**Георгий затворник Задонский**

**Различные записки и выписки**

Оглавление

[Собственноручная записка затворника, найденная в его бумагах 1](#_Toc225254724)

[Памятная записка 3](#_Toc225254725)

[Речь к Святому Георгию от грешника Егора 3](#_Toc225254726)

[Молитва к Св. Великомученику Георгию 4](#_Toc225254727)

[Разные выписки из книг и собственные размышления 4](#_Toc225254728)

[1. В назидание душе моей 4](#_Toc225254729)

[2. О мучениях св. мученицы Агафии 7](#_Toc225254730)

[3. Об антихристе 7](#_Toc225254731)

[4. О разумении Писания по прочтении «Исповеди» блаженного Августина 8](#_Toc225254732)

[5. Продолжение Исповедания блаж. Августина 9](#_Toc225254733)

[6. О любви и радости от Бога и от мира и греха 9](#_Toc225254734)

[7. Выписка из сочинения Св. Тихона 9](#_Toc225254735)

[8. О видениях и прославлении св. Тихона 9](#_Toc225254736)

[9. Исповедания самого себя по заповедям и грехам 10](#_Toc225254737)

[10. Исповедание с вопрошением себя 12](#_Toc225254738)

[11. Многими скорбями подобает нам войти в царствие Божие 13](#_Toc225254739)

[12. О духовной мудрости 13](#_Toc225254740)

[13. Василия Великого из беседы 3-ей на слова: «внемли себе» 14](#_Toc225254741)

[14. О покаянии грешников 14](#_Toc225254742)

[15. Если живем по духу – то живы будем 14](#_Toc225254743)

[16. На вопрос: где удобнее спастись? 15](#_Toc225254744)

[17. О тех, кто не любит уединения 15](#_Toc225254745)

[18. Об увлечении посещать святые места 15](#_Toc225254746)

[19-25. Стихотворения на духовную тему 15](#_Toc225254747)

[Записки, которые были наклеены на стенах кельи 17](#_Toc225254748)

[Выписки из собственноручных записок Георгия Алексеевича 25](#_Toc225254749)

## Собственноручная записка затворника, найде­нная в его бумагах

При воспоминании моем, в славу Божию, достопамятного повествования, кото­рое сообщено было сердцу моему очень близко в самом конце 18-й сотни лет от Рождества Христова, ныне убедился я мыслью передать оное, сколько могу припомнить, вашему серд­цу, благоговеющему к истине.

Ставши на точке истины, не мечтатель­ное и умственное, но историческое сказание вам представляю.

Я вижу священную чету, одаренную красотою, благоухающую благотворениями, увенчанную добродетелями и взаимно приветствующуюся спасительным словом, льющимся от благодатных источников чистейшей любви; и при ней играет дочь-младенец, как расцветаю­щая роза. Пленяюсь в удивление Промыслу Божию и простираюсь далее. Сказал я вам о юных супругах и об их маленькой дочери (о моей сес­тре Надежде), которая была первым от Всевыш­него благословением их супружества.

Потом, при часто совершаемых молит­вах, благоугождающая Господу мать еще удос­таивается небесного благословения в особен­ном посещении. Когда все покоилось в мирной тишине, в самую глухую ночь, когда она почи­вала на ложе своем, вдруг озарился весь ее по­кой светом. Отворилась дверь; свет приумно­жился; явился священник, бывший ее духовник и уже три года опочивающий во гробе, и при­нес на руках своих святую икону, на коей три венца пресветлейшие. С сим-то образом Божий посланник, тихо приблизившись к одру спав­шей, благословил духовную дочь свою, стояв­шую в радостном трепете и объятую святым страхом, и возвестил ей вожделенные слова сии: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Бог даст тебе сына Георгия. Се тебе и образ свято­го Великомученика и Победоносца Георгия».

Неизреченно обрадованная Божиим благословением, приложилась она ко святому образу и, приявши на свои руки, поставила оный в приличное место. Сим окончилось ви­дение. Когда благочестивая жена пробуди­лась ото сна, сердце в ней трепетало от страха и радости.

Мужа же ее в то время не было в доме. Восхищенная жена с нетерпением ожидала своего супруга, чтобы разделить с ним оную неизреченную радость. Наконец пришел су­пруг; взглянул — и радость жены усугубилась; внимательно выслушав историю сновидения, восхищалась верою благоговейная чета и, бла­гословляя Господа, предалась в Его святой Промысл. Радость в сердцах их восторжество­вала выше чувств, и в умилении души они взы­вали: «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава благословению Его! Призрел Господь на смирение наше. Что воздадим Господу за Его посещение?» Известились о сем Божием благо­волении и ближайшие родные, и от них многие другие. И все сорадовались с радовавшимися о благодати Божией.

Историю чудного сновидения я имел счастье слышать от самой родительницы мо­ей, познавшей на себе оную радость. Кому я пересказываю это, прошу вас посмотреть ум­ною мыслью, вас, внимающих той истинной радости: в каких приятных ожиданиях оста­лись сердца, восхищенные небесным возвеще­нием и утвержденные несомненною верою о имеющем от них родиться сыне, свыше наи­менованном. Ищите сами, какая радость мо­жет превышать сию о Господе радость, не­изъяснимую для родителей, живущих на земле!

По некотором времени вновь приветст­вуется благоприятным безмолвием и глубокою тишиною ночи благомыслящая супруга, нося­щая и соблюдающая в себе плод Божия обетова­ния. Сидит одна и размышляет о непостижимых и неведомых судьбах Божиих. Когда в доме ее все пребывало в покое и тишине, одной токмо Анны сердце содрогалось от какого-то находя­щего ужаса: то омрачалось унынием, то возму­щалось страхом, то погружалось в скорбь. Из одного скорбного состояния беспрестанно переходила в другое кроткая супруга и никак не понимала причины терзавшей ее печали.

Кто-то, ударив крепко в стену, под кото­рой она задумавшись сидела, вывел ее из недо­умения. Сердце ее содрогнулось. Закричал кто-то: «Возьмите убитого!» Это был мой родитель, который, по ошибке злых людей, вместо ожи­даемого ими был убит на Пятницком мосту. Не нахожусь, как описать чувства, пораженные страхом, ужаснейшим самой смерти! Увы вне­запному превращению! Дом радости и благого­вения соделался жилищем плача и сетования!

Сердце, которое недавно размышляло с благоговейным удивлением о судьбах Божиих, внезапно поражается. Оно в руке Бога Вседер­жителя. Душевные чувства замерли; но Господь оживотворяет еще на претерпение особенных страданий.

Где же отец, радовавшийся о благодати Божией? Где тот ближайший друг сердца? Вот он. Его принесли и положили на одр смертный. Весь окровавлен, но еще дышит, смотрит и чув­ствует. Следовательно, надобно было ускорить позвать священников для освящения его елеем. Они немедленно пришли, помазали умирающе­го освященным во имя Господа елеем, и он, быв еще в памяти, удостоился принятия Святых Тайн. Наконец прощается со всеми умильным взором, возводит очи свои горе и испущает са­мый тихий вздох. Все возрыдали и орошали бездыханное тело слезами.

Но Промысл Божий свят! Сие посеще­ние есть посещение Божие. Благоволил Отец Небесный взять отца земного и друга искрен­них, да будет Сам всещедрый Бог Отцом сирот и вдовствующей матери сильным Покровите­лем. Поистине видимые временные утешения ничтожны в сравнении с тем путем, которым Сам Господь ведет избранных Своих к невиди­мым — вечным.

Повествовательница сего сколько ни старалась умерить печаль сердца своего благо­разумною мудростью, чтобы утолить болезнь, обновляющуюся в ней воспоминанием того, в котором она внимательною мыслью преду­сматривала что-то высокое, но усильно проби­вающиеся слезы сделались ручьями, и пока протекли быстрины оных, продолжалось без­молвие. Утишились чувства, и она опять начала рассказывать, что, к ее утешению, по истече­нии срочного времени, Господь разрешил ее от бремени рождением обещанного сына. «О пла­чевное состояние! Когда родитель твой от нас переселился, тогда ты,— так взывала в слезах мать новорожденному сыну,— на свет родил­ся». Потом она поручила восприемникам нести его во святую церковь для принятия крещения. По троекратном погружении во имя Отца и Сына и Святаго Духа в воду младенец, обле­ченный благодатью Святаго Духа, возвращен был в объятия матери.

«На другой год по смерти мужа,— рассказывала мать сиротствующего Георгия,—собрались родные и предложили мне выйти за другого доброродного мужа, рекомендованного ими честным и достойным. Промысл Божий свят! "Вы видите, отвечала я им, что угодно бы­ло благости Божией взять от меня мужа и дать мне сына. Любовь к первому не пресеклась во мне его смертью, но свидетельствуется верно­стью и в настоящем положении. О соблюдении же себя в чистой непорочности до самого гро­ба и о воспитании детей моих до их возраста единственная моя и несомненная надежда — Бог. И потому предложить себе другой надеж­ды не могу. Прошу вас не оскорбиться за от­вержение вашего предложения".

Итак, родные мои, подивившись неожи­данному ответу, разошлись. Скоро и я остави­ла пребывание внутри города. Построила для себя за городом новый небольшой домик на уединении при церкви Святителя Николая Чудотворца. Сие место расположено было на мысу между реками, близ Татарских гор и кладбища покойников, между коими лежит любимый ваш отец. Тут мне удобнее было вос­питывать моих детей, Богом вверенных моему смотрению, во всяком наказании и страхе Божием.

Часто ходила я на гроб покойного с де­тьми моими, для служения панихид и для про­лития слез от жалости сердца моего. Уже со­вершенно изнемогшую брали меня на могиле нищие на свои руки и относили в дом мой, ведя за мною и плачущих малюток.

Сие надгробное рыдание мое продол­жалось до тех пор, пока, благословением Божиим, покойный сам явился мне во сне и уте­шил меня живым присутствием, говоря: "Что ты плачешь? Не плачь обо мне; мне там очень хорошо,— и подал мне конфетку — вот у нас там какая пища". И я только что положила оную в рот, она растаяла — и разлилась по всем чувствам неизреченная сладость и ра­дость, чего никак не могу изъяснить словом; видение скрылось. С той минуты горькие мои слезы переменились на сладкие и благодар­ные. Слава Богу о всем! Господь даде, Господь и взя. Буди имя Господне благословенно. А вы теперь,— продолжала она, обративши к детям речь свою,— вы, о чем плачете? Господь даро­вал вас мне на утешение; почто ж вы плачете и слезами своими более опечаливаете скорб­ное мое сердце?

Старшая дочь отвечала: "Ах, маменька! как же не плакать нам, оставленным здесь? Где наш папенька, там очень хорошо. Он в раю. Когда же мы к нему пойдем? Здесь без него нам грустно". Не грустите,— продолжала мать,— но молитесь Господу, да будет Его святая с на­ми воля. Когда Ему угодно будет, тогда и нас к нему возьмет. Прилежно учитесь, слушайте старших себя, сохраняйте в душе страх Божий; любите Господа Бога всем сердцем, творите Его заповеди — и не оставит вас Господь Сво­ею милостью. Перестаньте плакать! Будем бла­годарить Господа за все ныне. Милость Божия с нами».

Она любила нищих, подавала им мило­стыню. К тому же и детей своих любезно при­учала. Давши им несколько денег, скажет: «Они ваши собственные: куда ж вы употреби­те? на конфетки ли для своего удовольствия и услаждения, или отдадите нищим ради имени Христова?» Тогда дочь отвечала ей: «Мамень­ка, конфетки мы съедим и еще захотим; а когда подадим нищим ради Христа, то Господь боль­ше утешит нас, когда к Нему приидем». За сии слова радовалось сердце матери, и она премуд­ро умела утешать детей своих, со внушением, что мы собственного ничего не имеем, а что у нас есть, то вверено нам от Господа. И как мы употребим оное, потребуется от нас отчет. За удержание или расточение безумное мы подлежим праведному суду Божию. «Что заду­мались? Делайте добрые дела, и будет вам в Царствии Небесном добрая награда».

## Памятная записка

В 6-м часу вечера,—на встречу идущим монахам от вечерни, прибыл я в обитель Божьей Матери Владимирской, 1818 года, под Ее покровительство.

Семнадцать лет—я здесь в обители Святой,

Семнадцать лет провел я с матерью родной;

И десять лет Царю в полках его служил;

Смотрите, сколько я на свете жил.

И вот мой век, как день вчерашний, промелькнул,

Как будто в первый раз на свет сей я взглянул.

Меня и на реках смерть алчная искала,

И в море ад мне разверзала:

Но Бог помог—и я не утонул!!!

В степи с людьми я замерзал,

И очень близок к смерти был;—

Мороз и вихрь на смерть терзал;

В живых остаться я не мнил

О, мысль небесная, благая!

Призвал я в помощь Николая,—

И преложилась вдруг вся буря в тишину!

Великий Чудотворец спас

От гибели и смерти нас;

Мы все не знали, как благодарить ему!..

Сверх всех болезненных стечений,

Сверх всех смертельных приключений,

Как много было стрел на жизнь мою!

Господь помог—

И я возмог!

Теперь благодарю, пою:

Свят! Свят! Свят! Господь Саваоф!..

## Речь к Святому Георгию от грешника Егора

О, Ангел мой, Святый Славный Великомученик, Победоносец и Чудотворец Георгий! Угодно было Святому Провидению славным явлением невещественного света и блистаниями светло-сияющего образа твоего священно благословить мать мою, иму­щую родить меня. О, какой радостный луч Божественного света проник в ее душу и благоволил озарить меня словом истины в ее утробе! Так все провидящий Бог проявил мое рождение, именуя меня, сокровенного во чреве, святым славным именем твоим и ознаменовав бытие мое таким славным явлением. С удивлением произносила мать моя, когда я уже мог пони­мать реченное к ней свыше: «Сына тебе Бог даст Георгия: Вот тебе и образ Св. Великомученика и Победоносна Георгия!» Тогда она в священном ужасе и страхе благоговейно прило­жилась к образу и приняла его к себе на руки. Что я от нее слышал, то и исповедую в славу Божию и в прославление чудес твоих по дарованию Христову. При сем повторяя речь Давидова псалма: не нам, Господи, не нам, но имени твоему даждь славу, молю тебя, небесный воин! испроси грехам моим прощение от Господа, от начала и до конца моего временного в сей жизни пребывания. Предстательствуй о мне, о чудный победоносец, поправый великого змия, и царевну освободивший от смерти, и многие тысячи народа просветивый верою! Ныне умоли всесильного Бога, да буду и я в немощи моей силен благодатью Его, на побеждение противящихся истине и на всеконечное попрание страстей моих! Аминь.

1827 год

## Молитва к Св. Великомученику Георгию

(Сия молитва написана затворником по внушению умиленного сердца, в изъявление благодарности святому великомученику Георгию, избавившему его от сильного вражеского искушения и даровавшему над лукавым духом тьмы победу)

Предстательствуй о мне, о Ангел мой хранитель, Святый Великомучениче и Победоносче Георгие, да всегда помилует мя Господь от рыкающего льва диавола и от всякого врага, ищущего поглотити во ад душу мою. Поборниче и избавителю мой! До конца не остави мене, избавляя от лукавого духа. Тебе я предан от чрева матери моей, образом твоим благословлен, именем твоим наречен и светом твоим озарен, да про­славится тобою имя Христово во мне грешном и недостойном. Аминь.

## Разные выписки из книг и собственные размышления

### 1. В назидание душе моей

Внидите во врата его во исповедании, во дворы его в пениях. Псал. 99.

Крепость моя и пение мое—Господь, и бысть мне во спасение.

Глас радости и спасения в селениях праведных. Пс. 117.

Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе: аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего.Пс. 136.

Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Пс. 142.

Вознесет кроткие во спасение. Пс. 149.

Возношение Божие в гортани их.

 Из Притчей Царя Соломона.

Совет добр сохранит тебя, помышление же преподобно соблюдет тебя.

Не будь мудр о себе. Бойся же Бога, и уклоняйся от всякого зла.

Не отрицайся благотворить требующему, когда может рука твоя помогать.

Всяким хранением блюди твое сердце: от сих бо исходища живота.

Отыми от себе строптива уста, и обидливы устне далече от тебе отрини.

Очи твои право да зрят.

Не уклонися ни на десно, ни на шуе.

Да сохраниши мысль благую.

Чти Господа, и укрепишися.

Кроме же его не бойся иного.

Храни моя заповеди и поживеши. Словеса же моя, яко зеницу ока.

Премудр убоявся, уклониться от зла: безумный же на себе надеявся, смешивается со беззаконным.

Острояростный без совета творит: муж же мудрый многое терпит.

Страх Господень источник жизни, удаляющий от сетей смерти.

Долготерпелив муж мног в разуме: малодушный же крепко безумен.

Кроткий муж сердцу врач: моль же костем сердце чувственно.

Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.

 Не возлюбит ненаказанный обличающих его, с мудрыми же не побеседует.

Лучше частица малая со страхом Господним, нежели сокро­вища велии без боязни.

Губит себя мздоимец: ненавидяй же даров приятия спасется.

Путие живота помышления разумного, да уклонився от ада спасется.

Сердца праведных научаются вере: уста же нечестивых отвещают злая.

Приближи к Господу дела твоя и утвердятся помышления твоя.

Прежде сокрушения предваряет досаждение, прежде же паде­ния злопомышление.

Разумный в вещех обретатель благих: надеяйся же на Господа блажен.

Премудрыя и разумныя злыми нарекут: сладцыи же в словеси множае, услышаны будут.

Лучше муж долготерпелив, паче крепкого. Удерживаяй же гнев, паче вземлющего град.

Лучше укрух хлеба с сластию в мире, нежели дом исполнен многих благих, и неправедных жертв с бранию.

Якоже искушается в пещи сребро и злато, тако избранная сердца у Господа.

Верному весь мир богатство, неверному же ниже пенязь.

Не приличны суть безумному устне верны, ниже праведному устне лживы.

Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга.

Сокрушает прещение сердце мудрого: безумный же бием не чувствует ран.

Прекословия воздвижет всяк злый: Господь же Ангела неми­лостива послет нань.

Лице разумно мужа премудра: очи же безумного на концах земли.

Иже щадит глагол произнести жесток, разумен: долготер­пеливый же муж премудр, лучше ищущего науки.

Праведный себе самого оглагольник, в первословии, егда же приложит супостат, обличается.

Прекословия утомляет молчаливый, и во властех определяет.

Брат от брата помогаем, яко град тверд и высок, укрепляется же, якоже основанное царство.

Смерть и живот в руце языка; удерживающие же его снедят плоды его.

Лучше есть убог ходяй в простоте своей, нежели богатый строптив устны своими и несмыслен.

Идеже несть учения души, несть добро, и иже скор есть но­гами, поткнется.

Неразумие мужа погубляет пути его: и Бога виновна творит в сердце своем.

Страх Господень в живот мужеви: а бесстрашный водво­рится на местах, идеже не наблюдается разум.

Уготовляются невоздержным раны, и мучения подобне неразумным.

Весь велик и мал, и мера сугуба, нечиста пред Господом обоя: и творяй я, в начинаниях своих запнется.

Не люби клеветати, да не вознесешися: отверзи очи твои, и насыщайся хлеба.

Иже хранит своя уста и язык, соблюдает от печали душу свою.

Благодать и любы свобождает, в них же утверди себе, да не в поношении будеши, но сохрани пути твоя добре устроены.

Якоже яблоко злато во усерязи сардийскаго камене, сице рещи слово при приличных ему.

И якоже в усерязь златый сардийской камень многоценной вяжется, сице слово премудро во ухо благопослупшо.

Якоже оцет неполезен вреду, и дым очима: так припадшая страсть в телеси сердце оскорбляет.

Аще алчет враг твой, ухлеби его: аще ли жаждет, напой его. Господь же воздаст тебе благая.

Якоже птицы отлетают и врабиеве, тако клятва суетная не найдет ни на кого же.

Блажен муж, иже боится всех за благоговение: а жестокосердый впадает в злая.

Обличаяй человечи пути, благодать имать паче языком ласкающаго.

Иже не срамляется лица праведных, не благ: таковы! за укруг хлеба продает мужа.

Неверный муж судит туне; а иже надеется на Господа, в прилежании будет.

Иже надеется на дерзо сердце, таковый безумен: а иже хо­дит в премудрости, спасется.

Аще увидиши мужа скора в словесех, разумей, яко упование имать паче его безумный.

Досаждения мужа смиряет; а смиренныя утверждает Господь в славе.

Двое прошу у тебе: не отыми от мене благодати прежде умертвия моего.

Суетно слово и ложно далече от мене сотвори.

Сыне, отверзай уста твоя слову Божию, и суди вся здраво: от­верзай уста твоя, и суди праведно, рассуждай же убога и немощна.

Из Екклизиаста

Мудрого очи его во главе его, а безумный во тьме ходит.

Яко приходит соние во множестве попечения: так и глас безумного во множестве словес.

Сердце мудрых в дому плача: а сердце безумных в дому веселия.

Благо еще слышати прещения премудра, паче мужа слышащего песнь безумных.

Якоже гласи терния под котлом,—так смех безумных: и сие суета.

Благ терпеливый паче высокого духом.

Не тщися в духе своем яритися; яко ярость в недре безумных почиет.

И силы укрепит, и изобилие мужу мудрость.

Словеса уст премудрого благодать; устне же безумного по­топят его.

Бога бойся, и заповеди его храни.

Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою поло­жит за други своя. Иоан. гл. 15, 13.

Якоже он—Христос за нас душу свою положи, и мы должны есмы по братии души полагати. Сего убо желает Христос.

Христос сам говорит в Песни Песней: Добра еси ближ­няя моя, яко благословение, красна, яко Иерусалим. (Сие разумеется о Церкви). Что украсилася еси? И что усладилася ему? Любы в сладостех. И положи мя, яко печать на сердцы твоем, яко печать на мышцы твоей: зане крепка, яко смерть лю­бы, жестока, яко ад, ревность. Вода многа не может угасити любве, и реки не потопят ее: аще даст муж все имение свое за любовь уничижением уничижать его... (сие о Право­славной Церкви разумеется). Она есть село, или поле Божие, плодоносящее, ее же добродетели и силы суть велии, до коих мученики, любя Христа, достигли.

Пророка Иоиля увещание к покаянию. Гл. 1, 6.

Утрезвитися пиянии от вина своего, и плачитеся: рыдайте вси пиющии вино до пиянства, яко отъяся от уст ваших веселие и радость. Понеже язык взыде на землю мою крепок и безчислен (под сим изречением можно разуметь свое тело, и бесчисленные душевные страсти, которые восходят и сильно действуют на любящих упиваться вином. — Да и бесовское полчище именуется: язык чужд). И ныне глаголет Господь Бог ваш: обратитеся ко мне всем сердцем вашим, в по­сте, и в плаче, и в рыдании, и расторгните сердца ваша, а не ризы ваша, и обратитеся ко Господу Богу вашему: яко милостив и щедр есть. (Гл. 2).

Пророка Михея. Гл. 6,7

Возвестися бо тебе, человече, что добро, иди чесого ищет от тебе Господь, разве еже творити суд, и любити милость, и готову быти, еже ходити с Господом Богом твоим.

Гл. 7. У люте мне! Понеже бых аки собирали сламу на жатве, и яко пародок во обимании винограда не сущу гроздию, еже ясти первоплодная, еже вожделе душа моя. У люте мне душе! яко погибе благочестивый от земли, и исправляющаго в человецех несть. Вси в кровех прятся, кийждо ближняго своего озлобляет озлоблением, на зло руки своя уготовляют: князь просит, и судия мирные словеса глаголет: желание души его есть, и отыму благая их.

Пророка Софонии. 3 Гл.

И оставлю в тебе люди кротки и смиренны, и будут благоговети о имени Господни.—Останцы Израилевы и не сотворят неправды, и не возглаголют суетных, и не обрящется во устех их язык льстив.

Пророка Захарии. Гл. 7.

Глаголет Господь Вседержитель: суд праведен судите, и милость и щедроты творите кийждо брату своему,—и злобы кийждо брата своего да не помнить в сердцах своих. Глаголи­те истину кийждо искреннему своему.

Истину и суд мирен судите во вратех ваших и клятвы лживыя не любите: зане вся сия возненавидех, глаголет Гос­подь Вседержитель.

Пророка Малахии. Гл. 3.

И обратиться, и увидите между праведным и между беззаконными и между служащим Богови, и неслужащим ему. Яко се день грядет горящь, яко пещь, и попалить я: и будут вси иноплеменницы, и вси творящии беззаконная, яко стеблие: и возжжет я день Господень грядый, глаголет Господь Вседержитель, и не останется от них корень, ниже ветвь. И возсияет вам боящимся имене моего солнце правды, и исцеление в крилех его: и изыдете, и взыграете, яко тельцы от уз разрешени: и поперете беззаконники, и будут пепел под ногами вашим и, в день в оньже аз сотворю, глаголет Вседержитель. Гл. 4.

Пророка Исаии. Гл. 11.

И почиет на нем Дух Божий, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия: исполнит его дух страха Божия.

Не по славе судити имать, ниже по глаголанию обличит: но судит правдою смиренному суд, и обличит правостию смирен­ныя земли: и поразит землю словом уст своихъ, и духом устен убиет нечестиваго: и будет препоясан правдою о чреслех своих, и истиною обвить по ребрам своим.

Се Бог мой, Спас мой, уповая буду на него и не убоюся: зане слава моя и похвала моя Господь, и бысть ми во спасение.

И покорю укоризну беззаконных, и укоризну гордых смирю.

Пусть бо Господень суд: уповахом на имя твое и память, ея же желает душа наша. От нощи утреннюет дух мой к тебе Боже; зане свет повеления твоя на земли. Преста бо не­честивый: всяк, иже не научится правде на земли, истины не сотворит: да возьмется нечестивый, да не видит славы Господни.

И рече беззаконник, и погибе гордый, и потребишася вси беззаконнующии в злобе, и творящии согрешати человеки в слове.

Горе чада отступившая, сия глаголет Господь: сотвористе со­вет не мною, и заветы не Духом моим, приложити грехи ко грехом. Тако глаголет Господь, Господь Святый Израилев: егда возвратився воздохнеши тогда спасешися, и уразумевши, где еси был: егда уповал еси на суетная; тщетна крепость ваша бысть, и не хотесте послушати.

И призва Господь, Господь Саваоф в той день плач и рыдание, и острижение, и препоясание во вретища: тии же сотвориша радость и веселие, закалающие тельцы, и жруще овцы, яко ясти мяса, и пити вино, глаголюще: да ямы и пием; утре бо умрем. И откровенна сия суть во ушию Господа Саваофа, яко не оста­вится вам той грех, дондеже умрете.

### 2. О мучениях св. мученицы Агафии

Хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних! — Да поет Ему вся тварь песнь победную.

Победили диавольскую силу и поклонников ее невесты Хри­стовы: Св. Мученица Агафия и Св. Мученица Феодула,—вооруженные верою и терпением, и одетые в любовь Христову, ко­торую они явили на самом деле. Первая по всяком страдании отвечала мучителю: «здравие мое есть Христос; временные же мучения сокровиществуют мне вечное веселие, и радуюсь в них, как некто радуется о обретении великих сокровищ. И как невозможно пшеницу собрать в житницу, пока не будет очищена от плевел; так невозможно есть душе моей внити в рай, если не первее тело мое муками сокрушено будет». А когда, по принятии ужасных мучений, была брошена в темницу, тогда предстал ей в виде врача Св. Апостол Петр и изъявил свое желание уврачевать ее язвы. Св. Мученица ска­зала ему вот что: «я телу моему никогда не употребляла врачевания; то, думаю, и ныне не подобает разорять обычая доброго, от юности сохраненного». Старец же говорит ей: «и я христианин есть, и надеясь исцелить тебя, пришел к тебе: не стыдись же меня». Святая в ответ ему: «ты - муж, я же - девица; могу ли бесстыдно обнажить пред тобою тело мое? Изволяю более терпеть болезнь язв моих, нежели пред глаза­ми мужского пола обнажиться. Благодарю тебя, честный Отец, что ради меня сюда пришел, желая целить мои язвы»—и ста­ла вся здрава: святой же скрылся.

### 3. Об антихристе

Пронырливый, лукавый враг, узнавши о имеющем быть втором пришествии Господни, умыслит сам собою принять образ пришествия его и прельстить людей. — Ибо Господь наш на светлых облаках, как молния, явится на землю. Враг же не так придет на землю, не на облаке светлом: ибо он тьма и отступник есть. Родится же от скверной жены—сосуд его, не сам же родится сатана, а внидет в рождшегося, и явится как тать, желая прельстить ложным благочестием всех людей. Он покажется смирен и молчалив, так сказать, не­навидя неправду и отвращаясь идолов, почитая же благоверие, нищелюбив, благ, доброзрачен, очень многостроен и тих ко всем. Почитать же имеет более язык еврейский: ибо они чают пришествия его. Сверх сего, сотворит чудеса и знамения и страхования со многою властью, лестно стараясь всем угодить, чтобы скорее многими быть возлюбленным. Даров не при­мет, со гневом не говорит, и не явится уныл, но всегда весел и тих. Кроме сего, всяким образом учения прельстит весь мир в смерть, пока царем будет. И когда увидят его люди от разных народов столько добродетельна, красотою же и силою превосходна, все вообще во единой воле будут, и с великою радостью сделают его царем, говоря между собою: на­ходится ли иной человек столько благ и праведен? Наиболее же евреи почитать его станут и радоваться царствованию его. Он же тех и место и церковь будет почитать, покажется же им всячески рачителен. Воцарившуся же змию на земли, эти люди радостные поборницы будут; Едом опять и Моав, еще сыны Аммоновы, как своему царю, поклонятся ему радостно и будут первыми поборниками, исправляюще царство его. Когда же ис­правится скоро царство ему, тогда убьет яростно трех великих царей. Потом чрезмерно вознесется сердцем и изблюет свою змеиную гордость, предлагая от утробы яд смертный на возмущение вселенной, восставляя концы земли, оскорбляя вся­ческая и оскверняя многие души, уже не как прежде показыва­лся благочестив и нищелюбив, но всегда от всех яр, нагл, гневен, раздражен, нестроен, страшен и злонравен, ненавидим, мерзок, неукрощен, лукав, укорлив, бесстыден и стараясь вовлечь в погибельную яму весь род человеческий, величаясь своим неистовством, умножая страшные чудеса, по­казывая сие ложно и не истинно; но весь мир прельстит привидениями, чародействием волшебным; дерзновенно скажет: тебе велю, гора, ныне перейди на сию сторону моря: и тотчас пойдет гора в глазах всех зрителей. Другой же горе, или очень большому острову, стоящему, во глубине великого моря, велит выйти и стать на суше, и тотчас стечение воды бывает. Еще прострет руки свои, и соберет множество гадов и птиц, и пойдет верху бездны, как посуху. И многие имеют веровать и станут его славить, как Бога крепкого. А имущие Бога всегда в себе, и просвещенные сердцами увидят воистину чи­стою верою и познают его.

Всем бо, имущим боговедени1е Божие и разум, тогда разумно будет пришествие мучителя.

Имущим же присно ум в вещах жития сего, и любящим земное, непонятно сие будет, привязаны бо суть в вещах житейских. Если и услышат слово, то не имут веры; но паче омерзит им глаголяй сия. И сего ради святые могут избежати, яко вся печали жития сего отвергоша. Тогда восплачется вся земля, и море, и воздух.

### 4. О разумении Писания по прочтении «Исповеди» блаженного Августина

Между прочим, прочитывая книгу: Исповедание Блаженного Августина, заметил я пятую главу, особенно полезную для ученых; мнящихся разуметь Св. Писание: из коих он более других уже был просвещен светом разумным, и сознается, что он определил все мысли свои обратить на Святое Писание, желая узнать, каково оно есть, и говорит: «И се познал, что оно есть вещь не явленная гордым, ниже обнаженная малолетним, но при начатии чтения его оно есть низкое; по вступлении в оное—высокое и покровенное таинствами, и я не был такой, который бы мог проникнуть в оное, или преклонить выю к стопам его: ибо я не так тогда мыслил, как говорю теперь. Когда сталь я вначале со вниманием рассматривать оное Писа­ние, то оно мне показалось недостойным сравнения с Туллиевым превосходным слогом; поелику надменность моя отвра­щалась слога сего, а разум мой не проникал во глубину его. Однако ж оно было такое, которое возрастало с малолетними; но я гнушался быть малолетним, и надмен будучи гордостью, великим сам себе казался!» Так исповедаются познавшие се­бя; а не сознающиеся, о, когда бы вожделили смириться и прибегнуть с испросительными Давидовыми словами ко Господу: Господи, вразуми мя, и научуся оправданием твоим! Признаки сего вразумления суть: кротость и смирение с благоговением, покоряющее всего человека творению заповедей Господних. И тогда он что читает, то на самом деле показывает и утверж­дается в том верою, не смотря ни на какие умствования мудрецов мира сего. Ибо скорее могут нас прельстить наши чув­ства и разум свой; но слово Божие есть истинно и пребывает во веки. И тот искренно любит Господа своего, который в точности исполняет все повеления его.

### 5. Продолжение Исповедания блаж. Августина

В славу Божию желающим благоугождать пред Богом, я побудился для общей пользы сообщить следующее (продолжение Исповедания блаж. Августина):

Воля человеческая без благодати Божеской недействительна к творению добрых дел.

Как уже исповедался я пред тобою, похвала жизни моей, Господи Боже мой, сила спасения моего! возуповал я некогда на силу мою, которая, однако, не была сила. И когда так рас­полагался тещи, где мнил тверже стоять, там более падал; и обращался паче вспять, а не вдаль простирался, и что уповал получить, то более от меня удалялось. И чем более я надеялся на собственную мою силу, тем менее мог всегда. Ибо я говаривал: сие сделаю; то сотворю; но ни сего, ни того не было. Было хотение—да не было способности. Была способность—да не было хотения: понеже я на мои уповал силы. Ныне же исповемся тебе, Господи Боже мой, Отче неба и земли! — Зане не укрепится муж силою своею, чтоб могло похвалиться пред тобою безумное превозношение всякой плоти. Ниже от человека зависит хотеть, что может, или мощи, что хочет, или разу­меть, что хочет и может: но паче от Тебя стопы человеческие управляются, тех, говорю, человеков, которые исповедуют, что они не сами собою, но тобою управляемы бывают. По­сему молим утробу милосердия твоего, благоволи, Господи, спа­сти создание твое.

О Боже! временных, иль вечных блат ищу,

Все будь, как хочешь Ты, не так, как я хочу.

Премудрый в мире сем желает одного;

Безумный—всех вещей: что ж сыщет?... ничего!

### 6. О любви и радости от Бога и от мира и греха

Радость греховная есть любовь греха: а радость суетная есть любовь временных вещей. Извергни убо вон, еже есть зло, да поняти возможеши, еже есть добро. Излей горесть, да возможеши наполнится сладости; Дух Святый есть радость и любовь. Отрини от себе духа диаволя и мира сего, да восприимеши Духа Божия. Дух диавол делает радость греховную: а дух мира сего радость суетствия. Сии-то суть радости злые: едина бо имеет вину; а другая случай вины. Но придет Дух Божественный, когда извержены будут духи злые, и внидет веселее сердечное, и сотворит радость благую, юже вон изгоняет любовь мира сего и любовь греха. Любовь мира уловляет и прельщает, а любовь греха оскверняет и ко смерти приводит. Любовь Божия ум просвещает, совесть очищает, душу увеселяет и к Богу путь показывает.

Сеяй бо в плоть свою, наслаждением мирским питается, и пожинает тление. Сеявый же в дух молитвою, и постом, и бдением, от духа пожнет жизнь вечную.

### 7. Выписка из сочинения Св. Тихона

«Знай точно, что нет там веры живой христианской, где есть пристрастие или любление богатства, чести, славы и сласти мира сего. Истинная живая вера отводит христианина от всего того и движет его к желанию и исканию небесных и вечных благ. Ибо истинная живая вера есть дар Божий духовный, и потому внутрь человека учит духовных благ искать».

### 8. О видениях и прославлении св. Тихона

Тайну цареву добро хранити: дела же Божия открывати славно. Тов. гл. 12, 3.

1. Святитель Тихон в ночи видел: внезапно растворилось небо, от востока до запада, аршина на два, и как бы огонь смешанный с золотом колеблющийся. Сие продолжалось минуты три, и потом скрылось.

2. Архимандрит Варсонофий, замиравши суток трое, душою был на воздушных мытарствах истязуем за все грехи, от самой юности соделанные, и слышал Божий глас: молитв ради Пресвятыя Богородицы и Священномученника Мокия и Андрея Стратилата, отпущаются ему грехи! и дается время на покаяние, а сие место прославлю некиим моим угодником.

3. Святитель Тихон, в ночи обходя вокруг церкви, молился: Господи, покажи мне уготованная благая любящим Бога, и что есть небесный Сион? И абие отверзеся небо, и облиста свет паче солнца, его же не возмог он зрети, от страха пал на землю, и бысть ему глас: зри уготованная благая любящим Бога.—И едва мог на коленях дойти в свою келью.

4. Сказывал святитель своим любимцам: просил он Господа: скажи мне Господи кончину мою и число дней моих. И бысть глас: в день недельный!...

5. В 1778 году в тонком сне видел Богоматерь, сидящую на облацех, и около ее стоящих Апостолов Святых Пе­тра и Павла; а он, стоя на коленях, просил о продолжении Божеской милости всему миру. И слышал глас взывающий Апостолом Павлом: „Егда рекут, мир и утверждение, тогда нападет на них внезапу всегубительство"; и по сем от страха сего воспрянувши, стал весь в слезах и трепетен.

По смерти своей святитель явился другу своему, Схимонаху Митрофану в великой небесной славе и сказал: „Отец Митрофан! хощет меня всемогущий Бог прославить". И бысть невидим. От того времени народ, стекаясь от всех месть, стал служить по нем панихиды.

### 9. Исповедания самого себя по заповедям и грехам

О чем я мыслил? Какие чувства питал в своем сердце? Чего я желал? Где я был? Что я говорил? Что я сделал? И чего не сделал? Какие мои обыкновенные грехи, т. е. по навыку и долговременной привычке мною делаемые? Сколько кратно я в оные впадал? С какими людьми я частое имел обращение?

 1-я заповедь

Поскольку первая заповедь требует того, чтобы веровать в Бога, поклоняться ему, любить его и уповать на него; то надо­бно себя спрашивать и испытывать в следующем: веруем ли мы в Бога, веруем ли искренно, чистосердечно, совершенно? Причем сомнение о вере, о Боге, о бессмертии души, о рае и аде,—есть грех. Также грехи суть: холодность к вере, нечестие, злоупотребление благодати и милостей Божиих, злоупотребление вещей священных, таинств Св. Писания, презрение святыни, кощунство, или насмешки над верою и Церковью, роптание на промысл Божий, непокорность воле Божией в противных случаях, болезнях, или ущербах, волхвование и чародеяние, верование снам, суеверия, чтение, или ссужение книг запрещенных, нелюбовь к Богу, непомышление о Нем, забвение и презрение, предпочтение тварей, мира, себя самих, иму­щества, честей, удовольствий, любви к Нему, неисполнение обетов, данных при крещении, оставление молитвы поутру и в ве­черу, отчаяние спасения, или излишняя надеянность, непротиво­борство искушениям, безрассудность.

2-я заповедь

Она требует истинного поклонения Богу духом и истиною. Следственно грехи против оной суть: поклонение не Богу, а кумирам, воздаяние божеской чести твари одушевленной, или не­одушевленной, надеянность на князей века сего паче надеянности на Бога, поклонение Богу не истинное, а лицемерное, двое­душное, неполное, разделение сердца между любовью к Богу и миру, неохотное жертвование Ему всем, что имеем, если будет к тому случай; ереси и заблуждения, расколы, или отпадение от Церкви, принятие лжеучителей, ложные толкования Св. Писания вопреки толкованию Церкви; непокорность истине при всей оче­видности ее доказательств, чтение книг еретических.

3-я заповедь

Она требует, чтобы имя Божие употребляемо было в пристойных и нужных случаях. Грехи против оной суть: клятва лож­ная, бесполезная, без нужды, произношение имени Божия без благоговения, в случае непристойном, шуточном, кольми паче беззаконном, клятвопреступление, злословие, хула на Бога, на Церковь, на веру, кощунство над ее таинствами, обращение с вольнодумцами, чтение безбожных и вольнодумческих книг, соблазнительная, развратная жизнь, а наипаче среди язычников и нехристиан.

4-я заповедь

Она требует священия дней воскресных и праздничных. Грех против оной суть: несвящение дней воскресных и праздничных, неслушание в сии дни литургии, слушание худое, невнимательное, неблагоговейное, вольное развлечение мыслей при стоянии в хра­ме, нестояние во храме до окончания службы, стояние неблагочин­ное, в разговорах проводимое, неслушание поучений, или слуша­ние с духом критики и осуждения проповедующего, провождение сих дней в игре, забавах, веселостях, чувственных удовольствиях, прогулках, на зрелищах, в работе, или в принуждении к оной других. Против сей заповеди погрешает и тот, кто скоту своему в сей день не дает отдохновения.

5-я заповедь

Она требует повиновения предержащей власти, родителям, учителям и старшим. Грехи против оной суть: неповиновение монарху, неуважение его законов, несоблюдение данной ему при­сяги, непокорность власти духовной и гражданской. Сия заповедь требует, чтоб дети своим родителям и низшие высшим ока­зывали повиновение, любовь, почтение, верность, помощь и за­щиту в случае нужды. Они не должны презирать, хулить, зло­словить и ненавидеть родителей и начальников, роптать и жа­ловаться на них.

Родители и высшие должны детям подавать пример. Отцы детям промышлять пищу и питие и вообще все содержание до известного времени, давать им физическое и нравственное воспитание, стараться об их здоровье, не иметь ни к кому ненависти, или больше к кому-либо из детей любви пред прочими, исправлять их недостатки, обходиться ни слишком бла­госклонно, ни слишком строго, ничего не щадить, чтоб сделать их умными и добрыми.

Мужья своим женам должны оказывать любовь, верность, ласковость и кротость.

Жены своим мужьям обязаны почтением, любовью, верностью и разделением с ними трудов и попечений о доме, или семействе.

Следственно невыполнение помянутыми лицами взаимных друг ко другу обязанностей, или выполнение небрежное, есть грех.

6-я заповедь

Она требует не вредить ближнему никак, ничем его не оби­жать и искренно его любить. Грехи против оной суть: нелю­бовь и нерасположение к ближнему, желание ему всякого несчастья и смерти, доводить его до смерти медленно, или скоро, от­рава, побои, раны, ненависть, вражда, злоба, мщение, поединок, ревность, подозрение, безрассудные суждения, презрение, верование ложным слухам, обидным для чести другого, насмешки, клеветы, лесть и ласкательство, ругательство и брань, подавание случая ко греху, соблазны, худой пример, опущение удобного случая к исправления, открытие чужих тайн, ссоры, драки, пьянство, самоубийство и все то, что к нему приводит.

7-я заповедь

Она требует хранения верности в супружестве, и целомудрия и чистоты тела и души в безженстве и во вдовстве. Гре­хи против оной суть: нечистые мысли, желания, прикосновения, действия, занятие мыслей любострастными предметами, нескром­ные взоры, обнаженная грудь в женском поле, нескромность в наряде, слова двусмысленные, бесчестные, шуточные, неблагопристойные песни и арии, романические книги, комедии, оперы, чтение любовных писем, картины и эстампы, изображающее нагих или в неблагопристойном виде, маски и непристойные на­ряды, пляски, зрелища, игры, любовь к удовольствиям, веселостям и забавам, роскошь, жизнь праздная, чувственная, изнеженная.

8-я заповедь

Она требует соблюдения выгод ближнего без всякого ущер­ба, или вреда. Грехи против оной суть: хищение, присвоение чужой вещи хитрым и тонким образом, лихоимство, игры, не­отдача долга, или заклада, неправедная тяжба, ссора, обида, притеснение, обман, ущерб, непомерная цена товаров, фальши­вый весь и мера, неправосудие в судопроизводстве, непомер­ное отягощение работою, принуждение, насилие, коварство и хитрые уловки, клонящиеся ко вреду ближнего, делание фальшивой монеты—словом, все то, что сколько-нибудь умаляет имущество, или вредит чести и доброй славе ближнего.

9-я заповедь

Она требует, чтобы мы говорили правду, ей только верили, а не клятве и злословию. Грехи против оной суть: ложь, дву­смысленность, скрытность, или нечистосердечие в словах и разговорах, ложные доносы и свидетельства, злонамеренное защищение неправедного дела; внимание клевете и всяким слухам без исследования, суждение по пристрастию, а не по законам, по одним доносам, а не по точным исследованиям дела.

10-я заповедь

Она требует довольства своим состоянием и того, чтоб не иметь мыслей и желаний, клонящихся ко вреду ближнего. Грехи против оной суть: недовольство своим состоянием, зависть, недоброжелательство; похоть, питаемая в мыслях и сердце к предметам чуждым; алчность к богатству, отважность и реши­мость на все всякого рода предприятия, лишь бы достигнуть конца своих желаний к ущербу ближнего.

Грехи против предписаний Церкви

Не почитать Церкви, ее правил, установлений, духовной власти, пастырей и учителей Церкви, презирать их, издеваться над ними.

Не бывать у литургии и на прочих богослужениях; приступать к исповеди и причащению не с должным приготовлением и благоговением, святотатство, нарушение постов в на­значенные Церковью дни.

Грехи смертные

1. Гордость. К ней относятся:

суетность, тщеславие, пустое любопытство, любочестие, самолюбие, хвастовство, надмение, пышность в одежде, мебели и во всем наружном виде, величавость, бесполезные издержки, пред­почтете себя всем, презрение к другим, надеянность на свой ум, силы, богатство, чины и достоинства, неуважение и пренебрежение к вещам святым.

2. Сребролюбие. Виды его:

любовь к богатству, алчность к собиранию оного всеми спо­собами, не подавать милостыни, не творить дел милосердия, не платить долгов наемникам и наемницам, презрение к бедным, нечувствительность к их состоянию.

3. Блуд: См. 7-ю заповедь.

4. Зависть:

желание чужого имущества, печаль о благополучии ближнего и ра­дость о его злополучии.

5. Чревонеистовство:

излишество в пище и питии, пьянство, чувственность, плотоугодие, любовь к чувственным удовольствиям, к деликатесным кушаньям.

6. Гнев:

нетерпеливость, ропот, вспыльчивость, обиды, досады, желание зла и самой смерти.

7. Уныние или леность:

нерадение о своем спасении, незнание таинств веры, ее обя­занностей и должностей, отлагательство обращения, удаление от исповеди и причащения, неблагоговение, небрежение о чтении духовных книг, забвение вездесущия Божия, опущение случаев к добрым делам, жизнь праздная, изнеженная, невнимательность внушениям совести, потеря времени на излишний сон, на игру, пустые и бесполезные посещения, разговоры и прогулки, нерадение о делах своего звания, невыполнение обязанностей веры и благочестия, выполнение оных с нерадением.

Грехи, вопиющие на небо

Удержание мзды наемничей. Обиды вдов и сирот. Грех содомский. Насилие и вольное человекоубийство.

Хула на Духа Святого

Злонамеренное отвержение познанной истины. Отчаяние в своем спасении. Излишняя надеянность на получение спасения, при всей раз­вратности жизни.

### 10. Исповедание с вопрошением себя

Пост смиряет тело, бдение просвещает ум, безмолвие приносит плач, и паче очищает человека, и омывает душу, и творит ее безгрешну.

Исповедание с вопрошением себя

Верую ли я в Бога, верую ли искренно, чистосердечно, совершенно?

Истинно ли покланяюсь Богу духом и истиною? Не употребляю ли я беспристойно и всуе имя Божие? С благоговением ли я провожу дни воскресные и празд­ничные?

Совершенно ли я повинуюсь слову Божию, и имею ли смирен­ное послушание?

Люблю ли я искренно своего ближнего, и не оскорбляю ли его?

Имею ли я целомудрие, душевную и телесную чистоту?

Соблюдаю ли я спасительные меры ближнего в его пользу, без умаления и вреда?

Всегда ли я говорю правду, не клянусь ли, и не злословлю ли?

Доволен ли я своим состоянием, и не имею ли мыслей и желаний, клонящихся ко вреду ближнего?

Почитаю ли Церковь, ее правила, установления, духовную власть, пастырей и учителей Церкви, не презираю ли и не издеваюсь ли над ними?

С должным ли благоговением и приготовлением приступаю к исповеди и причащению, и не нарушаю ли постов в назна­ченные дни Церковью?

Грехи смертные

Не горд ли я? Не сребролюбив ли? Не блудник ли? Не завистлив ли? Не чревонеистов ли? Не гневлив ли? Не уныл ли, или не ленив ли?

Грехи, вопиющие на небо

Не удержал ли мзды наемничей? Не обижал ли вдов и сирот? Не содомлянин ли? Не насиловал ли? Не человекоубийца ли?

### 11. Многими скорбями подобает нам войти в царствие Божие

Нужнее всего в кратковременной жизни сей и превыше всех наук наука совершенно знать заповеди Божии, помнить их, соблюдать и жить—и делать не иначе, как Господь наш и Бог наш Иисус Христос научает нас Евангелием и Апостолами.

Непрестанная молитва, благие мысли сердца и богоугодные де­ла— многими скорбями и долготерпением в постоянной душе несомненною верою стяжаваются. И так каждый человек да внимает себе опасно, чтобы не закралась в сердце как-нибудь тайно мысль беззакония. Господь Вседержитель, сотворивый на едине наши сердца, смотрит на вся дела наши и помышления: что я помышлял и помышляю, что делаю и чего желаю себе в жизни сей временной,—и в день страшного суда своего пра­ведно воздаст Господь каждому—по делам и словам содеянным. Поэтому очень нужно внимать себе, поверять себя: то ли самое я делаю и помышляю, что мне Бог повелевает в за­поведях своих? Ежели не то, а иное что, угодное похотению плоти моей, противящейся Духу; то кто ж тогда помилует про­тивника Божия от праведного гнева Божия и бесконечных мук? Когда здесь кратковременно не хочу терпеть никакой скорби ради исполнения заповеди Божией; то каково будет мне терпеть геенский огонь, непрестанно жгущий и вечно неугасающий? Благословен еси, Господи, просвети мя оправдании Твоими: даждь ми помысл исповедания грехов моих; даждь ми смирение, целомудрие и послушание; даждь ми терпение, великодушие и кро­тость, и сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышле­ния, и творити во всем волю Твою.

### 12. О духовной мудрости

Страхом Божиим начало полагается духовные мудрости; любовью же возводимся к совершенству, сколько возможно во вре­менной жизни сей. Духовная мудрость место и седалище свое имеет в сердце, а не на языке; внутрь, а не вне, в силе, а не в словеси. Не всяк бо тот мудр, кто вне и пред людьми является таковым, но кто в самой вещи таков, и не всяк, кто красную речь говорить может, но кто и сердце такое имеет. Часто бо бывает житие несходно с красноречием, и часто под видом красноречия кроется злонравие, которое с духовною мудростью купно быть не может. Отсюда бывает, что грубый поселянин, алфавита незнающий, но в страхе Божием живущий, далеко искуснейший и мудрейший есть в деле христианском, не­жели словесник и мудрец века сего без страха Божия. Жаждущим снискать духовную мудрость должно с прилежанием по­учаться день и нощь в слове Божием, и усердно молиться пода­телю премудрости—Богу. Ей не тяжестно все то делать, что Богу угодно, и от всего уклоняться, что ему противно. Гордости, зависти, злобе, вражде, нечистоте, сребролюбию и прочим душевным язвам нет в ней места.

Она друзей объятиями своими объемлет и от врагов любви своей не отнимает: откуда есть мирна, тиха, спокойна, радост­на, весела, хотя злой дух с злыми служителями своими и не престает беспокоить. Следствия же духовной мудрости, которые ей последуют суть: поношение, презрение, изгнание и всякие беды, потому что она не от мира сего есть, но свыше прихо­дит. Ибо все хотящии благочестиво жити о Христе Иисусе, в чем состоит духовная мудрость, гоними будут, свидетельствует Св. Апостол Павел. Конец, к которому мудрость сия человека ведет, есть Бог и вечное блаженство.

### 13. Василия Великого из беседы 3-ей на слова: «внемли себе»

«Внемли себе», что ты: смертен, что «земля еси и в землю отъидеши» (Быт.3,19). Посмотри на тех, которые прежде тебя жили в подобной знатности. Где облеченные гражданским могуществом. Где непреоборимые витии? Где распоряжавшие народными собраниями, знаменитые содержатели коней, военачальники, сатрапы, властители? Не все ли прах? Не все ли баснь? Не малое ли число костей осталось памятником их жизни? Загляни в гробы; возможешь ли различить, кто слуга и кто господин, кто бедный и кто богатый? Отличи, ежели есть у тебя возможность, узника от царя, крепкого от немощного, благообразного от безобразного. Поэтому, помня свою природу, никогда не превознесешься. Будешь же помнить себя, если «внемлешь себе».

Для чего же ублажаешь людей, которые накопили полный карман, и, чтоб перейти с места на место, имеют нужду в чужих ногах? Не спишь ты на ложе из слоновой кости; но имеешь у себя землю, которая дороже многих слонов, имеешь сладкое на ней упокоение, скорый и беззаботный сон. Не лежишь ты под золотою кровлею; но имеешь над собою небо, сияющее неизреченными красотами звезд. Но это еще человеческое, а есть и другое - более важное. Для тебя Бог между человеками, для тебя раздаяние даров Святого Духа, разрушение смерти, надежда воскресения, Божии повеления, усовершающие жизнь твою, восхождение к Богу с помощью заповедей, уготованное царство небесное, венцы правды, готовые для неуклоняющегося от подвигов добродетели!

«Внемли себе» и знай, что госпожа - разумная и духовная сила души, а служанки - сила страстная и неразумная, и что первой по природе принадлежит господство, а последние должны повиноваться и покоряться разуму.

### 14. О покаянии грешников

Во всю вселенную произнесено слово, что грешников ка­ющихся Господь приемлет и удостаивает своей милости. Те­перь следует каждому грешнику себя самого рассматривать, точ­но ли он есть из числа кающихся; ибо кающиеся престают от грехов, скорбят и о том, что прежде согрешили,—плачут, досадуют сами на себя, и уже уклоняются от некающих­ся грешников, чтобы вновь не обратиться на грехи свои, как пес на свою блевотину и свинья, омывшаяся в кал смрадные тины. И так истинным покаянием своим они делаются чуж­ды прежде бывшим друзьям своим, которые услаждались с ними во грехах.

### 15. Если живем по духу – то живы будем

Плотские помышления—смерть; а духовные—жизнь и мир. Плотские помышления - вражда против Бога; не покоряются за­кону Божию, да и не могут. А если Христос в нас, то хо­тя тело мертво по причине греха, но дух жив по причине праведности. Если живем по плоти, то умрем. А ежели ду­хом умерщвляем дела телесные, то живы будем. Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И мы сами, имея начаток духа, сами по себе стенаем, ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Мы спасены в надежде; надежда же на видимое не есть надежда; ибо если видит кто, то что ему на­деяться.

### 16. На вопрос: где удобнее спастись?

Для спасения души нужно непременно терпение, молчание, мо­литва и пост, и удобнее спастись в монастыре, нежели в мире; ежели только жить по правилам монастырским, а не так, как иные живут по воле своей, что хотят, то и делают.

Жить по-монастырски: ходить в церковь и знать свою келью, читать слово Божие, жития Святых, и более Псалтирь с молит­вами, а с прочими вольномыслящими не знакомиться. Одно только: из кельи в церковь, из церкви в келью, и быть всегда в послушании и в занятии. Никого не осуждать, а вни­мать своему спасению. Слово Божье вразумит вас.

### 17. О тех, кто не любит уединения

Кто не любит уединения, безмолвия, тишины, тот не может наблюдать своего сердца, мыслей, слов, разговоров, и потому произвольно уклоняется от Царствия Небесного и увлекается в прелесть древней злобы. Следственно таковые внутренним словом не пользуются.

Чистейшая любовь, как солнца теплота!

Кто кроется от ней, таких не греет та.

### 18. Об увлечении посещать святые места

В некое время было ко мне такое слово:

Слышу: говорят, сказывают и пересказывают одни другим, что мы ездили на богомолье в Ростов, были в Тотьме, у Троицы Сергия; и мы едем в Киев;—хочется побывать и у Соловецких—так обыкновенно пересказывают одни другим. Слышу: говорят об одних только поездках, и не слышу, что­ бы кто сказал: я хочу переменить худую и суетную жизнь на богоугодную и постоянную. Что за польза только ездить к угодникам Божиим, а не подражать их терпению и не исправ­лять свои нравы? Да они сами будут посещать, когда кто хотя и не делает обетов, и не ездит по дальним странам; но, пре­бывая на одном месте, ведет жизнь постоянную и благоугождает Богу.

Так говаривал покойный Василий Федорович Галафеев.

### 19-25. Стихотворения на духовную тему

19.

Ах! лучше плакать и слезы лить,

Нежели смеяться и шутить.

Нельзя не плакать и слез не лить:

Так делать нам любовь велит.

Обратись, душа моя, в покой твой, яко Господь благодействова тя.

20.

Бог—жизнь наша и спасенье!

Любовь, радость, наслажденье,

Свет, рай, блаженство у него

Готовы любящим его.

21.

Любовь! любовь! и утешенье —

В сих наше вечное спасенье.

22. К великомученику Георгию.

Горних сил сожитель,

Единого служитель!

Ограждай меня в сей жизни,

Руководи к небесной!

Гордый дух и лживы мысли

И мир столь прелестный

Истреби из души моей

Святой молитвою твоей.

23.

Святая крещенская вода освящает чувства, прохлаждает ду­шу, просвещает сердце: и печаль словом Божиим пременяется на радость.

24.

Покайся, человек! и мысли перемени;

Бесплодным древом быв, низвергнешься в огни.

Когда тебя к себе Спаситель твой зовет.

Остави тьму, спеши туда, где виден свет.

Ты призван к вечери: спеши к вечери сей;

Оставь твоих волов, поля, жену, детей.

Не говори сего: мне трудно сделать то;

Лишь веру ты имей—не трудно нам ничто.

Возненавидя все, что от Христа тебя

Стремится отвлекать, друзей и сам себя.

Кто правду говорит, того не терпит свет:

Как людям будто бы и нужды в правде нет.

От страха многие на свете сем молчать,

Молчат от хитрости, и Бога тем гневят.

Кто есть не во Христе, так тот против Христа;

Не может тот спастись, не знает он креста.

О люди, люди! вы явили то на деле,

Что Вавилон в душах, Египет в нашем теле!

Кто б ни был ты таков, но помни, человек,

Не будешь друг Христов и не спасешься в век

Когда последовать Спасителю не станешь,

Рассудком собственным всегда себя обманешь.

А ты коль хочешь быть Христов,—с того начни:

Всю волю умертви и плоть свою распни.

25. Слава Богу!

Бог любовь!

Любовь все пленяет чувства,

Душу к небеси зовет:

Мертвы без любви искусства

Без любви спасенья нет:

Бог Любовь.

Пусть богатства текут реками,

Вся вселенная пред нами;

Без любви — совсем ничто!

В любви правда, свет и все.

## Записки, которые были наклеены на стенах кельи

1.

Если будешь читать по любопытству, то не откроется тебе сила истины, кто бы ты ни был. Мирская мудрость—буйство пред Господом.

Иже бо восхощет друг быти миру, враг Божий бывает. (Иак. 4, 4). Ежели захочу другом быть миру, врагом буду Бо­гу. Не желаю я другом быть миру, чтобы не сделаться вра­гом Божиим.

Исправите сердца ваша двоедушии (ст. 8).

Постраждите, и слезите, и плачитеся. (ст. 9)

Смех ваш в плач да обратится, и радость—в сетование.

Смиритеся пред Господем, и вознесет вы. (ст. 10)

Повинитеся убо Богу, противитеся же диаволу,и бежит от вас.

Аще кто хощет по мне идти,, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. (Тако рече Господь).

Если кто, по желанию своему, и пойдет в след Господа, но не отвержется самого себя и не возьмет терпения, он не может быть Господень ученик. Много тогда учеников в след Господа, по желанию своему, ходило; но когда Господь обличил их во уповании на свое богатство, то и отстали; не захотели более ходить; не могли быть учениками те, кои были без терпения и не отреклись себя, а сказали: жестоко слово сие, кто может его послушати! То же бывает и ныне.

Ведущему убо добро творити, и не творящему, грех ему есть. (ст. 17)

2.

1Иоан. гл. 2. ст. 3: И о сем разумеем: яко познахом его, аще заповеди его соблюдаем.

4. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины.

5. А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем.

6. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.

29. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него.

3.Временное все изменяется.

Сирах. 17, 30. Что светлее солнца? И то исчезает.

21. Обратися убо ко Господу и остави грехи.

18, ст. 23. Прежде даже не помолишися, уготови себе, и не буди яко человек искушая Господа.

17, ст. 22. Помолися пред лицем, и умали претыкания.

23. Восходи к Вышнему, и отвратися от неправды и зело возненавиди мерзость.

27 и 31. Коль велика милость Господня, и очищение обращающимся к нему! Человецы же вси земля и пепел.

В след похотей твоих не ходи, и от похотей своих возбраняйся. Аще даси души твоей благоволение желания, сотворит тя обрадование врагом твоим.

Противляяйся же похотем, венчает живот свой. Сир. гл. 18, ст. 30 и 31; гл. 19, ст. 5.

 4. Из книги Ефрема Сирина. Лист 408.

Сподобился еси позватися в чин монахов: тщися добродетель обещания показати, да не отвержен будеши,—не жесток, не любосластен, не гневлив, не яростен, не любопрителен, невоздержлив, не бесстыден; но паче кроток, благоговеин, смирен, воздержлив, целомудр, тих, мирен, разумен, хра­ня твою чистоту телесную, яко же сочетался еси Христу.

5.

Когда кто на тебя лжет и клевещет: терпи с радостью. А когда кто особенно чем-либо тебя обидит: не возмущайся и не противоречь, прощения проси. Отрекись сам себя, и жизни своей. Умри всем вещам прежде смерти твоей, как будто не живешь на сем свете, когда хочешь начать делать дело Божие.

Сие замечено из поучения Св. Златоуста о умилении души.

6.

Святый Ефрем Сирин говорить нам: не осуждать других, а себя почаще испытывать и рассматривать, живем ли мы по учению Христову, чтобы войти в небесное царство.

Вопросы: (каждый вопрос требует истинного разумения и рассматривания себя. Пишется не для того, чтобы прочитать только, но чтобы на самом деле показать читаемое. Поэтому надобно спро­сить себя, да и подумать: что? и как? и от чего?)

1. Благоговение имею ли?....

2. Молчание имею ли?...

3. Смиренномудрее имею ли?

4. Не празднословлю ли?

5. Не говорю ли чего безрассудно, и не поношу ли кого-ни­будь обидным словом?

6. Нет ли во мне жестокости, грубости, продерзости или гневного воспаления?

7. Не имею ли сердца на кого?

8. Не помню ли какого зла на отмщение?

9. Не люблю ли мстить, или роптать на обидящего?

10. Имею ли кротость и смирение?

11. Не люблю ли спорить, или прекословить?

12. Имею ли послушание, и внимаю ли приказаниям, касающим­ся до меня?

13. Не пренебрегаю ли чего, по своему нерадению и лености?

14. Все ли делаю я ради Бога? (и служу ли в назидание ближнего?)

По сим вопросам очень полезно усматривать свои пороки для исправления на каждый день своей жизни и поведения. Польза зависит от внимания и рачительного усматривания.

7.

Святой Макарий Великий свидетельствует: когда мы плодов духовных: любви, мира, радости, кротости, смирения, искрен­ности, простодушия, веры и долготерпения довольных в себе не обретаем—суетны и бесполезны все подвиги наши. Добр есть пост, и бдение, и пустынное житие; но это одни цветы.

Муж долготерпеливый мног в разуме.

А благочестие на все полезно.

Рабу же Божию не подобает сваритися, но кротким быти во всех.

Всех люби, и от всех удаляйся. Молчание есть корень безгрешия.

Глас к Св. Арсению: беги от человек, да спасешися.

8.

Макарий Великий пишет: ежели смиренномудрием, простодушием и благостно украшены не будем; образ молитвы ничто же нас воспользует. Сие же не о молитве только, но и о всяком подвиге говорит.

9. Трудолюбивого ума действия.

Размышление.

1. О любви к Богу. 2. О воспоминании Божия присутствия. Предзрех Господа. Псал.15, ст. 8. 3. О памятовании святых и умных сил. 4. О царствии небесном. 5. О подражании святым мученикам. 6. О исходе души. 7. О явлении нашем на судище. 8. О муке и о последнем деле наших решений.

Св. Иоанна Лествичника от 6 степени.

10.

Не имеющий молитвы чистой от помыслов, оружия не имеет на брань. Св. Исихий.

Безмолвник тот, кто существо бестелесное усиливается удерживать в пределах телесного дома. Подвиг редкий и удивительный. Св. Иоанна Леств. в 27 ст.

Безмолвник есть оный рекий: Аз сплю, а сердце мое бдит. Песн. Песн. гл. 5, ст. 2.

Затворяй убо дверь келлии—телеси, и дверь языка—глаголанию, внутреннюю дверь лукавствию духов.

Иисусова память да соединится с дыханием твоим, и тогда познаеши безмолвия пользу.

Непрестанным призыванием во внутренности души Иисуса Христа, тайно ратуяй, супостат поражается и опаляется.

11.

Исаак Сир. Хотяй увидети Господа, художествует очистити сердце свое непрестанною памятью Божию, и тако светлостию мысли своея на всяк час зрети имать Господа.

Св. Варсон. Аще не внутреннее делание с Богом поможет человеку, всуе по внешнему труждается. Внутреннейшее бо делание с болезнью сердца приносит чистоту; чистота же истин­ное сердца безмолвие; безмолвие же смирение; смирение же—жи­лище Божие творит человека. От вселения же сего, со страстьми бесове изгоняеми бывают, и сице человек бывает храм Бо­жий, исполненный освящения, исполненный просвещения, чистоты же и благодати. Блажен убо есть оный, иже Господа своего во внутреннейших сердца, яко в зерцале зрит, изливая моление свое с плачем пред благостию его.

Иоан. Злат. Непрестанно пребуди во имени Господа Иисуса, яко да поглотит сердце Господа, и Господь сердце, и будет два во едино.

12.

Святой Авва Дорофей вот что сказал: Аз ино падение не вем монаху, но от еже веровати своему сердцу.

Авва Дорофей о себе сказывает: никогда, как я сказал, не решался сделать что-либо без его совета. Иногда помысл говорил мне: не тоже ли (самое) скажет тебе старец? Зачем ты хочешь беспокоить его? А я отвечал помыслу: анафема тебе, и рассуждению твоему, и разуму твоему, и мудрованию твоему, и ведению твоему; ибо, что ты знаешь, то знаешь от демонов.

Потщитеся и вы, братие, вопрошати, и не уповать на себя.

13.

Св. Ефрем Сир. Аще кто не очистит себе от всякия злыя вещи, и помысл скверных, и похотей злых, ярости и гнева, зависти же и гордыни и тщеславия, ненависти, прекословия же и клеветы, блядословия, несогласия, и что ныне вся подробну исчитаю? от всего бо, еже ненавидит Бог, аще кто не отвра­тится, не имать в себе вселяющаяся Христа. Когда же далече все то отступит от него, тогда вселится Бог в него.

14. Поучение о восьми помыслах, от глав Святого Нила.

Веждь, чадо, яко восемь есть помыслов, иже вся злая содевают: чревобесие, блуд: сребролюбие, ярость, печаль безвре­менная, уныние, тщеславие, гордыня: сия суть борющая всякого человека. Ты же, чадо, аще хощеши победити чревобесие, воз­люби воздержание, и имей страх Божий, и победишь.

Аще хощеши победить блуд; возлюби алчбу и жажду, и бдение, и воспомяни смерть, и никогда же беседуй с женою, и победиши.

Аще хощеши победити сребролюбие: возлюби нестяжание и худость.

Аще хощеши победить ярость: стяжи кротость и долготерпение; и поминай: колика злая сотвориша иудеи Господу нашему Иисусу Христу, и человеколюбивый не прогневася на ня, но паче моляшеся о них, глаголя: Отче, остави им грех сей; не ведят бо, что творят.

Аще хощеши победить безвременную печаль: никогда же опечалися за какую либо временную вещь. И аще биен будеши, или обесчестен, или отгнан: не опечалися, но паче радуйся. Тог­да токмо опечалися, егда согрешиши. Но и тогда в миру, да не падеши в отчаяние и погибнеши.

Аще хощеши победить уныние: твори что либо мало рукоде­лье, и прочитай Божия книги, и молися часто.

Аще хощеши победить тщеславие: не люби похвалы, ниже почести, ниже добрые ризы, ниже предпочитания, ниже председания. Но паче возлюби, да тя укоряют, и охуждают, и бесчестят лжуще; и держи себе всякого грешника грешнейша.

Аще хощеши победить гордыню: что либо аще твориши, не глаголи, яко от твоего труда, или от твоего мужества бы­вает. Но аще постишися, аще бдиши, аще молишися, аще низу лежиши, аще поеши, аще служиши, аще поклоны многи твориши, глаголи: яко не от моего тщания, но от Божией помощи и заступления бывают.

15.

Весь свете пред Богом как ничто; и потому милость и гнев людей пред Божиим гневом и милостью, как ничто же есть.

Бог поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнешь.

Не корчемствуй благодатно; не говори: добр закон, но слаще грех.—Греховная сладость есть диавольская удица, влеку­щая в погибель.

Сладость есть мать греха; грех же есть жало смерти. Сла­дость есть питательница вечного червия, которая привременно увеселяет наслаждающегося ею,—после же горчее желчи творит изблевание. Что ты делаешь, человек?

Глаголет Св. Симеон Дивногорец (житие Май 24) «аще и не оскверняет пища человека; обаче скверные помыслы рождает, и помрачаете ум, вкореняет же и утолстевает страсть, и претворяет духовного человека в плотяна, пригвождающа мысли его к земным вожделениям.—Нам же, во дни и в нощи в законе Господни поучающимся, подобаете боятися, да некогда восхитимся сонными прелестями, и впадем во уныние, яко же глаголет пророк: воздрема душа моя от уныния; паче же недремлющею бодростью достоит отверзати уста на Божье славословие, да привлечем свыше благодать Святого Духа».

26. Евгария монаха, от трезвенных глав.

1. Такову подобаете быти всегда иноку, яко утре умрети имущу, и тако употребити тело, яко многия лета жити имущу. Пер­вое бо отсекает помыслы уныния, и тщательнейшим соделывает инока, второе же здравым сохраняет тело, и равномерне соблюдает воздержанье.

2. Достигши разума и сладость от него вкусивший, не к тому духу тщеславия повинется, приводящему все сладости ему мира сего. Что бо он обещати может в жизни духовного видения? Доколе же разума не вкусихом, деятельность усердно да производим, намерение наше показуя Богу, яко вся творим по­знавая ради его.

3. Потребно и пути предшествовавших иноков изъявити, еже к оным направляйся, многа бо суть и содеянная и реченная ими добре. Между прочим и сие глаголет некто от оных, яко не тучная и равномерная пища, с любовью сопря­женная, скоро вводит инока во пристанище бесстрастия.

4. Сретеся некто в глубокую нощь со Святым Макарием, и весьма жаждою томим, просяще у него воды пити. Он же глагола: буди доволен сенью. Мнози бо путешествующе ныне, и плавающе, и сея суть лишени. Таже упразднився разсужденьем с ним о воздержании, дерзай, рече, чадо! Аз бо в целыя двадесять лет, ниже хлеба, ниже воды, ниже сна в сытость приях; но хлеб мой ядох весом, и воду пих ме­рою, к стенам же мало преклонився, неколико сна восприимах.

5. Ум прельщаемый исправляет чтение, бдение и молитва. Похоть же жегомую иссушает алчба, труд и отшельничество. Ярость же возмущающую укрощает псалмопение, долготерпение и милость. Безмерная бо и безвременная маловременна суть, паче вредна и неполезна.

Из главизн Исихия пресвитера.

76. Созерцалище учения всякия добродетели есть блюдение ума.

77. Якоже чувственно вредная зряще, повреждаемся: сице и зряще умом.

81. Ученолюбив сый, буди и трудолюбив. Высокий бо разум надмевает человека.

84. Якоже бо свету не сущу, мрачна и темна вся: сице не сущу смиренномудрию, все наши тщанья по Бозе суетны и бесполезны.

 17. Евагрия монаха, о подвижничестве и безмолвии.

Пс. 54, 23. 1 Петр. 5, 7. Возверзи на Господа паче пе­чаль твою, и той о тебе промыслит. Той бо, глаголется, пе­чется о вас. Аще бы потребно было ястий, или одежд, но усрамися от других ти приносимая прияти: сие бо есть гордо­сти вид. Аще же и сам в сих избыточествуеши, даждь ли­шающемуся. Тако Бог чадом своим удомостроятися хощет. Имея убо подобающая для настоящего времени, да не печешися о будущем времени; подаст оно подобающая, ищущу ти наи­паче царствия небесного и правды Божия. Ищите бо, глаголет Господь, царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам. Образ безмолвия стяжевай. Не люби жити с людьми веществолюбивыми и злоодержимыми; или един живи, или со братьями невеществолюбивыми и единомудренными. С людьми бо веществолюбивыми и злообдержимыми живущий, всяко приобщится и сам злообстоянию их, и поработает человеческим повелениям и беседам суетным и иным всем лютым: гне­ву, печали, неистовым делом, страшным соблазном и прочим таковым злообстоятельствам. Аще же и келлия, в ней же седиши, удобообдержима молвою будет; бежи и еяе не ща­ди, да не ослабееши по любви к ней. Вся твори, вся чини, да кого возможеши безмолвствовати, и безпопечителен быти, и тщится пребывати в воли Божьей, и во брани с невидимыми. Пребываний во граде убегай, и пустынныя терпи. Пс. 54, 8. Се бо, глаголет Святый Давид: удалихся бегая, и водворихся в пустыни. И паки глаголет: видех беззаконие и пререкание во граде. Безмолвных убо и уединенных ищи мест. Не устрашися гласа сих, аще бы и бесовские мечтания тамо увидел ты, не бойся, ниже да убежиши от поприща своей пользы. Без­боязненно претерпи, и узриши величия Божия: заступление, промысл и всякое иное извещение о спасении. Чаях бо спасающаго мя от малодушия и от бури. Пс. 54, 9. Да не победит парящая похоть произволение твое; парение бо похоти пременяет ум незлобив. Ерем. 4, 12. Многия сего рода бывают искушенья. Бойся согрешения, и в келлии твоей тверд буди.

18. Святого Григория Синаита главы зело полезныя.

1. Всяк крестивыйся во Христа, должен есть доспети всех о Христе превозвращений; предприял бо есть сих силу, и посредством заповедей обрести сия и навыкнути может. Зачатие убо есть обручение духа; рождение же—действо радования; крещение же — чистительного духовного огня сила; преображение же—божественного света видение; распятие же—еже от всех умерщвление, погребение — хранение в сердце божественного рачения; воскресение — животворное души восстание; вознесение же—еже к Богу исступление и восхищение ума. Не обретши же сия и неощутивший — младенец еще есть и телом и духом, аще и сед есть, и деятельным от всех почитается.

О страшном изменении.

4. Уныние, неудобопреоборимая сущи страсть, ослабляет тело. Ослабляему же телу, ослабляется и душа. Обоим же расслабевшим, изменяют сладострастием растворение телесное. Сладострастие же, движет похотение. Похотение—раждежение. Раж­дежение—восстание. Восстание движет память. Память—мечта­ние. Мечтание—прилог. Прилог—сочетание. Сочетание—сосложение. Сосложение же творит деяние или телом, или многообраз­ными прикосновениями. И тако человек побежден быв падает.

О близком изменении.

5. Терпенье во всяком деле рождает мужество; мужество же усердие; усердье же—пождание; пождание—протяжение; про­тяжение—дела, сиречь приложение утоляет неудержание телес­ное, и похоти сладострастия укрощает; похотение же движет желание; желание — любовь; любы ревность; ревность—теплоту; теплота—возбуждение; возбуждение—тщание; тщание — молитву; молитва—безмолвие; безмолвье рождает умозрение; умозрение— разум; разум—постижение таинств; конец же таинств — богословие; плод же богословия—совершенная любы; любы же— смирение; смирения—бесстрастие; бесстрастия—прозренье и про­рочество, и предуведение. Не бо имать кто совершенныя отсюду добродетели, ниже единою умоляет злобе, но помалу возвращаемей добродетели, помалу и злоба в несущее приходит.

Из 12 гл. Страсть тщеславия не попущает иноку предуспети в добродетели; но труды убо сицевый претерпевает, и в страсти бесплоден обретается.

Гл. 13. Се же навык глаголю, яко кроме добродетелей сих инок никогда же предуспеет, сиречь: пощения, воздержания, бдения, терпения, мужества, безмолвия, молитвы, молчания, плача и смирения. Суть бо добродетели сии раждательни едина дру­гой и хранительни. От часта бо пощения увядаемо желание раж­дает воздержание; воздержание—бдение; бдение—терпение; тер­пение—мужество; мужество—безмолвие, безмолвие— молитву; молитва—молчание; молчание—плач; плач—смирение; смирение возобратне плач. И паки вспять дщери матерей како рождают возобратне, обрящеши. Сего убо взаимна другородстводейства, большего в добродетелях несть. Противная же сих, всем суть явленна.

19. Святой Григорий Синаит пишет:

99. Безмолствующему убо первее должно имети, яко осно­ванье, сии пять добродетелей, на нем же и деянье созидати, си­речь: молчанье, воздержанье, бденье, смирение и терпение; деланий же богодухновенных три: псалмопение, молитву и чтение, и рукоделие аще есть немощен.

Предреченныя бо добродетели не точию все прочия в себе обдержат, но и едина другую составляют.

И от утра убо пребывати в памяти Божьей молитвою и безмолвием сердечным, терпеливне молитися час 1-й, потом 2-й чести, 3-й пети, 4-й молитися, 5-й чести, 6-й пети, 7-й молитися, 8-й чести, 9-й пети, 10-й ясти, 11-й спати, еще по­требу имать, 12 пети вечерняя. И тако добре проходя днев­ное поприще, угождает Богу.

Нощное расстояние.

Новоначальных: полночи спать, и полночи бдеть.

Средних: бдети от вечера 1 час, или 2, спать 4 часа, вставать же на утреню, поя и молясь часов 6, даже до утра.

Совершенных: всенощное стояние и бодрствование.

20.

Выписка из главизн Преподобного Исихия, Иерусалимской Цер­кви Пресвитера, и прочих богодухновенных мужей:—из кни­ги Добротолюбия.

67. Путь к разуму есть бесстрастие и смирение, без них же никто узрит Господа.

68. Непрестанно труждающийся о внутреннем целомудрствует; не точию же сие, но и зрит, и богословствует, и мо­лится. И сие есть, еже глаголет Апостол: духом ходите, и похоти плотские не совершаете. Гл. 5, 16.

69. Духовным путем шествовати не ведущий о страстных помышленьях не творит попеченья и исправленья, но все упражнение имеет плотское, или объядается, или похотствует, или печалится, или гневается и памятозлобствует, и отсюда ум помрачает или безмерный подвиг употребляет и смущает мысль.

Ум же кроме плача очиститеся не может.

Всем убо полезно есть безмолвие и удаление вещей и человек: паче же страстным и немощным.

77. Якоже чувственно вредная зряще, повреждаемся: сице и зряще умом.

21. Из главы Исихия Пресвитера.

2. Великий законоположник Моисей, паче же Дух Святый, показуя непорочность и чистоту, и многовмещение и высокотворность сея добродетели (духовного трезвения), и уча нас, как сие начинати и совершати подобает, внемли себе, глаголет, да не будет слово тайно в сердце твоем беззакония, словом тайным единомысленное представление — именуя вещи некия лукавыя и богоненавистныя, еже и прилогом называют Отцы, приносимым сердцу от диавола, ему же последуют помыслы наши, абие по представлении оного уму, и страстне с оным разглагольствуют.

20. Подобает подвизающемуся внутрь, во всякое мгновение времени имети четыре сия: смирение, крайнее внимание, противо­речие и молитву. Смирение, яко с гордыми бесами противными имеет оно брань, да помощь Христову в руце сердца имать; зане Господь гордых ненавидит. Внимание же, да присно сердце свое творит ни единого помысла имети, аще бы и благ являлся, противоречие же, да егда скоро уразумеет пришедшего, абие со гневом противословит лукавому. И отвещаю, гла­голет, поношающим ми злая. Не Богу ли повинется душа моя? (Пс. 118, 42, и 61, 2) Молитву же по противоречию абие да возопиет ко Христу с воздыханием безмолвным. И тогда сам подвизаяйся узрит врага разрушающася, или прогоняема поклоняемым именем—Иисус, яко прах от ветра, или яко дым исчезающий с мечтанием его.

22. Рече никто от Святых:

198. Льстивый друг есть плоть, и угождаема паче брань творит. И абие вражду стяжи к телу и брань со чревом.

202. Несть яда, паче яда аспида и василиска; и несть зло­бы, паче злобы самолюбия. Исчадия же самолюбия, змеи летающия, имевши сии: похвальбы в сердце, самоугодие, чревобесие, блуд, тщеславие, зависть, и верх всем — гордость, яже совлекати весть не человеки точию, но и Ангелы с небес и мраком вместо света облекати.

172. Горе внутреннему от внешнего: зело бо оскорбится внутренней человек от внешних чувств, и оскорбившися раны причиняти будет внешним чувствам.

Из глав Исихия Пресвитера.

23.

От старчества истолкование на пострижение монахов. Транквилиона, часть 2-я. Почто именуется инок?

Инок есть всех исполнитель заповедей Христовых, совершение христианства, бездна смирения, столп терпения, память незабытная смерти, источник неоскудный слезного течения, со­кровище чистоты, рачитель смиренномудрия, ругатель телесных, попратель всех красных и прелестных мира сего, самовольное умерщвление или самовольный мертвец, повседневный мученик и нуждник, богоприятная жертва, присногорящий светильник премудрости духовныя, ум просвещенный...

24.

Возлюби Господа твоего от всея души, и страх его да приидет ти в сердце. Прав буди и истинен, кроток и смирен, покорлив, долу поник зря, ум же к небеси простирая, умилен к Богу, и человеком приветлив, печальному утешитель и терпелив буди в напастех, к нищете щедр и милостив кормитель и странноприимник скорбен о Бозе, алчен и жажден, и кроток, не славоохотен, ни златолюбец, ни горд, но богобоязнен, пред царем готов в повелениях его, в ответех сладок, часто молитвенник к Богу, и разумен трудник, не осудитель всякого человека, поборник обидимым и нелицемерен. И тако будешь чадо Евангелия, и сын воскресения, и наследник будущия жизни.

Выписка из Пролога, июля 15-го.

25.

Желание постнического жития—должно быть желание ангельского образа не от нужды и насилия, но благим изволением.

Пребывати в монастыре до последнего издыхания. Хранить девство, и целомудрье, и благоговение. Хранить послушание к настоятелю и ко всей братии. Терпеть всякую скорбь и тесноту монашеского жития ради царствия небесного.

26.

Не гневайся. Не пожелай. Аще кто тебя ударит в десную ланиту; обрати ему и дру­гую.—Друг Христов будеши.

27.

Не от видимых злых воздержание совершенство есть, но очищение от оных ума,—сие истинное совершенство есть.

28.

Св. Георгий, прозванный новым, сказал сам себе: О Георгий! почто стоишь? Христос тебя зовет!!! Господь же вещал к мученику:—не бойся мук, имущих быть тебе: Аз бо есмь с тобою, и не имут вредити тя наветы человеческие.

29.

Крест претерпевый, и смерть упразднивый, и воскресни из мертвых, умири нашу жизнь, Господи, яко един всесилен.

30. Правила келейные. Святого Димитрия, Митрополита Ростовского

1. От сна воставшу ти, первая мысль буди о Бозе, первое слово к Богу.

2. Поклонися, воздаждь благодарение к Богу, воздвигшему от сна, непогубившему со беззаконии, долготерпеливно ожидающему твоего обращения.

3. Положи начало к лучшему, рех: ныне начах и проч. Путь к небеси никто же добре совершает, разве кто на всякий день добре начинает.

4. С утра буди в молитве Серафим, в делах Херувим, в обхождении Ангел.

5. Времени отнюдь вотще не изнуряй, кроме нужных управлений.

6. Во всех делах, и словесах, и в помышлениях ум имей в Бозе, ни написуй во уме что ино, кроме Христа.

7. К любви Божьей себе возбуждай всячески, елико можеши, а наипаче рассуждением, глаголя: в поучении моем разгорит­ся огнь.

8. Непрестанно любити Бога, и того присутствование внутрен­ними очесы зрети, и его ради вся смиренно и сыновскою бояз­нью твори, мысли, глаголи.

9. Кротость с похвалою, смирение с честностью буди.

10. Слово тихо, смиренно, честно и полезно буди; молчали­вость же да рассуждает словеса, яже имаши глаголати. А празд­ное и гнилое слово отнюдь да не исходить из уст твоих.

11. Смех, аще случится, до осклабленяя токмо буди, и то не часто.

12. Ярости, свирепства и неистовства блюдися: во гневе же умеренна имей себе.

13. В ядении и питии воздержание да хранится всегда.

14. Во всякой вещи снисходливый буди; Бог тя ублажит, такожде и люди похвалят.

15. Смерть всему конец, о которой всегда мыслити должно.

31. Из сочинений Преосвященного Тихона.

Страстолюбие есть внутреннее и душевное идолослужение, по­тому что работающие страстям почитают их внутренним серд­ца покорением, как идолове.

Тако угождающим и работающим чреву чрево бог есть. Ли­хоимцу лихоимное есть идолослужение (к Филип, гл. 3).

И всяк творяй грех раб есть греха. Иоан. 8.

И тако сколько раз грешник соизволяет на грех, к которому пристрастился, столько сердцем отрекается Христа; и сколько раз делом его исполняет, столько идолу тому жертву приносит.

32. Речения Святителя Тихона.

От празднословия и смеха, осуждения и оклеветания берегись: все сие грешно, и на гнев Бога подвизает. У Бога же во гне­ве быть страшно и тяжко, чего ради без нужды не говори, но люби молчание.

Простосердечие—превеликая добродетель души, а к тому—кре­пость и благоразумие, по свидет. Иоанна Златоуста.

33.

Видишь, или слышишь ближнего твоего согрешающа или согрешивша, — сей случай служит тебе не к осуждению брата твоего, якоже некиих есть злый обычай, но к сознанию немо­щи твоея, не к посмеянию оного, но к сожалению и исправлению твоему. От него обрати очи твои на тебе: не был ли ты сам в таком же, или в подобном грехе, или ныне не на­ходишься ли? Когда нет того, то можешь горше согрешити. Общая бо немощь, и окаянство наше внутрь нас; врази наши суть страсти наши. Плоть наша порабощает нас, и сатана враг наш непрестанно ищет поглотити нас. Вси всякому бедствию и падению подлежим, и падаем и падем, когда благодать Бо­жия не поддержит нас. И тако от такового случая сам себе рассмотри, и от братнего падения тщись осторожнее с помо­щью Божьею поступать.

Сему учит Святит. Тихон.

34. Смотрите, как плоть и дух противны между собою.

Выписка из сочин. Преосвященного Тихона.

Человек плотской.

Как обращается:

1. Коварно, лестно, хитро со всяким поступает.

2. Плотской непримирителен.

3. Плотской склонностям вожделениям нечистым последует.

4. Плотской всякий грех за ни­что ставит.

5. Плотской не хочет с светом сим расстаться.

6. Плотскому человеку смерть люта.

Человек духовный.

Как обращается:

1. Ко всем простосердечен является.

2. Духовный и с ненавидящи­ми мира бывает мирен.

3. Духовный чистоте и цело­мудрию прилежит.

4. Духовный от всякого и малейшего греха бежит, как от лица змеина.

5. Духовный с радостью желает разрешиться от телесных уз.

6. Духовному смерть мирна.

35.

О, смертный человек! внемли себе:

Кто Вечного закон не хочет исполнять,

Тот адских мук никак не может избежать.

Сколько сказал ты праедных слов сегодня?

Можешь ли дать ответ?

— О нет!

Поэтому научись помнить последняя твоя. Сие нам ко спасению напоминает Иисус Сирахов.

 Весь мир, как будто дым по воздуху летит;

Разрушится, падет и весь тогда сгорит.

Размысли ты о сем, прельщенный суетою,

— Иль славою пустою!

Тебе советует Давид на всяку нощь

Слезами ложе обмывать,

— Хранить незлобие и видеть правоту.

36.

Ты сегодня готовься к смерти!—Приближился тебе час явиться пред Господа.

Собери свои дела, слова, помышления и намерения—все, какие у тебя есть и были, по ним будешь спрошен и дашь ответ.

Осмотрись! чистосердечен ли?

37. Смиренная молитва.

Помилуй мя, Господи, яко немощен есть.

Смиренномудрие состоит во всегдашнем своих добродетелей забвении: дабы почитать себя всех хуже и грешнее; призна­вать свою слабость и немощь; чтоб предварять другого в примиреньях, и первому оставить ненависть.

Познание Божия благодати и милосердия, и отвержение собствен­ной воли. От мира уклонность. Скрытие премудрости. Нехитрая беседа. Необъявленно благородство. Истребление дерзости. Убегание многословия. Ничто так душу смирить не может, как убогое состояние.

38.

Блюди себе опасно, яко велик твой подвиг и монашество, еже всегда молчати и подвизатися,—еже весьма не глаголати до тонка некоего помысла.

Смотри, будь осторожен во всякой вещи; старайся и трудись о вечных, а не о временных.

Молчи, терпи, молись, будь кроток, смирен, со всеми мирен—и спасешися.

39.

Внемли, внемли, себе! раскайся,

И вспомни,—как ты дни провел!

Страшись себя и ужасайся—

В том, в чем ты мог, и не успел.

40. Св. Григорий Синаит

Полагает основанием безмолвствующему:

92. Молчание, воздержание, бдение, смирение и терпение.

Мудрость. - Будите убо мудри, яко змия, и цели, яко голубие.

Правда. - Яко же хощете, да творят вам человецы, и вы творите им такожде.

Целомудрие. - Воззревый на жену, во еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердце своем.

Мужество. - Не убойтеся от убивающих тело, души же немогущих убити.

41

А что смерть? знать, сегодня—ближе?

Ты кто?—я смертный.—Будь же ниже.

Время за собою в след

Неприметно всех влечет.—

Близка смерть!

Страшно зреть;

Да будет смерть—в веселье мне,

Господь—просвещение мое!...

Кто к чему готовится, тот к тому и приучается. Господь рече: будете готови!—и мы неизбежно все подлежим смерти; то и надобно приучаться на всяк день умирать.—Презирать себя и волю свою, чтобы творить волю Божью, и непрестанно славо­словить имя Божье.

Любящим же Бога вся споспешествует во благое.

42. Смиренная молитва.

Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь.

Смиренномудрие состоит: жить по заповедям Божиим.

Делать добрые дела, и почитать себя всех хуже и грешнее.

Целомудрие: быть чисту мыслью, душею и телом.

Любовь состоит в отвержении своей воли, и в совершенном послушании слову Божью.

## Выписки из собственноручных записок Георгия Алексеевича

Предисловие или предпутие хотящим читать книгу иже во святых отца нашего Григория Синаита, и не погрешать разума в ней лежащего.

Многие поистине читающие эту святую книжицу Св. Григория Синаита, и не зная искуса (испытания) умному деланию, погрешают правого разума (истинного познания), думая, что единственных бесстрастных и Святых мужей это есть дело; и отсюда держащиеся, по нынешнему обычаю единого псалмопения, тропарей же и канонов, препочивают (останавливаются) на едином внешнем своем молении, и не понимают того, что такое песенное моление о немощи и незрелости ума на­шего предали нам Отцы на время, так как помалу обучаясь, восходим на степень умного делания, а не до кончины на том пребудем. Что же есть (Григ. Син. гл. 19) младенчественнейшее больше этого, когда внешнее наше моление устами прочитав, радостным мнением обольщаемся, думая, что великое нечто творим, единым количеством утешаясь и этим питая внутреннего фарисея. От таковой поистине болезни младенческой отводят нас Святые Отцы, как младенцев от сосцов млекопитательных, показывают нам грубость делания этого, сравнивая гласное языком пение язычником: должно (Макарий Егип. гл. 6), говорит этот Святой, Ангельскому быть и пению нашему духовным, а не плотским, да не говорю языческим. Если с гласом и воплем петь из-за лености нашей и невежества дано было к истине возводя. Какой же есть плод от такого внешнего моления, показывает Св. Симеон новый Богослов во втором образе внимания и молитвы, говоря: усиленного же внимания образ молитвы этот есть: когда ум наш от чувств своих собираем, и внешними чувствами храним его, и всеми мыслями стремимся собрать его; и так делая, забывшись, в суете ходим, и иногда же помыслом истязание творим, иногда же мыслью произносимой устами внимаем. Иногда же плененные помыслы к себе привлечем, иногда же от страсти некоторой будучи охваченными, снова начинаем ум к себе приводить. И таким образом борющемуся со страстями не­возможно смириться когда, или победным венцем венчанным быть: уподобляется же такой ночью борющемуся с врагами своими, и поистине гласы врагов слышит, и раны от них приемлет; знать точно, кто есть, или откуда пришли, или как брань творят; или для чего деля, не может: за что уму его темным быть в таковом вреде, и не убежит токовый, борясь сокрушаемый от мысленных иноплеменников; и труды поистине приемлет, награды же лишаем бывает; но и от тщеславия окрадаемый как будто надзираемый, и от того обладаемый и поругаемый бы­вает. То есть по другому когда, тем же ухудшаемый, и пастыря овцам себя поставляя, слепцу уподобился, слепца водить покушающийся: доселе Св. Симеон. Как ибо крепко внешними чув­ствами хранить ум, или собирать его от этого, если естеством сами по себе растекаются и парят на вещи чувственные, зрением прекрасное или некрасивое видев, слухом доброе или злое слышав, обонянием благовонное или зловонное обоняя, вкусом сладкое или горькое вкушая, осязанием добрых или злых касающимся и таковыми, как будто листья от ветра дрожащие и скручивающиеся: уму же единому всем таковым смешающимся и рассуждающим действия их, крепко ли когда престать от помыслов десных (правых) и шуих (левых)? Отнюдь никак, никогда. Таким образом, не могут внешние чувства ума от помысла оградиться, возникает потребность уму бежать от чувств во время молитвы внутрь в сердце, и стоять там глухо и немо от всех помыслов. Если же кто внешне только, удалится зрения, слуха и разговоров, получает некую тишину от страстей и помыслов злых; еще больше умножает, когда удалит ум свой от пути чувств внешних, затворяя тот во внутренней и естественной клети, или пустыни, насладится покоя от злых помыслов, и вкусит радости духовной, пребывающей умною молитвою и вниманием сердечным. Так же како меч с двух сторон наточен, иногда обращаем бывает, сечет остротою своею приучившееся: так и молитва Иисуса Хри­ста, иногда на помыслы злые и страсти, иногда же за грехи, или памятью смерти, суда же и мук вечных обращаема де­йствует. Если кто (Исаак. Сир., Нил. Сорский) кроме молитвы умной песенным молением и внешними чувствами с прекословием захочет отразить прилог вражий, и противостоять какой-либо страсти и лукавому помыслу, этот скоро одолеваемый бы­вает множеством: потому что одолевают его прекословящие бесы, и снова волею искаряющеся, как будто побеждаемые прекословием от него, посмеиваются ему, и к тщеславию и презорству наклоняют мнение его, учителя того и пастыря овцам нарицающе. И об этом Св. Исихий зная говорит: не может, говорит, ум наш победить мечтание бесовское собою только, и никогда же быть сему да на­деется; коварные потому что есть и покоряться лицемерятся, отсюда тебя со тщеславием останавливают, Иисуса Христа же призыванию стати же и лукавствовати ниже по часу терпят. И снова: смотри, да не уподобишься древнему Израилю, и предашь себя мысленным врагом. Он поскольку от всех Богом избавился из Египта, умыслил себе помощника идола перстна; идола же перстна понимай слабого ума нашего, и пока Иисус Христос молит на лукавые духи, легко их отгоняет, и с хитростью художественной побеждает невидимые борения вражеские. Если же сам на себя немудро надеется, тогда весь, как говорящий быстрокрылыми, раз­бивается и падает.

Прочее от сего довольно есть познать силу и меру делания умного, это есть молитвы от пения. Не думай же этого, благочес­тивый читатель, что, отводя нас Святые Отцы от многого внешнего пения, и повелевая умному деланию обучаться, на­носят вред псалмам и канонам. Не будет этого: так как от Духа Святого предана суть эта Святой Церкви, в ней же вся священнодействия хиротонией оглавляются, и все таинство смотрения Бога-Слова, даже до второго Его пришествия, вместе и наше воскресение в себе содержат. И нет в церемонии цер­ковной человеческого, но все благодати Божьей дело, не имеющее достоинствам нашим приложения, ни еще грехов ради наших некого умаления. Но нам слово не о чинах Святой Церкви, но о об особенности каждого из монахов правил и житель­ств, то есть, об умной молитве, которая тщательностью и сердечною правотой обычно привлекает благодать Святого Духа, а не едиными словами псаломскими, кроме внимания умного устами только и языком поемыми, как говорит Апостол: хочу пять словес умом моим говорить в церкви, нежели тьму языком. Подобает прежде всего такими пяточисленными словесами очищать ум и сердце говоря всегда в глубине сердечней: Господи Иисусе Христе, помилуй мя, и так восходить на пение разумное: потому что всякий начинающий и страстный может разумно эту молитву в соблюдении сердца творить, пения же никакого, до тех пор, пока не предочистится этим. Потому Св. Григорий Синаит, всех Святых жития и писания и художества духовные больше всех живущим в нем Святым Духом тонкочастно испытав и рассудив, все тщание о молитве иметь повелел. И снова тот же Дух и дар Святой Симеон, Селунский Архиепископ, берет, заповедает и советует архиереям, священникам, монахам же и мирским всем на всякое время и час говорить и дышать эту священную молитву: нет, говорит с Апостолом, крепчайшего оружия ни на небесах, ни на земле, более имени Иисуса Христа.

Будет же известно и это тебе, добрый рачителю священного сего умного делания, что не только в пустыни, или уединенном отшельничестве, но даже в самых тех великих Лаврах, и ­среди городов сущих, были учителя и множественные делатели умного сего священнодействия; и удивиться стоит, как Святейший Патриарх Фотий, от Сенаторского чина взят будучи на патриаршество, и не являясь монахом, обучился такой высокой степени умного сего делания, и так преуспел, что сияло лицо его, как у второго Моисея, от находящейся благодати в нем Святого Духа, говорит Св. Симеон Селунский, и свидетельствует о нем, что и книгу сочинил всепремудрых художеств философских о таковом делании умом. Говорит же как и Иоанн Златоуст, Игнатий и Каллист, Святейшие Патриархи того же Царя-града написавшие свои книги об этом делании внутреннем. И чего еще тебе, о христолюбивый читателю, не хватает, если всякое сомнение отложив, коснуться обучению умного внимания. Если же говоришь: нет жития уединенного; образ есть тебе Святейший Патриарх Каллист, обучавшийся деланию умному в великой Лавре Афонской, проходя поварскую службу. Если же сомневаешься, как находиться в глубочайшей пустыне; второй тебе образ Святейший Патриарх Фотий, обучавшийся на сте­пени уже патриаршеском сердечного внимания искусству. И если опять извещением послушания лепишися к умному трезвению; за это и насмешке подлежишь. Ни даже пустыня, ни даже житие уединенное только успеяние в сем делании приносит, как послушание в разуме, говорит Григорий Синаит. Или опять правильности лишаешься, так как не имеешь учителя такому деланию, но повелевает тебе сам Господь учиться от писания, говоря: испы­тайте писания, и в них обретете жизнь вечную. Или от шуия отвлекаешься, смущаешься, не обретая места безмолвного; и об этом Петр Дамаскин предупреждает тебя, говоря: это есть начало спа­сенья человеку, да оставит волю свою и разум свой, и сотво­рит волю Божью и разум. И так не обращается во всем творении вещи, или начинания, или места, могущего препятствовать ему. Если же и еще уважительную причину изобретая, останавливаешься от многих словес Св. Григория Синаита, многих о прелести, слу­чающейся в этом делании, говоря; исправляет тебя сам этот Святой говоря: не должно, говорит, бояться, или сомневаться, Бога призывая: если же некоторые и совратились, поврежденные будучи умом, разумей, как от бесчиния и высокоумия эти пострадали: так как в повиновении с вопрошанием и смиренномудрием ища Бога, никто не вредится благодатью Христовой; ибо праведно и непорочно живущего, удаляющегося от самоугодия и высокоумия, весь бесовский полк, даже если и тьму искушений примет, не повредится, говорят Святые Отцы: самоугодно же и самосовестно ходящии, эти в прелесть впадают. Если же некоторые претыкающиеся о камень Св. Писания приемлют причину, объявляющую нам путь прелести, на возбранении нам умного делания; эти да познают себя, небесное вниз, а земное вверх превращающих. Не не возбранение бо делания сего, но остерегая нас от прелести, объявляют нам причины, по которым прелесть находит, Святые Отцы, так и сей Св. Григорий Синаит, повелевая не бояться, не сомневаться обучающемуся в молитве, приводит две причины пре­лести, самочинение и высокоумие. И от таковых Святые Отцы желающие непорочными нам быть, повелевают испытываться от Святого Писания, и от того наставляться, имея брат брата советника блага, как говорит Петр Дамаскин: если невозможно обрести искусного старца словом и делом, по образу Святых Отцов понимающих хорошо писание отеческое; то наедине в безмолвии отнюдь должно совет духовный от Св. Отцов учений и наставлений иметь, и вопрос о всякой вещи и добродетели.

Эту же меру и чин подобает и нам, читая Писание, сохранять, а не отбегать учения и наставления того, как некоторые, не знающие искуса умному деланию, и думающие быть рассудительными, тремя причинами или извещениями увещевают себя, короче говоря, отводят от обучения этого священного делания. Первое, отсылая это Святым и бесстрастным мужам, и сим единым думая только такое делание быть, а не и страстным. Вто­рое: оскудение конечное наставников и учителей такому жительству на пути. Третье: находящая такому деланию прелесть. И первая прежде всего вина, или извеет, непотребна и неправедна: первая же степень есть новоначальных монахов, если страсти охуждати умным трезвением и сердечным блюдением, еже есть молитва умная, подобающая делательным. Вторая же нерассудная и неимущая извещения: вместо же учителя Писание нам учитель, не обретающему наставника, как выше говорится. Третье же самопреткновение есть: сами же читая о прелести, сами о себе и претыкаются тем же Писанием, неправильно рассуждая. Вместо того чтобы принимать Писание на осторожность и познание прелести, эти изобретают и приемлют причину бежать умного делания. Как, если бы воинов начальник получил известие от кого, что неприятели заседают, желая лестью и тайной засадой одолеть его, не могут явную с ним брань свести, он же, безрассудный, вместо, чтобы перехитрить их, и напасть нечаянно на тайную их засаду, поставить преодоление, устрашится, испугавшись, и предастся бегу, позор себе нанося в вечные времена, прежде пред царем своим и его боярами. Если же из единого благоговения и простоты сердечной страшится делать это; много снова и снова тебя устрашаюсь, но не по басням простым, волка бояться, в лес не ходить. И Бога же подобает бояться, но не бегать от страха, ни отрицать того. Воистину истинно страха и трепета, сокрушения и смирения, и многого испытания Святых Писаний, и совета единодушных братьев требует это делание, а ни бега и отрицания, ни дер­зости и самочиния. Быстрый же и прозорливый, снова достоинство свое и устроение взыскав, с величанием стремится к тому прежде времени успеть. И опять: если мечтает кто, думая в высо­кое поспеть, желание сатанинское, а не истину получив, этого дьявол своими сетями снова уловляет, как своего слугу. И что нам к высокому преуспеванию умные и священные молитвы, если же едва кто от тьмы сподобляется один, по Святому Исааку: достаточно же, достаточно нам страстным и немощным, хотя бы след умного безмолвия познать, если есть делательная умная молитва, его же прилоги вражьи злые помыслы прогоняемы бывают от сердца, дело сущее новоначальных и страстных монахов, им же притекает кто в зрительную и духовную молитву: и не подобает нам об этом унывать, так как немногие сподобляются зрительной мо­литвы; нет же неправды у Бога, только да не ленимся путем, ведущим к священной этой молитве, шествовать, это есть: дея­тельною умною молитвой сопротивляться прилогам, страстям же и злым помыслам. И таким образом скончавшимся нам на пути Свя­тых, удостоимся жребия их, если здесь и не получаем совершения, говорит Святой Исаак и многие из Святых. И еще снова удивления и ужаса достойно и то, как некоторые изучающие, Писание не испытывают этого, другие же ни-же изучая, ни-же вопрошая дерзают своим разумом на это умное внимание; еще же и говорят, что внимание и молитву в части желательной надо творить: это же говорят, есть среди чрева и сердца. Это же есть первая и самоизвольная прелесть; не только же молитвы и внимания в этой части не подобает действовать, но и самую ту теплоту, приходящую от плотской части на сердце в час молитвы, весьма не принимать, средина же говорится чрева самое то сердце, по святому Феофилакту, яже не при пупе, ни посреди персей, но под левым соском имеет свое место. Так вот расчленяется тричастие души: словесное в персех; яростное, или ревностное в сердце, плотское же в чреслах при пупе, к нему же и дьявол имеет удобный вход, по Иову, возбуждая то и разжигая, как пиявка и жабы в озере блашном, имея пищу и наслаждение плотскую сладость. Этого ради говорит Григорий Синаит: нужда не мала, если достигнуть истину явственнее и чистым быть от противоположных благодати, како в образе истины, в новоначальных опять, обычно дьявол прелесть свою показывает, преоб­разуя лукавое свое, как духовное, и вместо иных внутрь естественных чресл преобразуя, как же хочет, мечтательно, и вместо истинно теплоты свое жжение наводя, вместо же веселья ра­дость бессловесную и сладость мокротную принося. Полезно же думается и о этом делателе знать, что жжение, или теплота от чресл исходит к сердцу, иногда сама по себе, кроме помыслов блудных естественно; и эта не суть прелести, но естества, говорит Св. Каллист Патриарх. Если же кто имеет это, как от благо­дати суть, а не от естества, это есть воистину прелесть. Это же, говорит, какая суть, нужно подвизающемуся пренебрегать этим, но отсылать. Иногда же смешав дьявол свое жжение с похотью нашей, привлекает ум в блудные помыслы, и это есть прелесть несомненно. Если же тело все теплеет, и ум есть чист и бесстрастен, как же покрываться ему в глубине сердца, начиная и кончая молитву в сердце, это есть истинно от благодати, а не от прелести.

Бывает же некоторыми подвижниками немалое препятствие ко священному этому деланию и телесная немощь: не способность же чрезмерных трудов и постов, которые Святые имеют, мерилом и мерою удержать, думают, что нет мощно им кроме этого начать делание умное, и такую их тщету возводя в ме­ру равности, Великий Василий этому научает: воздержание, говорит, кому против силы телесной уставляется: и это же, думаю, лепо есть смотреть, когда не безмерием воздержания силу телес­ную разрушив, праздное тело и бездельно покажем ко спешным. Следует же это действенно иметь, никак безмерием расслабляемо; еще было бы хорошо расслабляться телом и лежать мертвым едва дыша; таких же нас всяких сотворил Бог сначала. Если же не сотворили верно, согрешают, потому что добре сотворенное, как следует, не хранящие: Одно подлинно подвижник благочестия да блюдет, да не порок ли из-за ленности вогнездится в душе? да не трезвение ума, и еже к Богу усиленного помысла протяжение расслабится; где не духовное освящение, и если оттуда бывающее в душе просвещение омрачится. Как было сказано, что если возрастает доброе, никакое время не могут страсти на тело восставать, души к горнему упражняющейся и не подающей время телу на восстание страстей. Этому же устроению в душе бывающему, ничем вкушающий пищу от не вкушающего не различается. И не пост только, но и голод всегдашний такое укрепление есть, и имеет похвалу за изрядную о теле заботу: не знает же умеренное житие страсти распалять. И снова Святой Исаак согласно этому говорит: те­ло немощное, если понудишь выше сил его, смущение на смущение наносишь душе. И Св. Иоанн Лествичник: видев, говорит, злодейку эту (то есть утробу) укрощаемую, и бодрость ума подающую; и опять: видев ту истощаемую постом, и истицание творящую, так да не будем уповать на это, но на Бога жива. Это же и поведала История, о ней же Преподобный Никон вспоминает: как в эти уже времена обретен был старец в пустыне один, не видев человека тридцать лет, хлеба не ел, кроме корений; и исповедал, что все эти годы томим был блудным бесом, и рассудили отцы, что ни гордость, ни пища причиной были брани; но то, что не обучен был старец трез­вению умному и сопротивлению прилогам вражьим. Поэтому, говорит Св. Максим: дай телу по силе, и весь подвиг твой на умное делание обрати;- и снова Св. Диадох: пост, говорит, имеет к себе похвалу, а не к Богу: делательница же есть, как в целомудрии благосочиняя хотящие. Не следует потому о том высокомудрствовать благочестия подвижникам, ожидать же в вере Божьей конца нашей мысли: даже ни каких-либо хитростей художницы делать обещания совершенство хвалят когда, но ожидает сих каждого вида начертание, и отчасти уже известное художеством покажется.

Таковое потому наставление о приятии пищи имея, не все тщание и надежду на един пост возлагай, но в меру сил постясь, простирайся на умное делание. И если силу имеешь, что удовлетвориться хлебом и водою, хорошо есть; не укрепляют же прочая еда тело, как хлеб и вода, но не думай, какую добродетель исправляешь, так постясь, но ожидая от поста целомудрие стяжать, и так в разуме будет пост, говорит Св. Дорофей. Если же немощен, повелевает тебе Св. Григорий Синаит литру хлеба есть, и воды или вина, три или четыре чашицы пи­ть в день, желающему тебе Бога обрести, и от обретающихся всех сладостных принимать понемногу, как и возношения убежишь, и Божьих добрых сотворений не возгнушаешься, благодаря Его о всех, и это есть смысленное рассуждение. Если же причащаяся всем сладостным брашнам, и вина мало пьешь, усомнишься о твоем спасении, это есть неверие и немощь помысла. Мера же принятия пищи безгрешно и по Бозе на три чины по­лагается: воздержание, доволь и сытость. Воздержание есть, если еще потреблять еду желаешь; доволь же, что б ни голодным быть, ни отягощенным; сытость же, еже отяготитися мало. А если после насыщения ес­ть, это есть дверь чревобесия, ею же блуд входит. Ты же это видев, по твоей силе приличное избери, не преступая уста­вы: совершенным како есть и это по Апостолу, если и есть и насыщаться, и во всем крепким быть. Это тебе, о, рачителю ум­ного внимания, от самых сущих словес великих и Святых Отцов показавшееся, что есть мера воздержания и поста рассудительного, и как прилежать вниманию.

4. Молитва.

Скоро прими, Владычице, молитвы наша, и их принеси Сыну твоему и Богу, Госпоже Всепречистая, разруши обстояния к тебе притекающих. Рассыпь приседания и дерзости, Дево, ныне вооружающихся на рабы твоя.

К свету заповедей Божиих наставите, Апостоли, иже во тьме душевного уныния безумно пребывающия.

Лозы животныя процветающе гроздие, напоиши всех вина мысленного веселья, славнии Апостолы.

Успи востания страстей моей души, бодренною молитвою твоею. Даждь ми бодрость, Отроковице, уныния дремание далече отгоняющи.

Звезды просветивше благочестием мысленную твердь церков­ную, славнии Апостолы, от нощи неведения и прегрешений избавите мя.

Прошедше земная исполнения, Апостолы Господни, яко звезды светлые, помраченные прелести разорите, и свет спасительный прельщенным облистасте.

Темже блажим вас, Христовы проповедницы, просяще: молитеся о нас всегда ко Господу.

Крест на земли водружашеся, и падение бесов бываше, и вера утверждения начало приимаше, и злоба от среды отгонима бываше.

Крест нам есть похвала, крест нам утверждение, крест нам радование.

Помилуй нас уничиженных, устроя благопотребныя твоя со­суды, Слове.

Аще не Господь бы был в нас, никтоже от нас противу возмогл бы вражиим бранем одолети. Увы мне! Како имам от врага избыти, грехолюбив сый!

Зубы их да не ята будет душа моя, яко птенец, Слове.

Надеющиися на Господа врагом страшни и всем дивни: горе бо зрят (небесная мудрствуют, а не земная).

Звезда плющи зарями Божества от Иакова, от мрака содер-имым возсия; Тобою бо, Всечистая, Христос Бог, Слово воплощенно, имже просвещаеми с небесными вои тя ублажаем.

5.

Почему ты жалуешься на обидевших тебя: или сердцем опе­чаливаешься на укоряющих?— Припомни хотя бы Моисееву добро­детель, если ты хочешь быть учеником Христовым. Моисей от Аарона и Марии укоряем, не жаловался на них Богу, но молился о них...

Каких же наиболее хочешь подражателем быть?—Боголюбивых ли и блаженных мужей? или тех, которые духом злобы на­полнены? Рассуждай о лучшем во многом совете души своей и выбери самопотребное себе, да спасешься от древней злобы.

Как Божий раб покоряйся воле Божьей, и блюди себя, если каждый день ожидать грядущий к тебе искус , это или в смерть, или в скорбь и беды великие, носи усердно и не мятежно, по­мышляя, что многими скорбями подобает нам войти в царствие Божье.

Высокомудрие есть, не подчиненное, не послушное и не покор­ное, своим помыслам отводимое: смиренномудрие же, послуш­ное есть, легко покорное, кроткое, отдающее честь и малым и великим. Это стяжавший, верою, как награду примет от Гос­пода с жизнью вечной. В другой половине книги 2 в. Ефр. Сир. Слово 14, гл. 6 и 52.

Слово 15.

Блажены есть и триблажены, о честнейшии, Богу монашествующии! Кто ваше достойно похвалит пребывание; дело ваше есть днем и ночью псалмы и пения, и песни духовные, и деянья Богу приятные. Любовь в вас обитает, Ангельское дело. Мир в вас да утвердится, небесный покров; не сребролюбивый ваш нрав, истинно нищетою прославленные, в постах сильные, в молитвах крепкие, в бдениях вы каждый день бодростью преуспеваете; да воссияет свет вам, говорит Спас, и как говорит, являетесь; не любите мира, ни того, что в мире: это вы соблюдайте. О, сколько отлежит вам упокоение Богу соеди­ниться стремящимся! О скольких благих исполнитесь, отца и ма­ть и братьев и сестер оставив! Аврааму в древности Бог сказал: изыди из земли твоей, из рода твоего, и гряди в землю, какую я тебе покажу, и благословлю тебя: Авраам же это послушав ушел. Вижу же и вас, похищающих слово Божье, да Аврааму последуете, и благословенье воспримете. Тем и в пустынях обитаете, постами, чистотою, воздержанием, молит­вами чистыми Бога ублажая. Ничто же вам на земле, не страшно: ни царь, ни начальник, ни судья и наставник, ни какая иная власть.

Главное дело иноческого подвига в том состоит, чтобы во внутренности сердца брань вести против дьявола, возненавидеть себя, отречься своей души, гневаться на себя, и обличать себя, сопротивляться внутренним пожеланиям и противоборствовать помышлениям, сражаться самому с собою.

Мы без него не можем делать ничего; но когда просим с верою, приемлем от него к спасению нашему просимое. Ходя же посреди сетей многих, просим избавиться от них, да заступит нас Бог! Если источники не испустят воды, не потекут реки: также и не получающие Господней благо­дати, все останутся пустыми.

Всяко благое не может быть благим, если не с Господом, ни злое злым, если без Господа. Он ведь есть всему благому начало, и конец бесконечный.

Многие от себя думают творить что-нибудь благо, но от Господа не приятно, потому что не с Богом, ни во славу Божью.

Что мы есть на небесах? и что более от Тебя восхотел на земли? О, Боже мой! Только чтобы жить мне в божественном твоем желании. Это только одно будет мне сокровище и богат­ство вечное: да пребуду с Тобою, Господом—моим Богом— во веки вечные, никогда не отлучаясь.

Да ничто меня не отторгнет, да ничто меня не отлучит от божественной Твоей любви, о Боже мой! да ничто не возбранит, да ничто не пресечет, ни огнь, ни меч, ни глад, ни гонение, ни глубина, ни высота, ни настоящее, ни будущее, но только одна любовь твоя да пребудет всегда в душе моей. Ничего иного не возжелаю в веке этом, Господи, день и ночь да взыщу Тебя, Господа моего: и да обретя, вечное сокровище и богатство приму и всех благ сподоблюсь.— День и ночь да взыщу Тебя, Гос­пода моего, яко да обрету тебя источника жизни, и утолю жажду души моей.

Бегай греха: прибегай к Богу.

Истинное же веление и спасительное не от бесов, но от божественного Писания есть с тщанием научиться.

Бога бойся, и заповеди его храни: в этом есть весь человек.

Ничего нет ясности духа и кротости сильнее: рабу Господню не подобает ссориться, но простым быть ко всем.

Рассудительность ваша да разумна будет всем людям.

Если зло говорил, свидетельствуй о зле: если же что доброе, что меня бьешь? Знайте все это, что из всей твари видимой один Ангел только может сделать сопротивление и опять же и достойнее великого уважения. Если же человеку праведному не достоин весь мир этот: больше же праведных Ангелов больше сущность!

Славу солнца ни хвалящие, ни хулящие, ни прибавить, ни убавить не могут.

Исступление правых помыслов и безумие—пьянство есть.

Господи, вразуми душу мою, не оставь ее, оправдай ее.

6. Выписка.

Ходя в саду, познаешь, что древеса не иначе узнаются, как от вкуса; так разумей и о людях. Многие называются христианами; но истинный христианин быть и познаться не может, как от истинной веры и любви. Эти приметы истинного Хри­стианина есть: что он любителен, мирен, терпелив, милостив и благосклонен. И как в саду многие деревья славятся своими плодами на взор приятными, но как вкусишь от них, познаешь, что они негодны: так многие кажутся до­брыми, гладко, ласково и тихо говорят, много постятся и мно­го молятся; но как коснешься их, тогда от плодов своих познаются горькими, как ненавистью, злобою, завистью и немилосердием наполнены,— и это есть деревья злые, злые плоды творящие. И это есть то, чем Господь говорит: нет дерева до­брого, творящего плоды злые; ни дерева злого, творящего плоды добрые. Вся­кое же дерево от плода своего познается (Лук. гл. 6). Нет, не осуждаются здесь—пост, молитва, но без любви христианской ничего нет; ни приятное, ласковое и тихое слово само по себе порицается, но без плода любви есть одно лицемерие и лукавство. Не одни лишь слова, но дела, с словами приятными, ласковыми и тихими соединенные, показывают доброго христианина. Поэтому и внутри себя должны мы иметь и стараться иметь христианство, итак, когда внутри будет добро, тогда и вне будет являться добро. Так, по словам Христа, благой человек от благого сокровища сердца своего износить будет благое.

(Из сочинений Святителя Тихона). 22-го июля, 1824 г.

7.

В ком нет светоносной добродетели, совершенного смиренного духа: нет в нем и благодатного просвещения, истин­ного разума, согласного разуму Божественного Писания: но вместо­ благодатного просвещения, истинного разума, он бывает прельщен духом лжи, светом прелести сатанинской; преобра­зуется же и сатана в Ангела светлого; а затем, или он в страсти бесчестные, в пьянство, блуд и иные впадает, или ложным разумом, ложным умствованьем помрачившись, теряет ум свой: потому что гордым Бог противится, смиренным же дает благодать, которая просвещает и укрепляет одних кротких и смиренных сердцем в творении всякой добродете­ли. Усовершенствует ли кто себя, насколько возможно на земле, в тво­рении добродетелей, в исполнении заповедей Господних? Да не гордится этим: Бог же есть действующий в вас, и если хотеть и если действовать о благоволении (Филип. 2, 13). Научает нас языков Учитель: да не осуждает кто немощного брата: силен же есть Бог поставить его (к Римл. гл. 14) и возвести на степень совершенства выше твоего устроения: но снова и снова да смирит свое мудрование, и да молится ко Господу, как грешник, и как раб негодный, зная это слово уст его: когда сотворите все поведанное вам, говорите, что рабы негодные есть мы: как, если должны были сотворить, сотворим (Лук. 17, 10). В совершенном заблуждении тот, кто помышляет, что он в добродетелях совершен. Этот весьма далек от совер­шенства и самого себя прельщает, по слову великого Богосло­ва: если говорим, что греха не имеем, себя прельщаем, и ис­тины нет в нас (Лук. 18. 13). Поистине же совершенный есть тот, который в смирении совершенен: тот, который познает и видит несовершенство свое в добродетелях; тот, который, видя недостатки свои, всегда молится: Боже, милостив буди мне грешному; ибо заповедь Господня широка есть, хотя и в малых заключается словах. Зная это, внимательный и смиренный подвижник не гордится совершенством своим в некоторых добродетелях; не стремится дерзостно по самолю­бие за сладостью утешительных благодатных действий, которые бывают временно только в смиренных, кротких и бесстрастных душах, по всеблагому смотрению и милосердию Го­спода Бога нашего: не ищет получить дар пророчества, не желает быть зрителем видений и откровений, руководствуясь единым истинным божественным откровеньем, словом Божьим, но во всякое время он занят только рассматриванием самого себя: совершен ли он в любви Бога и в любви ближнего; „ибо посты, и бдение, и поучение Писаний, и лишение богатства, и отречение от всего мира не совершенство, но совершенства орудия: поэтому не в этом обретается совершенство, но этим приобретается. Напрасно постом, и бдением, и нестяжанием, и чтением Писаний хвалимся, если ни даже к Богу, ни даже к ближнему, любви не имеем: имеющий же любовь, в се­бе имеет Бога, и ум его истинно с Богом есть (Св. Кассиана в Добротолюбии часть 4-я, лист 185). Он тогда только познает себя совершенным в любви Божьей, когда мир и злые страсти, самолюбие, чревоугодие, блуд, сребролюбие, за­висть, гнев, тщеславие, гордость и другие совершенно возненавидел. Когда из плотского греховного состояния, как из Вавилонского плена, пришел в свободу чад Божьих, в духов­ное благодатное состояние: когда молитвы и моления свои совершает Богу со умилением, с теплотою духа, не рассеянным умом. Когда, исполняя непорочно Господни заповеди, имеет любовь ко всякому человеку, к любящему и ненавидящему, ко­гда, наконец, имеет в себе живущего Христа, может с из­бранными сказать: „Кто нас разлучит от любви Божьей: скорбь ли, или теснота, или беда, или меч! Известно, что ни смерть, ни живот, ни Ангелы, ни начала, ни Силы, ни на­стоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни иная тварь какая возможет нас разлучить от любви Божьей, как о Христе Иисусе Господе нашем". Это есть знаки истинной к Богу любви! Блажен, кто усовершенствовал себя в ней!

Любовь к ближнему состоит в том, чтоб никому не же­лать и не творить ничего злого: любовь искренному зла не тво­рит; а желать и творить всегда доброе, не только любящим вас, но и врагам своим, по Христовой заповеди: „ любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас", любовь долготерпит, милосердствует; любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих себе, не раздражается, не мы­слит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, все покрывает, всему веру приемлет, на все уповает, все терпит; любовь никогда не проходит. Свойственно же этой любви, из любви ко Христу Богу, сострадать ко всякому человеку, служить со усердием больным и престарелым, заключенных в темницах посещать, бедным помогать, печальных утешать, заблуждающихся и согрешающих Словом Божьим исправлять, всем верным и неверным желать спасения и о всех Бога молить.

Таковы суть внутренние и наружные дела, которые могут свидетельствовать о нашей совершенной любви к Богу и ближ­нему! Господи Иисусе Христе! Божественною силою благодати твоей благоволи усовершить всех нас, рабов твоих, в люб­ви твоей, и в любви друг друга, по воли твоей, умири мир твой, Господи! Сохрани люди твои, как зеницу ока, в православии, в благочестии, в мире и тишине: помилуй и спаси души наши, по множеству милости твоей, да во спасении нашем про­славится и возвеличится всесвятое и спасительное имя твое со Отцем и Святым Духом, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь.

8.

Святого Иоанна Златоустого.

Несравненно лучше лишиться жизни ради Бога, нежели ради жизни лишиться самого Бога.

Не столь честны были Павловы руки, восставившие хромого в Листрах, сколько обложенные узами. Если бы я жил в те вре­мена, то многократно оные, обнимал и возлагал на мои зени­цы: непрестанно лобызал бы руки, сподобившаяся быть связан­ными за моего Владыку.

Не только за то я его ублажаю, что восхищен был на третье небо и в рай, сколько за то, что помещен был в тем­ницу; не только за то его ублажаю, что слышал он неизре­ченные глаголы, сколько за то, яко подъял узы.

Святой Иоанн Златоуст пишет, что дьявол тем, которые бодрствуют, трезвятся и себе внимают, не только не вредит, но еще и пользу приносит, не через свое произволение, которое есть злое, а по причине постоянства тех, которые злобу его в свою пользу обращают. Б. 14 на леп. Не от силы дьявольской побеждаемся, а от своей слабости.

9.

(Из другого писателя).

Если в корабле не заградишь малые скважины, которыми про­ходит понемногу вода, то натечет оной столько, что потопит весь корабль.

И малых непристойностей удаляться должно, дабы не вос­последовало больших бедствий. Удались от мира и от всего того, что с ним каким-нибудь образом соединено; уклонись от обращения с ним, хотя бы оное не было связано со грехом, дабы наконец не впасть тебе в беззаконие; отринь его дружество неполезное; отвергни тщетность и праздность, чтобы не потерять тебе честности и благоговения, и не впасть в большую опасность, которая хотя и кажется тебе малою, однако, уве­личиваема будучи, тебя сокрушит. Порази врага твоего, когда он еще мал, чтобы он, возросши, тебя не умертвил. Разумного человека долг есть опасаться и самого малого.

Каин сперва только огорчился на брата, но потом возненавидел, а после того убил, наконец, не только впал в ересь, думая, что Богу не известны грехи наши, но и самое отчаяние.

Всякий грех, покаянием неочищенный, тотчас тягостью своею влечет к другому. От всякого мирского злого обычая удаляться ты должен как от смертельной заразы, потому что при­ближается смерть, которая беспрепятственно к тебе придет, если отверзешь ты двери посланнику ее, то есть греху, ибо за малыми искушениями последуют всегда большие, и за одной казнью последует другая, большая. Глаголет мудрый: презирая малое, помалу падет (Сирах. 19. 1). Кто малое за ничто ста­вит, тот не чувствует и большого вреда, и в больших винах тем меньше страшится казни, чем более привык не ужасаться таковой за малые. Иудеи невоздержанием своим от пи­щи впали в ужасное беззаконие идолопоклонства. Удаляйся от всего того, что тебя привлекает к пути злому, то есть поги­бели. Кто прилепляется к развращенным людям, хотя бы и был наидобродетельнейшим — развратится, и для того-то гово­рит мудрый: уклонись от нечестивого, и удалится от тебя зло. Удаляйся от содружества с злыми людьми, если хочешь благоугождать Иисусу Христу.

Суеты знак есть, живя развращенно, уповать на покаяние, которое ты принести имеешь, когда неизвестно тебе, доживешь ли ты до завтрашнего дня. Ты должен жить добродетельно и уповать на Бога, который имеет даровать тебе ту славу, ко­торую обещал повинующимся его повелениям.

Рассматривать, кто как живет, есть знак развращенной совести и непотребной души. Нет никого столь строгого на­блюдателя чужой земли, кроме живущего распутно. Никто не соблазняется малым несовершенством других, как тот, ко­торый наполнен сам несовершенством; никто, наконец, столь не пересуждает ближнего, как тот, который в жизни своей вдался во всякие пороки и беззакония. Истинная справедливость состоит не в том, чтобы на ближнего гневаться, но собо­лезновать. Злой человек недостатки душевные других видит прилежно, и хотя бы они были весьма малые, смотря на них соблазняется: добрый же человек сострадание имеет к грешникам, и с милосердием к ним заботится об их исправлении. Чем более кто развращен, тем более проступки своих ближних увеличивает и разглашает: и чем кто добродетельнее, тем более таковые скрывает и ближним сострадает.

Когда разум имеет сношение с совестью, тогда все помышления, чувства и желания в порядок приводимыми бывают: но когда разум удаляется от человека и разбирает дела чужие, тогда помышления к различным видам развлекаются.

Люби всех и удаляйся с разбирательством твоим от всех, и таким образом возлюблен будешь от Бога и лю­дей, и поживешь на земле в спокойствии и радости. Сноси ближнего твоего в малом, когда Бог долготерпит тебе во многом.

Не видим ли в Писании, что многие из грешников сде­лались святыми? Итак, никого осуждать не должно, хотя бы кто был наивеличайший грешник, когда может он еще быть святым.

Кто бы мог поверить, чтобы тот, который всю свою жизнь препроводил в разбое, получил столь благую кончину, чтобы с самим Господом войти мог в вечную жизнь?

 Если ты считаешь себя умным, то ты уже не умен. За­меть это и берегись этого состояния: оно очень опасно; в нем наиболее были те, которые избили Пророков!