1. **Na I Vakaro (Lako Yani 11)**
	* Ni oti e tolu na siga ni butobuto, sa cudruvi Mosese ko Fero ka vakatalai koya me kakua ni lesu tale yani ki na vale ni tui (Lako Yani 10:28). Ia e sega ni vakarorogo ki na lewa oya o Mosese, ni sa na mate kina na ulumatua nei Fero. Ena nona I tavi vaka “kalou”nei Fero (Lako Yani 7:1), me vakasalataka ena ka e vakarau cakava na Kalou (Emosi 3:7).
	* Ia ko Mosese ga salako tani e matai Fero ena cudru. Sa cudruva na lomakauka –uwa nei Fero kei na veika ena kauta mai na nona vakatulewa. Dina ga ni ra dokai Mmosese, e vuqa na kai Ijipita era sega ni via rogoca na nona I vakaro (Lako Yani 11:3).
	* Na gauna ni lewa ni Kalou sa yaco mai (Ex. 12:12):
		+ Ko koya na dokadoka, viavialevu: nai totogi kei na lewa me vakasuka na ka e tauri vakatawadodonu (Lako Yani 11:4-5, 2)
		+ Kivua ka talairawarawa ki na I vakaro ni Kalou: lako sivia na I totogi, ka me sereki (Lako Yani 11:7-8)
2. **Na Vakavakarau (Lako Yani 12:1-16)**
	* Sa vakamacalataka vakamatata na Kalou na veika me ra cakava me “lako sivi” (*Pesach*, Passover), ira kina na Dauveivakarusai, ka sega ni mate na ulumatua:
		+ Enai ka 10 ni sigame ra vakarautaka e da na lami ka sega na kena ca na veivuvale yadua, se kumuni vata e rua na vuvale (Lako Yani. 12:3-5).
		+ Ena I ka 14 ni siga, ena yakavi, me ra vakamatea kina na lami (Lako Yani 12:6)
		+ Me ra boroya na duru ruarua kei na ulu ni katuba ni vuvale era kania ena dra (LY. 12:7)
		+ Me ra kania na lewena sa tavu, kei na madrai sega ni vakaleveni kei na co gaga (Lako Yani 12:8-10)
		+ Me ra kania vakatotolo ni ra sa vakaisulutaki tu k vakarau me lako (Lako Yani 12:11)
		+ Ni ra biuti Ijipita, me ra kana madrai sega ni vakaleveni tiko ka 7 na siga (Lako Yani 12:15)
	* Na Kalou sa vakarautaki ira na tamata me ra kila vinaka nona yalololoma, ka lotu vua (LY. 12:27b).
3. **Na Dra kei na Leveni (Lako Yani 12:17-23)**
	* E rua na ka e rau bibi na nodrau itavi ena solevu ni ka 14 ni siga: na dra kei na leveni.
	* Me ra kauta tani na leveni mai na nodra veivale ka vavia na madrai (sega ni vakaleveni). Ni sa vakarau me ra biubiu, ka me kakua vei ira na leveni ena I tekitekivu I lakolako (Lako Yani 12:17–20). Na leveni ai vakatakilakila ni valavala ca, na madrai sega ni vakaleveni e vakatakila na bula vou kei Karisito Jisu (1 Koro. 5:6–8; 2 KJoro. 5:17).
	* Na dra sai koya na ka e veivakabulai. E vakatakila na dra I Jisu—ka vakadavea ena kauveilatai—ka yaco kina ena veilewai, me “lako sivia” na Kalou na noda vakarusai. (1 Joni 1:7; 2:1-2).
	* Na isopi ka toni ena dra me boro kina na katuba (LY 12:22) e vakatakila na vakasa -vasavataki mai na I valavala ca (Same 51:7).
4. **Vakabautaka Vakatavuvulitaka (Lako Yani 12:24-28)**
	* Ni bera ni kauti ira tani mai Ijipita, na Kalou sa vakatavu -lici ira na Iperiu me ra maroroya na kedra I tukutuku ka vakatavulica vei ina luvedra ena veiyabaki (LY. 12:24-27).
	* Me tekivu e kea, na Lako Sivia e solevu vakavuvale. E dua na gauna me ra vakatavuvulitaka kina na I tubutubu ki vei ira na luvedra na kilaka baleta na Kalou.
	* Na I talanoa ni nodra sereki e na vakamacalataki vakamatata, na nodra vakabulai vakatamata yadua (Vakarua 26:5-9).
	* E koto eke na lesoni bibi vei keda vakayadua. Me da vakadewataka sobu na noda vakabauta ki vei ira na luveda. Me da tukuna ki vei ira na veika sa cakava na Kalou, sega walega ena I tukutuku ni veitabagauna, ena noda bula saraga. Me da cuva sobu ka lotu (Lako Yani 12:27).
5. **Nai Katini ni Mate Ca (Lako Yani 12:29-30)**
	* Ko Feroe a lewa me ra vakamatei na ulumatua kecega ni Iperiu (Lako Yani 1:22). Na Kalou e lewa na vakamatei ni ulumatua ena nona I vakaro (Lako Yani 12:29). Ena veivale yadua ka sega I boroi ena dra ni lami, sa mate kina e dua na tamata (Lako Yani 12:30).
	* Na lewa ni Kalou sa yaco na kena kaukauwa kece ki vei ira na kalou ni Ijipita, o ira ka matatataki ira tiko ko Fero (Lako Yani 12:12).
	* E sega ni dua na kalou ni Ijipita e dodoliga me veivuke, e sega talega ni cakava rawa o Fero e dua na ka me tarova na leqa levu sa yaco.
	* Me vaka vei Fero, na noda I valavala ca e rawa ni tarai ira yani na tani. Ia mai vei Mosese, na noda yalodina kei na noda tudei ena rawa ni vakabula na lewe vuqa.