Крилатият мисионер

Чували ли сте някога за крилатият мисионер ?

Тогава аз ще ви разкажа за него.

Отначало искам да ви разкажа за Уили Дейвис- мисионерка, която нямала крила, но имала две неуморни ръце и два не почиващи крака. Тя служеше на Господ като работеше като медицинска сестра в Африка – държавата Конго. Уини Дейвис много обичала Господа, именно тази любов не я оставяше намира нито денем, нито нощем. Тя се грижела за стотици момиченца и момченца в Конго. Мнозина боледуваха от непознати тропически болести, други имаха травми. Те никога не бяха чували за Господа Исуса Христа, който заплатил за греховете им и приел смъртта на кръста.Те никога не бяха чували, че Той е възкръснал и живее на небето. Мисионерката Уини говорила за Исус с децата и мнозина приели Бог във своите сърца. Само че, не само Уини е единствения мисионер, които играе главна роля в тази история. Имаше някой , който вършеше много работа помагайки на Уини, този мисионер бил много малък и никога не е живял в Африка. Той бил дългоопашатия папагал Джордж. Една приятелка на Уини, която живееше много далече от Африка имаше папагал, тя имаше проблеми с краката, и не можеше да участва ефективно в мисионерската работа. Обаче, тя се молеше за Уини и болните деца и помагаше на Уини правейки медицински превръзки, които щяха да ползват за африканската болница и за шиене на облекло за децата. Когато приятелката на Уини работела , тя радостно пеела песента „Исус ме обича” – същата песен, която африканските деца пеели, но на английски език. През цялото време папагала Джордж я слушаше и веднъж запял „Исус ме обича”, той толкова хубаво пеел и говорел, че го поканили в телевизия.

Когато приятелката на Уини се молеше тя много често споменаваше само едно име – Уини.

* Благославяй Уини в Конго – чувал папагала. След време Джордж научил едно изречение и постоянно го повтарял: ”Благославяй, Уини в Конго:”. Един ден папагала гледал едно предаване по телевизията, където един просяк стоял на улицата с чашка в ръка и се молил на миновачите:

„Хвърлете паричка в чашата ”. На Джордж не му трябваше много време да научи и това изречение, след време той свързвал и двете изречения заедно: „Благослови Уини в Конго и хвърли паричка в чашата. ”

Отначало стопанката се смеела на своя малък мисионер, но изведнъж и дошла една мисъл. Тя решила да даде чашка на папагала, и да използва всички събрани пари за Господа. За първи път това се случи, когато дошли гости при жената. Джордж седеше до чашата и говореше: „Благослови Уини в Конго и хвърли паричка в чашата. ”

Кой би устоял на тези думи?

Гостите един след друг хвърляха пари в чашата и тя се препълни. Скоро и други хора започнаха да чуват за Джордж, който работел за Господа и при жената започвали да идват чекове за служението на Уини в Конго. Приятелката на Уини и изпратила парите за мисията и в своите писма тя съобщила ,че всички пари са събрани от Джордж „крилатият мисионер”. С тези пари били закупени дрехи и медикаменти за болницата, където лекували малките африкански деца. През цялото време Уини благовествала на децата за Исус и мнозина от тях го приели в своите сърца.

Един ден при Джордж и неговата стопанка дойде важна особа, когато гостенката чула как той пеел „Исус ме обича ”, а след това казвал „Благослови Уини в Конго и хвърли в чашата – тя се разплакала ,защото била самата Уини Девис. Тя за първи път видяла „ крилатият мисионер”, който заедно с нея служил на Господа.

* Знаеш ли – каза Уини на своята приятелка, когато аз мисля за Джордж,

то аз виждам Божия пророк Илия. Библията казва , че той гладувал в пустинята, докато Господ не му пратил гарвани да му донесат храна, тези птици били мисионери също като Джордж.

Не след малко Уини се върнала в Африка, а Джордж продължавал да събира пари за нея.Той събрал почти две хиляди долара за служение на Господа. Уини писала на своята приятелка как използвала тези пари, тя купувала лекарства за децата в болницата, но неочаквано писмата от Уини спряха да идват.

* Сигурно е много заета – говорила жената на своите приятели – може би писмата са се загубили някъде по пътя. Минало беше много време откакто получи последното писмо от Уини, така минаха две, после три години. Така приятелката на Уини беше притеснена и усещаше, че нещо се е случило. Най – накрая дойде едно писмо, но то не беше от Уини, писмото беше от мисионер , с когото тя служеше в Конго. Той разказвал, че започнали големи гонения на християните в Конго и Уини я хванаха и хвърлиха в затвора, с нея се обръщаха много жестоко и накрая я убили. Когато научи това приятелката и силно заплака .
* Уини е на небето, прошепна тя на Джордж – Уини на небето – повтори той .

„Хвърлете паричка в чашата, Уини е на небето” , продължи така да събира пари за Господа, а неговата стопанка ги пращаше там, за да могат децата , които живеят там да познаят истината.

Медицинската сестра донесе най-големият подарък на Бог, тя му даде живота си, тя защитавала Неговото дело, дори когато я заплашваха в затвора. Тя не се е отрекла от Бог въпреки, че е можела да получи освобождение, тя обичаше спасителя повече от себе си и беше готова да даде своя живот, заради Този, който даде своя за живот за нея. Да Уини е на небето, но нейното служение за африканските деца продължава и малкия мисионер Джордж продължава да играе главна роля в това дело. Той продължава да пее „Исус ме обича” и да събира пари за Господа. Деца , ако вие вече сте приели Господа Исуса Христа за свой спасител, разрешавате ли да попитам нещо?

Ако един такъв малък папагал по негов начин служил на Бога – не мислите ли , че и вие също по някакъв начин можете да служите за делото на спасение на другите хора, които не познават Исус.

Имаме за какво да се молим, нали така?