**159. Prorocirea lui Ilie**

*Radu Dan Alexandru*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PROROCIREA LUI ILIE

Pe timpul unei marii secete un înger întrupat,

într-un om s-a pogorît peste această lume,

și încă din copilărie,cu Dumnezeu în suflet,

avea puterea de a deschide și a închide ceruri

printr-o ușoară și atît de simplă cuvîntare,

'Deschide-ți -vă ceruri și aduceți picături de ploaie''

după închinăciunea către Domnul ce o făcea,

norii atît de negrii începea a se învolbura,

și fulgere și tunete cutremura albastrul

ce devenea cît ai privi atît de cenușiu ,

Și ele cădeau peste pămîntul afînat,

ca o miraculoasă vindecare,

''și suflînd către un băiat viața i-a dat,''

și toți în juru-i rămînînd îmmărmuriți,

l-au trecut printre cei buni sfinți.

Și oamenii veneau l-a El să-i vindece,

iar de păcate lumeşti, începea a-i absolvi,

prin închinările sale către Domnul,

și credința care-i era acerbă pe toții

ce veneau î-l mîintui, ...să nu cadă în depravare,

Dară prin necredință soției sale păgîne,

și văzînd aceste lucruri,ce nu sunt bune,

Ilie, luă un miel și îl sacrifică ...și spuse:

''aceasta este jertfa mea adusă ȚIE,Domnul meu''...pentru nesupunerea sa,

și bunul Dumnezeu văzînd această faptă curată a iertat-o.

Și văzu iară că îsi întoarce fața către Dumnezeu,

El,Domnul,a avut grijă să-i dea mereu,

sfințire prin harul său al binecuvîntări,

cu ploii,scăpînd pe oameni de seceta arzătoare

ce se avîntase peste ei,atît de secătuitoare,

Jertfise iar un miel ce i-l aducea Lui...

și apa din cer, pogorî peste ținut său

atit de tare de toată se minuna ..şi se întreba:

-Unde vine atîta apă?...că vrea să slăvească

pe cel care i-a ajutat...şi deoadată venind către ei

Un om agale le spuse:"Eu m-am închinat!,,,

și Dumnezeu m-am ascultat dîndu-vă ploaia,

peste ale voastre muncite ogoare,

să aveți îmfructare și bunăstare,

''Și să mă pomenti și după urcare.''

DREPTURILE REZERVATE AUTORULUI

28.08.2020.

''PROZĂ ÎN VERSURI''

Radu Dan Alexandru''-MISTERUL POEZIEI.