**Күлкі мен көз жастың арасында**

***«Біз осы рухани қазынаны сақтайтын қарапайым қыш құмыралар іспеттіміз. Осылайша ондағы шексіз зор құдіреттің өзімізден емес, Құдайдан екені анық болып тұр.… Сондықтан да еш мойымаймыз. Тәніміз тозып әлсірегенмен, жан дүниеміз күн сайын жаңара түсуде.»***

***(Қорынттықт. 2-хат 4:7,16)***

Біздің әлемде өмірімізді қалыптастыратын екі оғаш шындық бар. Өмірде күнделікті туылу мен жаңа өмір, бірақ сондай-ақ өлім бар.

Әрқайсымыз жаңа өмірге деген үміт пен қуаныш пен жоғалтудың ауыртпашылығы арасында өмір сүреміз. Бір отбасыда, жаңа сәби дүниеге келген еді, бірақ дәл сол күні сол отбасының әжесі қайтыс болады. Қуаныш пен қайғының ішіндегі ең күшті екі сезім қатарласып, шайқасып жатқанда олар не күлерін, не жыларын білмеді.

Киелі кітапта бізді қоршаған «өмір мен өлімнің» осы керемет қиылысуы туралы жазылған. Бұл жайлы Қорынттықтарға 2-хат кітабында былай делінген: «Біз осы рухани қазынаны сақтайтын қарапайым қыш құмыралар іспеттіміз. Осылайша ондағы шексіз зор құдіреттің өзімізден емес, Құдайдан екені анық болып тұр. 8Жан-жақтан қысым көрудеміз, бірақ тапталған жоқпыз, шарасыз болып қысылудамыз, бірақ үмітімізді үзген жоқпыз» (Қорынттықтарға 2-хат 4:7-8).

Сіз Исаның соңынан ерген кезде, сізде осы дүниедегі барлық кемелсіз және өткінші нәрселердің арасында, ешқашан жойылмайтын, көзге көрінбейтін мәңгілік Патшалық үшін өмір сүреміз деген мәңгілік үмітке ие боласыз. Денеміз қартайып, әлсіреп, ақыл-ойымыз әлсірегенімен, рухымыз көбірек Исаға ұқсай бастайды.

Күлкі мен жылау, туылу мен өлім арасында қалған отбасы сияқты, біз де сондай шиеленіс үстінде өмір сүреміз. Бірақ бұл бізді үмітімізді одан да берік ұстауға итермелейтін шиеленіс. Бұл үміт біздегі барлық нәрселерді, біздің барлық армандарымыз бен қалауларымызды Құдайға тапсырады.