1. **Kāpēc Dievs pieļauj grēku un ciešanas (Psalmi 74 un 79)?**
	* Kad ķēniņš Nebukadnēcars sagrāva templi un nolīdzināja Jeruzalemi līdz pamatiem, Dieva tauta bija pilnīgi apjukusi (Ps.79:1-4; 74:3-8).
	* Cik ilgi Dievs pieļaus ciešanas, cik ilgi ļaundariem tiks dota uzvara, cik ilgi Dieva vārds tiks zaimots, cik ilgi Viņš nepiedos grēku, cik ilgi Viņš klusēs (Ps.79:5; 74:9-11)?
	* Ja Dieva tauta tika iznīcināta, kur tad paliek Dieva Vārda gods? Vienīgais risinājums, ko psalmists redz, ir tas, ka Dievs atriebj savu tautu un iznīcina tās ienaidniekus, kā Viņš to jau ir darījis agrāk (Ps.79:6-7, 12; 74:13-19).
	* Apzinoties, ka grēks ir novedis viņus līdz šai situācijai, viņš lūdz Dievu uzklausīt, atcerēties Savu Derību, piedot grēku, novērst ciešanas un rīkoties Savas tautas labā (Ps.79:8-9, 11, 13; 74:20-23).
2. **Kāpēc Dievs atļauj ciest nevainīgajiem (Psalms 88)?**
	* Varētu sagaidīt, ka cilvēks, kurš mīl Dievu un vēlas Viņam kalpot, būs atbrīvots no ļaunuma un Dieva pasargāts. Taču patiesībā arī taisnie cieš tāpat kā visi citi.
	* Slimais psalmists gaida nāvi un nesaprot, kāpēc Dievs neatbild (Ps.88:3-4, 9-14). Viņš pat apsūdz Dievu, ka tas ir viņa slimības un sāpju cēlonis (Ps.88:6-8, 16-18).
	* 88. psalmā nav minēti grēki, kas varētu būt izraisījuši viņa slimību. Patiesībā viņa ciešanas (kā tas bieži notiek ar mūsu ciešanām) nebija saistītas ar viņa paša grēkiem. Šī realitāte padara ciešanas grūti saprotamas, neizskaidrojamas.
	* Ir tikai viens risinājums: sauciet uz To, kas visu kontrolē, un gaidiet, ka Viņš rīkosies īstajā laikā (Ps.88:1.2).
3. **Kāpēc Dievs nebeidz mūsu patreizējās ciešanas (Psalms 69)?**
	* Kā psalmists izjūt Dieva attālinātību?
		+ Viņš kā briedis brēc pēc ūdens upēm (Ps.42:1-3).
		+ Viņš ciešanās ir ievainots, un nav vēlēšanās dzīvot (Ps.102:2-4).
		+ Viņš, šķiet, dzīvo tuksnesī kā purva dumpis, kā apogs vai kā vientulis putns (Ps.102:6-7).
		+ Viņš ir nogrimis purvā un nespēj pastāvēt bez Dieva palīdzības (Ps.69:1-3).
	* Viņš neklusē, bet neatlaidīgi lūdz (Ps.69:14). Pašpārbaude (Ps.69:5-6). Viņš apliecina savu mīlestību uz Dievu (Ps.69:7, 9). Viņš ir pārliecināts, ka Dievs neklusēs mūžīgi (Ps.69:33-36; 42:6; 102:14)
	* Psalmi parāda, ka komunikācijai ar Dievu ir jāturpinās neatkarīgi no dzīves apstākļiem.
4. **Vai Viņa apsolījumi Svētajos Rakstos ir neizpildīti (Psalms 77)?**
	* Vai esat kādreiz juties kā psalmists (Ps.77:1-6)? Viņš kliedz uz Dievu, bet neatrod atbildi; izmisumā viņš atsakās no mierinājuma; viņš atceras laikus, kad viņš dziedāja Dievam un pārdomāja Viņu. Un viņš saka: "Vai Dievs mani ir aizmirsis? Kur ir Viņa apsolījumi?" (Ps.77:7-10).
	* Atbilde ir pagātnē (Ps.77:12-13; Joz.21:45). Dievs ir darījis brīnumus tautu priekšā (Ps.77:13-17). Viņš pavēra ceļu jūrā . Viņš vadīja Savu tautu ar Mozus un Ārona roku (Ps.77:20-21).
	* Tomēr ne visas viņa darbības bija acīmredzamas. Dažkārt viņš rīkojās tā, ka Viņa roka netika pamanīta: "Tavas pēdas nebija manāmas" (Ps.77:20). Neatkarīgi no tā, vai Viņš atklāj Sevi atklāti vai paliek apslēpts, Dievs darbojas. Uzticēsimies Viņam.
5. **Kāpēc bezdievīgajiem klājas labi (Psalmi 37 un 73)?**
	* Tomēr realitāte ir citāda. Daudziem ļaundariem klājas labi, viņiem nav nekādu bēdu, un Dievs ir tālu no viņu dzīves (Ps.73:3-9); bet tie, kas cenšas kalpot Dievam, nepārtraukti cieš un cieš (Ps.73:13-14).
	* Tas Asafam gandrīz lika paklupt un slīdēt viņa kājām (Ps.73:2). Bet, kad Dievs viņu ieveda svētnīcā, viņš beidzot visu saprata (Ps.73:17).
	* Mums ir jāsaredz bezdievīgo labklājība tās patiesajā būtībā. Mums nav jāskatās uz to, kas notiek "šodien", bet uz "noslēgumu". Bezdievīgie saņems dievišķo sodu. Viņi pārtrauks eksistēt, un pazaudēs jauko mūžību, ko piedzīvos taisnie.