Мариана

Една вечер Мариана играла на двора и си наранила ръката много. Баща ѝ и майка ѝ веднага я закарали в болницата. Нейната болка била много силна. От деня, в който Мариана приела Исус в своя живот, тя разговаряла с Него за всичко. И сега, когато я закарали в болницата те се обърнала към Него и замолила да я избави от тази ужасна болка.

След молитвата девойката се успокоила. Как мислите, защо? Да, защото Господ е отнел болката ѝ напълно. Когато Мариана я докарали в болницата, медицинската сестра я отвела в операционната зала, а родителите останали да чакат какво ще каже доктора. Те се надявали, че ще се погрижат добре за девойката. Докторът с много добро лице внимателно разгледал раната на Мариана.

* Ти си такава смела девойка – не се плашиш дори, когато те боли- я похвалил той.
* Не докторе – възразила Мариана- аз въобще не съм смела. Аз не плача само, защото помолих Исус да ми отнеме болката и Той го направи.

Докторът продължил да обработва раната, а девойката го запитала:

* Докторе, а вие знаете ли за Исус?

Въпроса озадачил доктора.

* Боя се, че не- призна си той. Аз през цялото време така съм зает, че никога не съм мислил за това.
* Знаете ли докторе, че Исус е много важен в нашия живот- горещо възкликнала Мариана. – за Него трябва да се мисли преди всяко начинание!

Докторът продължавал да обработва раната, а Мариана продължавала да говори:

* Разбирате ли- Божият Син. Той се спуснал от небето, за да умре и да заплати за всички грехове и постъпки.

Тя изведнъж замълчала.

* Тези лоши постъпки се наказват с грях- обяснила девойката- и ако вие се доверите на Исус и Го приемете в сърцето си и когато Той ви отведе на небето и на вас не ви се налага да плащате за своите грехове и да ходите в ада…

Докторът бил към края на превръзката. Той бил много удивен от казаното от девойката, която трябвало да бъде изпратена от самия Бог. Когато той напълно завършил своята работа и мислил вече да повдига девойката от масата, тя го погледнала право в очите. Нейното малко личице било обезпокоено.

* Докторе – питала го тя- вие някога молили ли сте Исус да дойде във вашия живот?

Докторът внимателно погледнал девойката.

* Не мила моя – отговорил той. – Боя се, че не.

Аз лично не съм имал нужда от Неговата помощ - в крайна сметка до днешния ден.

* Но докторе, вие преди всичко ви се иска да попаднете на небето, нали така?

Въпреки недоволното и сърдито изражение на медицинската сестра, която седеше до него, доктора отговорил честно:

* Да Мариана. Аз много искам да попадна на небето…
* Искате ли да ви помогна да се помолите и да питате Исус, какво Той трябва да ви прости и да стане Вашият Исус? – попитала девойката.

За удивление на присъстващите, докторът се съгласил и казал:

- Да!

И тогава тази малка девойка помогнала на доктора, който бил много по-възрастен от нея да сложи думите си в молитва на сърцето. В нея той поискал от Исус да умие неговите грехове, да дойде в неговото сърце и да стане Неговия Исус…

Тогава докторът свалил своята малка пациентка от масата, прегърнал я и я погледнал изпълнен с любов, която никога не е чувствал преди.

* Запомнете, докторе- казала Мариана, когато тръгнала с родителите си – вие вече принадлежите на Исус.

Тази работа доктора я свършил, както и работата на Мариана в името на Господ.

Тя се отправи с родителите си към дома, а доктора, загрижен в своите мисли се върна в своя кабинет. Медицинската сестра остана в операционната като продължи да върши своята работа. Недоволното ѝ изражение от лицето ѝ не отмина, и тя упорито клатеше глава.

Но това, което направи Господ в операционната не свърши.

На следващото утро в дома на Мариана се позвъни на телефона. Майката вдигна телефона и за свое голямо учудване, чу гласа на доктора, който помогна на Мариана предната вечер.

* Вашето момиче каза ли ви за какво си говорихме вчера вечерта в операционната зала?- попитал той.
* Не- отговорила жената удивена.

И докторът ѝ каза за думите, които му казала Мариана и как го е завела при Спасителя. А в края той ѝ каза най-удивителното.

Докторът ѝ каза, че вчерашния му ден е бил последния ден на работата му в болницата, а днес е трябвало да излезе в пенсия. Мариана била неговия последен пациент. Случаят да се нарани девойката днес или въобще да не се нарани, той така никога не би приел Христа като свой Спасител. Майката на Мариана била поразена до дълбочината на душата си, че нейната дъщеря така чудно послужи на Господ. Тя посочила на доктора стих от Библията, който е бил важен и в нейния собствен живот. В този стих – Римляни 8:28 – се говори, че тези, които обичат Бога всичко ще съдейства за тяхното благо. Мариана толкова много обичала Бога, че Той използвал тази злополука, за да свърши нещо страхотно- а именно- това, че доктора позна и повярва във Господа Исуса!

Преди да приключи разговора, доктора предаде поздрави на Мариана и помоли да ѝ кажат, че той заминава на околосветско пътешествие, празнувайки своето пенсиониране. Пътешествието ще трае няколко месеца и той ще помни малкото момиченце, което го доведе към Исуса. Той обеща, че ще ѝ се обади, когато се върне.

На следващата сутрин имаше още едно обаждане – пак търсили Мариана. Този път се обади сърдитата медицинска сестра, която помагала на доктора в операционната зала, обработвайки ръката на момиченцето.

Медицинската сестра искаше да говори с Мариана, а майка ѝ, която беше заинтересувана от тази история и слушала техния разговор по паралелен телефон.

Медицинската сестра се представи и каза, до каква степен беше ядосана отначало, когато Мариана говорила за Бога в операционната зала и дори се молеше с доктора. Тя смяташе, че болницата не е място за молитви и трябваше да говори за Бог само в църквата. Но след всичко, което видяла и чула в операционната, тя изведнъж усетила страх и безнадеждност. Тя осъзнала, че е голяма грешница и се нуждае от прошка от Бога. Нуждаеше се от Исус. Медицинската сестра помоли Мариана за молитва, да се молят заедно. Майката на Мариана чула, как нейната дъщеря се моли за медицинската сестра и приела Исуса!

Но това не беше краят на историята. След няколко седмици във дома на Мариана се звъннало по телефона. Обади се докторът, за да каже, че по време на пътешествието, той довел към Исус неговата жена и още двама пътници.

Само след няколко седмици, докторът пак се обади. Този път Мариана не беше вкъщи и слушалката дигна нейната майка.

* Прегърнете от мен дъщеричката си, - развълнувано проговори доктора- и предайте ѝ, че по време на моето пътешествие аз доведох към Господа 13 човека и те Го приеха в сърцата си за техен Спасител! Всичко това се случи благодарение на вашата дъщеричка, която имала желание да ми разкаже за Исуса.

Това е историята на малката мисионерка, която искаше да разкаже на хората, какво направи Господ за нея и може да направи за тях. Когато Мариана пораснала, тя постъпила в Библейски колеж, за да стане мисионер. Обаче аз си мисля, че тя станала мисионер, когато беше на 5 години!

А вие приехте ли Господа Исус, доверихте ли Му се да стане ваш Спасител?

Ако е така, сияе ли Исус във вашия живот, както сияеше във живота на Мариана? Говорите ли толкова предано за Исуса, както тя правеше?

Мариана беше само на 5 години и тя обичаше Исус със цялото си сърце!