روز خوش

مزامير١٦: ١-١١

اين مزامير، مزمور شادى و خوشى است. در اين سرود هيچ تنگى و گرفتارى يافت نمى كنيم. چهار چيز در اين مزمور وجود دارد كه داود نبى را شاد و خوش مى سازد.

١- او در خداوند خوشى مى كند. "خداوند را گفتم: «تو خداوند من هستی. نیکویی من نیست غیر از تو." (آيه٢). به عبارت ديگر او مى گويد، "غير از نيكويى كه خدا به من مى دهد، هيچ نيكويى ديگر در خود ندارم." خداوند مهيج دل داود بود و او را خوش مى ساخت.

٢- او در امت خدا خوشى مى كند. "و اما مقدسانی که در زمین‌اند و فاضلان، تمامی خوشی من در ایشان است." (آيه ٣). ايمانداران باعث تشويق و تسلى ما مى شوند و مشاركت با آنها خوشى به زندگى ما وارد مى كند. آيا براى مقدسان خوشى مى كنيد؟ يا آيا بعضى از مقدسين براى شما غير قابل تحمل هستند؟ شروع كنيد به خوشى كردن در خداوند و اگر چنين كنيد، در ايمانداران نيز خوش خواهيد شد.

٣- او در معيشت خداوند خوشى مى كند. "خداوند نصیب قسمت و کاسه من است. تو قرعه مرا نگاه می‌داری. خطه های من به‌ جایهای خوش افتاد. میراث بهی به من رسیده است." (آيه٥-٦). خداوند بر أساس معيشت خود مى داند كه در زندگى مقدسين خود كجا بايد خط و حدود بكشد. مشكلات زمانى شروع مى شود كه مردم مرز و حدود خود را نمى دانند. آنها مى خواهند از خط و مرز خود تجاوز كنند. بايد اجازه دهيم كه خداوند براى زندگى ما خط بكشد و نصيبى به ما عطا كند. وقتى كه بنى اسرائيل وارد سرزمين وعده شدند، خداوند به هر طايفه بنى اسرائيل از زمين آنجا نصيبى داد تا ساكن شوند. بنگاه معاملات املاك نبود كه چنين كارى براى آنها انجام دهد، بلكه خود خدا بود كه خط و حدود زمينى را براى هر طايفه اسرائيل تعيين كرد. آيا مى خواهيد در خدا و مقدسين خوش باشيد؟ بايد در معيشت او نيز خوش باشيد.

٤- او در لذتهاى خداوند خوشى كرد. "طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به‌ دست راست تو لذت‌ها تا ابدالاباد! " (آيه١١). آيا مى خواهيد كه زندگى خوشى داشته باشيد؟ راز امر در اينست كه در طريق حيات خداوند قدم برداريد و در حضور او زندگى كنيد تا از زندگى خود لذت ببريد.

ما چيزهايى زيادى براى خوش بودن در زندگى خود داريم. مى توانيم در خدا و مقدسين و معيشت و حتى لذتهاى خدا شادى كنيم و خوش باشيم. كليد اصلى خوش بودن در زندگى، خوش بودن در خود خداوند است. امروز ساعتى را تعيين كنيد كه با خداوند باشيد و در او خوشى كنيد.

خدايا تو را شكر و سپاس مى گويم كه تو منبع شادى و خوشيهاهستى. به حيوانات و حتى پرندگان صحرا خوشى خود را بخشيده اى كه آواز مى خوانند و شادى مى كنند. روح غم و افسردگى را از خود دور خواهم كرد و در تو و مقدسين تو شادى خواهم كرد. در معيشت و لذتهاى تو خوش خواهم بود. آمين