Неочакваният мисионер

Помните ли историята за Исус Христос, които влезе в Йерусалим на малкото магаренце ?

Този ден ние празнуваме като Тържественото идване на Исус Христос в Йерусалим, нали така ?

Господ по удивителен начин използва всички свои творения, за да постигне своите цели. Обаче, аз искам да ви разкажа за друго животно, което също сътвори Бог, той използва това животно в своите цели също както и това магаренце.

Преди много години в Китай една мисионерска група организира нова църква, която провежда служба в малката сграда срещу голямата военна база. Хиляди младежи живеещи в тази база се готвеха да станат войници. Християните от малката църква много искаха да имат възможност да разказват на китайските войници за Исус. По това време в Китай почти никой не знаел за Исус. Християните правиха почти всичко възможно, но не получиха разрешение от командващите да разказват на войниците за спасителя. Всеки път те им отказваха. Вярващите се молеха Бог да се намеси в ситуацията и да разреши този проблем. И ето какво се случи по-нататък.

В събота един от християните чистил църквата за неделното богослужение, когато той метеше пода и събираше парченцата хартия захвърлени по пода между тях имаше скъсани и намачкани страници от Библия.

Човекът решил, че тези страници няма да потрябват на никого и ги хвърлил на боклука, който се намирал зад сградата на църквата. И ето какво се случило след това, благодарение на Божията намеса.

В двора на църквата играели деца с едно малко кученце. Човекът, който чистел църквата ги наблюдавал и видял, че кученцето се доближава до кутията с хартийки, то хванало намачканите станици и Библията и продължило да бяга в кръг, избягвайки от децата. След това то презкочило оградата и пресякло улицата държейки страниците със зъби. Неспирно то поело към военната база. На следващия ден дойде време за неделно богослужение, хората започнаха да се събират в църквата. Те учудено видяха как един от командващите, облечен в униформа, пресича пътя и се насочва към църквата. Той пресече прага на църквата и попита със сурово лице, дали може да говори с „най-главния” в църквата. На християните не им хареса тази визита, защото те се страхуваха от военните. Те знаели че, Китайското командване било против църквата затова предчувствали нещо лошо. Извикаха пастира и той дойде откъм вратата и почтително кимна с глава. Офицерът извади от джоба си някакви хартийки и ги подаде на пастора.

Как мислите, какво е било това ?

Да, това бяха същите страници от Библията, които изметоха от църквата, за да не пречат на богослужението. Докато пастира разглеждал страниците, офицерът му казал следното

* Един от моите войници, който бил дежурен вечерта видял как едно куче бягало от вас към нашата база. То се промушило през оградата и прибягало дирекно към щаба. На дежурния му било странно, че то държало със зъби някакви хартийки. Затова той ги разгледал.
* След това тези страници бяха пратени при мен за разучаване-продължи офицера. Аз ги прочетох с интерес, защото в тях се пишеше за специални бойни наредби за армия, която воювала преди много години. А тази тема, разбира се, ме интересува. На моето командване и аз лично, бихме искали да получим достъп до пълна информация за битката, която се описва в тези хартийки. Ние също бихме искали и да научим повече за военно началника, който е помогнал да спечелят тази битка по такъв необикновен начин.

Офицерът млъкна.

 - Господине- каза най-накрая той – може ли да получим цялата книга от която, бяха издърпани тези страници. Пастирът веднага се досети от къде бяха издърпани тези страници. Те били от Стария завет и съдържали оказания от Бог, които били дадени на Исус Навиев преди битката за Йерихон. Тази битка заинтересувала офицера, защото Исус Навиев превзел града, по необикновен за военната практика начин. Исус Навиев изпълнил указанията от Господ и Бог му дал победа , когато разрушил стените на града.

Как те паднаха именно това интересуваше китайския офицер. Той разбира се не знаел, този военноначалник е бил сам Господ. И китайския офицер искал да научи повече за него. Какъв прекрасен отговор на молитви. Господ направил това за което, християните се молиха.

Пастира се усмихна и подаде на офицера своята собствена Библия.

 -Това е пълната книга, от която бяха издърпани страниците. Тя ще ви разкаже не само за битката, но и за военно началника, който е планирал и я ръководил – казал пастирът, подавайки Библията на офицера.

 - И между другото – казал пастира – този военноначалник също е главния в моя живот и в живота на тези, които искат да бъдат негови войници. А също така, той е единствения военноначални, когото никой не може да победи. Офицерът учудено погледна Библията взе я и тръгна, когато той замина мъжът, който чистеше църквата преди служба, разказа за малкото кученце, което видял зад църква. Също така той разказал как Бог е използвал кученцето, за да предаде страниците от Библията до щаба на китайското командване, където никой от християните нямал право да влиза. Китайските вярващи запомнили тази случка за цял живот. Те благодариха на Бог и го славеха със цяло сърце, Бог по такъв чуден начин отговорил на техните молитви.

Обаче историята не свършва до тук. Следващата неделя, когато християните се събраха на сутрешно богослужение, към църквата пак дойде същия офицер със други двама командири и отново искаше да говори с главния в църквата. Пастирът побърза да стигне до вратата и вежливо ги посрещна. Офицерът му обясни за какво е дошъл.

 -Ние се опитахме да разберем тази книга, която ми дадохте миналата неделя – казал той на пастора – обаче ни трябва помощ. Ние помислихме, че вие сигурно ще знаете кой е автор на тази книга или има някого когото да ни обясни какво се пише в нея.

 - Същност – продължи той – аз дойдох да попитам бихте ли дошли лично в щаба и да ни отговорите на въпросите, които ни интересуват. В този момент пастира много се зарадвал какво Господ сторил в сърцата на военните. Той се поклонил сърдечно, защото се радвал, че ще направи визита с качествено представяне на автора на тази книга. Да разкаже за него и за причините за тази необичайна победа. По такъв начин пастора започнал да посещава щаба на военната база и да обяснява Божието слово на командирския състав. След няколко месеца 82 китайски войника приели Господа Исуса Христа за свой спасител. Те започнали да посещават малката църква, която се намирала на другата страна на улицата.

Но това не е всичко.

След много години един мисионер, когото Господ призвал да служи в Китай, започнал своята работа в отдалечения район на тази държава. Те му съобщили, че никой мисионер не е ходил в този район и хората там никога не са чували за Христа. Обаче, когато той стигнал до мястото на назначение той научил, че там вече има силна и разтяща църква. Тя се състоеше от изпълнени с ентусиазъм християни, а нея ръководеше пастир, който истинно и по вяра проповядваше Божието слово.

 -Как вие и вашите хора научихте за Исус Христос – попита мисионера пастирът.

 -Разбира те ли, сър – започна пастора – преди много години аз бях войник в китайската армия веднъж при нас в щаба попаднаха няколко страници от Библията. Вие ще се зачудите, но тях донесе едно куче, нашето началство силно се заинтересува и прати делегация в църквата, която се намираше на другата страна на пътя. Там ни дадоха Библия, но ние не можахме да разберем какво се пише в нея, затова пастира редовно идваше в щаба и ни обясняваше пасажи, които не разбирахме. Пред вас е един от 82 войника, които се покаяха, благодарение на това.

 -А когато свърши моята служба в армията – продължи пастора – аз бях готов да служа на моя нов военноначалник Исус Христос, който даде своя живот за мен. Аз пристигнал в този район зная, че никой един от тук не е чел нито една, дори намачкана страница от Библията. Сега мнозина чувайки за Евангелието се доверяват на Христа и го обичат със цялото си сърце.

Това е истинска история, където Бог използвал малкото кученце, за да отиде във военната база, която се намирала през пътя и да занесе няколко страници от Библията. Това кученце стана Божий мисионер и занесе Божието слово до мнозина хора, които жадуваха да познаят този, който може да им даде мир в съцата и вечен живот.