**211222**

**Көретін көзді сұрау**

***«Рухани көзімді аша гөр менің,***

***Тәліміңнен кереметтер көрейін.»***

***(Забур 119:18)***

Менің Патрисия есімді бір досым болды; ол Исаның сүйіспеншілігін көрсететін ақкөңілді әйел. Патрисия Нью-Йоркте 50 жылдан астам медбике және тәрбиеші болды. Ол маған өз оқиғасын айтып жатқанда, нәсілшілдік оның қара әйел ретіндегі өміріне қалай әсер еткені мені таң қалдырды, мысалы, бір науқас оны тепкілеп, «Менен ары кет!» деп айқайлаған кездер болған еді. Мен досымның мұндай жарасын ешқашан көрмеген едім. Айналадағылардың өмірлеріндегі жараларына қаншама рет соқыр болдым деп ойланып қалдым.

Біз сондай-ақ рухани соқыр болуымыз мүмкін, бұл шындықты тануға қабілетсіз немесе шындықты тануға қаламаған кезде пайда болады; Иса бізді барлық соқырлықтан сауықтырғысы келеді.

Иса өліп, қайта тірілгеннен кейін Оның екі досы қайғылы көңіл-күймен сапарға шықты. Олар Исамен не болғанын түсінбеді. Лұқа былай деп жазады: «Олар өзара сөйлесіп, пікір алысып бара жатқанда, Исаның Өзі жақындап келіп, екеуіне қосылды. 16Бірақ олар Оны тани алмады.» (Лұқа 24:15-16). Саяхатшылар қайғырып жатқан кезде, Иса өзінің қайта тірілуін олар түсінетін сөздермен түсіндірді.

Кешкі ас үстінде Лұқа былай дейді: «Дастарқан басына бірге жайғасқан соң Иеміз Иса қолына нанды алып, шүкірлік етіп, үзіп берді. 31Сонда екі шәкірттің көздері ашылып, Оны таныды.» (Лұқа 24:30-31).

Біз Исамен бірге болған сайын, рухани тұрғыдан да, айналамыздағыларға да соғұрлым көзіміз ашылады.