اميد بر يهوه

"بر رؤسا توکل مکنید و نه بر ابن آدم که نزد او اعانتی نیست..خوشابحال آنکه خدای یعقوب مددکار اوست، که امید او بر یهوه خدای وی می‌باشد." مزامير١٤٦: ٣و ٥

در زمانهاى تنگي و سختيهاى زندگى، چقدر ما خود را اين ور و آنور مى زنيم و تلاش مى كنيم كه از ديگران كمك بگيريم و اميد خود را به آنها مى بنديم. به اداره جات و خيريه هاى مختلف سر مى زنيم تا شايد از آنها مدد گيريم. به بانكها مراجعه مى كنيم تا با وام بانكى بتوانيم نيازهاى خود را برآورده كنيم.

اما چقدر در زمانهاى نياز، به خداى يعقوب اميد مى بنديم؟ چقدر به يهوه خداوند كه زمين و آسمان را آفريد اميدوارم مى شويم؟ چقدر به او كه مظلومان را دادرسى مى كند، پناه مى بريم؟ چقدر به كسى كه گرسنگان را سير مى كند روى مى بريم؟ به او كه خم شدگان و شكست خوردگان را بر مى افرازد و از غريبان محافظت مى كند؟ چقدر به او ايمان داريم كه يتيمان و بيوه زنان را سرپرستى مى كند؟ چقدر به خداى زنده دل مى بنديم كه انسانها را از مرگ ابدى نجات مى دهد و حيات جاودانى به آنها مى بخشد؟

خداوند از فرزندان خود انتظار دارد كه اميد بستن به انسانها را ترك كرده، به پدر آسمانى خود اميدوار باشند، يعنى به كسى كه ثروت عظيم و نامحدود دارد و همه چيز را سخاوتمندانه به ما مى دهد تا لذت ببريم. و هنگاميكه دعا مى كنيم و به خدا اميدوار مى شويم، بيشتر أوقات او از انسانها استفاده كرده، نيازهاى ما را برآورده مى كند.

خدايا، مرا ببخش هنگاميكه قبل از اينكه از تو مدد بخواهم، اول سراغ انسانها مى روم و وجود تو را انكار مى كنم. كمك كن هميشه به تخت رحمت تو مراجعه كنم و اميد خود را بر تو بگذارم. آمين