1. **Așteptarea în Domnul.**
	* Viața noastră este plină de așteptări mici sau mari. Așteptăm nașterea unui copil, rezultatul unui examen, vindecarea unei boli...
	* Cu toate acestea, așteptarea înaintea Domnului depășește acest tip de așteptare. În primul rând, este o așteptare pozitivă. Rezultatul examenului poate fi un eșec; sau vindecarea s-ar putea să nu vină niciodată. Cu toate acestea, așteptarea înaintea lui Dumnezeu va avea ca rezultat cu siguranță o viață fericită, fără păcat.
	* Dar această așteptare implică perseverență. Așteptarea este lungă, dar nu trebuie să cedem în fața disperării (Hab. 2:3).
	* Nu așteptăm singuri. Toată Creația așteaptă cu nerăbdare eliberarea noastră (Romani 8:18-25). Nu este o așteptare pasivă, ci una activă. Trebuie să tânjim după El și să ne străduim să-L păstrăm (Ps. 63:1; 27:14).
2. **Așteaptarea cu umilință (Psalm 131).**
	* David, autorul Psalmului 131, a fost uns ca viitor rege când era un păstor umil. A învins un uriaș, a câștigat o mie de bătălii și a fost în cele din urmă aclamat ca rege asupra Israelului.
	* În ciuda ascensiunii sale treptate, David și-a păstrat smerenia. El nu a încercat să-și ia pentru sine onoruri pe care Dumnezeu nu i le-a dat, chiar și atunci când circumstanțele păreau favorabile (1 Sam. 24:6).
	* S-a simțit ca un „copil înțărcat” înaintea Domnului. Înțărcarea spontană are loc la un copil între 2 și 7 ani. Conștient de slăbiciunea și ignoranța sa, copilul încă mai caută brațele tandre ale mamei sale pentru a găsi în ele confort și protecție.
	* La fel, suntem invitați să fim ca acel copil mic, așteptând cu încredere și smerenie în brațele veșnice ale Tatălui nostru (Mt. 18:3; Deut. 33:27; Ps. 131:3).
3. **Așteaptarea în timpuri dificile (Psalm 126).**
	* Contextul în care a fost scris Psalmul 126 este foarte lipsit de inspirație: Israel a fost ținut captiv în Babilon, în timp ce Ierusalimul și Templul au fost distruse.
	* Cu toate acestea, psalmistul cântă: „Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, și de aceea suntem plini de bucurie.” (Ps. 126:3).
	* Fericiți în captivitate? Bucuroși la durere? Putem fi astăzi veseli într-o lume ținută captivă de păcat?
	* Da, fericiți. Fericiți pentru că nu ne uităm la suferința actuală. Privirea noastră se întoarce pentru a observa lucrurile mărețe pe care le-a făcut Dumnezeu.
	* Apoi, vom privi cu bucurie spre viitor. Când va veni Isus, plânsul se va transforma în bucurie (Ps. 126:6). „Parcă visam” (Ps. 126:1).
4. **Așteaptarea răsumpărarea (Psalm 92).**
	* În titlul Psalmului 92 putem citi: „Cântare pentru Sabat”. Putem găsi în el cele două aspecte ale Sabatului: Creația și Răscumpărarea.
	* Ne bucurăm de contemplarea a ceea ce a creat Dumnezeu (Ps. 92:4-5). Dar mulți nu-L acceptă pe Creator și nici răscumpărarea pe care El o oferă (Ps. 92:6-7).
	* Cu toate acestea, aceia dintre noi care îl acceptăm pe Salvator vor fi creați din nou. Ca palmierii, vom înflori, vom aduce roade, vom fi viguroși (Ps. 92:12-14).
	* În timp ce așteptăm acel moment, în fiecare sabat ne reînnoim speranța în două moduri:
		+ Psalm 92:10
		+ Suntem „unși”. Un cuvânt special este folosit aici referitor la uleiul care este amestecat cu jertfa (Lev. 2:5). Suntem un sacrificiu pentru Dumnezeu (Romani 12:1).
		+ Psalm 92:15
	* Împărtășim speranța noastră cu alții. „să proclame: „Domnul este drept; El este Stânca mea și în el nu este nedreptate”. (Psalmul 92:15)
5. **Așteaptarea dimineții glorioase (Psalm 143).**
	* Dimineața va încheia noaptea deznădejdii și a suferinței (Ps. 130:5-6; 30:5).
	* Petru ne încurajează să avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne călăuzi până la răsăritul dimineții (2 Petru 1:19). Dar când va veni dimineața?
	* Isus este „Luceafărul strălucitor de dimineață.” (Apoc. 22:16). Când El vine, „Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina” (Apoc. 22:5). Așteptarea merită.