# Povestire pentru copii

Pierdut și găsit

de Tamara V. Lawrence

Tamara era profesoară misionară în jungla din America de Sud și îi plăcea să exploreze peisajul bogat. Într-un weekend, ea a decis să meargă cu cortul cu studenții mai mari. Pe măsură ce se îndreptau spre adâncul junglei, toată lumea era entuziasmată.

Au mers aproape două ore prin junglă, până la o tabără permanentă construită de niște tăietori de lemne care nu lucrau acolo în acel moment. Era mai sigur pentru cei din tabără să doarmă în colibele tăietorilor de lemne, deoarece în acea parte a junglei erau jaguari, porci sălbatici, cerbi și șerpi mortali.

În dimineața de Sabat s-au bucurat de un mic dejun delicios cu granola de casă crocantă și bucățele de nucă de cocos. După ce au terminat micul dejun, s-au așezat pe bușteni pentru slujba de Sabat, petrecând apoi o zi minunată, înconjurați de frumusețea luxuriantă a naturii. Din acel loc, Tamara a observat o insulă de nisip în mijlocul râului. Cu toții au fost fascinați și au vrut să exploreze insula.

A canoe in the water

Description automatically generatedA doua zi, participanții au împrumutat canoea pădurarilor și au vâslit, pe rând, până la insulă. S-au înghesuit câte trei pasageri în canoe, împreună cu vâslașul. Nu a fost ușor să se mențină canoea în echilibru, călătoria fiind mai lungă decât părea la început.

Trecuseră peste două ore, dar vâslașul mai avea de adus ultimul grup de studenți, format, de data aceasta, din patru persoane plus vâslașul. Toată lumea s-a urcat în barcă, având grijă să nu se încline. A fost dificil să se mențină echilibrul, însă cei cinci oameni au pornit la drum.

La jumătatea traseului, canoea s-a răsturnat, iar pasagerii au fost aruncați în râu. Nefiind o înotătoare puternică, inima Tamarei a fost cuprinsă de teamă în timp ce se străduia să rămână la suprafață. Vâslașul a reușit să întoarcă canoea și s-a urcat înapoi în ea cu unul dintre pasageri. Tamara și ceilalți doi misionari nu au vrut să supraîncarce barca și au înotat înapoi spre mal.

Au decis să rămână aproape de marginea râului pentru a nu se pierde și au luat-o înapoi pe jos, spre tabără. Pentru că soarele începea să coboare rapid spre orizont, au mers repede. În timp ce mergeau, și-au folosit mâinile pentru a îndepărta tufișurile și a crea deschideri prin care să se deplaseze. Cu fiecare pas pe care îl făcea, Tamara spera să nu dea de vreun șarpe.

Dintr-o dată, micul grup al Tamarei s-a blocat. Nu mai puteau înainta. Un zid de tufișuri foarte înalte și spinoase părea să se alinieze strâns în fața lor. Tamara s-a întors căutând drumul pe care tocmai veniseră. Nu se vedea nicio deschizătură în tufișuri pentru a trece de ele. Niciun semn de unde veniseră nu era vizibil în amurg. Apoi și-au dat seama că nu mai erau aproape de râu. Se pierduseră! Nu puteau să avanseze sau să se întoarcă. Era aproape întuneric, iar animalele sălbatice urmau să iasă în curând. Nu aveau cuțite, macete sau arme. Tamara începuse să fie foarte speriată.

„Trebuie să ne rugăm!", a spus ea.

Și-au plecat capetele și L-au rugat pe Isus să-i ajute să găsească drumul cel bun spre restul taberei. Câteva clipe mai târziu au auzit strigăte. Studenții îi strigau. „Suntem aici! Suntem aici!", a strigat Tamara. Cei trei misionari pierduți au fost găsiți. Studenții au spus că au strigat mai bine de o oră, dar grupul Tamarei nu a auzit nimic… până la momentul când s-au oprit și s-au rugat!

Băieți și fete, Dumnezeu L-a trimis deja pe Isus să vă salveze. Amintiți-vă că, atunci când sunteți pierduți în această lume, trebuie să vă opriți și să vă rugați și apoi să ascultați vocea Lui. El vă iubește și va veni întotdeauna atunci când Îl chemați să vă salveze.

-Sfârșit-