndítahan nų̱ ndóho, na náchutú ndaà inna á xhín inna xhín Ndíóxi, chindeé ndó na jà ná ndicaca vahá na ichí cuñénta Jesús. Joo vií vií cáhán ndó xhín ná jáchi ndítahan cahi iní ndó ŋa xahí cuñví tá cuu ndicava ri ndóho va nų̱ cuñchi. 2Xíní ŋūnu chindeé táhan ndó tá ndóho ini ndó. Ta xhín ŋa yóho jáxii̱ ná nó ná xhín ndó ña ná xhín Ndióxi ná cándó caña xhín Nóxu 6 Có ná cuñú nų̱ ná xhín ndó ña ná xhín Ndíóxi ná cuñví tá buñuí tá cuñvi iní ndó iní ndó xhín Ndíóxi, jí vá ndó xhín Nóxu.

7 Jándahvi ndó mé ndó tá cáhán ndó ŋa cuu jándahvi ndó Ndíóxi jáxí jí cuñú jándahvi naïyivi Ndíóxi. Sa xíní ndó tá xuítu ndó in tata nú ŋūnu já quéa vaxi quiví tá jáquee ndó mé ŋa xahí naxutú ndó. 8 Có caña naïyivi ŋa núu ŋa cúui nų̱ me cuuí in já queá vaxi quiví cuñvi tá ndóyí ndó xhín Nóxu iní ndó ná sañú naçała na. Joo tá caña na ŋa váha ŋa cáña iní inna xhín Ndíóxi anda ama cáá cuñví, caña inna xhín Ndíóxi. 9Sáhá ŋa cán queá a cánaa yó caña i ŋa váha jáxí jí ná a jándacoo i caña i ŋa cúui Ndíóxi já queá vaxi quiví quihə̱ Ndíóxi nų̱ yó ŋa ndítahan ndiquehé sañá ŋa táhan iní ná xhín ŋa xhín Nóxu.

10 Sáhá ŋa cán queá tá núnu nų̱ yó caña váha i xhín tóco ndíhi naïyivi cóho caña i ŋa. Ta cáñi gá vi tá cúú ná na cándeé iní Jesús.

Ndíndayí Pablo na cúú cuñéntá Jesús

11 Cándhé ndó ndaja náñiu letra cáhí yí in nó xhín ndáhà mí jí viti. 12 Cúñi ná ná candaán iní ndó sañá háva ga naïyivi, ná cúui caña ndúsa xhín ndó ŋa xhín Nóxu ndó marca yiquí cuñú ndó. Cáá na ŋa yóho jáxí cúñi ná cándó váha na núu na Israel. Ta yíhví na ndicúa naïyivi xhín sañá ná cándúsa na Jesucristo, mé a naxihi ndícara crúxu sañá cuñví. 13 Joo mé na cánda márca yiquí cuñú cán co săcu váha na tóco ndíhi ŋa xhín Nóxu. Joo cúñi ná ŋa ná cánda márca yiquí cuñú cán co săcu váha na tóco ndíhi ŋa xhín Nóxu.
ndó marca yiquí cuñu ndó já ná cuu cahan lánda ná nú ná Israel sahá í ná naça ndúsa ná xihin ndó.

14 Joo yehe, ni in túhún toho náha cò cúní cahan lánda i sahá. Í ná cúní caja ña qua cahan ña sahá Jesucristo, mé í nåxíhi ndica cruxu. Ta sahá í nå cändé i ña Jesucristo sahá í nå cán qua cún ña tátyhun nåxíhi ñ nú ña núu nåuyíví yóho. Cò cúní ga ña cája ña cája nåyivi nåuyíví ta cò cúní ná cán catáhan na xihín ña.

15 Ta có ndíyáhvi nù Ndíóxi á naquihvi marca yiquí cuñu í á cóo ña. Í ná ndíyáhvi ndusa qua cún ña nånduí nåyivi saá sahá í nå cándé ná Jesucristo. 16 Cúni í ná creo vahá ini ndó, ná cája í ná cáhan í yóho. Ta ná caja Ndíóxi cuahá nåmaní xihin ndó ta xihin tóco ndihi ná cui cuéntá mé á.

17 Ta viti xihin chínñu cò cúní ga ña ná jáquihvi ga nåyivi yóhe. Jáchi tóco ndihi yanda náá a nù yiquí cuñu ñáhá í ná mà ndaá cui yá da cája chúun cuéntá Jesucristo.

18 Í ná ndó cuéntá Jesús, Í ná cúní qua cúní ná caja Jesucristo, xito no í cuahá nåmaní xihin ndihi ndó. Já ná creo.
Carta nacahyí Pablo núú nach cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Efeso

1 Yehe cúú Pablo, da nacaxi Ndíoxí cacuu apóstol cuénta Jesucristo. Cáhyí i carta yóho númer na cúú cuénta Ndíoxí ndúu ñuu Efeso, na cánndeé ini Jesucristo.

2 Ná cúni quéa ná caja Ndíoxí, táta yó xihín Jesucristo, xito ho i cuahá ņañeñi xihín ndó ta ná caja mé á ña ná coo váha ini ndó.


4 Jandá tá cánamnì cava sáhá sáhá ñuyíví já nacaxi Ndíoxí mí ña ná cacuú cuénta mé á sáhá ña nacahá Jesucristo. Ta nacuó ini a ndaja mí ña ná cacuí ñayivi yìi, ná cóo ga cuahá nu mé á. Quívì ndivaha ini a mí sáhá ña cán quéa sá nacuó ini mé á ña ná quívì Jesucristo sáhá yó já ná nduí jahyi mé á. Já nacahá jáchi já cúni ña coo. 6 Sáhá ña cán quéa ndítahan nú yo caja cáhnu í Ndíoxí níí tiempo jáchi cuahá ndivaha ņañeñi cája mé á xihín yó tá nacahá mé á ña in nánduú xihín Jesucristo, jahyi máñi á. 7 Nacahá Ndíoxí ņañeñi cáhnu xihín yó tá naxita níí Jesucristo ndíca crúxu sáhá yó. Anda jáví cuu jáca cu a mí ta cuu caja cáhnu ini a sáhá cuahá. 8 Mé a ndáa nacahá cuahá ndivaha Ndíoxí ņañeñi xihín yó. Nacahá mé á ña ná ndindicí jini yó já ná canda iní túhun mé á. Ta násahán ņañeñi nú yo ña ná canda iní ña nacuó ini mé á caja jáchi jandá sánahá násahín jehé á nú yo joo viti sà cándaa iní ndá sáhá náchindahá mé á Jesucristo. 10 Ta váxi quívi coo ña nacuó ini mé á coo. Ta mé quívi cán caja Ndíoxí ña ná cacomí Jesucristo cuénta sáhá tócó ndíhi ñáha ndúu ñuyíví xihín ña nduí indiví jáchi tócó ndíhi ñáha xínú a canduu a ndálhá Jesucristo.

11 Ta coo tá quíahva násacu ini Ndíoxí coo jáchi cája mé á tócó ndíhi ñá sácú ini a caja. Jandá sánahá ndivaha násacu ini a cáxi a mí cacuí ñayivi néhe távì ndiquehé ña váha, ña quíxi nu hín
mé á sahá ña in narduú xihín Jesucristo. 12Sahá ña cán queə ndítahan nú ndé caja cahnu ndé Ndíoξí ña ná náhá ndaja cahnu cúú mé á jáchí jihna nūhú ndé nacásahá cándéed ini ndé Jesucristo. 13Ta quiahva já naçaca ri ndóhó va jáchí tá naxini johoh ndó ña ndaa sahá Jesucristo já nacandeé ini ndó mé á. Mé tühun yóho najánahá nú ndó ndá quiahva naçáçu me á ndóhó. Ta tá naçandusá ndó á já in nanduú ndó xihín á ta cúú á tátyhun náñani marca Ndíoξí ndóhó ñá náha ña náhá ndó cúú cuyú cuéntá mé á. Ta mé marca yóho cúú ínima yii mé á ña nánsahà tühun a nú ndó quiahva nú ndó. 14Ta ndáçañ ínima yii mé á iní ínima yo sahá ña cán queə cándaa vahà iní ña vaxi quíví ndiquehe ña vahà, ña quiahva Ndíoξí nú yo jáchí sá nánsahà mé á tühun a caja ña. Ta sá já ndácañ ínima yii mé á iní ínima yo jánda quiahva ná xinú quíví jácacu a mí nuyú cuáchí. Sahá ña cán queə cóho caja cahnu í mé á ña ná náhá ndaja cahnu cúú mé á.

Xícə tahví Pablo nu Ndíoξí ña ná quiahva mé á ña ndíchí jíní ná cúú cuéntá Jesús

15Ta sahá ña sá cándaa vahà ini ña cán cándéed ini ndó Jesucristo, xitohó í ta sahá ña sá cándaa ini ña quíví ini ndó tóco ndíhi ná cúú cuéntá Ndíoξí 16sahá ña cán queə co jándaco ña ndíquiahvá ña ndíxahvá nu Ndíoξí sahá ndó. Ta co ndíndójó ña caca tahví ñu Ndíoξí sahá ndó. 17Ta tá xícə tahví ñu Ndíoξí, mé á cúú táta Jesús, xitohó í, mé á cúú Ndíoξí cahnu ndivahá já xícə tahví ñu á ña ná quíví ínima yii mé á nú ndó. Anda já caja mé á ña ná ndindíchí jíní ndó já ná náhá ndaja cahaa Jesús. Ta xihín ña yóho candaag vahà chága ini ndó sahá mé á. 18Ta xícə tahví ñu Ndíoξí ña jándiyée ña xíní núndó já cahaa núndó sahá ña ha sahá caja mé á chága chí núú xihín ndó. Ta ñúchí ndívahá coo tá ná xinú quíví ndiquehe Ndíoξí ndóhó cuhun ndó coo ndó xihín mé á anda ama cáa quíví sahá ña cúú ndó cuéntá mé á. 19Ta xícə tahví ñu á ña ná candaag iní ndó ña co vája xínú coo nú ndíhi ndéed Ndíoξí jáchí ñin ndívahá ndéed mé á. Ta ín mé ndée yóho tañ nú, ná cúú cuéntá mé á. Ta sá mé ndée yóho quée naçaca chúun Ndíoξí 20tá najánditacu a Jesús. Anda jáví naçacu coo a ña xoo cuúhá mé á ndiví. 21Ta naçaca Ndíoξí ña nándu Jesús. Cristo jiní nu tóco ndíhi ná ín ndée cahndá chunu nuyíví yóho xihín ná ín ndée cahnde chunú ndiví. Sáhndá Jesúsco chunú nu tóco ndíhi ná cán vátí cúú ná ná ndúu timo viti á cúú ná ná xihín chága chí núú. 22Tóco ndíhi ña ña ña ñu tóco ndíhi xihín nuyíví ndáquiahvá Ndíoξí ña ñahá Jesusco chunú ña ña ña ñu nándúu tiempo viti á cúú ná ná xihín chága chí núú. 23Ta tóco ndíhi ná cuú cuéntá Jesusco cúú ná tátyhun yiqui cúnu mé á sahá ña ña ña ñu ñahdíkutú ndaag ínima ná xihín mé á. Ta mé á cán jáchutú a tóco ndíhi nú ndúu nuyíví xihín ndiví.

Najáçacu Ndíoξí mí jáchí quíví ini a mí

2Ta jihna naçacu ná tátyhun ná sa nañíhi jáchí naçacu

Efesios 1, 2
ndó cuahá cuachí. Joo viti cúú
ndó tátyuhun na nánditacu tucu
jáchí Ndíóxi najáacu ndóhó. 2Ta
náșacaja ndó tá quiahva cája náyivi
ñuyíví yóho. Ta náșacaja ndó ña
ñúńi tiñáhá náșacuha, ri cúú jini nú
tóco ndíhi ri quíni. Ta mé ri cán
cómí ri cúentá sáhá náyivi, ná co
cája ña cúńi Ndíóxi. 3Ta quiahvá
já náșandúu jiha jáchí náșacaja
i ña xica iní mí vi tá náșacaja i
tóco ndíhi ña núu, ña náșacahvi
iní cája i. Ta sáhá ná pó ndíhi ña
ñúúu náșacaja i yóho nánditahán
ñu yo jándohó náďahá Ndíóxi iní
tá quiahvá cája mé á xihín java
gía ña co cúńi candúsa mé á. 4Joo
náțahví náďahá iní Ndíóxi sáhá yó
ta náqiuvhí iní náďahá mé á mí.
5Ta váțí náșacuú tátyuhun ndí já
có náçu Ndíóxi sáhá yó ta náqiuvhí
iní náďahá yó to tóho ná nánditahán
ñu yo jándohó náďahá Ndíóxi xíhín
mé á náșacuú iní náďahá xíni iní
náșacuú xíhín náșahí. Ta náșacaja
mé á ña ná caço in xíhín Jesucristo
tá ná xínu coo i xíhín Jesucristo
rá ná xínu coo i xíhín Jesucristo
tá ná xuńu caço in xíhín Jesucristo
tá ná xuńu caço i xíhín Jesucristo.
7Náșacaja Ndíóxi ña yóho jáchí náșacuú
i iní a jánahá ñu yo viti xíhín chága chí
ñu ñu quíhví náďahá iní á mí ta
táxíví náďahá iní a sáhá yó sáhá
ñá náșacaja Jesucristo. 8Ta sáhá ña
náțahví iní Ndíóxi sáhá ndó náñehe
táxíví ndó cáçu náda iníma nádo jáchí
cándé iní ndó mé á. Ta có cúú á
sáhá ña cája mé ndó jáchí cúú á
námaní náșacaja Ndíóxi xíhín ndó.
9Ta cóo nájácu a ndóhó sáhá
ñá vaha cája ndó jáchí có cúńi á ña
ná cája cáhnu ndó mé ndó. 10Jáchí
náșacavá Nhíóxi mí tá quiahva cúńi
a ña in ná nduí xíhín Jesucristo
já ná cája i ndínuhu ña vaha, ña
náșacu iní a cája i ãnda jiha.

Íñ vaha iní sáhá ñá náșacaja
Jesucristo xóho

11Cándéhé ndó, ná tóho, ná cúú
cuéntá Jesús. Ná nádícuñu iní ndó
ndaja náșacuú ndó jiha. Náșacchi
ña Israel sáhá ndó ña cóo yahvi
tóho ndó jáchí cóo náchicañ ná
marca yíquí cuño ndó. 12Ndítahán
ndícuñu iní ndó ña mé tiempo
cán có xíni tohó ndó Jesucristo. Ta
ni cóo náșacuú ndó ná Israel, ná
náșacchi Ndíóxi. Ta ni cóo náșacuú
ndó ñuyíví náșahán Ndíóxi tóhu
ná núu. Náșanduu ũun ndó ñuyíví
yóho jáchí cóo náșaxíni ndó Ndíóxi
ta ni cóo náșahán ndó cuño ndó
indo. 13Váțí cóo náșacuú ndó ná
çúnta Ndíóxi joo viti náșayati
ndó ná á ta já in nándu ndó
xíhín Jesucristo sáhá ña xíhín a
ndèca cýxú sáhá ndó. 14Ta náșacaja
Jesucristo ña ná coo vaha iní ná
Israel xíhín ná tóho. Ta náșacaja
ña in nándu na çúnta mé á. Jáchí
najándihi á sáhá ña náșají nnu nüú ná
cán ña ná ndiqué táhan máñi xíhín
táhan ná. 15Ta tá náxíhi Jesucristo
náxínu coo a ná ley ña náșahand
chun ná yo sáhá ña nánditahán
caja i. Ta nándaja mé á ña in nándu
ña Israel xíhín ná cóo náquixi chichi
Israel. Ta tá nándihi jà nándaja mé á
ñá nándu na çúnta mé á jà nándu
vaha iní xíhín táhan na. 16Ta náxíhi
Jesucristo ndèca cýxú já náșacaja mé á
ñá ná ndícu táhan máñi xíhín táhan
na ta jà nándihi sáhá ñá cání táhan
ná. Andá já najándique táhan máni á
ná xiñín Ndíoxí ta já in nanduu ná.

17Ta naquíxi Jesucristo caxi túhun
a túhun vaha nü yo ña ná cuoo vaha
ini xihn Ndíoxí. Ta cóo caja toho a á
cuú ná ná tóho, ná násacu xícá nü á
tátuhun mé ndó, á cuú ná ná Israel,
ná násanduu yatu nü á tátuhun mé
nde jáchi násahan mé á tátuhun vaha
nü tóco ndihí. 18Ta sahá ña nácaca
Jesucristo cuu cayatí nü Ndíoxí viti.
Coó caja toho a á cuú yó ná naquíxi
chichi Israel á có cuú yó ná naquíxi
chichi Israel jáchi íñima yíi mé á quëa
chéndeé a mí cayatí nü Ndíoxí. 19Sahá
ña cán quëa có cuú ga ndó ná tóho,
ná naquíxi xícá jáchi in nánduu ndó
xihn nü cuú cuéntá Ndíoxí viti ta cuú
ndó ná vehe me á. 20Ta viti tóco ndihi,
ná cuú cuéntá mé á cuú yó tátuhun in
vehe. Ta ná apóstol xihn ná profeta
cuú ná tátuhun yuu ndúyu sahá vehe
jan jáchi najánqahá ná tátuhun Ndíoxí
nu ndó nü cuú. 21Ta Jesucristo cúu á
tátuhun yuu ndúyu cuéntá ndó ná
cuú yóho jáchí in. Ta nácaca Jesucristo
ña nándique táhan
vaha tóco ndihi ná cuú cuéntá mé
á. Ta nánda já mé á mí ña loho loho
ná ndúu tátuhun in venýhu yii nü sa
ná ndácañ Ndíoxí, xitoxo í. 22Sahá ña
in nándu ndó xihn Jesucristo sahá
ña cán quëa nándiqué táhan máñi
xihn táhan ndó. Ta nácaca Ndíoxí ña
ña ndúu ndó tátuhun in vehe nü fn
Ndíoxí jáchi ndácañ íñima yíi mé á
chí ini ndó.

Nachindahá Ndíoxí Pablo
cañán ña túhun mé á nuú
ña cóo naquíxi chichi Israel

Yehe cuú Pablo ta sahá ña
xícá nüu ñ cáñan ñ túhun

vaha sahá Jesucristo nuú ná cóo
naquíxi chichi Israel sahá ña cán
quëa ndácañ ñ vecaa viti. 2Ta sa
cándañ ini ndó ña sahá ña näthuvi
ini Ndíoxí sahá ndó sahá ña cán
quëa násahan mé á chuun yöho nuú
i ña ná cahàn ñ túhun Ndíoxí xihn
dó. 3Jihă nakhijëhe Ndíoxí ña
násacu ini a caja joo viti nájanáha
mé á nuú ñ ná sahá ndó ná sahá
násahin a caja. Ta sa nácañan chá i
sahá ña ná tá nácáhyi i carta nu ndó. 4Ta
ná cahvi tucu ndó ña jà cuni ndó ña
mé á ndaa táhyi sá cándañ ini i ña
ná sahá xihn jehé sahá Jesucristo. 5Coó
nácandañ ini ñayivi ña yöho jáchí
ná sahá xihn jehé ña. Joo viti nácaca
íñima yíi Ndíoxí ña ná candañ ini
ná apóstol xihn ná profeta, ná cuú
cuéntá mé á sahá ña yöho. 6Ta ña
ná sahá xihn jehé jihna cuú ña yöho:
xihn ña nácaca Jesucristo ña in
nándu ndó cuú chichi Israel xihn ná
cuú chichi Israel já ña ñëhe ña ña
vaha ña násacu ini Ndíoxí quähva
nuú ná cuú jayyi mé á. Jáchí in
nándu ndó ná sahá xihn ná tóho ta in
cuú ña ndáti na ñëhe ña ña nácachí
Ndíoxí quähva nuú ña sahá ña
nácaca Jesucristo.

7Joo nácaca Ndíoxí ñamaní xihn in
ta xihn ndéeg mé á xícá nüu ñ cáñan
ñá tátuhun vaha sahá mé á nuú ñayivi.
8Nácaca Ndíoxí ñamaní xihn
in jáchí násahan mé á chuun yöho
nuú i ña ná cahàn ñ tátuhun vaha
sahá Jesucristo nuú ná cóo naquíxi
chichi Israel. Våti cuú ñ tátuhun
in dà cóó sahá tuñu ná cuú cuéntá
Jesús joo nácaca mé á ñamaní xihn
i ña ndicahi i nüu ná tóho ndá
quähva náhnu nácàjá Jesucristo
xihn ná. 9Ta násahan Ndíoxí chuun
Quíhví ini Jesucristo ŋayívi

14Sahá ᕨ na cán quéa ndáca xíti i nụ Ndíóxi, mē a cúu tátá Jesucristo, xitoho i tá câhnu ini i ndá quíhvá nhúnu câja mē á. 15Jáchí mē á cúu tátá tócó ndíhi na ndúu indiví xíhin tócó ndíhi na ndúu ngúyví yöho sahá ᕨ na cúu nά na vehe mē á. 16Ta cúni mē á aja cuáhá ndívahá ᕨmaní xíhin yö sahá ᕨ na cán quéa xíca tăhví i nụ á ᕨ na chíndahá íníma yii a nụ ndó já ná quíhvá tųhun ndeé ini ndó ta jά ná coo ndacú ini ndó. 17Ta xíca tăhví i nụ Ndíóxi ᕨ na ndacañ Jesucristo íníma ndó sahá ᕨ na cândeé ini ndó mé á ta ná coo ndéé ini ndó sahá ᕨ quařví ini a ndóhó. Ta tά quíhvá tfìn yö̂ ho yíto ᕨnúndáhyí quíhvá já ndítahan coo ndó xíhin Jesucristo. 18Ta ᕨ ndá jáví mé ndó xíhin tócó ndíhi na cúu cuéntá Jesús cuu candáa ini ndó ndá quíhvá quíhví ini a ndóhó. 19Ta xíca tăhví i nụ Ndíóxi ᕨ na ná candañ ini ndó ndá quíhvá quařví ini Jesucristo ndóhó já quéa nά ndícútú ndaã íníma ndó xíhin Ndíóxi. Joo mé a ndaã a cuú xín í nụ ndó candáa ini ndó ndá quíhvá quařví ini a ndóhó. 20Ta viti cahu náhá nά cacu Ndíóxi, mē a ndívahá ndéé câja cuáhá nụ ᕨ jahá jáchí cuáhá canghai mà á ᕨ ᕨmañá xíhin yö a ju ú guŋ nụ ᕨ cahví ini nụ á jáchí chíndee Ndíóxi mě xíhin ndéé mē á. 21Cóho ndíhi, nά cúu cuéntá Jesús nά ná caja cahu ná Ndíóxi sahá ᕨ na caja Jesucristo. Viti xíhin ndiáá nĩ quíví ta ᕨ ndá caja cuáhá ndí na cuño quíví nά caja cahu ná caja cuño ndó caja cuño ciñówa ndó mí xí. Já nά coo.

Cája íníma yii Ndíóxi ᕨ na in nánduú tócó ndíhi na cúu cuéntá Jesús

Yehe ndácañ i vecça sahá ᕨ cája chún i cuénta Jesucristo, xitoho i. Sahá ᕨ na cán quéa xíca tăhví i nụ ndó ᕨ na caja ndó ᕨ nuchí Ndíóxi caja na cúu cuéntá mē á. Jáchí naçaxi a ndóhó sahá ᕨ na cán quéa ndítahan caja ndó tά quíhvá cuchi mē á. 2Coto a cája cahu ná ndó mē ndó. Vií caja ndó xíhin ngáyívi. A cójo cama ini ndó xíhin ná. Ta tά yáha nu cája xíhin táhan ndó caja cahu ná sahá táhan ndó jáchí quíhví ini táhan ndó. 3Xíni nǔhú ndinducú ndó in nά nduu ndó jáchí
chíndeé ínima yį Ndíoξix ndó̱hó
caja ndó ųa̱. Ta coto a ndácahnda
táhan ndó já ná coo vaha ini xįhín
táhan ndó. 4Tócó ndihi mí, ná cúu
cuentá Jesús na̱xi̱nu̱ covo i cúu yó
tátu̱hun in tůu̱hn ínayivi. Jáčhi ńi̱n
tin tůu̱hn ínima yįi̱ Ndíoξix ínì ta
in tůu̱hn cúu ri ńa ndáti̱ quia̱hva
Ndíoξix nų yo sa̱há ńa na̱ca̱xi a
mí ndiquehé ųa̱. 5In tůu̱hn jįni̱
Jesucristo, xitoho í qe̱a ńi̱n. Ta in
tůu̱hn jįni̱ mė á ndátaaan candée iní jáčhi
in na̱candūtă yó cuénťá mē á. 6Ta ńi in
tůu̱hn Ndíoξix, mė a cúu
a tátā tójó ndihi. Ta mē a cán cómí
a cuénťá sa̱há tójó ndihi. Ta sáhan
mė á ndēg yó caja i ńa na̱ca̱xi a. Ta
ndáca̱a̱n íntę̱m mė á iní tócó ndihi
ńayivi cuéntá mē á. 7Joo tá in tá in mí na̱ñe̱he táhvi
yó náṣacu ini Jesucristo quia̱hva nų
yó. 8Sa̱há ńa cán qua̱ ñahá cachi tůu̱hn
Ndíoξix já:
Na̱quee vaha mė á xįhín na ńi̱hvi
a ta na̱śandaca mė á ná tá
nándicó covo a nándaa indívì.
Andą já náṣaahan tąhvi nųú in in
ńayivi, na̱cachi tůu̱hn Ndíoξix.
9Tá cachi a ńa nándaa Jesucristo
indiví já cůńu̱ cachi a ńa nų cuítí
nánuu a indívì andą śuyi̱vi yó̱ho.
10Ta mé Jesucristo, mė á na̱quee
indiví cán ta nánuu a śuyi̱vi yó̱ho
nándaa tucu a cuá̱hán jänå̱ nų
jćó cuítí induvi ta já nájändicútă a
śuyi̱vi xįhín induvi xįhín ńa naça̱a mē á. 11Ta tá náṣaahan tąhvi nųú
in in ńayivi já na̱ñe̱he tąhvi java
naSacu ną ñapó̱ístol ta java na
Sacu na profeta ta java na caça
nuu na cahan na tůu̱hn Ndíoξix
ńa cuu jácącă ńayivi. Ta java na
na̱ñe̱he tąhvi nąSacu na ną cómí
cuénťá sa̱há ną cúu cuénťá mē á ta
java naSacu ną na jáⁿahá tůu̱hn
Ndíoξix nú yńayivi. 12Já naćaca
Ndíoξix xįhín nă cáń já ná canduu
tąhva na cahan chúun na cuénťá
mē á ta já ná cuu cahan na jácuahnu
na ną cúu cuénťá Jesús. 13Já
qe̱a ną xįnų covo ndihi in canduu
xįhín ną cúu cuénťá Jesús sa̱há
ńa cândeé iní mē á. Já ná cuu xįnų
covo i candą̱a vaha chága iní sa̱há
Jesucristo, mė á cúu in tůu̱hn jįni̱ já jahyi Ndíoξix. Ta xįhín ną yó̱ho
cuu ndindacų yó cuénťá mē á jάndă
quia̱hva cuahnu vaha i jáxįnų covo
i ndicútă ndą̱ŋyó xįhín mē á. 14Ná
daćacu gą ta tającuhun ną valí, ną cọ
tącú iní, ną ndći̱mą jįni̱ tá tőo. Ta
tą nańdīhi ndićo ną ja̱tà ną jąnhá
inga na jąndă quia̱hva jândahvi na
ńa. Ta mé ną jándahvi ńahá yó̱ho
xį́nų vaha na ndá quia̱hva cája na
căñe̱he na ną cuhnu ną in ichį ĳńa
co cućú ńchí vaha. 15ńa nditahna
caja i quęa cáhən ndą̱ŋ xįhín táhən
i xįhín ndinuhu iní sa̱há ńa quį허̱vi
ini táhən i ta já cuahnu i xįhín
Jesucristo, mė á cúu jįni nų tócó
ndihi na ną cúu cuénťá mē á jąndă
quia̱hva ná nduú tą quia̱hva cáa
mē á. 16Sa̱há ńa cúu mē á jįni nų
yó sa̱há ńa cán quęa cuu ndiqué
táhən vaha i xįhín java gą ną cućú
cuέntă Jesús. Ta ńučću̱ ndiv̱awa
ndiqué táhən ną cućú cuέntă mē á ta
cája in in ná ną cućú mē á. Ta xįhín
ńa yó̱ho cuu canduu vaha i ta cuu
ndindacų chága yó cuέntă mē á ta
já cuu quį허̱vi ini táhən ĩ.

Na̱ saa̱ cája i viti
17ńa yó̱ho quęa cáxi tůu̱hn i xįhín
ndo. Xíća táhvi i nų ndó cuέntă
Jesucristo, xitoho í ña ná a cája ga ndó cuachi tá quiáhva cája ñayivi ñuyíví jâchi co yahvi toho tá nú ña núu cáhvì ini na cája na. 18 Mé na cán ñandaji xíni túnì ná. Ta co cúú ná na jácacu Ndíóxi jâchi nachicaji na xíni túnì ná nù mé á ta ñandaja táhyí na ínimà ná. 19 Co cácahan nú ná jâchi nayaha va quiáhva cája na ña núu xíhin ndinuhu ini na. Ta co sàjí nuu na nú yiquí çuñu na tá cúñi a cája tá nú ña núu. 20 Joo tá ñandiquehe ndó íchi cuéntá Jesús já nájánahà ndé ndohó ña ná cacxoo ndó núu cuachi táhyí ña yóóho. 21 Jâchi naxinì joho ndó sáhà mé á ta ñandiquehe ndó tuhun ndáa, ña nájánahà nde nù ndó, ña cáhàn sáhà mé á. 22 Sáhà ña cán queá ndítahan nu ndó jácaxoo ndó nù tóco ndihi ña núu násacaja ndó jíhna. Jâchi cuachi queá naçaca ndússà xíhin ndó ña ná caja ndó ña núu ta jâtví a ndohó sáhà ña nándiava ìní ndò caja ndó ña núu, ña jándahvi ndohó. 23 Xíni núhú cacuu ndó ná nánduu saá ínimà xíhin xíni túnì sáhà ña cúú ndó cuéntá Jesús. 24 Ta xíhin ña yóóho cuu xínu çoo ndó cacuu ndó táhyí ñayivi saá, ná cáaa tá quiáhva cáa mé á. Ta náhà ña mé a ndàa táhyí cúú ndó ñayivi ndàa, na nándùviì nù mé á. 25 Sáhà ña cán queá a cáahan ga ndó ña tuhúñ. Ña ndítahan nu ndó caja ndó queá cáahan ndó ña ndàa xíhin ñani táhà ndó jâchi in nánduu ndíhi cuéntà Jesucristo. 26 Ta tá jáa ndó xíhin ñayivi coto a cája ndó cuachi jâchi xíni núhú yaha yachi ña xójo in ndó xíhin ná. Ta tá sà nahini sa co ndítahan ndácaan gã ña xójo ini in ndó xíhin ná. 27 Ta a quiáhva ndó ñamání nuú tiñáhà sàcuáha ña ná caja rí ña cúñi rí xíhin ndó. 28 Ñá na násacaja cuíhnà jihna coto ná a cája cuíhnà ga na viti. Ndítahan caja chúun vâha na ña núu cuu chindee ña na cámaní ñaha núu. 29 A cáahan ga ndó tuhun núu. Ñá ndítahan nu ndó queá chindee ndó ñayivi xíhin tuhun cáhan ndó. Ta já cuu cuahnu na xíhin á ña ná ñeñe nó ñamání nu Ndíóxi. 30 A cája ndó ña ná cacuêhà ínimà yìí Ndíóxi xíhin ndó jâchi mé ínimà yìí Ndíóxi cán queá náha ña mé a ndàa cúú ndó cuéntà mé á. Cúú á táhyí ñanañi marca Ndíóxi ndohó ña náhà ña a jándacoo toho a ndohó jândà quiáhva nà xínì çoo quiyí tá chì in ndèe vè jácacu Ndíóxi ndohó. 31 Xíni núhú tavá xóó ndó tóco ndihi ña núu, ña co sáhan ñamání nù ndó canduu vâha xíhin táhànd ndó. Ta co ndítahan jaá ndó xíhin ñayivi ta ni co ndítahan çojo ini ndó. Ta co ndítahan cayêhù nú táhan ndó ta ni a cánañá ndó xíhin ná. Ña ndítahan cája ndó queá tavá xóó ndó mé ndó nu tóco ndihi ña núu. 32 Ñá ndítahan cája ndó queá ná cája vâha xíhin táhànd ndó ta candáhví ini táhànd ndó. Ta cája cáhànu iní sáhà táhan ndó tá quiáhva naçaca cáhànu ini Ndíóxi saha ndó sáhà ña naçaca Jesucristo saha ndó. 33 Ñá ndítahan caja ña cúú jahyí Ndíóxi

Efesios 4, 5

5 Mé ndó cúú ndó jahyí mání Ndíóxi sáhà ña cán queá ndítahan ndíhi ini ndó caja ndó tá quiáhva cája mé á. 2 Xíni núhú
quihvi ini ndó ñani táhan ndó tá quia̱hva na∀aja Jesucristo. Naqui̱hvi ini a mí ta ñandiquia̱hva mè à quivi a ndica crúxu saha yo tātuhun in quíti, rí nasahní na jocó na ñu Ndióxi. Ta mé a nda̱a nasacu u a ña na∀ajjì ini Ndióxi xīhīn.

3 Có cúñi cuni joho i ña cája ndó cuachi tātuhun tá ñin in ñayivi xīhīn nájíhí a yí ñani táhan na á tá cája na ñu núu xīhīn yiquí cúñu na á tá chínuu na ñímā ná játā ji̱jūhūn ná. Có nditahan nú ndó cajó ndó ñu yòho jáchi cúñi ndó na cúñi cu̱ntá Ndióxi viti. 4 Coto a cáhan ndó ñu núu ña ço̱ có̱ saha. Ta ní a ndītūhūn jiquí xīhīn tāhan ndó xīhīn tūhun núu. Jáchi có cája vāha toho ña yòho xo̱hō. Ña ndītahan caja ndó quèa ndiquia̱hva ndó ndīxahvī nú Ndióxi. 5 Jáchi sà cánda̱q ini ndó ñu ndá na ndúu xīhīn ná có cúñi nájíhī ná a yí ñá, á tá cája na ñu núu xīhīn yiquí cúñu na á tá cúñi ná na chínuu ñíñama játā ji̱jūhūn, mè nā cáñ a né̱ẖ táhvī toho na cacomí Jesucristo xīhīn Ndióxi cu̱ntá saha ná. Jáchi nà chínuu ñíñama játā ji̱jūhūn cúñi ná tātuhun na cája cáhnu yo̱co. 6 A cándūsā ndó cajó ndó cuachi cája na jān jáchí cúñi ná jándahvī na ndōho xīhīn ña tūhun. Jáchí cúñi ñá ñayivi sáá ini, ná jácojo ini Ndióxi. Ta tandaa quivi jándohoh a ini nā cáñ. 7 Sahá ña cán quèa có ndītahan nīdique táhan ndó cajó ndó ñu núu xīhīn ná jān.

8 Mé ndó nāsandi du ndó ñu̱ naa ndīvahā jīhna joo saha ña in nänduu ndó xīhīn Jesucristo ndūu ndó nú yēhe viti. Sahá ña cán quèa ndītahan cája vāha ndó já ná ña̱ha ña mé a nda̱a cúñi ndó ñayivi mè á, nú xīca yēhe. 9 Jáchí tóco ndihi na ndúu nú yēhe cája na ndīnu hu ña vāha ta xīca ndācu ña ñǐchì cu̱ntá ña ndāa. 10 Xīnī nūhū jácuahu ndó cajó ndó ña cájjì ini Ndióxi xīhīn. 11 A cátahan ndó xīhīn ñayivi ndūu núu nàa yāvī ta a cája ndó ñu núu xīhīn ná, ña có ndiyahvī. Ña ndītahan caja ndó quèa jáñanì ná ndó ta nāhā tūhun ndó sāhā ña núu cája na. 12 Jáchí chínuu caca̱han núu yō fo̱ ndītūhūn yō sāhā ña cája je̱hē ná jān. 13 Joo tá nā xīnu quivi cánahā ndīhi ña cája na jān jā candāa ini tóco ndīhi ñayivi ña naçeja je̱hē ná. Jáchí tóco ndīhi ña nūhū je̱hē quee ndīhi a nú yēhe. 14 Sahá ña cán quèa já cáchī tūhun Ndióxi jā:

Xīnī nūhū ndicāxī inún jáchī cu̱ntū tātuhun dà quīji tañu na ñāxīhī.

Ta tá ná ndicāxī inún já jándiyēhe Jesucristo ñínīmūn já nā a cájūn cáchī, cáchī tūhun Ndióxi.

15 Xīnī nūhū candëhe vāha ndó ndā quia̱hva ndītahan caja ndó. A cája ndó tá quia̱hva cája ñayivi có xīnu tūnī. Ndītahan cacu̱u ndó ñayivi ndīchī jīnī. 16 Xīnī nūhū ndīhi ini ndó cajó ndó ñu cáñi Ndióxi jáchī quīni ndīvahā cáa tempe vīti. 17 Coto a cája ndó ña tōntō. Xīnī nūhū ndicānī vāha ini ndó sāhā ñu cáñi Ndióxi, xītoho i caja ndó. 18 A jāxīni ndó mé ndó jáchī có cája vāha ñu jān xīhīn ndó. Ña ndītahan caja ndó quèa quīha ñūdī ha ñàmañi nú Ndióxi ñu ná jándicūtu a ñīnīma ndō xīhīn ñīnīma yīj mè á. 19 Ta tá nā ndītūhūn ndó xīnī nūhū nàduhu iní ndó cajó cáhnu ndó Ndióxi, xītoho ndó xīhīn tūhun cáhun ndó.
Xíní ñúhú cata ndó salmo xihin himno xihin canto, ña sáhan ínimá yíj Ndíoxi nü ndó. Joo xíní ñúhú cacuú a ña quíxi ínimá ndó cája cáhnu ndó Ndíoxi. 20 Níi tiempo ndítahan ndiqiáhva ndó ndíxiáhvi nü Ndíoxi, táta yo sahá tóco ndíhi ñaha. Ta cáhnu ndó quíxi Jesucristo, xitohó í tá ná caja ndó ña.

ña ndítahan caja ná sa nántandaha
21 Ndítahan nü ndó candúsá táhan ndó já ná cuu ndicáhnu Ndíoxi sahá ña cája ndó. 

22 Ndóhó, najihi ndúu yíi ndítahan candúsá ndó yíi ndó tá quíhva cándúsá ndó Jesucristo, xitohó í. 23 Jáchí yíi ndó cuú dà cómí cuéntá sahá ndó tá quíhva cómí Jesucristo cuéntá sahá ndó ndíco íchí mé á. Ta tóco ndíhi ná cuú cuéntá mé á cuú ná ndácá táhun yiqí cuñu mé á. Ta mé á quéa jácúcu a na ñuú cuéchi. 

24 Ta quíhva cája ná cuú cuéntá Jesús cándúsá na ñá sáhndá mé á nü ná quíhva já ndítahan caja njáhi ndúu yíi. Xíní ñúhú caja ndíhi na ña cuñu yíi ná caja na. 

25 Ta ndóhó, dà ndúu njáhi, xíní ñúhú quíhvi ini ndó ná tá quíhva naquíhvi ini Jesucristo ná cuú cuéntá mé á tá nañjíhi a sahá ná. 

26 Nácaja Jesucristo ná yóho jáchí cuñi mé á ña ná ndúu ná cuú cuéntá mé á ñayivi vii sahá ña ndúu na xihin ticuí jí tá sahá ña sácu váha na ña cáhnu táhun Ndíoxi. 

27 Sahá ña cán quéa cuu cayati ná nü Ndíoxi sahá ña cuú ná ñayivi vii cuéntá mé á, na naquee váha xihin ña núu, na ço jácaquini mé xihin cuáchi. Ta viti cuú ná ñayivi yíi nü mé á jáchí có cája gá na cuáchi. 


29 Jáchí ni in túhún toho ñayivi có cândají na yiquí cuñu na. Na cája na ngá sahán na ña cuñu a ta ndáá váha na ña ta quíhva já ndáá Jesucristo ná cuú cuéntá mé á. 

30 Jáchí tóco ndíhi mí, ná cuú cuéntá Jesús cuú yó java ná nádáa yiquí cuñu mé á. 


32 Mé a ndáa yáncá ndíviá cánda iní tóco ndíhi ná yóho. Joo náha nü yó ndá quíhva cuú yó táhun yiquí cuñu Jesucristo tá in nándúu xihín á. 

33 Xíní ñúhú ndícühun ini ndó ña ndítahan quíhvi ini in in ndó njáhih ndó tá quíhva quíhvi ini ndó mé ndó. Ta jári ndóhó, najihi xíní ñúhú caja cáhnu ndó yíi ndó.

6 Ndóhó, ná valí xihin ná tacú, xíní ñúhú coo jího ndó nü sáhndá táta náná ndó chuun nü ndó. Jáchí ña yóho quéa cúni Ndíoxi caja ndó. 

2Xíní ñúhú caja cáhnu ndó táta ndó ta caja cáhnu ndó náná ndó jáchí jihna ñúhú násahta Ndíoxi ña yóho nü yó caja ñ. Ta jári ña yóho násahtá ní tá táhun a nü yó tá cáhú a já: “Tá ná cajún ña yóho já cuáhnu yatún ta quíxi cuáhá ña váha nuun.” 

4Ta ndóhó, ná ndúu jahyi, a jáco ju ndó ini jahyi ndó. Ña ndítahan caja
ndó quéa jánahá vaha ndó ná ña ndótahan caja na. Ta jánahá ndó ná ndá quíahva caca na íchí cuéntá Ndíóxi, xito ho í.

5Ta ndóhó, ná naxeen ná caja chuíin ná xíní ñúhú coo joho ndó ná cahán xito ho ndó, ná cómí cuéntá saha ndó ñuyíví yóho. Ta ndítahan caja cánhu ndó ta cayíhví ndó ná. Joo xíní ñúhú caja ndó ña xihín ndinuhu ini ndó jáchi cuuí á tátuhun cája chuíin ndó nú Ñesucristo.

6Ndítahan nuy ndó caja chuíin vaha ndó ná tá a júú tá ndíta cuuí ná sándehé ná ná ná caja chuíin ndó saha ña cünj ndó candoo vaha ndó nuy ná cán, vaha. Ndítahan caja chuíin ndó xihín ndinuhu ini ndó nuy xito ho ndó jáchi cuuí á tátuhun cája chuíin ndó nú Ñesucristo. Sahá ña cán quéa ndítahan caja ndó ña cünj Ndíóxi xihín ndinuhu ini ndó. 7Xíní ñúhú cajíi ini ndó ta ndinuhu ini ndó tá cája chuíin ndó. Ta ndítahan caja ndó cuéntá ña cája chuíin ndó nuy Ndíóxi ta có cája chuíin ndó nuy ñayivi cuuí va. 8Jáchi sa cándañ ini ndó ña váxí quíví xínui yó nuy Jesus Cristo, xito ho í ndiquehé yahvi saha ña vaha naça ja í ñuyíví yóho. Ta cój caja toho a á cuuí yó xito ho á cuuí yó ná cája chuíin nuy xito ho.

9Ta jári ndóhó va, ná cuuí xito ho mozo naxeen ndó j'an ndítahan nuy ndó caja vaha ndó xihín ná ta có ndítahan jayíhví ndó ná xihín tühun cáha nándó xihín ná. Ndítahan ndícuhyín ini ndó ña jín Jesus Cristo indiví ta cuuí á xito ho mé ndó ta sa mé á cán cuuí xito ho ná cája chuíin xihín ndó. Ta có sáhní toho a cán mé á saha ndá ñayivi íñ chága saha a juú gá inga na jáchi in cúuí ndíhi nuy mé á.

Ndaja caja í quee vaha í xihín ña quíni

10Ta viti xíní ñúhú caja ndácú ndó mé ndó xihín ndéé cahn nuu Jesús Cristo, xito ho í jáchi in nánduú ndó xihín mé á viti. 11Xíní ñúhú caja chuíin ndó xihín tócó ndíhi ndéé sáhan Ndíóxi nuy ndó já ná cuu quee vaha ndó xihín tínáhá såcuha tá cúnj ri jándahvi ri ndóhó. 12Jáchi a juú xihín ñayivi, ná íñi yiquí cúngu cáni táhan í, vaha. Na cáni táhan í xihín cuuí tático tínáhá såcuha, rí xica nuu nuy táchí indiví ta ri cán cuuí rí rí cómí cuéntá saha ñayivi ndúu nuy naa yáví ñuyíví yóho. 13Sahá ña cán quéa xíní ñúhú caja chuíin ndó xihín tócó ndíhi ndéé sáhan Ndíóxi nuy ndó já quéa ná cuu quee vaha ndó xihín rí quíni tá ña xínui rí cani táhan rí xihín ndó. Ta xihín ña yóho cuu candita ndácú ndó tá sa nándhi naçáni táhan ndó xihín rí. 14Ta candita ndácú ndó xihín ña ndáa ña sáhan Ndíóxi nuy ndó jáchi cuuí á tátuhun in cinturón pani tíxi sáhan ndéé ndáçañ tá nó ndó. Ndicuhyín ini ndó ña cuuí ndó ñayivi ndáa nuy Ndíóxi. Sahá ña cán quéa cuuí á tátuhun ndíxi ndó cotó cá. 15Xíní ñúhú canduu táhva ndó cáha nándó tátuhun vaha såha Jesús xihín ñayivi jáchi tátuhun yóho quéa cája ña ná coo vaha ini na xihín Ndíóxi. Sahá ña cán quéa cuuí á tátuhun yíhi ndó tátuhun Ndíóxi. 16Xíní ñúhú candée ini ndó Ndíóxi já quéa ná cuu quee vaha ndó caji nuy ndó nuy ña núú cúnj
tiñáhá sacuahá chindahá rí nü ndò. Sahá nà cán quéa cúú á tátuhun ñéhe ndò in cañ jáhndá nà cóchají a ndòhó. Ta xiñíin mé nà yóho cuu candaji nùu nü ndò nùú nà ñéhe ñuñú ña jácana mé rí cán nü ndò.

17 Ndícuñ int ndò nàn jájacu Ndíóxi ndòhó nùú cuañi sañahá nà cán quéa cúú á tátuhun ñuñú ndò yíjini cañ. Tá nà cáhán cáxí ndò tühun sãhan ínimá yìi Ndíóxi nü ndò já quéa cúú á tátuhun ñéhe ndò machiti, nà cúú tühun Ndíóxi.

18 A jándacoo ndò cáca táhví ndò nü Ndíóxi. Níí tiempo xini ñúñú cáca táhví ndò nü mé á. Joo ndíñatahan cáca ndò nà jàñañaña ínimá yìi mé á nü ndò cáca ndò. Xíni ñúñú canduu táhvha ndò ta a cáva ini ndò ta xíni ñüñú cáca táhví ndò sãha tóco ndihi nà cúú cuéntá Ndíóxi. 19 Ta cáca táhví ndò nü Ndíóxi sãha mí í viti já ná chindee Ndíóxi xíñí cahán í xiñín ñayivi tühun mé á ta cáca táhví ndò nü á nà ná quíhva xíñí ndée a nùú ña xíñí cahán í tühun mé á nà có có sàñaxini nà jiñna, nduu. Jáchí nà yóho quéa cuu jájacu a na nùú cuañi. 20 Ndíóxi quéa nachindahá a xíñí cuñuno

í cahán í tühun yóho ta sañá ña xíca í cahán í tühun yóho ndácañ i veca viti. Cáca táhví ndò sañá i já nà a cáyíhví í cahán í sãha Núñ ñayivi ndúú yóho tá quíhva ndíñatahan nùú i caja í.

Ndíñayí Pablo ñayivi,

ña cúú cuéntá Jesús

21 Ñani máni yò, dà naní Tíquoco mé á ndàa cúú dá ña chindee táhan xíñín í chun Jesucristo, xítho í. Ta mé dá cán cañeha da tühun sañá i tá nà sàa da nü ndò já nà candaa ini ndò ndátahví yáha í. 22 Sahá nà cán chindehá i dà nü ndò já nà cáxi tühun da nü ndò ndá quíhva yáha ndúu ndúu yóho ta xíñí nà yóho ná cuu quíhva da tühun ndée ini ndò.

Carta nachindahá Pablo nüú na cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Filipos

Carta nacahyí Pablo nüú na cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Filipos nani nasañacañan da vecaça

1 Yëhe cúú Pablo ta cája chúun i xihín Timoteo cuéntá Jesucristo. Ta cáhyí ndé cartel yóho nü tóco ndihi na cúú cuéntá Jesús, ná ndúu ñuu Filipos jáchi in nánduu na xihín Jesucristo. Ta cáhyí ri ndé cartel yóho nüú na sacuahá nüú ná cúú cuéntá Jesús xihín nüú nà chínédé mé na sacuahá veñuú. 2 Xícä tahví i ñu Ndíóxi, tátá yo xihín nüú Jesucristo, xito ho i ñà caja cuahá mé á ñamàñi xihín ndó ta ná caja mé á ñà ná coo vaha ini ndó.

Xícä tahví Pablo nü Ndíóxi sáhá na cúú cuéntá Jesús

3 Ndíiquáhva ndivahá i ndixáhvi ñu Ndíóxi tá ndícuyñun ini i saha ndó. 4 Nifí tiempo tá xícà tahví i ñu Ndíóxi saha ndihi ndó caji in i. 5 Jáchi jandá tá nándiquehe ndó íchí cuéntá Jesús ta jandá viti nachindeé ndó yëhe cáhán i týhun Ndíóxi xihín ñayivi. 6 Naçasahá Ndíóxi cája ñà ná nduu ndó ñayivi ndàa nü mé á ta xíní vaha i ñà jàxínu coo a ñà jandá quiahva ná xíní coo quíví quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho. 7 Cája i cuéntá vaha ndivahá va ndíiquáhva i ndixáhvi ñu Ndíóxi saha ndó jáchi mé á ndàa quíví ndivahá ini i ndóhó. Tá quíahva cája Ndíóxi ñamàñi xihín i quíahva já cája ri a ñamàñi xihín mé ndó. Ta có caja toho a tá ndácañ i vecaça. Ta cóó caja toho a tá ná ndíiquéhe vaha i saha týhun Ndíóxi nüú na jutixia a tá cáxi týhun i xihín ñayivi ñà mé á ndàa cúú á týhun Ndíóxi, ñà cúú jácàcu ñayivi. 8 Ta cándaá cáxi ini Ndíóxi ñà quíví ndivahá ini i ndóhó tá quíahva quíahvi ini Jesucristo ndóhó. 9 Xícà tahví i ñu Ndíóxi ñà ná xíní ini ndó quíví chága ini ndó ñayivi. Ta ná ndindíchí chága jini ndó ta ná coo chága xíní túnji ndó. 10 Já ná cuu caxí ndó ñà vaha chága nifí tiempo ta xihín ñà yóho cacu ndó ñayivi ndàa, nà có ndójo cuachi tá ná xíní quíví quixi tucu Jesucristo. 11 Ndítahan caja ndó ñà vaha xihín ndinuhu ini ndó jáchi xihín ñà yóho jáñahá ndó ñú ñayivi ñà mé á ndàa cúú ndó cuéntá Jesús ta xihín ñà yóho ndícáhu ndivahá Ndíóxi.

Ná caja i ñà cúní Jesucristo xihín ndinuhu ini i

12 Candéhé ndó, ñani mí i, ná cúú cuéntá Jesús. Cúní ñà ná candáa
Filipenses 1

ini ndó ŋa ndóho i veca̱a yóho. Mé a ndàa sa̱há ŋa ndáca̱n i veca̱a yóho na̱xini jo̱ho cu̱há chága ŋayivi tu̱hu̱n vâha sa̱há Jesucristo. 13Tócó ndihi soldado, na̱ ndúu vehe rey yóho xîhín java ga̱ ŋayivi sa̱ cândàa ndihi ini na ŋa ndáca̱n i veca̱a sa̱há ŋa ndíco̱ i íchi cuéntá Jesucristo. 14Ta sa̱há ŋa na̱cândàa ini cu̱há na̱ cúú cuéntá Jesús ŋa ndáca̱n i vece̱a yóho na̱≤ndindeé ini na caca nuu na̱ ca̱hán na ŋu̱ tu̱hu̱n Ndíoxi xîhín ŋayivi ta̱ ců yîhvi na ca̱ja na ŋa jàchí cándéé chângu chága ini na Ndíoxi viti.

15Mé a ndàa ndúu java na̱ xîca nuu cahan tu̱hu̱n Ndíoxi nu̱ú ŋayivi sa̱há ŋa cáhíhvi cuénta ini na. Ta java na ca̱ja na ŋa jàchí cúni na cayojó na nuu i. Joo mé a ndàa java na cahan na tuhu̱n Ndíoxi sa̱há ŋa cúni na ca̱ja na ŋa vâha. 16Joo java na cahan na tuhu̱n Ndíoxi sa̱há ŋa vâha mé cuénta va na ta ců cája na ŋa xîhín ndinuhu ini na. Na cúni na ca̱ja na quéa jáquia̱hvi chága na ye̱he nani ndáca̱n i veca̱a yóho. 17Joo mé a ndàa java na cahan na sa̱há Jesucristo jàchí quíhvî ndusa ini na ye̱he ta sa cánda̱a ini na ŋa nda̱cú Ndíoxi ye̱he yóho ŋa ndí sa̱ndu̱cú Ndíoxi ye̱he yóho ŋa ndí ndá sa̱há su̱há cajan na sa̱há sa̱há Jesucristo. 18Joo co̱ sáhní toho i mí i ndàa sa̱há cája na ŋa jàchí cajíi ini i tá cahan na sa̱há Jesucristo nu̱ú ŋayivi. Ta cajíi chága ini i 19jàchí cándàa ini i ŋa quee vâha i nu tócó ndíhi na ndóho i yóho sa̱há ŋa cándéé ínima Jesucristo ye̱he ta sa̱há ŋa xîca ta̱hwí ndó nu Ndíoxi sa̱há i. 20Cândéé ini i ŋa a cândo̱o núu i. Ta ndàti ti̱hva i chîndeé Ndíoxi ye̱he jà na cuu cahan i sa̱há Jesucristo nu̱ú ŋayivi. Xîhín ŋa cahan i yóho jànàhà i ndá quia̱hva cahan cuú sa̱há Jesucristo. Ta ců cají jàho toho a á tácú u á na̱xîhi i jàchí cajan cahan tu cajan i cahan sa̱há Jesucristo. 21Ta nani tácú i ín i ŋu̱yîvî yóho cája cahan sa̱há Jesucristo xîhín ndinuhu ini i. Ta tá ná quivi i já vâha chága vi jàchí cu̱hun i coo i xîhín mé á. 22Ta ců cánda̱a ini i ndàa vâha chága jàchí tá na cajan u já cuu ŋe̱hê chága ín i cahan sa̱há Jesucristo xîhín ŋayivi. 23Ivi jàho cahívî ini i ŋa á vâha chága na cajan u ú á vâha chága ná quivi i. Jàchí tá ná quivi i ívi láa xînu coo i coo i xîhín Jesucristo. Ta vâha chága ná cu̱hun i coo i cán a juú ga ŋa ná coo i ŋu̱yîvî yóho. 24Joo sa̱há mé ndó xîni ŋûhû coo tôó chága i ŋu̱yîvî yóho. 25Ta viti cánda̱a vâha ini i ŋa coo chága i ŋu̱yîvî yóho ŋa ná cîndeé ã ndo̱hó catia̱hva chagá ndó tuhu̱n Ndíoxi já na cajíi chága ini ndó sa̱há ŋa cándéé ini ndó mé á. 26Sa̱há ŋa cán quêà cuan cajíi ini ndó sa̱há ŋa coo tu̱hu sahá Ndíoxi ye̱he yóho ña ndiçé ini na. Ta cñá qua̱hva cuu cajíi ini ndó sa̱há ŋa coo tu̱hu su̱há cajan cahan suhá Jesucristo. 27Cúni ŋa ná ndíjí ini ndó cajan cahan jàho suhá váha suhá suhá suhá Jesucristo. Já quéà tá ná saa i á tá ná a saa toho i coto ni̱hí i ndóho cúni ŋe̱hê e tuhu̱n ŋa in cúú ndihi ndó ta ndúu ndâcú ndó cuéntá Ndíoxi. Ta cúni ŋe̱hê e tuhu̱n ŋa in cúú ndó ndúu ndúcú ndéé ndó cahan ndó tuhu̱n vâha sahá Jesucristo nu̱ú ŋayivi ŋa ná candeé ini na mé á. 28Ta coto a quia̱hva ndó ŋu̱maní nuú na jîhvî ndo jan ŋa ná jayîhvî na ndóho. Jàchí xîhín ŋa yóho cánda̱a ini na cán ŋa xîca
na cuíhan ná núa ndíhi sañá ná
Joo mé ndó cánda̱a ini ndó ña xícà
ndó íchi̱ núa caçu ndaa ínima ndó
caja Ndíóxi̱. 29 Jáchi sañá ña nacajá
Jesucristo ñéhé tāhví̱ ndó candée
ini ndó mé á. Ta quíahva já́ ñéhé
tāhví̱ ri ndó ndóho ini ndó sañá
ñá cândeé ini Jesucristo. Sañáxini
ndó ndá quíahva nándóho ini
i jihna. Ta sañáñéh ndó tů́hun ndá
quíahva nándóho ini  الحقيقي.

Nánduu Jesucristo ñayivi
vatí cuú á Ndíóxi̱

2 Xíni vaha j̤à ña sáhán
Jesucristo tů́hun nđée ini ndó
ta quíhví̱ ini a ndóho. Xíni vaha
j̤à ña in nánduu ndó jáchi̱ ndáca̱a̱n
ínima yï̱ Ndíóxi̱ in ínima ndo. Xíni
vaha j̤à ña quíhví̱ ini tándó ndó
ta táhndá in sañá táhán ndó. 2Sañá
ñá cán quéa ndítahan caja ndó ñá
cájii ndívable ita̱ñá ñá in
cuí̱ ndíhi ndó ta sañá ñà quíhví̱
chága ini táhán ndó. Ta sañá ñá
in nánduu ndó náñaca ínima yï̱
Ndíóxi jà in nánduu xíni túní ndo
núa ñá cúñí ndó caja ndo. 3 Coto
a ndúcu̱ cuáčhi xíṉhín táhán ndó.
Ta coto a ndíñehe jícó ndó mé ndó.
Ndítahan coo ndísáhnu ini ndó.
Ta ndítahan cahán ndó ña cáhnu chága
inga ñayivi̱ a júú gã mé ndó. 4Ta
co ndítahan ndíhi ini ndó sañá ñà
vaha mé ndó cuítí va. Xíni ñúhu
ndíhi ri ini ndó sañá ñá vaha inga
na.
5 Xíni ñúhu̱ cahvi ini ndó tá
quíahva násacahvì̱ ini Jesucristo.
6 Jáchi tá quíahva íin Ndíóxi̱
quíahva já íin Jesucristo. Ta vátí
cuí̱ á Ndíóxi̱ joo cóo nándaja cáhnu
a mé á vátí cuú caja ñá, nduu. 7Ñá
nacajá Jesucristo quéa násacu xóó
a tócó ndíhi ña cáhnu cúú mé á cán
ta nàquixí a násacu a ñúyíví yóho
ta quíahva cácu ñayivi. Ta násacu
a in dação, da cája chúun cuéntá
xitoho da. 8 Tá nándíhi nánduu
a ñayivi já nàjánuu a mé á jànda
quíahva násahan mé á quivi a ndíca
crúxu núa nàxíhí a tátúhun da cája
cuáčhi quíni. 9Sañá ñá cán quéa
najándindíta jícó ndívable Ndíóxi̱
Jesucristo ta násahan in quívi á
nú á ta quívi̱ Jesucristo yóho quéa
cáhnu chága núa tócó ndíhi quívi. 10Sañá ñá cán quéa tócó ndíhi ná
ndúu indiví xúṉhín ná ndúu ñúyíví
cuni johó na quívi Jesucristo ta
já ndaca xtí ná núa á. Ta jànda ná
ndúu tixí núhu ndaca xtí ná núa
Jesucristo ñá caja cáhnu na mé á.
11 Añá jávi̱ čahán in in ná cán ñá
cuí̱ Jesús Jesucristo xítoho na ta xúṉhín
ñá yóho ndícáhnu ndívable Ndíóxi̱,
tátá yó̱.

Ná cuú cuántá Jesús cúú ná tátúhun
ñúhu, ñá jándiyéhe ñúyíví yóho

12 Canjéhe ndó ñáni mí i, ná cuú
cuántá Jesús. Tá quíahva nàçandúsa
ndó caja ndó ñá nàsahnda i núa ndó
ta násahjín i täní ndó ján quíahva
já ndítahan candúsá cáhga ndó yéhe
viti náni ën xícà i núa ndó. Xíni ñúhu̱
ndíhi in ini ndó caja ñá cúñí ñá núa
ndíhi ri ta xúṉhín ñá vaha inga
na.

Philipenses 1, 2
a ndítuhún i̱hvi̱ xihín táhan ndó.
15Já ná náha̱ ńa cuú ndó ṱayivi̱ vií, ná co̱ cuachi. Ndítahan caja
ndó tá quíhva cája ná cuú jahyi̱ Ndíóxi̱, ná co cáquini xihín cuachi
ńa cája ṱayivi̱ quini cuéntá ṱuyivi̱ yóho. Cuú á tátu̱hun ndíyihvi̱ ndaa
ndó xihín ńa vahá cája ndó tá quíhva ndíyihvi̱ ndaa quimi indiví.
16Jáchí cáhañ ndó tu̱hun vahá sahá
Jesucristo nuú ṱayivi jálá cuuu catacu na Ḣa̱ amá cáa quivi. Tá
ńa caja ndó ńa yóho jálá quca̱ cajii ini j̱ xihín ndó tá xın quívii quivi̱
qui xíci tuu̱cuc Jesucristo. Jáchí xihín ńa yóho cándaa ini j̱ a juú ńa un
naśaccuu chuun nácajá i̱. 17Ta váți̱
ná ndiquíhva j̱ mí j̱ quivi̱ j̱ sahá
ndo joo cajii tá cajii ini j̱. Jáchí tá
quivi̱ ń cuú á tátu̱hun cáťahan
 j̱ xihín ńa jo̱co ndó nu̱ Ndíóxi̱ sahá
ńa cándee ini ndó m̱ á. Ta sahá
ńa yóho cajii ini j̱ ta in nuū cajii ini
ndihí. 18Sahá ńa cán quèa ndítahan
cajii ini mé va ndó já ná cajii ini
ndihí.
Sácu ini Pablo chindahá dà Timoteo
xihín Epafroditu nuú ná nuú Filipos
19Ta cúni̱ Jesucristo, xitohó j̱
chindahá yachį̱ j̱ Timoteo nu̱ ndó ńa
ná canéhe da táhu̱n sahá ndó nuú j̱.
Andá jávdí cajii ini j̱ tá ná cándaa ini
j̱ sahá ndò. 20Mé j̱ ndá quívii ini
da ndóho ta coo ga inga da núhu
ini sahá ndó tá quíhva núhu ini
yéhe sahá ndó. 21Jáchí java ga j̱
cuú cuέntá Jesús ndícani ini j̱
sahá ńháa mé va na ta co ndícani
ini j̱ sahá ńháa cuéntá Jesucristo.
22Joo sa xíni ndó ńa cuú Timoteo
taa vahá nídvahá ta sá cándaa ini
ndó ndá quíhva chindeé dà yéhe nu
xíca j̱ cáhañ j̱ tuhun Ndíóxi̱ xihín
ńayivi. Cuú dá tátu̱hun jahyį̱ j̱ jáchį̱
chindeé cuúha dà yéhe. 23Sahá ńa
cán quèa săcu ini j̱ chindeá dà ná
ndo tá sá nácąnda j̱ ndájá cáa
sahá j̱. 24Ta cândeé ini j̱ ń quívii
Ndíóxi̱ ńmaná nuú j̱ sáa yachį̱ mé vi
cto nihni j̱ ndóho j̱n.
25Cájá j̱ cuéntá xíni núhú chindahá j̱
ñaní Epafroditu ńa ná ndícor coo tuu̱
da ná ndó jáchį̱ mé ndó náchindahá
ndó dà nuú j̱ ńa ná chindeé dà
yéhe. Ta mé j̱ ndáa cuáhá ndíva ha
náchindée dà yéhe jánd càhuá
nándohó ini j̱ xihín j̱. 26Joo viti̱
xíca ndíva ha ini da cuñí ndihí da
ndóho. Ndícani ini j̱ sahá ndó jáchį̱
ñáńgeé ndó tuhun ńa sá náquįhvi
da. 27Ta mé j̱ ndáa nándohó da
cuéhe ta jálóho quívii da, nduu. Joo
nácajá Ndíóxi̱ ńmaná xihín dà ta
já ndíva ha da. Ta xihín ńa yóho
nácajá ri mé j̱ ńmaná xihín yéhe ńa
ná cácuéha chága vį ini j̱ jáchį j̱
țin cuáhá ńa ndóho j̱ viti. 28Sahá ńa
cán quèa chindahá númį j̱ dà ńa
sa quįi dà ná ndó já ná cajį j̱ ñó cuní
tucu ndó dà ta xihín ńa yóho
nándíva j̱ ini viti. 29Ndítahan
cajį ini j̱ ndíquehe ndó dà jáchį̱
cúí dà ńani ndó dà cuú cuęntá Jesús.
Ta ndítahan coo toní núhú ndó xihín
tóco ndihi j̱ ná cája tá quíhva cája
mé dà. 30Jáchí mé j̱ ndáa jálóho
quivi da sahá chuun nácajá da cuęntá
Jesucristo. Cuáhá ndíva ha tondóho
náquixi nuú dà sahá ńa náchindée dà
yéhe jáchį̱ nácajá mé dà ńa j̱ cuú cajį
ná ndó yóho sahá j̱.
Na̱ íín chága sahá nu̱ Ndíóxi̱
Candeé ndó ńani mí j̱, ná
cuú cuęntá Jesús. Xíni núhú
cajíi ini ndó xíhín ña cája Ndíóxi. Co cája toho a nü mí i cáhyí ívi tucu u ña sa naçaheyí i nü ndó jihna jáchi chíndeé a ndohó. 2Cuénta coo ndó xíhín ñayivi quini, ná xíca cája ña nüü jan. Jáchi jánaha na ñá ndítahan cahnda ndó yiqú cuñu ndó ña nó chicaán ndó marca yiqú cuñu ndó já ná cacuu ndó cuénta Ndíóxi. 3Joo mí co cándusa í ñá cúú yó cuéntá Ndíóxi sahá ña sahá ndáca ínima yii mé a ini ínimú. Ta viti cajíi ini ña sahá ñá cúú yó cuénta Jesús. Có cándéé ini ña cája í 4vatí mí i cuu cachi i ñá cán deé ni ñáha naçaaju, nduu. Jáchi naaskaça ña cáchí ley xíhín ndinuhu chága ini i a juú ga inga na. 5Jáchi tá naxiñu ña quíví naçaçu u já nachicañ na marca jan yiqú cuñu ñá. Ta mí i cúú u da Israel, da naquixi chiçi Benjamín. Ta tátá náná i naquixi na chiçi Israel ta cahán ndé tuhun hebreo. Ta nașandico i táhan da cuú fariseo, da sácú vaña ley Moisés. Ta naçaaju ña tóco ndíhi ña nașahnde ley Moisés. 6Nașandico cáhuu ndivahá i íchi cuénta na fariseo cán sahá ña cán quée naçasáha nandicuíta i cája xíxi i xíhín na cúú cuénta Jesús. Xíhín ndinuhu ini ña naçaaju ña tóco ndíhi ña cáchí ley sahá ña cán quée ni in na cóo naçu cuú chaçaa na cuúcha jatá i sahá ley Moisés. 7Tóco ndíhi ñá yóho naçaçu uu ña náhhnu ndivahá nüü ñá. Joo viti cóo sahá ga ña cán nuú i jáchi naçasáha cándéé ini ñ Jesús. 8Ta mé a ndáah yahvi chága ña cándéé ini i Jesúsucristo a juú ga tóco ndíhi ña naçaaju i jihna. Sahá ñá cúíi cándaaa chága ini ñ sahá Jesúsucristo, xitho i sahá ña cán quée nándadacoó i tóco ndíhi ña naçaaju i cán. Ta tóco ndíhi ña cán cúú a tátyhun xehë ta cóo sahá toho a nüú i viti jáchi cúíi cándico chága i Jesús. 9Ta cúíi cacuu u in da in ná nduu xíhín Jesúsucristo. Joo cóo nápiti i nduu nndaá ñi nü mé a sahá ñá sácú vaña i ley Moisés jixiñu vaña i ña cája Ndíóxi ñá ná nduu nndaá ñi nü mé a sahá ñá cán deéé ni ñ Jesúsucristo cuíí va. 10Na cúíi quée cándaa chága ini ñ sahá Jesúsucristo. Ta cúíi ñá ná chutú ndáa ínimu i xíhín ndéé Ndíóxi, mé ndéé ña naçaaju ña nándatcu tucu Jesúsucristo. Ta cúíi ndoho ini ñ tá quíavha nándadho ini mé a tá naçixí i ndica crúxu. 11 Já quée ndáti i xínñu coo quíví nditacu u tá ná nditacu ña sa naçixí.

Ndítahan nducú ndéé yo janda quíavha ná xínñu coo i ndiquehé ña quíavha Ndíóxi nü yo

12 Có cúíi cachi i ñá sa naçuee vaña vi. Ni có cúíi cachi i ñá sa naçínuu coo i cúú u in da ndaá tátyhun cúíi Ndíóxi. Ña cája i quée ndíhi iní i jaxíñu coo i cacuu u in da cája tá quíavha cúíi Jesúsucristo jáchi sahá ñá cán najá cádu a yehe. 13Candeçhe ndó ñaní i, ña cúú cuénta Jesús. Có cúíi cachi i ñá sa nándadu u tá quíavha cúíi mé á. Ña cája ndusa i quée ndíndójó i sahá ñá naçaaju i jihna ta ndíhi iní i jaxíñu coo i cája i ñá sácu iní Ndíóxi cája i. 14 Já cája i janda quíavha ná xínñu coo i ndiquehe ña sácú iní Ndíóxi quíavha nüú i sahá ñá naçaaju.
Jesucristo. Jáchí cána Ndíóxi yehe čuḥun ì co ì indiví xíhín mé á.  
15Tócó ndihi mé ndó, nà sà nandindacú xíhín ñà cândéé ini ndó Ndíóxi, xíní ŋúhú cahvi ini ndó tá quiąhva cáhvi ini yehe. Ta tá có cáhvi ini ndó tá quiąhva cáhvi ini yehe já quèa jándiyéhé Ndíóxi, xíní túñi ndó ñà ná cajíh ini ndó xíhín á.  
16Joo ndítahan nu yo caja ì ṅà nda, ñà có njándacoo ì caja ì ìndà viti.  
17Candéhé ndó ñáñi ì, nà cú ñuínta Jesús. Ndítañí candéhé ndó ndá quiąhva cája yehe ñí ná caja ndó ñà. Ta ndtítahan candéhé ndó ndá quiąhva cája java ga nà sà nàn yánahá ndè jáchí nàcattráhwa na cája na tá quiąhva cája mé ndé.  
18Ñà cuañá ndíbeha tañú nàcachi ì ñà yóho xíhín ndó ta viti táhví ticuí nú ì cáhun tucu ì ñà xíhín ndó. Ndúu cuañá ñañivi ta cáhí na cú ná ñuínta Jesús joo caja na tá huñin na ñò cándúsa ñà ñañí Jesucristo ndíca crúxu.  
19Joo vaxi quívi ndíhi sañá ná ñàndà ama cáa quívi sañá ñúú caja na jáchí ì juú quiąhva ndíhi ini ná sañá ñá xíxi ì na. Ta ndíñeehe jícó nà ná mé sañá ñí ná núu caja na ta chí ço ì cáhun nuu ì ná ñañí. Ñañá ñuívi yóho cuíuí ì wí cáhvi ini na sañá.  
21Ta ndjímama mé á yiquí cuñú ì, ña nàcavítá já ná ndu ì táhuñin yiquí cuñú mé á jáchí cáhuñ ndíbeha cúú á. Ta ndjíjama mé á mí xíhín ndéé ì jáchí ì ìndà sàndndá chuun nu tóco ndíhi ñañá xíhín ndéé á.  

Xíni ŋúhú cajíi ini ndó xíhín ñà caja Ndíóxi xíhín ndó  
Candéhé ndó ñáñi mí ì, nà cú ñuínta Jesús. Xícà ndíbeha ini ì cuni ì ndóhó jáchí quívi ini ì ndóhó. Ta cájíi ndíbeha ini ì xíhín ndó jáchí ì cáhun nuu ì sañá ndó. Cúñí ñà ná cándí o ndúcú ndó ìchí cuínta Jesucristo, xitoxo ì.  
2Xíca táhví ì nú Evodia xíhín nu Síntique ñà ná ndique táhan vaha na jáchí in quívi cúú ná cuínta Jesús.  
3Ta xícà táhví ì nú mún, ì cája chúun tuun xíhín ì ñà ná cajú ñaðañi câhún xíhín ndívi quíhva ì jà ñà ná ndique táhan màní ì.  
Jáchí ndívi ñà jà cajúndèe cuñá na yehe tá niç So nu ì nàcàhun ì týchun Ndíóxi, mé týchun cúú jáçacú ñañivi. Ta quíhva já cajúndèe ri ñañí, dà nàñi Clemente yehe. Ta java ga ì cùú cuínta Jesús nàcàhun táhan na xíhín ì. Ña ndáà ì vahí ì nà ñú libro nu ì ndáà quívi tóco ndíhi nà cátacu ìndà ama cáa quívi.  
4Níi tiempo ndítahan cajíi ini ndó xíhín ñà caja Ndíóxi xíhín ndó. Á sà xíni johó ndó. Níi tiempo ndítahan cajíi ini ndó.  
5Ta xíhín ñà yóho candaño in tóco ndíhí ñañivi ñà cúú ndó ñañivi vaha iní. Sà naçayati quívi quíxi tucu Jesucristo, xitoxo ì.  
6A ndícàni ñañí ini ndó sañá ní in ñañí. Ña ndítahan caja ndó quèa cáça táhví ndó ñú Ndíóxi níi tiempo ndícani ndó nà cándí o ndó ìndóho ndó. Cáça táhví ndó nù a ta a ndíndjó ndó ndíquiáhwa ndó ndíñxítví nû nà.  
7Andà jà caja Ndíóxi ñà ná coo vaha iní ndó ta cáhun chága ñà yóho a juú ì ttóco ndíhi ñà cuu candaño iní ñañivi. Ta tá nà caja Ndíóxi ñà ná coo vaha iní ndó já quèa chindèe a ndóhó já nà ndióndacú ñímaß ndó xíhín xíni túñi ndó sañá ñà in ñàndúu ndó xíhín Jesucristo.
Xíní nūhú cahvi ini ndó caja ndó ndinuhu Ṽa vała

8 Jandá Ṽa yóho cuíti va cúni cahăn i xi̱hín ndó, Ṽañi i, Ṽa cúú cuéntá Jesús. Xíní nūhú cahvi ini ndó sa̱há Ṽa nda̱a̱ ta sa̱há Ṽa cuu coo toní nūhú ndó xi̱hín. Ta xíní nūhú cahvi ini ndó sa̱há ndaja caja ndó Ṽa nda̱a̱. Ta xíní nūhú cahvi ini ndó sa̱há ndaja caja ndó Ṽa ha vií. Ta xíní nūhú cahvi ini ndó sa̱há nda̱a̱. Ta xíní nūhú cahvi ini ndó sa̱há nda̱a̱ ta sa̱há Ṽa cuu coo tu̱hún Ṽdióxi sa̱há.

9 Caja ndó tóco ndihi Ṽa najána Ṽa ny ndó caja ndó. Ndítahan caja ndó Ṽa na̱xini jo̱ho ndó na̱ca̱ha̱n i̱ xi̱hín Ṽa na̱xini ndó na̱caja i̱. Ta ná coo Ṽdióxi xi̱hín ndó ta mé á quéa caja Ṽa ná coo vała ini ni̱dó.

Na cúú cuéntá Jesús ndúu Ṽuu Filipos chínđeé na Pablo

10 Cájií ndiva ha ini Ṽa ta ndíquiahva i̱ ndi̱axahvi Ṽu nu̱u Jesucristo, xitoho i̱ jáci̱i njandicuhun tucu in ni̱dó sa̱há i. Co cúni cachi i Ṽa sa njandindójó ndó sa̱há i, vała. Ṽa cúni i cachi i quéa co núná ndo̱ schö cinddeé ndó yéhe. 11 Co cáha nh i Ṽa yóho x̱̱i̱hín ndó sa̱há Ṽa ndi̱mañí Ṽa ha vií Ṽa jác̱hi sa njaci̱ahva i cájií íní i xi̱hín Ṽa ín nu̱ú i̱. 12 Sa xíní coo ndáhví ndiva ha i̱ ta xíní i̱ coo cu̱ahá ndiva ha Ṽa ha vií. Najaci̱ahva i̱ coo ndéé ini Ṽa nù tóco ndihi Ṽa quixí nu̱ú i. Sahá Ṽa cán quéa ín vała ini i̱ vaṭi i̱ ín cuahá Ṽa cu̱xu u̱ á có̱o a. Ta vaṭi yójo Ṽa ha vií Ṽa á ndi̱mañí Ṽa nu̱ú i̱ ín vała ini i. 13 Sa̱han ndéé ini Ṽa nù tóco ndihi

ña quixí nuú i jáchi Jesucristo quéa chíndeé a yéhe caja i Ṽa. 14 Joo vała naça ya ndó jáci̱i nactindeé ndó yéhe ṯa ndohó ini i̱ sa̱há Ṽa ndi̱mañí nuú i.

15 Sa xíní ndó Ṽa in túhún mé ndó, Ṽa cúú cuéntá Jesús ndúu Ṽuu Filipos jàn ndó ndó na nactindeé yéhe ṯa naqqee e cuaṉ há  i̱ cẖí Macedonia cahan i̱ túhun Ṽdióxi, Ṽa cuu jácaça ngáviva. Ta naça ya ndó Ṽa yóho jác̱hi nactamáñí ndó yéhe saha nh a nactindeé e ndohó x̱̱i̱hín túhun Ṽdióxi. 16 Jáci̱i ṯa násahiñ i̱ ñuu Tesálónica cán já nactindeé ṯa nactindeé ndó Ṽa ha vií nactindeí nuú i. Ta á juú in ta̱nu cuíti va naça ya ndó Ṽa. 17 Co cáha nh i Ṽa yóho x̱̱i̱hín ndó saha Ṽa cúú cuíti v̱i ngáviva. Ṽa cúú quéa ná cẖa hvi Ṽdióxi saha Ṽa Ṽa ha vií nactindeí ndó. 18 Ta v̱i tu̱hú ḻo̱g̱ a Ṽa ha vií nactindeí ndó x̱̱i̱hín Epafrodito ṉe ẖe ḏa naqqixí ḏa nuú i̱ yóho. Tóco ndihi Ṽa nactindeé ndó nuú i yóho cúú á Ṽa cájií ndiva ha ini ni̱ṉdó chú x̱̱i̱hín Epafrodito ṉe ẖe da naqqixí ḏa nuú i̱ yóho. Tóco ndihi Ṽa nactindeé ndó nuú i yóho cúú á Ṽa cájií ndiva ha ini ni̱ṉdó chú x̱̱i̱hín Epafrodito ṉe ẖe da naqqixí ḏa nuú i̱ yóho. Tóco ndihi Ṽa nactindeé ndó nuú i yóho cúú á Ṽa cájií ndiva ha ini ni̱ṉdó chú x̱̱i̱hín Epafrodito ṉe ẖe da naqqixí ḏa nuú i̱ yóho. Tóco ndihi Ṽa nactindeé ndó nuú i yóho cúú á Ṽa cájií ndiva ha ini ni̱ṉdó chú x̱̱i̱hín Epafrodito ṉe ẖe da naqqixí ḏa nuú i.
ndúu xihín i yóho chindahá ná Ndióxí coo ndó. 22 Ta jári java ga ná cuú cuéntá Ndióxí ndúu chí yóho chíndahá ná Ndióxí coo ndó. Ta ná chíndahá chága ví Ndióxí coo ndó cuú ná cája chúun vehe dà cómí cuéntá såhá ſuu Roma.

Carta nachindahá Pablo nuu na cúu cuéntá Jesús ñuu Colosas

Chíndahá Pablo Ndíóxi coo na cúu cuéntá Jesús ñuu Colosas

1 Yehé cúu Pablo, ña nandicaxi Ndíóxi cacuu ñ apóstol cuéntá Jesucristo. Ta yóho íñ Timoteo, ñaní, ña cúu cuéntá Jesús.

2 Chíndahá nde carta yóho nuu ndo, na cúu cuénta Ndíóxi ndúu ñuu Colosas jan. Jáchi cúu ndó na cúu cuénta Jesucristo, ná cândeé cáhnu ini mé á. Ña cúni ndé queá ná caja cuáha Ndíóxi, tátá yó ñamani xihín ndó ta ná caja ña ná coo vahá íñima ndó.

Xíca tahví Pablo sahá na cúu cuéntá Jesús cán

3 Níí tiempo ndíquiáhva ndé ndíxáhvi nu Ndíóxi, mé a cúu táta Jesucristo, xito ho í tá xícá tahví ndé nü mé á sahá ndó. 4 Jáchi sa nañehé ndé tühun ñá cândeé ini ndó Jesucristo ta nañehé ndé tühun ñá quíhvi ini ndó tóco ndíhi na cúu cuénta mé á. 5 Ta cája ndó ña yóho jáchi sa naqcandaá ini ndó ña ndáà sahá Jesucristo ta ná tóco ndó ndíquehe ndó ña quíhwa Ndíóxi ñu ndó indiví. Ta jandá naní naqxini jого ndó tühun vahá cáhan sahá Jesucristo já naqasáhá cúni ndó cühun ndó indiví. 6 Mé tühun vahá naqxini jого ndó sahá Jesucristo yóho naqasáhá ndúcuàta nuu a nüyívi ta cuáha ná sa cándúsa ña ndijáá ní cúu sahá ñuyíví. Ta tóco ndíhi na cán cája na tá quíhwa naqaca ñe ndó tá naqxini jого ndó ña quíhvi ini Ndíóxi ndóho ta já naqcandaá ini ndó ña mé a ndáa táhýí quíhvi ini Ndíóxi ndóho.

7 Ña yóho queá najánahá dà naní Epafras nuu ndó. Mé a ndáa quíhvi ini ndé dà jáchi in cúu dà cája chúun da xihín ndé ta mé a ndáa naqcaca chúun da nü mé ndó xihín ndinuhu ini da tá najánahá da ndóho tühun Ndíóxi. 8 Ta tá naquixi dà yóho já naqaxi tühun da xihín ndé ña cája íñima yìi Ndíóxi ña quíhvi ini ndó na cúu cuénta Jesús.

9 Ta jandá naní naqcandaá ini ndé sahá ña cája ndó já naqasáhá xícá tahví ndé nü Ndíóxi sahá ndó ndijáá níí quívi. Ta xícá tahví ndé nü á ña ná naqaca nü ndó ña cúni mé á caja ndó. Ta xícá tahví ndé nü á ña ná quíhva mé á ndáa táhán ña ndíchí nü ndó ta ná cája mé á ña ná canqandaá ini ndó tóco ndíhi ñaha cuénta mé á. 10 Já quá na cuu caja ndó
tá quia̱hva ndítañahan caja ndó jáchi cúú ndó ñayivi cómí Ndióxi cuénta sa̱ha. Nó tiempo xíní ñúhú caja ndó ña căji̱i ini mé á xíhi̱n. Ta quia̱hva já xíní ñúhú ndó ña căja tá căja ndó ña va̱ha xíhi̱n ñayivi ta quia̱hva já xíní ñúhú candaa chága ini ndó sa̱ha Ndióxi. 11Ta quia̱hva já xíca tahví ndé nü Ndióxi ña ndaja ndácú á ndóho xíhi̱n ndé̱ cáhu nñúhú ndó ña̱ cáji̱i ini mé á xíhi̱n. Ta quia̱hva já xíní ñúhú na̱há ndó ña̱ cája tá cája ndó ña va̱ha xíhi̱n ña̱yivi ta quia̱hva já xíní ñúhú cañu cañu ini ndó sa̱ha Ndióxi.

11Ta quia̱hva já xíca ta̱hví nde̱ nu̱ Ndióxi ña ná ndaja nda̱cú a̱ ndóho xíhi̱n ndée̱ cáhnu ndiva̱ha mé á já quéa̱ cuu căja ndé ini ndó tá ná quixi cuhá tondóhó nü ndó. Ta căji̱i ini ndó 12ndiquia̱hva ndó ndichâvhi nü Ndióxi jáchi nñasacu tia̱hva ndé mé á ndóho ña ná ndiquehe ndó ña nñasacu ini mé á quia̱hva nü tóco ndíhi nü că cuéntá mé á tá ná xíní cuo na nü yé̱ne ndívañu nü cacomí mé á cuéntá sa̱ha ná. 13Nñasanduu yó nü ná nñayivi tóca ta cán nñatavá Ndióxi mí ndáha ña quini ta nñandiquia̱hva mé á mí ndáha Jesúsucristo, jahyi máni̱ á ña ná cacomí á cuéntá sa̱ha yó. 14Ta mé Jesúsucristo nñajáçacu a mí tá nñaxjìjí a ndíça crúxu ta nñacaja cáhnu ini a sa̱há caùxuí.

Jesúsucristo cúú á jìni nü tóco ndíhi ña̱ha

15Ta Jesúsucristo cúú yu̱hú nü Ndióxi, ña a cu̱ñu cuni tíví ta jànda tá cámâñi casáhá cavañu Ndióxi ñuyíví yóho sa ñín jahyì a, Jesúsucristo. 16Ta sa mé Jesúsucristo nñacavaha tóco ndíhi ña̱ha ndúu ñuyíví yóho xíhi̱n ña ndúu indiví. Ta mé á nñacavaha tóco ndíhi ña xíní xíhi̱n nü yó xíhi̱n ña a cu̱ñu cuní. Ta nñacavaha mé á táto Ndióxi, ña cómí chun cuénta Ndióxi ta nñacavaha java gã táto a, ña ñín cuhá ndé̱ cahnda chuñ. Tóco ndíhi ña yóho nñacavaha Jesúsucristo ña ná cacuu a ññañu mé á. 17Ta sa ííñ va mé á tá cámâñí cavañu saha tóco ndíhi ña ná cuu canduu tóco ndíhi ña̱ha indiví xíhi̱n ñuyíví. 18Ta cúú á jìni nü tóco ndíhi ná cúú cuéntá mé á, ná cúú táłuhun yiquí cuñu a Ta mé a cán caja ña ndíhvi ñayivi içí có mé á catacu na xíhi̱n ndée a jáchi ña̱ nda̱ca ña̱ha nñasahíi ñín a tà jihna ñúhú nñandíncu tucu a tañu ná sa nñaxhi. Ta xíhiñ ña yóho nñaxínú cuo a nñandu a jìni nü tóco ndíhi ña̱ha. 19Tá quia̱hva cá Ndióxi quia̱hva cáa ri Jesúsucristo jáchi já cúñi Ndióxi coo. 20Ta cúñi ri Ndióxi ndique táhan mãñi tucu a xíhiñ tóco ndíhi ña nñacavaha. Ña cán quëa nñaxhi Jesúsucristo ndicu crúxu já ná cuu ndique táhan mãñi tóco ndíhi ña nñuu ñuyíví xíhiñ indiví xíhiñ Ndióxi.

Cája cháun Pablo cuéntá
ña cúú cuéntá Jesús

Ta viti cájji ini i jáchi ndóho ini
i sáha ndó ta ná cája i quéa jáxinu
coo i ná náscu ini Jesucristo
ndóho i sáha na cúú cuéntá mé
á, ná cúú tátyun yiquí cuñu a.

Nándaja Ndíoxí yéhe ná nduu
y in dà caja cháun núu na cúú
cuéntá Jesús. Jáchi nássahán mé á
chun yóho núu i ná ná chindeé
e ndóho sáha ná jánahá cáxi i
tuhun Ndíoxí ni ndó.

Ta jánda tá
náccava sáha sáha ñuyíví nássahin
jehé á núu ñayivy joo viti najánahá
Ndíoxí núu na cúú cuéntá mé á ná
nássahin jehé jihna.

Ta viti sácu
ini Ndíoxí náha núu na cúú cuéntá
mé á ndá quíañva nánhu ñamañi
cúni caja mé á xieñín ná tóho. Ta ná
nássahin jehé núu yóho: ndácañ
Jesucristo ini únima ndó ta xieñín
nó yóho vaxí quívi ndicáñnu ndó xieñín
mé á.

Cáxi tuñun ndé núu ndíhi
ñayivy sáha Jesucristo. Ta jácañan
ndé ná ná cája na cuñchi. Ta
xieñín nádinhu ini i Jáñahá ndé nu
ná ná ndítahan caja na Já ná nduu
na ñayivy ndáa ná Ndíoxí sáha ná
náscu Entsocristó. Ta ná yóho cúú
chuun ndúcu ndéë e caja i xieñín
ndéë cáñnu sáhan Jesucristó núu i.

Cuñi ná ná candañ ini ndó
ná ndúcu ndéë e xícà tåhví
i nú Ndíoxí sáha ndó xieñín sáha
ná cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu
Laodicea. Ta quíañva jà ndúcu ndéë
e xícà tåhví i nú Ndíoxí sáha ná cúú
cuéntá Jesús, ná náha cuni táñan
xieñín i. 2Ndúcú ndéë e xícà tåhví
i nú Ndíoxí sáha ná já ná ndíhvi
ndéë Ndíoxí ini únima ná tó in ná
nduu na sáha ná quíhvi ini táñan
na. Ta xícà tåhví i nú Ndíoxí ná
ná candañ vaha ini ná ná ndáa sáha
Jesucristó, ná mé á ndáa ndíyahvi
ndívaha. Jáchi ná nássahin jehé
jihna nájánhá Ndíoxí nú ná viti
ta ná yóho cúú Jesucristó. 3Ta mé
Jesucristó cándañ ini a tóco ndíhi
ñáha. Cándañ ini a ndíh quéa ná
núu ta ndíá quéa ná vaha ta cúñi
mé á ná ná candañ ri ini mé ví ñá
jan.

Cáxi tuñun i ná yóho xieñín
dañ a jándahvi ina ná ndóho
jáchí ndúu java na ta ndató ndívaha
cáñnu ná cuju ná ná jándahvi
ñayivy. 5Ta vátí co in mi i xieñín ndó
nú ndúu ndó jàndahvi ina i ná
sahó ndó níí tímë. Ta cájji ini i tá xíní i
ná ndúu vií xieñín táñan ndó. Ta cájji
ini i sándéë e ná co jándacoo ndó
ñá cándéë ini ndó Jesucristó.

6Ta nándiquëhe ndó íchí cuéntá
Jesús já nánduu mé á xito ho ndó. Ta
viti ndítahan nú ndó caca nuu ndó
xieñín á ndíjáa níí quívi. 7Xíní núhu
cañivi tuun ndó Jesucristó já ná
quíañva mé á ndéë á nu ndó. Xieñín
tuhun Ndíoxí ná nájánhá ndé nu
ndó jàndahvi cándë chága ina
ndó Jesucristó. Ta ná a jándacoo ndó
ná ndíquíañva ndó ndixahvi nu mé á.

Íchí sáa xíca i viti

8Cuéntá coo ndó ná a jándahvi
na ndóho xieñín ná táñu cóñi ná
jánhá na ná ndó. Jáchí náha ná
quíxi a nú Ndíoxí lau cóú á ná quíxi
jini mé va na cuñí va. Ta cáñnu
na sáha ná jánahá ñayivy ñuyíví ta có
 cúú á ná jánahá Jesucristó ntó yo.
9 Tá quiahva cáa Ndíoxí quiahva já cáa Jesucristo vatí nanduu a in ñayivi. 10 Ta nandicutú ndáa mé ndó xíhín mé á jáchi in nanduu ndó xíhín Jesucristo, mé a sáhndá chuun nʻú tócó ndíhi ná cómí cuéntá sáhá indiví xíhín ñuyíví yóho. 11 Ta sáhá ñá in nanduu ndó xíhín Jesucristo sáhá ñá cán quée nanduu ndó ñayivi cuéntá mé a ta cúú á tátuhun náchicañ Ndíoxí marca ndóho ta có cúú á tátuhun marca chícáan ñayivi yiquí cuño na. Ná cája Jesucristo quée jáxaxoo a mí núú cuachí já quée ná a cája ga yo ñá. 12 Jáchi tá náchandúta ndó cuéntá Jesucristo já násacu u tátuhun náchhi ndó ta nánduxú ndó xíhín Jesucristo jáchí nájándacoo ndó cuachí nácája ndó. Ta tá nánditacu mé a násacu u tátuhun nánditacu ri mé va ndó xíhín á sáhá ñá cán quée cúu ndó ñayivi sáa viti jáchí náchandé ini ndó ñá in ndéee Ndíoxí cája ñá ná nítitacu Jesucristo. 13 Jíhna násacu ndó tátuhun ndíi sáhá cuáhá cuúchi nácája ndó ta sáhá ñá cóó náxxen ndó caja ndó ñá sáhndá Ndíoxí. Ta násacaja ndó tá quiahva cúuñí mé va ndó jáchí násacomi cuúchi cuéntá sáhá ndó. Joo viti nácája Ndíoxí ñá ná ñéhe táhvi ndó catacu ndó xíhín Jesucristo ta nácája cáhnu ini a sáhá tócó ndíhi cuáchi ndó. 14 Násacomi yo cuúchi núc Ndíoxí jáchí nááchhe núu í ña sáhndándee mé a cája í. Ta ndácáca cuúchi játá yo nácája ley joo náiáandoo Ndíoxí cuúchi tá nákhi Jesucristo ndíca crúxú sáhá yo. 15 Ta tá nákhi a ndíca crúxú já náaque vaha mé a xíhín tíñahá sácuha tá náaque vaha mé a xíhín ri quini, ri sáhndá chuun núú ñayivi ñuyíví. Ta sáhá ñá náiáacahah Jesús nú nú u ñayivi sáhá ñá cán quée a cúú chínúu ga ri cúachí játá yó viti. Xíhín ñá nácája Jesucristo yóho najeñahá Ndíoxí núc yo ñá a cúú ga caja tíñahá sácuha tá ni in ñáha xo.óo.

Nditahan ndíducu yo ñáha in indiví

16 A quée ndó cuéntá sáhá ñayivi tá ná candéhë náa na ndóho sáhá ñá xíxi ndó a sáhá ñá xíhi ndó. Ta ni a quée ndó cuéntá tá sándéhë náa na ndóho sáhá ñá có cája ndó viqué cája mé ná ta ni sáhá ñá có cája ndó viqué quíví cája cáhnu na yoó sáa. Ta nátu quée ndó cuéntá tá sándéhë náa na ndóho sáhá ñá có cája cáhnu ndó quíví ndiquéhé ndéee na. 17 Sáñahá tá cámañí cacu Jesucristo já násaahnda Ndíoxí chuun núu ñayivi ñá náa janaa na ley Moisés joo cóó chuun a viti jáchí sá náiáxínu cóo Jesucristo tócó ndíhi ña ná sañahnda ley Moisés. 18 A cándúsa ndó ñayivi tá cáchí ná xíxín ndó ñá cuhun ndó indayá sáhá ñá có cája ndó ñá cáchí mé ná. Cája cáhnu na táttó Ndíoxí tá sáhá ñá janaa tááo tóhó ndívañëa na mé ná. Ta cáchí ná nácáhan tívi Ndíoxí xíxín ná sáhá ñá cán quée ndíñehe jiçó ndívañëa na mé ná. Xíñí túńí ná yóho cóú a xíñí túńí ñayivi ñuyíví cuuíí va. 19 Jáchí có xíca tuun ná jana xíxín Jesucristo, mé a cúú jíni nú mí. Mé a sáhan ndéé a núc yo cuahnu í ta jándique táñëa mé a mí xíhín á tá quiahva nácacu ini Ndíoxí. 20 Ta tá nákhi Jesucristo ndíca crúxú já cúú á tátuhun nákhi ndó
nuú cuachi, jáchí có cómí ga ſňaha ſńuyíví ýóho cuéntá šahá ndó viti. Šahá ſňa cán quéa có ndítahan ſňo ndó cája ndó tá quiahva cája ſńayivi ſńuyíví ýóho. Có ndítahan cája ndó ſňa cáchí na xíšın ndó tátuhyun ſňa ýóho: 21“A tíin toho ndó ſňa ján. A cáxi toho ndó ſňa cáa. A cáni ndaa ndáha ndó ſňa ýóho”, cáchí na xíšın ndó. 22Tócó ndíhi ſňa ýóho ndíhi šahá. Tócó ndíhi ſňa cája na ýóho cúú á ſňa sáhndá ſńayivi ſńuyíví cúuít va ta có cúú a ſňa naquixi ſňo Ndíóxi. 23Jáchí tócó ndíhi ſňa jánda ſňa ján cúú a ſňa quíxi jíni mé va na vàtí ndáa na tátuhyun na ndíchí jíni. Ta jánda ſňa ſňa ndítahan cája cáhnu ſńayivi Ndíóxi xíshín costumbre nácaváha mé va na. Ta náhá na tátuhyun ſńayivi tóho joo ndíñehe jíco ſňa mé ná. Ta jánda ſňa ſňa xíni ſńúhú jándo jí i yíqui cúñu i joo cóo šahá toho ſňa ýóho jáchí có chínĎe a mí jándihi šahá ſňa xíca ſňi yíqui cúñu i cája.

3Tá nánditacu Jesucristo tañu na ſňa naźihi cúú a tátuhyun nánditacu ndó xíshín mé á. Šahá ſňa cán quéa xíni ſńúhú ndinduco ſňo ſńaha cúú cuéntá Ndíóxi, mé ſńaha quíxi indiví ſňi ſńin coo Jesucristo xoo cuáha Ndíóxi. 2Xíni ſńúhú cáhvi ini ndó šahá ſńaha cúú cuéntá Ndíóxi ta có xíni ſńúhú ndícani ini ndó ſńahá ſńaha ſńuyíví ýóho. 3Jáchí mé ndó cúú ndó tátuhyun ná ſňa naźihi ta naźihi Jesucristo. Šahá ſňa cán quéa có xíni ſńúhú ndíava ini ndó cácomí ndó ſńaha ſńuyíví ýóho jáchí cuhun ndó coo ndó xíshín Jesucristo indiví ſňi ſńin Ndíóxi. 4Ta šahá ſňa naźaça Jesucristo šahá ſňa cán quéa tácú yó viti ta tá ná canáha ſňu ſıcıucu Jesucristo ſńuyíví ýóho já ndacanáha ſňu ndó xíshín á. Tá quiahva ndíyéhe ndiváha mé a quiahva já ndíyéhe ri ndóhó vo na ndícáhnu ndó xíshín mé á.

Jihná naocumented í ichí cuachi joo viti xíca í ichí saá

5Ndítahan jácaxoo ndó nuú cuachi, ſňa cája ſńayivi ſńuyíví. Coto a cóo ndó xíshín ſńayivi, na có cúú ſńájíhi ndó a yíi ndó. Ta ni a cája ndó ſňa núu xíshín yíqui cúñu ndó ta ni a cája ndó ſňa núu, ſňa xíca ſňi yíqui cúñu ndó cája. Ta ni a chínĎu ndó ſńíma ndó jatá jihihnu ndó jáchí cúú ndó tátuhyun na cája cáhnu yeço tá cája ndó já. 6Jáchí vákí quíví jándóho Ndíóxi ini na cája ſńa ýóho šahá ſňa có xéen na cája na ſňa cúñí Ndíóxi. 7Ta jánda mé ndó tá naocumented nuu ndó ichí cuachi já naźaça ndó ſňa ján. 8Joo viti xíni ſńúhú jándacoo ndó tócó ndíhi ſňa ján: a cójo ga ſńi ndó xíshín ſńayivi ta ni a cája ga ndó ſňa xíca ſňi yíqui cúñu ndó cája ta a cája ga ndó ſňa núu ta ni a cánahá ga ndó xíshín ſńani táhan ndó ta a cáhan ga ndó táhu an quini. 9Ta a cáhan táhu xíshín táhan ndó jáchí có cúú ga ndó na naʃacu nu ndó jihná ta tócó ndíhi ſňa núu naʃacu ndó jihná ján có cómí ga cuéntá ſńahá ndó viti. 10Jáchí vité să naʃádu nu ndó ſńayivi saá, na loho loho n promot chága ñíma na cája Ndíóxi jánda quiahva ná xínu coo ndó nduco ndó tá quiahva cája Jesucristo ta já candaŋ vaha chápá ini ndó a. 11Jáchí vité cóo šahá ga a tá cúú yó na ſńa Israel a tá có cúú yó na ſńa Israel, a tá cúú yó na naquihvi marcá yíqui cúñu i a tá có naquihvi marcá yíqui cúñu

Ndá quia̱hva ndítahan canduu nà cúú cuéntá Jesús

18Ndóho, najhí ndúu yíi, xíní ŋúhú coo jho ndó nù cáhan yíi ndó xihjn ndó jáchí já ndítahan caja najhí, nà cúú cuéntá Jesús. 19Ta járí ndóho, dàta, xíní ŋúhú quíhví ini ndó najhí ndó ta có ndítahan caja ndó ndaja cacuú xihjn ná. 20Ta járí ndóho va, nà valí xíní ŋúhú taa jho ndó tóco ndíhi ŋa sáhndá táta náná ndó nù ndó jáchí ŋa yöho quéa cájjì ini Ndíóxi xihjn. 21Ta járí ndóho va, nà ndúu jahyi, a jácoqo quiní ndó ini jahyi ndó já quéa ná a cávitá ini na caja na ŋa vaha. 22Ta ndóho, nà naçeen xitoho caja chúun uun va ndó, xíní ŋúhú caja ndó tóco ndíhi ŋa sáhndá xitoho ndó, nà ndúu ŋuyíví yöho nù ndó. Ta a juú tá nôta cuiñi nà sândeñé nà nù caja chúun ndó sahá ŋa cúní ndó candoo vaha ndó nù na cúx xitoho ndó cán. ŋa xíní ŋúhú caja ndó quéa caja chúun ndó xihjn ndinuhu ini ndó nù nà jáchí cúú ndó nà caja cahnu Ndíóxi. 23Ndítahan cajjì ini ndó caja ndó tóco ndíhi ŋa. Ta ndicuhun ini ndó ŋa nù Ndíóxi caja ndó ŋa ta có cúú a nù ŋuyivi cuiñi va. 24Jáchí sà cándaa ini ndó ŋa chàvhe Jesucristo nù ndó sahá tóco
ndíhi ña cája ndó. Ta ñèhe tǎhví ndò cuhùn ndò indiví jáchí cája cáhnu ndó Jesucristo, mé á cúu ndusa xito ho ndó. 25 Joo ndá nà cája ña núu tandaa quíví ndóho ini ina sahäuser ña núu nácaga na jáchí caja Ndíóxiñá nà cahví in in na sahäuser ña nácaga na.

4 Ta jàri ndóhó va, nà cúu xito ho có ndítahan jándohó nàhá ndó nà nàxeen ndó caja chúun nù ndó jàn. Ndítahan caja váha ndó xihín ná jáchí vaxí quíví ndiquìáhva ri ndóhó va cuéntá núu Ndíóxiñ, xito ho ndó, ña fín indiví. 2 A jàndacoo ndó caça tǎhví ndó nù Ndíóxiñ xihín ndinuhu ini ndó. Ta ndítahan coo tìghva váha ndó ndiquìáhva ndó ndíxåhvi nù mé á. 3 Caça tǎhví ndó nù Ndíóxiñ sahäuser ndè ñà cuná mé á ìchí núu ndè cáhán ndè tìghun váha sahäuser Jesucristo, mé tìghun nàsahjìn jehé andà viti. Ta sahäuser mé ñà yóho ndàcañì ì vecà viti. 4 Caça tǎhví ndó nù Ndíóxiñ ñà nú cuu cáhán cáxì í tìghun Ndíóxiñ núu ñayivi tá quìáhva ndítahan núu i caja í. 5 Có ndítahan caja ndó ñà yóho á ñà càa núu nà có cúu cuéntá Jesús. Ta xínì núhú ndíhi ini ndó cáhán ndè tìghun Ndíóxiñ xihín nà. 6 Tócó ndíhi ñà cáhán ndó xínì núhú cácuu a ndà váha, ñà cuu cájì ini Ndíóxiñ xihín. Ta xínì núhú cánça ini ndó ndàjá caja ndó ndúcú ñèhe váha ndó tìghun núu ñayivi.

Ndíndayí Pablo nà ndúu ñuu Colosas

7 Chìndahá i dà naní Tíquico nù ndó jàn já ndícani da sahäuser ñà ndó. Mé dà cúu ñani màñì yo ta xihín ndinuhu ini da in cúu dá cája chúun da xihín i. 8 Chìndahá i dà sàqà dà nù ndó já nà cáxi tìghun da xihín ndò ndà quìáhva ndóho ndè yóho. Ta chìndahá i dà jà nà quìáhva da tìghun ndèe ini ndó. 9 Ta chìndahá ri ñàni màñì yo Onésimo, dà ndíco cáhnu ìchí cuéntá Jesús cuáhàn xihín dà ta mé Onésimo yóho cúu dà ñuú ndó jàn. Ta mé dà xihín Tíquico cáxi tìghun da nù ndó ndàjá cándóo ndè jàndà viti.

coo ndó. Ta jári Demas chíndahá dà Ndióxi coo ndó.

15 Caḥän Ndióxi ndó xíchín nà cúú cuéntá Jesús, nà ndúu ŋuu Laodicea ta caḥän Ndióxi ndó xíchín ŋá naní Ninfas ta xíchín tócó ndihi nà cúú cuéntá Jesús tácá vehe ŋá. Ta tá nändihí nácahvi ndó carta yóho caja ndó ŋàmaní chíndahá ndó ŋá cá cuḥún a nºú nà cúú cuéntá Jesús, nà ndúu ŋuu Laodicea ŋá cá cahvi ri nà cán va ŋá. Ta jári ndítahan nù ndó cahvi ndó carta ŋá nachíndahá i nú ŋá cán. 17 Ta caja ndó ŋàmaní cáxi tuhun ndó nù Arquipo ŋá xíní ŋúhú ndíhi ini da caja chúun vàha da chuun násaĥan Ndióxi nù dá caja da.

18 Ta yehe, dà cúú Pablo cáhyí i java tuhun yóho nù ndó xíchín ndahá i ŋá ná chíndahá i Ndióxi coo ndó. Xíní ŋúhú ndicuḥún ini ndó ŋá ndácaan i veca. Ta ŋá cúní queá ná caja cuḥá Ndióxi ŋàmaní xíchín ndó. Já ná coo.
Pablo xihín da xíca xihín dá chándahá dà Ndíóxí coo nà cúú cuéntá Jesús ñuu Tesálónica


Cándeé cáhnu ini nà Tesálónica Jesús

1 Já cuítí ndíquiahva ndé ndíxahví nù Ndíóxí sahá ndíhi ndó. Ta cò ndíndójó ndé xíca táfí ndé nù mé á sahá ndó. 2Ndíquiahva ndé ndíxahví nù Ndíóxí, tátá yo sahá ndó jáchí cándeé cáhnu ini ndó mé á. Ta sahá ña quíhvi ini ndó mé á sahá ña cán quèa cája chúun vahá ndó cuéntá mé á. Sahá ña cándeé ini ndó Jesucristo ña quixi tucu a ñuyíví yóho sahá ña cán quèa cája ndéé ini ndó tá ndóho ini ndó.

Cuni joho vahá ndó, ñani mí í, nà cúú cuéntá Jesús. Sa xínj ndé ña quíhvì ini Ndíóxí ndóho ta nácaxi a ndóho cacuu ndó cuéntá mé á.

5Tá nácaxi tufun ndé tuyú vahá sahá Jesús nù ndó a jùu tufun uun nácaháñ ndé xihín ndó. Nácaháñ ndé mé tuyú xihìn ndé ña nácaháñ ínìma yìi Ndíóxí nùu ndé. Ña cán quèa sa xínj ndó ña ndàa cuítí va nácaháñ ndé xihín ndó. Ta sa xínj vahá ndó ña nácája ndàa ndé tá nánduú ndé xihín ndó jáchí cúú ni ndé chindeé ndé ndóho.

6ánda jáví nácasáhá ndó cája ndó ña nácája mé ndé xihín ña nácája Jesucristo. Jáchí nándiquehe vahá ndó ña nájánhá ndé nù ndó. Ta vátí nándo ho ndívahá ini ndó joo nácavátú ndó nácája ínìma yìi Ndíóxí. 7Ta tá nándíhi nánduú ndó ná jánahá nù tóco ndíhi nà cúú cuéntá Jesús, nà ndúu estado Macedonia xihín estado Acaya ña ndítahan caja na. 8Ta a jùu Macedonia xihín Acaya cuítí va vahá jáchí ndíjáá ñuu nándíciúta nùu tufun vahá sahá Jesús nácája ndó. Ña cán quèa sa xínj tóco ndíhi ñuyíví ña cándeé cáhnu ini ndó Ndíóxí. Ña cán quèa ndá ñuu cásaá ndé cáxi tufun nà cán nùú
nde sahá ndó chí cō xíní ñúhú gā
dé caḥan ndé sahá ndó nū ná. 9Ta
viti tōcó ndihi ná cán cāxi tuḥun
na nú ndé ndaja nándiqueve vāha
ndó tuḥun nācaḥan ndé xīẖīn ndó
tá nāṣanďu u ndé xīẖīn ndó ŋu
Tēsalônica cán. Ta cāxi tuḥun na
ndaja nándijama ndó tá nándico
ndó ná cāja cāhnu ndó yōcó jācẖi
viti cāja cāhnu ndó Ndíōxi cūití va.
Ta cāxi tuḥun na ndaja nándico cōo
ini ndó ta nācașāhá ndó cāja chúń
ndó cuéntá Ndíōxi, mé a cāja nā
ndā cūití va, nā tācū a ŋīn a indiví
viti. 10Ta cāxi tuḥun na nú ndé
ndá quīẖva ndáti ndó ndicó cōo
Jescūristo quīxī a indiví, mé a cúcū
jahyi Ndíōxi. Ta Ndíōxi nājānditacū
a Jesús, mé a jācļu cī nā a ndóho
ini tá nā xīnu quīvī caja viī Ndíōxi
sahá cuēčhi nāyivi.

Chuun nācaja Pablo tá
nāṣahǐin da ŋu Ńēsalônica

2Ta sā xīni ndihi ndó, ŋānī mí
i, nā cūcū cuēntā Jēws ŋā cōo
nācașā uun va ndé ŋu ŋu Ńēsalônica
jan jācẖi nándiqueve vāha ndó
tuḥun Ndíōxi. 2Joo tá cámaņi sāa
ndé ŋu ŋdó jān sā xīni ndó ndaja
nācaja xīxi nā ŋu Ńīlīps xīẖīn ndē
ta nācaṇāhá nā xīẖīn ndē. Joo tá
nācașā ndé ŋu ŋdó nāṣaḥan ndēē
ini ndé nācaja Ndíōxi já nācaxi
tuḥun ndé tuḥun vāha saḥa Jēws
nū ndō vātī ndūu cuēḥā nā cō cūnī
ndēē. 3Ta cōo nācaḥan ndé ŋa
tuḥūn xīẖīn ndō jācẖi tuḥun ndāa
cūitī va cū ŋa nājānaḥā ndé nū
ndó. Ta cōo nācaẖvī nūu ini ndé ta
cōo nājańdahvī ndé ndōhō. 4Joo
nācaхи Ndíōxi ndēē nā nāṣahnda
mē ā chuun nú ndé ŋa nā cāxi
tuḥun ndé tuḥun vāha saḥa Jēws
nū ŋāyivi. Ta vātī cōo tāhān ini
nāyivi xīẖīn ŋa cāḥan ndē joo cōo
nāndijama toho ndé ŋa. Jācẖi Ndíōxi
quēa sāndèhé ŋīmā yo ta tāhān
ini a xīẖīn ŋa cāḥan ndē. 5Sā xīni
vāha ndó nācaḥan ndāa ndé xīẖīn
ndō ta cōo nācaḥan chūń ndé xīẖīn
ndō. Ta cōo nājāndahvī ndé ndōhō
sahā jiūẖūn. Joo xīni ndāa tāhyī
Ndíōxi ŋa ndāa cūitī va nācaḥan
ndé xīẖīn ndō. 6Ta sā xīni vāha
ndō ŋa nī tańu mé ndō ta nī tańu
java ga ŋāyivi cōo nāndinducū ndē
ŋa nā cāja cāhnu ŋāyivi ndēē vātī
ţīn saḥa ndē cahnū ndē chuun
nū ndō jācẖi cúū ndē nā apōstol
nācẖdahā Ndíōxi nū ndō. 7Joo
nācaja viū ndé xīẖīn ndō ta quīẖva
ndāa vāhā in nānāhā jahyi ŋā. 8Ta
cūnī nāvīhā ndē ndōhō ŋa că quēa
nācaхи tuḥun ndē tuḥun vāha
sahā Jēws nū ndō. Ta ŋīn tīaẖva
ndē quīvī ndē saḥa ndō jācẖi quīvī
ini ndē ndōhō. 9Ďānī ndē, nā cūcū
cuēntā Jēws, a cō ndīcūhūn ini
ndō ndā quīẖva nācaja ndē tá
nāṣanďu u ndē xīẖīn ndō căn. Ńū
 tá nāvī hā nācaja chúun ndē nā căn
cūẖvī ndē saḥā ŋa xīxi ndē. Jācẖi
cō cūnī ndē jāquīvī ndē ndōhō
nānī cāxi tuḥun ndē tuḥun vāha
sahā Jēws nū ndō. 10Ta sā xīni ndāa tāhyī ndihi ndō,
nā cūcū cuēntā Jēws ŋa nācaja vāha
ndē xīẖīn ndō ta căn cāḥan ndō saḥa
ndē. Ta xīni tāhyī Ndíōxi ŋa nācaja
ndāa ndē xīẖīn ndō ta nācaja viū ndē
xīẖīn ndō ŋa că quēa a că cūẖa ča ŋāyivi
cuēčhi jātā ndē. 11Sā xīni
vāha ndō ndaja nājańdahū ndē in
in ndō ta ndāa nāṣahndū nā tuḥun
ndēē ini ndō ŋa nā cāndićo căhnu

13 Ña cán quéa níí tiempo ndíquiahva nde ndixañi nuú Ndíóxi jáchí ndó caja ndó ña úu ndó násahndá chuun nuú ndó caja ndó ña úu ndó. Ta naxini johó ndó ña já nacandaa inó ndó ña cúú á chuun Ndíóxi ta có cúú á chuun xíñi juvíví xíñi. Ta mé a ndág cúú á chuun Ndíóxi jáchí ta naxini johó ndó ña já quéa nágándicó ndó cuñchi cája ndó xúhí ña cándeé inó ndó Jesús.


Cúñi Pablo coto nihni tucu da ñayívi ñuu Tesalónica

17 Ñani mí j, ña cúú cuéntá Jesús, ta nándhi naçuee nde ñuu ndó jan já nándicuhun ini nde xúhí ndó. Ñúhu ini nde xúhí ndó váñi có xíñi nde ndóhó xíhin nuú nde. Ta ndíavá ini nde ndíco cóo ndó ñuu ndó coto nihni nde ndóhó. Ta ñasacu inó nde saq ndó ndó. Ta yehe, ña cúú Pablo cuñchi taññi nacucúñi saa j ñuu ndó joo tiññáha saçuñhu sañaji ñuú rí nuú ña xúhí ña cán quéa cóó nacuu saa j Jan. 19 Núda xúhí quéa vàñché inó nde ndóhó ta ndá xúhí quéa cájíi inó nde ta ndá xúhí quéa coo xúhí ini nde tá tandaa quíñí quíñí tíçiucu Jesucristo xúhí xúhí yóño. Xúhí ña ndíco ndó íchí cuéntá Jesucristo, xitoho í xúhí ña cán quéa cájíi inó nde. 20 Mé a ndág íñi xúhí ini ndó ta cájíi inó nde cája ndó.

3 Ña xúhí ña cúñi nísñáha ña candañ inó ndó ñuú ñuú ndó cán xúhí ña cán quéa násacu inó j ñaádo in tálañ inó j ñuu Atenas. 2 Ta náchindahá j ñañí Timoteo, ña dà cája chúñ xíhin ndé cuéntá Ndíóxi cáji chuun da chuun xúhí xúhí xúhí Jesucristo ñuú xúhí. Xúhí ña ndíco ndó íchí cuéntá Jesucristo jocu xíñi na xíñi ñuú xíñi. Xúhí ña ndíco ndó coto nihni da ndóhó já quéa jácahán da ndóhó ña ná coo ndácu chága ñinama ndó ñu Ndíóxi ta ná chindedá da ndóhó candedé cañhun chága inó ndó Ndíóxi. 3 Jáchí cúñi ñe ña ná coo ndácu ñe ñe ndó ná a jándicó ñe íchí cuéntá Jesús váñi cájá xíxi xúhí xíhin ndó. Jáchí ña xíñi xúhí ndó ña ndítahan ñu yo ndóho tá ndóho inó xúhí Jesucristo. 4 A có ndíçuñhun ini ndó tá nasãñdúu nde xíhin ndó
nacaxi tuhun nde nü ndö ŋañaxip quivi ndoho iní saña mé á. Ta viti sə xini ndö ŋañayaha ŋañacahan nde xihin ndö. 5Sahá ŋañ coö nañehe e tuhun saña ndö saña ŋañ cän quëá nachindahá i Timoteo nü ndö na cañehe da tuhun saña ndö quixi a nuuí i já ná candaa iní i á mé a nda qá táyiy ndícó cahn nüo íchi cuëntá Jesús. Jáchi nayíví i ŋañ jándahvi tináhá sacuáhá ndohó. Ta tá ná quee vaha tináhá sacuáhá xihin ndö, nduu já quëá mé a uun quëá nacahan nde tuhun Ndíoxí xihin ndö.

6Joo viti chá va naquíxi Timoteo yóho tá ndandihi naxito nihni da ndohó jan. Ta nañehe dá tuhun vaha saña ndö ŋañ cändéé iní ndó Jesucristo ta quëví iní táhan ndó. Ta cáchí da ŋañ núhu ndiváhá iní ndó saña ndë. Ta xícə ndiváhá iní ndó cuni ndö ndëhe tá quëiva xícə ndiváhá iní nde cuni nde ndohó. 7Cándéhé ndö, ŋañi i. Vatí ndóho ndiváhá iní nde yóho joo násaahan ndée iní nde jáchi nañehe nde tuhun ŋañ cändéé cahn iní ndó Jesús ta ndícó cahn nüo íchi cuëntá mé á. 8Ta ndániváhá iní nde jáchi cándaa iní nde ŋañ ndacú iní ndó xihin Jesucristo, xitoho i. 9Ta ço nëhe ga nde ndá quëiva ndiquëiva nde ndixahvi nü Ndíoxí saña mé ndó jáchi cájii ndiváhá iní nde nacaja ndö. 10 Chí núú ta ndivi xícə táhví nde nü Ndíoxí ŋañ quëiva ŋaamani núú nde sąa nde coto nihni ndë ndohó jáchi cuni nde xínų coö nde jánahá chága nde tuhun Ndíoxí nü ndö já ná cändéé cahn ndá i ndó mé á. 11 Ná cän quëá xícə táhví nde nü Ndíoxí, táta yo xihin Jesucristo, xítoho i ŋañ chindeé a ndëhe saa nde nü ndö coto nihni ndë ndohó. 12 Ta ná caja Ndíoxí ŋañ quëiví chága ini táhan ndó. Ta ná chutú ndaa iní ndó xihin ŋañ quëiví iní ndó tóci ndíhi nayívi tá quëiva quëiví iní ndë ndohó. 13 Ta ná caja Ndíoxí ŋañ ná coö ndacú ánima ndö nü mé á. Ta ná jándoo a ánima ndö já ná coö vii a nü mé á tá ná quëixi tucu Jesucristo nuyívi xihin ndíhi ná cúú cuëntá mé á.


2Sá xini vaha ndö ŋañ săñhndá nde chuñ nü ndö jáchi násaahnda Jesucristo, xitoho i chuñ núú nde cáhant nde ŋañ yóho xihin ndö. 3 Ná cuni Ndíoxí quëá ná coo vii ánima ndö nü mé á ta ná a cája ndö cuñehí ná ndó xihín najíhi á įa, ná ço cúú nájíhi ndö á yíi ndó. 4 Ná cuni Ndíoxí quëá ná tándaahá ndó xihín in tálaá ŋañáha. Ta ná coo vii ndó xihín ŋañ ta ná cája cáhnú ndö ŋañ. 5 Ta ná a ndía vana iní ndó caja núu ndó xihín ŋañ tá quëiva cája nayívi, ná ço xini Ndíoxí. 6 Co ndíñahá caja ndö cuñehí xihin nájíhi ŋañi táhan ndó jáchi xihin ŋañ yóho jándahvú ndó yíi ŋañ. Ta jándoo ndiváhá Ndíoxí iní tóci ndíhi ná
Váxi quivi quixi tucu
Jesucristo ñuyíví yóho

Ta viti cúni ndé ndicani ndé nu ndó, ñani i, na cúu cuénta Jesús. Ña ndó sahí cañaxi váha ini ndó ná cándúsa váha sahí. 1 Ta viti cúni ndé ndicani ndé nu ndó, ñani i, na cúu cuénta Jesús. Ña ndó sahí cañaxi váha ini ndó ná cándúsa váha sahí. 2 Jáchí cándu váha ini ndó ná cándúsa váha sahí. 1 Ta viti cúni ndé ndicani ndé nu ndó, ñani i, na cúu cuénta Jesús. Ña ndó sahí cañaxi váha ini ndó ná cándúsa váha sahí. 3 Ta viti cúni ndé ndicani ndé nu ndó, ñani i, na cúu cuénta Jesús. Ña ndó sahí cañaxi váha ini ndó ná cándúsa váha sahí. 4 Ta viti cúni ndé ndicani ndé nu ndó, ñani i, na cúu cuénta Jesús. Ña ndó sahí cañaxi váha ini ndó ná cándúsa váha sahí.
xínú ña sáhndá a tìxi in ñáñáha̱ tá cúngu cacute jahyi ñá quiahva jà xínú quivi ngúi ñah saha ná. Ta ni in na a cúui cacute toho. 4 Joo mé ndó, ñani mí i, na cúui cuéntá Jesús ngó ndúu ga ngó nùú ñaá saha ña cánda iní ndó ná quihu tucu Jesucristo ñuyíví yö. Ta vâtì catóntó ndó tá ná xínú in du cuénhá nù ndó joo cò ndítahan catóntó ndó tá ná quihu tucu Jesucristo. 5 Jáchì tócu ndihi ndó, na cándeé ini Jesucristo ndúu ndó nù yéhe saha ña xíca ndó ichì cuéntá Jesús. Çò xíca toho ndó ichì nùú ña xu xíca ñayivi ñuyíví, na çò cándeé iní Jesucristo. 6Sahá ña cán quèa ndítahan coo tíańha i, quihu quíví iní xihin tócu ndíhi xínú tüni in quihu xínú Jesucristo. 7Jáchì ná quíji, quíji ná tá ñúú ta ná xíhi, xíhi ná tá ñúú. 8Joo mà ña xíca i nù yéhe ta ndítahan cańhu táhyi iní. Ndítahan nù yó chindeé yö mí. Tá cándeé iní Jesucristo ta ná quihu iní táhan i já cúuí á táńhuñ ndíxi yö cotóça. Tá ndáti quihu tucu Jesucristo jácécu a mí já cúuí á táńhuñ ñúñu ndó yéhe xíni. 9Jáchì cóo náćaxi Ndíóxi mí nícuehe a xihin yö jáchì naxíhi Jesucristo, xítóho i saha cuáchí saha ña cúuí ja jácécu a mí ná a cúhn yö índayá. 10Naxíhi Jesucristo saha yö ta tá tácú yö a sa naxíhi yö mé quivi quihu tucu a ñuyíví yöo já quéa cañhe a mí çóho coo i xihin mé a ñandu ama cáa quivi. 11Ná cán quèa quiahva táńhuñ ndée iní táhan ndó ta chindeé táhan ndó tá quihuva sa cája ndó.
ndo̱ñohó. Ná caja yii á ínimà ndó xihín yiquí cuñu ndó já ná coo vií ndó tá ná xínú quiví quixi tucu Jesucristo, xitoho í. 24 Jáchí sà nacaxi Ndíoxi mí ta a jándicoo a mí anda quiahva jáxinú coco a tócó ndihi ña nacachi a.

Jáxinú coco Pablo ña cáhán dà ta ndíndayí dà nà

25 Ñani mí ñ, ná cúú cuéntá Jesús, caca tahví ndó nü Ndíoxi sáhá ndé.

26 Cáhán Ndíoxi ndó xihín ndihi ná cúú cuéntá Jesús ta tatí yúhu táhan ndó ta yii caja ndó ña.

27 Candehé ndó, ñani ñ, ná cúú cuéntá Jesús. Sáhndá ñ chuun nú ndó cuéntá Jesucristo, xitoho í ña ná cahví ndó carta yóho nü ndihi ná cúú cuéntá Jesús ndúu xihín ndó jàn.

Carta chí iví nacáhyí Pablo núú ná cúú cuéntá Jesús ñuu Tesalónica

Pablo xihín dá xíca xihín dá chíndahá dá Ndíóxi coo ná cúú cuéntá Jesús ñuu Tesalónica

Yheé cúú Pablo, dá cáhyí carta yóho xihín Silvano xihín Timoteo ta chíndahá i ña núú ndíhi ndó, ná cúú cuéntá Jesús ndúu ñuu Tesalónica. Ta in ndánu ndó xihín Ndíóxi, tátá yó ta in ndánu ndó xihín Jesucristo, xitoho i. 2Ná caja Ndíóxi, tátá yó xihín Jesucristo, xitoho i cuáhá áñmaní xihín ndíhi ndó ta ná caja mé á ña ná cuoo váha ini ndó.

¡Caja vií Ndíóxi sahá ná caja cuáchí tá ná quivi xíxi ndó Jesucristo ñuyíví yóho

3Ndíjáá ní quivi ndítahan núú ndé ndiquiáhvha ndé ndixáhvhi nú Ndíóxi sahá ndóho, ná cúú cuéntá Jesús. Ta íin sahá cája ndé já jáchí níi quivi cándéé chága ini ndó Jesús ta quivi chága ini táhan ndó ná cúú cuéntá Jesús. 4Sahá ña cán quéa cájjí ini ndé cáhan ndé sahá ndó núú java ga ña cúú cuéntá Jesús ndá nácuu nú táca ná jáchí cándéé ini ndó Jesús ta sáhan ndée ini ndó tá ndóho ini ndó sahá ña cája xíxi ñayivi xihín ndó. 5Jána hy Ndíóxi ní yó ña ndáa cája mé á tá cája vií a sahá yó. Ta sahá ña yóho sácú tiáhvha mé á ndóho cúng yóo indiví cacomí a cuéntá sahá ndó jáchí ndóho ini ndó cuéntá mé á viti.

6Ta ndáa cája Ndíóxi tá jándoho a ini ñayivi, ná cája xíxi xihín ndó viti. 7Ta sahá ña ndóho ini ndó ná caja mé á ña ndiiquehe ndé ndó tá quíáhvha caja mé á ña ndiiquehe ndé ri ndéhe va mé quivi quivi xíxi ndó Jesucristo ñuyíví yóho. Ta quivi a xihín tándó ndéé mé á ta cuni yó a ña quivi a indiví tañu ñúhu i. 8Quivi a jándoho a ini ná ço cándéé ini Ndíóxi ta ní ço cándúsa na tuhe váha sahá Jesús, xito ho i, mé a cuu jáçacu mí. 9Ta ndá ná ço cándéé ini Jesucristo já quéa ndoho ndíahna ini na ñandá ama cáa quivi ini indayá ta a cóo ga ná ñu Ndíóxi. Ta tává jiín Ndíóxi ná já ná a cúní ga ná núu á ñandá ama cáa quivi. Ta a cúní ga ná ña náhu cája Ndíóxi xíxi ndéé mé á. 10Ta ná quivi xíxi Jesucristo ñuyíví yóho já cája cáhnu ndíahna tôcó ndíhi ná cúú cuéntá Jesús mé á núú quivi a. Ta já catóntó ndíahna tôcó
Cáhan Pablo sahá dà ihvi Jesucristo, mé dà quixi chí núu


5A có ndícuñin in ndó tá nàsahijn in xihin ndo jà cuuti nàcahan in ñá yóho xihin ndo. 6Ta viti sà cándají in ndó ndía sàjí nuú nú nu dà ihvi cán ñá ná a xìnu còo dà mé quivi ñà có ndútan nú dà xùnu dà. 7Vâtì cámání jànahá dà ihvi mè dà núu ñayivi joo cája chúun jehé dà viti ñúhú jândihí da sahá ñáha Ndióxi cúñì dà. Ta viti ìì in a sàjí nuú nú dà ihvi ta có sàahan ñàmnani jànahá dà ihvi mè dà núu ñayivi. Joo vaxi quivi cacoo ñà sàjí nuú nú dà ihvi cán. 8Ta anda jávì jànahá dà mé dà núu ñayivi. Ta cahñì Jesucristo mé dà ihvi cán xihin táchì yùhù a tá ná quixi a ñuyíví yóho. Ta jândihí a sahá dá xihin ñá ndiîihìv ndaa nú quixi a. 9Tá cámání quixi tucu Jesucristo ñuyíví já cása dà ihvi xihín cuahá ndivahá ndée ñá nàsahàn tináhá sàcahá nu dà. Ta jándahvi dà ñayivi jáchì càja da cuahá ñáha náhnu, ñà có cúú ñá ndaa. 10Ta càja da tócó ndihi núu cuachì jáchì
cúniñ da jándahvi da ñayivi, mé ña xícá ìchì cuahan indayá. Cúhun na índayá jáchì cóñ nàxëen na candúsa na ña ndàa saha Jesus Cristo ta cóñ nàxëen na quìhvi ini na ña ndàa, ñu cu cu jàcácu ñahá. Ña cán quëa quiàhva Ndioxiñ ñåmanì jándahvi da ihvi cân na já nà candúsa na ña tyhún. Já quëá jándoho Ndioxiñ ini tóco ndihi na cân jáchì cóñ nàcandúsa na ña ndàa saha Jesus Cristo ta cóñ nàxëen ni ña ndàa, ña cuu jácañ ñahá.

Naçaxi Ndioxiñ ndóho ña ná jàcácu a ndóho


Ndà ñali mí i, ña cuú cuentá Jesus coo ndacú ini ndó xiñin ña cánndeé ini ndó Jesus Cristo. A ndindójó ndó tiin tuun ndó ña ndàa ña nàjànahà ndë nù ndó tá nasandúu nde xiñin ndó. Ta tiin tuun ndó ña nacahyì ndë nù ndó viti. Jesus Cristo, xito ho ñi xiñin Ndioxiñ, táttá yo, mé ña quïhvì ini mí nà quiàhva tyhun ndeè iní ta ñàndà ama cáå quïvì ña ndëhi saha. Ta viti ndáti tiàhva caja Ndioxiñ cuahá ñàmanì xíjin yo. Ta xícá tañívì ndë nù Ndioxiñ ña ná jachutú a ñíнима ndó xíjin ndëè mé á. Ta ná chindeè ña ndóho çàhàn ndó tyhun vahà ta caja ndó ña vahà cuíë va.

Cuñì Pablo ña ná çaça tañívì nù Ndioxiñ saha dá


Xíñiñ ñúhú caja chúun i cactacú

6 Cuniñ jo ho vahà ndó, ñani mí i, ña cuú cuentá Jesus. Nașahnda Jesus Cristo chuun nù yò saha ñà câñ quëa sàhndá nde chuun nù ndó ña nà caxoo ndó nù ña cuú cuentá Jesus tá cajúsà ná caja chúun na tá quiàhva nàjànahà nde nù ndó. Ta sa xínì ndó ña ndítahan nù ndó
caja ndó tá quiáhva naçaja mé ndé tá nasanduu ndé xihín ndó jáchí cóó naçajúsá ndé caja chúun ndé. 8Nachahvi ndé sahá ña naxixi ndé cán. Naçaja chúun vaha ndé ſuú ta ndíví já nañêhé ndé jiühún catacu ndé já ná a ndóho ni in ndó sahá ña nañito ndó ndéhe. 9Vatí ſín sahá ndé cachí ndé xihín ndó ña ná coto uuń ndó ndéhe joo cóó naçaja ndé já. Ña naçaja ndé quaéa naçaja chúun vaha ndé já najánaha ndé ñu ndó ndá quiáhva ndítahan ñu ndó caja ndó. 10Á có ndícu̱hu̱n ini ndó chuun nasahnda ndé ñu ndó tá nasanduu ndé xihín ndó. Já naçachi ndé já: Ndá ná có cúñi caja chúun, ná a cúxu toho na, naçachi ndé. 11Jáchí nañêhé ndé túhun ña ndúu java ná júsá taňu ndó ta có cúñi ná caja chúun na ta xíca nnu na játaca na túhun sahá ñayivi. 12Ta sáhndá ndé chuun núú ná jan ta jácáhan ndé ná xihín ndéez nasahán Jesucristo, xitoho í núú ndé ña ná caja chúun ndísáhnu na já ná ſe̱he ná ña cúxu na.

13Cande̱hé ndó, ñani í, ná cúú cuéntá Jesús. A cánaá ndó caja ndó ña vaha. 14Tá ná canduu java ná taňu ndó ta có cúñi ná caja na ña cachí ndé xihín carta yóho já qe̱a xíní ſúhú candéhe vaha ndó ndá ná cúú ná ta a cáca nuú ga ndó xihín ná já ná cacahan núú ná sahá ña caja na. 15Joo a caja ndó cuéntá ña cúú ná ná íhví Jesucristo. Xíní ſúhú jácáhan ndó na ña ná caja vaha na jáchí cúú ná ñani ndó, ná cúú cuéntá Jesús.

Ndíndayí Pablo ñayivi Tesalónica

16Ta Jesucristo, xitoho í, mé a ſín vaha ini ná quiáhva mé á ný ndó ña coo vaha ini ndó ndaja táhan quiví. Ta ná coo vaha ini ndó xihín ndá ñaha nacuu váxi ný ndó. Ná coo Jesucristo, xitoho í xihín ndihi ndó.

17Ye̱he cúú Pablo ta chíndahá i Ndíoxí coo ndó ta cáhyí i quiví i xihín ndáha i já ná candaą vaha ini ndó ña mé a ndaą ye̱he cúú dą naçahyí i ña yóho ný ndó.

1 Yehe cúú Pablo, dã cúú in apóstol cuéntá Jesucristo sahá ña ñasahnda Ndíoxi xíhín Jesucristo chuu yóho nú ñi. Ta Ndíoxi cúú á ña jácacu mí ta Jesucristo cúú á ña ndátfi quixi. 2 Cáhyí i carta yóho nu mún, Timoteo jáchi cúún táñahun jahyi maní i sahá ña cánndeé inún Jesucristo. Ta cúñi ña ná caja Ndíoxi, tátá yó xijn Jesucristo, xítoho i cuahá ñamaniñ xůñun. Ta ná táhvi ini a sahun ta ná caja ña ná coo vaha inún. 
Ndícani Pablo sahá ná co jáhana ña ndáa

3Tá jalóho cámaní quee e ñuu Efeso quixi i estado Macedonía yóho já naxicça táhví i núñ ña ná candoññ ñuu Efeso jún. Ta viti xícça táhví tucu ñ núñ ña ná coúñ cán. Jáchi ndúu java ñayivi cán ta jáñaña ña ña táhún ñu ñayivi. Ta ndítahun nú mún cahndún chuuñ nú ná ña ná a jáañaña gu ña ña táhún. 4Ta ná a táa joho na cuento nání, ña cáhán sahá chíchi naquixi táshnu jícó yó. Jáchi ndituññu uuñ va na sahá ña yóho ta co chínndeé a ña cánndeé ini na Ndíoxi, mé á nañacu ini jácacu a mí.

5Ndítahun cáhún ña yóho xíhín ná jáchí cúñi Ndíoxi ña ná quíhví ini táhan i xíhín ndíhi íñíma yó ta cúñi a ña ná caja i ña vaha cuítí va ta cúñi a ña ná cánndeé ini mé á xíhín ndínahu iní. 6Joo java ñayivi najándicoo na ña ndáa ta najátví na ña cája na jáchí ña quíhví cuítí va ndítuhúñ xíhín táhan na. 7Váí cúñi ná cán jáñaña na ley Moisés joo có cánñañ ini na ña jáñaña na ta ní co cánndañ ini na ña cáhán mé ley. 8Joo sa xíñi yó ña mé ley Moisés cúú á ña vaha tá ná caja chúun vaha i ña tá quíhva cúñi Ndíoxi. 

9Xíñi ñúhú ndícuññ iní ña ni in ley có cháçan cuachí játá ñayivi vaha. Joo cháçan cuachí játá ñayivi quíni, ná sáa iní jáchí co cája na ña cúñi Ndíoxi. Ta cháçan cuachí játá ñayivi núu, ná cájá cuahá nú ñu cuachí. Ta cháçan cuachí játá ñayivi có cája cáhnu Ndíoxi, na cánñaña xíhín mé á. Ta cháçan cuachí játá ñayivi sáhní táta náná na xíhín jata tóco ndíhi na sáhní ndii. 10Ta cháçan cuachí játá ñayivi ndúu xíhín taa á ñáha, ná co
cúú yí ná á ñájíñí ná. Ta chícañ cuachi jatá t 좋아 lìhi, dà quíhvì nuu xíhín ina tåa. Ta chícañ cuachi jatá ná cája cuñhá ñayivi sahá ñà cúñí ná jicó ñahá ná. Ta chícañ cuachi jatá ñayivi cáhan ñà tåhún, mé nà jandà quíhvì Ndíñoji tává ná tá cáhan ná ñà tåhún. Ta chícañ cuachi jatá tòcó ndihi ñayivi tá có cája nà ñà ndåa, ñà jánah naNdíñoji nu yó caja í. 11 Ta násahndà Ndíñoji chuun nuú ñ ñà ná jánah ñà ñà ndåa yóho nó ndó jáchí cúñí a jácàcu a tòcó ndihi ñayivi. Cáhnu ndivahá cúú mé a ta ndítahan caja cáhnu í mé a.

Ndíquiñahva Pablo ndixahvi nü Ndíñoji jácñi táhndà iní a sahá vá

12 Ndíquiñahva i ndixahvi nü Jesucristo, xitoho í jáchí naçañi a yehég cajà chuñ ñ cuéntá mé a ta násahnd nü ñ tåhun ndéèg iní ñ nà caja ñ ñà xíhín ñdnihu iní ñ. 13 Vatí jihna naçañah ñihvi i sahá Ndíñoji ta naçañà xíxi ñ xíhín ñ ta naçañahá ñ xíhín ñ joo naçañi a yehég. Ta náthañdà iní a sahá ñ tá cámanañi candeé iní ñ Jesucristo jáchí có naçándañi iní ñ ña naçañà i. 14 Naçañà Ndíñoji cuñahá ñamanì xíhín ñ tá naçañà ñ ñà ndádeé iní ñ ña naçañà ñ. Ta naçañà mé a ñà nàchutú ndåa iní ñ xíhín ña quíhvì iní ñ nà cúú cuéntá mé a sahá ñà in nánduu ñ xíhín mé a.

15 Ñà yóho cúú ñ ñà ndåa ta ndítahan nùu ndihi ñayivi candúsa na ñà cáchí ñ yóho: naquixì Jesucristo ñuyívì yóho jácacu a ñayivi, nà cája cuachi. Ta yehég cúú ñ dà yójó nù ndíhi ná cája cuachi. 16 Ta sahá ñà yóho nàthahvi iní Ndíñoji sahá jà ná cuú nàhà Jesucristo ndajà cáhnu coo iní mé a. Ta vatí naçajà cuñahá chága ñ cuachi a júú ga java ga ñayivi joo já násacu u yuhú nùt có ndihi nà x avi chága chiru ñ ñà ná candeé iní na mé a ta já coo na xihin mé a ñdá ama cáa quíhvì. 17 Ña cán quéa cóho caja cåhnu i Ndíñoji ñandà ama cáa quíhvì jáchí mé a cómì a cuénta sahá yo ñdá ama cáa quíhvì. Ta mé Ndíñoji a cúú quíhvì a ta ndíchí ndivahá jini ñ ta ñin a indívì vatí ñ cúú cúñí a. Cáhnu ndivahá cúú mé a. Jà ná coo.


Ndaja caja ñ caña tahvi yo nü Ndíñoji

2 Ña xíní ñúhú chága caja ndó quéa caña tahvi ndó nü Ndíñoji sahá ndihi ñayivi ña táhvi iní a sahá ná. Ndíquiñahva ndó ndixahvi nü Ndíñoji sahá ñamanì cájã ña xihin ndó. 2 Ta sa mé quiahva jà ndítahan caña tahvi ndó nü Ndíñoji sahá tòcó ndihi nà cómì cuéntá sahá yo. Jáchì tá caja ñ ña yóho jà cuú coo vaha iní xihin ndihi ñayivi ta
Ya coo toní ñúhú xīhīn táhan í. Ta já nuná nu yo caja cahnu í Ndióxi. 3 Tá xīca̱ tahví yo nu Ndióxi sahá ndihi ñayivi já queá caja í ña vaha ta cáiji ini Ndióxi, mé á jácacu mí. 4 Jáchí cúnì a jácacu a tóco ndihi ñayivi ña ná candañ ín na ña nda ña sahá mé á. 5 Jáchí fin in tálaa Ndióxi. Ta ín in tálaa Jesucristo, mé á cúú a taa ta caja mé á ña ndique táhan máñì ñayivi xīhīn Ndióxi. 6 Ta nándiquía̱hva Jesucristo mé á quivi a sahá cuachi tóco ndihi ñayivi. Xīhīn ña yöho náha Ndióxi nu yo ña nándindaqá tiempo tá cúnì a jácacu a tóco ndihi ñayivi. 7 Sahá ña cán quëa naçaxi Ndióxi ye̱hó caca̱ u̱ áposól ña cáxì tuhun i̱ tuhun vaha sahá Jesús nuú ná tôño, ña có cuu na Israel. Jáchí cúnì Ndióxi ña ná candañ ín na ña ndañ já ná cuu candeé ini ina Jesús. Cáhān i̱ ndinuhu ña ndañ xīhīn ndo ta có cáhān i̱ ña tuhun xīhīn ndo. 8 Ña cúnì quëa ná caça tahví náttaa nu Ndióxi tóco ndihi nü tácá ndo. Ta ndítañana nu nü coo vií ínímna ná já ná cuu ndiñehe na ndáha nü nu Ndióxi. Ta ndítañana nu nü jándicoo na ña xojo ín ini na ta ná a cáñi táhan yůhu ná. 9 Jári có ndítañana nuú nájihí candixi na jaháma lánda. Ta ná a cája lánda ná xīhīn jìjì jinì ná. Ta ná a ndíhi ini na caja cutú ña mé ná xīhīn ñaha jiu̱hu cuáñín a xīhīn jíjì jahví tātuhun perla. Ta ná a cánxii na jaháma yahví ña cája lánda ná xīhīn. 10 Vaha chāña ná caja na ndinuhu ña vaha tá quiahvä ndítañana nuú nájihí, ña cúú cuñéta Jesús caja na. 11 Ndítañana nuú nájihí canduú tájí ná cúnì joko na tuhun Ndióxi ta coto ná a ndiñehe jícó ná mé ná. 12 Ta có sahá i ñañañì nuú nájihí ña ná jáñahá ná nu túcá ñayivi. Ta ní có sahá i ñañañì nu ná ña ná cacomá ná cuêntá sahá dàtaa. Joo ndítañana nü ná coo tájí ná. 13 Jáchí jihna ñúhú naçavâha Ndióxi Adan ta antá jåví naçavâha mé á Eva. 14 Ta a juú Adan cúú dà naçândahu niñáhá saçuâha, vaha. Joo naçândahu niñáhá saçuâha Eva ta já nañdicava ná nüú cuálido. 15 Sahá ña cán quëa naçaja Ndióxi xīhīn nájihí ña ndaño ini na tá caca jahyí na. Joo jácacu Ndióxi ná tá ná a jándacoo na ña cândeé ini na mé á. Ta já ndítañana nü ná quëhvi ini na ñayivi. Ta ná a cája lánda ná ta ná ndiquía̱hva vîi ná mé ná ndañá Ndióxi.

Ndítañana caja na saçuâha nuú ná cúú cuñéta Jesús


Cáhán Pablo sahá ndá a cúí mé Jesucristo

14Vańú ndúcú u sáa yachi i ján joo cháhyí i cartá yóho nuú. 15Jáchı tá ná cacuáčhi lóho i sáa i ján já quée sá cánda inún xǐhín cartá yóho ndajá ndítahan caja mí, ná cuú na vehe Ndióxi. Mé a ndáa cúú yó cuěntá Ndióxi, mé á táćú ta ndítahan nuú yó quigha ndée iní ndiquehé sahá ná ndáa cáhán sahá Jesucristo. 16Jáchı mé a ndáa cáhńu ndiváha cúú ná náha Ndióxi nyo: Nańuxi Jesucristo ñuyíví yóho ta násacuu a ñayíví. Ta nácahan inúma yíi Ndióxi sahá mé á ná cóp načaja ni in cuachi. Ta nāxíni tátó Ndióxi Jesús. Ta ndíjáá ñuyíví načxi táhun na táhun vahá sahá mé á ta cáhńu ndiváha ñayíví načandeé ini na mé á ta tá nándíhi nándaa cuahan indivi. 17Náxíni tiin tāhun tá nóhu sahá ndáa

Cáhán Pablo sahá na có jánahá ná ndáa

Cáhán cáxí inúma yíi Ndióxi ná vāxi quívi jándacoo java
ñayivi ña candéé ini na Jesús. Ta casáhá na candíco na na jándahvi ñahá, na jañaña ña náquixi núu tiñáhá sacúha.  

2 Ta mé na jañaña ña túnhún yóho ço cúú ná tá quiahva ndáa na. Jáchi cúú ña ñayivi túnhún, na nandaji xíní túní xijnín ña núu.  

3 Ta jañaña na yóho ña a cúú tandáå ñayivi ta jañaña ña ña a cúú cuxu ñayivi java ñaha, ña naçavahá Ndioxí cuxú. Joo cúñí Ndioxí ña ná cuxú ña jan tá ná ndiquíghva ñ ndíaxhvi nú mé á sahá jáchi candéé ini mé á ta xíní vaha i ña ndáa.  


Ña ndítahan caja dá caja cháun yáha cuéntá Jesucristo

6 Tá ná jañañúh ña yóho núu na cúú cuéntá Jesús já quéa caja cháun yáha cuéntá mé á. Ta quíghva ndéé inúu tá jácuaha chágun ña ndáa sahá Jesucristo já ná candíco cahunu chágun íchí cuéntá mé á. 

7 Coto a táa johúun cuento ña cáhvan ñayivi ñuyíví jáchi cóo sahá toho ña jánu. Ña ndítahan cajún quéa jácuaha chágun ndá quíghva caja cahun Ndioxí.  

8 Tá ná caja cháun cuaha í xijnín yíquú cuxu í já quéa chindee a mí ñuyíví yóho cuiti vá. Joo tá ná caja cáhnu í Ndioxí já quéa chindee chága yó mí jáchi xijnín ña yóho cuu coco vaha iní ñuyíví yóho ta sá xijnín mé ña yóho cuu coco vaha í xijnín Ndioxí tá ná cuhún yó coo í xijnín mé á.  

9 Ta ña yóho cúú á ña ndáa ta xíní ñúhú candúsa i ña. 

10 Ta sá saha mé ña ndáa yóho caja cháun vaha í jáchi cándee ini Ndioxí, mé á tácú. Mé a cán cúñí a jáçacu a tóco ndíhi ñayivi ta mé a ndáa jáçacu a tóco ndíhi ná cándee ini mé á. 

11 Ta xíní ñúhú jañañúh núu ñayivi tóco ndíhi ña cácchí i xuñhun yóho ta xíní ñúhú cahuñú cuhuñ nü ná ña ná caja na ña. 

Coto a quíghvún ña'amñi núu ñayivi quehe núu na yóho saha ña cúú dá yúta. Joo xijnín ña cájún xíní ñúhú jañañúh núu ná cúú cuéntá Jesús ndá quíghva ndítahan caja na ta ndá quíghva ndítahan cahn ná. Ta xíní ñúhú jañañúh nú ná ndá quíghva ndítahan quíhvi ini na ñayivi ta ndá quíghva ndítahan cuéntá Jesús nda quíghva ndítahan caja ini na Ndioxí. Ta vií uun cajún tóco ndíhi ñaha já ná ña cahuñ núu ini ñayivi sahún. 

13 Ñani ndátúnh saa i jan xíní ñúhú cahuñú túnhun Ndioxí nüu ná cúú cuéntá Jesús nü táca ná. Ta quíghvún túnhun ndéé ini na ta jañañúh ná. 


15 Xijnín ndinuhu inúñ caja cháun cuéntá Ndioxí já ná cuu cuni tóco ndíhi ñayivi ndá quíghva xica vahuñ xihnín ñaha Ndioxí.  

16 Cuéntá vaha cuón xijnín núñ ta cuéntá vaha cuón xihnín ña jañañúh núu ñayivi. Ta xíní ñúhú coo ndácí inúñ xijnín ndíhi ña cajún. Jáchí tá ná cajún ña yóho já quéa cada ndaa ifinúñ ta jári cada ndaa ñimná na xíní jhoñ nu cahun.
Jānàha Pablo n̄ Timoteo
ndaja ndítahan caja da xǐḥín
na cù cuentá Jesús

5 Có ndítahan jānanún dā
sāhnu. Na ndítahan cajún quaē
jácahun dā tā quia̱hva cāhun xǐḥín
tātūn. Ta xǐnī ŋūhú cajún xǐḥín
da yūta chága tā quia̱hva cajún
xǐḥín nānūn. 2 Ta xǐḥín nā sāhnu
xǐnī ŋūhú cajún tā quia̱hva cajún
xǐḥín nānūn. Ta xǐḥín nā tācū xĩnī
ŋūhú cajún tā quia̱hva cajún
qua̱hvūn. Viī uun cajún xǐḥín nā ta
čāhvi nūu inūn sāhna.

3 Xǐnī ŋūhú chindeē ndó nā cuān
tā cọ ndi̱nī cūu nā tā tā cọ na vehe
na. 4 Joo tá Ųn in nā cuān tā ndūu
jahi̱ ŋā ā ndūu jahi̱ ŋānī ŋā jā
qua̱ uditahan nūu nā cān chindeē
nā ŋā. Jāchī tāhān inī Ndíōxi xǐḥín
ŋāyivi tā chindeē nā tātā nānā
nā ta xǐḥín ŋā yōho cháhvi na
nāmānī načajā tātā nā xǐḥín nā tā
najācuahnu ŋāhā nā. 5 Jāchī mé ŋā
cuān ŋā mé ā ndāa cọ nā vehe
ŋā chindeē nā ŋā mé ŋā cān cūū
ŋā cānūdē chága īnī ŋā Ndíōxi. Ta
ŋūū ta ndīvī xīçā tāhvi ŋā nū mé
ā ŋā nā chindeē ā ŋā. 6 Joo nā
cuān, ŋā cájā ŋā núu ŋā cūnī mé
cuītī ŋā, ŋā cān ŋū ŋā ŋū ŋū nā tātūhun
ndījī vātī tācū ŋā. 7 ŋā cūnī quaē nā
cahndūn chuun yōho nūu nā cān jā
nā ā ŋēhe ŋīn yō jānānī nā. 8 Jāchī
ndā nā cō chindeē nā tāhān na tā
nī cō chindeē nā nā vehe nā jā quaē
nāhā cāxī ā ŋā cō cānūdē īnī nā
Jesucristo ta jāndā nūu chága cájā
na a jūū gā nā cō cūū cuentá Jesús.

9 Tā ndūū na cuān tā tā cūnī nā
chindeē nā nā sācua̱hā veņūhu jā
quaē cahy̱ūn qua̱vī nā nūu tutu.
nú java ga na cúu cuéntá Jesús chindeé na na cuán, na cóo na vehe.

17 Na sacuáha, na cája chúun vahá na venúhu ta cómí na cuéntá sahá na cúu cuéntá Jesús, na cán cúu na ndítahan ndiique e cuahá chága yahvi sahá chuun cája na. Ta chága vi tá xica nuu na jánhá na tühun Ndóixí nú ñayivi. 18 Jáchi já cáhích tühun Ndóixí já: “A chichaun núnu yuhú tindiquí nani cája chúun rí sání rí trigo. Joo xíní núhú quiavvn ñamání núí rí caixí rí ñaña.” Ta ín inga tucu nú cáchí a:

“Dá cája chúun ndítahan quehe da yahvi sahá chuun cája da.”


23 Ta sahá ña já cuítí quihví tisúñ sahá ña cán có ndítahan cohún ticiuí uun va. Joo ndítahan coho lohún vino.

24 Ndúu java ñayivi ta náha cáxí táhyí cuachi cája na nú ñayivi váti cámaní nhámán ña ñañá. Joo ndúu java ga ñayivi ta núu jehé cuachi na joo váxí quiví tá ndacanahá cuachi na. 25 Ta sá mé quiavha já ndacanahá cáxí táhyí ña váhá cája java ñayivi. Ta váfí ná cája jehé ñañá váhá joo váxí quiví ndacanahá núui ña váha naçaña na.

6 Ta ndúu na cúu cuéntá Jesús ta cómí xitoho na cuéntá sahá na já quea xíní núhú cája cahnu na xitoho na xihín ndínui na na já ná cáhán nú ñayivi sahá quiví Ndóixí ta ni ná a quhe núu na ñañá na quáha nde. 2 Ta tá ndúu java na ta xitoho na cúu dá cuénta Jesús já quea xíní núhú cája cahnu na xitoho na sahá ña cúu dá cán dá candeé iní Jesús. Ña ndítahan caja na cán quáa caja ndíví vahá chága na nú sándá xitoho na cája na jáchi xíní núhú ndícuñy iní na ñañá tá cája ndíví vahá na núú dá cán já quáa cája ndíví vahá na núú ñañi mnání ná, dá cúu cuéntá Jesús. Ña yóho quáa xíní núhú jánhún núui ñayivi ta xíní núhú cahndún chuun nú na ñañá cája na ñañá.

Ñayivi, na jánhá na có cúu ña náa

3 Ta ndá ñayivi tá jánahá na ñañá có cúu ña náa, ñañá có ndíqee táhan vahá xíhín tühun naçaña Jesúsristo, xitoho í nuyó ta ni có ndíqee táhan vahá xíhín tühun Ndóixí já quea na cán cúu ná na ndíñehe jícó ndívahá mé ta có xíní ná ni in ñañá. Ndíáva ini na caní táhan yúhu ná na cásahá cáhíhví.
ini na xihín ñayivi ta ndícueh xe̱hin tánh na. Cánahná na xihín ñayivi ta có cándée ini tánh na.
5Ta có jándacoon na ña cáni tánh na sahá ña najacá xíní túní ña tânandindójó ña ña ndáa. Ta cúñi na ndicuícá xa xihín ña jáñahá na núu ñayivi sahá Jesús. Candehún. Xíñi ñúhu caxoún núu na cá. 6Váti mé a ndáa ta ndícó yo íchi cuéntá Jesús cúú yo na cuçá ndiváha nani ún vahá ini xihín ña cómi yo. 7Jáchi cóó ña ña néhé ta naxuíxí ñúyívi yóho ta ni cóó ña ña cuu cañehé coho tá na quirí. 8Sahá ña cán quéa tá ún ña cuxú ta tá ún ña candíxí já quéa ndítahan coo vahá ini. 9Joo na cúñi ndicuícá có cándéé na cañhu na núu ña cúñi yiqué cuñu na ta já ndíca na na núu cuçhi. Ta xihín ña yóho cásañá ndícají ini na caja na cuañá núu ña núu. Ta cája ña yóho ña ná ndihi sañá ná. 10Ta sañá ña cátóó ndiváha ñayivi íjiñún sahá ña cán quéa xuíxí cuñáhá ña núu jíní ná. Ndúu java na najándaco na ña cándée ini na Jesús sañá ña cátóó na íjiñún. Ta sañá ña yóho naçasáñá ndóho ini na jandá núu có ndéé ga ini na.

Ndítahan núu na cúú cuéntá Jesús candícó cáhnu na mé á
14ña ná cajún xihín ndinuhu inúu tóco ndihi ña sañándá Ndíoxi nñu. Ta cato ñdíjama tohun ña jáchí quíxva já néhé íni ñayivi jánání ña yóho. Ta xíñi ñúhu cajún ña yóho jandá quíxva ná tanda quíxvi quíxvi tucu Jesucristo, xitofo i. 15Ta tá ná xínuxi cóó quíxvi naxacá ini Ndíoxi já caja mé a ña ná cóo tóco ndihi ña yóho. Jáñi in tühún Ndíoxi cúú ña yíi ta cúú a xitofo nú tóco ndihi ñañá. Ta mé a cúú ña jiní núu in in dá cómi cuénta sañá ñuyívi ndúu ñuyívi. Ta mé a cúú a xitofo nú ndíhi dà cúú xitofo nú ñuyívi ndúu ñuyívi. 16Mé a cúú ñ in tühún jiní Ndíoxi, ña a cúú quíxvi. Ta ni in ñayívi a cúú cativi yati nú íin mé a jáchí yeñé ndiváha nú íin mé á. Ta ni in ñayívi ndúu ñuyívi cóó naxini na mé a jáchí a cúú cuni ñayívi Ndíoxi. Ndítahan caja cáhnu ú mé a ñandá ama cáá quíxvi jáchí a ndíhi toho sañá ña sañándá mé á chun. Já ná coo.
17Ndítahan nú nú, Timoteo cahndún chun nu nú na cómi cuñáhá ñañá cuicá ñúyívi yóho ña ná a cácuu na ñayívi catóó ndíñehé jíco mé. Ta xínú ñúhú cahndún chun nu ná ña ná a cándeé ini na ñañá cuicá cómi na jáchí cuu ndíhi sañá tóco ndíhi ñañá cómi na. Ña
ndítahan caja na quá candeé ini na Ndióxi, mé á quiáhva tócó ndíhi ñaha nú yo já ná cajji íní yo. 18 Cahndún chuun nú ná ñá ná caja váha na ta ná cayojó joho ñá váha cája na. Ta xíní ŋúhú coo tiáhva na cahnda java na ñá cómí na xíhín java ga ñayivi. 19 Jáchi xíhín ñá yöho ñehé táhvj nú coo cuahá ñaha cuícá ná indiví tá ná tandaa quivi cuhun nú coo na xíhín Ndióxi andá ama cáá quivi.

20 Candéhún Timoteo. Xíní ŋúhú quehe cuéntá váhún ñá jánhá a núun. Coto a cúni jöhún tühun ñá cáhan ñayivi ñuyíví jáchí coó săha toho a ta ni có xíní na ñá cáhan na săha. 21 Jáchí java ná cán cáchí na xíní ndiyáha na joo najándacoo na ñá cândeé ini na Ndióxi.

Chándahá Pablo Ndíoxí coo Timoteo


Jácahán Pablo Timoteo ña ná ndicani da nú ñayivi sáhá Jesucristo


6 Ña cán quéa jácahán i yóho ña ná ndícuñhun inún caja chuun cháguñ xihín ña náñhe táhvu nú Ndíoxí tá nachínúu i ndahá i jíñun. Jáchí co cúñi Ndíoxí ña ná cayíhvi yo. Já quéa nasahán ínima yi i nú yo já ná ndúu ndéé iní ta ná quivíi ini táhan i tá na chuñu yo mí cañehe váha i quiáhva xihin á. A cácahan toho núñ sáhun chuñu váha sáhá Jesucristo, xitoxo i. Ta a cácahan núñ sáhá mí i vatí ndácaan i veca sañá Jesucristo. Joo ña ndítañan cajún quéa quiáhva ndéé inún tá ná ndóho inún sáhá Jesucristo jáchí sáhán Ndíoxí ndéé mí á núñ. Jájácañu Ndíoxí mí ta nácañi a mí ña ná cacuí ñayivi yii cuéntá mé á. Ta a jùú sáhá ña nacajá váha i joo nacaxi a mí jáchí nacsacu ini a caja ñamáñi xoñó ñandá tá cámaní cava sáhá sáhá ñuyívi. Sáhá ña cán quéa nachindahá a Jesucristo quiiví a sáhá cuáchí. Ta
anda viti nañínçu ccoñ ña nasaçu ini
a jáchí naquixi Jesucristo ñuyíví
yóho ta nañihí ña ndiça crúxu. Ta
sahá ña nacaja mé á cco ndítahan
yíhví yó quíví jáchí cukhín í cco ñ
xihín mé á anda ama cáu quíví tá
ña candéé iní tyhún vahá cáhán
sahá Jesucristo.

11Nañixi Ndíoxí yéhe ná cacuu ¿
in apóstol cuéntá mé á ná ná jánáña
i tyhún vahá sañahá Jesús nú ñayivi,
ña cco naquixi chiçi Israel. 12Ta
vañí ndóho ini i sañahá ña yóho joo cco
cácahan toho nú i jáchí xíní vahá
i yo cúú Jesucristo, mé a cándéé ini
i. Nándiquíhvá i mí i ndáha mé á
ta xíní vahá i ña cánda mà á yéhe
anda quíhvá ná tandaa quíví quíxi
tucu a ñuyíví yóho.

12Ta jácåhan i yóho ña candico
cáhnún íchi ndaa, ña najáñaha i
ñúñ. A jándicoún ña cándeé inúñ
Jesucristo ta a jándicoún ña quíhví
inúñ ñayivi jáchí i nánduu xihín
Jesucristo sañahá ña cándeé iní mé á.

13Sañahá ña ndáçaan íñima yíi Ndíoxí
ini in in yó ta sañahá ña chíndeé a mí
sañahá ña cán quíxí ñuíhu caca
vahún ña nasahan Ndíoxí nùñ.

14Sa xíní vahún ña najándico
tóco ndihi ná cúú cuéntá Jesús
ndúú estado Asia yéhe. Tañú
mé ná cán ndáçaan Figelo xihín
Hermógenes. 16Cúñi ña ná tahví
ini Ndíoxí sañahá Onesíforo xihín
na vehe da jáchí cukhá tañú
náchindeé da yéhe ta já nándiçaha
ini i. Ta cco nácacahan nùñ ña sañahá
ña ndáçaan i vecaa. 17Ña nacaja
da queú nándinducú da yéhe tá
násaa da ñuú Roma yóho ta cco
nándiqueé ndée dá anda quíhvá
nándiñehe dá yéhe. 18Ña tahví ini
Ndíoxí sañahá dá cán tá ná ndindaa
quíví quíxi tucu Jesucristo
ñuyíví yóho. Ta sá xíní vahún ña
náchindeé da yéhe tá nasahíñ i
ñuu Efeso.

Ná quíhvá ndéé iní tá ndóho
ini sañahá Jesucristo.

2Ta múñ, Timoteo cúún
tátyhún jahyi mí i ña cán
quéa jácåhan i yóho ña coo
dacú inúñ xihín ndée ña nasahan
Jesucristo nùñ. 2Sa xíní joñú
tyhún vahá nañixi tyhún i núú
cuñá ñayivi. Ta viti ndítahan
nú múñ jánáñúñ ña cán núuj java
ñayivi, ná cúú ñayivi ndísáhnu ini
jà ná cúú jánáñá ña ñuú núú java gá
ñayivi.

3Quíhvá ndéé inúñ tá ndóho
ini sañahá Jesucristo jáchí cúún
tátyhún in soldado vahá cuéntá mé á.
4Jáchí in soldado cája cuîtí da ña
sáhndá jefe da nú dá ta cco cája da
inga ña háhú jáchí cúnú ña ná
tahan ini jefe da sañahá ña cája da.
Tá quíhvá cája mé soldado yóho
quíhvá já ndítahan nú yó cája i.
5Jári sa xíní vahá ndó ndaa cája da
sajíqui pelota. Ta cco sajíquí vií da já
quèa a cúú quee vahá da. Quíhvá
jà cúú a xihín mí jáchí tá cco cája ñ
ña cúnú Ndíoxí já quèa a cúú quee
vahá i. 6Tá ndíhi in in da xútu já
quèa ndítahan nú dá jáquee da nú
cuítí ñañaxtu da. Ta quíhvá
jà ndítahan ndíhi inú ni caja chúun
i cuéntá Jesucristo já quèa cuu
ndiquehé ña quíhvá Ndíoxí nú yó.
7Ndicani vahá inúñ sañahá tóco ndihi
ña nácacahan i xúhún ta já chinder
Ndíoxí yóho candáa vahá inúñ tóco
ndíhi ña cáchí i xúhún.


10 Na cán quéa íin tiáhva j ndoho ini j sahá ŋayivi, na naçaxi Ndióxi cacuu na cuéntá mé á. Jáchì cúnj Jesucristo jácacu a ndíhi na cándéé ini mé á já ná coo na xihín mé á ñandà ama cáà quiıyí. Ta ñúchì ndívahá cán. 

11 Na cachí mé ŋà yóho cúú á ŋà ndáa:
Tá ná quiýí sahá Jesucristo já quéa cuú canduú xihín mé á ñandà ama cáà quiyyyí.
12 Tá ná caja ndéé ini ŋà ndóho ini sahá Jesucristo já quéa växi quiyyyí cahnda í chuun xihín mé á.
Tá ná cachí ŋà có cúú yó cuéntá Jesucristo já quéa cachí mé á ŋà có xínjí toho a mí.
13 Vaťí ná ndündójóyó sahá Jesucristo joo a ndündójójó toho mé á sahá yó, jáchì mé á ndáa jáxiínu cóo mé á tuhun sáhan nù yó caja.

Táhán ini Ndióxi xihín dà caja chúun vaha cuéntá mé á:
14 ŋà yóho ndítahan jándicuhún inún ŋayivi. Cahndún chuun nù ná ŋà ná a câní táhan yúhu ná sahá ndá tuhun cúú ŋà vaha chága jáchì cóo sahá cúú á. Joo ŋà caja ná cán quéa játivi ná xíní túnjí mé ŋayivi xíní johó ŋà cán. 
15 Ndínuhu inún caja chúun vahún cuéntá Ndióxi já ná tahan ini mé á xuhun. Tá ná cajún ŋà yóho já quéa a cácahan nùn jáchì ndínuhu ŋà ndáa najánahún nù ŋayivi. 
16 A quiyyí nuù ndítuhún xihín ŋayivi tá ndítuhún quiyyí ná jáchì quéta nuu chága ná tañu cuáchi tá ndítuhún quiyyí ná. 
17 Ta java tañu ŋà cahan xihín táhan ná jan jándihijvi j è náni táhan na jáchì tá quiáhva jándihi cuhé táhyi sahá yiquí cuúu ŋayivi quiáhva já jándihi tuhun cáhan na sahá ŋayivi. Já nándóho Himeneo xihín Fileto. 
18 Naçaxoo ndíví dà nù íchì ŋà ndáa tá viti jánahá dà ŋà tuhún jáchì cachí dà ŋà sa näyaha va quiyyí tá nditàcu tucu ná sa naỳxihi. Jájana da jíní java ŋayivi ŋà ná a cándeé gà ini na Jesús. 
20 Ta viti ná cacu u in quiáhva nùn: ini in vehe cáhnu ìn ígha jiùxu cuáán xihín ígha jiùxu cúxu. Jári íghu ri ígha nácavaha xihín yító ta ìghu ri ígha nácavaha xihín ndáyí. Ta java ìghu ìn jàvì a ta java ìghu ìn chuun a ndíjáa níí quiyyí. 
21 Tá nájándicoó i cuáchi caja i já quéa cacuú ŋayivi vií nù Ndióxi. Ta cacuú tátuhun in coho vaha jáchì cuu caja chúun i cuéntá
Ndíóxi ta já cuu coo tiáhva í caja í
tócó ndihi ña váha.

22Cama chá caxoún nú cuachi
ña ndiáva inú da tacú caja da. Ta
candiço cáhnún íchi cuéntá ña
dağ ta candeé inú Ndíóxi ta
quíhv inú ñayivi ta coo váha
ínú xi̱hín ná. Tá ná cajún ña yöho
in cacuún xi̱hún tôcó ndihi na cúú
cuánta Jesús, na fín vii ínimã nü
Ndíóxi jáchi xícã ná nü Ndíóxi ñá
ná chindeé a ná. 23 A quàhv núün
ndítúhún quàhvú̱n xi̱hín ñayivi
jáchî tá ná cajún ña yöho já quàe
växi quàhv tí cahasá caní táhan
na xi̱hún. 24Ta ndá dà ndíço íchi
cuénta Jesús cò ndítahan nü dá
nducú dà cuachi xi̱hín ñayivi. Ñá
ndítahan caja da quàe caja váha
da xi̱hín tôcó ndihi ñayivi ta ná
cacuu da in dà tiáhva jánahá váha
ñayivi ta ná coo cahnú inú da xi̱hín
ná. 25Ta có ndítahan nü dá ndínehe
jícó dà mé dá nání jánahá da núú
ñayivi, ná sái inú xi̱hín tužun Ndíóxi
jáchî tiáhva náá caja Ndíóxi ñá ná
ndicó ço iní na ta já candàa iní
na ñándañá sañah Jesúsucristo. 26Jáchî
tá ná ndicó ço iní na já quàe jañí
ná ndañá tíañáhá saràñah jáchî
ñasàmómí mé rí cuénta sañah ná ñá
ná caja na ñá cúni mé rí.

Nhá tandaa caja ñayivi tá jalño
çúni niñu sañah ñuyíví

3 Ta ndítahan candàa váha inün,
Timoteo ñá tá ná cayati quàhví
tuçi xúcuj Jesúsucristo ñuyíví yöho
jà quàe ndohó ndiváha iní na cúú
cuánta Jesús. 2Jáchî váxi quàhví tá
caja ñayivi cuahá ndiváha cuachi.
Cuahá ñayivi cañíndà ná ta quàhv
ndiváha ni inú xúhún ná. Ta já caja
cahnú na mé ná ta jchí ndiváha
coo iní na ta candàa ná Ndíóxi ta
a cúni jho ho na núcu cânhán tátá
náná ná xiñin ná. Ta ní ndixahvi
a ndíquáhvá na nü Ndíóxi ta ni
a câja câhn na mé á. 3Ta a quàhví
ini táhan na ta ní a câja câhnú iní
sañah tánhán na. Ta câhán jíquí ná
sañah java ga ñayivi ta catúhún ná.
Ta a cúú câhnú ná nú ñá xícã iní
na caja na. Xíxi coo ní inú xiñin
ñayivi ta candàáj ná tôcó ndihí
ña váha. 4Jícó túhuñ tánhán na. Ta
cacuu na ñayivi cama jîñí. Ta câja
jchí ndiváha iní na. Catóó chága ná
cújíj iní inú xiñin ñáña ñuyíví yöho
a juú ga xiñin ñáha Ndíóxi. 5Ta câja
na tá quàhvá câja ná cúú cuánté
Ndíóxi joo chijehé tužun na sañah
Ndíóxi, mé a sânahn ndëe nü ná câja
na ñá cúni mé á.

Caxoún núú ndihi na câja cuachi
 yöho. 6Jáchî tañú ná jan nduú java
ñayivi, na quàhví vehe tá vehe
jándahvi na nañjí quàhví xiñin
ña jánahá ná. Ta mé náñjí yöho
ndójo cuahá ndiváha na cuachi
jáchî nayáha quàhvá câja ná ná
nú ñá núú xícã iní na câja na. 7Ta
mé náñjí yöho jácuahá ta jácuahá
na joo coo núcu ná câja ná
ña ndañá. 8Sañahá ndiváha
ñasáñdu jíjí da tañí. In da naní da
Janes ta inga da naní da Jambres.
Ta quàhvá nasají nüu da cân núú
Moísés quàhvá já sáji nüu java
ñayivi nú ú ndañá viti. Ñá núú
ndàcañ inú túnj ná ta cóo naxèen
na candèe iní na Jesúsucristo. 9Joo
växi quàhví tá a cúu ga jándahvi na
ñayivi jáchî mé quàhví cân candà
cáxí iní ñayivi ndàa tóntó naçaja
na cân. Já nándohó Janes xíhin
Jambres sanañá jáchi nácanda cháxi ini ñayivi ña nácaja núa da xíhín Moisés.

Sáhndá tucu Pablo 
chuun nuú Timoteo

10 Joo sá xiní vahún tá quiąhva nácaja i tá najánaha i núun. Ta sá xínun ña cája i caticu y xíhín ña nasacu ini i cája i chága chí nuy. Ta sá xínun ndaja cándeé ini i Jesús. Ta sá mé quiahva já xíní vahún ña có xojo ini i xíhín ñayivi. Ta sá xíní vahún ña quíhvi ini i tócó ndié ñayivi. Ta xínun ndaja násahan ddeé ini i 11 tá nácaja xíxi na xíhín i ta ndaja najándoho na ini i tá násahijin i nuy Antioquía xíhín nuy Iconio xíhín nuy Listra. Joo nachindeé Ndíóxi yéhe ta nátavá mé á yéhe nú tócó ndié ña nándoho i. 12 Ta mé a ndaá ndoho tá ndoho ini ñayivi tá cúní na candicó cáhnu na ichtí cuénta Jesús. 13 Ta ñayivi quini, mé ná jándahvi ñayivi cája chága ví ná cuachi ta có xíní na ndájá xínú cóo núu ndíhi cuachi cája na. Xíca na jándahvi na ñayivi ta jandá mé ná cán najándahvi ñayivi.

14 Joo jácañan i yohó, Timoteo ña ná a jándicoún ña ndaá, ña nacatiáhvún tá najacuahún xíhín ndé jáchi xíní váhún ña cúú á ña ndaá. Ta sá xíní vahún ndá ñayivi cúú nde. 15 Ta cándaá váhña inún tühun Ndíóxi jáchi andá tá lohun najacuahún ña. Ta mé tühun Ndíóxi cuu jánahá yohó cájuñ ña cúní mé á ta cuu jácaçu a yohó jáchi cándeé inún Jesucristo. 16 Naçahyí ñayivi tócó ndíhi tühun Ndíóxi yohó jáchi najácahan Ndíóxi ínima ná ña ná cája na ña. Ta mé tühun Ndíóxi yohó chínéé a mí jáchi jánahá mí cája i ña cúní Ndíóxi ta jánaní ri a mé ví tá có cája vahá í. Ta jándicaca vahá mí tá có xícá vahá i ichtí cuénta Ndíóxi. Ta sá mé quiahva já jánahá mí ña ná cacúu ñayivi ndaá, ná có cája cuachi. 17 Já quea ná cuu nduu ndacú chága ini ná cándeé ini Ndíóxi xíhín tühun mé a tá xíhín ña yohó cuu coo tiahva na cája na tá núu ña vahá.

6Sái in tia̱hva i jocó i mí i nũ Ndíoxi. Sái xínɔ vi nña sα nacayati quiví quiví vi. 7Naçajá chúun vαha i cuéntá Ndíoxi tátuhun cája chúun vαha in soldado nũ jefe da. Najáxinu coo ndihí i chuun nasahun Ndíoxi núu i tátuhun cája in dã xínɔ tá sα naqueen vαha da. Ta nándico cahnú i íchi nña cândeé ini i Jesús. 8Ta viti ndáti i casaa quiví caja vii Jesucristo, xitoho i sαhα tóco ndihi nayivy. Mé tiempo cαnd ndiquehe e nña quiahva mé á nuu i sαhα nña naçajá i nña ndáa. Ta quiahva já caja Jesucristo, mé á cuú nña ndáq xihn java ga nayivy, mé nα cájjí ini ndáti na casaa quiví quixi tucu a nuyíví.

Cáhañ Pablo cuéntá mé dã viti

9Ndíji inún quixi camún coto nihnún yehe. 10Najándicoo Demas yehe jáçhi naçatódó chága dã nña nuyíví yóho ta cuahan dã nnu Tesalóñica viti. Ta naqueen Crescete cuahan dã estado Galacia ta já naqueen Tito cuahan dã chì estado Dalmacia. 11In túhún Lucas în da xihn j. Ndinducún Marcos ná quixi da xuhun tá ná quisún yóho jáçhi cuu chindeé vαha da yehe xihn chuan cája i yóho. 12Sá nachindahá i Tíquico nnu Efeso. 13Tá ná quisún yóho cajún nñamani cañehún cotó ndedé e nña najándicoo i nnu Troas vehe Carpo. Ta jári libro va cañehún nña quísún yóho. Ta a ndíndójún cañehún níi quíti nña naçahyí i núun.

14À cõ ndícuñun inún Alejandro, dα cája chúun cáñi çaa. Cuahá ndivahá nña núu naçajá da xihn i joo vɔxì quiví tá chàhvi da sαhá, caja Jesucristo, xito ho í. 15Cuéntá coûn xihn dá jáçhi càndají ndivahá da tühun Ndíoxi, nña jánhá yó núu nayivy.

16Tá nándiquehe e sαhá i nů cuúti nů nɔ jutixia ni in nayivi cóo nakhirdeé yehe. Tóco ndiihí na najándico na yehe. Ná caja cahnú ini Ndíoxi sαhá nña naçajá ná cân. 17Joo Ndíoxi quẹa nakhirdeé a yehe ta nasahun ndeé á nůu i nña núa cuí xihn dã tühun vαha sαhá Jesús nα cuni johó tóco ndiihí ná cóo nquixi chiçi Israel. Tá nakhirdeé Ndíoxi yehe já cuú dã tátuhun naçacu yehe yuhú leóñ. 18Ta cândeé ini i nña jáçacu a yehe nůu ndiihí nña nuu. Ta candaav vαha Ndíoxi yehe anda quiví cuhuñ i indiví coo i xihn mé a nů cahnda Ndíoxi chuan andaam cáay quivi. Cóho caja cahnú i mé a ìndã amá cáay quivi. Já ná coo.

Ndíndayí Pablo nα cuú cuéntá Jesús

Cáhan Ndióxi Pablo xíhin Tito

1 Yehe cúú y Pablo, dã cája chúun cuéntá Ndióxi ta cúú y in apóstol cuéntá Jesucristo. Nachindahá Ndióxi yehe căxi tゅhun ḳ tゅhun vahá såhá mé á nụ́ ngayivi ñá ná candeé iní na mé á. Ta já ná candaa iní na ña ndąg såhá mé á jáči nándicali a ña. 2 Ta ndáti tiąhva ná cuyhun ná coo na xíhín mé á vànd á ma căa quevi jáči já násahàn Ndióxi tゅhun a nụ yo tá cámanñi cáva såhá såhá nguyiví. Ta có cáhan Ndióxi ña tゅhun. 3 Ta viti nàxínu coo quevi násaçu iní Ndióxi jánhà nụ́ ngayivi ndá quíathed cuu candeé iní na mé á. Ta viti ndójo j chuuñ ñá násahndà Ndióxi nụ́ ña ná căxi tゅhun ḳ tゅhun vahá såhá Jesucristó nụ́ ngayivi, mě á jáčcu mì. 4 Chindahá i tutu yöho nụ mún, Tito, dã cúú tañáhu jáhyi mì á jáči in nụ́ cändéé iní Jesucristó. Ta xícà tañví i nụ Ndióxi, tátá yó xihn núù Jesucristó, xitoñó í, mě á jáácucu mì ñá ná cája quágá ñámàni xゅhun ta ná cája ñá ná coo vahá inún.

Chuun nàcaja Tito isla Creta

5 Najándico ì yöho isla Creta ján ñá jáxínnu cóóhn chuuñ ña najándicoo ñáhñu j jáñ. Ndítañ ndícasún ná sæcuáha nụ́ ná cúú cuéntá Jesús in in nūu tá quíathed nándicani i nụ́n cájún. 6 Ta mé dã sæcuáha yöho ndítañ ná ní lú ngayivi vahá, dã a cúú ngayí íng ngayivi jánñi na såhá ñá cája da. Ta ndítañ nú dã nàcuu da dã cóó inga ñáhñu xíhín ta in tゅhún ñájíhí dã ndítañ coo. Ta ndítañ nụ́ jhayi da candeé iní na Ndióxi. Ta có ndítañ nụ́ jhayi da cája na ñá nụ́ joo ndítañ nụ́ ná candúsa na cája na ñá càchi nàná táta ná já ná a cúú chícáan ngayivi cuách jàta ná. 7 Jáči ndá dã cúú dã sæcuáha cája chůhuu da cuéntá Ndióxi såhá ñá cáng ngayí ngí ndítañ ná ná nàcuu da da ñá jayi da candeé iní ta in tゅhún ñájíhí. Ta có ndítañ nụ́ dã cája jçhi iní da ta ni có ndítañ nụ́ dã cája cama iní da xíhín ngayivi. Ta ni ná a cáèuú da dã xíhí ta ni ná a cá̀óó dã caní táhán da xíhín ngayivi ta ni ná a cá̀óó dã ngayí cuåhá dá jiúhún. 8 Ñá ndítañ nụ́ dã cája dã quèa cájí iní da ndìquehe vahá da ngayivi vehe dã ta ná cája da ñá vahá cuåhí vahá ta ná nàcuu da dã ndísàhnu iní, da càñèhe vahá quíathed. Ta ndítañ nụ́ dã cája da ñá ndąg nàçí vahá ta ná ná cándço cuåhnu da jçhi cuéntá Ndióxi ta
ná candaca vií da yíiquí cuñu da ná a cája da cuachi. 9Ta ndítahan nú dá cativi tuun da ña ndaŋ saha Jesús Cristo, ña nañatíha va da já quea cuu chindeé da ñayivi xíhín ña ndaŋ jánaŋha da nú na. Ta xíhín mé tuhun váha yóho cuu jáxíŋa da ini java ga ñayivi, ná cáhan núu saha tuhun Ndióxi.

10Jáchí cuañá ñayivi có cúun ná caja na ña cáhí tuhun Ndióxi. Ta tañu na yóho ndúu cuañá da ná Israel. Cóo saha toho tuhun cáhan ná ta xíhín ña yóho jándahvi na ñayivi. 11Yuhú na yóho ndítahan chicají jáčhi xíca na jájaça na jíní ñayivi ta jandá tóco ndihi na ndúu vehe naçava na jíní ná xíhín ña co cúú ña ndaŋ já ná ñéhe cuañá na jiñhún jatá ñayivi jándahvi ñahá ná.


15Ta tá ndácañ vií xíní túñi ñayivi já quea tóco ndihi ñaha cúú á ñaha vií nú ná. Joo tá co cándusa ñayivi Ndióxi ta ndácañ ña núu xíní túñi ná já quea tóco ndihi ñaha cúú á ña núu ná jáčhi co íín vií íñima ná xíhín xíní túñi na. 16Vatí cáhí ná yóho ña cándeé ini na Ndióxi joo xíhín ña núu cája na náha ña mé a ndaŋ có cándeé ini na mé á. Sáá ndívahá ini na ta a xeén toho na caja na ña ndaŋ saha ña cán quea ni in ñaha váha a cúú caja na.

Ndítahan jánaŋha yo tuhun váha saha Jesús nũú ñayivi

2Ta ndítahan nú mún, Tito jánahún ñayivi ndaja caja na ña ndaŋ, ña cáhí tuhun Ndióxi caja na. 2Jánahún na săcuahsa ña ndítahan cacuu na ñayivi ndisáhnu ini, ná íín toní nůhu ñayivi xíhín, ná ñéhe váha quiahva xíhín ñaha. Ta ndítahan cándeé váha ini na Ndióxi ta ndítahan quíhvi ini na ñayivi ta ndítahan coo ndácú ini na já ná cuu cándeé ini na tá ná ndoho ini na. 3Ta quíahva já ndítahan coo toní nůhu najhí săcuahsa xíhín ñayivi. Ta ço ndítahan cacuu na najhí tuhún ta ni ná a cácuu na ná xíhí. Jáchí ndítahan nú ná cacuu na ña ndísáhnu ini, ná ííxí quíxi na ña yóho na cóó ña ña xíhín, ná xíhín ña háñ. Ta ndítahan candeé já na sáhndá yíí ná núu. Tá cája na tóco ndihi ña yóho já quea a ñéhe ííñ ñayivi cáhnu núu na saha tuhun Ndióxi.

6Ta quíahva já ndítahan jácahún da tacú ná coo ndisáhnu ini da. 7Xíhín ña cájún jánahún ná ndaja caja na ña váha. Ta xíní nůhu jánahú ndisáhnu na yóho ná ná ta ná cájún ña xíhín ndinuhu inún. 8Ta
ná cahun ña vaha cuití va já queá a cúu chicañ ñayivi cuachi jatún. Ta xihín ña yöho cacahan nụ na cù cùnì yöho jáchi a cúu cahan ñiñì na saha ndiñi ndó, na cúu cuéntá Jesús.

9 Ta jácahún ndá na caja chúun xihín xitoho na ña ná caja na tóco ndiñi ña sáhndá xitoho na nụ ná jáchi xiní núhú coo toní núhú nà xihín nà ta ná a ndúcú ñehe iñçi nà tühun nú xitoho na. 10 Ta ná a caja cuíhnà na nụ joo ná cacuu na ndinuhu ñayivi ndàa. Ta xihín ña yöho náha ndá quiahva ndató ndívahá cùu tühun Ndíóxi, ña cáhan saha mé á jácaca a mí.

11 Najánañá Ndíóxi mí ña cùni a caja cuahá namanì xihín ñayivi ta ín tiähwa a jácaca a tóco ndiñi ñayivi. 12 Ta jáñahá mé á nụ yo ña ndítahan jándico coo tóco ndiñi ña núu, ña xícì iní caja a ñuúvì yöho. Jáchi ndítahan nụ yo cahunú i mí ta ná caja í ña ndàa cuití va ta ná candúco cahnu i ñíchi cuénta Ndíóxi. 13 Ta cáji iní nani ndáti tiähwa i xínì cọo quivi ndicó coo tucu Jesucristo xihín ndée á. Ta cúú a Ndíóxi cahnu ta jácaçu a mí. 14 Nándiquiahva Jesucristo mé á quivi a saha ndiñì jáchi cùni a jácaçu a mí nà a cája ga yö ña núu. Ta cúni a jándo a a tóco ndiñi cuachí já ná ndúu ñayivi cuénta mé á ña ná ndíñì iní caja i ña vaha.

15 Ndítahan Jáñahúñ tóco ndiñi ña yöho nú ñayivi ta jácahùn ná ña ná caja na ña naçıhayí yöho. Ta ndítahan nụ mún Jáñanùn ñayivi caja cuachí jáñi ñín sahùn cahnàndùn chuun nụ ná. Coto a quiáhvùn namanì nú ñayivi quehe núu na yöho.

**Nà ndítahan caja nà cúú cuéntá Jesús**

3 Xínì núhú jándicühun inún nà cúú cuénta Jesús ñà ná coo joho na nụ sáhndá na jutixia nụ ná. Ta ná coo tiáhwa na caja na ndá ñà nacuu nání cúú a ña vaha. 2 Ta xínì núhú cahun xihín nà ñà ná a cáhan núu na saha inga ñayivi ta ná a câní tahan na xihín inka na joo víj caja na xihín ná. Ta ná a ndíñehe jícó nà mé ná núu ndíñi ñayivi.

3 Jáchi ndítahan ndíçuhun iní ñà tá cámañi ndìhvì íchi cuénta Jesús já naçaca i cuahá núú cuachi. Quíhvì nașacaca i ta cóo naçaca i ña cùni Ndíóxi. Naçandúsa i ña tühun, ña naçachí ja jändahvi mí. Ta naşacaca i tá núù ña nú ñáchì ñandiáva iní yö caja i ña ta mé cuachí nașahnda chuun nụ yọ. Tóco ndíñì quivi nașacaca i ña núÚ ta nașacú ñayivi îñvi iní. Nașandaji ñayivi mí ta ndaja mí nașandaji tähan iní vití. 4 Àndá jàví Ndíóxi, mé a jácaçu mí nașánañá nụ yo ña tàhvì iní a saha yö ta quíhvì iní a mí. 5 Sañá ña cán quèa najàçu a mí. Ta cóo naçaca ña sañá ña vaha naçaca i. Joo najàçu a mí jáçhi tähndà iní a saha yö. Näjàndo a cuachí ta xihín ña yöho naçaca ínìma yií Ndíóxi ña ndáluú ñayivi saa, na xícì ichí saa vití. 6 Nașixì Jesucristo saha yö ña ná jácaçu a mí ta xihín ña yöho náctuhú ndàa ínìma yö xihín ñìma yií mí è. 7 Naçaca Ndíóxi ñamanì uun xihín yö ña ná canduu ndàa yö nụ mé a sahá ña cán quèa ndáti tiáhwa i cuhùn yö coo i xihín mé a ìnda amá cáa quivi.
8. ṭa tóccó ndíhi ṅa cáhyí i yóho cúú á ṅa ndáa. Sahá ṅa cán quéa cúniŋ ṅa ná ndínuhú inún jánahún ṅa yóho nuú ŋayivi, ná cúú cuéntá Jesús ṅa ná ndíhi iní na caja na ṅa vaha. Jáčhi ṅa nácahyí i yóho cúú á ṅa vaha ta cuu chindeé a tóccó ndíhi ŋayivi.

9. Joo coto a quíhví nuún nditúhún xíhín ŋayivi cáhan túhun quíhví, ṅa ndícani såhá chíchí tásáhnu jícó yo. Ta a ndíhvi ndó cani táhan yúhu ndó xíhín na såhá ley Moisés jáčhi ço såhá toho ṅa yóho ta mé a uun va quéa cani táhan ndó xíhín ná.

10. Tá íín in ná cúú cuéntá Jesús ta tá cúniŋ na cani táhan na xíhín java ga na cúú cuéntá Jesús, xíni ŋúhú jánanún na ṅa ná a cája ga na ṅa yóho. In á ivi tañu cuití va cahnún xihn na ta tá ço cúniŋ na cuni joho na ṅa cáhun xíhín ná já quéa tavún na ṅa cáhun ná. Jáčhi så xíni vahnún ṅa nándëta nuu ṅa núu xíni túñi na ta så xíni vaha na ṅa cája na cuáchí.

Sáhndá Pablo chuun nụ Tito

12. Tá ná chindahá i Artemas á Tíquico núun já quéa ndíhi inún căhún ŋuu Nicópolis jáchí cán cája i cuéntá coo i tiempo vixi.

13. Xíni ŋúhú ndinducún ndaja cuu chindeún Apolos xíhín Zenas, mé dà tiáhva ley. Quíhvúŋ ŋa ná já ná a ndímaní ŋa tá ná quee na căhún ná viaje ná. Ta ndítahan nụ ndíhi ná cúú cuéntá Jesús jácuaha na ndaja caja na ṅa vaha xíhín java ga ŋayivi. Ta ndítahan nụ ná chindeé ná ndá ŋayivi nácu na ndímaní ŋa ná. Tá ná caja na ṅa yóho já quéa a cóo uun va na ŋuyívé yóho.

Ndíndayí Pablo Tito

Carta nàcàhyí Pablo núú Filemón

Chíndahá Pablo Ndíóxi coo Filemón


Cándeé cáhnu ini Filemón Jesucristo

4 Tá xícà táhví í nú Ndíóxi sahun có ndíndójó ñ ndiquiahva ñ ndixahvi nú mé á sahá nú nú. 5 Jáchî nañehé e túhun ŋá cándeé inú nu Jesucristo, xitoho í ta quihví inú nú á xihin ndíhi ná cúú cuénta mé á. 6 Ta xícà táhví í nú Ndíóxi ŋa ná ndicanú nú nú java ŋayivy ndá quiáhva cándeé inú nu nú. Ta xihin ŋá yóho cuu candãa vaha ini na ndaja náhnu ŋanamí cája Ndíóxi xihin tócó ndíhi mí, ná cándeé ini Jesucristo. 7 Cájíi ini í ŋani mí í ta sáhun túhun ndéé ini í jáchí quíhví inú nú ná cúú cuénta Jesús. Ta jári sáhun túhun ndéé ini cuáhá ná cúú cuénta Jesús jáchí quíhví inú nú.

Xícà Pablo ŋanamí nú Filemón sahá Onésimo, dà nàxeen Filemón caja chúun nú dà

8 Yehe cúú ñ in apóstol Jesucristo ŋa cán quéa ín sahá ña cahnda í chuun nú nú najú ña ndítahan nú nú najú. 9 Joo có cája í ŋá. Ŋá cája í quéa xícà í ŋanamí nú nú jáchí quíhví ini í yohó. Xíní ŋuñú ndicuhun inú nú ná cúú ñ Pablo, dà sáhnu, dà ndácaan veça sahá Jesucristo. 10 Ta viti xícà í ŋanamí nú nú sahá Onésimo, dà nàdùu táhu nú jáhyí mí í cuénta Jesús nani ndácaan í veca yóho.

nuú ñayivi. 14 Joo násacu ini i chindahá i ña núń jáchí táhva náá a váhá núń xihín i tá ná candoo da yöho xihín i. Jáchí tá ná cajún ñámanñi xihín i cúni ña ná cajíi inún cajún ña ta co cúni caja ndússá i xuhun. 15 Cája i cuéntá naçaxoo tóó Onésimo núń joo viti ndicó coo da ná coo da níí tiempo xuhun. 16 A cája guáin cuéntá ña cúú dá dà naxeúin. Joo vaha chága viti jáchí cúú dà ñani mání yöho cuéntá Jesucristo. Quihvi ndiwañi i i dà joo xíní núhú quihvi ini chágún dà jáchí cája chúun da núń ta cúú dà ñanúñ cuéntá Jesús viti.

17 Ta tá mé a ndág quíhvi inún yehe já quéa ndiquehe vahún dà tá quíahvú ndiquehe vahún yehe tá ná xínú coo i núú níí janh. 18 Ta tá naçaja da in cuachi núń á tá yícá dà núń já quéa ndácùn ña núú i ta já chahví i sahá. 19 Yehe cúú u Pablo ta cáhyí i ña yöho xihín ndáha i já ná cánda inún ña sáhán i tihun i núń ña chaño i ña. Xíní núhú ndicuhùn inún ña yícün núú i jáchí nándihvún íchi cuéntá Jesús sahá tihun naçahan i xuhun. 20 Inga tucu xícá ña ñámanñi núń ña na ndiquehe vahún Onésimo jáchí cúün ñani mí i, dà cúú cuéntá Jesús. Ta ná cajún ña yöho sahá ña cándee inúñ mé á já quéa quíahvún tihun ndéé iní i. 21 Cánda vaha ini i ña cajún ña xícá i núün cajún sahá ña cán quéa cáhyí i carta yöho núün ta cándañi i ña yaha chága cajún núú ña xícá i núün. 22 Inga tucu xícá ña ñámanñi núün ña ná caja táhvdún in vehe loho núün coo i. Jáchí sahá ña xícá táhvi ndihi ndó nú Ndíóxiñ ña ná saañ i coto nihni i ndóho sahá ña cán quéa cája i cuéntá caja mé á ñámanñi xihín i saañ i janh.

Ndíndayí Pablo Filemón

Nachindahá Ndíoxí Jesucristo ña ná quixi a jáyaha tühun Ndíoxí nü yo

Cuahá ndivaha tañu nacañah Ndíoxí sanahá xihín tásáhnu jícó yo. Ta cuahá ndivaha nú nacañah xihín ná tá najáyahá ná profeta tühun cáhan më á nú ñayivi. 2 Joo tiempo nü ndíhí yóho nachindahá më á Jesucristo, in tühun jíni já jahyi a ña ná jáyahá tühun Ndíoxí nü yo viti. Ta nacaña Ndíoxí ña nacavahá Jesucristo ndijáá ñaha ñuyíví xihín ñaha indiví. Ta najándaço Ndíoxí tóció ndihi ñaha yóho ndáhá më á. 3 Ta më á quëg náhá ndá quíañva cahnu cúú Ndíoxí jáchí yéhe a tá quíañva yéhe Ndíoxí. Ta tá quíañva caa Ndíoxí quíañva já cáa ri Jesucristo, jahyi a. Ta xihín tühun cáhan yúhyú më á cómí a cuénta saha tóció ndihi ñaha jáchí ñin ndivaha ndëg tühun më á. Ta nándaja vií më a mí nú ndihi cuáchí ta já nasaçoo a indiví xoo cuáha Ndíoxí, tátá a.

Cáhnu chága Jesucristo a juú gá táto Ndíoxí

4 Ta Jesucristo, më jahyi Ndíoxí naxíñu a ñanduu a ña cáhnu chága a juú gá táto Ndíoxí. Ta nacaña Ndíoxí ña ná ñëhë táhví a ña cáhnu chága quíví nání a a juú gá quíví táto më á. 5 Jáchí a ñáha cachí Ndíoxí xihín ni in tühun toho táto më á tá quíañva nacañí a xihín jahyi a já: Jähyi yëhe cuú yóho, ta vití cachí i ña nänduu ü tátún, cachí a.

Ta ní cóqo nacañí Ndíoxí xihín ni in tühun toho táto a tá quíañva nacañí a xihín jahyi a já: Yëhe cacuú ü tátún, ta yóho cacuú n in tühun jíni já jahyi yëhe, cachí a.

6 Joo tá jalóho cuú chindahá Ndíoxí Jesucristo, jahyi a ñuyíví yóho já nacañí a já:

Ndítahán nu tóció ndihi táto mí i caja cáhnu na jahyi i, nacañí a.

7 Já nacañí Ndíoxí já saha táto më á:

Tá quíañva cama chá xícó táchí quíañva já cama chá cuañín táto mí i. Ta yëhe ná tá quíañva yëhe ñuhú cáyí ñta, já nacañí Ndíoxí.

8 Joo tá nacañán Ndíoxí saha jahyi a já nacañí a já:

Yóho cuúñ Ndíoxí ta cacoomún cuénta saha ñayivi anda ama cáa quíví,
...ta cáhndún chuun xíhín ná ndása.
9 Ta a juú quiahva cátoún ná vaha ta nacandajún ná núu. Sahá ná cán quáa naçaxi i yohó jáchi yehe cúú u Ndíóxi ta cúú ta tátún.
Ta najáchutú ndàa i yohó xíhín ná cájii inún já ná cajii chága inún a juú ga ná xíca xuhun, naçachi a.
10 Ta jári já naçachi a já xíhín jahyi a:
  Naçavahún tóco ndíhí ñaha tá naçavá sáhá sahá ñuyíví ta cúún xito ho núú ná cán. Ta xíhín ndáhun naçavahún indiví.
11 Ta væxi quivi tá ndíhi sahá tóco ndíhí ná yóho juu mún coo tá coún anda ama cáa quivi. Ta tóco ndíhí ná jan cayatá ña tá quiahva cayatá jáhma ndíxi na.
12 Tá quiahva sáhnu ñayivi jáhma quiahva já chicahnún ñuyíví xíhín indiví. Ta tá quiahva ndíjama ñayivi jáhma ndíxi na quiahva já ndíjama ná jan cajún.
Joo mún a ndíjama tohún jáchí coo tá coún anda ama cáa quivi, ta a ndíjama tohún ta a ndíhi toho sahún, naçachi Ndíóxi xíhín Jesucristo.
13 A ñáha cachi Ndíóxi xíhín ni in tühún toho tató me á tá quiahva naçachi a xíhín jahyi a já:
  Naha quíi cacóun xoo cuáha i yóho, jànda quiahva ná cahnu i ná tóco ndíhí ná cò nú ní yohó ta jànda ná chinduu y na sahún jan, naçachi Ndíóxi xíhín Jesucristo.
14 Jáchí tóco ndíhí tató Ndíóxi cúú ná ná túcú ta tín ínìma ná joo cóó toho yiquí cuñú na. Cája chúun na cuéntá Ndíóxi ta mé á chíndahá a ná ñuyíví ná ná chindeé na ñayivi, ná naçaxi Ndíóxi cacu ndáa ínìma.

Náquixi Jesucristo jàcàcu a mí

2 Sahá ná cán quáa ndítahan nú yö taa joo ho i ná ndàa, ná naçini joo ho i já ná a cáxoo i iichi cuéntá Ndíóxi.

Nánduu Jesucristo in ñayivi
5 Cóó näsahán toho Ndíóxi ñamaní nü tató me á ña ná cacomí na cuénta sahá ñuyíví saá, ña væxi chága chí nüu. 6 Jáchí já cáchí tühun Ndíóxi já:
Tátá Ndióxi, có sahá toho ñayivi ta có ña náhá cúú ná. Joo mé ndó ñúhu ini ndó sahá ná ta ndíhi ini ndó sahá ná.
7 Tá nacavaha ndó ñayivi ñandaja ndó ná ndanduu na ñá náhnu ndivaha.
Ta táte mé ndó cuíí va cúú ná nasażyó loho nút ná tíxi chá tiempo.
Ta tóco ndihi ña nacavaha ndó ñandiquiaha ndó ñá ndahá ñayivi,
8 já ná cacomí ná cuéntá sahá, cáchí túhun Ndióxi.
Ta mé a ndáa ni in ñaха соо nacandoò xóо jáchí nasaсu ini Ndióxi cacomí ñayivi cuéntá sahá tóco ndihi ña Hàha joo cámaní yìi va xín xu çoо mé quíví cán. 9 Vátí cámaní yha ná yóho joo xín yò ñá ndandohu Jesús. Tíxi chá tiempo nacaja Ndióxi ñá ná nuu ndáха chága mé á nút táto Ndióxi jáchí sahá ñá quíví inì Ndióxi mí sahá ñá cán quéa násacu ini a ñá ná quivi Jesucristo sahá ndihí ñayivi.
Ta viti nándindita mé á nánduú a ñá cáhnu ndivaha sahá ñá nándoho a tá náxihi a nídja crúxu.
10 Tóco ndihi ñaha ña nacavaha Ndióxi cúú á cuéntá mé á sahá ña nacachí mé á ñá ná coo a. Ta násacu ini a ñá ná ndohu inì Jesucristo quivi a sahá yò. Ta xíhn ná yóho ná íxuñ çoо a nú chun nástahnda ná á ñá ná jácachu a mí. Jáchí ña cúíní Ndióxi cúú ñá ná cánduú ndihi, ná cúú cuéntá mé á nút ìn a. 11 Nándají vií Jesucristo mí ta sahá ñá yóho cúú yó jahyì Ndióxi. Ta viti Ndióxi cúú táte ndihi ta cúú á táta Jesucristo. Ña cán quéa có cácahan toho núú Jesucristo cáhan ñani a mí ta cáhan quíha ha và nít. 12 Jáchí nácayí inì tóhu Ndióxi ña nacahán Jesús xíhní táta a. Ta nácachí a já:
Ndícanì ñí nuú ñaño ñ sahá mé ndó.
Ta nú ndítútu ná cata ñí caja cáhnu ñí ndóho, cáchí Jesús.
13 Ta cáchí tuí a já:
Yehe cándeé inì ñ Ndióxi, táta ñí. Ta cáchí tuí a já xíhn Ndióxi:
Yóho ìn ñ xíhn ndihí jahyì ndó, ná násahan mí ndó núú ñí cacomí ñí cuéntá sahá, cáchí Jesús.
14 Sahá ñá ìn yiquí cúunu ñayivi, ná cúú jahyì Ndióxi sahá ñá cán quéa nánduu Jesús in ñayivi ta násahjin yiquí cúunu a tátuñu mí. Ta tá náxihí yiquí cúunu a já nácandeé a nášaño a ñú tixáhá sacuha, ñí cája ñá xíghi ñayivi.
15 Ta xíhn ná yóho nájácacu a tóco ndihi ña násähyíví quivi jáchí ní tiempo násanduu iná ndáха tixáhá sacuha sahá ñá yíhví ná. 16 Jáchí mê a ndáa çoо náquixí Jesucristo ñá ná chindeé a ñá cúú tátó Ndióxi. Ña náquixí mê á caja quéa chindeé a ñayivi, ná cándée inì Ndióxi tá quíha ha nácandeé inì Abraham Ndióxi. 17 Ña cán quéa náxini núbú Jesus nduu a in ñayivi cácu nuyíví yóho tátuñu mí. Ta xíhn ñá ndandho a náxini a nánduú a in jútú sacuha nù Ndióxi individí. Ta náxihí a ndíca crúxu sahá cuachí jáchí cája ndáa mí á tóco ndihi ñáha ta táhví inì a sahá yò. Ta xíhn ñá yóho nácachí cáhnu inì a sahá cuachí. 18 Ta sahá ñá ndandho inì mí á ta sahá ñá náxito ndojo ré
Cándéhé ndó, ñani i, na cúú cuéntá Jesús. Mé ndó cúú ndó na náçaxi Ndíóxi cacomí a cuéntá sahá. Cándéhé ndó Jesucristo, mé a cúú a táttuhun apóstol, ña nachindahá Ndíóxi cacuu jutju saçuahá sahá yo nú Ndíóxi sahá ña cándéé iní mé á. 2 Ta xíhin ndinuhu iní a náçaxa chúun a cuéntá Ndíóxi, mé a náçaxi ñahá. Jáchi tá quia̱hva náçaxa Moisés tócó ndihi ña cúní Ndíóxi tañu na cúú cuéntá mé a quia̱hva já náçaxa Jesús tócó ndihi ña cúní Ndíóxi, tátá a. 3 Joi ndítahan nícáhnu chága Jesús a júú ga Moisés jáchi cáhu chága Jesús a júú ga Moisés. Cúú á táttuhun tá cávuahá in dátáa in vehe ta ndítahan nícáhnu chága mé dá a júú ga vehe da. 4 Ndúsa coo in dá cávuahá vehe já cuu cávuahá ña joo tócó ndihi ñahá fni a jáchi nícávahá Ndíóxi ña. 5 Ña cán quéa náçaxa chúun Moisés cuéntá Ndíóxi xíhin ndinuhu iní da tañu ñayívi mé á. Ta chuun náçaxa da quéa cáxi tún jíni da xíhin ná ña cúní Ndíóxi cáhan xíhin ná chága chi nú. 6 Joi jín a chuun náçaxa Jesús, mé a cúú in túhún jíni já jahi Ndíóxi jáchi cómí a cuéntá sahá na cúú cuéntá mé a xíhin ndinuhu iní a. Cuéntá mé a cúú mí tá ndáçú coo fníma yó ta tá ná candéé iní mé á. Ta xíni ñúhú cajií iní candatí ãnda quixi mé á.

Cúni Ndíóxi ña ná ndíjvi na cúú cuéntá mé a núú ndiquehe ndéé ná

7 Cándéhé ndó na quia̱hva cañí íñima yíi Ndíóxi ini túnun mé á tá cáñich a já:

Tá ná cuni johó ndó ña cáhan Ndíóxi xíhin ndó quivi víti, 8 a cája săá ini ndó xíhin á tá quia̱hva náçaxa na Israel tá naxica nuu na yucú íchí cán. Jáchi nándínehe yúhu ná nü Ndíóxi ta ihvi ndivahá násacu ini na xíhin Ndíóxi.

9 Ta já cáñich Ndíóxi já:

“Mé yucú íchí jen nañito ndojó tásáhnu jíco ndó yehe, vati nañixi na ña náhnu ndivahá náçaxa i tixi iví jíco cuúa.”

10 Sañá ña cán quéa nañoxjo ini i xíhin tócó ndihi na cán,

ta náçaxi i xíhin ná ña cúú ná na cahuvi iví, joho ini,

ta sáá ini na caca na íchi cuénta mí i.

11 Sañá ña cán quéa nañoxjo ini i xíhin ná, ta nañaxañ in túnun i ña a quia̱hva toho i ñaamí ñu nú ndíjvi na nyú ndiquehe ndéé ná xíhin i”, náçaxi Ndíóxi xíhin na Israel.

12 Ña cán quéa cuéntá vahá coo ndó, ñani i já ná a cáñehe ndó íñima quini ña jócañoo ndó nu Ndíóxi, ña tácú, sañá ña coo cúú ndó candúsa ndó mé á. 13 Ña ndítahan caja ndó quéa quia̱hva túnun ndéé iní tánun ndó núñi quivi. Ta a quia̱hva ndó ñaamí yahá quivi viti tá núñá nü ndó caja ndó ña cúú Ndíóxi. Jáchi coo cúú a ña ná jándahvi ña núú ñuyívi yóho ndóhó ta já ná
ndisáá ini ndó n Ndióxi. 14 Jáchí tá ná candéé ndusa iní mé á janda quía̱hva ná xínụ quívi nụ ndíhí cuíí tá quía̱hva načaja i janda saha já quá cűńi cachí a ná in nandúuí xị́hín Jesucristó.

15 Jáchí quía̱hva já cáčhí túhun Ndióxi:
Tá xínị jo̱ho ndó ña cáhàn Ndióxi xị́hín ndó quívi vúti,
 a cája sáá iní ndó xị́hín á tá quía̱hva načaja ná Israel tá nándiñehe yúhú ná nụ Ndióxi yucú íché cán, cáčhí a.

16 Jáchí sá xínị ndó ndá ná nándiñehe yúhú nụ Ndióxi tá naxini jo̱ho na ſá našahnda mé á nụ ná. Ná cân cúú ná tóćó ndíhí ná našandaca Moisés tá naquta na nación Egiptó. 17 Ta xị́hín mé ná cân naxọjọ iní Ndióxi tixi jí vi jíco cuíá jáčhí načaja na cuáčhi nụ mé á ta sahá ſá cân quáq naçuuyú na naxị́hí ná yucú íché cán. 18 Ta sahá ſá có nó naxeena na cája na ſá cúńi Ndióxi sahá ſá cán quáq našáhán Ndióxi túhun a ſá a quía̱hva toho a ſánańi nụ ná candúu na núu ndiquehe ndéé na xị́hín á. 19 Ta mé a ndàa cándàa iní ſá có nó n规划 ndíhvi na núu našaçu iní Ndióxi coo na sahá ſá có nó xị́hín na ndíhvi na ndiquehe ndéé.

4 Sahá ſá cán quáq viti sáhàn yii va Ndióxi ſánańi ſá yó yahá i núu našaçu iní mé é ndiquehe ndéé yo xị́hín á. Joo xínị núhú cuéntá vahá coo ndó jáčhí tíahva náá a xínụ coo java ndó ndíhvi ndó cán. 2 Jáčhí tá quía̱hva naxini jo̱ho ná Israel túhun Ndióxi quía̱hva já naxini jo̱ho i túhun mé á, ſá cáčhí a cúńi jácácu Ndióxi ñayívi. Joo có nó nacándúsa ná cán ſá sahá ſá cán quáq có chuun a nụ ná. 3 Joo mí cúú yó ná cándéé iní Ndióxi ta sahá ſá yóho tandáa quívi xínụ có i ndíhvi núu ndiquehe ndéé yó xị́hín á. Ta já cáčhí Ndióxi já sahá ſá yóho:

   Naxọjọ iní i xị́hín ná có cándúsa yehe, sahá ſá cán quáq našáhán i túhun i ſá ná a ndíhvi toho ná núu našaçu iní i ndiquehe ndéé ná xị́hín i, cáčhí a.

Načachi Ndióxi ſá yóho vatá să načaja tíahva mé á núu ndíhvi ná ndiquehe ndéé ná andá tá načava sahá sahá ñuyívi. 4 Ndàa iní túhun Ndióxi ſá načaja mé á quívi usha. Já cáčhí a já:
Quívi usha nandiquehe ndéé Ndióxi núu chuun načaja tá načava ya ndíhvi ſáha, cáčhí túhun Ndióxi.

5 Ta já cáčhí tucu a já sahá ná có cándúsa Ndióxi:
A ndíhvi toho ná candu ná núu ndiquehe ndéé ná xị́hín i, načachi a.

6 Ta có nó ndíhvi toho ná načahán Ndióxi xị́hín nụ cuití cán jáčhí có nó naxeena na cándúsa ná mé á. Joo núná yii va núu java ñayívi ndíhvi na ndiquehe ndéé ná xị́hín mé á. 7 Jáčhí načaçu Ndióxi inga quívi ta cúú á quívi viti ta já cuu ndíhvi ñayívi ndiquehe ndéé ná xị́hín mé á. Sánahá ndívaha načahán Ndióxi xị́hín rey David sahá ſá yóho ta načahýí da ſá ta já cáčhí a já:

   Tá xínị jo̱ho ndó ná cáhàn Ndióxi xị́hín ndó quívi vúti a cája sáá iní ndó xị́hín á, cáčhí túhun Ndióxi.

8 Ta sa xínị yó ſá có nó ná ndíhvi Jungue ñayívi ná ndiquehe ndéé
na xihin Ndioxi jáchí nacahan
Ndioxi sahá inga quivi vaxi chága chágu
Sahá ná cán quea sa xíní yo ná cámaní xínú cóo quivi
ndiquehe ndée ná cúú cuéntá mé á tá quiahva nandiquehe ndée mé á quivi usa.
Jáchí ndá ná ndjíhi
ndiquehe ndée ná nín mé á cán já quéa ndiquehe ndée ná nūí chuun
nacaja na tá quiahva nandiquehe ndée Ndioxi nūí chuun nacaja mé á.
Ní cua quíhvi yó nu ná dínde
nu ún Ndioxi. Ta ná a cája i tá quiahva
nacaja na Israel cán tá cóo naxeen
na candúsa na nūí nacahan mé á xihin ná.
Jáchí xíní Ndioxi tôcó ndíhi ñañá
Ta a cúú chijehé yo ná cáhwi iní
jáchí sándheh mé á tôcó ndíhi ñañá
nacavaha mé á. Ta vaxi quivi nahma
yó nu mé á tôcó ndíhi ñañá nacaja í.

Jesús cúú á jutu sacuaha
nūí ndíhi indiví

Mé Jesús cúú á jutu sacuaha
nūí ndíhi sahá ñañá cán quea có
ndítahan jándacoo i ñañá cóndéh iní
Jesús, mé a cúú in túhún jini já
jahyi Ndioxi. Ta ndjíhi a indiví
nu ñín Ndioxi. Ta cándáhví iní
Jesús mí jáchí cúú á jutu sacuaha nū
yo ta cándaq iní a ná cúú yó ñañivi
dité ndivesha iní. Jáchí tá naxjca

núu a ñuyíví yóho naxito ndojó
tiñáhá sacuaha mé á xihin tá nūí
ñañá tá quiahva cája ri xihin mí
joo ní in túhún cuachi cóó nacaja
mé á.
Ní cán quea a cájíhví
tohó i cayati ní u tín cóo Ndioxi, mé
a quíhvi ñi a mí jáchí táhví iní a
sahá yo ta chindeé a mí tá ná cáca i
ñañá ní ná.

Tóco ndíhi da cúú jutu sacuaha
chága nū nándíhi jutu cúú da
da sá cáxi na tañu ñañívi Israel já
ná cahan cuachi da sahá ñañívi
nu Ndioxi. Ta jári joco da ñañá
nu Ndioxi ta sáñhi da quíti nū náa
sahá cuachi na. Ta sahá ñañá cúú
da vity ini, da ñuyíví yóho sahá
ñañá cún quéa cuu candáhví iní da
ñañívi, nü có xíní ñañá sándí Ndioxi.
Ta cuu candáhví iní da ná cája
cuachi. Ta sahá ñañá vity ini da sahá
ñañá cún quéa ndítahan cahní da quíti
joco da rí nū Ndioxi sahá cuachi mé
da xihin sahá cuachi ñañívi viti.

Ta ni in da cán a cúú chinúu
da mé da cácuu da jutu sacuaha
chága nū nándíhi jutu. Jáchí xíní
ñúhuu cácuu da dà naçana Ndioxi
caja chún cuéntá mé á tá quiahva
nacaja Ndioxi sañañá tá naçana mé á
Aarón ñañá caja chún da cuéntá
mé á. Quiahva já nañahá xihin
Jesucristo jáchí cóo nachinúu a mé
á ñañá nduu a jutu sacuaha. Ndioxi
quèa nachinúu ñañá tá ndajá
cáhnu a Jesús. Ta já naçachi Ndioxi já
xihin á:

Jahyi yehe cúú yóho,
ta viti cáchí i ñañá nduu ñ tátúu,
cáchí a.

Ta inga nu cahan túhun Ndioxi já
cáchí a já:
Anda ama cáa quivi cacuún jutu,
ta cajún tá quia̱hva nacaja in jutu, da nasananí Melquisedec sanańa, cáchie a.
7 Nani nasahiń Jesucristo ſuyíví yóho a juń quia̱hva naxíca tańvį a nų Ndíoxį. Ta java tańu nacu a ta java tańu nańcuyăhų a nų Ndíoxį, mé a cúń chindeé ńañá ṓná a quívį tobo a. Ta sahá ńa nasacaja Jesus tóćo ndíhi ńa săńnándá Ndíoxį, tátá a sahá ńa cán quǽ nańyni johó Ndíoxį nų căhan mé á. 8 Ta ṣaćú cúń Jesucristo in túńńún jíní jí já jahi j Ndíoxį joo xiśin ńa nándońo ini a ſuyíví yóho naćatiańva coo johó a nų căhan Ndíoxį, tátá a xiśin á. 9 Ta xiśin ńa yóho najáxünü ńco mé a nacaja tóćo ndíhi ńa náńñndá nų ńa caja. Janda jávi nacu jácacu a mí ńña nco i xiśin mé a ándá ama cáá quèvé tá ná caja i ńña sáńnándá mé á. 10 Ta ſańńdícojo a chuńu nacaja Ndíoxį ńña nduu a jutu sáćcuha táńńun mé jutu, da nasananí Melquisedec.

Cúńtá coo ndo ná a jándacoo ndo ńña cánđee iní ndo Jesús
11 Ín cuńhá ndívaha ńña cúń nńdicań i nų ndo săńhá ńña yóho joo yánca ndívaha nńdicań i ńña nų ndo jáachi có cúńi ndo taa johó nų căhán i. 12 Anda jinhá nándíchvi ndo ñcihí cuńtá Jesús ta víti sa ndítahan nų ndo jáńńahá ndó tńńun Ndíoxį nųń ńąyiyí. Joo có cája ndo já jácihb nańcańtá ndo ta tucu tucu jácuahnó ndó ńña có íńvtí toho. Ta víti cúń á táńńun có ndée iní ndo cóxu ndo ńña xiśi ńąyiyí náńńu joo ńña cája ndo quǽ xíhi yíi va ndó leche táńńun ná valí va. 13 Ta tá quia̱hva xíhi ná valí leche quia̱hva já cája ri ná có tiáhva ndíćuní ndía cúń ńña vaha ta ndía cúń ńña núu. 14 Joo ńąyiví, ná cáńđag vaha iní túńńun Ndíoxį cúń ná táńńun ńąyiví náńńu, ná táću iní, ná xíxi cúńu va jáchí să táńńva na ndíćuní na ndía cúń ńña vaha ta ndía cúń ńña núu.

6 Sahá ńña cán quǽ ńña ndítahan caja i quǽ ndíńńacú chágá yó xiśín ńña Ndíoxį jánda quia̱hva ná xınünst coo i cacuú ńąyiví táću iní xiśín ńña Ndíoxį. Có ndítahan jácuaha tucu ńña jáńńcańha i tá jáća nándíchvį íńće cuńtá Jesús jáchí ndítahan cáńđha ńí ńña jan. Ndítahan cáńđań ińńña ńca uńndaa íńmá yó sahá ńña cánđee iní Jesús cuńtá cuńtá mí cá cuńá á sahá ńña cája i ńña vaha. 2 Ta să cáńđag ińńña ndítahan cándúań na cuńá cuńtá Jesús. Ta să cáńđag ińńña ndája cája i chúńńu ndáńńu yó jäńńi ńąyiví tá xíca tańvį yó nų Ndíoxį săńńha ná. Ta să cáńđag ińńña ndája cája i chúńńu ndáńńu ńña ńña cája vií Ndíoxį săńńha ná. 3 Sahá ńña cán quǽ cáńhí i xiśin ndó: Coho ndíńńacú chágá yó xiśín ńña Ndíoxį, tá ná quia̱hva Ndíoxį ńmámi nų yó.
4 Ta a cúń gá ndíćo coo ńąyiví nų Ndíoxį tá să nájándacoo na ńña násandeé iní ni na mé á. Jáchí să nájándiyéhe Ndíoxį íńmá ná ńña cáńđań ińń na săńńha mé á ta să xíni ná ndá quia̱hva íńń ńña Ndíoxį. Ta jánda íńmá yíi Ndíoxį să nándacań íńmá ná. 5 Ta să nácacaná ińń ná tńńun vaha cáhán săńńá Jesucristo ta să nácacaná iní na ndá quia̱hva náńńu cája Ndíoxį chágá chí nńuu. 6 Joo tá ná jándacoo ná ſan ńña cánđee iní na Ndíoxį já quǽ a cúń gá ndíćo coo ná nų má á
jáchi xihín ña cája na cúú á tátuhun cata caa tucu na Jesucristo, jahyi Ndióxi ndìca crúxu tay ja sàcú ndaa na mé á nuú ñayivi. 7 Jáchi sà xíni ndó ndaja íín ñundáhyi nù cùun vahà javí tay ndìndajhyi a. Ta tá nà cana cuhá ñaha nuú nañxutu ñayivi cán já quèa cóó saha toho a ta nà yóho cùun cachi a ña có cája toho Ndióxi ñamañi xihín ñundáhyi cán. 8 Joo tá nà nana tohíñú xihín tochjhmá nù ñúhu cán já quèa cóó saha toho a ta ñúhu cán já quéa toho Ndióxi ñamañi xihín cóó a ta vaxí quívi cayí a caja Ndióxi.

Vaxí quívi coo i xihín Ndióxi tá co jándacoo i íchi cuéntá mé á 9 Cándéhe ndó, ñani maní i, nà cúú cuéntá Jesús. Vátí cáhnu ndé ña yóho xihín ndó joo cándée ini ndé ndóho ña cája tá cája ndó ña vahà ña ndítahan cája nà cándée ini Jesús. 10 Ta xíni ndé ña cája Ndióxi ña ndéa cuítí vata a ndúndjó toho mé á sahà ña yóho nañcàja ndó tá nácàndée ndó nà cúú cuéntá Jesús jáchi xihín ña yóho náha ña quívyi ini ndusa ndó mé á. Ta mé a ndéa jànda viti chíndee ndó nà cán. 11 Ta a jù quíahva cúni ndé ña ná ndéhi ini in in ndó chíndee ndó nà cúú cuéntá Jesús ñàndu ña cuénta Jesús jáchi xihín ña yóho vaxí quívi tá quíahva Ndióxi nù ndó tòcò ndíhi ña ndáti ndó quíahva mé á nù ndó. 12 Có cúni ndé ña ná cañúsa ndó caca ndó íchi cuénta Jesús. Ña cúni ndé quèa ná ndéhi ini ndó caja ndó tá quíahva cája nà cándée ini Ndióxi, nà cóo jándacoo ña cándée ini ina mé á ta xihín ña yóho ñèhe táhví ná ña nasahàn Ndióxi tūhun a quíahva nù ná.

13 Tá nasahàn Ndióxi tūhun a nuú Abraham sànahá já nátavá ña quívi mé á tátuhun testigo jáchi cóó ña inga ña cahùn chága a juú ña mé á. 14 Ta tá nasahàn mé á tūhun a nuú dá já nácàji a já xihíñ dá: “Mé a ndaà caja cuhá i ñamañi xhûn ta caja ña nà ndíçuahá ndívaná quí xmlnsa chíchún.” Já nácàji Ndióxi xihín Abraham tá nasahàn tūhun a nuú dá. 15 Ta cóo nandjì ini Abraham nani nasandati da jàxìnu cóo Ndióxi tūhun a ta chi nàñëhe dá ña nasahàn Ndióxi tūhun a quíahva nù dá. 16 Tá sàhan ñayivi tūhun nà nuú ina ñayivi já távà quívì in nà cahùn chága a juú ña mé nà ña nà cacuu na testigo. Jáchi cája ndúsa in testigo xihín nà jàxìnu cóo nà ña nasahàn nà tūhun na caja nà. 17 Sañà ña nán quèa nátavá Ndióxi quívi mé á jáchi cúni a jànàùxá caxì a nuú ñayivi ña a ndíjama toho a tūhun nasahàn nù nà ta ndúsa jàxìnu cóo a tūhun a nuú nà ñèhe táhví ndíquehe a. 18 Ta cándàa iní ña nasahàn Ndióxi tūhun a nuú yo ta nátavá a quívi a cacuu a testigo ta xihín ndívì ña yóho sa xíni vî ña a cuú ndíjama Ndióxi ta ni a cúú cáhnu in iná sañà. 19 Ta sañà ña cán quèa càviti tuun í xihín Ndióxi ta cándée iní ña quíahva mé a nù yo ña sàhan tūhun a quíahva nù yo. Ta xihín ña yóho sañàn mé á tūhun ndèe iní jáchì cándée iní mé á ta sà nándiquíahva i mí ndàha ña ña nà jàcàcu a mí. 19 Sañà ña cán quèa càviti tuun í xihín Ndióxi ta cándée iní ña quíahva mé a nù yo ña sàhan tūhun a quíahva nù yo. Ta sañà ña cán quèa nà cándée cahùn iní mé a sañà ña cán quèa có yíhvì toho i cayatú nù mé á jáchi sà nandìjùvì Jesus nùú yìi ndívha indiví. 20 Ta cúni Jesús cindee a mí ña xínu
cómo uno fina y cómo se queja nandjivi jihna nůhú gía cán y juú gía mí. Ta cuu caja Jesús ná yo Cô yáchí nandua y jutu sacuahu nū Ndióxi ta ŋandá ama cá a quéví caja me ã chuun yo Cô tá quiahu naçaja da naní Melquisedec sañahá ndía vaha.

**Chuun naçaja Melquisedec sañahá 7**


4 Ta viñí cuu candéñe ndó ndañá cahnú nasaçuu Melquisedec jáchí ãndañ me Abraham, da nasaçuu táshñu jícó yó naşañañ da nūñi Melquisedec in táhndá nūñi ññu táhndá ñañha nña naçandaa da ndáñ rey, da naçue vaha da xihn cán. 5 Ta sá xíniñi ndó nña cáchi ley Moïsés nña íñ sañah nūñi jutu, nña nañixí chichi López ndiquehe na in táhndá nūñi ññu táhndá nña cómiñ nña Israel. Jáchí mé jutu cán cája chún na nū Ndióxi cuénta táhan na nña Israel vañí in cúu tóco ndíhi nña sañah nña nañixí ndíhi na chichi Abraham. 6 Vañí cóo nañixí Melquisedec yo Cô chichi López joo nañquehe tá nañquehe da in táhndá nūñi ññu táhndá ñañha nūñi Abraham, da nañañañ Ndióxi tuñun a nūñi nña cája cuñahá ñañaniñ xihn. Ta naçaja yií Melquisedec Abraham 7nánñu mña mé á ndañ cáhuñ chága da cája yiíñiñi a juú gía nña naçayiñi cán. Ta ni in nña cúu cachi na nña có cúu nña yo Cô nña ndañ. 8 Ta sá xíniñi yoñi nña cáhnu chága Melquisedec a júuj ga jutu, nañixí chichi López, nña quéhe in táhndá nūñi ññu ñañha jáchí cúu nña ñayivi, nña ndíhiñ sañah. Joo cáñañ tuñun Ndióxiñ sañah Melquisedec tuñun tuñun túcú yiíñ va da. 9 Ta nánñu nña cáhnu chága Melquisedec a júuj ga López, da cúu táshñu jícoñ tóco ndíhi jutu, nña quéhe in táhndá nūñi ññu a cán. Jáchí cúu á tuñun nañaññi López in táhndá nūñi ññu a tá nañaññi Abraham nña yMelquisedec. 10 Jáchí tá nañquehe Melquisedec in táhndá nūñi ññu ñañha nūñi Abraham, cúu á tuñun nañaññi López nañaññi López ndíhi nña váxi chichi da ini yíqui cúuñi da jáchí cámanñ yiíñ cacu na mé tiempo já.

11 Ta tóco ndíhi jutu, nña nañixí chichi Aarón, nañixí na chichi
Leví viti. Ta váți nacaja na chuun Ndióxi ñá jáyáha na ley Moisés nú ñayivy joo a cúú nduu ndaã ñayivi nü Ndióxi xíhín mé ley. Sahá ñà cán quéa náchindahá Ndióxi Jesucristo ñuyíví yóho já ná cacuu a inga jũtu, ñá ná caja tá quiáhva nacaja Melquisedec sanahá. Ta çoó nacaja mé á tá quiáhva nacaja Aarón, dá náscar tá sáhnu jícó jũtu cán. 12Ta tá náchindahá Ndióxi in jũtu saá xíni ñúhú a ndijama ri a ley va. 13Ta mé jũtu saá cúú Jesucristo, xitoho í, mé a cáhān tūhun Ndióxi sahá. Ta çoó nquixi Jesucristo chichi Leví ta ni çoó nquixi a chichi Aarón. Jín va chichi nquixi a ta ni in dà taa nquixi chichi cán a ñáha cacuu da jũtu. 14Joo cánđa váha iní ñayivi ña nquixi Jesucristo chichi Judá ta có cúú a chichi nú sá cana jũtu ta ni çoó nacahan Moisés sahá ná quixi chichi Judá tá náchahán da sahá ná cacuu jũtu. 15Ta cánđa váha chága iní ña yóho jáchí sa xíni yó ñá mé jũtu saá ña cúú Jesucristo nándiquehe a chuun tá tūhun nacaja Melquisedec sanahá. 16Ta çoó nánduu a jũtu sahá ña nacucu a chichi Leví nú sá cacu jũtu. Joo nánduu a jũtu sahá ña cúú cája tóco ndihi ñaha ta sahá ña tácú a anda a má cáa quivi. 17Jáchí tá cáhān Ndióxi sahá Jesucristo já cáchí a já: Yóhó cúú jũtu anda a má cáa quivi, tá tūhun mé jũtu, da násahan Melquisedec jáchí cájúnu chuun tá quiáhva nacaja mé dá, cáchí tūhun Ndióxi. 18Sahá ñà cán quéa nacandoo xóo ley Moisés jáchí cóo chuun a ta a cúú chindeé a ñayivi. 19Ta ni çoó nacuu caja mé ley Moisés ñà ná nduu ndaã ñayivi nü Ndióxi. Joo viti cájí iní jáchí xíhín ña nacaja Jesucristo já cuu nduu ndaã yó nü Ndióxi ta já cuu cayatí nü mé á. 20Ta tá nacaja Ndióxi ña nánduu Jesucristo jũtu já násahan tūhun a ta násacu a mé á cúú á testigo sahá. 21Joo tá nánduu na nquixi chichi Leví cán jũtu çoó násahan Ndióxi tūhun a sahá ná tá quiáhva nacaja xíhín Jesucristo tá nánduu a jũtu. Ta já nácachi Ndióxi iní tūhun mé á: Yehe cúú Ndióxi ta násahan i tūhun i nü yóhó ta a ndijama toho i tūhun cáhān i: “Náchinúu i yóhó cacuún jũtu anda a má cáa quivi. Ta cájún chuun tá quiáhva nacaja Melquisedec sanahá”, cáchí Ndióxi. 22Sahá ñà nándicojo Jesucristo chuun násahan Ndióxi nü á sahá ña cán quéa cándéé iní ña jáxínu çoó Ndióxi tūhun násahan nü yó. Ta váha chága ña yóhó a júu ga ley Moisés. 23Ta ndaja coo násanduu cuáhá jũtu, na nquixi chichi Leví cán jáchí náxíhi ndihi na ta nacando chuun na nú inga na. 24Joo tácú Jesucristo anda a má cáa quivi ña cán quéa a jándaco toho a chuun a nú inga ga. 25Ña cán quéa anda a má cáa quivi ún tiáhva Jesucristo jácacu a mí tá ná cayatí nü Ndióxi sahá ña nacaja Jesucristo tá náxíhi a ndiça crúxu. Ta ún mé á nü Ndióxi xícixhá tãhíví a nü mé á sahá ná cándeé iní mé á. 26Mé a ndàa xíni ñúhú yó Jesucristo ña ná cacuu a jũtu
sacuahá nų Ndióxi sahá yö. Jáchi mé á cúú á Ṉa yį́į ndivaha ta ni in cuachi cóo načaja mé á ta ni in cuachi a cúu chicāan yö jatá. Ta có xica nuu ga mé á tañu na cája cuachi jáchi íin a indiví nų ndíćāhnu ndivaha mé á. 27 Có xíni núů nú caja Jesucristo tá quia̱hva načaja java gá juțu sacuahá, ná naquixi chichi Leví. Jáchi nini quivi násahní ná cán qúți jóćo ná rí nų Ndióxi sahá cuachi ñayivi. Ta nų cuuí načaja na Ṉa sahá cuachi mé va na ta ándá jáví načaja na Ṉa sahá cuachi ñayivi. Joo jíin va načaja Jesucristo jáchi in túhún tańu cuuí va nájoço a mé á tá nańįji a ndica crúxu sahá cuachi tócó ndíhi ñayivi. 28 Tá načaja na Ṉa cáxí ley Moisés já náscu na in dátaa, dá cája cuachi Ḉa ná cacuú da juțu sacuahá. Joo tá nándihi já náchinúu Ndióxí Jesucristo, jahyi a Ṉa ná cacuú a juțu sacuahá, Ḉa cája Ṉa ndąá ándá ama cáá quivi. Ta násahan Ndióxi tuhun a nų yö Ḉa jáxíntu cóo a tócó ndíhi ña cáxí a.

**Jesús cúú á juțu sacuahá sahá yö indiví**

Nácachí ndé Ḉa yöho Ḉa ná cánda̱a iní ndó Ḉa cúú Jesucristo juțu sacuahá sahá yö nų Ndióxi ta tín cóo a xoo cuúa Ndióxi indiví nų ndíćāhnu ndivaha mé á. 2 Có a juțu sacuahá cája ndívi a veńhu indiví Ḉa nácavahá Ndióxi ta có cúú á Ḉa nácavaha ñayivi. 3 Ndítahan nų tóćo ndihi na cúú juțu sacuahá cahńi na quítı nų Ndióxi ta jóćo na Ḉa na nų á. Ḉa cán quée ndítahan ri nų Jesucristo jóćo a Ḉa na Ndióxi. 4 Tá ná caca nų Jesucristo ñuyíví yöho, nduu já quęą a cácuu toho a juțu, nduu. Jáchi sa ndúu cuúa ndivaha juțu ñuyíví yöho ta jóćo na Ḉa na nų Ndióxi tá quia̱hva sáhndá ley Moisés. 5 Joo Ḉa cája mé ndíhí juțu ñuyíví yöho cúú á tátuńun yuḥú nų Ḉa cája Jesucristo indiví. Ta cándąa iní Ḉa cúú á tátuńun yuḥú nų Ḉa án indiví jáchi sănähah ndivaha tá násahnda Ndióxi chun nų Moisés ná cáva wá da veńhu xińin nǐ quítı já nácachí Ndióxi já xińin da: “Cuéntá cóün ndaja cavańun veńhu xińin nǐ quítı jań. Jáchi xińin núů cóo a tá quia̱hva cáá Ḉa náxáhá i nųń jiní yúću cáń”, nácachí Ndióxi xińin Moisés. 6 Joo Jesucristo, mé á cúú juțu sacuahá sahá yö indiví nándicojo a in chun ná váhá cájá a juțu ga chun cuúa cája juțu ñuyíví. Váhá cájá ía Ḉa nácachí Jesucristo a juțu ga ley Moisés jáńdíqute táhan máńi a mí xį́hın Ndióxi tá xį́hın Ḉa yöho xüns cóo tuhun násahan Ndióxi nų yö jijná. 7 Tá ná cuu cája ley Moisés Ḉa jácącu a mí ná a cúúń sun toho i yndayá, nduu já quęą ców xíni núů quivi Jesucristo jáńdíqute táhan máńi a mí xį́hın Ndióxi, nduu. 8 Joo xińi váhá Ndióxi ía mé ley Moisés a cúú jácącu a ñayivi sahá Ḉa cán quée já nácachí a já: Váxí quivi tá quia̱hva i tuhun saá nųų ñayivi Israel tá nųų ná naquixi chičhi Judá. 9 Jáńin va cúú tuhun saá quia̱hva i nų ná, jáńi chó cúú toho a tuhun násahan í nų tášáhnu jícó ná sańahá ndivaha,
tá natiín ndahá i ŋa ta nátavá i ŋa nuú nasanduu na nación Egipto.

Ta sahá ŋa çoó najáxinu coo na tócó ndihi ŋa nasahnda i ŋu ná caja na sahá ŋa căn quéă najándaco ŋa 

Ta wiki wiqví tă quiaẖva tă tuẖun saá nuú ŋayivi Israel.

Ta caja i ŋa ná candaa vāha i ni na ley mí i tă caňułu a iní ínçimá ŋa ŋa ná caja na ŋa cúñj mi i.

Ta yehe cacuu Ndióxi caja căhu na,
ta mé ná căn cacuu ŋayivi cacomí i cuéntá saẖa.

11 Ta a cúñj núhu gă na jánahá ŋani táhan mé ná ŋa ná candaa iní ni sahá Ndióxi, jáchĩ tóco ndihi ŋayivi andá na valí andá ni sahńu candaa iní ni no cău yóó yehe.

Ta caja căhu ni i saẖa ndaja táhan ŋa nusu načaja na, ta a ndicuẖuŋ ga iní i saẖa cuqči na, căchí Ndióxi.

13 Tá nasahcran Ndióxi saẖá tuẖun saá ŋa quiaẖva mé a nuú ŋayivi já quéă núha ŋa çoó chuun ga mé tuẖun nasahcran nu ná jihna ta camá chá ndihi saẖa.

Veẖuŋu ŋuyiví xihín veẖuŋu indiví

9 Tá nasahcran Ndióxi tuẖun a nuú ŋa Israel saẖaná ndivaẖa já nasahnda chuun saẖa ndaja caja căhu na mé a iní veẖuŋu ŋa cāvaẖa na ŋuyiví yóó. 2 Ta ndácaẖan ivi cuarto iní mé veẖuŋu căn. Ta ŋa ndácaẖan iní cuarto nu cuúti cău in candelero xihín in mesa nu càndójo pan yíi. Ta mé cuarto nú cuúti yóóho naní a in nuú yíi. 3 Ta ŋi in jahmé ndeé ŋa ndájí núu táhan taŋu ndíví cuarto yóóho. Ta cuarto ndácaẖan maá ŋaíi a nuú yíi ndivaẖa. 4 Ta mé căn in in nuú ŋa načaẖa xihín jiẖun cuáán nú chíníhmá jutu jisah vāha. Ta jáři căn iní saẖo arca ŋaẖa Ndióxi tă tóco ndihi játá mé saẖo arca nándicuẖu xihín jiẖun cuáán. Ta chí iní saẖo căn ndácaẖan in tin doẖo jiẖun cuáán nu ŋu nu maná ŋa naxi in Naxi in Israel tă naxia nuu na yucú íchi căn. Ta jáři ndácaẖan mé yíto ŋaẖa Aarón, dó ṃasaa núma saẖahá. Ta chí iní arca cân ndácaẖan ri iви yuų jahndá nu ndáa ley nasahcran Ndióxi nú Moisés. 5 Ta jiní mé saẖo arca cân ndándójo ŋa cău yuhú nuú tató Ndióxi naní a querubines. Cândójo a cân ŋa ná ndícuẖuŋ iní ŋayivi ŋa iní Ndióxi cân căa cāẖu ni i saẖa cuqči na. Ta mé tató Ndióxi cân ndícáẖ xidiẖi a càndójo a ja ta arca. Joo a cău ndicani chága yo saẖah ŋa yöóho viti.

Já nasahcran tiaẖva tóco ndihi ŋaẖa veẖuŋu. Ta ndijaẖa níi wiqví nándjìvi jutu cuarto nu cuúti cân căa ndíví ná saẖa caja căhu na Ndióxi. 7 Joo in taŋu tá nu cău in tūẖun da cău jutu saçıuẖa naqjívhi da cuarto maá căn. Ta nȅhe da níi wiqví ŋa jocó da ná Ndióxi saẖá cuqči mé dá xihín saẖá cuqči ŋayivi. 8 Ta xihín ŋa yöóho jánahá ínçimá yíi Ndióxi nú yó ŋa cău ndjìvi ndá ŋayivi nácuch cuarto maá nuú yíi ndivaẖa jáchí să in va cuarto nu cuúti. 9 Ta tóco ndihi ŋa yöóho cău á tátuẖun yuhú nuu núa ŋa iní tímpe viti. Ta să xiní yó ŋa a cău ndaja wií ŋayivi ínçimá ná xihín
ña jóco ná nü Ndióxi tá sáhni na quíti ná quiahva ná nü rí nü mé á.  
10 Jáchi tóco ndihi ná nacaja ná cán násacuu a cuéntá ná xihín ná xíhi na ta násacuu a cuéntá ndaja nándaja vii ná mé ná xihín ticuji. Joo já nánditanahan cája na janda quiahva tandaa quáti ndijama Ndióxi tóco ndihi ñáha jáchí a cúu ndaja vii ná ñina ná xihín ná yóho.  
12 In tañu cuíti va ndándhvi a nüü yií ndivaña ta çoó násæñee a nüü tijúhu nü níi chélo ná joco a nü Ndióxi. Nüü mé á cúú dó naxita ndíca crúxu sahä yó ná ná cuçu ndaa ñina yó anda ama cáá quivi.  
13 Jáhna nacaja ñayivi ná nacachí ley Moisés ta nü yiquí cuçu ná naxihnu ndaa jütu nüü tijúhi a nüü tijúhu ta naxihnu ndaa ri da ná xihín yaa chélo, ri násahmi ná nü náa. Ta xihín ná yóho nándiví quivi cuçu ná nü Ndióxi.  
14 Joo ndíyavhi chága nü Jesucristo a juú ga nü quíti. Jáchi tá naxihí Jesucristo já nándiví ñina yó jà ná a cája ga yó ñá cóo ndíyavhi cán ta ná cája í tóco ndihí ñá cúńi Ndióxi. Naçaja ñina yó jü Ndióxi, mé a tácú a ñanda ama cáá quivi ñá ná ndíyavha Jesucristo má á ndahá Ndióxi já naxihí a ndica crúxu sahä cuáchí vátí cóo toho cuáchí mé á.  
15 Ta sahä tócuñ ná násahan Ndióxi nü yó sahä ná cán quée cáhan Jesucristo xoo mí nü Ndióxi. Ta sahä ná nacaja Jesucristo tá naxihí a ndíca crúxu cáju cáhnu ini Ndióxi sahä cuáchí nacaja i tá násandicó yó ley Moisés. Ta nándacañi Ndióxi ñayivi, ná cúni candusa má á já ná ndíquehe na ñá vaha Ndióxi ñá a ndihí toho sahä jáchí já cáá tócuñ násahan Ndióxi nü ná.  
16 Cúú á tócuñ tá cavaña in dañu tua cuéntá ñá ñehé táhuvi ná candoo ñáha ná ná. Joo xíní ñúhu candaa ini na þá mé a nda¾a naxiji da jándacoó ñáha cán anda jáví ndíyavhi mú tétu cán.  
18 Ná cán quée tá nü cuíti násahan Ndióxi tócuñ a nüü ñayivi nacaja má á ñá ná quivi quíti ta xihín níi rí cán nándoo cuáchí ñayivi.  
20 Anda já nácachi da já xihín na Israel: “Xihín nüü quíti yúho jaxinçu cóo Ndióxi tócuñ a ná násahnda nü ndó cája ndó”, nácachi Moisés.  
21 Ta quiahva já náxihnu ndaa Moisés nüü quíti nüü veñhu nü quíti xihín nüü tóco ndíhi ñáha nühu cán ñá cája chuńun na cája cáhnu na Ndióxi.  
22 Jáchi cáçhi ley Moisés ñá xihín nüü cuíti va nádivi ndaja táhun ñáha, vatí a juú ndihí a. Ta janda quiahva ná cuíta nü jà cuu cája cáhnu ini Ndióxi sahä cuáchí ñayivi.
Nándoo cuáchí xíhín níi Jesucristo


10 Ta mé ley nácahyí Moisés yóho násacuu a tátyńuñ in candańvį mé ña ndąa ña coo chága chínůų. Násacuu a yuhú nụu uun ña váha ña váxi nụ yọ. Jáčhi mé ley yóho cóo nácuu caja ndaja vií a ínina ſayívī vàťí ná cayati na nụ Ndíőxi tá nụ cuia̱ då saḥá ni quítu jóco ná nụ Ndíőxi. 2 Jáčhi tá ná cuu ndiví ínina ná saḥa ña cú ya na níi quíti nụ Ndíőxi, nduu. Ta xíhín ña yóho ndoo cuąhí na ta a ndícáni ga ini na saḥá cuąhí na, nduu. 3 Já nụ cuía tá så saḥní na quíti jóco na níi rí nụ Ndíőxi já quëa ndícahun ini na ña cómi na cuąhí nụ Ndíőxi. 4 Jáčhi a cuú jóndo na cuąhí na xíhín níi tındiqui á xíhín nií tijúyú.

5 Na cán quëa tá jáłóho cúíni cásaą Jesucristo ſuyíví yóho já nácachi a já xíhín Ndíőxi, táta a:

- Có cúíni ndó ña ná cahńi ſayíví quíti jóco ná rí nụ ndó ta ni có cúíni ndó ña ná jóco ná java ga ñaḥa nụ ndó.
- Saḥá ña cán quëa násahán ndó in yiqué cuyñún ñu̱ jà ná ndicahun ça ña nụ ndó.
- Có cájii ini ndó tá ná cahmi na quíti nụ náa jóco ná rí nụ ndó. Ta ní có táhán ini ndó tá ná jóco ná java ga ñaḥa nụ ndó ña ná jándoó na cuąhí na.
- 7 Saḥá ña cán quëa já nácachi i já xíhín ndó:


8 Nụ cúíti nácachi Jesucristo ña có cúíni Ndíőxi ña ná cahńi ſayíví quíti quíňahva na níi rí nụ ña. Ta
ni co táhán ini a tá ná cahmi na quíti nü náa ná nád náa ínma ná. Ta náçachi a ná yóho váti sáhndá ley Moisés cá yá ñayivi já. 9 Joo tá ndihi náçachi Jesucristo já xíhín Ndíoxi: “Yóho fin í ta fin tiahva vi caja i ndá ná náccu cuñi nö”, náçachi a. Ná cán quea näsacu xóo Ndíoxi ña náçaja na jiha na vití ndíquehe vaha mé á ñayivi saha ña naxíhi Jesucristo ndíca crúxu. 10 Náçaja Jesucristo ña näsacu ini Ndíoxi caja saha ña cán quea nácando viu uun tóció ndihi mí jáchí in tálaá tatu nándiquiáhva Jesucristo yíquí cuñu a tá naxíhi a saha cuachi.

11 Jiha na ña náçaja ndíhi jútu cuú ña ní ni quíyí sándita da nü náa jóco da quíti nü Ndíoxi. Ta váti cuáhva tañu sá caja da já joo a cuú jándoo da cuachi ñayivi xíhín ña yóho. 12 Joo in tañu cuúti va naxíhi Jesucristo saha cuachi tóció ndihi ñayivi já ná cuu cácu ndaa ínma ná andá ama cáu quíyi. Andá jáví näsacoo a xoo cuáha Ndíoxi, tàtá a indiví. 13 Ta cán fin coo a vití cándati a jánda quíhva ná cácu Ndíoxi ná cándaji mé á tixí saha. 14 Jáchí in tálaá tañu naxíhi Jesucristo ndíca crúxu ta xíhín ña yóho nándaja viú a ínma ñayivi, ná nácaxi mé á. 15 Ta sa xíni yo ña cuú ña yóho ña ndaa jácchi já cáchí ínma yíi Ndíoxi já:

16 Vaxí quíyi tá quíhva í tühun saá nüü ñayivi Israel ta quíhva johó coo a. Caja i ña ná cándaá vaha ini na ley mí i ta caja i ña cañuhu a ini ínma ná.

17 Ta já cáchí tucu a já:

Caja cáhnu ini ñi saha ndaja táhan ña nüú náçaja na ta a ndícuñun ga ini i saha cuachi na, cáchí tühun Ndíoxi.

18 Ta saha ña náçaja cáhnu ini Ndíoxi saha cuachi ñayivi saha ña cán quea có xíni ñúhú ga cahni na quíti ña joco na rí nü mé á saha cuachi na.

Xíni ñúhú catayí nü Ndíoxi
19 Candehé ndó, ñani i, ná cuú cuéntá Jesús. A cáyíhví toho i vití ndíhví nü iní Ndíoxi, mé nüü yíi ndívaha jáchí naxíhi Jesucristo saha cuachi. 20 Ta tá nándiquiáhva mé á yiquí cuñu a já naxíhi a ta xíhín ña yóho násuná a íchí saá já ná cuu catayí nü iní mé á. 21 Ta mé Jesús cuú a jútu saquáha saha yo nü Ndíoxi jáchí cómí a cuéntá saha ndihí, ná cuú cuénta mé á. 22 Ña cán quea xíni ñúhú catayí nü iní Ndíoxi xíhín ndinuhu ini jáchí cándéé iní mé á. Cuú a tátuñun nándoo yiquí cuñu í tá naxíhi Jesucristo ndíca crúxu. Ta vití co ndítahan ndicani iní saha cuachi náçaja já jáchí nájándoo mé á cuáchí. 23 A jándacoo i ña cándéé iní Ndíoxi ta ná candati táhva i jándá ná yaha ña cáchí mé á jáchí xíni vaha í ña jáxinu çoó Ndíoxi tühun nasahan nü yo. 24 Ta ndítahan nü yo ndinducú yo ndaja caja i chindeé táhan i já ná quíhvi chága iní ñani táhan i. Ta ndítahan caja chága yo ña vaha. 25 Có ndítahan toho caja i tá quíhva caja java ná cuú cuéntá Jesús, ná có cuúi ndítaça xíhín ndihi java ga ná cuú cuénta Jesús. Ña ndítahan caja i quéa jácahan chága táhan i ñá ná taca i xíhín java ga ná cuú cuénta Jesús jáchí
sa xíni yó ña vaxí quivi quixi tucu Jesucristo ñuyíví yóho.

26 Tá sa cándaa vaha iní ña co ndítahan caja i cuachi ta chñee tucú mí cuahkan i cája i cuachi vatí sa cándaa iní ña ndaá, a cuú ga ndoo cuachi nu Ndióxi. 27 Ta cayíhví yo candatí janda quiahva ndoho ndivaha iní caja Ndióxi. Jáchí jácana mé á ñayivi nu ñúhu cáyi íta, mé nu ndihi sahá na ñhví mé á. 28 Jáchí ndá na Israel, na co cúni caja ña sáhndá ley Moisés ja quéa ndítahan quivi na tá ná cacu iyi a ñini testigó sahá na nu juéxe. Ta ni in na a cándáhví í ñahá. 29 Joo ndaja ga ví ndítahan ndoho iní na quéhe núu Jesús, mé in túhún jiní já jahyi Ndióxi. Jáchí cúuí á tátuhun sáñí niñí na a ta co sáñí toho na mé ná ña naxíhí a jándoó a cuachi na tá quiahva nasahan Ndióxi tühun a caja. Cánahá na xíhin íñimá yí Ndióxi, mé a cája cuahá ñamání xoño. 30 Cándaa vaha iní yo cúuí mé a naçachí ña yóho: “Yehe jándoohó i iní ñayivi, na cája cuachi. Ta caja i ña ná chahví na sahá cuachí na”, cáchí a. Ta já cáchí tucu Ndióxi, xítoho í já: “Yehe caja vií ña cuú cuéntá mí i”, cáchí a. 31 Mé a ndaá ndáhví nahá naçucú tá ná tiin Ndióxi mí ña ná chahví sahá cuachí jáchí mé á cúuí á Ndióxi, ña tácu individí.

32 Ndítahan ndicuñuñ iní ndó ña ñayaha tá jaçac naçandeé iní ndó Jesús. Vatí nándoo ndivañha iní ndó naçaha java ñayivi joo nasahan ndee iní ndó. 33 Java tañu nasacu ndaa íchí na ndóho nuú ñayivi ta java tañu naçaja xíxi na xíhin ndó ta java tañu naçatáhan ndó xíhin java ga na tá ndando ri iní na sahá Jesús. 34 Ta táhnda ini ndó sahá ná cuú cuéntá Jesús ñúhu vecaã. Ta coó naçahan cuachí ndó ta janda cáji iní ndó vati naçaja cuuíhná na ñaha ndó jáchí cándaa vaha iní ndó ña cómi ndó ña vaha chága individí ta a ndíhi toho sahá ña cáñ. 35 Ña cán quéa a jándaco no ndó ña cándeé iní ndó Jesús jáchí tandaa quivi quiahva cuahá Ndióxi ña vaha nu ndó tá cándeé iní ndó mé á. 36 Ndítahan nu ndó quiahva ndee iní ndó caja ndó ña cúii Ndióxi já quéa ndiquehe ndó ña vaha nasahan mé á túhun a quiahva nu ndó. 37 Jáchí já cáchí tühun Ndióxi já:

Jalóho cúui ta já quixi mé a ndítahan nu ñu quixi ta a cayáncá toho a.

38 Joo ndá na cúui ñayivi ndaá nu mí i catacu na sahá ña cándeé iní na yehe. Ta tá co cúui ga na cándeé iní na yehe ta já ndicó coo na caja na cuachi já quéa a cáji iní i xíhin ná, já cáchí Ndióxi.

39 Joo a cája toho i tá quiahva cája java ñayivi jáchí co cúui na cándeé ga iní na Jesús ta tandaa quivi cuñuñ ná ndayá. Joo mí cúui yó na cándeé iní Jesús ta tandaa quivi coo i nú íin mé á.

Ndítahan nu yó cándeé iní Ndióxi

11 Tá ná cándeé iní Ndióxi já quéa cúui cachí a ña sa xíní vaha i ña yahá tá yahá ña ndáti yó yaha. Ta vatí co xíni yó ña ndáttí joo cándeé iní în já coo. 2 Jáchi sahá ña naçandeé iní táśáhnú jícó yo Ndióxi sañahá ndivaha sahá ña cán quéa cáji iní Ndióxi xíhin ná.
3 Ta sahá ña cándee iní Ndíóxi sahá ña cán queá cândañ vaha iní ña nacáhàn Ndíóxi ta já nacávahà mé á ñuyíví xihín indiví. Jihna cóo nasaññin ní in ñaña joo viti náha nuyú ña nacañahà mé á.

4 Ta sahá ña nacándee iní ña naní Abel Ndíóxi sahá ña cán queá nacátoñ iní Ndíóxi xihín ña nacajà da tá nacóco dì ñaña nuú á. Ta cóo nacátoñ iní a xihín ña nacóco dì naní Caín, dì cúú ñañi Abel jachí cóo nacándee iní Caíñ mé á. Sañá ña cán queá nandiqueh Ndíóxi ña nacóco Abel nuyú á ta xihín ña yóho ndaudu da dà ndaqu nuú á. Ta váti naxíhí Abel joo xihín ña nacañà da sañahá jánahá dì ñuyú ndaño dì náiñan nuyú yó cándee iní Ndíóxi.


10 Nañajà Abraham ña yóho jáñchi ndástí dì in ñuu ña íñin ñañdive, ña nacañahà Ndíóxi nuyú coo a ñandá amà cáá quívì.

11 Ta jári nacándee iní Sara, mé ñájíñí Abraham Ndíóxi sahá ña cán queá nacajà Ndíóxi ña nacuucó queé jahyí ña vátí sa nacayatá ña. Ta tá ñändíñi jà nacucú jahyí ñá ta nacucú a sañá ña nacándee iní ñá jaxíñü coo Ndíóxi tuyun nasaññan ñuú ña. 12 Sañá ña cán queá vátí nacayatá ndivahà Abraham ta nacayatí quívì quívì da joo nacucú jahyí da xihín ña ta nánduu da táñáhnu jícó na ña Israel. Ta cuñáhà ndivahà na cúú chichi da janda a.
cúú candahvi na. Cúú á tátu̱hun quími ñá fin indiví á tátu̱hun ñútí yuhú táñu̱hú jáchi a cuú candahvi a.
13Tócó ndihi na naquixi chichi Abraham yóho vañi nañi ña joo nácandeé tá nácandeé ini na Ndíóxi. Ta vañi cóo nañini na ñá násahán mé á tuhun a quia̱hva nu ná joo násacuu a tátu̱hun nañini na ñá. Jáchi nácandeé ini na ñá nácachí Ndíóxi xíhín ná ta nácachí iní ñá. Ñá cán quéa nácachí na ñá ndúu tóo cuiti na nyúví yóho ta cúú ná tátu̱hun na tóò jáchi cóo ñuu na nyúví yóho. 14Cándañ iní ñá ndá na cáchí já cúñi cachi a ñá ndinducú na inga ñuu nú iñu canduu na. 15Ta cóo nátañhanda iní na ñá ñuu nañee na cán jáchí cuu ndicó cóo na, nduuv joo cóo nácacúñi na çaña na ñá.
16Joo ñá ndúcú na cúú ín ñuu ñá vaha chága, ñá iní indiví. Ta nácachá tiáñhva Ndíóxi mé ñuu indiví nú cuu coo na já quéa a cácahan núu ñá a cachí a ñá cúú ná cuéntá mé á.

...ñañami caja Ndíóxi xíhín dà chága chí núu. 27 Ta sahá ña ñacandeé ini Moisés Ndíóxi sahá ña cán quēa najándacoo da nación Egipto ta çóo nayjhví dà ña ná ndicuehε rey Egipto cán xíhín dà. Ta ñasahan ndéé ini da jäcẖi naxiča da tátyuhun in da xíca xíhín Ndíóxi vtá çóo naxini da mé á.

28 Ta sahá ña ñacandeé ini Moisés Ndíóxi sahá ña cán quēa ñasahnda da chuun ña ná cajá na Israel vicó pascua. Ñasahnda da chuun ña ná cahńi na ndicachi ta já cuihna ndaa na níi ri yuyéhé vehe na Israel ña ná a quivi jahi thy taa ña, dà ñacacu nụ cuı̱tì tá ná yaha táto Ndíóxi, mé a cája ña ná quivi ñayivi. 29 Ta sahá ña ñacandeé ini na Israel Ndíóxi sahá ña cán quēa nayhya na máhñú ndaă táńųhú nání táńųhú cuáhá. Ñasacúu a tátyuhun xíca na nụ ñundáhyi íchí uun. Joo tá ñacasaḣá na Egipto yáha na mé táńųhú cán já quēa çóo ñaccu cajá na ña. Ñacandáa na ini ticuíj ta já naxíhí ndihi na.

30 Ta sahá ña ñacandeé ini na Israel Ndíóxi sahá ña cán quēa naçava nuu na ñuu Jerícó tańų ụșa quivi j ta já nacyu nydihi námá ñuu cán. 31 Ta sahá ña ñacandeé ini ña xíca jįi nání Rahab cán Ndíóxi sahá ña cán quēa çóo naxíhí ñá xíhín ndihi ñayivi ñuu Jerícó, nà çóo naçandúsa Ndíóxi. Najácaçu Ndíóxi Rahab cán jácẖi sa nandiquehe vaha ná javá taa Israel tá ñacasaĝa dà nụ cuı̱tí sándegh dà ñuu cán. 32 Ndá chága cahan i xíhín ndo. Sá ñacahan cuahá i xíhín ndo joo cámaní cahan i sahá dà naní Gedeón xíhín dà naní Barac xíhín dà naní Sansón xíhín dà naní Jefté xíhín dà naní David xíhín dà naní Samuel xíhín java gà na ñasacuu profeta. 33 Saḥá ña ñacandeé ini na cán Ndíóxi sahá ña cán quēa naçquee vaha na tá nacaní táhàn na xíhín java nación ta ñasacomí vaha na cuéntá sahá ñayivi ta nandiquehe na ña vaha ñasahan Ndíóxi túhun a quìąhva nụ ná. Java na nachicají na yúhú león. 34 Ta java na ñandahva na núhu cáyí ña ná a cáyí toho na. Ta java na ñacacu na ndahá ñayivi, na ñacacúní cahńí ñahá xíhín machiti. Ta java na vátı vitá ini na joo nándijvi ndéé ná. Ta java na naçquee vaha na tá nacaní táhàn na xíhín nań jìhi ná. 35 Ta java nàjìhí ñacandeé ini na Ndíóxi ta sahá ña cán quēa naxini na ña nanditacu tucu na vehe na ñacaja Ndíóxi.

Joo java na ñandoho ndìvahà ini na jànda quìąhva naxíhí ná. Ta çóo ñacandúsa na cacu xo o na Ndíóxi jácẖí ñacandaŋa vaha ini na ñá cухчн ná coo na in ñuu vaha chága nụ ín mé á. 36 Java na ñandoho ini na tá ñasacu ndaà jìchí ñahá nà tá nacaní ñahá ná. Ta java na ñasandíçu na xíhín cahéna ta nachicàn nà na vecá. 37 Ta java na naxíhí nà jácẖí nacuo ñayivi yuü ná ta java na naxíhí nà tá ñasahnà tughú ñahá ná. Ta java na naxítö nojó ñayivi na ña ná caja na cuachí. Ta java na naxíhí xíhín machiti. Ta java na ñasándíxi na xíhín níi ndicachi xíhín níi tįįhú cuı̱tí va jácẖí çóo toho jíuǹ ná. Naçaļa xíxi ñayivi xíhín ná ta nàjåndoo na ini ná. 38 Naçìxça ndáhví nà nụ íchí ndivahà ta naxìcə...
Hebreos 11, 12

522

nuu na yucú ñúhú ta nașânduu na tixi căvă xihin yăvi nă ñúhú. Mé a ndaq cúu nă ñayivi vahă ndivahă ta cо ndătahan nă nă ndohō inī na ñuyívă yóho. 39 Ta căji i ni Ndióxi xihin tóćo ndihi nă căn jáchı naçandeē inī na mé ā. Joo cămanī ndiquehe na ŋa nașahan mé ā tuhūn a quīḥahă nă nă. 40 Jáchı cúni Ndióxi ŋa nă candatī nă căndă tanda quįvį ndiquehe tóćo ndihi ņa vahă chágă quīḥahă Ndióxi nū yō.

Nă candeē inī Jesús cuītī va

12 Mé ñayivi cuḥahă căn naquelle vahă na jáchı naçandeē inī na Ndióxi. Ta jānhā na ŋu ŋo ndajo caja ĭ ņa quįḥahă ndee ī nī tă nă ndōho inī. Ŋa căn quęă nă jándacoo i tóćo ndihi cuqči căja ĭ, ņa tīn tuun mí. Ta nă jácaxoo i tóćo ndihi ņa sājī nnu nū yō caja ĭ ņa cúni Ndióxi. Ta nă candidço yō ̀ịchī Ndióxi xihin ndinuhu inī tă quīḥahă ndītahan caja ĭ. 2Ta nă cande̱hé cáxī yō nnu Jesús jáchı mé ā căndă căja ņa căsāhă cándě Ni̱ḏi̱ó̱x̱i̱ mă tă căja ņa candeē inī mé ā andă tanda quįvį quivī. Nándo ho inī Jesús mă năx̱i̱ nă ndiça crúxu tă cō nto nacacahan nū yō vătī càcăhă nū yō ñayivi quivī na quįḥahă já. Jáchı naçaça inī a ņa tă nă ndihi ndhōo inī a já tándaa quįvį cajjī ndivahă inī a. Ta vītī ĭn coo a xōo cuhäuseṟă Ndióxi ĭnivī. 3Xīní ņūhū ndīcůhu̱n inī inō ndăja naçaça Jesús jáchı a juú quįḥahă ndăhōo inī a ndahă ñayivi căja cuqči. Sahă ņa căn quęă a jándacoo ndō ņa cândēe inī ndō Jesús ta à căcūtă ĭnǐma ndō tă ndōho inī inō. 4 Jáchı cāmānī yī jī va cahnī nă căja cuqči ndōho săhă ņa cō xēēn ndō căja ndō cuqči. 5 A năndinjójō ndō tuhūn naçaça Ndióxi xihin ndō săhă ņa cúu ndō jāhyī mé ā. Já căchī tuhūn Ndióxi já:

Jāhyī mānī ī, a quēhē nū ŋó Ndióxi tă jándōo a inī ndō ņa nă ndacaca vahă ndō.

Ta a càvă ījī johō inī ndō tă jánnâni mé ā ndōhō.

6 Jáchı já căja Ndióxi xihin na quįvį ĭnī a.

Jándōo a inī na já nă jándacoo na ŋa nū ŋo tā já ndūu na jahyī mé ā, căchī tuhūn Ndióxi.


8 Ta tă cō jándōo Ndióxi inī inō já quęă cō cúu ndō jahyī mé ā. Cuú ndō tăhūn jahyī ndāhvī nă. Joo tā nă jándōo Ndióxi inī inō já cāndā inī inō ņa mé ā ndā ŋu cúu ndō jahyī mé ā. 9 Tă nāsacūću na valī naçaça căhū ŋo tătā yō vătī năjācăhān na mí. Joo ĭn chágă sāhă căja căhū nī Ndióxi, tătă yō, mé ā ĭn indīvī vătī jándōo a inī mī jáchı xihin ŋa yöo coo Į xihin mé ā andă ama căă quįvį. 10 Tă váli yō năjācăhā vahă tătă yō mí tă năjānāni nă mī jáchı já vahă xīnī nă vătī mé nūyīvī yöo cúu ĭ nū ndū tōo cuțī vī. Joo tă jánnâni Ndióxi, tătă yō, mī cúu ĭ ŋa vahă chágă jáchı xihin ŋa yöo ndăja yiį ĭ mī tă quīḥahă ŋī yī ĭ mī. 11 Mé a ndāa co tāhān inī tă jánnâni na mí jáchī
Ndítahan nu yó táa joho
i nu cáhan Ndióxi

12 Ná cán queá ndicuita ndó
ta a jándacoo ndó mé ndó. 13 Ta
ndinducú ndó ichí ndacú já ná cuu
chindeé ndó ñayivi, ná cáva ivi joho
ini ñá ná a ndíco cco na núu cuachi.
14 Xíní nühú ndinducú ndó ndaja
caja ndó coo vaha ini ndó xijnín tóco
dhidá ñayivi. Jándacoo ndó cuachi
cája ndó ta ndinemu ini ndó caja ndó
ña cúní Ndióxi já ná cuu coo ndó
nü íin mé á. 15 Cuénta ccoo ndó ná a
jándacoo ni in ndó ichí cuánta Ndióxi
jáci cúní a caja cuahá ñamani xijnín
ndo. Cuénta ccoo ndó ná a cuacu ndó
táþuhun in yúcú ova ñá játivi ñá xíxi
na jáci na cája cuachi quáqi
na ta játivi na java ga na cúa cuánta
Ndióxi. 16 Coto a quáquí nuu ndó
cuo ndó xijnín in na có cúa yíi ndó á
ñájíhi ndo. Coto a quáquí nuu ndó
ñaha Ndióxi tá quiqhva nacciña Esaú.
Jáci in quáquí cuico ndivaha da ta
najicó da tóco ndidi ñáha ndítahan
ndiquehe da nü tátá da sháh ñá
ná cuuxa da in cóho cuiti va. 17 Joo
cánda iní ná tá ndandindaa nüu dá
ndiquehe da ñáha ndáha tátá da cóo
nacu cu ndiquehe da ní in ñáha. Jácích
najicó da ñu nú ñani da sháh ñá
ná cuuxa da in cóho. Ta vátí náscu
ndivaha da joo cóo nacu caja da
ndijama da tuhun da ñá są náscahan
da nuú ñani da.
18 Ta mé ndó cóó náccayati ndó nü
Ndióxi tá quiqhva nacciña ná Israel
sañahá. Mé ná cán náccana na sháh
in yúcú nani Sinaí xijnín da nani
Moisés. Ta náçyú nűhu cán ta
nanaa ndivaha ta náxicó ndivaha
táci naxini na. 19 Ta naxini joho na
nátiivi trompeta ta náccahan Ndióxi
xijnín ná. A juú quiqhva náïyhví
na ta naxini joho na ná cáhan
Ndióxi chí náxicca táhvi na nü á
ña ná a cáhan ga xijnín ná. 20 Jáci
cóo náccandee iní na taá joho na ná
sáhndá Ndióxi nü ná tá náccachi a
já: “Tá ná can ndaa in náyivi á in
quísú yúcú Sinaí yóho já qués xíní
nühú cuun ndó yúu ná á tuxú ndó
na xijnín póyá andá ná quivi na”,
cáchi Ndióxi. 21 Ta a juú quiqhva
náyhví na sháh ñá naxini na cán.
Ta anda Moisés viti náyhví ndivaha
da ta já náccachi da já: “Quíji núnu i
xijnín ñá yíhví i”, cáchi đá.
22 Joo ñá náccaja mé ndó queá sa
náccayati ndó in núu náñí Sión, mé
nü íin Ndióxi, mé a tácuu indívii.
Mé núu cán cúú á táþuhun inga
Jerusalén, ná íin indívii ta ndúú
cuahá mil táto Ndióxi cán. 23 Sa
náccana ndó cán caja cáhnu ndó
Ndióxi xijnín tóco ndidi ñáyivi, ná
mé a ndáa cúú jahi Ndióxi, mé ná
ndáa quivi nú libro Ndióxi indívii.
Ta sa náccasa ndó nü Ndióxi, mé
a cája vií sháh tóco ndidi ñáyivi.
Ta náccana ndó xijnín tóco ndidi
ñáyivi, ná sa náxjíi sañahá, mé ná
sa nánduu ndáa nüu Ndióxi náccaja
mé á. 24 Ta sa náccayati ndó nú
Jesús, mé a cáhan xoo mí nü Ndióxi.
Jáci sháh ñá náccaja Jesús tá náxjíi
nii á ndicá crúxu sháh ñá cán quéa
náscahan Ndióxi tuhun a nü yo ñá
ná ndoo cuachi. Joo jiin va náccaja
Ndióxi tá náxjíi nii Abel sañahá
A jándacoo ndó ña quíhví iní ndó na cúú cuéntá Jesús jáchi cúú ná táttuhun ñani ndó á quíhva ndó. 2A ndíndójó ndó ndiiquehe váha ndó ná tohó tá ná casàq na vehe ndó jáchi xíhín ña yöho java na nándiquehe váha na táto Ndíoxí váti cóo nàcandåa iní na ña.

3A ndíndójó ndó sahá ñayivi ñúhu vecàa ta xíhín ñuíhú táhunda iní ndó xíhín ná jáchi xíhín ñuíhú cacuu a táttuhun ndácañan mé ndó vecàa xíhín ná. Ta a nỳí ndó sahá ñayivi, ná cája xíxi na xíhín ta xíhín ñuíhú táhunda iní ndó xíhín ná jáchi cuu ndoho iní ri ndóhó va tá quíhva ndóhó iní ná cán.

Váha va cája ndó tá tándáha ndó ta xíhín ñuíhú caja cåhmu ndó yií ndó á ñájíhí ndó. Ta a ndúcú toho ndó coo ndó xíhín inga na jáchi jándohó Ndíoxí iní ndá na quíhva nuu coo xíhín na co cúú yií ná á ñájíhí ná. 5A ndíáva iní ndó cacomí ndó cuáhá jiįhún. Ndítañan cajii iní ndó xíhín ña cómí ndó jáchi já cáhi Ndíoxí já: “A jándacoo toho i ndóhó ta ni a ndíndójó i sahá ndó”, cáhi a. 6Sahá ña cán quéa cuu candée iní Ndíoxí ta cuu cáhí já: Mé á cúú Ndíoxí, xitoho i ta chǐndeé a yehé.

Ta a cáyihvi toho i ndá ñáha ndúcú ñayivi caja na xíhín i. 7A ndíndójó ndó sahá na nàcacomí cuéntá sahá ndó ta ni sahá na nàcaxi tuhun tuhun Ndíoxí nù ndó. Canđehé ndó ndaja nàcaxa na ñuíhí yöho jáchi nàcandëe iní na Ndíoxí andà quíhva nàxìhi nà. Ta ndítañan nù mé ndó candee iní ndó a tá quíhva nàcaxa nà cán.

8Co ndíjama toho Jesucristo. Tá quíhva nàsacuú a sànahá ndivåha quíhva já cúú ri a andà viti ta quíhva já coo a andà ama cáa quíhví. 9A quíhva toho ndó ñàmaní nù ñayivi ñà ná jándahvi na ndóhó xíhín ñà nàjahà na nù ndó. Jáchi cúú a sahá ñàmaní cája Ndíoxí xóho ña ndíndacú ínìma yö. Ta co cúú á
sañá ñañáha java ñayivi tá cachí na ña a cúu cuxú java ñaha ña ná nduu ndañá íñima yo. Mé a ndañá ña yóho có chíndeé a mí.


Caça tahnví ndó n Ndíoxí sañá ndé jáchí nándivií íñima ndé ta cúñí ndé caja váha ndé níi tiempo. 19 Caja ndó ñañáñi caça tahnví ndó sañáhí ñañáñi núu ñ saañ yachi í n ndó coto nihni í ndóho.

Xñihin tuhun yóho ndihi carta yóho


Caña Ndíoxí ná xñihin tóco ndíhi ná jánahá tuhun Ndíoxí ññá ñayivi ta cahan Ndíoxí ndó xñihin tóco ndíhi ná cúú cuénta Jesús. Tóco ndíhi ná cúú cuénta Jesús, ná ndúu nación Italia yóho chíndehá ná Ndíoxí coo ndó.

Carta nacahyí Santiago núng
ná cúú cuéntá Jesús

Cáhañ Ndíóxi Santiago xihún
ná cúú cuéntá Jesús

1 Yehé cúú Santiago, dâ cája chúun cuéntá Ndíóxi ta cája chún í cuéntá Jesucristo, xitoho í. Chíndahá í Ndíóxi coo ná Israel, ná cúú cuéntá Jesús, mé ná ndicuítu nuu ndúu níí cúú ñuyíí.

Ndaja caja í candaa iní
ña cúñí Ndíóxi caja í

2 Cuni johó vaha ndó, ñani mí i, ná cúú cuéntá Jesús. Ndítahan cájíi iní ndó tá vaxí tá núng ñá ndóho iní ndó. 3 Jáchí sá xíní ndó ñá tá ndóho iní ndó sañá ñá cándeé iní ndó Jesucristo já quaú catiñacha chága ndó quiñava ndéé iní ndó sañá ñá ndóho iní ndó. 4 Quiñava ndéé iní ndó tá ndóho iní ndó vàndó quiñava ná xínú coo ñá cúñí Ndíóxi já quaú cacañu ndó ñayívi ndáa nu mé á. Ta cuañu vaha ndó xihún túñun a ta ni in ñáha a cámaní ga nu ndó.

5 Tá ço cándaa iní ndó ñá cúñí Ndíóxi caja ndó já quaú xíní ñúñú caça táñvi ndó nu mé á ta quiñava mé á cuñà ñá candaa iní ndó. Jáchí co ndáñvi cúú iní a quiñava ñá núng ndihi ñayívi. 6 Joo tá xícä táñvi ndó nú Ndíóxi xíní ñúñú candee iní ndó mé á ta a cáhvi iví johó iní ndó jáchyí mé na cáhvi iví johó iní, ná cán cúú ndáñhu tañañhu tá ndacyojo dô cája táñchi. Ta ço în tájí dô jáchyí xícä do tá xoo yóho tá xoo cáa cája táñchi. 7 Jáchyí tá ná cáhvi iví johó iní na já quaú a cáhán ná ñá quiñava Ndíóxi ñáha nú ná. 8 Mé ná cáhvi iví johó iní co xícä ndáa ná ta tucu tucu ndíjama na íchí nú xícá na.

9 Ta ná cúú cuéntá Jesús tá cúú ná ná ndáñvi ndítahan cájíi iní na jáchyí na náñhu cúú nú Ndíóxí.

10 Ta ná cuíçá, ná cúú cuéntá Jesús ndítahan cájíi iní na jáchyí co yáñvi toho jiuñhún ná nú Ndíóxi. Jáchyí tá quiñava íin itá yuçú yachí íchí a ta ndicava ñá quiñava já yachí quivi na cuíçá. 11 Jáchyí tá náñxinú coo cándii ta nacahinhí já quaú cama ndivahá íchí mé yucú ta ndicava ita nú á. Já ndíhi va ñá ñúñú ndáa jáchyí nándihi sañá. Quiñava já ndóho ná cuicá jáchyí jonáá va ndíhi sañá ná ta jándicoo na ñá cája na.

Tá ndóho ndó tondoñó

12 Ndaja táñvi náçuu ná sañáñ
ndéé iní tá ndóho iní na jáchyí tá nándihi nañañan ndéé iní na já


Ndaja caja ña ndiquehe vaha i thuhun vaha cáhán sahá Jesús


tá ndóho iní na. Ta cándeé iní da Ndíóxi ta tává da mé dá núu cuachi jáchi có cája da ña núu tá quìghva cája ñayivi ñuyívì.

A cája íchi iní ndó xìhìn na ndìhvì


5Cúñi nðivha j ndóho, ñani ì, ña cúú cuéntá Jesús. Ña cán quëa cùñi ña ná candàçì váha iní ndó ña nàçaxì Ndíóxi nà ndìhvì ndùù ñùùyùì yóho ná cacuù na nà náhnu nú Ndíóxi tá cándeé iní na mé á. Jáchí nàsàñan Ndíóxi tühun a nùù ndíiñ ná cán ña ná cacùñi nà mé á já quëa ñëhe tähvì ná cuñúñ na indivi coo na xìhìn mé á ñañì ama cáà quìvì. 6Joo mé ndó cája íchi iní ndó xìhìn nà ndìhvì. À cò ndìçùñ iní ndó ñà mé na cúicá cuù nà ná cája xìxi xìhìn nà ñùùhu na ndòho cuààñ nà núu na jùxììya chììçàñ nà cuachi jàta ndó. 7Jàchí mé na cúicá cáhùn núu na sahá Jesucristo ta mé ndó cúú ndó cuéntá mé á.


Tá cándeé iní Ndíóxi jà cája ña cùñi mé á

14Cúñi jìho váha ndó, ñani mí ì, ña cúú cuéntá Jesús. Tá cáchí
ndo cándeé ini ndó Jesucristo joo
có caja ndó ña vaha já quáë có
yáhvi toho nuy Ndíóxi ña candeé ini
ndó mé á. Ta sáhá ña yóho a có
toho jáacu Ndíóxi ndóho. 15 Cúú
a táthun tá ñin in ná cúú cuéntá
Jesús ta cámanj jahmá candixi na
ta cámanj ña cuxu na quivi vití.
16 Ta cáchí ndó xihín ná cán já: “Ná
coo vahún ta ná candixi vahún ta
ná cuxu vahún”, cáchí ndó xihín ná.
Joo có sáhá ndó jámá candixi
na ta ní ña cuxu na có sáhá ndó
nuy ná ña cán quáë cóo chuun cúú
ñá cáhán ndó xihín ná. 17 Ñá cán
quée tá cáchí ndó cándeé ini ndó
Jesucristo joo có cúnj ndó caja
ndó ña vaha, ñá cúnj Ndíóxi caja
ndó já quáë mé a uun cándúsa ndó
Jesucristo.
18 Tá ñín in dá cúú cuéntá Jesús
ta có cúnj dà caja da ñá cúnj
Ndíóxi já quáë có jánáha dà núú
ñayivi ñá mé a ndáa càndeé ini
da Jesucristo. Tá ñín inga da ta
cája tá cája da ñá cúnj Ndíóxi já
quée jánáha dà núú ñayivi ñá mé
a ndáa càndeé ini da Jesucristo.
19 Tá cándúsa ndó ñá ñín in tálách
cuiti Ndíóxi já quáë vaha cája ndó.
Jári rí quini cándúsa rí ñá ñín in
tálách cuiti Ndíóxi. Joo có cándúsa
rí caja rí ñá cúnj Ndíóxi ta yíhvi
ndívaha rí mé a jánda quivi nínu
rí. 20 À nacatóng tó jìñ ndó. Cándéhé
vaha ndó. Tá cáchí ndó cándéé ini
ndó Ndíóxi joo có náha ndó xihín
ña cája ndó ñá mé a ndáa cándéé
ini ndó mé á já quáë cóo sáhá mé
va ñá cája ndó. 21 À có ndícuñun
ini ndó Abraham, tááhnu jícó yó.
Nándiquehe vaha Ndíóxi Abraham
sáhá ñá nacaja da ta cáchí Ndíóxi
ña cúú dá taña ndáa nuy mé á jáchí
nacandúsa mé Abraham cahní dà
Isaac, jahyi da, ñá jocó ñahá dà nuy
mé á. 22 Cándéhé ndó. Tá nacandúsa
Abraham jocó dà jahyi da nuy Ndíóxi já
najánahá dà núú ndíhi ñayivi
ña candeé ini da Ndíóxi. Ta sáhá ñà
nacaja da já naxiñu cóo da candeé
cáhnu ini da Ndíóxi. 23 Jáñá ñà
nacaja Abraham naxiñu cóo tühun
Ndíóxi tá cáchí a já: “Nacandeé
ini Abraham Ndíóxi ñá cán quáë
nándu da taña ndáa nuy mé á”, cáchí
tühun Ndíóxi. Nácachi na sáhá
Abraham ñá cúú dá dà nándique
tahán mání xihín Ndíóxi.
24 Ñá cán quáë cândáa vaha iní
ña nduu ndáa yó nuy Ndíóxi sáhá
ña candeé ini Ndíóxi andú quiávha
cándúsa i caja i ñá cúnj mé á. 25 Já
nayaha xihín Rahab, mé ñá naxiçá
jíi sánahá ndívaha. Nánduu ndáa ñá nuy Ndíóxi sáhá ñá nacaja ñá xihín
ñayivi Israel jáchí nándiquehe vaha
ña java dátqá náchindahá Josué
ñuu Jericó. Ta náchindeé ñá dà ñá
ná ndijama da íchí núú cühun dà.
26 Ñá cán quáë tá cáchí yó cândúsa
i Ndíóxi joo có caja i ñá cúnj mé
á já quáë cúú yó táthun ñayivi sà
naxiñí, ná sà cühahun ínimà.

3 Cuni jëhó vaha ndó, ñani
mí i, ñá cúú cuéntá Jesús.
A ndúcú cuhá ndó cacuu ndó na
jánahá tühun Ndíóxi núú ñayivi
jáchí cândáa vaha ini ndó ñà tá
có jánahá ndó ñá ndaa já quáë
jándóho chágú Ndíóxi ini ndó a juú
gà java ga ñayivi. 2 Tócó ndíhi cája
cuhá yó cuací. Joo ndá nà cuh
cahnda chuun nu yûhuy ná ña ná a
cähun quini a já quáë cuh cahnda
na chuun núu yiquí cüñú ña viti ñà
ná a cája na cuächi ta já xínú cōo na cacu nu ſáyiví ndāa nu Ndíóxi. 3 Á cō ndíčuhton ini ndó ndaja chícãá ña in freno yúhu cuáyí ſáá nó candaca na rí nú nú mí mé ná cuhyn naï. 4 Candehé ndó in barco. Váti cáhu̱ ndívahá cúú dó ta vāxi tāňú ndee ndívahá joo mé dã néhe dó cuu candaca da do xícín in timon loho ta cuu cahehe da do cuhyn dó nú nú mí mé dá. 5Tá quíahva sáhndá ná chuun nú cuáyí xícín barco quíahva já cája í xícín yúhu yó. Váti loho ndívahá cúú mé yúhu yó joo xícín mé yúhu yó cuu caja cáhnu in mí ví. Candhe dé ndó ndaja náhnu yúcú jáquínví núhu in titó loho tá ndicava dó nú á ta xícáyí yúcú vàndá quíahva ndíí sahá. 6Tâtu̱hun in núhu cúú cūjú cúú yúhu yó. Cúú á in ſáá núu ndívahá ndaca̱n tānu yiquí cuñu í ta játíví ndíí sahá. 7Váti ſáyiví cándée ná sáhnu ná nú tócó ndíí quíti xícín laa xícín cóo xícín quítí núhu ña̱nu̱hú tā tú cuú sáhndá ná chuun nú rí. 8Joo ni in ſáyiví a cúú cāhnu ná yúhu ná jāčí cō sají yó yúhu yó tá cáhán quínú sahá ſáyiví. cúú á tá quíahva cája cōo tá tíí nú ſáyiví chícãá rí veneno rí ná jà sáhnhú rí ná. 9Xícín mé yúhu yó cuáha tānu cája cáhnu í Ndíóxi tā sa xícín mé yúhu yó yóho cáháho yó xícín ſáyiví, ná nácaváha Ndíóxi yuhú núu nú mi á. 10Ná tānu cáhán vāha í xícín yúhu yó ta java tānu quini cáhán yó xícín mé yúhu yó. Candhe dé ndó, ſáá mí jí, ná cúú cuéntá Jesús. Co̱ ndítahan toho cája í ſáá yóho. 11Jáchí cúú á tâtu̱hun in chíchó nu cáha ticuji. A cúú cana ticuji vijí xíhín ticuji ová ini in chíchó. 12Ta sa xíni vāha ndó, ñani mí jí ſáá in tító ſáyiví có sahándó aceituna jáchí cúú dó tító ſáyiví va. Já in yucú uva có sahán toho a tító ſáyiví jáchí cúú á yucú mé uva va. Ná cán quéá sa xíni vāha ndó ſáá có ſááhu ticuji vijí xícín ticuji ová ini in chíchó.


A cándico toho ndó íchi cuénta na niyivi 4

va cuu jácu mí ta sã mé Ndíoxi cuu chinbáá mí indayá. Ña cán quéá co nóadan nü yô candéhe ndaa táhan í.

Tá cáhan í såhá ña cajá í itaân


Cáhan Santiago núú na cuicá

Cuni jáho vaha ndó ná cuicá. Ndíthahen nü ndó ndáhyi cóho ndó ta tahnda ini ndó jáçhi vaxí quivi ndhó ini ndó. 2Naçáãá háuyi tóco ndihi ña ñaíjuhá ndó ta náxáxi ndihi tiquiy jàhyá ndó. 3Naçjuu ndihi juhun cuñuñ xiính juhun cuñuñ ña ñaíjuhá ndó catacu vaha ndó quivi chága chí núu. Joo co yáhvì gu viti jáçhi vaxí quivi tá ña ña ñacajínhndá ndivaha ndó xiính juhún ndó. Tá quiuha jándihi ñuhú cáyi såhá tutu quiuha já ndíhi såhá ndó tá chínů ndó ñíma ndó jàtá juhunndó. 4Candéhe ndó. Mé ndó cóo náchahvi ndó mozo ndó tá nájácáa chúnndó na núoy utu ndó. Ta viti sácu cóho ná ndáca ná cuénta ná ndó. Ta tá xiça táhvì na nú ndó jà qua ñá ndu Ndíoxi, mé á cáhnu ndiváa, xín câñ ña cáhán ná xiín ndó. 5Mé ñuviyóó ndúu vaha ndó xiín ña cuicá ndó ta cája ndó ña xícá ini cuíti va ndó. Xíxáahen vaha ndó ta viti nánda ndó táyuuni tündiqué, rí nájándahá chun na cáñhí ná. 6Ta chiçaán ndó cuáchi jàtá ñayivi ndáa ta ndá tañu sáhñi ndó ñayivi vaha, mé ña a cuú chíndeé mé.

A cándati númi ndó quiu quivi quixi tucu Jesucristo


19Cándehé váha ndó, ñáni mí i, ná cúú cuñtá Jesús. Tá íin in na táñu ndó tá nañándico na íči cuñtá ñaña ndañu ta tá in ndó nañándicó cóo ndó nág cán ñaña cáca tucu na íči cuñtá Jesús 20á quêu nañáca cuñá mé nág cán ñá a cúñun toho na indayá. Ta já caja cáhnu ini Ndióxi sahañá cuñá cuñá naçajá na.
Cártá nacahyí Pedro n cuítí

Cáhan Ndíoxí Pedro xihín ná cúú cuéntá Jesús

Yehe cúú Pedro ta cúú ū in apóstol cuéntá Jesucristo. Ta chíndahá i Ndíoxí coo ndó, ná naçaxi mé á jáchi cúú ndó ná tohó ſuíu juan sáhá ſa nañatxi ſayivy ndóhó ſuíu ndó. Ta viti nándicuitka nuu ndó ndúu ndó estado Ponto xihín estado Galacia xihín estado Capadocia xihín estado Asia xihín estado Bitinia. 2 Cúú ndó ná naçaxi Ndíoxí, tátá yo jáchi janda sáhá násacu ini mé á caja já xihín ndó. Ta xihín ínimá yií mé á nándaja ndóhó ſa ná nduu ndó cuéntá mé á já ná caja ndó ſa sáhndá a nú ndó caja ndó. Ta naçaxi a ndóhó já ná ndivií ndó xihín níi Jesucristo. Ná caja cuñáhá ndivesha Ndíoxí ſañanxi xihín ndó ta ná caja mé á ſa ná coo vaha ndívaha ini ndó.

Jácaçu Ndíoxí ſayivy

3Ná caja cáhnu yó Ndíoxí, mé á cúú tátá Jesucristo, xito ho i jáchi táhndá ndívaha ini mé á sáhá yó ta naçaxa ſa tácu ſu cuéntá mé á viti. Já naçaxa jáchi nánditacu tucu Jesucristo ta mé á ndáa cándaxa vaha iní ſa jáxínu coo Ndíoxí týhun a nasahán nu yó. 4Ta násacu ini a quiáhva cuñáhá ndívaha ſa vaha án indiví cán nú ndó. Mé ſa vaha án cán a cúú ndíhi sáhá ta ni ço íchí a ta a cáyatal toho ſa. Ta násacu vaha Ndíoxí mé ſa vaha án indiví cán andá tanda quivi saa ndó cán. 5Cándeé ini ndó Ndíoxí sáhá ſa cán quéa xihín ndéé mé á chindeé a ndóhó nui ſa ivi vaxí nú ndó andá xínú coo quiyí nú ndíhi. Janda jáví cuni ndó ndá quiáhva jácaçu a ndóhó.

6Ná cán quiéa ndítahan nú ndó cajíi ndivesha ini ndó viti vati vaxí quiyí ndóho ini ndó sáhá tondóho quiixí nú ndó. Ta ná candeé cáhnu ini ndó Ndíoxí cúú á táthun jiýhuñ cuáán. Ta tá quiáhva cája in dataña tá jáyaha da jiýhuñ cuáán nú ſuńhu cáyí ſa xito ndójó dą ſa quiáhva já cája ri Ndíoxí coto ndójó a ndóhó ſa ná náha ſa mé a ndąa cánndeé cáhnú ini ndó mé á. Ta ndiyahvi chága ſa cánndeé ini ndó mé á a juú gá jiýhuñ cuáán, ſa ndíhi sáhá. ſa cán quiéa tá ná quiixi tucu Jesucristo já cáhnu vaha mé á sáhá ſa nacajà ndó ta já ndaje cáhnú a ndóhó jáchi nácandeé ini ndó mé á. 8Quiiví iini ndó Jesucristo ta cánndeé ini ndó a vati a ſáhá cuni
ndó a. Ña cán quëa nacan ndó cájii ini ndó ta ñá yóho cúú á ñá cáhnu ndivaha nú mé á. Ta ni ço ñëhe ndó tühun ndá quiayha ndicani ndó ñá yóho nú ñayivi. Cájii ini ndó jáchí cándaa ini ndó ñá jácácu Ndíóxi ndóho sáhá ñá cándee ini ndó mé á.

Ndítahan nú yo caja í tá quiayha caja Ndíóxi


17 Ta tá ná cachi ndó “tâtá Ndíóxi” já ndítahan caja cáhnu ndó a nani ndúu ndó ñuyíví yóho. Jáchí mé á caja vií a ñahá ñá caja in in ñayivi ta ço sáhní toho a mé á ndá ñayivi cúú ná. In núú caja mé á xíhínu ndihi na. 18 Jáchí mé Ndíóxi nájáçcu a ndóho núú ndíhi ñá nüu nacají ndó sánhah. Ta ñá yóho cúú ñá nacatiahva ndó nacají tásáhnu jícu ndó. Ta sa cándaa vahá ini ndó ñá çoó nacahví Jesucristo sáhá cuhí ndó jan xíhín jíhun cuáán á xíhínu jíhun cúúx, ñá ndíhi sáhá.

19 Ña nacají mé á quëa nacahví a sáhá cuhí ndó xíhín níi níi mé á, dú yahvi ndivaha. Naxíta do cán tá naíxi hu ndíca cruxú vátí çoó nacají mé á cuhí. Nàjocó a mé á nú Ndíóxi sáhá cuhí tá quiayha násacají ñayivi tá nàjocó ná in ndicachi vií nú n Ndíóxi sánahá sáhá cuhí na. 20 Tá câmaní cah sahá sahá ñuyíví já násacu ini Ndíóxi quiyu Jesucristo sahá cuhí ñayivi. Ta naxínu tiempo já naxiosí a ñuyíví ñá ná chindeé a ndóho.
8Ta íin inga tucu nã cachí a sahá Jesús:
Cúú á tátyhun in yùu cãhnu nùu cachíhin sahá ná ta jándicava a nã, cachí táhyun Ndíoξí.
Ta mé nã cán cachíhin sahá ná jáchí co cúni nã cuni joho na táhyun váha cáhãn sahá Jesucristo. Ta janda sahá násacu iní Ndíoξí ndóho na.

Íñiyi, ná cúú cuéntá mé á
9Joo mé ndó cúú ndó nã nácaxi Ndíoξí ñá ná nduu ndó nã vehe mé á. Ta nánddu ndó jútu cuéntá mé á ta mé á cúú á rey. Ta cúú ndó in táhndá cãhnu ñiyivi yíi ndáçãan ndó in ñuu ñà nándquehe Ndíoξí cacomí a cuéntá sahá. Ta nácaxi Ndíoξí ndóhó ñá ná cãhãn ndó xihín ñiyivi ndajá ndáa ñã náhnu cája Ndíoξí. Mé a nácana ndóhó tá nánde ndó nùu nã cá ná quixi ndó nùu ndató ndiváha yéhe nù ñín a. 10Coó násacu toho ndó ñiyivi cuéntá Ndíoξí jihna joo viti cúú ndó cuéntá mé á. Coó náthañi ini Ndíoξí sahá ndó jihna joo viti táhví ini a sahá ndó.

Íñíñúhu cajá ña cúni Ndíoξí
11Candeñeh ndó, ñañi i. Xíca táhví i nã ndó, nã cúú tátyhun na ndúu ñuu túho jáchí indiví cúú ñuu ndó. Sahá ña quíñi ini i ndóhó sahá ñá cán quée xícá i ñañanji nã ndó ñã a cája ndó ñá xíca ini yíquí cuñu ndó cajá. Jáchí cúú á tátyhun caní táhán yíquí cuñu ndó xihín íñima ndó. 12Mé ndó ndúu ndó tañu ñiyivi ñuyíví, nã co xíca ñáchu cuéntá Ndíoξí. Xíñí ñúhú cajá váha ndó já ná cuni na jan ndá quíñáva cája ndó. Váñi viti cáhãn nûu na sahá ndó ta cáchí ná ñá cúú ndó nã quíñi joo tá ná cuni na ñá váha cája ndó já quée cája cãhnu na Ndíoξí tá ná xínui quíñi cája vií mé á sahá tócu ndíhi ñiyivi.
13Sahá ñá cája cãhnu ndó Jesucristo, xítóho i xíni ñúhú coo joho ndó nù såhndá nà jútixia ndúu ñuyíví yóho nù ndó. Coó joho ndó nù cáhãn presidente, dà ndójo chunu cãhnu chága. 14Ta coo joho ndó nù såhndá dà cúú gobernador jáchí mé presidente cúú dà såhndá chunu núu gobernador ñá ná caja vií dà sahá ná ço cája váha. Ta ndítahan nù dá cáhãn váha da sahá ná cája váha. 15Cúni Ndíoξí ñá ná caja váha ndó. Já quée nà tónto jini, nã co xíca ñáchu cuéntá Ndíoξí cuni na ñá váha cája ndó já ná ñéhe íñí ná cáhãn núu na sahá ndó.

Coó nácahan nûu Jesús xihín nà nácàja xíxi xihín á ta quíñáva já ndítahan cajá ri mé ví
18Ndóhó, nà cómí xítóho cuéntá sahá xíñí ñúhú cajá ndó xihín ndíñuhu ini ndó ñá såhndá xítóho ndó nù ndó. Ta a ndíñehe yúhu ndó nù ná. Coó a cajá toho a a cúú ná

ña̱ ndítahan caja nà nà nàtandàha


7Ta jári ndóho va dátaa, dá fìn nájíhí, a cája ná diváha ndó xíhín nájíhí ndó. Coo tónc náhù ndó xíhín ná jačí cúú ná nà chîjîn chága nü
mé ndó. Ta ŋāmaní, ŋa nasacu ini Ndíoxí quiáhva nū ndóhó, dątaa, nasacu ini mé a quiáhva ri a nū ŋa cán va. Sāhá ŋa cán quéa ndítahan caja vaха ndó xīhín ŋájité ndō já nā cuni johó Ndíoxí ŋa xīcā taḥví ndó nū ā.

Ndóho ini java na sāhá ŋa vaха cája na

8 Candehé ndό. In ndítahan cacuu ndihi ndó. Có ndítahan cahnda táhan ndó. Ndítahan quihvi ini táhan ndó táṭuhun in cúú tątά ndihi ndó. Ta ndítahan candahvi ini ndó ŋayivi. Ta coto a ndíñehe jícó ndó mé ndó. 9 Tá ná caja nú ŋayivi xīhìn ndό a ndícó cōo ndó caja ndó já xīhín ná. Ta ní tá ná canąhá nā xīhìn ndό a ndícó cōo ndó canahá ndó xīhín ná. Vaha chága ná caça taḥví ndό nū Ndíoxí ŋa nā caja vaха mé á xīhìn nā cán. Ta nācana Ndíoxi ndōho ŋa nā caja mé á ŋāmaní xīhín ndō. 10 Jáchi já cáchí tųhun Ndíoxi já:

Ndá nā cuni canduu nahá ŋuyíví yóho ta có cuni nā quiixi tondóhó nū nā nani ĩn na yóho,
já quéa ndítahan nū nā candaa na yúhú nā já nā a cáhan quini na.
Ta quiáhva já ndítahan candaa na yúhú ná já ná a cáhan na ŋa táḥún.

11 Ndítahan caxoo na nū tūcó ndihi ŋa núu tu caja na ŋa vaха cuití va.
Ta ndítahan ndinducú nā ŋa coo vaха ini na xīhín ŋayivi ta a jándacoo na caja na ŋa.

12 Jáchi ndáá Ndíoxí nā cája ndāa, ta tāá johó a nū cáhan nā tá xīcā taḥví nū nū mé á.

Joo xójo ini a xīhín ŋayivi cája cuachi, já cáchí tųhun Ndíoxi.

13 Ni in ŋayivi a cuú ndusa caja xīxi xīhín ndō tá nā ndīhi ini ndó caja ndó ŋa vaха. 14 Joo tá cája xīxi na xīhín ndō vātį cája ndό ŋa vaха, taḥví nahá nacuŋ ndō. A cáyįhvi toho ndó ŋayivi ta a ndícānī toho ini ndó. 15 Nā ndítahan caja ndó quéa caja cáhnu ndō Jesucristo, xītoho i xīhín ndinuhū ŋīnma ndō. Ta xínĩ núńú coo tiąhva ndō nducú ŋehe vií ndō tųhun núū ŋayivi, nā cūnī candaa ini sāhā ŋa cândee ini ndō Jesus. Ta nā coo tōni núńú ndó xīhín nā ta a ndíñehe jícó ndó mé ndó nāndicānī ndō tųhun Ndíoxí núū nā cán. 16 Ndítahan caja ndó ŋa vaха já nā a cácāhā nū ŋu ndō.
Ta tá cáhān núu na saха ndō sāhā ŋa cúū ndó cuéntá Jesús já quēa cacahā nū ŋu mé nā cán sāhā xīhun nūū cáhan nā sāhā ndō. 17 Ta tá mé Ndíoxi quē cúń ŋa nā ndohō ini ndō já quēa vaха chága nā ndohō ini ndō sāhā ŋa vaха cája ndō a jū́ ga sāhā ŋa núū.

18 Ta in tųhun tańu cuití va na xīhī Jesucristo sāhā cuachí. Ni in tųhun toho cuachí cóo načaŋa mé á joo nando ho ini a sāhā ŋayivi quini já nā cuu ndįhvi ndihi íchi cuéntá Ndíoxi. Ta sāhā ŋa nașaço mí a in yiqui cúń ŋayivi nașiși a joo mé á cuń ā ŋa naquixi indiví sāhā ŋa cán quēa ndāntacu tücu a ta tącū yįi va ŋīnma mé á. 19 Ta nașaŋan ŋīnma mé á nū ndājí ŋīnma ndįi ta cán nașaŋan mé á tųhun Ndíoxi xīhın nā. 20 Mé ŋīnma ndįi cán nașacuu na nā cóo națeem cuni johó tųhun

Náha Ndíóxi nú yo ná quiaha ndítsatí nú yo caja chúun í ña ná ñehe táhvi yó núy mé á


7Jalóho cúñi xínú cóo quíví ndíhi saha tácó ndíhi ñáha. Sañá ña cán queração ndítsatí nu ndó cóo cáxi táhvi íní ndó tá xihún ndínuñu ini ndó ndítsatí cáca táhvi ndó ná Ndíóxi. 8Ní xíni quéa ná quía huvi ini táhan ndó jácchu tá quíví ini táhan ndó já cája cáhnu ini saha táhan ndó tá yáha xihún táhan ndó. 9Ta ña cóju ini ndó tá xínú cóo ñána táhan ndó xító xhí na ndóho vehe ndó jácchu ndítsatí ndiquéhe váha ndó ná. 10Nañí Ndíóxi núi in in ndó ña ná ñehe táhvi ndó in in ñámmá mí á. Ta ndítsatí cáju chúun ndó ña ña chindee ndó ña cúú cómta Jesús. Ta ndítsatí cája ndó ña tá quiaha sahan Ndíóxi ndéyndó caja ndó ñá. 11Ta ndá táhuñ ná cáhá ndó xihún ñána táhan ndó, ná cátacu va táhuñ yíi táhuñ ná cáhan Ndíóxi. Ta ndá ndó cója ñámmá xihún iná na, ná caja ndó ña xihún ndéyndó sahan Ndíóxi nú ndó. Jácchu tácó ndíhi ña cája ndó

Ndóho iní jáchí cándee iní Jesús

12 Candehe ndó, ſани i. Coto a cántóto nahá ndó tá quixi tondóho náhnu ſu ndó. A cája ndó tátuñun ná co xíni quixi tondóho ſuú. 13 Na ndítahan caja ndó quéa cajį iní ndó jáchí xihín ſa yóho cánda iní ndó ndá quia̱hva nándoho iní Jesús. Ta xihín ſa yóho cajį ndiva iní ndó tá ná cuńi ndó ndá quia̱hva cáhnu cúú mė á tá ná quixi tucu a. 14 Ta cána ha ſañiyi xihín ndqo ſa cándeé iní ndó Jesucristo, tañvi nacuu ndó. Jáchí sa nándicitú ndaqa íni ma in in ndó xihín íni ma yiNdóxi ta mė á cúú a ſa cáhnu ndiva ina. Mé ſañiyi cán cáha ſu na sahá joo mé ndó cája cahnu ndó a. 15 Ta nacañahá cája xíxi na xihín ndó co ndítahan cacuu a saha ſa cúú ndó taa sañní ndji. Ta ni co ndítahan cacuu a saha ſa a váha toho naça ha ndó. Ta ni co ndítahan cacuu a saha ſa naqiuhi inu ſu ndó ſu co ndítahan ndó. 16 Joo tá ndóho iní ndó saha ſa cúú ndó cuñtá Jesucristo co ndítahan cácahan nuu ndó. Na ndítahan caja ndó quéa caja cahnu ndó Ndóxi jáchí nañehe táñvi ndó cacuu ndó cuñtá Jesús.

17 Viti sa nañiu in coo tiempo cácañah Ndóxi caja vií a saha na cúú cuñtá mé á. Ta jiñha mé yó, na cúú cuñtá mé á caja vií a saha. Ta a juú quia̱hva jándoho a iní java ga ñañiyi, na co cúní coo johó nú ſa sáhndá mé á nú ná caja na. 18 Jáchí cáchí týchun Ndóxi ſa jandá mi, na cúú ñañiyi ndaa nu Ndóxi ta ihvi cáa saha yo jácacu Ndóxi mi. Ndaja gá ví caja Ndóxi xihín ñañiyi sáá ini, na co cúní jándacoo cuñchi. 19 Saña ſa cán quëg tá ndóho iní ndó tá quia̱hva cúní Ndóxi, ndítahan nu ndó caja vaha ndó. Ta jári ndítahan nu ndó ndiqiaha ndó mé ndó ndáha Ndóxi, mé á nácavaha ndóho. Ta caja mé Ndóxi ſa sáhan týchun a caja.

Ndícani Pedro nuú na cúú cuñtá Jesús ndía ndítahan nu ná caja na

5 Ta viti cúní cáha loho i xihín na saçuáha nú na cúú cuñtá Jesús ndúu tañu ndó jàn jáchí da saçuáha cúú ri yehe va. Ta cúú ſi in da nañini xihín nú ſi tá quia̱hva nándoho iní Jesucristo. Ta tá quia̱hva cuna na saçuáha ndaja cahnu cacuu na nuNdóxi tá cahun na coo na xihín mé á quia̱hva jà caja ri Ndóxi xihín yehe va tá na xuní coo quáyí nu ndihí. 2 Xíca táñvi i ſu ndó ſa na cacomíí vaha ndó cuñtá saha na cúú cuñtá Jesús. Cája ndó ſa xihín ndinuhu iní ndó jáchí mé Ndóxi najándicoo a na ndáha ndó. Saña ſa cán quëg xíní núu ſu coo cuñtá vaha ndó xihín ná tá quia̱hva cúní Ndóxi. Ta coto a cája ndó ſa xihín ſa ndúsa. Ta ni a cája ndó ſa saha jáñíhún. Ñañdíahan caja ndó quëa cajį iní ndó xihín chuun yóho. 3 Ta co ndítahan cahvi iní ndó ſa cúú ndó xitoho na cúú cuñtá Jesús jàn jáchí na jàn cúú nà na najándacoo Ndóxi nu ndó candaa ndó. Xíní núu ſu caja vaha ndó jà ná cuni ri na jàn va caja na ſa. Jáchí na
jan cúú ná tátuhun ndicachi ta ndóhó cuú ndó tátuhun da ndáá nháá. 4Ña cán quéa tá ná quíxi Jesucristo, mé á cuú da sacuha núu ndihi da ndáá ná cuú cuéntá mé á andá ja ndiñiquíahva mé á ña ndítahan ndiquehe ndó saha chuun naçajá ndó yóho. Ta ña quiáhva mé á nü ndó a cácuu toho a in ñaha ña ndíhi saha.

5Ta viti cáha ri xíñí nhó, dà tacú. Xíñí ñúhú coo joho ndó nü sähndá na sacuha nü ndó. Tóco ndihi ndó ndítahan candúsá táhan ndó ta ço ndítahan nü ndó ndínehe jícó ndó mé ndó jáchí já cáchi tñuh Ndíóxi:

Xójo ini Ndíóxi xíñí ná cátóó ndínehe jícó mé,
joó cája ñañámi xíñí ná jánuu ndáá nháá.

6Ña cán quéa ndítahan jánuu ndáá nhó mé ndó nü Ndíóxi jáchí sa cándañ ini ndó ñá cáhnu ndíva ha cuú mé á. Vañi quiñi jándiñehe jícó mé á ndóho saha ña najánuu ndáá nhó ndó ndó. 7Tá ndícani ndíva ha ini ndó ndítahan cáça táñí nhó nü Ndíóxi ña nhínde a nhóho jíñí ñúhu ini a saha ndó.

8Cuéntá coo ndó ta coto a náa ini ndó jáchí tíñáhá sacuha cuú ri rí iññi yö ta xíca nuu ri tñuú mí yóho. Ta tá quiáhva cája in león ndányi ri ndúcú ri yo cañí ri quiáhva já cája tíñáhá sacuha yóho jándicava ri ñayivy núu cuáchi.

9Xíñí ñúhú coo ndácú ini ndó ta candéé ndusa ini ndó Ndíóxi já cuu quee vaha ndó xíñí rí. Ta ndítahan ndiciñuh ini ndó ñá tá quiáhva ndóho ini ndó quiáhva já ndóho ri java ga ná cuú cuénta Jesús ndúu ndijáá ñuyivi. 10Ta tá sá nayáha chá tiempo ndóho ini ndó andá jáví cája Ndíóxi ña ná ndoo cuáchi ndó ta jándíhi mé á ndéé a ini iniñí ndó. Nií tiempo cacuú ndó ñayíví ndacú ini xíñí nhúnhun Ndíóxi ta xíñí ña yóho candéé ndusa ini ndó Ndíóxi. Mé á cán cája cuáhá ñañámi xíñí yö. Ta nacana mé á mí ña ná cohó coo i indiví ña ná ndaja cáhnu Ndíóxi mí andá ama cáa quiýí saha ña in nadúú xíñí Jesucristo. 11Cáhnu ná cacuú mé á ta bíndée a cája tóco ndíhi ña cuní a andá ama cáa quiýí. Já ná coo.

**Ndíndayí Pedro ná cahyí dà carta nüu cán**

12Chíndeé Silvano yhehe cahyí i carta yóho ta chindahá i ña nü ndó. Ta cája i cuénta mé Silvano yóho cája chúun da cuénta Ndíóxi xíñí nhúnuu ini da. Naçahyí i mé carta loho nü ndó jáchí cuní ndiçani i ña ndaà na ndó ñá cája tá cája Ndíóxi ñañámi xíñí ndó. Xíñí ñúhú coo ndácú ini ndó ta a ndíndojó ndó tóco ndíi ña nacachi i xíñí ndó yóho.

13Ña cuú cuénta Jesús ndúu ñuu Babilonia chindahá na Ndíóxi coo ndó. Ta tá quíhva nándacaxí Ndíóxi ndóho quiáhva já nándacaxí ri a ná cán va. Ta jari Marcos, dà cuú táñuhun jahyi i chindahá dà Ndíóxi coo ndó. 14Cáhan Ndíóxi xíñí táhan ndó ta tatí yúhú sajóho táhan ndó jáchí quiáhva já ndítahan cája ndó saha ña quiñí ini táhan ndó.

Ta ña cuní quéa ná coo vaha ini ndíhi ndó, ná cuú cuénta Jesucristo. Já ná coo.
Cáhyí tucu Pedro inga carta nuú ná cúú cuéntá Jesús

1 Yehe cúú Simón Pedro ta cája chúun j cuéntá Jesucristo ta cúú 死角 in apóstol náchindahá mé á Ṉa ná cahan i sahá tühun a. Cáhyí i carta yo ho nu ndohó, ná nañehé táhví canddéé ini Ndioxi tá quiahva candeé ini ndéhe mé á. Jáchi cája ndaṣa Jesucristo tóco ndíhi Ḉa ta mé á cúú Ndioxi cája cahnú i. Ta mé á quéá jácachu mí. 2Ña cúni quéea ná caja cuhaha Ndioxi Ḉamaní xíhin ndọ ta ná caja mé á Ḉa ná coo vaha ini ndó sahá Ḉa xíni ndó yo cúú Ndioxi ta sahá Ḉa xíni ndò yo cúú Jesús, xitoho i.

Jáxinu Ndioxi iní Ḉa ná caja i Ḉa cúni mé á

3Xíxin ndéé Ndioxi naçaja Ḉa ná a ndímañi Ḉa Ḉa nu yo catacu Ḉuyíví yo ho. Ta náhá mé á nu yo ndá quiahva caja cahnú i mé á xíhin Ḉa cája í. Jáchi naçaja mé á Ḉa ná candqa iní saha Jesucristo. Ta xíhin ndée mé á ta xíhin tóco ndíhi Ḉa náhnu cahan mé á naçaxi a mí canddeé iní mé á. 4Ta sahá Ḉa yo ho nasahán tühun a nu yo. Ta náhnu ndivaха cúú tühun nasahán mé á nu yo ta ndíyaхvi ndivaha Ḉa. Jáchi xíhin tühun nasahán mé á nu yo já cuu xínu coo i coo i tá quiahva tín mé á. Ta xíhin Ḉa yo ho cuu caxoo i nuú Ḉa núu xíca iní yiquí cuhnu i cája Ḉuyíví yo ho. 5Saха Ḉa cán quéea tá cúni ndó Ḉehe táhví ndó Ḉamaní nu Ndioxi xíni Ḉuhú canddéé ini ndó Jesús. Ta váti sa cándeé ini ndó Jesús joo xíni Ḉuhú caja vaha ndó. Ta váti sa cája vaha ndó joo xíni Ḉuhú candqa vaha ini ndó tühun Ndioxi. 6Ta váti sa cándeé ini ndó tühun Ndioxi joo xíni Ḉuhú cahnú ndó nuú Ḉa núu Ḉa xíca iní yiquí cuhnu ndó caja. Ta váti sa sáhnu ndó nuú Ḉa xíca iní yiquí cuhnu ndó caja joo ndítahan coo cahnú ini ndó. Ta váti sa în cahnú ini ndó joo ndítahan ndindecú ndó caja ndó Ḉa cúni Ndioxi. 7Ta váti sa cája ndó Ḉa cúni Ndioxi joo ndítahan quíhvi iní ndó Ḉa ni tánhán ndó, Ḉa cúú cuéntá Jesús. Ta xíhin Ḉa yo ho cuu quíhvi iní ndó tóco ndíhi Ḉayivi.

8Ta cája ndó tóco ndihi Ḉa yo ho ta tá ndíhi iní ndó cuahnu ndó xíhin a, a cácuu toho ndó Ḉayivi có chúun nu Ndioxi. Ta tá nú xínu coo ndó candqa iní ndó sahá Jesucristo, xitoho i já quéea a cácuu a Ḉa uun. 9Joo ndá Ḉa có cája tóco
2 Pedro 1, 2

ndihi ñañacachi i xihín ndo cúú ná tátyuhun in na cuáá, in na a cúú candéhé vaha. Jáchí ñandindójó nña náñándoo Ndíóxi cuachi nacaja na sanahá. 10 Sahá ñañ cán queá ndítahan nʊ mé ndó, ñañi i, ná cúú cuánta Jesús ndihi ini ndó náhá ndo nʊ ñayivi nña mé a ndáa táhyí cúú ndó naña naçaña Ndíóxi cacóm a cuánta saha. Jáchí tá ná caja ndó tóco ndíhi ñañ vaha nacachi i xihín ndó yóho a ndícava toho ndó nʊ cuachi. 11 Ta xihín ñañ yóho núná ndo ndó cuhun ndó indivi nʊ in Jesúsucristo, xitoхо i, mé a jácachu mí ta cacóm a cuánta saha yó anda ama cáa quivi. 12 Sahá ñaña cán queá cáhan tá cáhan i sahá ñañ xihín ndo ndo vaṭi sán xín va ndó ñañ ta vaṭi sán cándéé ini ndó ñañ ndáa, ñañi náñañañá i nü ndó yóho. 13 Cája i ñañ yóho jáchí cáhan i ñañ ndítahan cája i ñañi nañi tácú u ñuyíví yóho. Jáchí xín ñhões ndicani i nü ndó ndáa queá vaha ta ndía queá a váha. 14 Jáchí sa nacaja Jesúsucristo, xitoño i ñañ cánndáán cája ñañi i ñañi sán caçayati quivi quivi ñañ ta jándacoó i ñuyíví yóho. 15 Jáo ndúcu ndéé e ndínducú ñañ quíahva cája ñañi ná ndíndójó ndó nañi tóco ndíhi ñañ yóho tá sa nañxíhi i.

Ndícani Pedro ñañaxini da ndá quíahva cáhnu cúú Jesús

16 Tá náñañañá ndé ndóho ñañi xihán ndé Jesúsucristo, xitoño i ta tá nacachi ndé xihín ndó quixi tucú mé á, cóo násacuu a tóhun naçaña jiní mé ndé ñañ jándahvi ndé ndóho vaha. Jáchí ñaxini xihín núñú ndé ndá quíahva cáhnu cúú Jesúsucristo, xitoño i.

Na xía jánñañá ñañ tuhú

(Judas 4-13)

17 Nánxini ndé xihín núñú ndé tá nándaja cáhnu Ndíóxi, tá tá yó Jesúsucristo já nándicáhnu ndiváha mé á. Ta ñúchí ndiváha násahiñ tá naxini joho ndé nacachi Ndíóxi já: “Mé a yóho cúú jahyí manñi ñ ta cajíi ndiváha ini ñ xihín tóco ndíhi ñañ cajá”, nacachi Ndíóxi sañá Jesús. 18 Ta mé ndé naxini joho ndé nacahan Ndíóxi chí indivi jáchí nasánduu ndé xihín Jesús jiní mé yúcu yíi cán.

19 Ta in ina tucu ñañ cóhán ndá quíahva cáhnu cúú Jesús ta ñañ cúú ñañ náçahyí ñañ profeta sanahá. Ta sa xín ñañ vaha yó cúú á ñañ ndáa. Vaha cája ndó táa joho ndó ñañ náçahyí ñañ profeta cán jáchí cúú a tátyuhun in lámpara ñañ jándiyéhe núñú nañ jánda quíahva na quixi Jesúsucristo. Ta mé ñ cúu a tátyuhun quimi cáhnu, rí queta tá nátíjí jáchí jándiyéhe a ñinama ñayivi. 20 Jáo coto a ndíndójó ndó ñañ in tóhun toho na a cúú nánducú ñehe ñañ cáhnu tóhun Ndíóxi núñú ina na sañá ñañ cåña jiní mé va na. 21 Jáchí ni in profeta cóo náçahyí ñañ ñañacu ini mé ñañ cáhyí. Ñañacaja na queá nándiquiáhva na mé ná ndáha ñinama yíi Ndíóxi táa mé Ndíóxi násahan tóco ndíhi ñañ náçahan na.

2 Jáo mé tiempo já nasánduu ri profeta tóhun tañu na Israel cán. Quíahva já candúu ri na jánñañá ñañ tuhúna tañu ndóho. Ta na cán casáhna na jácahan jehé na ñayivi sañá ñañ cáhvi jiní mé va na. Jáo jáquíjí ndiváha na ñayivi xihín á. Ta xihín ñañ yóho a ndícuni na.
ña najácu Jesús na ta casáhá na cácahan núu ná sahá ná nacaja me á sahá ná. Ta ná yóho queá caja ña ná ndíhi yachi chága sahá na cán. 2 Cuáhá ndivaha ñayivi casáhá candico na jatá na cán ta casáhá na caja na ña núu xíhin ná. Ta sahá ná núu caja na cán casáhá ñayivi cahan núu na sahá tuhun vaha cáhan sahá Jesús vati cúu á íchi ndáq. 3 Ta sahá ná catóó ndivaha na jiühün sahá ña cán queá nducú na tavá na jiühün xíhin ndo xíhin me ña tuhun jánaha na cán. Ta xíni Ndióxi ña caja na ña cán queá ndíhi tá ndíhi sahá ná. Jáchí sá jandá sanahá nasauc iní me á taan a ñayivi jan iní indayá.

4 Cóó nacaja cáhnu toho iní Ndióxi sahá táto me á tá nacaja na cuachi nü me á. Ña nacaja me á queá náchindahá a ná indayá. Ta najándico a na núü naá ndivaha ta nacató a na xíhin cadena ndúu na ndáti na xínu cóo quiví caja vií Ndióxi sahá ná. 5 Ta ni cóó nacaja cáhnu iní Ndióxi sahá ñayivi násanduú sanahá ndivaha.

ña nacaja me á queá najácun ndée ndivaha javi já náxíhi ndíhi ñayivi quini cán. Ta in tuhún dà naní Noé xíhin ndihusa na vehe da najácu a. Najácacu Ndióxi Noé jáchi nácandúsa da me á ta najácachen dà ñayivi ña ná caja vaha na. 6 Ta quiahva já náiándidi ri Ndióxi sahá ñayivi násanduu núu Sodoma xíhin núu Gomorra. Nachicään núuu a na janda quiahva nánduú na yá uun. Nacaja Ndióxi ná yóho Já ná cuni ñayivi vaxi chága chí núu ña quiahva já caja Ndióxi jándihi a sahá ñayivi quini. 7 Joo najácu Ndióxi in dà naní Lot jáchi násacuu da in tā vaha ta me Lot yöho náthahvu ndivaha iní da sahá tácó ndíhi cuachi násacaja ñayivi quini násanduú tiempo cán. 8 Ndijáá níi quivi nácacuehá iní Lot cán sahá cuachi ñayivi cán jáchi quini násacahan ná ta quini násacaja na.

9 Ta tá quiahva nacaja Ndióxi xíhin Lot quiahva já cuu caja me á jácaçu a ñayivi, na ndíquahva me ndáha me á. Ta chindeé a ná tá cáshá ndóho iní na. Joo sácu xoó me á ñayivi quini já ná canduu xoó na candati na xínu quiví caja vií a sahá cuachi na.

10 Mé Ndióxi jándoho a iní tácó ndíhi ná catóó caja ña xíca iní yiquí cuñu na jáchi cándají ná caja na ña sáhndá Ndióxi nü ná. Cúú ná ná níhi iní ta ni có sáhni ná me ná ta ni có yíhví ná cánahá ná xíhin ná ndójo chunu náhnu 11 jáchi ní me táto Ndióxi, na ndúu nü ún me á váthi íin chága ndéeg ná a juú ga ñayivi, ná cánahá xíhin me ná ndójo chunu cán. Joo có sáhan ndéed iní me táto Ndióxi chícáán ná cháhan jatá ná náhnu sáhndá chunu cán.

12 Joo ñayivi quini jan cúú ná táthun quíti, rí có xíní túñí. Nácuacu rí ñuyíví yöho ta tíin táhan rí ta sáhni táhan rí. Ta quiahva já caja ná cán jáchi cája na ndá ña xínu iní na caja na ta cáhan núu na sahá ñaha, ña có cándáa iní na sahá. Ta tá quiahva xíhi quíti já quivi ná cán. 13 Ta quiahva jándoho na iní ñayivi quiahva já ndóho iní me ná. Cáhán ná ña ndató ndivaha ndúu na jáchi tá yéhe candii xícá nuu na cája na ña núu. Ta tá ndúu na xíhin ndó
in víco cáťo̱ ná ndítäti na, chínú̱ cácahan nṳ̂ ndö̱ quéa cája na. Cájì cíndåha na na xíhín ñá cája na joo jándåhi uun na mé ná.

14Ta tá xíní uun na najhí jvi̱ láá cásáhá cáhví nùú ini na xíhín ná. Chí cọ cánaa loho na cája na cuächí. Ta jándåhi na ná ndö̱ ndàcú cuqḥa̱n ñí̱ ci̱ cuéntä Ndío̱xí ta xíní vahá na ndaja cája na quehe na ñá cúni̱ ná. Ñá jà́ núa já ñayivi nàtaṿi cháhan jàta̱, nà cuq̣ḥun índañáy. 15 Mé ná jà́ nándi̱nú̱hú ná jà́ chí cí̱ nájándacoo na ñí̱ ci̱ cuéntä ñá ndàa. Cája na tá quia̱hva nàcàja da naní Balaam, jahyí Beor sànahá, ñà nàcàcú ñë̱ hë̱ cuq̣ḥa̱n jî́j̣hú̱n jà́ta̱ ñá nùú nàcàja da. 16 Joo nànçu̱ ní̱ là́há cuächí da nàcàja in bûrroò jî́j̣hú̱ cája na tá quia̱hva nàcàja da nànì Balaam, jahyí Beor sànahá, da nàcàcú ñë̱ hë́ cuq̣ḥa̱n jî́j̣hú̱n jà́ta̱ ñá nùú nàcàja da. 17 Tócó ndì́hí táá, nà jà́nàhà ñá tû́hû́n yó̱ho cúú ná tá́tu̱hû́n chîcò́hò nùū cò́ nùū tícû́j jà́chí çò́ çhuù̱n na. Ta cúú ná tá́tu̱hû́n vî̱cò jà́cuı́j tấcî̱j xoò nuù cù́nî̱ a ta vî́ jà́ ñàññë̱hë̱ ná quë́a cuq̣ḥun nà coo na nùú nàá yá́jî̱ ì́nà̱a caà maá quë́vi. 18 Jà́chí tû́hû́n çàchà́n ná cúú ñá jà́nàdî́nî̱ta jî́cò ná mé nà xíhîn joo tócó ndì́hí ñá cáhà́ñ ná cúú ñá çò́o sàhà. Ta xíhî́n ñá nùū, ñá ñícà í́nà yiqû́ cuqû́ nà càja, xíhî́n ñá jà́nà jà́nàdî́hî na nà jàcà nàcàxoo nùú cuqû́. 19 Mé nà jà́nàhà ñá tû́hû́n yó̱ho jà́càhà ná ñà́yî́vî́ ñá nûú ná nà càja na ñá cúni̱ mé va na. Joo mé ná cán cúú ná tá́tu̱hû́n mozzo nùú cuqû́ jà́chí cómí jà́cû́ cuqû́ yi̱ cù́ntà sàhà ná. Ñû́hu ñà́yî́vî́ ndàhà ñá tí̱n ñà́hà jà́chí sấhî́ndà a çhuu̱n nùu ná. 20 Ta ndà́ ñà́yî́vî nàcàxoo nùú ñá nùú nù́yî́vî́ yó̱ho sàhà ná nàcànàa ní̱n na yo cúú Jesúsristò, xî́to ι̱, mé á jáçàcu mí joo tá ndàhí jà́càhà tû́hû́n ná càja na ñá nùú tá ndàqàjî́hî na ná ná ndàhà ñá nùú cán já quë́a ndàqû́nî́n hë́çà gấ vì́ nà a juú gà nà tá càmà́nî ndàqû́e na ñí̱ ci̱ cuéntà Jésù́s. 21 Jànà và́hà chà́gà ná ndà́hî́vî ná ñí̱ ci̱ cuéntà Jesúsristò, nduú. Jà́chí a và́hà toho tâ sa xî́nî ná ñá cúú ñá yì́ ñá nàsa̱hà́n Ndío̱xí nùú ná tá tá ndàhí tá já́ndàcà na nàa. 22 Joo xíhî́n ñá càja na yó̱ho xínú nùú tû́hû́n ñá càchî: “Ndí́cî çò́ tû́cû́ tî́nà sàxî́ rî ñá sà nàndûsà rî. Ta có́çî́, rî já́çà nàndì́hî nàjáccû́chu na ndí́cî çò́ tû́cû́ rî čhî́nî́hî nî́ mé rî nùú ndàhî́y.”

Và́xî túcû́ Jesúsristò, xî́to ι̱ 3

Cardéhé nố, ñáni má̀ñî. Xíhî́n ñá yó̱ho xínú càrtà i̱vî chî́ndàhà́ i nùú nố. Ta nùu ndívî́ càrtà ndícǻnî i nùú nố nà̀gà ndàtíta nàjá já nà nì́dåcǻnî níñ ndì́nuhà nàvà. 2Ndàtíta ndíçû́hû́n níñ ndó ñá nàcàcî nà pròfè́ta yî́iNdío̱xí́ sànahà ta ndàtíta ndíçû́hû́n níñ ndó ñá nàcàcî Jesúsristò, xî́to ι̱, mé á jáçàcù mí jà́chî cúú ñá nàjấnàhà nà apòsò́l nùu nố.

3 Nùu cuí́tí cù́nî́ñá nà nà cànǻnå inì ndó ñá tá sa nàcàyàti quë́vi quíξí tû́cû́ Jesúsristò já quë́ta ñà́yî́vî́ ta çàsàhà nà çàçû́ ndàa nà tó́cò ndì́hî ñá yì́ ñà çàntà Ndió̱xí. Ta càja nà tó́cò ndì́hî ñá nùú, ñá xḯcà í́nà yiqû́ cuqû́ nà càja. 4 Ta çàsàhà nà ndàcǻ tû́hû́n i̱chî nà já càchî nà já: “Nàsa̱hà́n Jesúsristò tû́hû́n a quíξí
tucu a ta ndá cuéntá quéa a ñáha quixi a. Jáchi jandá tá násañacu tásáhnu jícó yó, tá cáñ ñuyíví yóho anda ñahá já cáñ yíi va.” 5Ta cachí na ña yóho jáchi c ó cuñí ná candúsa na ña sá jandá sanahá ndiváha va násañacu Ndíóxi ta já násañacu indiví xihín ñuyíví. Ta mé Ndíóxi quéa násañacu chuuñ ña ná ndiñuna tícuij c án já ná canáha nú ñundáhyí ta íñ tícuij tóco ndíhi xoó ñundáhyí viti. 6Ta xihín tícuij najánaa a ñahá ñýayivi ñuyíví sanahá tá najácuun mé á javi quíni. 7 Joo indiví xihín ñuyíví ña íñ viti yóho, ndúu a ndáti a xinu quíni chiçañ nú dú Ndíóxi ña já ná ndíhi sañahá. Cája Ndíóxi ña yóho já ná ndhoó ini ñýayivi quíni cán ta jándíhi a ñahá ná quíni xajá vii Ndíóxi sañahá ñýayivi quíni cán.


10Mé quíni c ó cáhán na quíni Jesucristo já quíxi mé á. Tá quíñahva cája tá cuñína tá xínú c ó da númer ta in in na c ó xíní na ña xínú da cája cuñína dá ñahá na quíñahva já cóo nú quíxi ri Jesucristo va. Ta mé quíni cán in cuuítí c ón johó ñýayivi ñiñi ndiváha indiví tá já casahá ña ndítañi a. Ta já quíyi ñuyíví yóho xihín tóco ndíhi ñáha íñ nú á. Ta já quíyi ñahá ndóó nü táchí indiví ta ndihi sañahá tóco ndíhi ñáha.

11Mé a ndá vaxí quíni çoó tóco ndíhi ña yóho sañahá ña cán quéa ndytahan nù ndó cata vaha ndó íchí cuéntá Ndíóxi ta caja ndó ña cuñí mé á xihín ndinuhu ini ndó. 12Candáti ndó xinu quíni quíxi tucu Jesucristo ñuyíví yóho. Ta nducú ndéé ndó cája chuíun ndó cuénta mé á já ná xinu yachí quíni c án. Tá ná xinu quíni cán já jándíhi Ndíóxi sañahí xihín ñúhyú ña. Ta tóco ndíhi ñuyíví jándútu mé á ña xihín ñúhyú cayí. 13Joo mí, yó quínta cuentá Jesús ndáti inga indiví sañ xihín in ñuyíví sañ jáchí násañah Ndíóxi táhun a nú yo ña quíñahva ña nú yo. Ta cán tóco ndíhi ñahá cacuú a ña vaha ta ndinuhu ña ndáa cuo cán.

14Ñani i, quíñi ndiváha iní i ndóóho sañah ña cán quéa cáhán i ña yóho xihín ndó. Nani cámañí xínú quíni caja Ndíóxi tóco ndíhi ña cán, ndýtahan ndíhi ini ndó caja ndó ña vaha já quéá ña cún Ndíóxi ñá ñín vaha ini ndó xihín mé á ta já ná cúní a ña cóo cuachí ndó. 15Ta a ndándójó ndó ña ndátí yií Jesucristo quíxi tucu a ñuyíví yóho jáchí táhví ndiváha ini mé á ñahá yó ta cúní a jácucu a mí. Ta tá quíñahva cáhíni yeñu ndó yóho quíñahva já nacahíri ri ñani máñí yó, da cúú Pablo carta náchindahá da ñu ndó jáchí nácaca Ndíóxi ñá ná candañ iní da cán ña cuñí mé á. 16Ñu tóco ndíhi carta nácahíri Pablo nú ndó cáhán da xihín ndó sañahá tóco ndíhi ñá yóho. Java ña yóho cúú á ña
yáncá ndivaha cándaá iní saha. Ta
na cò cándaá iní xihín na cò cándeé
vaha iní Ndióxi nañasáhá ndíjama
na ña naçañhyí da. Quiñháva já cája
na ndíjama na java ga ña cáchí
tuhun Ndióxi joo ndíhi saha tócó
ndíhi ña cáñ.
17Candeñé ndó, ñañi máñí ñ.
Sahá ña sa xíní vaha ndó saha tócó
ndíhi ña nandici iní nñ ndó yöho,
xíní ñúñú ndíjaa vaha ndó mé
ndó já ná a jándahvi ñayivi quini
ndóho já ná a ndácava ndó nuyú
cuquí vátí cuñán vaha ndó íchí
cuéntá Ndióxi viti. 18Xíní ñúñú
andíjaa vaha chága iní ndó yo
cúú Jesucristo, xito ho í jáchí mé
a quéa jáquacu mí. Ta xíní ñúñú
andíjaa vaha chága iní ndó ña cája
Ndióxi cuñán ñañaji xoño. Cáñnu
ná cacuu Jesucristo ñandá ama cáa
quíví. Já ná coo.
549

Carta nú cuítí nacahyí Juan nú na cúú cuéntá Jesús

Cáxi tuhun Juan nú ñayivi sáhá Jesucristo

1 Cáhyí ndé carta yóho nú ndó sáhá Jesucristo, mé á nasañhin janda tá cámání cava sáhá sáhá ñuyíví. Mé ndé naxini joha ndé ŋa nacañhañ má á ta chi naxini xíhín nú ndé më áp. Nasañéhó ndé a ta nacani ndaà ndahá ndé a. Cáhan ndé sáhá Jesucristo mé á cúú tuhun Ndíoxi, ŋa cája ŋa ná catacu ñayivi ñandá amá caa quiví. 2Najánhàsa mé á nú ñayivi ta mé ndé naxini ndé a sáhá ŋa cán quea cáxi tuhun ndé nú ñayivi sáhá má á. Ta ndicani ndé ŋu mé ndó viti sáhá Jesucristo, mé á sa janda amá caa quiví fin a xíhín Ndíoxi, táta a ta có ndíhi toho sáhá. Viti naquixi a najánhàsa mé á nú yo. 3Ta cáxi tuhun ndé ŋu ndó ŋa naxini ndé xíhín ŋa naxini joha ndé jà ná cuu in canduu ndé a. Jáchì in nanduu yó xíhín Ndíoxi, táta yó ta xíhín Jesucristo, mé á cúú in tühún jinha jà jahyí Ndíoxi. 4Ta cáhyí ndé ŋa yóho nú ndó jà ná ndicuti ndaà ínima yo xíhín ŋa cajii ínî yo. Jándiyehé ndaa Ndíoxi nú ín a

5Ná najánhàsa Jesucristo nú ndé cúú á ŋa jánahá ndé nu ndó viti: Jándiyehé ndaa Ndíoxi nú ín a ta ni loho ŋa naá có ín nú ín mí ña mú a. 6Tá ná cachí yó ŋa in nánduú xíhín Jesucristo nani cája í cuá chi já quea cúú á tátuúhu ndúu yñi yó nú naá jáchì cátúhún yó ta có cája í ŋa ndáa. 7Joo tá nduú yó nú yéhe tá quíhva ín Ndíoxí nú ŋa yéhe já quea in nduú ndíhi. Ta Jesucristo, mé á cúú in tühún jinha jà jahyí Ndíoxi jândoo ndíhi a cuá chi jáchì naxinta ni à sáhá yó ta naxinta ndíca crúxu.

8Ta tá ná cachí yó ŋa có toho cuá chi cája í já quea jándahví má ví ta có ndáçañ ŋa ndáa iní. 9Joo tá ná nahma yó cuá chi nú Ndíoxi já quea cuu candée iní ŋa caja ndaà Ndíoxi xíhín yó jáchì caja cahnú iní a sáhá cuá chi tá ndaja vií a mí nú tóccó ndíhi ŋa núu. 10Joo tá ná cachí ŋa ni in tühún toho cuá chi có noacaya í já quea ndáajá tühún yó Ndíoxi ta xíhín ŋa yóho náhá ŋa mí a ndáa táhyí cóo nándiquehe vahá i tühun vahá cáhan sáhá má á.

Jesucristo quea cáhan cuá chi a sáhá yó nú Ndíoxi

2 Candéhé ndó. Mé ndó cúú ndó tátuúhu jahyí vàli i ta cáhyí

3Jáchí tá cája í ñá sáhndá Ndíóxi já quéa náha ña mé a ndáa táhyí xíní yö mé á. 4Joo tá cáhí in na ña xíní na Ndíóxi nani có cája na ñá sáhndá mé á já quéa cúú ná nà tühún ta có ndácañ ñá ndáa ini ná. 5Joo na cája ñá sáhndá Ndíóxi, náha ña mé a ndáa táhyí quíhvi ini na mé á ta xíhín ña yö ñá cándañ ini yö ña in nánduü na xíhín mé á. 6Ta ndá na cáchi ña in nánduü na xíhín Ndíóxi, xíní ñuñú cája na tá quíhva nåcaga Jesucristo tá násahjin a ñuyíví yöho.

Sáhndá Ndíóxi chuun ña ná quíhvi ini táhan í


9Ta ndá ná ná cachi ña saja nándiyeh ínimá ná nåcaga Jesucristo nani cándají ná ñani na, ná cúú cuéntá Jesús já quéa cúú cachi a ña ndúu yö ná nüú ndívahá. 10Ta ndá ná quíhvi ndusa ini ñáí na já quéa cúú cachi a ña mé a ndáa jándiyeh Jesucristo ínimá ná ta ni in ñáha ña cúú caja ñá ná ndacava na nüú cuachí. 11Joo ndá ná cándají ñáí na já quéa ndúu na nüú naá ta xíca na nüú naá yávé. Ta ni ço xíní ná ndáchí xíca na jáchí cúú ná táhyí ná táhyun na cuá tá jáchí ndúu na nüú naá.

12Mé ndó cúú ndó táhyun jáhyí i ta cáhyí i carta yöho nü ndó jáchí såhá ña saja Jesucristo ndó saja Ndíóxi såha cuachí. 13Ta cáhyí i carta yöho nü ndó, nátaa, ná cúú táta jáchí nácándañ ini ndó såhá Jesucristo, mé a saja in jánda tá nácava såhá såhá ñuyíví. Ta cáhyí ri carta yöho nü ndó, taa yúta jáchí nácandee ndó násahnu ndó nüú tíñahá sãcuahuá.

Candehé ndó. Mé ndó cúú ndó táhyun jáhyí i ta cáhyí i carta yöho nü ndó jáchí nácándañ ini ndó yö cúú Ndíóxi, tátá yö. 14Ta cáhyí ri carta yöho nü ndó, ná cúú táta jáchí nácándañ ini ndó såhá Jesucristo, mé a saja in jánda tá nácava såhá såhá ñuyíví. Ta cáhyí ri carta yöho nü ndó, taa yúta jáchí sãhan ndeé ini ndó ta ndácañ táhyun Ndíóxi ini ínimá ndó ta nácandeé ndó násahnu ndó nüú tíñahá sãcuahuá.

15Ta coto a cátóó ndó ña cúú cuéntá ñuyíví yöho ta ni a ndívahá ini ndó cocomí ndó ña ndúu ñuyíví yöho. Jáchí ndá na cúú ñáha ñuyíví yöho jà quéa cúú cachi a ña
1 Juan

\[551\]

\[16\]Jáchí ni in ña núu ndúu ñuyíví yóho cóo vaxí a cuentá Ndíóxi, táta yó. Ta ña yóho cúú á ña á vááha toho cáhvi ini ñayivi caja na ta jári ndiáva ini na cacomí ña ña xíni na xíhin núu nú ta jári ndíñehe jícó ndiváha na mé ná sahá ña cómí na. Ndijáá ña yóho cúú á ña núu quixi mé ñuyíví yóho. 

\[17\]Vaxí quiví ndihi sahá tóco ndihi ña ndiáva ini ñayivi ta janda mé ñuyíví yóho ndihi sahá joo ndá na cája ña sáhndá Ndíóxi, na cán cúú ná catacu n ú ún mé á ánda ama cáa quivi.

\[18\]Candehe ndó jáchí cúú ndó tatóhun jahyi i. Jalóho cúñi ndihi sahá ñuyíví ta sa xíni joo ndó sahá in da vaxí caja jhvi xíhin Jesucristo. Ta mé tiempo yóho sa naqueta cuhá ña có cúñi táchan xíhin mé á. Sahá ña yóho sa cánda ñi yó ña sa naçayati quiví ndihi sahá ñuyíví yóho. 


\[20\] Joo nú mé ndó nașahan Jesucristo ínimá yii mé á sahá ña cán quéa tóco ndihi ndó cúú ndó ñayivi xíni ña ndaą. 

\[21\]Tá cáhýí i carta yóho nú ndo, có cúú á sahá ña có xíni ndó ña ndaą. Joo cúú á sahá ña xíni ndó ña ndaą ta sa xíni ndó ña ni in tóhun ña tóhun á cúú quixi tańu ña ndaą.

\[22\]Na tóhun cúú ná ná có cúñi ndicuni ña cúú Jesucristo mé á nachindahá Ndíóxi jáçaçu á ñayivi. Mé ná tóhun yóho cúú ná ná có cúñi táchan xíhin Jesucristo jáchí có cúñi ná ndicuni na Ndíóxi, táta yó ta ní ná có cúñi ná ndicuni na Jesucristo, mé a cúú in tóhun jini já jahyi Ndíóxi. 

\[23\]Jáchí ndá na chjehé tóhun ña xíni ná Jesucristo, jahyi Ndíóxi já cúñi cachi a ña cóo in nándu na xíhin Ndíóxi, táta yó. Joo ná cuhan xoo Jesucristo, jahyi Ndíóxi in nándu na xíhin Ndíóxi, táta yó.

\[24\] Sahá ña cán quéa xíni ñúhú cacu vaha ndó tóhun Ndíóxi ini ínimá ndó, jáchí cúú á ña naxini johó ndó janda mé sahá tá nándiquehe ndó íchí cuentsá Jesús. Ta tá mé a ndaą ndíçaan ña naxini johó ndó ini ínimá ndó já quéa ánda ama cáa quivi in nduu ndó xíhin Ndíóxi, táta yó ta in nduu ndó xíhin Jesucristo, mé a cúú in tóhun jini já jahyi Ndíóxi.

\[25\] Ta nașahan Jesucristo tóhun a n ú yó ña catacú xíhin mé á ánda ama cáa quivi. 

\[26\] Cáhýí i ña yóho nú ndó já ná candáa ini ndó sahá ná cúñi jándahvi ndóho. 

\[27\] Joo ndíçaan ínimá yii Ndíóxi ini ndó, mé a nașahan Jesucristo n ú ndó. Sahá ña cán quéa có xíni ñúhú toho ndó ina ga jánahá ná ndóho jáchí mé ínimá yii Ndíóxi, ña ndíçaan ini ndó jan jánahá tóco ndihi ñaha nú ndó. Ta ña jánahá mé á nü ndó cúú á ña ndaą ta có cúú ña xíhun. Sahá ña cán quéx xíni ñúhú cátañ tuun ndó xíhin Jesucristo tá quiahva sácha ndó jáchí quiahva já nájánahá ínimá yii Ndíóxi n ú ndó. 

\[28\] Candehe ndó jáchí cúú ndó tatóhun jahyi i. Xíni ñúhú cátañan
tuun í xihín Jesucristo já ná cuu candéé iní mé á tá ná canáha mé á quixi a ta já ná a cácahan nusu yó tá ná cuńí mé á. 29Mé ndó sa cándañ iní ndó ña cája Jesucristo ndinahu ñña ndañá cuńí va. Ta tá cája mé ndó ña ndañ já quëa janañh ndó ña mé á ndañ cuńó ndó jahyí Ndíóxi.

Ná cuń jahyí Ndíóxi


4Tóco ndíi ná cája cuáchn sáññu ná su ley Ndíóxi jáchí tóco ndíi ña núu cuńó á cuáchn nuy ley Ndíóxi. 5Mé ndó sa cándañ iní ndó ña naquñixí Jesucristo ñuyvíí yóho ta naññíi á já ná cuú ndoo cuáchn ññivyí. Ta cóó ni in túñun toho cuáchn mé á. 6Sahá ña cán quëa tóco ndíi ná cáñivi tuun xihín mé á cío xíca nuy ga ná cája na cuáchn. Joo ná xíca cája cuáchn janañh ná ña cío xíní too há ná mé á ta janañh ná ña cío cuńó cuéntá mé á. 7Candéé ndó jáchí cuńó ndó táñun jahyí ñ. Cuéntá coo ndó ná jándahví ni in na ndóñó. Jáchí ññivi nñañá cája ndañ ná tá quiañh vaá cája Jesucristo. 8Joo ná xíca nuy cája cuáchn cuńó ná cuéntá tiñáñh vaáquñh jáchí janda mé saññá naçajá rí cuáchn. Sahá ña cán quëa naññíxí Jesucristo ñuyvíí yóho, mé á cuńó in túñun jiní já jahyí Ndíóxi ta naqúñixí a jándiíñi a saññá ñuú cája tiñáñh vaáquñh.

9Ni in túñun toho ná cuńó jahyí Ndíóxi có xíca ná cája ná cuáchn jáchí vití xandúu ná tá quiañh vaín mé á. Ta cóó cuńí ná cuká nuy na cája na cuáchn jáchí cuńó ná jahyí Ndíóxi. 10A íñv in toho ndicuní ndá ná cuńó jahyí Ndíóxi ta ndá ná cuńó jahyí tiñáñh vaáquñh. Jáchí ná có cája ña ndañ ta ná có quíñv iní ñañi táñan ná cuńó ná janañh ña có cuńó ná cuéntá Ndíóxi.

Ndítahán nuy yó quíñv iní táñán í

11Janda mé saññá tá nándiquehe ndó íñví cuéntá Jesús já naññí jojo ndó ña cáñí chuy táñun Ndíóxi ña ndítahán quíñv iní táñán í. 12Có ndítahán cája í tá quiañh vañacja Caín saññahá jáchí nañucu da cuéntá tiñáñh vaáquñh. Ta nañññí dà ñañi da jáchí me Caín nañuçaca da ñuú cuútí va ta nándicuni da ña vahá cuútí va nañuçaca ñañi da.

13Candéé ndó, ñañi mí í, ná cuń cuéntá Jesús. A cáñóntó ndó tá cáñájí ññivi ñuyvíí ndóñó. 14Tá quíñv iní ná cuńó cuéntá Jesús já quëa sa xíní yó yó nañácañu mé á mí ná a cuñúñ toho i in díañy joo cuñun í coo í nuy fin mé á induñíví. Joo ndá ná có quíñv iní ñañi táñan ná, cuńó táñun in ndíí. 15Ta tóco ndíi ná cáñájí ñañi táñan cuńó ná táñun in ná sañññí ndíí jáchí saññí ná ñañi
táhan na ini ínima ná. Ta mé ndó sa cándañi iní ndó ña ni in ná sáhñi ndjí cò núñu nuñá cuñhun ná indiví catacu na ñañá ama cáa quivi. 16 Mé Jesucristo najáñañi nuñá yó ndá quiañhva cája ndusa in ná quíñi iní ñáñi táhan jáchí naxiñi a sañá yo. Quiañhva ja ndítahan ri ná mít ví coo táñhva í quivi sañá ñáñi táhan í, ná cuú cuéntá Jesús. 17 Joo tá íñ in in na ñú cuñhun ndivañu ñañi táhan í, a coo cuñhun sañá ndiñi cúní ná cuú cuéntá Jesús, ná ndúñaní ñañi nuñá já quéa a cuú cachí ná ña quíñi iní na Ndióxi. 18 Mé ndó cuú ndó táñhun jahyi ñ sañá cán quéa cán ngañeyi ñ ná nga ñúñu jánaxina yó xíñiñá ña cája í ña quíñi iní ñáñi táhan í ta ñú xíñi yuhú nñu uun í cuñtuy va.

Co ndítahan cayiñvi yó Ndióxi tá cája í ña sáhndá a

19 Tá cája í ña ndáñzh, ña cání Ndióxi já quéa cándañi iní ña cuú yó cuénta mé a ta ñú váha iní xíñin mé ña. 20 Ta váñi cayiñvi iní ña cóo nañcaya váha í joo xíñi váha cax ñañi cuñhun Ndióxi yó mé y ndáñzh nañcaya núñu í a cóo a Jáñhí xíñi mé a tóçó ndjí ñañu. 21 Cándéhé ndó ñañi máñi, ná cuú cuéntá Jesús. Tá xíñi váha í ña ndáñçañá ña váha ínima yó xíñi cuñhun toho í cañan i xíñin a. 22 Ta mé Ndióxi quéa quíñhva tóçó ndjí ña xíñi yó nú a Jáñhí mé y ndáñzh cája í ña sáhndá a nuñá yo ta cáñjí iní mé a xíñiñá ña cája í. 23 Ta ña sáhndá Ndióxi nuñá yó cuú a ña ndúñsáñhun yó ña xíñi candeñi iní Jesucristo, mé y cuú in tóçó Ndióxi iní ndáñnhun jini já jahyi mé ña. Ta sáhndá a nuñá yó ña quíñhvi iní táhan í tá quíñhva nañahyndá chüun nuñá yó caja í. 24 Ta ná cája ña sáhndá Ndióxi in ndáññu xañhun mé ña in ndáññu mé a xíñiñá ná. Ta sañá ña ndúñsáñhun Ndióxi ínima yiñi téndó in in i ñáñhá ña cán quéa náñu ña in ndáññu yó xíñin mé ña.

Ínima yiñ Ndióxi có ndóçó táhan xíñin ínima quini ña ndáçáññi iní ná có cúní táhan xíñin Jesucristo

5 Mé na jan cúú ná cuéntá ná núu ñuyíví yóho ta ñaha ñuyíví yóho cuíti cáhan ná saha. Ta ñayivi ñuyíví táa joho na ña cáhan ná.

Quíhvi ini ndusa Ndióxi ñayivi
7 Candéhé ndo, ñani máni, ná cúú cuéntá Jesús. Xíní ñúhú quíhvi ini táhan i jáchi ña yóho quixi a cuéntá Ndióxi. Tócó ndihi na quíhvi ini ñáni táhan cúú ná jahyi Ndióxi ta xíñi ná yó cuú Ndióxi. 8 Ná ço quíhvi ini ñáni táhan jánahá ná ña ço xíñi ná Ndióxi jáchí Ndióxi quéa sahan ná yó ña ná quíhvi ini táhan i. 9 Ta nachindahá Ndióxi Jesucristo, mé in túhún jini já jahyi a ñuyíví yóho ña ná quivi a saha yo já ná catacú andá ama cáa quivi. Xíhin ña yóho najáñahá Ndióxi ndá quíhva quíhvi ini a mí. 10 Candéhé ndo ndá quíhva quíhvi ini Ndióxi mí. A juú jihna ñúhú mí naquíhvi iní Ndióxi jáchí jihna ñúhú ga Ndióxi naquíhvi ini a mí. Ta nachindahá a Jesucristo, mé in túhún jini já jahyi a ña ná chahvi mé Jesús saha ndíhi cuachí tá nañihi a ndíca crúuxú.
11 Candéhé ndo, ñani máni, ná cúú cuéntá Jesús. Tá tá quíhva joho naçaca Ndióxi saha ña quíhvi ini a mí já quéa nditañan ri nü mí ví quíhvi ini táhan i. 12 Ni in ñayivi cóo nañini xíhin nüu ná Ndióxi. Joo ñúhú mí a iní tá quíhvi ini táhan i. Ta xíhin ña yóho jáxínu ço ña quíhvi ndusa iní ñáni táhan i. 13 Ta saha ña náxaca Ndióxi iníma yíi mé á iní in yó saha ña cán queá náha ña in nandúu xíhin mé á ta in nanduu mé á xíhin yó. 14 Ta mé ndé nañini ndé a xíhin nüu ndé ta cáxi túhun ndé xíhin ndajá táhan ñayivi ña nachindahá Ndióxi, táta yo Jesucristo, mé a çuí in túhún jini já jahyi a ña ná jácacú a ndaja táhan ná ndúu ñuyíví. 15 Ndá ná cándúsa ña cúú Jesús in túhún jini já jahyi Ndióxi, ná jan cúú ná in nánduu xíhin Ndióxi ta in nánduu Ndióxi xíhin ná.
16 Ta viti sá naçandáa iní ta cándúsa i ña mé a ndáa quíhvi ini Ndióxi mí. Ta ndá na quíhvi ini Ndióxi já in nánduu na xíhin Ndióxi ta in nánduu Ndióxi xíhin ná. 17 Ta xíhin ña yóho jáxínu ço ña quíhvi iní ñáni táhan i xíhin nánduu iní. Sahá ña cán queá tá ná xínu ço quivi caja vií Ndióxi saha ñayivi já queá a cáçahan nüu yo tá candíchí nü Ndióxi. Jáchí tá quíhva naçaca Jesucristo tá nasahjín a ñuyíví yóho quíhva já cája i viti. 18 Mé a ndáa quíhvi ini Ndióxi mí ña cán queá ço yíhví toho i mé á. Jáchí tá ná cáhan yo jándooho Ndióxi iní já queá cayíhví yo mé á. Joo tá ná cándúa vaha iní ña mé a ndáa quíhvi ndusa iní Ndióxi mí já queá a cayíhví toho i mé á. Ñá cán queá tá yíhví yo mé á já quéa ço xíni yo ña quíhvi ndusa iní a mí. 19 Quíhvi ini Ndióxi jáchí jihna ñúhú ga mé á naquíhvi ini a mí.
20 Joo tá íín in na tá cachí na quíhvi

Ndaja caja i quee vaha i xhín ŋa núu ndúu ŋuyiví ýóho

5 Tọcö ndihi na cándúsa ŋa cúu Jesús mé a nșachindahá Ndióxi cacomí a cuénta såhá ñayivy, na jan cúu nsusa jahyi Ndióxi. Ta ndá na quíhvi ini Ndióxi, táta ýo, xíní ŋühú quíhvi ri ini na tọcó ndíhi na cúu jahyi mé á. 2Tá quíhvi iní Ndióxi ta tá caja i ŋa sáhndá mé a nú ýo caja i, xhín ŋa ýóho cánda cáxí ini ŋa quíhvi ini na cúu jahyi Ndióxi. 3Ta ná caja ŋa sáhndá Ndióxi, ná cân cúu na jánaha ŋa mé a ndąa táhý quíhvi ini na mé á ta chuun sáhndá mé a nú ýo co cúu a in ñaha ŋa a cúu çăndeé ýo xhín. 4Ta tọcó ndihi ná cúu ndusa jahyi Ndióxi cándéé na såhnu na núu ŋa núu ŋuyiví ýóho. Sahá ŋa cân quẹa ta cándéé ini Jesucristo já quẹa quee vaha i xhín ŋa núu ndúu ŋuyiví ýóho. 5Ndá na cándúsa ŋa cúu Jesucristo in túhún jini já jahyi Ndióxi, ná cân cúu ná çăndeé såhnu núu ŋa núu ndúu ŋuyiví ýóho.

Sáhan ínima yìi Ndióxi túhun såhá Jesús ŋa cúú á in túhún jini já jahyi Ndióxi

6Tá naquixi Jesucristo ŋuyiví ýóho já nșacandúta mé a xhín ticuuí. Ta jári naxítà nii á tá naxíhí a ndíca crúxu såhá ýóho. Nșacajा Jesucristo ndíví ŋa ýóho: nșacandúta xhín ticuuí ta naxítà nii á tá naxíhí a ndíca crúxu. Ta mé ínima yìi Ndióxi sáhan túhun såhá ŋa ýóho ta ŋa cáhán mé a cúu a ŋa ndąa. 7Ndúu ŋuŋi testigo indiví ta sáhan túhun såhá Jesús ŋa cúú a in túhún jini já jahyi Ndióxi: In testigo cúu Ndióxi, táta ýo ta inga testigo cúu túhun Ndióxi ta inga testigo cúu ínima yìi Ndióxi. Ta in cúu ndíhuŋí a sáhan túhun såhá Jesús. 8Ta ndúu ŋuŋi testigo ŋuyiví ýóho. Ta in testigo cúu á ínima yìi Ndióxi ta inga testigo cúu a ta nșacandúta Jesús ta testigo cáhuni cúu á tá naxítà nii Jesús ndíca crúxu. Ta ndíhuŋí testigo ýóho sáhan túhun a såhá Jesús ŋa cúú á in túhún jini já jahyi Ndióxi. 9Ín tíhava í cándúsá i ŋa cáhán ñayivy xhín ýo só tá sáhan na túhun såhá in ñaŋa. Nșa cân quẹa ama ná a cándúsá i ŋa cáhán Ndióxi xhín ýo jáchí ŋa caja mé a quẹa sáhan túhun såhá Jesucristo, jahyi a ta ŋa ýóho cúu á ŋa ndíháyvi chága a juú gá ŋa cáhán ñayivy. 10Ta tá cándúsa i ŋa cúu Jesucristo in túhún jini já jahyi Ndióxi já cúu á tátuŋhun ndíquehe vaŋa i ŋa cáhí mé a ini ínima ýo. Joo ná sá cándúsá ña ýóho ndája na ŋa ná nduu Ndióxi ŋa túhun jáchí có cándúsa na ŋa cáhán mé a såhá Jesucristo, jahyi a. 11Ta túhun sáhan Ndióxi cúu ŋa ýóho: Nșahñen mé a ŋanàñi cacamú andà ama cáà quirí. Ta Jesucristo, jahyi mé a quẹa cája ŋa ná cacamú indiví andà ama cáà quirí. 12Ta ndá na ndíquiahva mé ndáha Jesucristo,
mé á cúú in túhún jini já jahyi Ndíóxi, ná jan cúú ná catacu na àndà ama cáa quieví nù ìí mé á. Joo ndá ná cóo næxeen ndíquíahva mé ndáha mé á a cúú catacu na àndà ama cáa quieví xíhín mé á.

 Cáhyí chága Juan sáahá
 nà ndíticañan caja í

13 Cáhyí í nà yöho nù ndóhó, nà cándeé ini Jesucristo, jahyi Ndíóxi já ná candàa ini nìi ná catacu ndó indiví àndà ama cáa quieví.

14 Ta có yíhví toho i xìca í nù mé á in ñáha, nà cúní a quiahva nù yo jàchí càndàa càií iní ñá xìnì johó a nù cáhàn yo. Ta tá càndàa iní ñá xínì johó Ndíóxi nù cáhàn yo já quéa càndeé iní ñá quiahva tá quiahva mé á ñá nù yo.


16 Tócó ndihi ñá nùu cája í ñuyíví yöho cúú á cuachi nù Ndíóxi joo cuahá ndivañah cuachi cája cáhnu ini Ndíóxi sáahá.

17 Ta càndàa iní ñá tócó ndihi nà cúú jahyi Ndíóxi có xìca ga nà nùu cuachi jàchí ndáá Jesucristo mé nà, mé á cúú in túhún jini já jahyi Ndíóxi já ná a cája tiñáhá sàcuñahá ni in ñá nùu xíhín ná.

19 Càndàa vahá iní ñá cómí Ndíóxi cuéntá sáahá yo joo tócó ndihi ñayivi cuéntá ñuyíví ñúhu nà ndahá tiñáhá sàcuñahá ta cómí rí cuéntá sàahá ná.

Cáhán Ndíóxi Juan xihín
ná cúú cuéntá Jesús

1Yehe cúú ü in da sacuha ta
cáhyí i carta yöho nü ndóhó,
quiahva i na cúú cuéntá Jesús jáchí
naçañi Ndíóxi ndóhó. Ta jári cáhyí
i carta yöho nü jahyi ndó jáchí mé
a ndaâ quíhví ndívaha ini i ndihi
ndó. Ta a juú yehe cuítí va jáchí
tócó ndihi na naçandaa ini ña ndaâ
quíhví ini na ndóhó. 2Quíhví ini
i ndóhó jáchí ndácaan ña ndaâ ini
ínima ndihi ta anda ama cáa quíhví
coo a xihín yö. 3Ña cúñi quéa ña ná
caja Ndíóxi, sátá yö xihín Jesucristo,
jahyi mé á cuahá ñámaní xihín yö.
Ta ná tahndá ini mé á sahá yö ta
ná caja mé á ña ná coo vañah ini. Ta
cuu caja mé á ña yöho jáchí cúú á ña
ndaâ ta quíhví ini a mí.

4Cájií ndívaha ini i jáchí
nânditahan i java jahyi ndó ta cája
na ña ndaâ tá quiahva nasahnda
Ndíóxi, sátá yö caja í. 5Candehe
ndo quiahva i, na cúú cuéntá Jesús.
Xíca tahví i nü ndó ña ná quíhví ini
táhan í. Ta ña cáhyí i yöho có cúú á
chuun sáax jáchí cúú á ña sa ñaxini
joho i jandó mé saha tá nándiquhe
íchí cuéntá Jesús. 6Ta tá mé a ndaâ
quíhví iní Ndíóxi náñ ña mé a ndáa
cája i ña sáhndá Ndíóxi caja í. Ta
ñá nasahndá Ndíóxi caja i jandó mé
saha cúú ña ná quíhví ini táhan í.

Ná xíca nuu jáándahvi
ná cúú cuéntá Jesús

7Ñí cúú ñuyíví nándicuítá cuahá
ná xíca nuu jáándahvi na ná cúú
cuéntá Jesús. Ta ná cán có cúñi ná
ndicuni na ña nánduu Jesucristo in
ñayivi ñuyíví yöó. Ta ná cán cúú
ná ná tühún ta cúú ná ná có cúñi
táhan xihín Jesucristo. 8Cuéntá
coo ndó ná a jáándahvi na ndóhó
já ná a tívi chuun naçaja ndó sahá
Jesucristo. Xíní ñühú jáxínu cóo
ndó chuun cája ndó cuéntá mé á já
ná cuu quiahva mé á tocó ndihi ñá
nántahán nü ndó ndiquéhe ndó sahá
mé chuun naçaja ndó.

9Ta ndá na quéta xoo nü ña nájanahá
Jesucristo ta có xíca ndácú na ñichí
cuéntá mé á, ná cán náñ ña çoó in
nánduu na xihín Ndíóxi. Joo ndá na
xíca na cája na ña nájanahá Jesucristo,
ná cán cúú ná in nänduu xihín Ndíóxi,
sátá yö ta in nánduu na xihín Jesucristo,
jahyi mé á. 10Ta ndá na váxi nü ndó ta
có jáñahá na ña nájanahá Jesucristo nü
ndo já quéa a ndiquéhe ndó ná cán vehe
ndó ta ni a cáhan Ndíóxi ndó xihín ná.

11 Jáchi tá ná jáyahá ndó ná cán vehe ndó já quéa in nánduu ri mé ndó xihín ná ta cátáhan ndó xihín ñá núu cája na.

Ndíndayí Juan ná cúú cuéntá Jesús

12 Íin cuáhá ndiváha ñáha cúní cáhan i xihín ndó joo có cúní cahyí i ñá nụ ndó. Jáchi ñá cúní quéá saa i coto nihni i ndohó já ná cuu nditúhúñ yó ñá ná cavató ndiváha ini ndihí.

Carta chí ungi nácáhyí Juan núu na cúú cuéntá Jesús

Cáhan Ndíoxi Juan xihín
in da naní Gayo

1 Yéhe cúú y in da sacuáha ta
cáhyí i carta yóho nú múñ ńani
máñi, da naní Gayo. Ta mé a ndáa
quiñví ndusa ini i yohó.

2 Candéhe, ńani máñi, da cúú
cuéntá Jesús. Xíca táñhi i nú Ndíoxi
ńa nó quiñhva mé á tá nú ńañ vaha
nuñen. Ta nó caja mé á ńañ nó
a quiñhven ta já coo vaha inúñ tá
quiñhva íın vaha inúñ xihín Ndíoxi.

3 A juúquiñhva nú cájii íñi i tá
náquiñxi java nú cúú cuéntá Jesús
yóho ta nándicani na núu i ńañ có
cáxuñ núu ńañ ndáa jáñchi cája tá
cájúñ ńañ. 4 A juúquiñhva cájii íñí
i tá ńéñhe e tühun ńañ xíca nóó íñchi
cuéntá ńañ ndáa jáñchi mé ndó cúú
ndó tátühun jajhi i.

5 Candéhe, ńani máñi. Vaha
ndívaha cájúñ jáñchi xihín ndinuhu
inúñ chindeúñ na cúú cuéntá Jesús
tá saja na ján váñi cúú ńañ quíxi
ńuu tóho. 6 Ta nú tóco ndíhi na tácá
veñhu yóho ndícani mé nó tóho
ndá quiñhva quiñhvi ndívaha inúñ
ńañ. ńañ cán quéá xíca i ńañmaní nú
yóho, Gayo ńañ nó chindeúñ na tá
ńañ saja tucu na cán ta nó quiñhvún
ńañ ndímaní nú nó cañehé na íñchi
cuhún na jáñchi ńañ yóho cúú á ńañ
cájii ini Ndíoxi xihín. 7 Ndíthahan
chindeúñ na jáñchi naqüeta na
xíca nuñ na cája na chuun cuéntá
Jesusristo ta có cúñi na cáçá na
ńañá catacu na núu na có cúú
cuéntá Jesús. 8 Sahá ńañ cán quéá
ndíthahan nú mí, na cúú cuéntá
Jesús chindeé yó nó cán xihín ńañ
ndímaní nú ńañ. Ta xihín ńañ yóho
in ndúu yó xihín nó tá cáhan na ńañ
ndáa xihín ńañyivi.

Cuachi cája in da naní Diótrefes

9 Sá náchindahá i in carta nú tóco
ndíhi na cúú cuéntá Jesús ndúu
jan joo Diótrefes cóó náexen da
cándúsa da ńañ cáçá ndé. Jáñchi cája
cáhnu da mé dá ta cúñi da cacuu
da jiní nú tóco ndíhi na cúú cuéntá
Jesus ndúu jan. 10 Sahá ńañ cán quéá
tá nó saja i ján caxi tühun i núñ
sahá ńañ cája da jáñchi xíca nuñ da
cáhan ndívaha da ńañ tühún sañá
ndé. Ta a juú ńañ yóho cuñtí cája da,
vaha jáñchi ni có cúñi da ndiquehe
da nó cúú cuéntá Jesús xínu cóo
jan. Ta sájí nuñ da núñ na cúñi
dliquehe vaha ñañá ta jànda táxí da
ńañ veñhu.

Ñañ vähá cája Demetrio
12 Joo tócc ndihi nà cúú cuéntá Jesús cáhán vähá na sähá dà naní Demetrio jáchí ñañ ndág cuití va cájá da. Ta quiahva já cáhán vähá ri ndéhé və sähá dà ta cándañ inúñ ñañ cáhán ndé ñañ ndág.

Ndíndayı Juän Gayo
13 Mé a ndág íın cuahá ndivahá ñañha cúñi cáhán i xuhün joo cò cúñi cahyí i ñañ núú tutu yóho 14 jáchí cúñi cuní yachí i yóghó já ná ndituhún yúhú mí i xuhún.
15 Ñañ xícà i nú Ndióxi quéa ná cája mé a ñañ ná coo vähá inúñ. Nà cúú cuéntá Jesús nduí yóho chándahá nà Ndióxi coún. Ta cajún ñañmaní cáhán Ndióxi lohún xíhín in in nà cúú cuéntá Jesús nduí jan.
Carta nácahyí Judas núú na cúú cuéntá Jesús

Cáhyí Judas carta núú na nácaxi
Ndíóxi cacuu na cuéntá mé á

1 Yehe cúú Judas, dà cája chún cuéntá Jesucristo ta cúú ñ ñani
Jacobbo. Cáhyí i carta yóho nú
ndóhó jáchí cúú ndó na nácana
Ndíóxi, tátá yo. Cúú ndó na quíhvì
ini mé á ta cúú ndó na ndáá
Jesucristo jáchí in nándu ndó
xíhín mé á. 2 Ña xícà tahví í nú
Ndíóxi queá ña ná táhnda ndiváha
ini mé á sáha ndó. Ta ná caja mé
á ña ná coo váha ndiváha ini ndó.
Ta ná chutú ndáa ini ndó xíhín ña
quíhvì ini a ndóhó.

Cáhań Judas sahá na jánahá ña
tuhún
(2 Pedro 2:1-17)

3 Candehé ndó, ñani mí i, na cúú
cuéntá Jesús. A juú quiahva náxínu
ini i cáhyí i nú ndó sáha ndá
quiahva najáçacu Ndíóxi ndíhi. Joo
viti ndíhi ini i cáhyí i carta yóho
nú ndó ná caça tahví í nú ndó ña
a jándacoo ndó ña cándeé ini ndó
Jesucristo jáchí ña yóho cúú á ña in
tañu cuití va násahan Ndíóxi ný yo,
ná cúú cuéntá mé á. 4 Jáchí java
ñayivi ñandaja na mé ná tátuhrun

ña cúú cuéntá Jesús ta náquihvi
nuu na tañu ndó ján. Mé ñayivi
yóho cúú nú ná sa cáhañ tuhun
Ndíóxi sahá janda jihna ndiváha
ta cáchi a ndtíahan nú ná cuhún
ná indayá. Cúú ná ñayivi quíí jáchí
jánahá ña ña tá sa nácaja cáhnu
ini Ndíóxi sahá cuachi na já cuu
caja na tá nú cuachi ña cúíí mé
ná. Ta xíhín ña yóho náha ña cò
xéen na candúsa na Ndíóxi, mé á
cómí cuéntá sahá tóco ndíhi ñahá.
Ta jári náha ña cò cúú ná cuéntá
Jesucristo, xito ho ñ.

5 Ña xíni ndó ña nándohó na Israel
tá nátavá Ndíóxi ná ñundáhyí
Egipto sánahá. Ta viti jándicuhun
ini i ndóhó ña vátí nátavá Ndíóxi
tóco ndíhi na Israel cán Egipto joo
tá nándíhi najándíhi a sahá ná có
ná xen candúsa ñahá. 6 Ta quiahva
já nácaja ri mé á xíhín na náscuu
taña mé á jáchí có nó nácheén na caja
ná ña cúíí Ndíóxi tá nájándacoo na
nuú násanduu. Sáhá ña cán quée
náchicaji Ndíóxi ná nú naa ndiváha
nuú núhu na anda ama cáá quíí. Ta
ndáti na cán xínu quíí caja vií mé
á sahá ná. 7 Ta tá quiahva nácaja
Ndíóxi xíhín mé táto cán quiahva já
nácaja ri a xíhín ñayivi ñuu Sodoma

8. Ta quiahva nacaja ñayivi sanahá quiahva já cája ri na jándahvi ndóhó viti. Jáchí cuú ná ñayivi quini, na cája cuachi ta tá xíní na cája na in cuachi já cuahan na cája ná ña. Mé na cán cája na ña núú xi̱hín yiquí cuñú na na quehe núu na Ndíóxi jáchí co quehe na cuénta nú cuahan ná xi̱hín táto Ndíóxi indiví, mé a ñín ndéë cája cuahá ña. 9. Ta jánda mé a cuú sacuahá nú tóco ndíhi táto Ndíóxi naní a Miguel ni coó nacanahá a xi̱hín tinahá sacuahá. Ta ni co naxeen a cáhan núu a xíní ri tá nacanci táhan mé á xi̱hín ri sahá yiquí cuñu Moisés. Ña nacachi a xíní ri quéa: “Ndíóxi ná jànañi a yöho”, nácachi a xíní ri. 10. Joo ñayivi quini, na xica jándahvi na cuú cuénta Jesús yöho, co yíhvi na cánahá na xi̱hín ña co cándañi ini na sahá. Joo cája na ña xica ini yiquí cuñu jáchí cuú ná táthun quití, ri co xinú túní ta ña núu cája na yöho jándihi a sahá ná. 


ndihi ŋa. Ta níí tiempo cája na ŋa xícà yiqú cuñú na cuití va. Ta ndíñehe jícó ndíva na mé ná tá cáhán ná nuú ŋayivi. Ta cáhán váha na sahá ŋayivi ŋa ná nuná nú ná jándahvi ŋahá ná.

Jácahán Judas na cúú cuéntá Jesús ŋa ná candeé cáhnu ini na Ndíoxi

17 Candéhé ndó, ñani máni, ná cúú cuéntá Jesús. Xíní ŋúhú ndicúhun ini ndó ŋa nácachi na apóstol cuéntá Jesuscristo, xitoho i xihín ndó sánhá. 18 Mé ná cán nácachi na xihín ndó já: “Tá ná cayati quíví ndíhi sahá ŋuyíví yóho já quea cacu nuu ŋayivi cuacu ndaa na Ndíóxi. Ta caja na tá nuú ŋa nú ŋa xícà ini mé ná cája na”, nácachi ná cán.

19 Mé ŋayivi quini yóho cúú ná xícà sáhndá java táhan ná cúú cuéntá Jesús. Ta cája na ŋa nú ŋa cáhvi ini na caja na ta cò ndácaàn ínimá yìì Ndíóxi ini na.


22 Ta ndítháan candáhví ini ndó ndá ná cáhvi ivi joho ini sahá Jesús. 23 Já quea jácaçu Ndíóxi ná ŋa ná a cúhùn toho na índáyá. Xíní ŋúhú candáhví ini ndó ná. Joo cuéntá coo ndó xihín ná já ná a cáshá ndo cája ndó cuachi tá quívha cája mé ná jáchí ná cán cuu jácaquí ni na ndóhó.

Cája cáhnu Judas Ndíóxi

24 Mé Ndíóxi queá ìn tóco ndíhi ndée chíndee a mí ŋa ná a ndácava i núu cuacu já ná cuu coo vií yó tá ná xínú cóo i nú íin mé á. Ta caja mé á ŋa ná chutú ndáŋ yó xihín ŋa cájjí ini tá ná xínú cóo i nú íin mé á ta a juú quívha ndató cáa cán.

Tá nàna ha Jesucristo mé á nù Juan

1 Ñà yóho cúú ñà nàna ha Ndióxi nuú Jesucristo ñà nà cuu jàna ha mé á ñà nuú nà cúu cuénta mé á. Ta náchindahá Jesucristo in táto mé á nù yèhe, dà cúú Juan, dà cája chúun cuénta mé á já nà cahi tuyun táto mé á xihin ñ ndà ña quea ñàha chága chí nàyù. Ta cúú á ñà sà càyati váxi. ²Ta ndicani nda a ndihi i saha ña nañini i xihin nùu i ta nàcàháyí i tóco ndihi ñà yóho. Ta nàsahàn Jesucristo tóhun a nùú i ñà cúu á ñà nda a.

3 Cajií ini nàyivi tá cáhvi na ñà nàcàháyí i yóho ta cajií ini na xínì jòho na ñà yóho nani cáhvi inga na ñà jàcì cùu ñ ñà nañuii cuénta Ndióxi. Cajií ini nàyivi tá cája na ñà cáchí a jàcì ñà sàcàyati quívi coo tóco ndihi ñà yóho.

Cáhyí Juan ñà yóho nù ndihusà ñuu nù ndòtaca nà cúu cuénta Jesús

4 Yèhe cúú Juan ta cáhyí ñ cartà yóho nùu ndihusà ñuu nù ndúu nà cúu cuénta Jesús estado Asia. Ñà cúu ñu ñu caja caùha Ndióxi ñàmañi xihin ndò ta ná caja mé á ñà nà coo vàha ini ndò. Mé Ndióxi ñin a viti ta nàsahììn a jànda tá cámàní càva sàhâ sàhà ñuyíví ta quixì a ñuyíví yóho. Ta cúuí ñà nà caja cuáha ñín mà yìi Ndióxi ñàmañi xihin ndò. Mé a càn càa tátuhun ुùsa ñín mà yìi ta ndúu na nù Ndióxi, nà nù ñìn coo a cómì a cuénta sàhà indíví cán. ⁵Ta cúuí ñà nà caja cuáha Jesucristo ñàmañi xihin ndò, mé a càn ñà ñà nañi sàhà ñà nañi xíni a. Ta mé a nasàcuu ñà nù cuúti nànditacu tánu nà sa ñàñxì. Ta cómì a cuénta sàhà tòco ndìhí rey, nà cómì cuénta sàhà ñàyivi ñuyíví yóho. Ta quíhvi ini Jesucristo mí ta nàjàdòo a cuáchí tá nañxìta nìi ñ ndìcà crúxì. ⁶Ta tòco ndìhí mí, nà ñànndèe ini mí a nàjàndique táñha mé á mí já nà càmòmì a cuénta sàhà yò. Ta nàndàjìa mé a mí ñàndòu tátuhun jùtu ñà nà caja cáhnu yò Ndióxi, mé a cûtá Jesucristo. Cáhnu nà cacuu mé a ñàndà a má càa quívi jàcì ñìn ndèg mé a càa tòco ndìhí ñàha ñàndà a má càa quívi. Já nà coo.

7Sa nàcàyati quívi quixì Jesucristo táñu víçò. Ta tòco ndìhi ñàyivi cúñì ñàha ta jànda nà nàsahxì ñàha càn cúñì a ñà. Ta tòco ndìhi ñàyivi ndúu ndìjáá ñuu nìi cúú sàhà ñuyíví canduu cuéhà ndèvàha ini na sàhà mé á. Já nà coo.
8Ta já cachí Jesucristo, xitoho í sahá mé á: “Yehe cúú mé a ny cuítí ta yehe cúú mé a nu ndíhi jáchi jandá tá cámaní cava såhá såhá töcó ndíhi näha sa ín va yehe ta coo tá coo i vañi ná ndíhi såhá”, cachí a. Mé a cuú Ndióxi, nä ín ndéeg cája töcó ndíhi näha. Ta mé á ín a viti ta náshahín a jandá tá cámaní cava såhá näha ñuuyíví ta quixi a ñuuyíví yóho.

Náha Jesucristo nu Juan ndá quiahva cúú cuí mé á

9Yehe cúú Juan ta cuú y näni ndó, ná cuú cuéntá Jesús. Ta såhá nä cán ndee ni jéuñu jandá sahá ndíhi. Ta coo caja toho nä ndóho iní ñuuyíví yóho jachí såhan Ndióxi túhun ndée ni já ná cuu caja ndée iní tá ndóho iní. Nátava xoó na yehe ta náshahán nehe na yehe isla nán Patmos såhá nä naxiça nüu i náshahan i túhun Ndióxi, nä cuú nä ndáa, nä nájána näsa Jesucristo nüu j. 10Ta ndaja coo nándindaa quyí coo nä náshaucu iní Jesucristo, xitoho í ta mé tañu jà nachutú ndaqu ínima i xihin ínima yji Ndióxi ta jà naxiça johó i cahán cóhó i a chí jàta i ta náshacu a tátuhun tá tíví na trompeta. 11Ta mé túhun naxína johó i cán náshahn a já xihin j:

—Yehe cúú mé a nu cuítí ta yehe cúú mé a nu ndíhi jachí jandá tá cámaní cava såhá såhá töcó ndíhi näha sa ín va yehe ta coo tá coo i vañi ná ndíhi såhá. Tócó ndíhi nä ná cuñún yóho xíní núhú cahyún nä núu in libro. Ta já chindahún nä núu ndíhusa ndu estado Asia ná cuú cuí cuú cuéntá mí j. Chindahún nä núu ná ndúu ndu Efeeso xihin núu ná ndúu ndu Esmirna xihin núu ná ndúu ndu Pérgamo xihin núu ná ndúu ndu Tiatira xihin núu ná ndúu ndu Sardis xihin núu ná ndúu ndu Filadelfía xihin núu ná ndúu ndu Laodicea viti —náshachí a xihin j.

12Ta naxíni johó j nä yóho já nándicoto nihni játá i sändehé e yo cáhan xihin j. Ta já naxíni i usañ ná jiñuñun cuáán nüu sándójo nä túuñ. 13Ta tañu ná cán naxíni i in a cuñí coo tá cuñí coo nayivi ta ndíxi a in jáhmá câní ná jandá såhá xínú ço a xihin quiahva câní á. Ta naxíni i ndácañ in cinturón ná jiñuñun cuáán tá cu cón a cáhun yáhu váy a. Ta nduchú núu a cuú a tá yóho náhu itá. 15Ta tá quiahva yéhe caa ná jánduñu ná iní horo quiahva já yéhe såhá. Ta níhi ndíviña cáhán mé á ta cuú a tá yóho náhu yáhu. Ta nduchú núu a cuú a tá yóho náhu yáhu. 16Ta naxíni i náhu usañ quími iní ndahá cuáho mé á. Ta iní yúhu a naxíni i quéta in yuchú cání ná jeñu ndívi xoó yúhu. Ta naxíni i yèhe nídiva nüu á tá quiahva yéhe cañü cañü i ndácañ.

17Ta naxíni i mé á já nándicava i såhá tátuhun in ndió. Joo mé á náchinúu a ndahá cuáha játá i já náshachí a já xihin j:

—A cáyihú tohún. Yehe cúú mé á nu cuítí ta cuú y mé a nu ndíhi. 18Tácu tá tácu vë yéhe. Mé a ndáa náshacu u ndió joo viti tácu u ta catacu u andá ama cáa quivi. Ta yehe náque vañá i tá nándicaca tucu u tañu ndió ta viti
cómí i cuéntá sahá n̩ ndúu ínimá n̩ sa nañi. 19Xíní n̩ núhú cahyún n̩̱ nañínun. Ta xíní n̩ núhú cahyún sahá n̩̱ cuú viti ta já cahyún sahá n̩̱ coo chága chí n̩. 20N̩̱ yóho quéa cúni cachi ndíhusa quími nañínun n̩̱ hu ini ndahá cuáha i̱ xihín ndíhusa n̩̱ jiuhun cuáán n̩̱ săndójó n̩̱ tuuí. Ndíhusa quími cán cúu ri yuhú n̩̱ u in in n̩̱ cómí cuéntá sahá u̱ sa veñhu n̩̱ tácá n̩̱ cuú cuéntá Jesús. Ta ndíhusa n̩̱ săndójó n̩̱ tuuí cán cúu a yuhú n̩̱ u sa veñhu. Ta n̩̱ yóho cóo nañini ñayivi jάchi nañacu a n̩̱ jehé.

Ṉ nañachí Jesús xihín n̩̱ cuú cuéntá mé a̱ ndúu ŋuu Efeso

2'Cañyún in carta n̩̱ u dâ cómí cuéntá sahá n̩̱ cuú cuéntá mí i̱ ndúu ŋuu Efeso. Ta ṉ cañyún cuú ṉ yóho: "Ṉ̱ yóho cuú tuhun cáhan Jesús, mé a̱ ṉ ŋhu u̱ sa quími ini ndahá cuáha, mé a̱ xíca ṉ u tuání u̱ sa ṉ jiuhun cuáán ṉ săndójó ṉ̱ tuuí. Ta ṉ yóho quéa cáhan Jesús xihín ndó, ṉ̱ ŋuu Efeso: 2Sa cándãa ndihí ini i̱ ndá quiañha cája ndó. Cándãa váha ini i̱ ṉ ndúcú ndéé ndó cája chůun ndó cuéntá mí i̱. Ta c̱o jándacoo ndó chuun cája ndó cuéntá mí i̱. Ta sa cándãa váha ini i̱ ṉ̱ co ndéé ini ndó xihín ṉ̱ cája ñayivi quini. Ta sa cándãa ini i̱ ṉ̱ sa nañitó ndojó ndó ṉ nè cáchi cuú apóstol cuéntá Ṉ̱ doxi joo có cúu toho na apóstol cháci cuú ṉ ṉ tuhun cuútí va. 3Ta sa cándãa cáxí ini i̱ ṉ̱ co jándacoo ndó cája chuín ndó cuéntá mí i̱. Ta cuahá ndiiváha tañu ndóho ini ndó sañhá i̱. Ta có cánaá ndó xihín ṉ̱ yóho. 4Joo iīn in ŋaha cáhan cuachí i̱ ṉ ndó saha:

Ta ṉ̱ cuúi cáhan i̱ saha cáu quéa có cúni ga ndó yehe tá quiañha naçacúi ndó yehe jánda mé saha. 5Ṉ̱̱ yóho quéa ndítahan ndicuñún ini ndó quiañha naçacúi ndó yehe jihna. Ta ndítahan ṉ̱ ndó ndicó cóo ini ndó ta cája ndó tá quiañha naçacúi ndó jánda mé saha. A̱ ta có ta xínú yachi i̱ ṉ ndó ta tavá i̱ ṉ cándójó, ṉ̱ tuú̱̱ ṉ̱ ndó. Cája i̱ ṉ yóho xihín ndó tá ṉ a ndicó cóo ini ndó. 6Joo mé a ndaà cai̱ ci i̱ xihín ndó jàchi cándài ndó ṉ̱ ṉ̱ cája ṉ̱ xíc cuéntá nicolaítas jàn. Jàchi có táhán ri̱ in yéhe xihín ṉ̱ ṉ̱ ṉ̱ cája na jàn. 7Cumú johó vahá ndó, ṉ̱ vahá johó ṉ̱ cáhan ínimá yíi Ṉ̱ ñoxi xihín ṉ̱ cuú cuéntá mí i̱, ṉ̱ tácá veñhu: Ndá ṉ ṉ quee vahá tañu tóco ndihi ṉ ṉ ṉ́yíví yóho, ṉ̱ cán cuú ṉ quiañha ᵅ ŋamán ṉ̱ ṉ̱ sú cai̱ ci cuí cuú ṉ yíto, dó cája ṉ ṉ catacu ñayivi ñáda ama cáa quivi. Mé yíto cán cándichi dó ṉ i̱ fn Ṉ̱ ñoxi.”

Carta cuñán núu ṉ cuú cuéntá Jesús ndúu ŋuu Esmirna

8Cañyún innga carta cuñán núu dâ cómí cuéntá sahá ṉ cuú cuéntá mí i̱ ndúu ŋuu Esmirna. Ta ṉ cañyún ṉ ṉ ṉ cuú ṉ yóho: "Ṉ̱ yóho quéa cáchi Jesús, mé a̱ cuú a̱ ṉ cuúi ta cuú a̱ ṉ dfihi, mé a̱ sa nañi ṯ já nànditacu tuçu a. Ta já cáchi a já xihín ndó, ṉ ŋuu Esmirna: 9Sa xíni vahá i̱ ndá quiañha ndóho ini ndó. Ta xíní ndá quiañha cándâtú ṉ ṉ. Joo mé a ndaà cuú ndó ṉ cuú ṉ Ṉ̱ ñoxi. Ta sa xíní ndá quiañha cáhan núu ṉ sañhá ṉ jáchi cáchi ṉ cuú ṉ ṉ Israel joo
a juú ná. Cuú ná in tānhdá na cája cāhuñSatánás, mé tiñáhá sācuñahá va. 10 A cánjuñví toho ndó sāhá ña vaxi nü ndó ndohó ini ndó. Jáchi ñayiví quini, nà cuú cuéntá tiñáhá sācuñahá taáñ ná java ndohó vecaá já coto ndojó nà ndohó. Ta tixi uñu quiví ndoho ini ndó. Ta xíní ñúhú cándeé tá cándeé ini ndó yehé vată tá cáhnu nà ndohó ta já ná caja i ña ñeñëe táñvi ndó catacu ndó anda ama cáá quivi. 11 Cuni johó vaha ndó, nà vaha johó ña cáhnu ñina yíi Ndíóxi xíhín ná cuú cuéntá mí i, nà tácá veñuñu: Ndá nà ná quee vaha nü tóció ndíhi ña núu ñuyiví yóho, nà cán cuú nà a cúhuñ toho na ndoho ini na indayá. Jáchi tá ndóho ini ñayivi indayá cuú ñ tátuñun xíñi ná chí ivi.”

**Carta cuñañ núù naï cuú cuéntá Jesús ndúu ñuu Pérgamo**

12 Cahnjuñ ina carta cuñañ núù dà cómí cuéntá sāhá ná cuú cuéntá mí i ndúu ñuu Pérgamo. Ta já cachún jà nü carta jan: “Jesús, mé a ñeñëe yúchu cán ña jen ndíví xoo yúhu cán quedá cáhí jà: 13 Sà xíní vaha i ña íñi ndó ñuu Pérgamo ná cája Satanás, mé tiñáhá sācuñahá ña cúñi mé rí xíhín ñayivi. Joo xíhín ndinuñu ini ndó cája ndó ña táñan ini i xíhín. Ta cóo náñanda coo ndó ña cándeé ini ndó yehé vată naxini ndó ndá quiañvà naçaja nà xíhín Antipas, mé dà nacandeé cāhuñ ini yehé cán. Jáchi náñahñi na dà mé ñuu jan nü cómí Satanás, mé tiñáhá sācuñahá cuéntá sāhá ñayivi. 14 Joo íñi in ñaha cáhàn cuachí i nü ndó sāhá. Jáchi săhãng ndó náñamñi núú java ñayivi cán ña ná candiço cāhuñ na ña nájánahã Balaam. Mé Balaam jan cúú dà dã nájánahã Balac ndaja caja da jácahun dà nà Israel caja na cuachí tátuñun ná cuxu na ña nàjóco ñayivi núú yocó ta ná cuú xíhín táñan ñayivi vâñi có cuú yíi ná a ñájihí nà. 15 Ta cóo íñi vaha ini i xíhín ndó, nà ñuu Pérgamo jáchí sáhan ndó námñi nüú java ñayivi ña ná candiço ná játã nà nìcolaàtas. Ta cánjí ndívaha i ña jánahã nà jàn. 16 Xíní ñúhú ndíco cóo ini ndó ta caca vaha ndó ichí cuéntá mí i. Á tá cóo ta saa yachí nü ndúu ndó jan. Ta xíhín táhuñ cáhñan i cani táhan i xíhín nà cája cuachí jan. Ta mé táhuñ cáhñan i cacuù a tátuñun yúchu cán ña cana yuhú ñ. 17 Cuni johó vaha ndó, nà vaha johó ña cáhñan ñina yíi Ndíóxi xíhín ná cuú cuéntá mí i, nà tácá veñuñu: Ndá nà ná quee vaha núú ña ná quee quiea xíhín ña mánñi cuú cuxu na pan yíi, ña cuú tátuñun maná, ña nañiquí individí. Ta ña yöho cúú ña náñahñin jeñëe núú ñayivi. Ta já quiañvà rí i yuú yaa núú in in ñayivi nü ndáà quiviá saá nà. Ta tátuñun ná nà ndiquehe yuú yaa cán cuú ná xíñi yo quiviá quêa ndáà nü a.”

**Carta cuñañ núù naï cuú cuéntá Jesús ndúu ñuu Tiatira**

18 Cahnjuñ ina tucú carta ná cuñañ nüú da cómí cuéntá sāhá ná cuú cuéntá mí i ndúu ñuu Tiatira. Ta já cachún jà xíhín nà: “Ña yöho quêa cáhí Jesús, mé a cúú in tátuñun jiní já jahyí Ndíóxi. Ta mé a quêa yèhe nduchú núú a tátuñun ñuhú ñta ta yèhe sāhá tá quiañvà yèhe càa, ña
jándutu na ini hornó. Ta mé á cachí a já xihín ndóho, na ñuu Tiatira: 

19Sa xíní vaha i tocó ndihi ña caja ndó. Xíní vaha i ña cúni ndó yeh. Ta xíní vaha i ña cánndeé cahuí ini ndó yeh. Ta sa xíní vaha i ña còndaco no caja ndó ña cañí iñi i xihín. Ta sa cándaa vaha ini i ña ndíhi chága ini ndó caja chúnndó cuéntá mí i a juú ga tá naçasahá ndó cándee ini ndó yeh. 


21Sa nañandatí ndívaha i ña ña ndíco coo ini ñá sañá cuñacho caja ñá joo co cúni ñá jándaco ñá ña quéi ñá xihín na co cúi yíi ñá. 

22Sañá ña cán quëa caja i ñá na quéiñi ndee ña candúhu ñá xito ñó. Ta caja i ñá ndóho ndívaha in ndihi da quéi xihín ñá tá na a jándaco da cuñacho caja da xihín ñá jácli ñá jan cúí ñá nájáñahá ñá nú dá caja da. 

23Ta caja i ña nú quivi ndíhi jayhí ñá. Ta xihín toco ndihi ñá yóho cuni na cúi cuénta mí i, ña ndúu ndijáá ñuu ña ñé a ndañ xíní vaha i ña cahivî ini ñayivi ta xíní ndajá ñín inínañá. Ta quiviñá i núu in ndó ña ndítahan quehe ndó sañá ña naçaja ndó. 

24Ta viti cúñi cañan i xihín java ga ndó, ña cúi cuénta mí i ndúu ñuu Tiatira jan. Jáchi co ndíco ndó jatá ña jáñahá ñá cán ta co ndíco ndó jatá ña cachí ñayivi 

cúí ña ndíchí ndívaha cuénta Satanás, mé tiñáñahá sacuñahá. Ña cúni cachí i xihín mé ndó quea coó gá inga chun sáhndá i ñ dúu. 

25Joo xíní ñuíñu candita ndacú ndò janda quiviñá ná sañá i ñ dúu ndó jan. 

26Ta ndá ña na quee vaha núñ ña núü ñuyíví yóho ta caja na ña cúni yeh xihín ndinuhü ini na janda quiviñá ñuí ñuíñi jà quea caja i ña ñá ñéhe táññi ná cañha na chuun núú ndijáá ñayivi ndûú ñuyíví. 

27Ta quiviñá naçaja Ndióxi, táta i xihín j tá naçahán mé a ndéé ñ núñ ñá quiviñá jà caja i xihín na cándee ini yeh. Ñèhe táññi ná cacómi na cuénta sañá ñayivi ñuyíví ta cuu caja na tá quiviñá cúñi me ná. Ta cuu jándihi na sañá me ñayivi ñuyíví tá quiviñá caja ñayivi tá táññi na quiji ndahyí. 

28Ta quiviñá ri yeh ñamanñi núñ na cúi cuénta mí i ña ná cacómi na quími cáhnu, ri quèta tá naññi. 

29Cuni joño vaha ndó, na vaha joño ña cahán inínañi yìi Ndióxi xihín na cúí cuénta mí i, ná táca vëññu. 

**Carta cuñacho núñ na cúí cuéntë Jésus ndúu ñuu Sardis**

3'Cañhún inga tucu carta cuññ núñ da cómi cuénta sañá na cúí cuénta mí i ndúu ñuu Sardis ta já cahún já xihín dá: “Ña yóho quea cachí Jésus, mé a ñúhu inína yìi Ndióxi iní, ña cúi ndíhúsa yuhú núú inína yìi mé a. Ta mé a cómi a ndíhúsa quími ta ña yóho quea cachí a xihín ndó, na ñuu Sardis jan: Xíñi vaha i tocó ndíhi ña cája ndó. Ta sa xíní vaha i ña cahán ñayivi na caja ndó táññiñi ñayivi tándú vatí mé a ndañ cúí ndó
Apocalipsis 3

7 "Cáhyún inga tucu carta cuhun núu da cómí cuéntá sahá na cúú cuéntá mí i ndúu núu Filadelfia. Ta já cachún já xihín dá: "Na yóho quéa cachí Jesús, mé á cúú ña yii ndiwa ta cúú á ña nda. Ta nú mé á ín yáví, ña nasaími rey David. Ta tá súná mé á in yéhé ni in na a cúú chicaji ña. Ta tá chicaji mé á in yéhé ni in na a cúú cuná ña. Ta ña yóho quéa cachí a xihín ndó, na ndúu núu Filadelfia yan:

8 Xíni vaha i tóció ndihi ña cája ndó. Násuná i yéhé nú ndó ta ni in túhún na a cúú chicaji ña. Ta cánda vaha ini i ña cája tá cája ndó ña nasahnda i nú ndó caja ndó váti cóo cuhã ndéeg ndó. Ta coo chíjehé tyhun ndó ña xíní ndó yéhe. 9 Cándhehé ndó ña caja i xihín na tyhún, na cája cahuí Satanás, mé tiñahá sácuh ñahá ña cachí na cúú naï na Israel joo a juuí toho na. Caja i ña nú caxítí na nú ndó já ná núcini na nú mé a nda ñuíqvi ini i ndóho. 10 Cóo najándacoo ndó cája ndó ña nasahnda i nú ndó caja ndó ta nasahänd neé ini ndó sahá ña cán quéa chindeé vi ndóho nú a ndóho toho ndó ñá núu xáí tájá ñyiví ñuyíví yóho. Jáchí tá nú cahati mé hora já cáshá coto ndójo i tóció ndihi ñyiví ndúu ñuyíví. 11 Yáchí sáá i nú ndó. Ta cóo a jándacoo ndó ñá cándée ini ndó yéhe já quéa nú a ndúqviha i núu ina na ña sácú vaha i xiháo i nú mé ndó. 12 Ta ndá nú na quee vaha nú ndó a ndúu ñuyíví yóho, ndája i na cán nú caca na tátuhun xhihín, dó cúú ndéeg veñuhu Ndióxi, tátá i. Ta cán canduú na ñáma aëa cuhí. Ta játá mé na câhyí i cuhí Ndióxi, tátá i. Ta sáa me yóho câhyí i cuhí núu nú uín Ndióxi. Mé ñu núu yóho cúú á inga Jerusalén, ña saá, ña xáí chí indívi nú uín Ndióxi. Ta jivi játá me na câhyí i inga cuhí saá i. 13 Cóo joho vaha ndó, na vaha joho ña cahán iníma yíi Ndióxi xihín na cúú cuéntá mí i, na táká veñuhu.”
cuénta mí nduú ñuu Laodicea ta já cachún já xihín dá: “Ña yóho queá cáhí Jesús, mé a cúú ña ndaa. Mé a cáhan ña ndaa sahá ña nazini a xihín nuy á ta sáhan tyhus a sahá. Ta mé a cúú a ña nacaváha tóco ndihi ñaha, ña sácu ini Ndíoxí coo. Ta ña yóho queá cáhí a xihín ndó, ña ñuu Laodicea: 15Xíñi vaha i tóco ndhí ña cája ndó. Ta xíñi vaha ña mé ndó co cúú ndó tátyhun in ñaha ihñí ndinuhu. Ta ni co cúú ndó tátyhun in ñaha vixí ndinuhu jáchí co cája cáhnu ndó ñehe xihín ndinuhu ini ndó. Vaha ná ndinuhu ña vixí nacucu ndó á tá ndinuhu ña ihñí ná cacu cu ndó. 16 Joo mé ndó ín java uun ndó jáchí in jíj ndácañ ínima ndó ta sahá ña cán quéa tává xóo i ndóho nuyú i. 17 Jáchí mé ndó cáhí ndó ña cúú ndó ná cuúcá ndivañá. Ta cáhí ndó ña vaha nindíváha quèhe ndó jáchí ñehe cuáha ndó jihún. Ta cáhí ndó ña ni in ñaha co ndímaní nuyú ndó. Joo mé ndó cúú ndó tátyhun ná cuá ndáhvi nindíváha jáchí ña ñáha cuni ndó ña ñehe táhvi ndó nuyú Ndíoxí. Cúú ndó ná ndáhvi nindíváha ta ndó tátyhun ná cuá xica lahla. 18 Sáhá ña cán quea cúá ná quea ndó ndó iyá cuu ná cuqcú ndó jihún cuuán nuyú i ña sá nazito ndojó ná nuñú ju ta já quéa ná cacu cu ndó sajó ndó ná cuqcú. Ta quiahva já ndítahan ndó ndó cuénta ná cuucu ndó cáhí ndáhvi ndó ndó jáchí cacahan nuyú ndó sahá ña xicá lahla uun va ndó. Ta sá mé nuyú ñehe ndítahan cuénta ndó táta cicañ ndó nduchú núú ndó já quéa ná cuu candeñá vaha ndó. 19 Jáchí jáñani i tóco ndihi ñayivi, ña quíhvi ini i ta jándohó i ini na ñá ná caja vaha na. Sáhá ña cán quea xihín ndinuhu ini ndó ndítahan ndicó coo ini ndó caja ndó ña cúú Ndíoxí. 20 Candeñé ndó. Ñehe cúu tátyhun in ña cándichi cáni ndáhá yëhe vehé ndó ta cána i ndóho. Ta ndá ná xíñi jooho ná cahán i ta súná ná yëhe vehé na nuyú i já quíhvi i vehé na ta cajíni i xihín ná ta mé ná cajíni ná xihín i. 21 Ta ndá ná ná quee vaha ná tóco ndihi ña núu nuyíví yóho, caja ña ná cuu cacó co ná xihín i indiví nuyú cacomí i cuénta sahá ná indiví. Jáchí quiahva já náqueste vaha ña nuyú ña núu ta xiti ín coo i xihín Ndíoxí, tátá i nuyu coo mé a sáhdá chuun indiví. 22 Cuni jooho vaha ndó, ná vaha jooho ña cáhan ínima yáa Ndíoxí xihín ná cuú cuénta mí i, ná tácá veñhu” —náçachi a.

Tá cája cáhnu na Ndíoxí indiví

4 Tá sa yañáha tóco ndihi ña yóho já náxini i núna in yehé indiví. Ta mé a naxini jooho i nú cuúi ña cáhan tátyhun trompeta ta nácañan tucu a jatá i já náçachi a já:

—Cuáhán ndaa xoo chóho já ná nahá i nuñú ndá quéa coo chága chí nuyu —já náçachi a já xihín i.

2 Chí mé hora já nándeta nuu ínima yáa Ndíoxí ini i. Já naxini i mé indiví cán in nú sáco rey ta ín coo in a cán. 3 Ta mé a ín coo cán нayéseñá nuyú á tátyhun yëhe in yuñu ná jaspe xihín yuñu ná nání cornalina. Ta naxini i nácañá nuyu in cóyanquí nuyu ín coo a. Ta mé cóyanquí cán yëhe ri tá quiahva yëhe yuñu cuú ná nání esmeralda. 4 Ta nú ín coo mé
a cán nàxini ñ nàcavà tiyivi inga o ço comí tayi vaha nú sáco no nà cómí chuun. Ta nàxini i o ço comí nà sàcuahà, in in in nú coo núú in in tayi vaha cán. Ta ndíhoço comí mé nà sàcuahà cân ndíxi na jahmá yaa cachí. Ta cóndójó in tiyivi jiihun cuuán jiiin in in in cán. 5Ta nàxini ñ ña quétà tasa nú íín coo mé a cán. Ta sà mé cán càhndì tátuhun tá cánà jàvi ta yati mé cán cayi üsa ití xiihín ñuhù ità. Ta ña yóho cuú ñ ndíhušà yuhú núú ííma jii Ndíóxi. 6Ta yati mé cán nàxini i ñ ñàhà ta náhà tátuhun in tañuhù, ña yèhè tátuhun in yutátà.

Ta yati jìin nú íín coo a cán nàcavà tiyivi comí ña tàcú. Ta chí a jùu quia̱hva cuha nduchú núú a chí núú a ta chí jàta. 7Ta in tåhàn mé ña tàcú cán, ña nú cuûtí cán cå tá quia̱hva cáa in león. Ta ña inga cán ña chí jìvî cåa tá quia̱hva cåa tindiquí. Ta núú ña cáhñi cân cúnj coo a tá quianhá cúnj coo núú ñayivì. Ta ña comí cân cåa tá quia̱hva cáa in tìyàhá tá ndáchí rì. 8Ta in in mé ña tàcú yóho nàsahìin înu ndìxi ñ. Ta núú a ta jàta nàchutù ndàq ña xiihín ndúcú núú. Ta ni ñuu ta ni nàdvì co jàndaco ndícomí ña cân cáhàn já cåhí ñ já: Yii nàdivàhà cùú mé ndó, Ndíóxi, xìtoho ndé. Ta cuu cåa ndó tòcò ndíhi ñàhà. Mé ndó sà já íín va ndó tá nàcavà sáhà sahà ñuyívì. Ta sà já íín ndó viti ta já cco tá cco ndó ânda ama cåa quivi —nàcachí ndícomí ña tàcú cân. 9Ta tá cåhàn mé ña tǎcù càn já cåa cåhùn a Ndíóxi ta ndíquìahva ndìxìahvi nú mé a ñín coo nu sácóo rey, mé a tåcú ânda ama cåa quivi. Ta tá cåhàn mé ña tåcù càn 10já ndícaxití ndíhoço comí nà sàcuahà cân cåa cåhùn na Ndíóxi, mé a tåcú ânda ama cåa quivi. Ta já tìin na tiyivi cóndójó jìiny jà jàxìnù ña ña nú íín coo Ndíóxi càn ta já cåchí ña já:


Ta ndúu a jáchi cúñj mé ndó cåvàhà ndó ña, já nàcachí ndíhoço comí nà sàcuahà cán cåa cåhùn na Ndíóxi.

Tá nàxini Juan in libro xìhín in ndìcàhì 5

Tá ndàndìhi jà nàxini ñ in libro índìvì ini ndàhà cåuha mé a ñín coo nu sácóo rey. Ta mé libro càn cúú á tutú nàtìví tuu a ta nàcàhë ni ndíví xoo nú ñ. Ta ndájí tuu a xiihín üsa sello. 2Ta já nàxini ñ in tåto Ndíóxi, ña íín nàdivàhà ndée ña. Ta nàxini jìoò jì cåhàn cóhó a ta ndàcà tùhùn a já cåchí ñ já:

—Ndá nà cúú nà íín sahà cåhånda ndíhušà sello yóho jà nà cuna nà mé libro ña nàtìví tuu càn —nàcachí mé tåto Ndíóxi càn. 3Joo cóó nàñehe nà ni in nà íín sahà cåhånda ndíhušà sello càn.
Ni indiví ni ñuyíví ni nü ndúu ná naxíhi cóo nandíñehe ná ni in na cuu cahnda ndíhusa sello cán ná candehé ná ná ndáa nü mé libro cán. 4Ta já nacasaáhá sácu ndívaha j jáchi cóo nandíñehe ná ni in túhún ná nín såhá cahnda ndíhusa sello cán ná candehé ná ini mé libro cán cahvi na ná ndáa nü á. 5Joo in tâhan na sàcuahá cán nàcachi a já xíhn i:

—A cuácu gañ jáchi Jesús, mé á cúu tátuñhum león, ná naquixi chichi Judá ta naquixi a chichi rey David, mé a cán naquée vaha ta nasahnu a nü tóco ndihi ná nüu ñuyíví. Sahá ná cán quée cuu cahnda ndíhusa sello ta já cuná mé á libro cán — nàcachi a xíhn i.

6Ta nàxini i cándichi Jesús, mé á cúu tátuñhum ndícachi loho tañu ná sàcuahá ta tañu ndícomí ná tâcu cán. Ta mé a cúu tátuñhum ndícachi loho cán cándichi a nü sáco rey ta náhá xícá ná najándicehe ná mé á tá násahnih ñahá ná. Ta nàxini i ín ușa ndíqui a xíhn ușa nduchú nüu a. Ta ná yöo cúu á ndíhusa yuhú nüu ínimá yíi Ndióxi, ná náchindahá mé á níi cúu såhá ñuyíví. 7Ta mé a cúu tátuñhum ndícachi loho cán nàxini ná ta nàtiiin a mé libro cán ndahá cuáha ná médín ușa seco rey. 8Ta tá nàtiitin a mé libro cán nàtiiini tuun cán já nândica xítá ndícomí ná tâcu cán xíhn ndíhoco comí na sàcuahá cán nü mé a cúu tátuñhum ndícachi loho cán. Ta tóco ndíhi ná cán cãñee arpa ndáha ná jàcaha na. Ta cãñee caho chinúhmá, ná jiuhun cuáán ndáha ná ta nachutú ndąa ña xíhn yusa támi nán. Ta ná cán cúu yuhú nüu tůthon ñá xícá tâhví ná cúu cuéntá Ndióxi nü á. 9Ta xíhn ná sàx xíta na cája câhnu na mé á já cándí ná já:

Nü mé ndó cání ndíwereh ndó mé libro ján ta cahnda ndó sello ná ná cúná ndó ná. Jàchí mé ndó nàxíhi ndó nàcachá ñavivi. Ta tá nàxíta nìi ndó já naxeen ndó ñavivi ná cacuu na cuéntá Ndióxi. Ta mé ndó nàndaja ndó ñavivi yöho cacuu na tátuñhum juţu já ná cája câhnu na Ndióxi. Ta ná cán cácomí ná cuéntá såhá ñavivi ndúu ñuyíví, cáchí ná cája câhnu na mé a cúu tátuñhum ndícachi loho cán. 10Ta mé ndó nàndaja ndó ñavivi yöho cacuu na tátuñhum juţu já ná cája câhnu na Ndióxi. Ta ná cán cácomí ná cuéntá såhá ñavivi ndúu ñuyíví, cáchí ná cája câhnu na mé a cúu tátuñhum ndícachi loho cán. 11Tá nàndihi já nàsandehe tucu ú. Anda já nàxini johó i cáhan cuáha ndívaha millón táto Ndióxi cája câhnu na mé á ín coo nü sáco rey. Naquà tâjiyíi ná ndúu na jàtá ndícomí mé ná tâcu cán xíhn jàtá ndíhoco comí na sàcuahá cán. 12Ta já cáhan cóhó tóco ndíhi mé táto Ndióxi cán já cándí ná já:

Mé Jesús, mé a cúu tátuñhum ndícachi loho, rif nàxíhi nàcachá ñavivi, ín såhá cája tóco ndíhi ña xíhn ndée á. Ta ín såhá ndíwereh a tóco ndíhi ná cuicá ta ín såhá ndíwereh ndíhi a ná ndíchi ta ín såhá ndíwereh a tóco ndíhi ndée.
Ta íin sahá ña ná ndiñehe jícó ñayivi mé á.
Ta íin sahá caja cahnun na mé á ta íin sahá ña ná cata na nú mé á, cáchí tóco ndihi ná cán cája cahnun na mé á.

13 Ta quiahva já naxini joho ri cahan tóco ndihi ñaha ña nacahuna Ndióxi ndúu indiví xhín ña ndúu ñuyíví xhín ña ndúu tixi ñundáhyi tá xhín ña ñúhu ini tánuhú. Tóco ndihi ña nacahuna Ndióxi yóho cajá cahnun a mé á ta já cáchí a já:
Ná ndicáhnu ndíwáha Ndióxi, mé á íin coco nú sácoo rey.
Ta ná ndicáhnu ndíwáha Jesús, mé a cúu tátuhun ndicachi loho.
Ná caja cahnun í mé á ta ná ndiñehe jícó ñayivi mé á jáchí mé á quëa ín ndée caja tóco ndihi ñaha.
Ná caja cahnun yó mé á ña nda ama caja quivi, já cáchí tóco ndihi ná cán.

14 Já nanducú ñehe ndícomí mé ña tácú cán tuhun já cáchí a já:
—Já ná coo.
Ta tá nacachi a ña yóho já nacaxiti ndíhoco comí ná sacuha cán caja cahnun na Ndióxi, mé a tácú ña nda ama caja quivi.

Tá nasahnda Jesucristo ndíhusa sello

6 Tá ndídihi já naxini ñ nasahnda Jesús, mé a cúu tátuhun ndicachi loho cán sello nú cuíti cán, ña cúu táhan ndíhusa sello cán. Ta tá ndídihi já naxini joho ñ cahan in táhan ndícomí mé ña tácú cán xhín ñ ta tachi yú hu a cúu a tátuhun tá cajs náví. Ta já nacachi a já xhín í:

—Naha quíi, candehun yóho — nacachi a xhín í.
2 Andá já nañandehé e tá já naxini í in cuáyí cúxú ta naxini í cánúu in dátuá jaña ri. Ta ndáha dán naxini í cánúu í cajáne in arco. Ta naxini í ña nañehé dá in tiyíi cánúu jiniñá dá. Ta cájíi íní dán nañueta ta jáchí cúu dá dán sa nañueta váhá ta ñehe táhví dá quee váhá tucu dá.
3 Ta andá já naxini ñ nasahnda Jesús, mé a cúu tátuhun ndicachi loho cán inga sello, ña cahíivi cán. Já naxini joho ña nañahan inga tucu táhan ndícomí mé a tácú cán xhín í. Já cáchí a já xhín í:
—Naha quíi, candehun yóho — nacachi a xhín í.
4 Ta já naxini í nañueta inga cuáyí ta cúu ri ri cuáhá. Ta mé dán cánúu jaña ri cán nañehé táhví dá jácáni táhan dán ñayíví ndúu ñuyíví. Ta nañehé táhví dá caja da ña nañahni ndaja táhan mé ñayíví ndúu ñuyíví. Ta naxini í nañehé dá in uñuú cán ña cáhunu cán xhín í já nacachi a já:
—Naha quíi candehun yóho — nacachi a xhín í.
5 Ta tá nasahnda Jesús, mé a cúu tátuhun ndicachi loho inga sello, ña cáhunu já naxini joho ñ nañahan mé ña tácú, ña cáhunu cán xhín í já nacachi a já:
—Naha quíi candehun yóho — nacachi a xhín í.
Ta tá nañandehé e já naxini í in cuáyí ndáhyí tuun ta já naxini í ña cáñee in ña saçiita ñaha ndáha mé dán cánúu jaña ri cán. 6 Ta núu ndícomí mé ña tácú cán naxini joho ñ cáhan in a ta já cáchí a já:
—Ndíví yaa xíní ñúhu caja chúun í já cuu cuéen in túhún láa kilo trigo. Ta in quivi níi xíní ñúhu caja chúun í já cuu cuéen ñiñ kilo cebada. Joo a
quiáhva ndó ſañañi ſña ná tíví síťi xi̱hín vino —ñačachi a.

7Ta tá našahnda Jesús, mé a cúí tátu̱hun ndicachi loho inga sello, ſña cáćomí cán já ſañini johjo i načahán mé ſña tácú, ſña cáćomí cán xi̱hín i já načachi a já:
—Na ſha quíí candehún yo̱ho — načachi a xi̱hín i.

8Ta tá našahnde̱hé ſe já ſañini i i̱ cuáyi cuáán johjo. Ta dā cánúu jatá rí cája ſña ná quivi ſñaivy. Ja ſatá mé dā cán ſañini i ndíço dā sáhndá chuun saḥá nü ndúu ndíi. Ta naŋhe táhví ndíví dā cavaha da tondóho ſňuyíví já ná cája dā ſña ná cañí táhan cu̱qahá ndívaha ſñaivy ni̱ndú ſňuyíví. Ta jari našahndi dā ná xi̱hín tamq ndéé ta xi̱hín cuqe̱te ta xi̱hín ndijáá quíí ſyúcu dńú ſňuyíví jandá quíahva naʃhí in táhndá ſnyú comunità táhndá ſñaivy ni̱ndú ſní cúí saḥá ſňuyíví.

9Ta tá našahnda Jesús, mé a cúí tátu̱hun ndicachi loho cán inga sello, ſña cáhyun johjo na ſañini i ſnuf ná ta tiʃi mé cán ndúu ſnímɑ ſñaivy, na ſñaixí saḥá ſña načaxí tʊhun ná tʊhun Ndίọxī ſňuyíví xi̱hín ni̱nduhu iní na. 10Ta cáyuhú cóhó ná já cáčhi ná já:
—Tátá Ndíọxī, mé ndó cúí ndó ſña yijí nďivaha ta cája ndó ſña ndaŋ cعطي va. Ta cuu cája ndó tócó ndihi ſaña. Nďajá cáá chá quíví cája vii ndó saḥá ſñaivy ni̱ndú ſňuyíví. Ta já cája ndó ſña ná cháhvi na saḥá ſña načajá na našahndi na nde̱he —cáčhi na ndúu tíxi náa cán.

11Andá já naŋhe ná jahmá yastrftime candixí na ta nátahnda chuun nü ná ſña ná candati yóo chága na jandá quíahva ná xǐnu co ſňuyí java ga na cúí cuéntá Jesús quivi na caja ſñaivy ſňuyíví saḥá ſña cája chuun na cuéntá Jesucristo. Ta jandá quíahva ná quivi ndíi na yóo já cávií saḥá ſñaivy načaja quini xi̱hín ná.

12Tá ndándi la ſña in i našahnda Jesús, mé a cúí tátu̱hun ndicachi loho inga sello, ſña cáhíńu cán. Já ſña iní i nátñan ndívaha ta ſña iní i nánduți tuûn candii tátu̱hun in jáhmá tuûn sá ndíxi ná ndúu ndíi. Ta níí cúí yóo ſñaivy cuáhá nií ri. 13Ta ndíjáa quíí naqee ri ſníividad na nácyuvu ri ſńyu ſňuhú. cúí a tátu̱hun tá que̱ji níih ni tché ndéé ndívaha ti̱tó ſńuhú ta já cúuy cuíhi, ri ſńui ſńyu ſńuhú. 14Nándihi saḥá ſníividad ta nándaco váha ná tátu̱hun tá ndíjtívii i yívii ſńa có xíni ſńühú ga ná. Ta tócó ndíhi yúcú xi̱hín tócó ndíhi isla máhńu taňuhú nándijama ndíhi ſña ta ſńo ndúu ga ſńuyí ndásandúu a. 15Ta tócó ndíhi ná cómí cuéntá saḥá ſńuyíví nándaco jehé ná tańu cáva. Ta náci̱ñee na tańu tö́tu chí yúcú cuáha ná. Ta cán náchijé̱hé ri na sắhndá chuun nü soldado xi̱hín tócó ndíhi na cuíca xi̱hín tócó ndíhi ná ſnín ndéé cája ſña náhńu ſńuyíví yóho. Ta jári tócó ndíhi ná cómí in xito̱ho cuéntá saḥá xi̱hín tócó ndíhi ná xi̱ca núná mé nándaco jehé ná tańu cáva xi̱hín tańu tö́tu cán. 16Ta cáčhi ná cáhán ná xi̱hín yúcú ta cáhán ná xi̱hín cáva ſña ná cuyú a jatá ná ta ná chijé̱hé a ſña ná a cúí mé a ſńu có nü sácóo rey cán ná. Ta yîhví ná Jesús, mé a cúí tátu̱hun ndicachi loho cán jáché sa náxojo iní a ta váxi a jándihi a saḥá ná. 17 Jáché sa ſñaivy cuó quíví jándoho mé a iní na ta ni in na có ndéé iní.
Ndíaxi Ndíóxi in táhndá ná Israel

7 Tá sa nåyaha tóco ndíhi ñá yöho já nåxini i ndíta comi táto Ndíóxi ndícomí xoo nü quiixí tãchí nü ndícomí xoo níi cúú såhà ñuýíví. Ta tíin a tãchí já ná a cuúxí ga tãchí jatá ñuýíví ta ná a cuúxí ga tãchí nyú tãnỳhú ta ní nüú ni in yíto. 2Tá já nåxini i naquiixí inga táto Ndíóxi xoo nü quèta cándii. Ta mé táto Ndíóxi yöho nåxini i ñêhe a sello Ndíóxi, mé a tãcú indiví. Ta já nåxini joho i naçayuhú mé táto Ndíóxi yöho nüú ndícomí java ga táto Ndíóxi, mé na nãñehè táhví cája ñá nüu xihín ñuýíví ta xihín tãnỳhú viti ta já naçachi a já xihín ná:
3—Candati ndó. A cája núu ndó xihín ñuýíví ta ní xihín tãnỳhú ta ní xihín ni in yíto. Jáchí jihna núhú xíní núhú cacú in sello taan ná cúú cuénta Ndíóxi, mé a cája cáhnu mí naçachi a.
4Ta nåxini joho i cáhan in a ndajá cúú ñáyivi nãnaní sello yöho taan na. Cúú ná in ciento ivi jico comi mil ñáyivi Israel ta cúú ná ná naquiixí ndíxyuxú ivi xichí ná Israel. 5In táhndá cúú úxú ivi mil ná naquiixí xichí Judá ta nånàni sello taan ná cán. Ta ingá úxú ivi mil ná naquiixí xichí Rubén naquehe sello taan na. Ta quiähva já naquiñvi ri sello taan úxú ivi mil ná naquiixí xichí Gad 6 xihín úxú ivi mil ná naquiixí xichí Aser xihín úxú ivi mil ná naquiixí xichí Neftalí xihín úxú ivi mil ná naquiixí xichí Zabulón xihín úxú ivi mil ná naquiixí xichí Josué xihín úxú ivi mil ná naquiixí xichí Bejamín nãñáni sello taan na.

Tá nåxini Juan cuáhá ndívaha ñuýíví ndíxi jahmá yaa

9Tá nãndihí já nåsandehe e já nåxini i cuáhá ndiñávha ñáyivi. Ta ní in na a cuú cáhví ñáhà såhà ñá cuáhá cúú ná. Ta cúú ná ná naquiixí ndájáa xichí ñáyivi ndúú ñuýíví. Ta cúú ná ná ndúú ndájáa ñuu xihín ndájáa nación ñuýíví. Ta nåxini i ndíta na nü Ndíóxi, mé a ñín coo nü sácoo rey. Ta ndíta na nü Jesús, mé a cúú tátyúñun ndíçachi loho cán. Ta tóco ndíhi na ndíxi na jahmá yaa cáçhi ta cáñee ñú ndáha ná. 10Ta tóco ndíhi na cáyuhú cóhó ná já cáçhi ná já:
Ndíóxi, mé a ñín coo nü sácoo rey xihín Jesús,
mé a cúú tátyúñun ndíçachi loho cán nåjáåcú a mí, cáçhi ná.
11Ta nåxini i ndíta tóco ndíhi táto Ndíóxi cája cáhnu na mé a ñín coo nü sácoo rey. Ta naçava tiyivi ná ndúú na jatá na sauqáhu cán xihín jatá ndícomí mé ñá tãcú cán. Ta já naçaxiti tóco ndíhi na jandà quiáhva naçani ndaa taan na nü núhu ta já naçasa há ná cája cáhnu na Ndíóxi. 12Já cáçhi ná já:
Já náoo. Cája cáhnu nde nãoho ta ndíñehé jíccó nde quivi mé ndó.
Jáchí ndíchí ndívaha jiñi ndo ta ndiquáhva nde ndíxahvi nü ndó.
Ta ndítahan coo toní ſúhú ndé xihín ndó jáchi mé ndó cúú ndó ña ín ndéę cája tóco ndihi ſáha.

Ta já ná coo tóco ndíhi ña yóho nʉ ñó mé ndó ñdu nda má cáá quivi. Já ná coo, nacachi ná cán cája cahnú na Ndíóxi.

13Ãa ndá xínùn ndá na cúú na ndíxi jahmá yaa yóho ta ndá naquixi na —nacachi na xihín i.

14Já ndandúcú ſéhe ña xihín i ndá na na̱cachi já xihín ná:
—Yehé co xíní toho ʃ joo mé ndó sa xíni váha ndó ndá na cúú ſáyivi yóho —nacachi na xihín ná.
Ta ná xacachi na xihín i:
—Na ndíxi jahmá yaa yóho cúú ná na nayáha nyu cúahá ndívaha tondóho mé quivi tá ndandóho ndívaha ini na. Ta vití sa nandoo cuachi na xihín nii Jesús, mé a cúú tátuほしい ndicachi loho. 15Saḥá ſá na̱n quà ndíta na nuf Ndíóxi, mé a cúú tátuほしい ndicachi loho.

16Ta cóo ga joco quixi nʉ ná tá ni a Ḗchi ga ini na ticuí tj ni a cá̄yi ga na cája candii ta ni a ndíxi ga ini na saẖá ná inhu. 17Jáchí Jesús, mé a cúú tátuほしい ndicachi loho cán ndácañ nìi ſáasco rey cán ta candaa má nā tá quíahva ndáa in pastó ndicachi jahmá dá. Ta candaca mé a nà cuhun nʉ nʉ cána ticuí, dó cája nə nà catacu na ñdu nda amá cáa quivi. Ta yacó Ndíóxi ticuí nʉ tóco ndíhi nʉ sácu —načachi na sācuahá cán xihín i.

Tá násahnda Jesús, mé a cúú tátuほしい ndicachi loho cán inga sello, ná cáahuşá

8Tá násahnda Jesús, mé a cúú tátuほしい ndicachi loho cán inga sello, ná cáahuşá já načatajji nįí tóco ndíhi ſáha indiví tátuほしい tixí java hora. 2Tá nándíhi já naxini i ndíta usa táto Ndíóxi nuy á. Ta in in mé táto Ndíóxi cán naŋhe ná in in trompeta. 3Já naxini inga táto Ndíóxi candichi a nʉ náa ſá ín yati nuf in coo Ndíóxi nʉ sáasco rey cán. Ta caañee in coĥo chíñíhmá ndáha á, ſá jihun cuáán. Ta naŋhe ná quahá ndívaha jusa, ſá joco a nʉ náa, nsa načavaha xihín jihun cuáán. Ta quíahva já joco ri a nʉ náa cán ſá xíca tátví nʉ cúuí cuénta Jesús nʉ Ndíóxi. 4Ta mé ſíhmá načana nuf cočo Chíñíhmá cáńee ndáha táto Ndíóxi cán nandindita cuahan nʉ Ndíóxi tá quíahva ndindita ſá xíca tátví nʉ cúuí cuénta mé a nuy á. 5Ãa ndá nařii táto Ndíóxi cán cočo Chíñíhmá tá já naŋachutú a ſá xihín títí ſúhuy, ſá naquehe a nʉ nág cán. Ta já načuihna ſá jató ſuyivi. Êndó já načasáhá cáhndi tátuほしい tá cána jávi. Ta jándá johó xójo cúuí ta cána tasa ta naquixi in nditàan ndéé ndívaha jató ſuyivi.

Tá natíví ndihişsa táto
Ndíóxi trompeta

6Tá nándíhi já našacanduu tíahtva ndihişsa táto Ndíóxi tiví na trompeta nʉ cañee ndáha nʉ.

7Ta in táhan ndihişsa táto Ndíóxi cán načasáhá natíví a mé trompeta
cán. Ta já nacjęyu ſųųh čayi xihín ſíí ſa nąca cu táhan xihín nií játá ſuyíví. Ta chi načayí in táhndá ſųų ſií táhndá ſuyíví yóho ta jári načayví ſųųh in táhndá ſųų ſií táhndá yíto ndíta yúcų ta jári yúcų cuíí načayí ndíi a.

8Tá ndáñhi já nátiví táto Ndíóxi ſá cáhívi cán inga trompeta. Ta nąxini i najáñi tátyuhun in yúcų cándaha xihín ſųųh cuáha ndíca ſųų tańuhú. Ta in táhndá ſųų ſií táhndá tańuhú cán nánduu dò nií. 9Ta in táhndá ſųų ſií táhndá tóco ndíhi ſáha ſųųh iní tańuhú nańxií. Ta quia̱hva já ndáñhi saňa in táhndá ſųų ſií táhndá barco násandójo ſųų tańuhú cán.

9Ta táto Ndíóxi ſá cáhúni cán nátiví a inga trompeta ta já nąxini i naqee in quími cáhnu cándaha xihín ſųųh jeta vañí rí ndíca ſuí ſuyíví. Naqee rí indívi ta nándíca ſuí ſųų ſųų in táhndá ſųų ſií táhndá yúta xihín číčho ſųų cáná ticuíí. 10Ta me quími cán naní rí ſá oña. Ta nącaja rí ſá naça hoú na táhndá ſųų ſií tańuhú cáyií. Ta nańxií cuáha ndíva ſuí yíyívi tá nańxií na dó oña cán.

11Tá ndáñhi já nátiví táto Ndíóxi ſá cáco̱mo cân inga trompeta ta já nąxini i naqee in quími cáhnu cándaha xihín ſųųh jeta vañí rí ndíca ſuí ſuyíví. Naqee rí indívi ta nándíca ſuí ſųų ſųų in táhndá ſųų ſií táhndá yúta xihín číčho ſųų cáná ticuíí. 12Tá ndáñhi já nátiví táto Ndíóxi ſá cáco̱mo cân inga trompeta ta já nąxini i naqee in quími cáhnu cándaha xihín ſųųh jeta vañí rí ndíca ſuí ſuyíví. Ta quia̱hva já nącaja rí a xihín yoó ta xihín quími. Sahá ſá cán quéa cóo nącu tuñu vahá cándo xihín yoo xihín quími cán. Ŋa cán quéa nąca maní tátyuhun in táhndá ſųų ſií táhndá tuñu cándo cán játa ſuyíví. Ta quia̱hva já nąca maní tuñu yoo xihín quími ſųų.
sándójó jini rey quiáhma já cúní coo
ña cándójó jini rí cán. Ta tá quiáhma
cúní coo nú nú nyívi quiáhma já
cúní coo nú nú rí. 8 Ta tá quiáhma fín
íjí jini najhi quiáhma já fín íjí jini
rí. Ta tá quiáhma ndáa nú nú león quiáhma já ndáa nú nú rí. 9 Ta jáhvi
yícá ndícá mé tícá cán xíhín jahmá
caña, ñá sándixi soldado cání táhán
na. Ta tá cáhma cáti ndíxi ri cúú
á táhún tá cáti sáhá cuáha cuáyi
tá núhu rí carreta xínu rí cuáhan
rí caní táhán rí. 10 Ta fín ínú ndóho
rí ña tíin táhún ndóho líhma. Ta
xíhín ñá cán nánhe táchí ri tíi rí
nyívi ñá cá cahma na tíxi yuhan
yóo. 11 Ta mé dá cómí cuéntá sáha
mé tícá cán naní dá Abadón táhun
hebreo ta naní dá Apólión táhun
griego. Ta quívi dá cúní chachi a dá
jándihi sáha tóco ndíhi ñáha. Ta dá
cáu dá cómí cuéntá sáha yávi,
ñá có xínú nú ndíhi nú nú cán.
12 Sa nyáha in tondóho cáhnu joo
cámání jivi chága ñá quíxi.
13 Tá nándihi já nátivi táto Ndíoxi
ña cahíñu cán ínga trompeta ta já
náxíni joho i cáhán in a naqueta
tánu ndícomí ndíquí quéta in in
xoo títo nú náa, ñá yijuñun cuáán, ñá
cándichi nú ñín Ndíoxi cán. 14 Ta já
nácahí mé a cán já xíhín mé táto
Ndíoxi cahíñu, ñá néhe trompeta
cán:
—Janí ndícomí táto ñá ndíco yuñá
yuña cáhnu naní Eufrates jay —
nácahí a.
15 Tá nándihi já náxíni i nájaní
ndícomí táto násándíco cán ñá ná
cahní ná in táhndá nú nú tándhá
nyívi ndúu nyúyívi. Jáchi ñá náque
jini va na chuun ñá caja na ñá yóo.
Ta sá xíni ná ndá hora ta ndá quívi
ta ndá yóo ta ndá cuíja caja na
ñá. 16 Ta náxíni joho i cáhán in a
ndáa cuíja ná soldaó cándójó cuáyi
cuáhan cán. Ta cuíja ná ívi ciento
millón soldado.
17 Ta cúní ndicani i nú ndó ndáa
da cuáyi jáña ná, rí náxíni i cán.
Náxíni i ñá yóo táhuñun in sání
joo có quíji toho i. Ta náxíni i mé
dá cándójó cuáyi cán nachjáhví da
yícá ndícá dá xíhín in cán, ñá cúú
á color cuáhá níi xíhín color ndíhi
ticayi xíhín color cuáán íta. Ta ndáa
jini cuáyi tá quiáhma ndáa jini león
ta yúhu rí quéta ñúhu ñíta xíhín
ñihma xíhín azufre. 18 Ta in táhndá
nú nú tándhá nyívi náxíni ná
nácajá ñú nú tondóho naquixi jatá
nyúyívi yóo. Náxíni ná xíhín ñúhu
cáyí ta xíhín ñihma ta xíhín azufre,
ñá naqueta yuhú cuáyí. 19 Jáchi
yúhu mé cuáyi cán xíhín ndóho rí
cúú ná ndácañ ndée rí. Ta quiáhma
ndáa cóo quiáhma já ndáa ndóho rí.
Ta xíhín mé yiquí jini cóo cán cája
quiini rí xíhín nyívi.
20 Tóco ndíhi java gá nyívi, ná
cóo nándihi sáha xíhín tondóho
naquixi jata nyúyívi, ná cán nácaja
yíi va na ñá núu naquacaja na. Ta
nácajá cáhnu yíi va na ñá quiini. Ta
cóo nájándacoo na cája cáhnu na
yoço, ñá nácavaha na xíhín jujuñun
cuáán ta xíhín jujuñun cúxu ta xíhín
caña cuáán ta xíhín yuñ ta jandá ñá
nácavaha na xíhín yíto viti. Ta mé
yoço yóo a cúú candéhe a ta ni có
tácu joho a ta ni a cúú caça nuu a.
Joo nácajá cáhnu tá nácajá cáhnu
na ñá. 21 Ta ni cóo nájándacoo na ñá
sáhní na ndáa. Ta ni cóo nájándacoo
na ñá tají cája na. Ta ni cóo
nájándacoo na ñá ndúu na xíhín na
cómo yú jí né a nájíhí ná. Ta ni cóó
najándacoo na ná cája cuíhná ná.

Tá naxini Juan ná cáñee in libro
loho ini ndáha inga tató Ndíóxi
10
Andá já naxini i inga
tató Ndíóxi, ná fín cuáhá
ndiváha ndée. Nánuu a indiví
náquee a vaxí a tañu in vícq ta
cánúu in còo yánquí ñínl. Ta
yéhe nuyu a tá quiahvá yéhe çándii.
Ta sahá cúú á táthun ívi jihín
cándaha xihín nuyu. Ta ini ndáha
mé á naxini i cáñee in libro loho
ña natívi táthun yívi joo nándindíça
ña. Ta náchinúu mé á sahá cuáha
nuyu tañûhú ta náchinnu a sahá íti
a nuyu nuyu. Ta nácayuhú cóhó
a táthun tá ndáhyi león. Ta tá
nácayuhú a ja naxini joo í ná
nácahan cóhó usa tasa tá nácana
ña. Ta nándidhi nácahan ndíûsha
tasa cán jà nánducú çåhyí í ná
nácachi a joo naxini joo í cáhán in
a náquixí chí indiví tå já cáçhi a já
xihín í:
—A cáhyún ná nácachi ndíûsha
tasa nácana jàñ. Xíní nuyu coo jehé
a —nácachi mé á cán xihín í.

5 Andá já naxini í mé táto Ndíóxi
ña cánúu in sahá nuyu tañûhú ta
inga sahá nuyu nuyu cán, nándiñehe
a ndáha cuáha indiví. Ta já
nácahan mé á quíví Ndíóxi ta já
nácahan tuhun a jáchí Ndíóxi táçú á
anda ama cáa quíví, mé á nácaváha
indiví xihín nuyíví xihín tañûhú
xihín tóco ndíhi ñáha fínn nuyu á. Ta
jå nácachi mé táto Ndíóxi já:
—A cáyâncá ga jáchí tá ná
casáhá tíví tató Ndíóxi ná cáhúsha
cán trompeta já xínú coo nuy tóco
ndíhi ná nácaco ini Ndíóxi cóo
jehó jàndá sañahá. Jáchí sa nácaxi
tuhun mé á xihín profeta cuéntá mé
á ná cåhán ná sahá ná yôho nuyu
ñayivi —cáchí táto Ndíóxi.
8 Andá jáví naxini joo í nácahan
tucú mé táto Ndíóxi indiví já
nácachi a já xihín í:
—Cuáhán quee libro loho núná
nuyu cán. Ndiquehe a ndáha táto
Ndíóxi, mé a cánúu in sahá nuyu
tañûhú ta inga sahá nuyu nuyu jàn —
nácachi a.

9 Tá násaá nuy tató Ndíóxi cán já
náxica ná ná fínn quiahvá libro
loho cán nuyu í. Ta já nánducú ñehe
tató Ndíóxi cán tylon nuyu í já
nácachi a já xihín í:
—Yoóho tún libro loho joo xíní nuyú
casún ná. Vátí mé a ndàq tå ná
casún ná càcuu a táthun tá casún
nuyu jáchí cavyí ndiváha yùñun
caja ná. Joo tá nándiñi nduu a ñá
ova ín tiñún —nácachi a xihín í.
10 Tá nándiñi já nátiin í mé libro
loho ndáha táto Ndíóxi cán tá
jå násaá xí ná. Ta nácvíví yúhú
xihín á táthun nuyu. Joo tá sa
nácocó ñá ná nácáchova ñá ín tiñí í.
11 Añá já nátahnda chuun nuyu í já
nácachi a já xihín í:
—Ndítahan nuyu caxí tylon
tucú xihín ñayivi ná cáhán Ndíóxi
sahá cuáhá ndiváha nuyu xihín
cuáhá ndiváha nación nuyu cáhán
ná ndijáá tylon. Ta xíní nuyú caxí
tylon ná nuyu ndijáá ná cómí cuénta
sahá ñuyíví —nácachi a xihín í.

11 Ívi ná cuú testigo
Tá nándiñi já náshahan ná in
yíto vara, dó ciññahvá nuyu
í. Ta tá cuñí coo ngó já cuñí coo mé
vara cán. Ta já nácachi na já xihín í:

4 Ta nàxini i ivì yóto olivo xñihin ivì nù sàndójó Ôi, dò cúú yuhú nù testigo ndíta nù Ndióxi, mé a sàhndá chuun nù ñuyivi. 5 Ta ni in a çùu caja ni in ñaþha xñihin ndivi testigo Ndióxi yóho jàchì cuu caja na ñà nà cana nùhu ìta ni yùhu nà ta cuu chicàñq nùhu nà jà nà jándìhi na sàhà nà ýihvi nà. Ta quiahva já quivi ndà nà nòdù cu xìxi xñihin nà. 6 Ndivi mé testigo Ndióxi yóho ìn ndéè nà chicàñq na indiví já nà a çúun jávi nà nì cåhàn na cuéntá Ndióxi nù ñayivi. Ta ìn ndéè nà ndaja na ticuji ñà nà nduu dò nìi. Ta ìn ndéè nà chicàñq nà ndà cuèhe cúni mé nà chicàñq nà jatà ñuyivi yóho. Ta nùñà nù nà caja na ñà ndaja tañu cúni mé nà. 7 Joo tá sa ñàndìhi naçàñq ndívì testigo yóho xñihin ñayivi jàndì jávi quixi in quiti quini, ri queta tañu yávi, ñà çò xín nù ndíhi nùu cân. Ta já cani táñu ri xñihin ndívì nà cân ta quee vaha ri xñihin nà ta cahní rí nà. 8 Ta já canduu yiquí cuñu ndívì nà cân màññú java ndàa càyé ñuu Jerusalén nùu nàsahní nà Jesucristo, mé a cúú xítöho i. Ta mé ñuu Jerusalén yóho cúú a yuhú nù ñùu Sodoma xñihin nación Egipto sàhà cuçhì cuçhì cája ñayivi ndúu cân. 9 Ta ñayivi ndúu ndíjáa ñuu xñihin ndíjáa nación xñihin nà cáhàn tá nùyú túñun xñihin nà naquixi ndíjáa chichi cuni na yiquí cuñu mé testigo Ndióxi yóho tìxi ûnì quivi java. Ta a quiahva toho na ñànanjì jándhxu nà ndívì testigo Ndióxi yóho. 10 Ta ñayivi ndúu ñuyivi cajì ndívaha ini na sàhà ñà naçìhi ndívì testigo Ndióxi yóho. Ta cåvatá nà jàndá quiahva jàsà ñaþha nù tåhàn jòho na sàhà ñà naçìhi ndívì testigo Ndióxi, nà nàjândoho ndívaha ini ñayivi ñuyivi xñihin ñà naçànhà nà. 11 Joo tá sa ñayaha ûnì quivi java chi jànditàcu Ndióxi ndívì testigo cân já nà ndàççù cu. Ta tá nà cuni ñayivi ñà yóho casâhà quiji nùu na xñihin ñà yíchví nà. 12 Anda já cuni jòho ndívì testigo cân in a cáhàn cóhò indiví. Ta já cachi a já xñihin nà:

—Cuándaa ndò chóho —cachi a já xñihin nà.

Já ndàa na indiví tañu in viço nùu ndìhi na ýihvi nà. 13 Ta mé hora já tåñ ndèè ndívaha. Ta jándíhi a in tåhndá nùu ñuxu táhndà mé ñuu cáhùn cân ta já quivi ûsà ñì mil ñayivi. Ta nà çòo naçìhi cân chuñu ndàa na xñihin ñà yíchví nà ta já casâhà na caja cáhùn na Ndióxi, mé a ìn indiví.

14 Sa ñayaha va tondoñó cáhivi. Joo sa cåtivi tondoñó cáhùnì vaxì a.
Tá nātiví táŋ Ndióxí trompeta cáhuša

15 Ta táŋ Ndióxí ŋa cáhuša cán nātiví a inga trompeta. Ta tá nātiví a do já nāxini johó j cáhan cóho cuahá ná indiví. Já cāchí ná já:

Ta viti nándindaa hora sáhndá Ndióxí, xito ho i xihín Jesucristo chuun.
Ta mé á quéa nachindahá Ndióxí cacomí a cuénta sahá ñayivi. Ta ún ndéé a cahnda chuun nú ñuyíví yóho andá amá cáa quivy, nacachí cuahá ná mé indiví.

16 Ta ndího̱co̱ cómí ná sácua̱há, ná nacava̱ tiyiví nasanduu coo nú táyi̱ vaha yati nú tín coo Ndióxí cán, nacaxítí ná jandá quíxha naçaní ndaa taan ná nú ñú há ta naçaja cāhnu na Ndióxí. 17 Já nacachí ná já xihín á:

Ndíqui̱hva ndé ndi̱xahvi nú ndóho, Ndióxí, xito ho̱ ndé, mé a ún ndéé caja tóco ndíhi ña ha.
Jánda tá cámaní cavá sahá sahá ñuyíví náshihjin va mé ndó. Ta sá já ún ndó viti ta quixi tucu ndó.
Ndáha më ndó ún ndi̱hi̱ ndéé viti sahá ná cán qeá naçasáha ndó sáhndá ndó chuun nú ñú ñayivi.

18 Ta ñayivi ndúu níi cúú ñuyíví náçasáha ná xójo nádiváha iní na.
Joo viti nāxinú cóo quivi caja xixí ndó xihín ná cán.
Ta viti nāxinú cóo hora caja víi ndó sahá ná sa nāxihí.
Ta sa nāxinú cóo hora cāhví ndó núú ná profetá, ná cáhan cuéntá mé ndó.

Já nāxinú cóó hora cāhví ndó núú ná cúú cuéntá mé ndó, ná cája cáhnu më ndó,
ta cóó caja toho a á cúú ná ná náhnu á cúú ná ná válí.
Ta nāxinú cóó hora jándíhi ndó sahá ñayivi quini, ná cája ña núu xihín ñuyíví yóóho, cāchí ná cán cája cáhnu na Ndióxí.

19 Tá nándezi já naxini i nānúna yéhé vëñjho Ndióxí, ña ún indiví. Ta cán tíí ndácaan sáto arca ñaha Ndióxí. Ta já naçasáha cána tasa. Ta naxini johó j jandá johó vàa cúú tácu cáhan ná. Ta naçasáha cána ja̱ví ta táán ndéé ndiváha ta cúun ndiváha ñíí.

Nāxini Juan ña ndúcú in cóo quini caja xixí rí xihín in ñañáha

12 Tatá nándezi já naxini i nayáha in ña xitaúhún ndiváha indiví. Naquota in ñañáha, ña cáтив jáhma ña cúú cândi. Ta cándichi ñá jataa yóo. Ta cánúu in tiyivi jini ña, ñá naçacutú xihín ụxụ ivi quimi. 2Ta sá víxi ñá cacu jahyi ñá. Ta ndáhví ndáhyi ñá jáchi ndóho ndiváha ini ñá jandá quíxha ná cacu jahyi ñá. 3 Tá nándezi já nañaya inga ña ha cáhnu indiví. Nāxini i in cóo quini, rí cuáha. Ta ún úsa jini rí xihín ụxụ ndiqué rí. Ta cânúu in tiyivi jàtā in in yi qi jini rí cán. 4 Ta mé cóo quini cán nañahu rí in táhndá nú ñu ní tándá quimi ndúu indiví xihín ndóho rí. Ta já nàjani rí mé quimi cán jàtă ñuyíví. Ta mé cóo quini cán nándacà ndíchí rí yati nú tín ñañáha cácu jahyi cán jáchi cúni rí caxí rí jahyi ñá tă nã cacu a. 5 Tá nándezi já nacacu in tăa jahyi ñá, dá
cahnda ndé chuun sa̱ha toćó ndihi ŋayivi ŋuyíví. Joo nsañehe Ndíoxi a nínu ní ̀ìn coo mé a. Ta nańi xu̱ña̱dá nańi xu̱ña̱dá cán cuahan ná chí xío yućú íchí jáčhi mé cán sa náscu ti̱gha Ndíoxi nuú cuu coo ná coto ŋañá ná lú cito canto in mil i̱vì ciento ŋi jico quvi. 

7 Ta nändihi já nácsáhá cúu tondóhó indiví. Ta nańi i Miguel xíhín táto Ndíoxi nacani táhan ná xíhín cóo quini cán ta xíhín táto mé rí. 8 Joo cóo náscu quee váhá cóo quini cán xíhín táto Ndíoxi ña cán quèa cóo náscu canduu chága rí cán indiví. 9 Ña cán quèa nájáçana Ndíoxi mé rí cán jánda ŋuyíví yóho. Mé rí násañín rí jánda sañahá ndívuha. Ta naní rí Satanás, mé tiñáhá saçuçañá, rí jándahvi toćó ndihi ŋayivi ndúu ŋuyíví. Mé rí xíhín toćó ndihi táto rí ndíco jàta rí nájáçana Ndíoxi rí jánda ŋuyíví yóho. 

10 Ta nändihi já nańi xíhín cóo quivi căhan cóhó in a indiví já cáhchí a já: —Sa nańi xu̱ña nańi xu̱ña quivi căhan cañu ndaa ínnma ŋayivi jáčhi cómí Ndíoxi cuénta sañahá ná xíhín ndée mé á. Ta sa nańi xu̱ña quivi căhan cañu ndíxi ná sañahá. Mé ña cán quèa sa nańi xu̱ña nańi xu̱ña xícá ña mé coo quini cán xíhín mé nańi xu̱ña nańi xu̱ña. Ta nańi xu̱ña quivi căhan cóo quini cán xíhín mé coo quini cán xíhín mé nańi xu̱ña nańi xu̱ña. Mé nańi xu̱ña quivi căhan cóo quini cán xíhín mé nańi xu̱ña nańi xu̱ña. Ta nańi xu̱ña quivi căhan cóo quini cán xíhín mé nańi xu̱ña nańi xu̱ña. Ta nańi xu̱ña quivi căhan cóo quini cán xíhín mé nańi xu̱ña nańi xu̱ña. 

12 Tóćó ndihi ndó, ná ndúu indiví xíńí ŋúhú caj̃i iní ndó. Joo ndáhvi náhá náscu ná ndúu ŋuyíví xíhín ná ndúu in táñhú. Jáčhi xojo ndívañá iní tiñáhá saçuçañá ta nánuu rí caja xíxi rí xíhín ndó jáčhi cándan váhá iní rí ña sa já chá cuitú cúní ndihi sañahá rí —nácsa na indiví. 

13 Ta nácsañá iní me coo quini cán ña nájáçana Ndíoxi rí ŋuyíví já nácsáhá rí núcui̱ña ñee rí náñáñá, ñá náscu cañu jahyí cán. 14 Joo nańi xu̱ña ñi ivi ndixi nánhu ndívañá, ñá cúú tátyhun ndixi xíañá. Sañahá ña cán quèa náscáhá xícá ña ní me coo quini cán cuahan ná yućú íchí nuú násañi in. Ta cán coto n a ña tiñáhá cuú. 15 Ta nändihi já nácsa na me coo quini cán ña ná queta cuahan ndívañá ticuí xú hu rí. Ta já nácaváha rí in yúta jáčhi cúñí rí játañu rí mé náñáñá cán. 16 Joo nańi xu̱ña quivi căhan cóo quini cán xíhín mé nańi xu̱ña nańi xu̱ña. Ta nańi xu̱ña quivi căhan cóo quini cán xíhín mé nańi xu̱ña nańi xu̱ña. Ta nańi xu̱ña quivi căhan cóo quini cán xíhín mé nańi xu̱ña nańi xu̱ña. Ta nańi xu̱ña quivi căhan cóo quini cán xíhín mé nańi xu̱ña nańi xu̱ña. 

Tá naxini Juan ivi quití quini

13 Tá cándichi ñuú nńú yućú yućú táñhú já naxini ña náscu in quití quini táñhú cán. Ta násañin ñuú yućú quití rí xíhín yućú ndiquí rí. Ta cáñuú in xíañá jañá in in ndíquí rí. Ta ndáa táñhu ná cándan xíhín Ndíoxi nuú in in yućú quití rí. 2 Mé quití quini
ñaxini i yöho, cáá rí tá quiahva cáá ndicaha. Ta sañha rí ndáa ña tá quiahva ndáa sañha oso. Ta yúhu rí cúú á tátyhun yúhu león. Ta mé cío quini cán nasahán rí ndée rí nü mé quité quini, rí naqueta ini tañyhú yöho ña ná cuu cacomi rí cuéntá sañha ña cómí mé cío quini cán cuéntá sañha. Ta cúú cája rí ña cúú cája mé cío quini. ³Ta in táhan ndíhúsa yiquí jíni mé quité quini cán nándicuehé cahví ña. Joo tá nándihi já nándivaha ña. Sañha ña cán quéa ndaja táhan ñuyíví ndúu ñuyíví nacatontó ndivaha na. Ta já nácasáhá ná ndíco ná jata mé quité quini cán. ⁴Ta naçaja cáhnu ñuyíví cío quini cán jáchí nasahán rí ndée rí nü quité quini cán. Ta quiahva já naçaja cáhnu na mé quité quini cán já cáchí ná já:
—Coó gá inga rí cáhnu chága nü quiti quini yöho. Ta ni in rí a cúu quíhví cani táhan xíhin rí—cáchí ná cája cáhnu na mé quité quini cán. ⁵Ta mé quité quini cán nándehe rí ñamáñi ña ná cáhnu rí tuhun quini ndivaha, ña jándihihví rí Ndióxi. Ta nándehe rí ñamáñi cahnda rí chun tíxi jívó jívó yö. ⁶Sañha ña cán quéa nácasáhá cahán quini rí sañha Ndióxi ta jándihihví rí mé á xíhin ña núu cáhun rí. Ta cáhun núu rí sañha mé nú ún Ndióxi cán xíhin sañha tóci ndíhi ná ndúu indiví. ⁷Ta nándehe rí ñamáñi cani táhan rí xíhin ná cúú cuéntá Ndióxi janda quiahva quee vaha rí xíhin ná. Ta nándehe rí ñamáñi cahnda rí chun sañha ndaja táhan ñuyíví naquixi ndijáá chichi xíhin ná cáhun tá núu tuhun xíhin ná ndúu ndijáá ñuu xíhin ndijáá nación. ⁸Tóci ndíhi ñuyíví ñuyíví caja cáhnu na quité quini cán jáchí janda tá cámaní cava sañha ñuyíví cóq naçahyí toho quivi ná nü libro nü ndáa quivi tóci ndíhi na catacu anda ama cáá quivi. Mé libro yöho ún a nü Jesús, mé a cúú tátyhun ndicachi loho, rí náxhi ndíca crúxu.

⁹Cuni johó vaha ndó, ná vaha johó. ¹⁰Ndá ná ná chicaán in na veca, cuhún rí mé va na veca. Ta ndá ná ná cahí inga na xíhin yuchú cáni, xíhín yuchú cáni quivi rí mé va na. Sañha ña cán quéa xíni núhu quiahva ndée ini ná cúú cuéntá Ndióxi ta xíni núhu candeé cáhnu ini na mé á.

Apocalipsis 13, 14

Tá nandivaha rí.  
15Ta mé rí cáhivi cán nañehe rí ñamaní ña jánditacu rí tìnjñu yúú mé rí nú cuýtí cán já ná cuu cahan rí. Ta já ná cuu cahnda rí chuun ñá ná cahní rí ñayivi, ná có cùñí caja cahnu mé rí quini cán.  
16Ta mé rí cáhivi cán nácaya rí ña nó quiví marca ndahá cuáha ñayivi á taan na. Ta cóo caja toho a á cúú ná ná valí á ná náhnu, á cúú ná ná cuçá á ná ndáhví. Ta ni cóo caja toho a a cúú ná ná xícá núná, á cúú ná ná cómí xito xo cuénta saha. Nú tóco ndíhi ñayivi naquivi marca nácaya mé rí cán.  
17Ta ni ín ñayivi a có cuén na ñáha ta ni a cúú jícó na ñáha tá cóo nanñí mé marca cán ná. Ta tá có cándaa quivi mé quiviñi, rí nú cuýtí cán taan na a tá cóo numero mé rí cándaa taan na já quéa a có cuén na ñáha jáchí numero yóho náhá ndajá naní mé rí nú cuýtí cán.  
18Xíñín ñá yóho cuu cándaa ini ndó ndá ná cúú ná ndáchí jíní. Ndá ndó, ná cándaa ini xíní núhú jítá ndó cuénta xíjñí numero ñá cúú quivi mé rí nú cuýtí cán jáchí cúú á tátuhun quiví ñayivi. Ta numero yóho cúú á íñu ciento ñí jico íñu.

Tá xíta in ciento ívi jico cómi mil ñayivi cája cahn na Ndíóxi

14Tá nandíhi já nañiní ñ Jesús, mé a cúú tátuhun ndicachi loho cándichi a jata yúcu naní Sió. Ta xíjñí mé a ndíta in ciento ívi jico cómi mil ñayivi, ná ndáa quivi Jesús taan, mé a cúú tátuhun ndicachi loho cán. Ta quíhva já ndáa quivi Ndíóxi, táta a taan na.  
2Ta nañini jóho ñ in a cáhañ chí indiví. Ta tá cáhañ mé a cán cúú á tátuhun tá níhi cúyu ticuí tañú tóto. Ta níhi a tátuhun tasa tá cáná. Ta tácú a tá quíhva tácu nú jácaka cuáha ndiváha na arpa.  
3Ta nañini jóho ña saa xíta mé in ciento ívi jico cómi mil ñayivi nú ín coo Ndíóxi cán xíjñín núu cómi mé ña tácu xíjñín núu ná sacuáha cán. Mé ná xíta cán cuýtí va cúú ná cuu catía hva cata na ñá jáchí cúú ná ná naçaxí Ndíóxi jácacu a tañu ñayivi ndúú ñuvíví.  
4Ta ná yóho cúú ná ná vií, ná cóo naçaxí quini mé jáchí cóo nasánduu na xíjñín najhí. Cúú ná ná nasándico ni tiempo játa Jesús, mé a cúú tátuhun ndicachi loho. Cúú ná ná naçaxí Ndíóxi jácacu a nú cuýtí ñá ná joco a ná nú mé a xíjñín nú Jesús, mé a cúú tátuhun ndicachi loho.  
5Ta ni in tálañ ña túnhun cóo nácañán ná. Ta ni in na cóo nacuu ñeñe íní chícán cuçhi játä ná.

Tá cáhañ ñí tátë Ndíóxi

túñun vàha sahá Jesucristo

nuú ñayivi ndúú ñuvíví

6Tá nandíhi já nañiní ñ inga tátë Ndíóxi ndáchí a máhñú ndáa indiví. Ta ñeñe a túnhun vàha sahá Jesucristo ña ín ñdëa ama cáa quivi caxí xúñun a ñá núu ñayivi ndúú ñuvíví, mé ná naquixi ndijáá chichi xíjñín ná cáahan tá núu túnhun xíjñín ná ndúú ndijáá ñuú xíjñín ndijáá nación.  
7Ta já cáyuhú mé tátë Ndíóxi cán já cáchí a já:

—Xíñí núhú cayíhví ndó Ndíóxi ta xíní núhú caja cáhañ ndó mé a jáchí sa nañiní ñó quivi caja vií mé a sahá ñayivi. Xíñí núhú caja cáhañ ndó mé a jáchí mé a quéa nácavaha indiví xíjñín ñuvíví ta mé a quéa.
nácañahá tańuhú xihín ndijáá nú caña ticuí —cáchí tátó Ndíóxí cán.

Tá nángi já naxini ñ inga tátó Ndíóxí ta já nácachi a já:

Tá nángi já naxini ñañuñeta inga tátó Ndíóxí, ñá cahúñi. Ta nácasáñahá cáyuhú cóhó a já cáhúh a já:
—Ndá ná ná caja cáhnu quítí quini xihín tínjihu yúú rí ta sáhan na ñamaniñá ná ná nání marca mé rí cán taan na á ndáñah ná 10 já quét ndóho ndiváha ini na caja Ndíóxí jáchi xojo ndiváha ini mé á xihín ñayivi quini. Jácana Ndíóxí ná nü cándaha ñúñu cáy xihín azutre ta candehe tóco ndihi tátó Ndíóxí ta candehe Jesús, mé á cúú tátuñuñu ndicáchu loho cán ña ndóho na. 11 Ta cáña ñihmañá nü ñúñu mé ná ndóho ini cán ándá ama cáa quivi. Ta ni ñuú ni ndiví cò ndiquehe ndéë ná ná ndóho ini na jáchí nácacá cáhnu na quítí quini cán xihín tínjihu yúú rí ta násañah na ñamaniñá na nánani marca quivi rí cán yiqví cúñu na. 12Xíñi ñúñu quíahu ndeë ini ná cúú cuéntá Ndíóxí, mé ná cája tóco ndíhi ñá sáñnda Ndíóxí ta ço jándacoon na ñá cája cáhnu na Jesús —cáchí tátó Ndíóxí cáhuyún.

Tá nángi já naxini johó ñañuñeta in a cáhan chí indíví já nácachi a já xihín ña:
— Cáhuyún ñá ná cáhan ñ xuhún yöho: “Viti ta chí núu cajiñi ini ná naxihí, na cándesc ini Jesús, xitoño na” —cáchí a.
Ta já cáchí ínimañá yjí Ndíóxí já:
— Mé a ndáa cajiñi ini ná cán jáchí ndiquehe ndéë ná sáhá ñá nácacá chúañ vahá na cuéntá mí. Ta ñá vahá nácacá na cán coo a níi tiempo xihín nú —cáchí ínimañá yjí Ndíóxí.

Tá jándoho Ndíóxí ini ñuyivi

Tá nángi já násañandéhe ñe ta já naxini ñ in viçi yaa. Ta cáñuñu in dá cáa tá quíahuva cáa in ñayivi játá mé viçi. Ta cáñuñu in tijívíjiúñu cuáán yiquí jíni dà ta cáñee in machiti tojo jeen ndáñah dà. 15 Tá nángi já nàñuñeta inga tátó Ndíóxí ini véñuhu Ndíóxí cán ta já cáyuhu cóhó a já cáhúh a já xihín mé dà ín coo játá viçi cán:
— Xíñi ñúñu cásháhn jáqueñín ñá íñ ñuyíví xihín machiti tojo ñhénun jan jáchiñá ñañuñeta ñúñu coo va hora jáqueñín ñá íñ játá ñuyíví jáchiñá ña náchichi va viti —nácachi a.

Andá já naxini ñ nácasahá mé dà násañuñu játá viçi cán jáquihví da machiti tojo da játá ñuyíví ta já náj'àquee da ñaña ñá tá ñuyíví ñáchiñá ña náchichi va viti.

Tá nángi já naxini ñañuñeta ina tuçu tátó Ndíóxí in véñuhu ñin indíví cán ta quíahuva já cáñee inga machiti tojo jeen ndáñah a. 18 Ta nü íñ nü náaq méd véñuhu cán nácañehu ina tuçu tátó Ndíóxí, mé a cómí cuéntá saña ñúñu ñuí tà ñá cáyí. Ta já nácacáhn cóhó a xihín mé tátó Ndíóxí ñu cuítí cán, ñá cáñee machiti tojo jeen ndáñah cán já nácací a já:
— Xíñi ñúñu jáquihvúñ machiti tojo jeen cáñee ndáñah ján ta casáhá cahndún uva cúñuñu do uva ndúu ñuyíví jáchíñá sa náchichi uvañu do —nácachi a.
19 Anda já jáyaha táto Ndíóxi cán machiti tojo nú nú Ndáhyi tá ná na sañú nú uva nú tó uva cán ta nátaän uva cán in in pila cáhnu ña nú cuñhi ri. Ta ña yóho núha ndá quihava quini ndohó iní ñayívi caja Ndíóxi jáchí xójo ndiviña ini a xihín nú sañá cuñchi cája na. 20 Ta tá nañuhí uva cán in in mí pila cáhnu yuñu nú nú uva nú yuñu cán ja nácana núj, dò cúu tátiñuyn yuña cúu nú yuñu cán nú ndaa dò yati yuñu in cuáj. Ta tá quihava cán xíca dò cuñhan dò cúu a tátiñuyn úñj ciento kilómetro.

Tá xínú cco táto Ndíóxi xihín ísa chága tondohó quíxi játá ñuyívi

15 Tá nándihi já nañini j ina tuxu ña cán nú cuñhi inde indivi tá chi nacatóni j. Ta ña nañini j cúu ísa táto Ndíóxi ta in in ña yóho yéhe a chága tondohó quíxi játá ñuyívi ña nú jándihi a ña xojo iní Ndíóxi.

2 Ta nañini j in ñañha tátiñu in tuxuñu ta tá quihava ín nú nú yutatá quíxi yá jín nú nú dò joo cúu dò dò cava táhan xihín yuñu cuñhi. Ta yati jíin jen mí tátiñu ñañha tátiñu yutatá cán ndíta ñayívi, na nacandeé ñañshu nú tóco ndíi ña núu sañá ña cóo naçaca cánú nuñu quíti quíti. Ta yáití jíin mí tátiñu ñañha tátiñu yutatá cán ndíta ñayívi, na nacandeé ñañshu nú tóco ndíi ña núu sañá ña cóo naçaca cánú nuñu quíti quíti.

3 Ta xíta na ña nañixa Moisés, mé dà nacaca chuñ cuñenta Ndíóxi. Ta xíta na ña nañixa Jesús, mé a cúu tátiñu ndicachi loho cán ta já cáchi na já:

Cátóntó nde tá xínú nde tá cóo ndíi ña naçaca má né do, Ndíóxi, xitojo nde,

jáchí jin ndéé ndó caja ndó tóco ndíi ña.
Íchí cuéntá mé ndó cúu á íchí ndacú ta cúu a íchí cuéntá ña ndàa.
Ta mé ndó cúu ndó ña cómi cuéntá sañá ndaja táhan nación ndúu ñuyívi yóho.
4 Tóco ndíi ñayívi yíhí nú ndohó, mé a cúu xitojo nde ta cáhan ndaja cánú nú cúu mé ndó.
Jáchí in túhú nú mé ndó cúu ndó Ndíóxi jíi.
Ta tóco ndíi ñayívi ndúu ndíjáa nación xínú na caja cánú nuñu nú mé ndó,
jáchí núhá ndá quihava cája ndó ña ndàa, cáchí na xíta na.
5 Ta tá să nañyaha ña yóho jà nàsanñéch tá nañxini j nàñuna vëñúhu indivi, ña naçacava na xihin ní tí quíti. Ta nañxhùnu ley Moisés cán. 6 Ta ini mé vëñúhu indivi naqueta ndíhùsà táto Ndíóxi, mé a nú nú núu tóco tondohó quíxi játá ñuyívi. Ta ndíxi táto Ndíóxi cán jahmá vií, ña lino, ña ndáto ndiviña yëhe. Ta ndáçañ in cunturón ña jiñhùn cuán tóco a ta cáni a jàndu yati yicá ndíca a.
7 Ta in túhú ndícëm ña ña tóco cán nañshu in in còho, ña jiñhùn cuán núu in in túhú ndíhùsà táto Ndíóxi cán. Ta ini in in còho cán ñúhu ndaja táhan tondohó ña vaxi játá ñayívi ndúu ñuyívi caja Ndíóxi, mé a tóco andá ama cáa quívi. 8 Ta nachutú ndàa vëñúhu cán xihin níhù, ña núhá ndá quihava cánú núú Ndíóxi xihin ndá quihava cánú núú ndéè mé á. Ta ni in na cóo nàñhé ñàmanñi quívi ini.
veñúhu cán janda quiáhva náxínú ndíhusá tondó́hó, ñá néhe ndíhusá tá́to Ndíóxi cán.

Usú cóho ná nhú usaha tondó́hó

16 Tá nándíhi já náxini johó i načahan cóho in a tánu veñúhu indiví cán. Ta já cáchí a xíhín ndíhusá tá́to Ndíóxi cán já:
—Cúáhán ndó cuýu ndó ndíhusá cóho jan jatá ñuyíví. In in a cán cuú á in tondó́hó chindahá Ndíóxi jatá ñuyíví ta ndoho ndiváha ini ñayivi xíhín á —cáchí a.

2 Andá já in tátó Ndíóxi, mé a ncutí našahan načuyu y nañúhu ini cóho néhe a cán jatá ñuyíví. Ta já náxínu cuéhe táhyí, ñá ihvi ndiváha yiquí cuñu ñayivi, na naquehe marca quítí quini cán, mé ná načaja cáhnu tšíñu yúú ri.

3 Tá nándíhi já inga táto Ndíóxi na cáhívi cán načuyu y nañúhu ini cóho néhe a jata tányúhú. Ta tócó ndihi dó nánduú dó nji tátyúnhun nji ndíji. Ta tócó ndihi ña tácú ini táñyúhú cán náxíhi ndíhi a.

4 Ta tá nándíhi já načuyu táto Ndíóxi na cáhuní cán nañúhu ini cóho néhe y jata ndijáá yúta xíhín ndijáá na cána ticuí ja nánduú dó nji. 5 Tá nándíhi já náxini johó i cáhán in táto Ndíóxi, mé a cómí cuénánta saha tá ticuí cán já cáchí a já:
—Tátá Ndíóxi, mé ndó cája ndó ña ndañ újáci načaja vií ndó sahá ñayivi jan. Yií ndiváha cuú ndó ta ín ndó viti ta jandá saha našahín ndó. 6 Nañándoho ndó ini ñayivi jan jáchi našata na nji na cuú cuénánta mé ndó xíhín nji na profeta tá našahíñ ñahá ná. Joo viti načaja ndó xíhín ná ña ná coho na nji já ná ndoho ini na. Ta quiáhva já cání a coo a —načahi tátó Ndíóxi cán.

7 Tá nándíhi já náxini johó i in a cáhan nü naá Ndíóxi cán já cáchí a já:
—Tátá Ndíóxi, mé ndó cuú ndó xito ho nde ta ín ndée ndó cája ndó tóco nđihi ñaha. Ta načaja ndó ña ndañ tá načaja vií ndó sahá ñayivi —cáchí a.

8 Tá nándíhi já náxini i inga táto Ndíóxi na cácomi cán ta načuyu y nañúhu ini cóho néhe y jata candíi. Ta xíhín ña yóho nañehe candíi cán ndée á chicacán ñúhu y ñayivi xíhín nñúhú cáyi. 9 Ta já načayí quini ndiváha tóco nđihi ñayivi. Joo cóo naše on na dicó coo ini na ta ni cóo načaja cáhnu na Ndíóxi. Ña načaja na quéa našasáhá na cánahá ndiváha na xíhín Ndíóxi, mé a ín ndée ndó tóco ndihi tondó́hó quíxi jatá ñuyíví yóho.

10 Tá nándíhi já náxini i inga táto Ndíóxi, na cáhúñu cán ta načuyu y nañúhu ini cóho néhe y jata táyí nü ín coo quítí quini cán. Ta já náxini i načanaá jávi mé nü ndúú na sáhndá ri chuun nü cán. Ta já našasáhá mé ná cána sáxi yíhí na yáa ná jáchi našasáhá ndóho ndiváha ini na. 11 Joo cóo nájándacoo na ña núu cája na. Ta sahá ña načaihyví ndiváha yiquí cuñu na cáñ xíhín cuéhe ndóho na já našahá ndiváha na xíhín Ndíóxi, mé a ín indiví.

12 Tá nándíhi já náxini i inga táto Ndíóxi, na cáhíñu cán ta načuyu y nañúhu ini cóho néhe y jata in yúta cáhnu naní Eufrates. Ta já nañíchi ndíhi ticuí našahíñu iní yúta cáhnu cán ta já nánñu nú́
yaha na cuú rey, na naquixi chío xoo nu caña candii.


17 Tá nandíhi já inga tató Ndióxi ña cáhusa cán nacuyu a ña ñúhu ini coho nêhe a nú táchí. Ta já naixiní joho i cáhan in a ini veñhu indiví ní nú coo Ndióxi nú sácoo rey cán. Ta cáhan cóho á já cáchí a já:

—Sa nayáha tóco ndihi ña ndíthahen coo —nacachi a.

18 Anda já naixiní i naçasahá cána tasa. Ta naixiní joho i jánda vaà joho cuú tácu cáhan nà. Ta naixiní joho i jánda joho cána ñavi. Ta naçasahá quiví nínu ñundáhyi jáchi naçasahá táan ndéé ndivaha. Ta mé nditáan yóho naçacuu a ña ndéé chága nü tóco ndihi ña táan jóchi janda quiví naçacu Ndióxi ñayivi ñuyíví cóo naquixi inga nditáan ndéé táthun ña yóho. 19 Ta mé ñuu cáhnu ndivaha cán nánda ña nhú. Ta ndijáá gá ñuu náhnu ndúu ñuyíví náquuyu ndíhi a. Ta nándicuhun ini Ndióxi sáhá ñuu cáhnu nání Babilonia cán ta nájándohó mé á ini ná ndúu cán jóchi xoó ndivaha ini a xihín ná. Ta ña ndóho na cuú á táthun xíhi na vino cuéntá tondóhó. 20 Ta tóco ndihi isla ñúhu ini tañuíhú xihín ndijáá java gá yúçu ndúu jatá ñundáhyi nandíhi sahá. 21 Ta naixiní i naçacu ñíi ñáhnu ña vège ndivaha táthun ivi jico kile in in a. Ta janda indiví naçuee a nacuyu a jaçá ñayivi ndúu ñuyíví. Ta naçasahá na cáñahá ná xihín Ndióxi sáhá ña nájácyuu y a ñuí yóho jatá ná. Jáchi mé a nda ña yóho naçacuu a in tondóhó cáhnu ndivaha naçacuu nü na nacaja Ndióxi.

Tá jándihi Ndióxi sáhá ña xíca jíi

17 In táhan ndíhsa táto Ndióxi ña cánee in táhan usha coho ndáhà cán naçinu a nuú i já naçachí a já xihín ña:

—Naha quiví yóho jóchi cúní jánahà i núun ndá quiáhva ndoho ini ná xíca jíi, ñá cáhnu, ñá ñíin coo núu cuçahá ticuíi. 2 Tóco ndihi ná cuú rey ndúu ñuyíví yóho naçuji na xihín ñá cán. Nájáxíi ña tóco ndihi ñayivi ñuyíví xíhín ña núu naçaja ñá tá naçuji ñá xihín na co cuú yíi ña —naçachi táto Ndióxi cán xihín ña ña ndáca táto Ndióxi yehé
nasahan i yucú íchí xihín á. Ta cán nañini i in náñáhá cánúu jatá in quíí quini, rí cuáhá. Ta níí cúí rí nañacutú xihín tuhun quini ná cánahá xihín Ndióxi. Ta nañini i íñ usá yiquí jíní rí xihín úxu ndüquí rí. 4Ta mé ná cánúu jatá rí cán ndixi ná jáhma ndihí ticayí, ná naçava táhan xihín ná cuahá. Ta nañacutú ná xihín jihuun cuáán xihín yuû yáhví ndiváha xihín perla. Ta nañini i câné en coñohu jihun cuáán ndáha ná. Ta nachutú ndaã coñoh cán xihín ná núu tu xihín ná tiqúiní naçaja ná xihín dañá. 5Ta ndaã in tuhun taen ná, ná có cándaa ini ñayivi. Ta já cúíí cachi mè xihun cán: “Ñuu Babilonia cúí ñuu cáhnu ta cúí á tákuun náná tíco ndíhi nájhi xica jií. Ta cúí á tákuun náná ndaja táhan gá ná núu ndúú ñuyíví yóho.” 6Ta nándíhi já náhá ná nañini ndiváha mé ñánáhá jáchí nañihí ná níí ná cúú cuánta Ndióxi, ná nañihí sañá ná có ngáñandacoon na cáñan ná sañá Jesús. Ta tá nañini i ná yóho já naçatónó ndiváha j. 7Ta já naçachi táto Ndióxi cán já xihín j:
mé ná nacaxi a cacomí a cuéntá sahá. Cúú ná ná cóo najándacoo ñá cándéé ini na mé á —nacachi táto Ndíóxi xíhin j.

15Tá nándihi já nacachi tucu táto Ndíóxi cán já xíhin j:
—Ticui, dó naxínün nū ín coo ñá xíca ji jan cúú dó yuhú nū ndijáá ñuu xíhin ndijáá nación xíhin ndijáá ñayivi, ná cahán tá núú tųhun.

16Ta ndíhu̱xu ndíqui naxínün nú quití quini jan cúú á yuhú nū mé ṅuyu rey, ná cándaji ñá xíca ji jí jan. Ta jándacoo na ña tá já caca lahla ñá. Ta caxí ndáá ná yiquí cuñú ná. Ta chiçañ núñu ná ñá xíhin núñu cáyí. 17Jáchí Jáxínu Ndíóxi ini ná cán ña ná caja na ñá cúñi mé á. Ta jándique táhan ná cán tųhun na ña ná ndiquéhva na chuun ndójo na nú mé quití quini cán ña ná caca ri tátu̱hun rey jandá quiáhva ná xícu coo núú ña nacachi Ndíóxi coo. 18Ta ñáñáha naxínün cán cúú ná yuhú nū ñuu cahu nú cán ña sándá chuun núú ndaja táhan ná cúú rey —cachí táto Ndíóxi cán.

18Tá jándihi Ndíóxi sahá ñuu Babilonia
Ta já naxáha tóco ndihi ñá yóho já naxíni i inga táto Ndíóxi, ña ndójo chuun cahu nú tá ná xícu a chí indiví. Ta chi nándiyañi ndaa játá ñuyíví xíhin quiáhva yeñé mé táto Ndíóxi cán. 2Ta já nácsahi cuñuhú cóhó a já cachí a já:
—Ay, sa nándihi va sahá ñuu cahu Babilonia cán ta ndáu a táyuñu daa xíxí que núa ndícó xíni quini ñúhu ri. Ta ndáu a táyuñu in

chóho nú ñúhu tá núú laa quini, rí cándají ñayivi. 3Nándihi sahá ñuu Babilonia yóho, mé a cúu táyuñu in ñáñáha xíca ji jí. Jáchí najáxíni ñá ndaja táhan ñayivi ndúu ñuyíví ta najácañan ñá ná ña ná caja ná tá núú ña ná ñuu cahu ina ina caja na. Ta mé ná ñuu Babilonia jan násañan na ñámanjí ña ná xícu coo ndaja táhan dà náhnu sándá chuun núú nación ñá ná xícu ñuu Babilonia jan cúú da xíhin ñá xíca ji jí jan. Ta ná cája ndáhví ndícuícá ná xíhin tá núú ña núú caja ñá jáchí sátá jho ñá ña cuícá ñá —cachí táto Ndíóxi cán.

4Tá nándihi já naxini jho o inga cáhán chí indiví ta já cachí a já:
—Ndóho, ná cúú cuéntá mí i, cuáqueta ndó játá ñuu jan já ná a cáya ndó cuáchí caja na ñuu jan. Ta já ná a xícu coo tondóho văxí núú na ñuu játá ndó. 5Jáchí sa nácacuñá ndívaha cuáchí na ta jánda indiví xícu coo cuáchí na. Ta có ndínójó Ndíóxi sahá cuáchí caja na. 6Ta tá quiáhva nañàja ná jan xíhin inga ñayivi quiáhva já ndítahan caja ndó xíhin ná viti. Ta jánda iñi táxíndá chága ví ndícó coo ndó caja ndó xíhin ná. Ta tá quiáhva najácoho ná jan inga ñayivi quiáhva já iñi táxíndá chága ví ndítahan quiáhva ndó ná coho na. 7Nándiñehe jícó ndívaha na mé ná sahá ña cán quea ndítahan jándoho ndívaha ndó iñi na viti. A júú quiáhva naññu cuicá na sahá ña cán quea ndítahan caja xiñi ndó xíxin ná viti. Cáhán ña ña cahnda na chuun núú in nación. Ta cáhán na ña a ndóho toho iñi na. Ta cáhán na ña coo cúú ná táyuñu in
ñá cuán. 8Sahá ña cán quéa tixi in tálqá quivi quivi tá núñ ña nú nú nú na. Já casáhá quivi na ta cacuéha ndivahá ini na ta xínú joco nú na. Ta já chiçañ Ndióxi na ña ñúñu cóyá játch jándihi Ndióxi, xitoño í sáha na, mé a ún ñdeé cája tócó ndíhi ñáha —cáchí a.

9Ta já casáhá cuacu ndijáá rey, ná sáhnánda chuun núñ ñàyivy ndúu ñuyíví. Ta tándhá ini na tá ná cuni na ñíhñà cána ñuu Babilonia cán. Jáchí mé ná náhnu yóho naquíñvi núñ na xíhiñ ñá xíca jíi cán ta najátví na jiúhúñ na xíhiñ ñá. 10Ta xícá xícá násaàndîndihi na jáchí yíhví na ñá sáñá ndá quivi quini ndóho ini ñá cuú yuhúñ nuñ ñuu Babilonia cán. Ta já casáhá cáchtí mé rey cán já:

—Ay, ay, ndáhví nåñá nacuu ndó, ñuu Babilonia jáchí vátî cuú ndó ñuu cáhuñ ndivahá joo in too johó nàxíñu hora ndóho ini ndó —cáchí ná cán.

11Ta ndijáá ná cája ndáhfy ndúu ñuyíví cuacu ri ná cün va ta tándhá ndivahá ini na saha ñuu Babilonia jan jáchí a cóó gá na nueen ñáha ndójo na xínú cun na. 12Ta ñá sándojo ná cán quixi na jícì na cúú jiúhun cuáán xíhiñ jiúhun cuúxú xíhiñ xúu yahvi ndivahá xíhiñ perla vahá xíhiñ jahmá vahá ndivahá ñá cávala xíhiñ yahvá nání lino xíhiñ jahmá seda xíhiñ jahmá ndúñu ñúñu yíto támí sáðhàn xíhiñ ñáha cávala xíhiñ nuñu yóco lelelante xíhiñ ndijáá yíto yahvi ndivahá xíhiñ ndijáá ñáha cávala xíhiñ çaa cuáán xíhiñ ñá cávala xíhiñ çaa uuñ ta jàri ñáha cávala xíhiñ yúñu naní mármol. 13Ta quiviha já sáñehë na cæñela xínú cøy na xíhiñ ndijáá ñáha támi sáñëñ. Ta ñëhe na jusa xíhiñ mirra xíhiñ perfueme viti. Ta quiviha já ñëhe ri na vino xíhiñ acetí xíhiñ harina vahá xíhiñ trigo. Ta quiviha já sáñehë ri na quiñ ké xoñ xíhiñ ndicahi xíhiñ cuáyí xíhiñ carreta. Ta jandhá ñàyivy xéen na caja chuñ úñ ná sáñëñ na. Ñá yóho sándojo na quixi na joo ni in na a cüên gná ñáha na. 14Ndijáá ná cája ndáhfy cán cáhañ na xíhiñ ñuñ Babilonia cán já cachí na já:

—Coó gá cuíhi vahá, ri cátóó nåñá ndó caxí ndó. Ta viti sa nándihi saha tóco ndíhi ñá lánda xíhiñ ñá cuúcá násaànduú ná ndó ján —cáchí ná.

15Ta ná naçajá ndáhfy xíhiñ tóco ndííñu ña ñóho nándiû ña tóco ndíhi ñá lánda xíhiñ ñá cuúcá násaànduú ná ndó ján —cáchí ná.

16Ta já cáchi ná já:

—Ay, ay, ndáhví nåñá nacuu ñuñ cáhnu Babilonia jan. Ndtó ndivahá násaàñuñu ñóho tátuhun in náññá ndíxì jahma lino vahá ndivahá xíhiñ jahmá ndíñu ticyí xíhiñ jahmá cuáún. Ta naçacu tul ñá xíhiñ jiúhun cuáán tu xíhiñ yuú yahvi ndivahá ta xíhiñ perla.

17Joo in too johó nándihi saha tóco ndáhfy ña cuúcá násaàchóñu mé ñuñ Babilonia jan —naçachí na. Ta ndijáá ná sáhnánda chuun núñ na ñëhe barco, xíhiñ ndijáá ná cándoir xícì xíhiñ ndijáá ná cája chuñ in ni me barco cán xíhiñ ndáa táhan na cája ndáhfy xíhiñ ña quixi
chí táñuhú cán nasandita xícá
na sándehé naï. 18Ta tá nañxini na
ndíndita ñihma naï cáyí ŋuu cán já
nacayuhú naï já nacachi ná já:
—Ni ín túhún toho ínga ꙡ ŋuu có
quée táhan xihín ŋuu Babilonia ŋa
cáhnu yóho —nacachi na.
19Ta xihín naï tánda iní ná
nachojo naï ŋa yáca jíni ná. Ta
nacasáhá sácu ndívaha ná já
cáyuhú naï já cáčhi ná já:
—Ay, ay, ndáhví nåhyi nåcúu
ñayivi nåsanduu ŋuu cáhnu jan
jáchi xihún naï cuicá nåsaicomí ná
najácucác naï ndijáá dà xícá nūñ
tañuhú xihín barco. Joo ín too johó
nándihi nåhá na cá —cáčhi ná cán
sácu na.
20Ta ndíttahán cájii ini ná ndúú
indiví nåhyi nåndoho ŋuu cáhnu
eyóho. Ta quiñhva já ndíttahán cájii
ri ini ndijáá ná cúú cuentá Ndioxi
xihín ná cúú apóstol xihín ná cúú
profeta. Jáchi xihín naï nácaca
Ndioxi xihín ŋuu Babilonia yóho
nándiquehe a cuentá nåhyi ná nùú
nácaca mé ná cán xihín ndó, ná cúú
cuincé Ndioxi.
21Ta nándihi já nañxini i in tátó
Ndioxi, ña ín cuqha ndéè. Ndíñehe
a in yūú cáhnu ña cúú á táthuhun
in yūú yojoyó. Ta nañcaca a ña ini
tañuhú ta já nácachí a já:
—Ta quiñhva nañcaca i yūú yojoyó
yóho ini tañuhú ta nañacóo a cáhá
tañuhú cuñhan quiñhva já yaha ri
xihín ŋuu Babilonia. Vást cúú a in
ňuu cáhnu ndívaha joo anda ama
cáa quijí a ndícó cóo ga ñayivi
cuni na ña. 22Ta ní múscica a tácu
ga mé ŋuu jan ta ní a cáhá ga arpa
ni tóyó ní trompeta. Ta ní in ga
ñayivi a cáá chuíun ga ŋuu ján jáchi
ni in túhún toho ndáhví a cáá na.
Ta ni a tácu ga yūú yojoyó ña ndíco
najhi. 23Ta jánda ni in ítí loho a
túun ga ŋuu ján. Ta ni a cáhán ga
ñayivi vicó tándahá jáchi cóo ga ña
jan coo. Jáchi ná najíco ñha cán
násacuu na ná nähnu ndúu ñuyivi
ta najándahvi na ndaja táhan ñayivi
ndúu ñuyivi xihín ná táñ há nácaca na
—cáchí táto Ndioxi.
24Ta ndóho ini ná jáchi mé ñayivi
ŋuu Babilonia jan násañhí ná ná
profeta xihín ná cúú cuénta Jesús
ta anda cuhá ñayivi ndijáá ŋuu
ñuyivi násañhí ñahá ná.
19Tá sañyaha tócó ndihi ña
yóho já nañxini johó i cáhán
cóho cuqha nádiýa ñayivi indiví ta
já cáchí ná já:
 Cáhnu cúú Ndioxi jáchi in
túhún mé á queá jácaca mú. 
Ta tíndéè mé á cája tócó ndíhi
ñaha ta cáni nū yóca cáhnu
nádiýa i mé á.
2 Jáchi ndáa cája ndíhi mé á ñaha
tá cája víi áp sañhá ñayivi. 
Ta ndáa nácaca mé á tá násacu
ini a jándíhi a sañhá ŋuu
Babilonia jan jáchi násacuu a
tátuhun ná xícá jíi. 
Jáchi xihín tócó ndíhi ña núú
násacaa ná ña quijí ná xihín
ná có cúú yíi ña najatíví ndíhi
ñá ñayivi ndúu ñuyivi. 
Sañhá ña cán quéa najándíhi Ndioxi
sañhá ña tá nátahnda cuéntá
sañhá ña nácaca ñá tá násahí
ñá ná cuúntá Ndioxi, cáchí
ná cáhán indiví cán. 
3Tá nándihi já nácañáhá tucu ná
cán cáhán ná já cáchí ná já:
—Cáhnu cúú Ndioxi jáchí nácaca
mé á ña cáyí ŋuu cán ta andá ama
cáa qui̱vī ndíndita ŋjhmá ña — já
cáchí ná indiví cán.
4 Ta ndíhocò cómí ná sacuáha
daúu cán xi̱hín ndícomo̱ mé ña tácú
cán na̱caxítí ná jandá quighva
na̱canci ndaa taan na ná ñúhú ta já
na̱caja cáhnu na Ndíóxi̱, mé a ñín
coo ná sácōo rey cán. Ta tá cája
cáhnu na Ndíóxi já cáchí ná já:
— Já ná coo. Cáhnu cúú Ndíóxi —
cáchí ná.
5 Ta jandá ná ñín coo Ndíóxi cán
na̱xini joho i cáhan in a ta já
na̱cachi a já:
— Tócó ndihi ndó, ná cája chúun
cu̱ntá mé a xíní ñúhú caja cáhnu
ndó Ndíóxi, mé a cája cáhnu i. Co̱ó
caja toho a á cúú ndó na náhnu a
ña válí jáchí cája ndó ña̱ sáhndá mé
— cachi a.
Tá coo víco indiví sa̱há ña̱ ndiquehe
Jesucristo na cúú cu̱ntá mé a
6Tá ndìndihi já na̱xini joho tucu
y ña tácú tá̱tuhun tá cáhán cuáha
ndívaha ñáyivi. Ta tácú ña tá̱tuhun tá
cáha cúyu tu̱cjui̱ ña̱vá ta táĉú ña
tá̱tuhun tá cána tasa. Ta já cáchí ná já:
Cáhnu cúú Ndíóxi, xitho̱ i, mó a cája cáhnu i jáçhí ša
na̱casshá mé a cómí a cu̱ntá sahá ñáyivi viti.
Ta ná ndée mé a cája tóco ndìhi
ñáha.
7Xíní ñúhú cavatá yó ta xíní
ñúhú cajii ndívaha iní caja
cáhnu ndívaha i mó a.
Jáçhí ša na̱xini coo quíví
ndiquehe Jesucristo, mó a cúú
tá̱tuhun ndicachi loho, ná cúú
cu̱ntá mé a.
Cacuu a tá̱tuhun tándáha
Jesucristo xi̱hín ná cúú cu̱ntá
mé a, ná sa ndúu tiá̱hva na
tándáha na xi̱hín mé a.
8Ta ne̱hè táhvi ná candixi na
jahmá vaha ndívaha, ña naní
lino ta cúú a ña viī ndívaha ta
ndató ndéyívi a, cáchí ná.
Jáçhí mé jahmá viī ña naní lino
cán náha ña na̱xìca vaha na cán íchi
cu̱ntá Ndíóxi.
9Tá ndìndihi já na̱cachi mé tató
Ndíóxi já xi̱hín i:
— Cáhyún ña yóho. Cajiii iní ñáyivi,
ná na̱cana Ndíóxi cu̱hun indiví
tá ná xíní coo quíví ndiquehe
Jesucristo, mó a cúú tá̱tuhun
ndicachi loho cán, ná cúú cu̱ntá
mé a — na̱cachi tató Ndíóxi cán
xi̱hín i.
Ta na̱cachi tucu a já:
— Mé a ndàq ndínahu tá̱tuh Ndíóxi
cúú ña yóho — na̱cachi a xi̱hín i.
10Andá já na̱caxítí i ná tató Ndíóxi
cán ña ná caja cáhnu i ña. Joo já
na̱cachi a já xi̱hín i:
— A cáxítí tohún núu yèhe jáçhí
ndíta hana caja cáhnu Ndíóxi. Jáçhí
yèhe cúú ña dá cája chúun ná Ndíóxi
tá quighva cája chúun yóhó xi̱hín
da̱ jà ña núu cu̱ntá Jesús, ná cúú
ñànuñ, ná co̱ jándacoo cáhnu ña
da̱, ña najanahá Jesus núu ñáyivi.
Caja cáhnu Ndíóxi — cáchí a.
Jáçhí ná caja profes ta cándeé iní
na ña jà na̱nàhá Jesús ña ndàq sháhá ña
càn quèa cáhán na ña núu ñáyivi.
Tá na̱xini Juan in a cánúu cuàiyí yaa
11Tá ndìndihi já na̱xini i ñànuñ
indiví ta na̱qutà in cuàiyí yaa. Ta
mé a cánúu rí cân naní a: mó a co̱
cáva ivi joho ini. Ta naní tucu a:
ña ndàq. Jáçhí ndàq cája viî a sahá
ña ñáyivi ta ndàq cája mé a tá quíhví
Apocalipsis 19, 20

594

táhan cání táhan xihín ná. 

12 Ta tá quiaghva yêhe nú cándaa ŋũũú cayí quiaghva já yêhe nduchú núú a. Ta cándojo cuahá ndiváha tiyíyí jini á. Ta ndáa in quiví taan mě a joo in túhún mě á xíni ndá quiví quéa ndáa taan. 

13 Ta nándaxi jähma mé á xihín nii. Ta naní a: túhun Ndíoxi. 

14 Ta naxini j ndíço in tähndá cähnu soldado cuéntá indiví jatá cuahán ná xihín á. Ta ndíxi na jahmá vâha ña naní lino. Ta cúú á jähma yaa cháci, ña ndató vií ña. Ta in in ná cán cánúu cuáyi yaa cásháha ná xihin á. 

15 Ta yûhu mé á ña cúú túhun Ndíoxi cán quête in yûchú cání ña jeen ndiváha. Ta xihín mè yûchú jeen cán jândicuðe quini ndiváha mè á ndijáá ñayivi ndúu ñuyíví. Ta cahnda ndeé mè á chuun ñáha ná. Ta cája vií a ñáha ná tá quiaghva cája dà sáñi niñhi jàta uva ini pila ña ná cuñhí rí. Ta mé Ndíoxi cúú á jándoho ndiváha ini ñayivi jáchí xojo ndiváha ini mè á xihín ná ta mè á cúú á Ndíoxi ña ñin ndéeg caja tóco ndihi ñáha. 

16 Ta jàta jáhma ndíxi mè á cán xihín nù jîhin a ndáa java túhun jà cáchí ña jà: “Yëhe cúú rey nûu ndaja tahan rey ta cúú ù xitoxo nûu nà náhnu ndûu ñuyíví”, cáchí a. 

17 Ta nándihi já naxini j in tató Ndíoxi cándichi a jatá cándi. Ta já nácayuhú cóhó a nûu ndijáá laa, rí ndáchí nù táchi. Ta já nácachí a Já xihín rí:

—Naha ndihi ndó taca ndó cajíni ndó ña quiaghva Ndíoxi nú ndo. 

18 Ta ña cacá ndo cacuú a yiquí cuñu ná náhnu, ná sáhná chuun núú ñayíví. Ta cacá ndo yiqú cuñu ná cúú sacuáha nù soldado xihín yiquí cuñu nù ndacú. Ta cacá ndó yiquí cuñu cuáyi xihín yiquí cuñu da cándojo jàta rí. Ta cacá ndó yiquí cuñu nù xíca nûná mé xihín ná cómí xitoxo cuéntá sâha. Ta quiaghva já cacá ndó yiquí cuñu nù valí xihín nù náhnu viti —cáchí a. 

19 Ta nándihi já naxini j rí cúú quití quini cán nátcà rí xihín nù náhnu, nù sáhná chuun nùú ñayivi nûnú ñuyíví ta xihín soldado ná. Nátcà na cani táhan na xihín mè a cánúu jàta cuáyi yaa cán xihín soldado mè á. 


20 Ta nà na java gã cán nàxiñi ná xihín yûchú cání ña naqueta yûhú mè a cánúu jàta cuáyi yaa cán. Ta ndìjàá laa nátaca ndihi rí cacá rí yiquí cuñu nà jànta quiaghva nàndiváha ini rí.

Cáhàn Juan sáhá in mìl cuíá tá ná candço ndàa tíñahá sacuáha

20 Ta nándihi já naxini j nánuu in tató Ndíoxi chí indiví tá ñèhe a yáví ñà sùná yuhú yáví cúñá, ñà ço xíñu nú ndíhi núú cán. Ta cáñee in cadena ndéed ndáha á. 

2 Ta nätìin mè á còo quini, rí cúú tíñahá sacuáha naní Satanás, rí naşahin jandà sâha. Ta nácatò a rí
xiñín cadena cán ñixi in mil cuía. 

3 Ta najácana a ri in úyí cúná nüú náchicañi a ri. Ta nasacu a in sello yuhú yéhé nü ndácañ nü ná a quéta ri jándahvi ri ñayivi ñuyíví jánda quiaghva ná yaha mé in mil cuía. Ta tá sañayaha in mil cuía já janí tucu ri caca nuu ri tíxi chá tiempo cuíti va.

4 Ta nándihi já ñaxini i ndíta cuñha táyí vaha nü ndúu coo nü candojo chuun ña caja vií ná sañá ñayivi. Ta quiaghva já ñaxini ri cán ndúu íñima ná nachtitúhun nü yiqui jíñi ná jáchí naçahan nü tyhun Ndíóxi, ña ndaa najánañe Jesús nüú ñayivi. Ta cúú ná ná cóo naçaja cáhnu quíti quini cán xiñín tiñjhu yúú ri. Ta ni cóo nasañhun ná ñañání ñâni marca ri taan na ni ndáha ná. Ta ñaxini i nánditacu tucu mé ná cán ta ñandá jáví mé ná xiñín Jesús nañcomí ná cuénta sañá ñayivi tíxi in mil cuía. 

5 Ta ná yóho cacuu ná nü cuítí ndíta ná ná ná ndiñúhun too yaa cañhi nuú nañícaxi mé á. Jáchí a cúñhu toho na indayá nü ndohó ini ñayivi quini. Ñá cán cacuu a tàtúhun quivi ná chá iñi. Ña yaha xiñín ná queá nduú ná jútuc jása ndívi ná nü Ndíóxi xiñín nuú Jesuscristo. Ta xiñín mé á cacomí ná cuénta sañá ñayivi tíxi in mil cuía.


Tá cája vií Ndíóxi sañá ñayivi

11 Ta nándihi já ñaxini i in táyí cáhnu, dó yaa cachí nü sácoo Ndíóxi. Ta nüu mé á nándiñúhú tóccó ndíhi ñuyíví xiñín indiví ta chá a vàja gua çuú cúñi ña. Ta ñaxini i ndijáá ná sañá, na váli xiñín ná nähnu ndíta ná nü ñín coo Ndíóxi. Ta nándihi já ñaxini i naña ñuú java libro. Ta naña ñuña inga libro nü ndáaque quivi tóccó ndíhi na catacu ñandá ama cáa quivi. Ta já naçawií sañá ña naçaka in in ná sañá ñaxhi ña jáchí in in mé libro cán ndáaque quivi tóccó ndíhi ña naçaka in in ñayivi. Ta sa naçawií sañá ñaxhi ña naxhun ña vájí a quívi gua ñayivi ta a cúñhu ga ñiñima ná nüu nátañca ñiñima na ñaxhi. Joo najácana Ndíóxi ñayivi quini ini me míni nü cándaha ñúhu
cáyi. Mé mini cán cúí á indayá núu ndoho ini ñayivi ta cúú á tátuhun quivi na chí ívi. Ta mé cán cúú núú najáccana Ndíoxí tóco ndíhi na có ndáa quivi nú mé libro nú ndáa quivi ñayivi catacu ñand ama cáa quivi.

Tá naxini Juan indiví saá xíhín ñuyíví saá
21
Tá nandihí já naxini í indiví saá xíhín ñuyíví saá. Jáchí sá nandihí va saá indiví xíhín ñuyíví ña nú cuítí cán. Ta jári tañhú sá cóo ga dó ñúhu viti. Ta yéhe, dà cúú Juan naxini i nantuú ñuu Jerusalén saá, ña yíi ta naquxi ña chí indiví nün Ndíoxí. Ta tá quiñava ndatò cúcútú in ñáñahà tándahà ndiquehe ñá yíí ña quiñava já ndató naçaçutú ñuu Jerusalén cán. Tá nandihí já naxini jóho í nàçayuhú cóho ña chí indiví tá já cáchí yá:
5 Ta mé á íin coo nú sáço rey naçaçu na tá já nacachí a já:
—Candehe. Yéhe ndája saá á tóco ndíhi ñaña.
Ta já nacachí tucu a já:
—Cañhún tóco ndíhi ña cáhan ña xuñhun yóho jáchí cúú ña ndáa ta cuu candéé ini ndú ña —cáchí a.
6 Tá nandihí já nacachí tucu a já xíhín í:
—Sá najáxínu coo á tóco ndíhi ñaña. Yéhe cúú ñu cuítí ta yehe cúú ñu ndíhi jáchí jándá tá cámaní cávà sáhá ñaña tóco ndíhi ñaña sá ñí váyhdá ndíhi ñaña. Ta ñá na cúíi candañ chága ini ñaña yehe já cája ña ná cuu candañ ini na ñaña i. Ta cúú á tátuhun ichí ini na tiqueji, dó cája ña ná cuatu na ñandama cáa quivi. Ta çoó toho yahvi quehe è nú na ñaña do. Ta ndá na ná cana vahà nu toco ndíhi ñu nú nehe táhñi na ndiquehe na tóco ndíhi ña yóho núu ñí. Ta yéhe cacuu u Ndíoxí, mé á cája cáhnu na ta mé ná cacuu na jahyí i. Joo ná lágá xíhín na có cúní candúsa táchun Ndíoxí xíhín na cándahí na cúú cuéntá Ndíoxí, mé ná cán cuñhun na indayá nú cándahà ñúhu cáyí xíhín azufre. Ta cán cuñhun ri na sáhíi ndíji xíhín ndijáá na ndúu xíhín na có cuú yíi á ndúhí na. Ta cán cuñhun ndijáá na cája tá núu ña táji xíhín na cája cáhnu yócu xíhín na cáhan ña tahun. Ña yóho cacuu a tátuhun quivi na chí ívi jáchí ndohó ndivahà ini na ini indayá nú cándahà ñúhu cáyí xíhín azufre —cáchí a.

Cáñan Juan saá ñuú Jerusalén saá
9 Ta ndája coo in táhan ndíhusa táto Ndíoxí ña ñéhe uṣa cóho nu ñúhu uṣa ña núu quixi játá ñuyíví naxínu ñuú ñi ta já nacachí a já xíhín i:
—Naha quíi yóho candéhùn. Jáchí jánahà ñu núun na cúuí cuéntá mé a cúuí tátuhun ndicachí loho. Ña yóho cúuí ná tátuhun in ña tándahà ta Jesucristo cúuí é tátuhun yíi ña —cáchí a.
Añá já nácxa nínma ṣiyi Ndióxi xíchín ɲ ñá ndáca táto Ndióxi yehe já násahán ɲ in yúcuj jícó ɲa cánu. Ta cán naxini ɲ ŋuu Jerusalén ɲa yii, ɲa nánuu chí indiví nù ìn Ndióxi cán. 10 Ta mé ŋuu cán ndató ndívahá yehe ɲa jáchí cája mé ɲ a ɲa ndíyehe ɲa. Ta jiñu ɲa tá quiahva jiñu yuuy yahvi ndívahá tátuñu yuuy jasp. Ta cúuí á tátuñu yútátá jáchí cuu candehé yó chíhini a jánda inga xoó a.11Ta játa mé ŋuu cán nácxa nnuu in námá yuuy cáhnu ta jícó ndívahá. Ta násahín uxú iví yéhe a nù ndíta in in táto Ndióxi in in yéhe a. Ta ndìca yéhe cán ndáa quíví ndìhxuxú iví tándá ná nàquixi chichi Israel. 12Ta ŋnì yéhe sándéhè nù xoó cána candiì. Ta ŋnì yéhe sándéhè nù xoó chí norte. Ta ŋnì yéhe sándéhè nù xoó chí sur. Ta ŋnì yéhe sándéhè nù xoó quétá nnuu candiì. 13Námá yuuy ŋuu Jerusalén cán násahín uxú iví yuuy ndúuí sáaha. Ta játa yuuy cán ndáa quíví ndìhxuxú iví ná apóstol, nà nàxixca tóoon xíchín Jesús, mé a cúuí tátuñu ndíchachi loho cán. 14Mé táto Ndióxi ɲa cáhán xíchín ɲ cán cáñee in tóóyo jiùhun cuáán ndáá ɲa bí chiquiahvé mé ɲ ŋuu cáhnu xíchín yéhe a xíchín námá yuuy ɲa ndáá játá. 15Ta náchiquiahvé a ɲa xíchín tóóyo cán ta in quiahva ndái ndícomi xoó mé ŋuu cán ta chí in quiahva cáni a ta in quiahva ndícà ɲa. Ta quiahva néhe a cúuí á iví mil iví ciento kilómetro. Quiahva já cáni ɲa ta quiahva já jícó ɲa ta quiahva já ndícà ɲa. 17Tá nándiihi já náchiquiahvé táto Ndióxi cán námá yuuy ndáá játá ŋuu cáhnu cán. Ta quiahva néhe a cúuí ŋnì jico cómí metro. Ta metro cája chún táto Ndióxi cán cúuí dó tátuñu dó chiquiahvé ɲayivi ndúuí ɲuyíví ɲáha. 18Ta mé námá yuuy ndáá játá ŋuu cáhnu cán nácxa ná xíchín jiùhun cuáán, ɲa cúuí tátuñu yútátá ɲa vii ndívahá nnuu. Ta mé yuuy ndûuhy ɲa nácana sáha mé námá yuuy cán nácacútí a xíchín tá nùú yuuy yahvi ndívahá. Yuuy ndúuí nà cuûtí cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu nàmí jaspé. Ta ña cáhìví cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu nàmí zafiyo. Ta ña cáhyúñi cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu ágata. Ta ña cáco mí cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu esmeralda. 20Ta ña cáhyùñí cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu óníc. Ta ña cáhyúñi cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu nànuu cornalina. Ta ña cáhyúñi cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu crísolíto. Ta ña cáhyúñi cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu berilo. Ta ña cáhiñi cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu topacio. Ta ña cáhyùñí cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu crísporapasa. Ta ña cáhyùñí iví cán nácacútí a xíchín yuuy nànuu amatista. Ta ndìhxuxú iví yéhe ini ŋuu cáhnu cán cúuí á iví iví perla. Ta tá in tá in yéhe cán nácxa ná xíchín in tála á perla níí. Ta mé cáyé cáhnu ŋuu cán cúuí á ña nácxa ná xíchín ndínúhó jiùhun cuáán, ña cúuí tátuñu yútátá jáchí jánda inga xoó a tíví. Ta ñi nì in táhuñu vênahu có nàxíni ɲ ini mé ŋuu cáhnu cán. Jáchí mé Ndióxi, xito ho í, mé a ñin ndéè cája tóco ndihi ñáha cúuí á tátuñu vênahu na. Ta jári Jesús,
mé á cúú táťuhun ndicachi loho cán cúú á táťuhun veńhu na. 23 Ta mé ñuu cáhnu cán co̱ xíní ſúhú toho a candii ni yoo ſña ná jándiyēhe ſnahá jáchʃ jéducation quia̱hva yéhe Ndíọxi ján jándiyēhe a mé ñuu cán. Ta ſeusús, mé a cúú táťuhun ndicachi loho cán cúú á táťuhun lámpara jándiyēhe a ñuu cán. 24Ndijjáa ſayivi, na naqui̱xi ndijjáa nación ſuyiví caca nuu na ini ñuu cáhnu cán xíhín quia̱hva yéhe a. Ta ndijjáa na sähndata chuu nuú ſayivi ſuyiví ſinu na ñuu cán na ndiquia̱hva na toco ndii ſña cuicá còmí na nú mé ñuu cán. 25Ta a cándi̱j toho yéhe a ta ndi̱ví ta có toho ſña ſuju coo cán. 26Ndijjáa ſña cúcj xíhín ſña náhnu cuentá ſayivi ſuyíví ýóho cañehex na nú mé ñuu cán. 27Joo ni in túhun ſña quini a quívhi toho ini ſuju cán. Ta ni in na cája ſña cándaji Ndíọxi a quívhi cán. Ta ni ſña cátoó jándahvi ſayivi a quívhi cán. Na ndìhi cán cuíti va cuú ſña na ndáq quív ñu libro nü ndáq quív toco ndi̱hi na catacu anda ama cáa quív. Mé libro ýóho ſín a núu ſeusús, mé á cúú táťuhun ndicachi loho.

22Ta nándi̱hi já nàjánaŋa tató Ndíọxi cán in yuta vií nuú i ſña ſúhu ticuí, dó cája ſña ná catacu ſayivi anda ama cáa quív. Ta tá quia̱hva yéhe yutánta quia̱hva já yéhe nûu do. Ta cána dó chí xoo ſña ſín coo Ndíọxi xíhín ſeusús, mé a cúú táťuhun ndicachi loho cán. 2Ta yáha dó mé mahan ndaa íchí cáhnu mé ñuu cán. Ta in in xoo yuta cán sáhnu yító, dó cája ſña ná catacu ſayivi anda ama cáa quív. Ta tá yoo tá yoo cúun cuíhi nü dó cán. Ta ñuú ſví tañu cúun cuíhi nü do nü cuí. Ta ndáha dó cája ſña ná ndiváha ſayivi ſuyíví. 3Ta cán ni in ga ſña a cúhun chahan jàta. Ta Ndíọxi xíhín ſeusucristo, mé a cúú táťuhun ndicachi loho cán coo a nü sácọo rey mé ñuu cáhnu cán. Ta ná cúú cuéntá Ndíọxi cájá cáhnu na mé a cá. 4Ta cuni táhyí ná nüu mé á ta candaa quíví mé á taan na. 5Ta cán cóg toho ñuu coo. Ñaa quéa nà canduu cán a cúní ſúhu ga ná ſúhu lámpara ta ní a cúní ſúhu ga ná ſña yehe candii jáchʃ mé Ndíọxi, xitohó na jándiyēhe a nü ná. Ta cándha na chun táťuhun rey anda ama cáa quív. 

Sa cáyati quíví quixi ſeusucristo
6Ta nándi̱hi já nàcachi tató Ndíọxi cán já xíhín i:
—Túhun ýóho cúú á ſña ndáq ta cuu candee inún ſña. Jáchʃ mé Ndíọxi, xitohó i, mé a cája ſña ná cáhun profeta, mé a cân quéa náchindahá a tató mé á jà ná càxi túhun a nüu ná cúú cuentá mé á ſña yačhí quixi tóco ndíhi ſña ýóho —nàcachi a.
7Ta já cáchí ſeusú já:
—Sa saa yačhí va yehe. Càjii ini ná cándúsa túhun cáhun sahá ſña yaha chí nüu, ſña ndáq nüu libro ýóho —cáché a.
8Yehe, da cúú Juan nàxini johó i ta nàxini ndihi i ſña ýóho. Ta nándi̱hi nàxini johó i ſña ta tá nándi̱hi nàxini i ſña jà nàcaxítí i nü tató Ndíọxi ſña cata cáhnu i ſña jáchʃ mé a nàjánaŋa ſña ýóho nüu i. 9Joo nácahán tató Ndíọxi cán xíhín i já nàcachi a já:
—A cáxítí tohún nüu yehe jáchʃ ndítahan cáhun nýn Ndíọxi. Jáchʃ
Yehé cúú y da cája chúun nú Ndíoxi tá quíahva cája chúun mún xíhín ñaanún, ná cúú profeta cuénta Ndíoxi xíhín ná cándúsa ñá cáhan libro Ndíoxi yóho — naçachi táto Ndíoxi cán xíhín í.

10Tá ndíndi já naçachi tucu a já xíhín í:
— A chújéhé tuhún sahá tuhun Ndíoxi, ñá ndáa nú libro yóho jáchí sà nacayati tiempo xínu núu á coo a.

12Ta já naçachi Jesús já xíhín í:
— Candéhe. Sà saa yachi vi. Ta vañi i ñéhe e yahvi quehe in in ñayivi. Ta ndíquíhaó i núú in in ñá ndítahan quehe na sahá ñá naçaca na.
13Yehé cúú ñ núu cuutí ta yehé cúú ñ núndhi jáchí jandá tá camáni cava sahá sahá töcó ndíhi ñahá sà ñin va yehé ta coo tá coo i vañi ná ndíhi sahá — cháchi a.
16Mé ínima yíi Ndíoxi xíhín ná cúú cuéntá Jesús cana na Jesús ñá ná quíisi a ta já cachi ná já:
— Náha quíí ndó.
Ta ndá ná xíni johó ñá yóho xíni núúhú cachi ri ná cán va:
— Náha quíí ndó.
Ta ndá ná íchí ini tucúú, na cúñí coho dó ná quíisi ná nú mé á já quíahva tucúú ná ná, dó caja ñá ná catacu ná ñanda ñama cán quivi. Ta cóó toho yahvi quehe mé á nú ná sahá do.
17Ta ñá yóho quéa cúú cachi i xíhín tóco ndíhi ndó, ná xíni johó ñá ndáa nú libro yóho: Ta ndá ná chínúu chága tuhun jatá ña sa cáhán libro yóho já quéa chínúu ri Ndíoxi tondóó, ñá ndáa nú libro yóho jatá ná.
19Ta ndá ná ná tává tuhun cáhán Ndíoxi, ñá ndáa nú libro yóho já quéa tává Ndíoxi quíisi ná ñá ndáa nú libro mé ná ndáa quííí tóco ndíhi ñayivi tucu ñënda ñama cán a ba quíí. Ta mé ná cán a ñuí quíisi na ñuu yíi ndivaha cán ta ni a quííha Ndíoxi ná ñá ñahá cáhán mé libro yóho sahá.
20Ta sáhan Jesús tuhun sahá tóco ndíhi ñá yóho já cháchi a já:
— Mé a ndáa sa saa yachi vi — cháchi a.