Евроазиатский Дивизион Церкви АСД

Международная Библейская конференция

6-9 февраля 2023 г.

Доклад на тему:

**«Жертва живая: миссионеры адвентисты и становление Церкви АСД»**

Докладчик Дэвид Трим, переводчик Всеволод Андрусяк

1[Титульный слайд]

3 ноября 1920 года Ева Мэй Клементс скончалась в Рангуне 2[слайд], столице Бирмы (сегодня Янгон, Мьянма). Мы мало знаем о жизни Евы, и у нас нет ее фотографии. Она родилась 25 июля 1897 года недалеко от Бандаберга, Австралия. Нам ничего не известно о ее жизни до сентября 1914 года, когда в возрасте 16 лет Ева начала свое служение в офисе Австрало-Азиатской Унионной Конференции в Сиднее. Она проработала там более 5 (пяти) лет стенографисткой-секретаршей и произвела хорошее впечатление. Когда люди вспоминали о ней, все они описывали ее как “посвященную своей работе и адвентистской вести”. В январе 1920 года Южно-Азиатский Дивизион призвал стенографистку для работы в офисе Дивизиона в Лакхнау, Индия; Руководители Австралийской церкви пригласили Еву на это служение.

3 марта 1920 года Ева Мэй Клементс отправилась из Сиднея 3[слайд] на пароходе P&O Мантуа, который вы видите на слайде. Прибыв на территорию современного Мумбаи, она отправилась на поезде в 880-мильное путешествие в Лакхнау [4слайд], куда благополучно прибыла 29 марта 1920 года. Ей было поручено помогать президенту Дивизиона, Джону Э. Фултону [5слайд], и его жене Сьюзен, которые знали ее со времени, когда Фултон служил в качестве президента Австрало-Азиатского Униона.

Она была успешной в миссионерском служении; в ее некрологе были слова: «Она с душой приступила к работе в офисе Лакхнау и очень наслаждалась жизнью» и пользовалась популярностью среди своих новых коллег благодаря «яркому нраву [и] духу помощи». Одна из бывших коллег из Сиднея вспоминала, что в своих письмах домой Ева «не жаловалась на климат или [культуру] Индии», а в одном из своих писем Ева писала: «Я хочу сказать вам, что я рада, что приехал в Индию». Но она пробыла там меньше пяти месяцев, когда около 31 августа вместе со Сьюзен Фултон отправилась в Бирму, намереваясь встретиться в Рангуне с Джоном Фултоном, который тогда находился на юге Индии. Сьюзен и Ева сначала ехали по железной дороге из Лакхнау в Калькутту — запомните это, мы вернемся к этому позже; из Калькутты они отправились на корабле, а затем на маленькой лодке в Камамаунг, удаленную миссионерскую станцию ​​на юго-востоке Бирмы, где пробыли почти три недели с дочерью Фултонов Агнес и ее мужем Эриком Б. Хэйром. В Камамаунге они находились в 80 милях от ближайшего европейца. Ева, должно быть, почувствовала, что теперь она действительно находится на миссионерском поле! Ей и Сьюзен Фултон понравилось проводить там время, но Ева заболела лихорадкой неизвестного вида. Тем не менее это, казалось, прошло, и в октябре они перебрались в Рангун [слайд], где пастор Фултон провел серию собраний, кульминацией которых стало десятидневное общее собрание в Бирманской Унионной Миссии.

В начале октября Ева Клементс была занята корреспонденцией Фултона, пока он занимался Дивизионными делами; позже в том же месяце она потратила много времени на «написание программ ... и подготовкой бюджетов» для Сессии Бирманского Униона. Она продолжала эту работу, как писала Сьюзен Фултон, «почти до того дня, когда попала в больницу». К сожалению, у Евы развился аппендицит, и ее пришлось госпитализировать в больницу в Рангуне. В предпоследнее утро сессии Униона, в субботу, 30 октября, ей без осложнений удалили аппендикс. Больница Рангуны была современным учреждением, где, казалось, были все условия для ее выздоровления. Но лихорадка, подхваченная в Камамаунге в сентябре, сильно ослабила ее здоровье. Когда Фултоны посетили Еву, они отметили, что, хотя она и была «довольно жизнерадостной», она беспокоилась, «что ее болезнь может закончиться фатально». К сожалению, ее опасения оправдались. В ночь на 31-е она впала в кому. Она так и не пришла в сознание. Ранним утром 3 ноября 1920 года она скончалась. Если бы она не була ослаблена предыдущей болезнью, напряженным миссионерским служением, вероятно Ева успешно восстановилась бы после относительно несложной операции. Как написала Сьюзен Фултон [слайд]: «Срок ее служения в Индии был действительно коротким». Полная горя, писала миссис Фултон, «Мы не можем понять, почему такая молодая, столь полезная, страстно желающая служить и столь необходимая на миссионерском поле, так внезапно ушла».

Еве Мэй Клементс было всего 23 года. Она была на миссионерском поле всего семь месяцев. С того момента, как Генеральная Конференция приняла решение о ее приглашении на миссионерское служение до момента ее смерти прошло всего навсего десять месяцев!

Некоторые из вас, я уверен, задаются вопросом, почему я рассказываю вам эту историю о неизвестной и, явно, неважной молодой женщине. Отчасти именно потому, что Ева кажется несущественной – потому что она не одна, о ком все забыли. Слишком часто мы рассказываем одни и те же истории из нашего прошлого и игнорируем посвященных мужчин и женщин, которые в буквальном смысле взяли свою жизнь в свои руки, но сделали это потому, что отдали свою жизнь в руки Святого Духа. Однако сегодня адвентисты ничего не знают о большинстве из них.

Я рассказываю эту историю еще и потому, что судьба Евы не была необычной – и не только потому что она умерла на служении в миссионерском поле. История Евы настолько трагична отчасти потому, что ее уход кажется почти бессмысленным. Она умерла преждевременно, так и не совершив великих дел для Иисуса: у нее никогда не было возможности. Но это было потому, что она была готова отдать свою жизнь, чтобы другие могли иметь жизнь вечную. И в этой готовности служить, ее жизнь не была бессмысленной: в том числе в глазах ее небесного Отца. Однако, как мы увидим, другие миссионеры умерли, имея лишь ограниченные возможности оказать влияние на других.

Миссионерское служение для церкви было опасным. В 1902 году Уильям А. Спайсер, в то время секретарь Совета Иностранной Миссии, изложил ситуацию резко, но откровенно [слайд]: «Те, кто идет в поле, [он писал], должны быть готовы отдать свою жизнь и, по крайней мере, должны быть готовы положить все, что у них есть в мире, на алтарь служения». Спайсер знал, о чем говорил: он внезапно стал суперинтендантом Индийской Миссии после того, как его предшественник Дорес Робинсон умер от оспы, когда Спайсер находился у его постели. К этому мы еще вернемся.

Адвентистские миссионеры часто быстро умирали от ряда тропических болезней, различных лихорадок и других инфекционных заболеваний. Я собираюсь привести вам ряд реальных примеров. Я мог бы, если бы время позволяло, добавить еще много примеров. Краткие обрывки жизней миссионеров напоминают нам о цене служения: о цене созидания церкви, которую мы знаем и любим сегодня.

Когда 160 лет назад когда была основана Церковь АСД, ее членство составляло 3 500 чл. и находились только на Северо-Востоке и Среднем Западе Соединенных Штатов, а горстка — в Канаде. Сейчас ее члены есть почти в каждой стране мира. Мы слишком легко принимаем этот результат как должное. Это было достигнуто с Божьего благословения, а также благодаря самоотверженности и самопожертвованию, которые сегодня мало известны.

Сегодня ​​я буду рассказывать истории некоторых мучеников адвентистской миссии [слайд]. Они взяты из книги, опубликованной Pacific Press (Тихоокеанское издательство): «Живая жертва». Когда я писал, я был смущен и глубоко тронут тем, что нашел в источниках. Для меня большое преимущество сегодня поделиться этими историями ​​— и я надеюсь, что вы найдете их вдохновляющими и захотите поделиться ими в свою очередь.

Одна из причин, по которой эти истории вдохновляют, заключается в том, что многие из этих миссионеров были очень молоды. Многие были женщинами. Многие из них были преданными рядовыми членами церкви, а некоторые жили на собственные средства, а не на зарплате церкви. Все они были готовы заплатить самую высокую цену.

Нам по-прежнему нужна эта готовность, этот дух самопожертвования и сегодня. Истории Евы Клементс и других забытых героев нашей Церкви, за которую они отдали свои жизни — эти истории способны тронуть нас — я верю, что они могут вдохновить старых и молодых вновь посвятить себя пророческой миссии Церкви АСД.

3 октября 1895 года группа из четырех американских миссионеров высадилась в порту Кейп-Кост, который вы видите на слайде [слайд], в том месте, которое тогда называлось Золотым Берегом, Британской колонией в Западной Африке, сегодняшней Гане. Они не были первыми адвентистами седьмого дня в Западной Африке; они присоединились к группе местных верующих во главе с Фрэнсисом Долфином, который был осужден за соблюдение седьмого дня субботы и из-за чтения адвентистской литературы. Долфийн несколько раз писал в Генеральную конференцию и просил отправить миссионеров на Золотой Берег.

В ответ на эту просьбу прибыла группа во главе со пастором Дадли Хейлом, которого вы видите здесь на слайде [слайд]. Его сопровождали еще три миссионера, о которых мало что известно: Г. П. Риггс, книгоноша, и две медсестры, Джордж и Ева Керр, а также двое детей Керров. На этой фотографии [слайд] изображены Хейл, Джордж и Ева Керр, а сзади стоят Фрэнсис Долфейн и еще один местный новообращенный. Фото Риггса неизвестно. Дела пошли не очень хорошо. «Не прошло и двадцати дней после их прибытия, как пастор Хейл был поражен. . . с «черно-водной» лихорадкой». Он выздоровел, но к середине 1896 года, в течение восьми месяцев после их прибытия на Кейп-Кост в октябре 1895 года, оба ребенка Керров умерли, а Риггса отправили в Ливерпуль в Англии, поскольку он заболел дизентерией. Несмотря на лечение, Риггс так и не выздоровел и умер 8 января 1897 года. От прибытия на Кейп-Кост до смерти в Ливерпуле прошло всего 15 месяцев.

К весне 1897 года Джордж и Ева Керр неоднократно болели черно-водной лихорадкой и 16 апреля тоже отплыли в Англию, прослужив на Золотом Берегу 18 месяцев. Хейл пытался продолжать, но заболел тяжелой формой хронической малярии; 3 июня 1897 г. он отплыл в Англию. Он прослужил там миссионером 21 месяц. Трое из первой группы погибли, и ни один из шести не продержался даже двух лет.

Тем временем, 5 июля 1894 года, группа из семи адвентистов седьмого дня прибыла в Булавайо, новую столицу новейшей части Британской империи, Родезии, охватывающей современные Замбию и Зимбабве. Адвентисты основали миссионерскую станцию ​​в Солуси на территории современного Зимбабве. Большинство из них вскоре вернулись в Южную Африку, оставив южноафриканца Фреда Спарроу ответственным за имущество. [слайд]. Сегодня это здание Университета Солуси.

В июле 1895 года прибыла вторая группа миссионеров: в нее входили пастор Джордж Б. Трипп, ставший первым руководителем Миссии Солуси, его жена Мэри и Джордж. Первая жена Джорджа умерла, и они с Мэри только в марте поженились, непосредственно перед отъездом из Америки в Южную Африку. Как мы увидим, многие миссионеры женились прямо перед отъездом на миссионерское служение. Среди других миссионеров группы 1895 года был пастор Уильям Гарри Андерсон [слайд], которому было всего 25 лет, и его жена Нора (вы видите их на слайде, хотя фотография была сделана в более позднем возрасте); был также доктор А. С. Кармайкл и брат Фреда Спарроу, Крис, и его жена Махала, которые помогали управлять миссионерской фермой. На этой фотографии [слайд] Крис с некоторыми местными сельхоз рабочими и их семьями. В 1897 году к группе в Солуси присоединился Фрэнк Армитидж, еще один американский миссионер, вместе со своей женой Энни и их десятилетней дочерью Вайолет. Фрэнку было 32, Энни 38; они должны были служить миссионерами менее двенадцати месяцев. В 1898 году, как сообщил Гарри Андерсон руководителям церкви, по Родезии прокатилась «эпидемия» малярии. Солуси она не пощадила.

Доктор Кармайкл заразился 14 февраля; две недели спустя он умер. Пастор Трипп провел похороны и на следующий день потерял сознание. 7 марта Джордж Трипп старший умер и был похоронен [слайд]; он служил на миссии «всего три года». Также 7 марта умерла младшая дочь Криса Спарроу, имя которой неизвестно. Ее мать, Махала, осталась в живых, но вскоре умерла и была «похоронена рядом с дочерью на кладбище в Солуси». А 8 апреля 1898 года умер Джордж Трипп-младший [слайд] — его похоронили рядом с отцом. Кроме того, Нора Андерсон, овдовевшая Мэри Трипп и трое членов семьи Армитаж сильно страдали от лихорадки, и всех их отправили поездом в Кейптаун. Энни Армитаж так и не добралась туда»; она «умерла [и была похоронена] в пути». Гарри и Нора Андерсон воссоединились в Солуси и вырастили там дочь Наоми. Но кладбище Солуси [слайд] до сих пор является молчаливым свидетелем смерти миссионеров в Матабеле-ленде — там похоронено много миссионеров [слайд].

Есть и другие кладбища, которые неизменно свидетельствуют о высокой цене возвещения вечного Евангелия каждому народу, колену, языку и народу. В июне 1903 года Джозеф Уотсон прибыл на миссионерскую станцию ​​Маламуло в Малави, которая тогда называлась Ньяса-ленд. Томас Бранч только годом ранее основал адвентистскую миссию в Маламуло, поэтому Уотсон был одним из первых адвентистских миссионеров, служивших там. Его семья занималась сельским хозяйством за пределами небольшого городка Бейнбридж на севере Ирландии. Джозеф и несколько других членов семьи обратились в 1898 году, когда Джозефу было 36 лет. К 1900 году он решил добровольно пойти на миссионерское служение. Он не был пастором, и его роль заключалась в том, чтобы управлять миссионерской фермой. К сожалению, Джозеф заболел церебральной малярией и умер 11 декабря 1903 года. [слайд] Его могила находится в Маламуло. Джозеф служил миссионером всего шесть месяцев.

20 февраля 1904 года Кристиан Вундерлих, рядовой член церкви лет 50-ти, отплыл из Гамбурга в Дар-эс-Салам, чтобы присоединиться к недавно основанной адвентистской миссии в Германской Восточной Африке (сегодня часть Танзании). Как и Ватсон, Вундерлих тоже был рядовым членом церкви; он помогал строить «здания миссии» и водил трактор на паровом двигателе. В 1905 году он и еще два миссионера серьезно заболели и были отправлены обратно в Германию.

Несмотря на двухнедельное лечение в санатории Фридензау, Кристиан скончался 31 октября 1905 года. [слайд] Он похоронен на кладбище Фридензау, недалеко от семинарии. Президент Немецкого Униона написал, что «его скромная надгробная плита» (которую вы видите здесь) была установлена ​​там, чтобы студентам «напоминать [ред] о том, каким духом нужно быть движимым, чтобы осуществлять миссию». Кристиан Вундерлих «провел в Африке менее двух лет».

В апреле 1912 года Чарльз Линдси Боун, известный как Линн, которому был 31 год, и его жена Ида, которая была на четыре года старше, и их шестилетняя дочь Этель отплыли в Южную Африку. Они разместились в Миссии Цунгвеси на территории тогдашней Родезии, сегодняшней Зимбабве; это в 400 милях к востоку от Солуси. [слайд] На этом фото Линн; здесь вы видите Иду и Этель [слайд] на паспортных фотографиях, сделанных в 1920 году. В 1913 году в Цунгвеси произошла вспышка оспы, и Линн заразилась этой болезнью. Крис Спарроу привез из Солуси необходимые припасы и остался помогать ухаживать за больными. Ида записала [слайд], что у Линна «были осложнения, из-за которых ему было очень трудно и больно дышать». Позже Спарроу описал три недели изнурительных страданий Линна и его последнюю мучительную молитву: «Если на то есть воля Господа, чтобы он выздоровел, это могло произойти скорее; если нет, то пусть Господь освободит его от агонии, в которой он находился».

[слайд] 2 июня 1913 года Линн Боуэн скончался в возрасте 32 лет. Он прослужил в Цунгвеси всего год. Известие о его кончине было получено на следующий день на Сессию Генеральной конференции 1913 года, когда Ида прислала телеграмму с простым, но глубоко печальным сообщением [слайд]: «Мой муж умер вчера в час дня».

Не только в Африке адвентистские пионеры рисковали жизнью. Опасность была и ближе к Соединенным Штатам. Например, в мае 1901 года Альберт и Ина Фишер отправились в качестве миссионеров в недавно приобретенную американскую колонию Порто-Рико на Карибах, «чтобы начать там работу». Здесь вы видите Ину [слайд]. Менее чем через полгода Альберт серьезно заболел. Через 36 дней, в течение которых он перенес «пять сильных кровотечений», Альберт умер от брюшного тифа в Маягеузе 23 марта 1902 года.

А. Дж. Хейсмер, помогавший ухаживать за Альбертом на смертном одре, рассказал о горе, которое испытала вдова, написав в Штаты, что Ида, пережившая лихорадку, «убеждена, что Господь не ошибся, хотя теперь она не понимает почему ее постиг этот удар». Но в его докладе речь шла об Альберте: [слайд]

Он… боялся, что многие подумают, будто он и его жена совершили ошибку, отправившись на миссионерское поле. Он хотел, чтобы я рассказал о его твердой вере в то, что Господь послал их и... что они не сожалеют о предпринятом ими шаге, но что, если Господь позовет его на отдых, он рад, что в это время он находился на служении.

Хейсмер завершил свой отчет о смерти Фишера словами: «Кто придет и продолжит начатую работу?»

Другие острова, удаленные от Карибского моря, также были опасными местами с точки зрения заболеваемости. В 1897 году два новых миссионера высадились на крупнейшем острове Японского архипелага Хонсю. Уильям С. Грейнджер, президент Хилдсбургского колледжа, вместе со своей женой Элизабет, в возрасте 53 и 52 лет соответственно, мужественно приняли призыв отправиться в качестве миссионеров в Японию.

[слайд] На этой фотографии Уильям и Элизабет с японским учеником в их библейской школе в Токио. В начале октября 1899 года, пробыв в Японии два года, Грейнджер заболел неизвестной лихорадкой. Промучившись более трех недель, он умер 31 октября 1899 года.

В июне 1902 года два молодых врача, Альфред Мартин Воллмер и Мод Отис, окончили Американский медицинский миссионерский колледж. Они здесь [слайд] на фотографиях, сделанных для их выпуска. Весной следующего года Альфред принял приглашение Генеральной конференции служить в санатории на о. Самоа. Возможно, призыв был обусловлен его женитьбой, как это было принято в то время, потому что вскоре после выпуска, 14 июля 1903 года, бывшие однокурсники поженились. Ему было 27, ей – 24.

Они отплыли в октябре и прибыли в Апиа 12 ноября 1903 года. А в Апиа, почти через десять месяцев, 26 сентября 1904 года родился их единственный ребенок, дочь Доротея. [слайд] Его коллега писал о том, как Альфред «любил свою работу в этой области» и уходил домой только тогда, когда «был вынужден по состоянию здоровья». Он заболел туберкулезом. В октябре 1905 года, не прошло и двух лет после прибытия в Апиа, Альфред вернулся на лечение в Штаты (и его семья с ним). Его коллега написал, что Альфред уехал «с глубочайшим сожалением», но к тому времени был «очень болен». Были опасения, что он может умереть во время путешествия; [слайд] в его некрологе отмечается: «Господь был милостив и сохранил ему жизнь, чтобы добраться до дома». Но Альфред недолго жил после своего возвращения. В его некрологе сказано, что он «сильно страдал в последние несколько недель своей жизни». Альфред Фоллмер умер 15 февраля 1906 года, за восемь дней до своего 30-летия.

Его жена Мод осталась вдовой в возрасте 27 лет, а дочь Доротея осталась без отца в 18 месяцев в результате всего лишь 23 месяцев миссионерского служения.

В январе 1915 года двое молодых австралийцев, Хьюберт Леонард Толхерст и Перл Филпс, поженились: вы видите здесь Перл [слайд] с семьей на фотографии, сделанной восемью годами ранее. Хьюберту было 25 лет, Перл — 24. Оба окончили Австрало-Азиатский миссионерский колледж, нынешний Эйвондейл. Через несколько недель после свадьбы они отправились на миссионерское поле и в феврале 1915 года отплыли к Тонганскому архипелагу. Четыре года спустя глобальная эпидемия гриппа достигла Тонги. Не смотря на то, что Хьюберт и Перл оба были больны, [слайд] «они долгие часы трудились, служа больным и израненным людям», прежде чем «умерли сами». Перл заболела пневмонией и «постепенно слабела». Она умерла на руках Хьюберта 14 марта 1919 года, через четыре дня после достижения своего 28-летия.

Хьюберт написал некролог Перл для австралийской церковной газеты. Его боль было непросто выразить словами, учитывая эмоциональные состояние той эпохи; но, как и в случае с некоторыми другими горюющими супругами, это становится очевидным в мелких деталях, которые можно было бы заметить только в любимом человеке. Например, когда он пишет:

[слайд] «Она много страдала, не имея физического облегчения много недель. И часто кашель был очень мучительным». Он заканчивает некролог: «Автору пришлось вести похороны». Как и в случае с телеграммой Иды Боуэн из Цунгвеси шестью годами ранее, краткость перед лицом трагедии намекает на глубину эмоций.

Незадолго до того, как Хьюберт и Перл поженились, еще одна пара студентов AMC также вступила в брак. В конце 1914 года, окончив Эйвондейл, Норман Уайлс в качестве миссионера добровольца отправился на Новые Гебридские острова – сегодня это страна Вануату. Но он был холост, и Австрало-Азиатский Унионный комитет считал, что миссионер должен быть женатым. В колледже Норман дружил с Альмой Бутц, дочерью американских миссионеров на о. Питкэрн, в Тонге, Новой Зеландии и Австралии. Исполком предложил ему жениться на ней. Позднее Альма писала: «Норман никогда не делал безосновательных предложений. Мы просто чувствовали, что рекомендация комитета была под руководством Господа». Норман и Альма поженились [слайд] 14 декабря 1914 года. В 1915 году они отплыли на остров Атчин, где находились несколько месяцев.

В феврале 1916 года, когда Норману было 23 года, а Алме 21 год, они стали единственными миссионерами церкви на острове Малекула. Живущие там племена имели репутацию «воинственных каннибалов» и в прошлом убивали как миссионеров, так и европейских торговцев. В середине 1916 года местный вождь «поклялся ничего не есть, пока не отведает плоти белого мужчины», и «Норман был единственным на острове».

Но Норман и Альма проводили время, знакомясь с местными жителями, изучая их языки и заводя друзей. Это видно из того как они свободно выглядят на этой фотографии [слайд], сделанной с островитянами. Но к ноябрю 1917 года Норман сильно страдал от «повторяющихся приступов малярии», и после двух с половиной лет работы на миссионерском поле церковные лидеры в Австралии признали, что «брат и сестра Уайлс работали в условиях разрушающих их здоровье» и поэтому рекомендовали им вернуться домой. По возвращении Норман служил пастором в Австралии два года, но в январе 1920 года, к их радости, они «вернулись в Малекулу». Находясь там, менее чем 4 месяца, 1 мая 1920 года, в субботу, Норман заразился черной лихорадкой.

[слайд] Четыре дня спустя Алма поделилась своим беспокойством в своем дневнике словами, которые до сих пор вызывают тревогу: «Как бы все ни было тяжело, мой небесный Отец укрепил мою веру. . . . Снова и снова я умоляла, что, если бы это было к Его чести и славе, можно было бы пощадить моего любимого… но Он дал мне силы добавить: «Да будет воля Твоя».

[слайд] 5 мая 1920 года Норман Уайлс скончался после пяти дней страшных страданий. Алма обмыла тело мужа, одела его в новую рубашку, накрыла льняным саваном, а затем с помощью местных соплеменников похоронила мужа. Норману было всего 27 лет, когда он умер; Альме было 25 лет, когда она овдовела. В целом за оба периода на Новых Гебридских островах они не прослужили миссионерами и трех лет.

Многих адвентистские миссионеры были с территории Южного Азиатского Дивизиона. Ранее я упоминал о смерти Дореса А. Робинсон [слайд]. Он умер не только он. Группа миссионеров: Фредерик В. Браун, медсестра, его жена Кэтрин, учительница, и двое их детей, 14 декабря 1898 года отплыли в Индию и прибыли в Калькутту 9 февраля 1899 года, где они присоединились к персоналу Миссии, расположенной на улице Боу-Базар – вы видите групповое фото [слайд].

Летом Фреда и Кэти отправили на северо-запад, в Ранчи, столицу штата Бихар. Осенью 1899 года в Бихаре вспыхнула эпидемия оспы. Большинство европейцев покинули регион, пока эпидемия не прошла. Но семья Браунов осталась. К ним присоединились Робинсон и его жена Эдна – вы видите их обоих на фото [слайд]. Четверо миссионеров переехали в Карматар, где была небольшая адвентистская школа и приют, и где эпидемия свирепствовала с особой силой. Все четверо работали в тесном контакте с жертвами оспы; все четверо заразились. Эдна Робинсон и Кэти Браун пострадали, но выжили. Их мужьям не повезло. 21 декабря 1899 года Фред Браун скончался. Он служил миссионером в Индии немногим более десяти месяцев.

Восемь дней спустя скончалась и Дорес Робинсон, прослужившая в Индии три года. Заместитель Робинсона, Уильям Спайсер, приехал из Калькутты и, как он позже писал:

[слайд] «Я. . . был с ним в последние часы его сознания. Я сказал ему, что если ему придется отказаться от своей работы, возможно, Бог воспользуется этим, чтобы привлечь внимание к нуждам Индии. . . . Он ответил распухшими губами: «Возможно, возможно, я надеюсь». Это были последние слова Робинсона, сказанные 29 декабря 1899 года. Он был похоронен рядом с Фрэнком Брауном в Кармартаре. [слайд] Здесь вы видите почти современную фотографию их могил.

Начнем переходить к заключению. Насколько опасным было миссионерское служение? Насколько истории, которые я рассказал, типичны для миссионеров Адвентистов седьмого дня? На этом графике [слайд] видно ежегодное количество смертей миссионеров на миссионерском поле с 1903 по 1939 год, когда началась Вторая мировая война. Хочу обратить ваше внимание на то, что, несмотря на число погибших, многие Адвентисты седьмого дня не отказались занять место умерших миссионеров; даже если некоторых адвентистов и пугала высокая смертность миссионеров, то всегда было достаточно добровольцев для того, чтобы пополнить ряды павших. [слайд] На этом графике видно, что количество уходящих новых миссионеров всегда превышало количество умерших. Всегда было больше мужчин и женщин, в основном молодых мужчин и женщин, желающих отправиться на миссию.

Но в то же время давайте не будем недооценивать то, на что они были готовы идти. [слайд] Этот график, из расчета количества смертей на 100 новых отправленных миссионеров, убедительно показывает, что число новых миссионеров было значительным. Число умерших адвентистских миссионеров вплоть до Второй мировой войны было таким высоким, что не возможно было отправиться на миссию с оптимизмом.

И все же преданные своему делу мужчины и женщины по-прежнему отправлялись на миссионерское поле и служили там, не смотря на то, что часто они могли выжить там не более одного десятилетия. В моей книге вы найдете истории миссионеров, прослуживших тридцать, сорок, пятьдесят лет, а также истории об умерших миссионерах. Но вот удивительная вещь, говорящая о их смирении и самопожертвовании: все адвентистские миссионеры, которые отправлялись на миссионерское служение, примерно до 1940 года, уезжали, зная, что существует очень большая вероятность того, что они умрут в чужой стране! О смерти миссионеров сообщалось в церковных изданиях на их родине. Многие Адвентисты седьмого дня выросли, читая истории о жертвах, страданиях, ранней смерти миссионеров. Но их это не остановило.

Я задам и отвечу на вопрос, а затем перейду в заключению.

Почему погибло так много миссионеров? Адвентистские миссионеры конца 19 и начала 20 веков не оставались в местах своего постоянного места жительства или в своих учреждениях. Они вышли и своими руками взялись за эту работу. Они трудились для местных жителей и среди этих людей. Многие жители Запада, находящиеся под влиянием расизма, пытались максимально изолироваться от коренного населения этих стран. Напротив, Адвентисты седьмого дня хотели как можно больше находиться среди этих людей, следуя учению и исцеляющему служению Иисуса. В результате, они подвергались болезням и умирали. Они умерли из-за своего глубокого желания рассказать людям о своем Спасителе.

Можно привести много примеров людей испытавших это желания, но, возможно, лучший пример – это женщина, с которой мы начали: Ева Клементс. В заключении мы снова вспомним о ней – ее последним известным нам письмом. В Калькутте, по пути в Рангун, она и Сьюзен Фултон посетили храм и увидели индуистских паломников, поклоняющихся изображению богини Кали. То, что там увидела Ева, на всю жизнь запечатлелось в ее памяти. В письме своим друзьям в Австралию она описывает это событие, как:

[слайд] «Люди стоят на расстоянии около семи или восьми футов перед этим огромным чудовищем, и даже не слышно гида из-за криков и шарканья присутствующих в стремлении поклоняться жестокому обману врага». Но ее мысли были сосредоточены не изображении божества, а индийским народом, и о них она продолжает: «никакие лишения, никакие жертвы не могут быть слишком велики для них, чтобы созерцать своего бога, для чего многие проделали большие расстояния». Возможно, она размышляла о том, какой длинный путь пришлось проделать ей самой, чтобы оказаться там. Но больше всего она думала о том, как эти люди могли бы узнать Иисуса. Она пишет:

[слайд] Молюсь о более глубоком посвящении себя и других миссионеров, находящихся здесь и о притоке новых тружеников с нашей родины на это поле, находящее в большой нужде. Существует большая нужда и еще так много нужно сделать. Те, кто молод и может выучить язык, наиболее востребованы. Вы, ненавидящие дела тьмы, позвольте лучам Божественного светильника проникнуть во мрак. Представьте себе этих несчастных людей, за которых умер Христос. Каким образом мы сможем рассказать им об этом?

Эти последние слова обладают огромной силой, отчасти потому, что Ева не была ни пастором, ни врачом, ни руководителем миссии. Она была, как многие сказали бы, «просто секретарем». Но приверженность миссии была такой же сильным, ее рвение делиться знанием об Иисусом, чем горело ее сердце, как никого другого. И это вдохновляет. Слова Евы также обладают сильным влиянием, потому что они описывают нужду, которая все еще существует. Ее вопрос все еще актуален: [слайд] «Представьте себе этих несчастных людей, за которых умер Христос. Каким образом мы сможем рассказать им об этом?»

Каждому из нас, сегодня необходимо вновь посвятить себя миссии Церкви Адвентистов седьмого дня! Нам нужно возродить дух жертвенности и самоотверженности, который в прошлом побуждал многих адвентистов приносить самих себя в жертву живую!