**БОГОРОДИЦА У ПРАВОМ СВЕТСКОМ РАТУ**

МАРКО ВУКСАНОВИЋ, ВЕРОУЧИТЕЉ

Соба, Марко, сто, столице, рачунар, полица,зид,рам

МАРКО (улази, седа за сто, рачунар): Врлине.... да видимо...шта каже фејсбук....мммм...ово....ништа! да пробам на Гуглу....Богородичине врлине! УУУУУ...ово има да се чита! Шта је сад ово! Нема интернета! Да л је могуће! Баш сада! Шта сада да радим! Боже шта сам згрешио! На крају ћу стваро морати да читам! Шта ли овде све има? (узима књигу, одува облак прашине, закашље се) Ја сам стварно постао алергичан на књиге!

(седа, отвара књигу, чита...дрема...спава)

ПРАДЕДА:(све време у раму, војнички шињел, шајкача, бркови) излази....Марко! Марко!

МАРКО:А! Шта је ово? Ко си ти?

ПРАДЕДА: Чедомир Павловић, војник првог позива, шумадијске дивизије! Твој прадеда! (осмех!)

МАРКО: Да л је могуће! (блене)

ПРАДЕДА: него шта! Ових дана нас често помињу, па је ред да вам се и ми солунци одужимо! А имам и ја своје разлоге! Шта те мучи?

МАРКО: деда, тешко ћеш ти мени да помогнеш! Тражио сам по фејсу нема ништа! Гугл неке слике и нешто што мора да се чита......а откуд ти нешто да знаш о Богородици и њеним врлинама?

ПРАДЕДА: Бог зна шта причаш! Ја, ја сам, бре, у цркву ишо! А и причао ми је један наш Владика, што је с нама у Нишу био! Читаш ли ти Свето Писмо што сам купио и оставио?! (узима књигу)

МАРКО: откуд знам! Морам да напишем ово о њеним врлинама до 21. Тада је неки празник...

ПРАДЕДА:(седа за сто)Тада је Мала госпојина! па мого би да одеш неки пут у Цркву, ту је преко пута! А можемо и заједно! Него, знаш ли ти зашто је она толико важна, и шта је та Госпојина? Наша богомоља како смо је ми звали? И које су то врлине?

МАРКО: Неки празник!

ПРАДЕДА: тачно! Празник њеног рођења! И већ тада видиш врлину! Њени родитељи се моле Богу и већ стари добијају ћерку! Замисли то! Такву веру! Стари људи који се моле за нешто потпуно немогуће! Е то је била вера!

МАРКО: Па и ја верујем!

ПРАДЕДА: А знаш ли шта је вера?

МАРКО: Шта?

ПРАДЕДА: Вровати значи имати поверење у Бога! Не само да Он негде тамо постоји, већ веровати у његову милост и моћ и њега у нашем свакодневном животу! Имати поверења у његову реч и Његову љубав! Имати поверења да ће нас он спасити и бринути о нама. Погледај родитеље богородице и видећеш ту врлину јасну и чврсту!

На сцени Јоаким и Ана испред храма, моле се:

ЈОАКИМ: Господе не заборави нас! Обрадуј душе наше остареле! Удостој ме Твога благослова да будем услишен и помилован, уклони са мене срамоту међу људима подаривши плод моме браку као некада Авраму!

АНА:Све носе плод утробе своје на рукама својим; све се утешавају децом својом, ја сам једина лишена те утехе.К оме сам слична? ни птицама небеским, ни зверима земаљским: јер и оне Ти, Господе Боже, приносе плод свој, а ја сам бесплодна. Чак ни земљи нисам слична: јер она производи и израста семена, и приносећи плодове благосиља Тебе, Оца Небеснога, а ја сам једина бесплодна на земљи. Господе! ја грешна, једина сам лишена потомства. Ти, који он некада даровао Сари у дубокој старости сина Исака; Ти, који си отворио утробу Ане, мајке пророка Твог Самуила, - погледај сада на мене и услиши молитве моје! Господе Саваоте. Ти знаш срамоту бездетности, стога ослободи душу моју патње и отвори утробу моју и мене бесплодну учини плодоносном, да бих Ти плод свој принела на дар, благосиљајући, певајући и сложно прослављајући Твоје милосрђе.

А тек јављање и испуњење таквог обећања! Вера је велика врлина! Данас људи мало коме верују стварно и бескрајно! Ни Богу!

МАРКО: како да верују када сви лажу!?

ПРАДЕДА: Бог не лаже! Он испуни и оно што ми мислимо да је немогуће! Он је Јоакиму и Ани подарио детекоје ће цели свет знати поштовати! Али и они су знали да верују и захвале на томе! А Бог не заборавља веру, наду и молитве праведника!Ето врлине: молитва са надом!У то време срамота је била немати децу...Данас колико видим није тако! Све нас је мање...Једно, двоје, тек понегде троје! Ко да је срамота имати децу! А шта је вредније од тога? И тако су је по обећању посветили Богу, још као врло малу, дете од три године, одвели су је у јерусалимски храм....

(на сцени храм, Јоаким и Ана излази мала Богородица ,грле је и љубе, иду према храму,Богородица остаје, столица)

МАРКО: А шта је тамо радила?

ПРАДЕДА: Служила! Служила Богу! Није била госпођа којој служе него слушкиња која служи храму и Богу свевишњем! То је била обична служба! У шивењу и везењу и другом женском раду...доношењу воде из далека, чишћењу и прању,слушању свештеника и речи Божије. У дочекивању и испраћању гостију храма...видиш ли сада њену врлину? (за то време мала богородица чисти, пере, поздравља се са свештеником...стаје испред храма и моли се:

Dobro jutro, dobri Bogo!
ja sam mala,
ja ti ne znam ništa reći,
samo hvala!
Hvala što je zora tako
lepa, mila!
Hvala što me majka moja
poljubila!
Hvala što je otac dobar -
za nas radi,
hvala što nam kora hleba
tako sladi!
Hvala što se igrat mogu
s bratom malim,
Hvala što se mogu na svem
da zahvalim.

МАРКО: Каква је сад то врлина?

ПРАДЕДА: Она које све мање има! Врлина послушности и смирења! Она се није бунила и није кукала над својом судбином већ веровала и то кроз послушање показала! Није тражила да буде плаћена нити награђена како то данас бива. Е то је служење! Када си спреман да несебично служиш другоме не тражећи ништа за себе! То се зове скромност!

МАРКО: А шта то у ствари значи?

ПРАДЕДА: Скроман значи не бити опседнут собом, немати императив „Морам се допасти“, не викати на сва врата „Паметан сам..“не уздизати себе у односу на друге. Данас је скромност потцењена и деца се уче надмености и лактању, халабуци и сујети...

Што је више плодова на стаблу, то су нижи његови врхови

Може се бити скроман а не бити мудар, али је немогуће бити мудар а не бити скроман

А богородица је у тишини веровала и вршила вољу Божију...

МАРКО: И, је л је Бог наградио због тога?

ПРАДЕДА: (смеје се) Бог никада не заборавља оне који испуњавају вољу Његову! И наградио је, више од свих жена, више и од анђела!

МАРКО: А како то?

ПРАДЕДА: У Назарету јавља се велики арханђел Божији Гаврил светој Дјеви марији...

(На сцени, богородица шије, чује се глас иза бине, пали се светло на икону анђела...)

 И ушавши к њој анђео рече: радуј се, благодатна! Господ је с тобом, благословена си ти међу женама.

[*Суд. 5:24*](http://biblija.info/ijekav/07_SUD/07SUD005.HTM#24),[*Лука 1:48*](http://biblija.info/ijekav/42_LUK/42LUK001.HTM#48),[*Лука 11:27*](http://biblija.info/ijekav/42_LUK/42LUK011.HTM#27)

29. А она видјевши га поплаши се од ријечи његове и помисли: какав би ово био поздрав?

30. И рече јој анђео: не бој се, Марија ! Јер си нашла милост у Бога.

31. И ево затрудњећеш, и родићеш сина, и надјени му име Исус.

[*Гал. 4:4*](http://biblija.info/ijekav/48_GAL/48GAL004.HTM#4)

32. Он ће бити велики, и назваће се син највишега, и даће му Господ Бог пријесто Давидов оца његова;

[*2 Сам. 7:11*](http://biblija.info/ijekav/10_2SA/102SA007.HTM#11),[*Псал. 132:11*](http://biblija.info/ijekav/19_PSA/19PSA132.HTM#11),[*Иса. 9:6*](http://biblija.info/ijekav/23_ISA/23ISA009.HTM#6),[*Иса. 16:5*](http://biblija.info/ijekav/23_ISA/23ISA016.HTM#5),[*Јер. 23:5*](http://biblija.info/ijekav/24_JER/24JER023.HTM#5),[*Јер. 33:15*](http://biblija.info/ijekav/24_JER/24JER033.HTM#15),[*Језек. 37:24*](http://biblija.info/ijekav/26_JZK/26JZK037.HTM#24),[*Дан. 2:44*](http://biblija.info/ijekav/27_DAN/27DAN002.HTM#44),[*Филиб. 2:10*](http://biblija.info/ijekav/50_FLB/50FLB002.HTM#10),[*1 Тим. 6:15*](http://biblija.info/ijekav/54_1TI/541TI006.HTM#15)

33. И цароваће у дому Јаковљеву вавијек, и царству његовом неће бити краја.

[*Дан. 2:44*](http://biblija.info/ijekav/27_DAN/27DAN002.HTM#44),[*Дан. 7:14*](http://biblija.info/ijekav/27_DAN/27DAN007.HTM#14),[*Авд. 1:21*](http://biblija.info/ijekav/31_AVD/31AVD001.HTM#21),[*Мих. 4:7*](http://biblija.info/ijekav/33_MIH/33MIH004.HTM#7),[*Јован 12:34*](http://biblija.info/ijekav/43_JVN/43JVN012.HTM#34),[*Јевр. 1:8*](http://biblija.info/ijekav/58_JEV/58JEV001.HTM#8)

34. А Марија рече анђелу: како ће то бити кад ја не знам за мужа?

35. И одговарајући анђео рече јој: дух свети доћи ће на тебе, и сила највишега осјениће те; зато и оно што ће се родити биће свето, и назваће се син Божиј.

[*Мат. 1:20*](http://biblija.info/ijekav/40_MAT/40MAT001.HTM#20),[*Мат. 14:33*](http://biblija.info/ijekav/40_MAT/40MAT014.HTM#33),[*Јован 20:31*](http://biblija.info/ijekav/43_JVN/43JVN020.HTM#31),[*Дјела 8:37*](http://biblija.info/ijekav/44_DJE/44DJE008.HTM#37),[*Рим. 1:4*](http://biblija.info/ijekav/45_RIM/45RIM001.HTM#4)

36. И ево Јелисавета твоја тетка, и она затрудње сином у старости својој, и ово је шести мјесец њојзи, коју зову нероткињом.

37. Јер у Бога све је могуће што рече.

[*1 Мој. 18:14*](http://biblija.info/ijekav/01_1MO/011MO018.HTM#14),[*Псал. 115:3*](http://biblija.info/ijekav/19_PSA/19PSA115.HTM#3),[*Јер. 32:17*](http://biblija.info/ijekav/24_JER/24JER032.HTM#17),[*Зах. 8:6*](http://biblija.info/ijekav/38_ZAH/38ZAH008.HTM#6),[*Мат. 3:9*](http://biblija.info/ijekav/40_MAT/40MAT003.HTM#9)

38. А Марија рече: ево слушкиње Господње; нека ми буде по ријечи твојој. И анђео отиде од ње.

Благовести

Ни после овога се она није погордила! Највећу почаст она је примила не сматрајући себе најбољом, већ са питањем: каква је служба везана за ту почаст? Она није само мислила о почасти већ о служби. Шта ја могу сада и овде да учиним? Мислила је о свом дугу према ономе који јој даје дар... Као што је и тебе Бог обдарио, па си леп и паметан и здрав, и ти треба да бринеш како да му служиш и да кажеш као она: ево слуге твога, Боже!

МАРКО: Како то мислиш, деда?

ПРАДЕДА: Тако лепо! Не заборави да сви дарови од Њега долазе, и то што добро играш фудбал, или лепо певаш, или добро ти иде рачун, то није твоје, већ дар Божији и гледај да га најбоље искористиш, не само за себе већ и за друге око себе! Па се не хвали собом, већ буди скроман и угледај се на њу!

МАРКО: Деда, то није лако! Зашто онда да радим ако то нико не цени и не зна?

ПРАДЕДА: А јеси ли већ заборавио веру? Бог ће све довести на своје место, и нема ничег што Он не види и не зна, само буди стрпљив! Ништа добро неће пропасти и ништа лоше неће проћи некажњено! Само треба времена! И Богородица је чекала испуњење тог обећања Божијег о Његовом сину....И дочекала га је оне ноћи када је у витлејемској пећини родила Бога! Не у свили и мермеру са многим светом који је хвали, већ у пећини окружена анђелима и јагањцима, скромна и чедна!

(на сцени, Богородица са малим Христом, Јосиф и долазе три мудраца...Мелхиор, Гашпар и Валтазар, доносе дарове...)

МЕЛХИОР: Ми смо дошли да се поклонимо новорођеном цару!

ГАШПАР: Долазимо из далека!

ВАЛТАЗАР: Донели смо дарове обећаном Спаситељу!

МЕЛХИОР: (вади кесицу) Злато, као цару!

ГАШПАР: (вади кесицу) Тамјан, као Богу

ВАЛТАЗАР: Смирну, као човеку!

ПРАДЕДА: А она ни тада није рекла : Е, ја сам га родила! То је мој син! То је пример и за данашње мајке које се радо хвале својом децом и у њима саде семе самољубља. Јер понекад родитељи и претерају, па не знају да кажу не својој деци, јер се плаше да ће их мање волети! А дајући превише и штитећи их превише науче их неким стварима које и не желе! Науче их да су она увек прва и да други нису важни. Или стално их штитећи спутавају их да се сами бране и боре! Треба их пустит да се сами помуче и науче.

Не мораш увек да причаш да би нешто рекао! Ове слике су ћутљиве, а живе! Она не говори већ брине за другог, за служење Богу. Када Ирод с мачем потражи Сина њеног, она слуша глас анђела, узима дета и бежи у далеки Египат! (Богородица, држи бебу и са Јосифом одлази са сцене)

Када њен Син проповеда, она слуша и ћути као и други, и више од свих других. Када он чини чуда и када га хвале и певају му, она иде за њим и као мајка брине шта че она учинити за њега! Када неко из гомиле викне: Благо утроби која те је носила и грудима које си сисао! Она није одговорила ја сам та! Ја сам његова мајка! (на сцени Богородица, апостоли, један виче „Благо утроби која те је носила и грудима које си сисао!“, носе икону Христову, Марија на зачељу колоне)

МАРКО: Па каква је то мајка?

ПРАДЕДА: Мајка је мајка јер себе предаје другоме, кроз сталну жртву мајка воли. Због тога је њена љубав најсличнија Божијој љубави. Она срцем схвата да је љубав радост, а чија је цена често жртва, а награда живот. Она из своје љубави добија и радост и живот, остајући у љубави увек истрајна. Мајка је као ретко ко спремна на жртву и умирање зарад бића које воли. Та љубав нема границу, и заправо нема љубави без жртве!

МАРКО: Зар љубав није уживање? Зар треба да се мучим и патим?

ПРАДЕДА: Ххахахахах... размисли! Због оне мале из 6/2 си по киши ишао у позориште, иако не знаш ни ко је Нушић!

МАРКО: Ма та мала је без везе! А и није била јака киша!

ПРАДЕДА: Ако нешто волиш ти ћеш учинити нешто за то? И Бог воли људе толико да умире за њих, ми смо волели своју земљу и многи умрли за њу... али имамо вас и није било узалудно ни Богу ни нама! И наше мајке могу бити поносне на нас! А и ми на њих! Јеси ли видео распеће?

МАРКО: Јесам!

ПРАДЕДА: Јеси ли видео ко је испод крста? Мајка и само један ученик! Пастир је ударен и стадо се разбежало! Сви остали апостоли су се разбежали! Али куда би она побегла? Она стоји поред Сина, и каже ја сам његова мајка! Док му се подсмевају и ругају она стоји уз крст са ћутљивим питањем: чиме ти могу послужити, Сине и Боже мој!

МАРКО: Па то је некада тако било...

ПРАДЕДА: То ти мислиш! Ја сам знао такве мајке! Које су носиле лик Богородице у себи! Јеси ли чуо некада за Макрену Спасојевић?

МАРКО: Нисам...

ПРАДЕДА: Da proklete Švabe, ono 1915. godine nisu ponovo žestoko navalile na Srbiju, Makrena bi, možda, te jeseni oženila svog jedinca Marinka. Ovako je kao regrut morao pravo u rat. Prvo je čula da je sa vojskom negde oko Stepojevca. Možda joj skoro neće biti bliže pa je požurila da mu odnese čistu preobuku: prtenu košulju i vunene čarape, koje je tog leta isplela za svoga jedinca. Ali Marinko je u jesen te nesrećne 1915. godine sa svojom jedinicom pred nadmoćnim neprijateljem odstupao sve dalje i dalje od svoje rodne Kolubare. Majka Makrena je sledeći njegov put sve u nadi da će ga pronaći stigla do  Prištine.

**Prizor na kozjoj stazi**

Kako joj se put za sinom poklapao sa putem kralja Petra, rešenog da digne moral vojsci gde je najteže, Makrena je svoj put složila sa kraljevim, uverena da vojska mora biti oko svoga kralja i da će tako najpre pronaći svoga Marinka. Ali pošto je i sa kraljem Petrom kasnila za Marinkom, sad je bila uverena da on ide ispred kralja i da je njegova izvidnica. Tako je ispred kralja stigla do praga Albanije, na Vezirov most. Prolazila je vojska i Makrena je zagledala svakog vojnika pre nego što bi stupio na most. Jednom ranjeniku dala je košulju. U rukama su joj ostale samo vunene čarape. Utom je na most sa svojom skromnom pratnjom stigao kralj Petar.

Makrena, koju je kralj već bio zapazio u Prištini, u porti manastira Gračanice, posle službe Božije, i od svojih ađutanata do-znao ko je i šta radi, prišla je kralju sa pruženim čarapama: „Uzmi ovo, Gospodaru, i navuci preko čizama, tako ćeš lakše preći preko mosta... Kad pređeš most, Tebi te čarape neće trebati, Gospodaru. Skini ih i potraži moga sina Marinka Spasojevića, iz valjevskog sela Slovca, Tvoga vojnika, u Užičkoj je vojsci. Tako se, rekli su mi, zove njegova jedinica. Ako iko mog Marinka, a daće Bog da je živ, može naći, možeš samo Ti, Gospodaru, i neka Ti je to pred Bogom najveći amanet, Gospodaru!"

Poljubila mu je ruku, okrenula se i krenula nazad put svoga  Slovca. Kralj Petar se na svom mukotrpnom putu kroz albanske gudure, pored svih drugih briga i nedaća, stalno raspitivao za vojnika Marinka Spasojevića, ali od njega nije bilo ni traga ni glasa. Međutim, jednoga dana idući sa svojom pratnjom, jednom uskom kozjom stazom, kralj je naišao na petoricu smrznutih vojnika, sa kojih je vetar brisao sneg, pa je izgledalo kao da živi sede oko tek dogo-rele vatre, a među kojima je, čak, jedan imao pružene ruke nad nago-rele ugašene ugrake. Kralj je, kao da je nešto predosećao, naredio svojim pratiocima da ih pretresu i pronađu vojničke bukvice. Onaj vojnik sa ispruženim rukama nad vatrom bio je  Marinko Spasojević. Kad je to doznao kralj se onesvestio.

**Kraljev spomenik za Makrenu**

Po povratku u zemlju, već teško bolestan, kralj Petar je 17. jula poslao profesora i državnog savetnika Iliju Đukanovića u Slovac da pronađe Makrenu Spasojević. Profesor Đukanović je u Slovcu doznao da je Makrena za vreme okupacije umrla, kao i neobičnu priču o njenoj smrti. Odred austrijskih vojnika sa pet teških i nepokretnih ranjeni-ka bio je smešten u Slovcu, kraj groblja, radi čuvanja mosta na Kolubari. Bilo je vreme umiranja. I Austrijanci, naročito ranjenici, svakodnevno su slušali kako se-ljanke na obližnjem groblju nari-ču za svojima. U naricanju za svojim ranije umrlim suprugom i seljanima izdvajala se Makrena. I desilo se da je uskoro umro jedan od onih austrijskih ranjenika. Na samrti je zavetovao svoje drugove da mu se na groblju nariče po srpskom običaju i tražio da mu nariče baš Makrena. Kad je umro i sahranjivan na obližnjem seoskom groblju pozvali su Makrenu da nariče. Ona je odbila. Pretili su joj. Nudili novac! Ali ništa nije vredelo. Tek kad su joj rekli da je to bila poslednja želja umrlog, da je rekao svojim drugovima kako je u njenom naricanju čuo glas svoje majke koja boluje za njim, Makrena se sažalila i pristala. Na groblju.je tako naricala kao da će svakog časa presvisnuti. A kad su kovčeg spustili u raku, Makrena je ostala bez glasa i posrnula za njim. Kad su je izvadili iz groba, bila je mrtva.

**Priča o smrti**

Profesor Ilija Đukanović, po povratku iz Slovca već teško bolesnom kralju Petru nije smeo da ispriča ovu priču o neobičnoj smrti Makrene Spasojević. „Smrtna bila pa umrla" - prokomentarisao je kralj. - „Gospod Bog se smilovao da sudbinu ne sazna. Zna Gospod biti milosrdan prema sirotinji." A zatim je izvadio pare i dao Đukanoviću da ode ponovo u Slovac i na Makreninom grobu podigne spomenik. Profesor je ispunio želju starog kralja. Na skromnom spomeniku bilo je uklesano: „Ovaj spomenik podiže Petar Karađorđević Makreni Spasojević, koja leži ovde, i njenom sinu Marinku koji se večnim snom smiri u gudurama Albanije."

U Pavlovića vili na Topčiderskom brdu okupio se oko postelje kralja Petra najviši lekarski konzilijum. Ali pomoći mu više nije bilo. Bolničar koji je prišao da mu popravi ležaj iznenadio se našavši pod jastukom seljačke vunene čarape. „Obuj mi ih, da ugre-jem noge. Pri obrazu umreću!" - jedva čujno je izgovorio vladar i sklopio oči. Vest o smrti kralja Petra objavljena je 16. avgusta 1921. godine. Nije bilo novine koja nije pisala o skromnom i ubogom životu srpskog kralja koji je umro na vojničkom krevetu i sa seljačkim čarapama. Niko nije znao da su to one čarape koje mu je Makrena Spasojević dala na Vezirovom mostu i zavetovala ga da ih preda njenom jedincu, vojniku Marinku Spasojeviću.

A onaj spomenik na groblju u Slovcu majci Makreni je 1945. godine srušila nova vlast jer je bio od  kralja. Slobodan Džunić, advokat iz Niša čiji je pokojni otac bio čuveni kamenorezac u selu Tesice kod Aleksinca, ponudio se svojevremeno preko „Ilustrovane Politike" da taj spomenik obnovi. Ali, na nesreću, vremenom je zatrt i Makrenin grob.

(остаје не сцени лево)

ПРАДЕДА:

...Као што је она оживела Христа у себи неки су оживелу њу у себи и њен лик сакрили испод свог!

МАРКО: Како то?

ПРАДЕДА: Тако што су постале сличне њој! Имајући њене врлине! Њену љубав према људима, њену милост и саосећајност, њену скромност,не гледајући на веру и боју коже,на богате и сиромашне, већ на лик божији у сваком човеку! Јеси ли чуо за докторку ЕлизУ РОс? Ја је никада нећу заборавити...

Dr Elizabet Ros se tokom [Prvog svetskog rata](http://www.telegraf.rs/teme/prvi-svetski-rat), kada je čula da je u [Srbiji](http://www.telegraf.rs/teme/srbija) **vlada manjak lekara, odlučila da dođe u bolnicu za tifusare** **u Kragujevcu svesna da među njima neće dugo poživeti**

ДР ЕЛИЗА РОС: Dr Elizabet Ros, iz gradića Tain na severu Škotske, diplomirala je medicinu 1901. godine, kao jedna od prvih žena u državi. Kratko je radila u Tainu, a onda postala lekar na ostrvu Kolonzi. Avanturistički duh odveo je u Persiju, sadašnji Iran, gde je bila asistent jermenskom lekaru. Živela je skoro dve godine u iranskim planinama i lečila moćno pleme Baktijara. Bili su toliko oduševljeni njome da su je postavili za poglavicu. Deo njenog posla bio je da bude doktorka u haremu.

**Vrativši se u Škotsku dr Ros je ugledala oglas kojim se traži lekar na brodu. Spakovala se i otišla. Bila je prva žena brodski hirurg u Britaniji, na velikom brodu koji je plovio do Indije i Japana**. Tu ju je zatekao početak Prvog svetskog rata.

Dr Ros je čula za katastrofalni manjak doktora i medicinskih sestara u Srbiji koja je tada imala tek 400 lekara, a većina je bila dodeljena vojsci. Stigla je u Srbiju krajem januara 1915. i dobrovoljno, potpuno svesna šta je čeka, otišla u bolnicu za tifusare u Kragujevcu.

ПРАДЕДА: **. Izdržala je svega tri nedelje. Umrla je u 37. godini života.** Grob doktorke Ros nalazi se na Varoškom groblju u Kragujevcu. Na njemu je uklesano “Ovde leži dr Elizabet Ros”. Ispod toga, ćirilicom stoji “Narodu ste srpskom darovali srce”. Malo Kragujevčana zna ko je neustrašiva doktorka, a bila je poglavica, haremski lekar, brodski hirurg, avanturista...

(остаје на сцени десно)

МАРКО: а је л се зна где је гроб Богородице?

ПРАДЕДА: Да! У Јерусалиму, у Гетсиманији, испод маслинске горе.

МАРКО: Је л тамо њено тело?

ПРАДЕДА: Не! Закаснили смо за то, ко апостол Тома! Господ је вазнео на небо! Зато се и зове Велика Госпојина! Видиш! Она слушкиња у храму, она слушкиња у Назарету, она слушкиња у Витлејему, она слушкиња у Египту, она слушкиња у Јерусалиму и Голготи, сада је царица Господња! Већа од анђела и часнија од херувима! Нема службе нити цркве без њеног лика уз лик Сина њеног!

(Богородица се пење на степеник, води Макрену и Елизу,стају поред ње)

МАРКО: Значи више није овде?

ПРАДЕДА: Она је заувек ту! Као узор и помоћник! Она и сада помаже и теши све који јој се моле! Као што су апостоли тражили њен благослов можемо и ми, и као што је тешила и спасавала све који је призивају! По мајчинској милости она спашава све који јој вапију

СВЕТИ ЂОРЂЕ: Пресвета богородице, спаси нас! (Богородица га теши, и одводи до храма, стаје испред ње)

МАРКО: Деда, ја ништа нисам написао.... а је л би могла она мени ово да напише? На пример?

ПРАДЕДА: Све зависи од тебе! Све ти је дозвољено, али ти све не користи! Понекад мораш да истрпиш и смирено подносиш одговорност! Угледај се на Богородицу, како је била вредна и извршавала своје обавезе!

Шта је важно да научиш? Није учење само знање и подаци, него стицање неких врлина и мерила! Треба да знаш да га правилно употребиш! Џаба је знање ако га злоупотребиш!

МАРКО: Како је то могуће? Зар знање може да буде лоше?

ПРАДЕДА: Зар мислиш да је био глуп и да није имао знања онај што је измислио оне силне топове којим су нас тукли, или онај што је измислио ове пластичне кесе, од којих реку нисам могао да препознам!

МАРКО: Па и то што кажеш... али како да знам како да га употребим?

ПРАДЕДА: Животу се не можеш научити, нити постоји неко правило, јер је променљив! Зато треба да упамтиш и тражиш само оно што траје кроз векове непромењено и није изгубило свој значај и сјај! А то су врлине! Погледај историју, музику, уметност....

Данас је тешко да разазнаш шта је добро, а шта лоше када се све нуди тако лепо и фино, али време покаже свакоме меру и вредност! А богородичине врлине су све вредније и вредније и њима не пролази време! По њима мери!

МАРКО: Али деда, ко данас може тако? Ја желим да будем најбољи!

ПРАДЕДА: Сине, нема ту најбољих и најгорих. Живот није такмичење са другима, већ пут ка Богу води преко ближњега, да се заједно са њим спасавамо и стојимо пред Господом. Без обзира на њихову веру и нацију! Поштовање другог је поштовање себе! Ми смо поштовали друге, и знали да будемо захвални!

МАРКО: Да, чуо сам на часу да није забележена ниједна крађа на Крфу када сте били, иако вас је било више него Грка, нико ниједну поморанџу није украо!

ПРАДЕДА: Не мора све да буде такмичење, јер оно ствара победнике, али и губитнике, а неки немају никакве шансе у тој трци! То су мала Христова браћа које је нама на душу оставио на старање! Бог и Богородица нису са силницима, већ са слабим и немоћнима! Па ми који смо јаки да понесемо оне слабе и са њима уђемо на циљ! То није тешко ако оно што знаш употребиш, сада и овде где јеси! Као ми 915е!

МАРКО: А шта ја да додам у тај венац?

ПРАДЕДА: Оно најбоље што имаш и знаш! Шта су ови пре тебе додали?

ШТА ДОДАТИ У ВЕНАЦ

МАКО: НЕКИ ЦРКВЕ: Крагујевчани храм, Јован Дучић - Херцеговачку Грачаницу (Благовештење), Стефан Студеницу, Сава Хиландар, Милутин Грачаницу, Максим Бранковић Крушедол (Благовести),

НЕКИ ПЕСМЕ Лаза Костић, Санта Марија дела салуте, сам анђео Дотојно јест, Матија Бећковић

НЕКИ ИКОНЕ: Лука Тројеручицу и Млекоптатељицу, Микеланђело и Да Винчи

А ја не знам ни да пишем песме, ни да сликам, а пара за цркву немам....кад порастем ја ћу...

ПРАДЕДА: Н е мораш да чекаш! Ти имаш нешто још вредније! Детињу душу! Њу чисту и ову икону (даје му икону) понеси и чувај је! Имаш ту и молитву....

МАРКО: (окреће икону и чита)

ПАДЕДА: Ајде заједно да је прочитамо, нећемо ваљда да седимо. (устају)

МАРКО МОЛИТВУ (икона и молитва на њој)

Блага Мајко благога Цара, Пречиста и благословена Богородице Маријо, милост Сина Твога и Бога нашег излиј на моју страсну душу, и Твојим молитвама упути ме на добра дела, да бих остало време живота свог провео без порока и Тобом рај нашао, Богородице Дјево, једина чиста и благословена.

Хвала ти, деда!

ПРАДЕДА: за шта друго деда служи! Него, да знаш све ми је ово причао онај владика из Ниша 914, Николај, тај је знао све, ко тај твој другар Гугл!

Чувај се, и осветлај нам образ! (враћа се у рам, Марко затвара књигу...мрак)

Пале се светла, Марко се буди....гледа у рачунар

МАРКО: Гугл! Е мој ти! Да знаш каквог сам прадеду имао!

-КРАЈ-