زیرا خداوند می‌گوید که افکار من افکار شما نیست و طریق‌های شما طریق‌های من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است همچنان طریق‌های من از طریق‌های شما و افکار من از افکار شما بلندتر می‌باشد. اشعیا ۵۵: ۸-۹

خداوند بسیار والاتر از ما است

زمانی که صحبت از برتری خداوند به میان می‌آید، مقصود نه جغرافیایی است، نه بُعد فاصله و نه ابعاد فیزیکی؛ منظور ایجاد یک قیاس یا تناسب است. چون ما انسان هستیم و در این دنیا زندگی می‌کنیم، آموخته‌ایم که برای درک و توصیف هر چیزی از تناسب و قیاس استفاده کنیم. پس زمانی که می‌گوییم خداوند بسیار برتر و والاتر است از این روش استفاده می‌کنیم. ممکن است درباره یک ستاره بگوییم که بسیار بالاتر از ما و در نقطه‌ای بسیار دور در فضا قرار دارد ولی این توصیف ارتباطی به مفهوم برتری خداوند ندارد. وقتی می‌گوییم خداوند برتر است، یعنی بسیار بالاتر از ما است ولی نه به معنای فیزیکی یا مسافتی آن. تصور ابعاد درباره خداوند هرگز نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد چون خداوند حامل همه‌چیز است؛ یعنی همه چیز در محضر خداوند قرار دارد. تصور فاصله نیز به همین شکل است چون خداوند همیشه و در همه جا حضور دارد؛ یعنی خدا نیاز ندارد از جایی به جای دیگر نقل مکان کند. استفاده از این عبارات قوه تعقل و تفکر ما را تحریک می‌کنند. این کلمات و عبارات مثال‌هایی هستند که قیاس و تناسب را در ذهن ما تداعی می‌کنند تا بتوانیم درباره خداوند فکر کنیم.

## ای پدر آسمانی، حتی همین عبارات محدود لغتنامه بشری درباره عظمت و والایی تو نیز مرا شگفت‌زده می‌کنند. مشتاق دیدار جلال و شکوه تو با چشمان تبدیل شده‌ای هستم که وعده‌اش را در کلامت به من داده‌ای. آمین!

*برگرفته از آثار W. A. Tozer*