کم کم صدای گوش نواز بهار به گوش می رسد.

درختان سرد وخشک به نشانه ی نیایش با پروردگار دست های خود را به سوی آسمان بلند کرده اند.

باد هم چون مادری مهربان دست نوازش بر صورت درخت می کشد و به او نوید بهار می دهد.

اینک باران هم از راه می رسد.

و

درخت از شادی شکوفا می شود.

درخت یعنی زندگی، یعنی امید،

امیدی که هم چون دریای بی ساحل است وپایانی ندارد.

چه قدر برگ هایت زیبا و پر نشاط است.

انگار که با هر وزش باد، برای ما دست تکان می دهند.

سراپای وجودت سبز هست و امید بخش.

درخشش آفتاب از لابه لای برگ هایت چه قدر شکوهمند است.

ای شکوه خدا.

در زندگی مدیون این لطف الهی هستیم.

در تحصیل

میز

مداد

دفتر

خوردنی های لذیذ

و.....

این ها همه از عنایات خداوند مهربان است که نعمت هایش را هم چون آبشاری روی سر بندگان خویش ریخته است.

خدایا از تو سپاس گزارم و بی نهایت دوستت میدارم.

زینب شجاع

دانشجوی شیمی آزمایشگاهی