ترسناكتر از مرگ

مزامير٦: ١- ١٠

همه ما گناه كردن و اعتراف گناهان را مى دانيم و تجربه آن را داشته ايم. مزامير ٦ يكى از هفت مزاميرى است كه درباره طلب مغفرت و بخشش سخن مى گويد. خداوند گهگاهى گناهانمان را به یادمان مى اندازد تا بتوانيم آنها را اعتراف كنيم.

در آيه ١-٥ داود پادشاه از خداوند طلب مغفرت مى كند تا اينكه او را توبيخ نكند. توبيخ خداوند تنبيه نيست بلكه يك تأديبى است كه شخصيت ما را اصلاح مى كند. عبرانيان ١٢ درباره تأديب خداوند سخن مى گويد. تأديب به معناى تربيت و اصلاح شدن كودك است و يا تربيت یک ورزشکار كه چگونه ورزشكار و قهرمان خوبى شود. خداوند با محبت خود، ما را توبيخ و تأديب مى كند. داود نبى از اين ترس داشت كه مبادا خداوند او را در ناخشنودى و غضبش تنبيه كند (آيه١). اما خداوند ما خداى رحمت و فيض است. گرچه اين بدين معنا نيست كه ما مى توانيم گناهان خود را سبك بشماريم. بدين معنا نيست كه بگوييم، "خداوند بخشنده است، بنابراين مى توانم هرطور كه دوست دارم زندگى كنم و در نهايت او مرا خواهد بخشيد." اما داود نبى مى گفت، " خدايا من عليه تو گناه ورزيده ام و از گناهان خود سخت پشيمان و خسته شده ام. بخاطر خطايايم مرا ببخش." و خداوند حقيقتأ كسانيكه را كه از گناهان توبه مى كنند، مى بخشد.

گناه تجربه بسيار تلخى براى مسيحيان است. تجربه اى بدتر از مشكلات زندگى، تلختر از بيمارى و حتى ترسناكتر از مرگ. ما انسانهاى ضعيفى هستيم كه بسيارى مواقع در زندگى خود شكست مى خوريم و عليه خداوند گناه مى ورزيم كه اين كار باعث مى شود كه عذاب وجدان گرفته، شادى نجات خود را از دست بدهيم. اما نبايد فراموش كنيم كه خداى ما خداى محبت و رحمت نيز هست و بسيار بخشنده است نسبت به كسانيكه با دل توبه پذير نزد او مى آيند. پس بايد به حضور او رويم و گناهان خود را اعتراف كنيم تا آمرزيده شده، شادى و مشاركت خدا را دوباره بازيابيم و از زندگى خود لذت ببريم.

دشمنان ما معمولأ در انتظار ما هستند كه شكست بخوريم و زمين بيافتم. آنها مى خواهند آبروى ما را نزد ديگران ببرند و بگويند، " آن مسيحى را نگاه كن، دوباره مرتكب خطا شد و زمين خورد." اما ما مى توانيم از خداوند طلب بخشش و مغفرت كنيم كه براستى او ما را خواهد بخشيد و به ما رحم خواهد كرد. "چنین خواهد بود که هر‌که نام خداوند را بخواند، نجات یابد." اعمال٢: ٢١

ما هرگز نبايد گناهان خود را سبك بشماريم. يقينأ يك مسيحى نبايد گناهان خود را روى هم انباشته كند. اما هنگاميكه ما گناه مى ورزيم، مى توانيم سراغ پدر آسمانى رحيم و بخشنده رويم و از او طلب رحمت و مغفرت كنيم. يكى از لذتهاى مسيحيت اينست كه خداوند گناهان ما را با خون عيسى مسيح پاك مى كند و مشاركت و ارتباط ما را با خويشتن دوباره احيا مى كند. آيا همراه با گناهان اعتراف نشده زندگى مى كنيد؟ از توبيخ و تأديب خداوند دورى كنيد. گناهان خود را اعتراف كنيد و از او طلب بخشش كنيد.

خدايا مرا ببخش براى گناهانى كه انجام داده ام. تو را شكر مى كنم كه خون عيسى مسيح ما را از هرگناه و ناراستى پاك مى كند. مرا توبيخ نكن بلكه بر من ترحم فرما و شادى خود را دوباره به من بازگردان. آمين