This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ **Make non-commercial use of the files** We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ **Refrain from automated querying** Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ **Maintain attribution** The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ **Keep it legal** Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at [http://books.google.com/](http://books.google.com/).
N.F. 10. 20.

Confined to Library

NEVILL FORBES BEQUEST

Сочинения
Ивана Поспичкова.

изданы
Михаилом Погодиным.

Часть вторая.

Москва.
1863.
СОЧИНЕНИЯ

ИВАНА ПОСОШКОВА.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МОСКВА

В ТИПОГРАФИИ В. Б. МЕЛАВРА.

1863
ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи, до выпуска изъ Типографіи, представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Мая 27 дня 1863 года.

Московская Духовная Академія.

Цензоръ Священникъ Филаретъ Сергиевскій.
ПОСВЯЩАЕТСЯ

КРЕМЛЕВСКИМЪ СОВОПРОСНИКАМЪ.
ПРЕДИСЛОВИЕ.

Издаваемое теперь сочинение Посохкова заключает в себе обстоятельное обозрение главных положений раскола, как он был распространен в его время, с подробными ответами и возражениями, на основании Священного Писания и Отцов церкви. Посохков старается также употреблять книги, находившиеся при нем в особенном почетении у несогласных, как то Кирилла Иерусалимского, о Ветх, и Соборник, чтобы поражать их собственным их же оружием.

Священники наши найдут здесь перечень святых, коими могут препираться с противниками и обличать их; православные люди—охрану себе отъ соблазнов и обращений, коими по местам продолжают прибегать несогласные, а сии последніе увидят сильное опровержение своих заблуждений отъ современника, мирянин, одного съ ними эвангелист, преданного церкви и знакомаго ея преданиями, правилами и письменностью.

Ревность увлекает Посохкова часто за пределы спокойствия. Некоторые слишком рѣзкія выраженія и предлагаемыя критики отнесемъ вообще къ грубости и жестокости нравовъ, къ той неиреклонной буквы и нетерпимости, которая не допускает никаких сдѣлокъ или уступокъ.
не терпить никакой пощады, и высыпает строго. Въ горячей его брань слышится современникъ, желающий истогнуть плевелы, только что возникающая изъ земли предъ его глазами. Такъ называет онъ новую несогласныхъ въ призвать, запрешиает молиться съ ними вмѣстѣ (220), величит гнушаться ими паче мертваго иса и сознавшаго (151), одобрывает самая строгія меры Никона Патриарха: добры учини, еже разправляющих церковь повелѣ огнемъ пожигать (233).

Противники впрочемъ были не разборчивѣ, не мягче, не вѣжливѣ, въ отношеніи къ православнымъ, и даже къ ихъ истинной вѣрѣ. Теперь страсти утихли, и никто не позволяет себѣ выражений и дѣйствий этого рода.

Языкъ въ сочиненіи церковный, въ коемъ иногда слышатся обороты и формы языка живаго, простонароднаго, встрѣчаются даже и пословицы: подъ воды умочишься, а подъ огнѣ ожженешься; подъ пчелы медъ, а подъ жука дермо; по коемъ рѣкѣ плыветъ, та и слава чинить.

Изъ свойствъ слога замѣтимъ русскую иронію и остроуміе. Такъ, напримѣръ, раскольниковъ, отпавшихъ отъ церкви и разошедшихся по разнымъ толкамъ, Посошковъ сравниваетъ съ слѣпыми сцениками, которые разполагаются въ разныя стороны, съ кротами (с. 201), потому что не могутъ видѣть свѣтъ, съ летучими мышами, которыхъ кроются днемъ въ своихъ дуплахахъ; изъ птицъ же предпочитаетъ имъ и гусей, потому что гуси ежедва узрятъ свѣтъ дневной, или испущены изъ темныхъ мѣстъ на свѣтъ, радующеся съ вѣлікимъ крикомъ воскликаютъ (201); совѣтуетъ раскольникамъ вмѣсто: отче нашъ, иже еси на небесехъ, молиться: отче нашъ, иже еси подъ землею (245).
Заметим еще сравнение людей правоверных с ддцами истесанными правильно: аще ихъ едину съ другую сложит, то будутъ толь во плотности согласны, что ни малыя скважины между ними не узриши.—А не правильно аще стеютъ—и тымъ ддцы не токмо къ тымъ правильнымъ ддцамъ будутъ согласны, но и между собою вси будутъ не согласны (249).

Можетъ быть найдутся у Посошкова и не вѣрныя пока-зания, одно или два. Мы не хотѣли замѣнять ничего, и пред-лагаемъ читателямъ сочиненіе совершенно въ томъ видѣ, какъ нашли въ рукописяхъ.

Заметим также въ отношении къ сочиненію, что у Посошкова встрѣчается много повтореній, напримѣръ, о хуѣ, о крестѣ, о разъединеніи раскольниковъ на секты или толки.

Изъ словъ и оборотовъ нынѣ неупотребительныхъ заметимъ: грѣхи грѣшатся (с. 121), хуять (с. 158), рѣять, въ смыслѣ увлекать (с. 179), рѣятся (182), сѣть сѣпа ведетъ (185), переносили, прешкожали, въ смыслѣ: оспоривали, поперечками (194), подобники (201), нахилившихся пасти (226), превѣлъ глаголитъ (247), заустить уста (227), признака (235), стрѣлолетный (256). Правда изобрѣтается отъ встрѣ-чныхъ бесѣдъ, т. е. отъ сорныхъ (с. 207) (Du choc des opinions rejaillît la verité).

Издание сделано по двум рукописям, принадлежавшим моему древнехранящему и по Высочайшему сознавлению доставленным мне из Императорской публичной библиотеки.

Первая рукопись (№ 1240) поступила в мое древнехранящее с библиотекою П. М. Строева, озаглавившего ее так: Зеркало суеведрия расколчика, в четвертку, на клееной желтоватой бумаге, страницы 228. В начале недостает заглавия, стихотворных надписей (см. ниже) и двух страниц предисловия. Писано четким полууставом, с ссыльками на полях, скорописью. Несколько страниц по местам написаны другими почерком, с коего также прилагается снимок.

Вторая рукопись, полная, приобретенная пожалованою, кажется, от Т. О. Большакова, также в четвертку на клееной бумаге обложке, страницы 231. Заглавие: Зеркало безыменного творца на раскольников обличение, с надписями и предисловием. Ссылки на полях писаны также скорописью, и некоторые совершенно сходны с писаными в первой рукописи.

Объ рукописях совершенно между собою сходны, из слово в слово, кроме весьма немногих описок как в той, так и в другой, например:

Во 2 стр. с. 72, по ошибке: назначением, вместо назначением, как в 1.

В 1 стр. с. 83, с. 10, проболи, вместо проболаша, как в 2.

С. 80, на об. (в печ. 108) с. 18: и настырями, в 1 стр. написано сверху, а в 2 в строк.

С. 192, с. 5, в 1 стр. не приложил бы, вместо не приложил бы, как в 2.
Есть даже и опечатки сходные.
На с. 68 пропущено что-то в обоих списках, с ущербом смыслу.
Заглавия главь в первой перед числом, а во второй после числа.
Первая чуть ли не есть подлинник Посошкова: ссылки, как читатели увидят из прилагаемого facsimile, совершенно сходны с почерком Посошкова, приложенным к первой части из его собственноручного донесения Митрополиту Стефану Яворскому. Второе доказательство состоит в некоторых помарках, коеих не мог бы позволить себест никто кроме сочинителя, а именно, на с. 440 на оборот подлинника, (см. ниже с. 177) зачеркнуто несколько строк, начавшихся 15 главу, переписанных однако же во второй рукописи, а именно:
«Рече Господь: аще кто не родится водою и духом, не может въйти в царствие Божие. А безпокощивные, и моисеевцисни и нын же многих статей расколницы ереси такую имуть, еже деть своих не крестить въ церкви, а въ царство Божие въйти хотять. И сие ихъ уничтоже не явное ли безумие въ чинная погибель? уже бо егда самъ Господь рекъ, въ томъ уже словеси яже нысти. Онъ бо самъ Господь и Богъ нашъ словеса свои закрытъ ихевыми глаголомъ: яко небо и земля мимо идетъ, а словеса Господняя не мимо идутъ. И егда самъ содѣтель нашъ рекъ, еже не крестившися не въйти въ Царствіе Божіе, то гдѣ вы обрзли есте иной путь, ведущий кротъ крещенія во царство Божіе. Паки же кимъ расколники пребываютъ въ поповощатъ, тимъ зазору радъ» и пр.
На 220 с. сп. 1, въ печ. 265, подчеркнуты въ которых слова красивыми чернилами и на полѣ написано: не такъ,
VIII.

тъмъ почеркъмъ, какими на 241 сделаны поправки въ не-
реречеркнутомъ мѣстѣ.

На с. 220 же подл. подчеркнуто красными чернилами: и о имени креста.

На 221, 223 также некоторыя слова подчеркнуты, и на оборотѣ поставлено о съ титломъ.

На с. 189 подл., въ печати с. 233, предъ Иоанномъ Златоустомъ началъ была другая рѣчь, но не кончена; а нынѣ егда коего — и только. Во 2-мъ сп. ея нѣть.

С. 15 на обор., въ печати с. 32, слово пребывати въ скобкахъ замѣнено: упраздниться. Во 2-мъ нѣть пребывати.

На 222 с. сп. 1, въ печ. 267 с. въ конце, въ двухъ мѣстахъ глае.., но не написано, какая.

Другія помарки могъ дѣлать, разумѣется, самъ писецъ, наприм. с. 53 на оборотѣ (а печ. с. 76): зрите и внемляйте проклятии и внемлите — последнєе слово, очевидно лишнее, замарано.

Противъ этого предположения говорить однако жь то, что въ этомъ 1 спискѣ встрѣчаются въ нѣсколькихъ мѣстахъ ошибки, с. 42, 71, 75, 110, 115, 141, 170, 186, 233, 266 (сп. ниже), кон исправляются по второму списку: ошибки подлинника перешли бы и въ списки. А теперь не должны ли мы заключить, что былъ списокъ иной, слѣдовательно и подлинникъ, безъ этихъ ошибокъ? Впрочемъ могъ и самъ авторъ ошибаться.

На с. 42 зачеркнуты слова; къ нему же моему нозѣ были прибавлены, и намъ бы то мѣсто лобызати. Но во 2-мѣ сп. правильне: даешь намъ знать то мѣсто, идѣже пресвятый его нозѣ были прибѣнны, и намъ бы то мѣсто лобызати. Вверху прибавлено слово: царица, которое есть во 2.

С. 71, с. 14. Во 2 сп. не смѣженными очиано правила, чтимъ въ 1 не смѣженными.
С. 75, с. 9. «И в том Боже твоего лица зрениим» во 2-мъ правильнее, чьмъ в 1: «и в том Боже твоего лицезрениа.»

С. 110, с. 14. Любящим показание. Такъ во 2 сп., а въ 1 недостаетъ слова показание.

С. 115, с. 18. И не просто отрекались — недостаетъ въ 1 списѣ.

С. 141, с. 25—27. Въ 1 сп. написано вдвое: «и утверди насъ, Боже, да неподвижно живыя свою совершенія, и отъ сего проклятаго,» вместо чего должны стоять находящіяся во 2 сп. слова: на недвижимомъ каменѣ. Ошибку въ печати должно исправить по этому замѣчанію.

С. 170, с. 2. Нѣсть сія свыше. Во 2. сп. кажется яснее: нѣсть сія (даже) свыше.

С. 186, с. 15. Во 2 сп. правильно: окончивъ равносущее, а въ 1: окончи во равносущіе.

С. 233, с. 13, въ 1 сп. пропущено: имаши.
— с. 13, въ 1 сп. возвящая, во 2 правильное: возвѣщая же.

С. 266, с. 11. Въ 1 пропущены слова: перекрестки названны у насъ были до крещенія.

Изъ различных замѣтимъ: с. 76, въ заглавіе 1 главы въ 1 сп. правильно: «яко плотью висылы на кресте, а не стоялъ,» чьмъ во 2: яко плотию висылъ на кресте, а не божествомъ.

С. 100, с. 18: недостоина и священства, во 2 и недостаетъ.


Правописаніе большей частью мы сохраняя: его нельзя назвать по строгости правильнымъ, но нельзя назвать и очень неправильнымъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ чита-
емъ: мнѣ, въ другихъ: мнѣ, мнѣ, мнѣ. Архіерей и
архіерей. Происшедъ буквъ употребляются очень много, во
всѣхъ словахъ, относящихся къ святыхъ, наприм. Апостолы,
Пророки, Священники, Причастіе, Тѣло, Кровь, Божество,
Святиня. Иногда впрочемъ случаются въ этихъ словахъ н
малыя буквы. Слова, составляющія главный предметъ раз-
сужденія, пишутся большими буквами. Виѣстительный знакъ
употребляется часто въ одиночку, безъ означенія, гдѣ ему
соответствующій предѣлъ, напр. с. 85.

Снимки прилагаются:
Изъ списка 1, со с. 61, смотри ниже, с. 85, с. 14.
Другой почеркъ со с. 120, смотри ниже, с. 155, с. 5.
Изъ списка 2, послѣднее мѣсто, со с. 71, на оборотѣ.
Благоволить читатели сравнить съ снимками, приложен-
ными къ I части сочиненій Посошкова.

Августа 15.
1863.

M. Погодинъ.

Digitized by Google
БИОГРАФИЧЕСКИЯ СВЯЗЯНИЯ О ПОСОШКОВѢ,

въ дополннйніяхъ соображенными въ предисловиі первой части его сочинений.

Въ 1840 году я имѣлъ счастіе узнать и огласить сочиненіе Просошкова, известное до тѣхъ поръ въ литературѣ только по заглавію: "О скудости и богатствѣ". Я удивился его вѣрности взглядовъ, дѣльности указаній, обширности соображеній и разныхъ правительственныхъ мѣръ, которые только теперь, чрезъ полтораста почти лѣтъ, начинаютъ приводиться въ исполненіе, напримеръ о кодификаціи, о размежеваніи, о кадастрѣ, о цѣнности денегъ, о содѣйствіи духовному образованію, торговли, промышленности, земледѣлію, военному искусству. Просошковъ представлялся мнѣ гениальнымъ государственнымъ, русскимъ по преимуществу, умомъ, проницательнымъ, толковымъ, спокойнымъ, предан¬нымъ церкви, государю и отечеству.

Драгоцѣнное открытие встрѣчено было соомнѣніями, отрицаніями и насмѣшками. Самое существованіе Просошкова заподозрительно, хотя были напечатаны еще въ началѣ ны¬нѣшняго столѣтія: записка его о ратномъ поведеніи, наставленіе сыну и донесеніе митрополиту Стефану Яворскому. Противники мои пустили въ оборотъ мнѣніе, что вновь открытное сочиненіе подложное, что Просошковъ есть мнѣнъ, что подъ именемъ Просошкова писалъ какой-то вельможа времена И. Елизаветы или Екатерины. Нѣкоторые мои пріятеля, изъ самыхъ образованныхъ людей, вознегодовали на меня и на
Посошкова за его мысли о крестьянах, об их отношении их к помещикам, и о необходимости определить их судьбу. (Крестьянский вопрос, поднятый за сто слишком лет!) Другие завидовали открытию и старались уменьшить его достоинства. Третьи отзывались неблагоприятно вследствие старой литературной вражды.

Споры на первых порах причинили мнев много досады, и я помню жить один четверогой вечер у бывшего нашего градоначальника, князя Д. В. Голицына, с какими усилиями я должен был отстаивать своего героя, «вводимого мною,» как сказала тогда, «в Пантеон Русской Истории», от безответственных нареканий. В этом расположении я заключил свое излождение о жизни и сочинениях Посошкова, предпосланное изданню первого тома, стихами Пушкина:

О люди, жалкий род, достойный слез и смеха,
Жрецы минутного, поклонники успока!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается славной и буйной век,
Но чей высокий лик в грядущем покойный
Пойдет приведет в восторг и умиление.

Надо было издать Посошкова. Это соединялось с большими затруднениями в тогдашнее время, по причине многих свободных мыслей старинного крестьянства, которых современным цензoram должны были показаться не только не познавательными, но и опасными. Присоединились другая противная обстоятельства. Наконец посля многих попыток и неудач, которыми нынешне повторять трудно, покойный министр Уваров принял моего Посошкова, ему представленнаго, с изложеннием, под свое покровительство, и через несколько времени присланъ мнѣ рукопись, подписанную тогдашнимъ лучшимъ цензоромъ Корсаковымъ. Это было однов
изъ счастливыхъ случаевъ въ моей литературной жизни, и первыхъ obligationов для меня со стороны Уварова, которому я обязанъ стать горячо благодарностью.

Между тѣмъ я пристрастился къ Посошкову, и старался всѣми силами отыскывать свѣдѣнія объ его жизни, просилъ своихъ знакомыхъ, начальниковъ архивовъ, охотниковъ, занимающихся стариною,писалъ въ разные города,—и долгое время понапрасну: ничего почти не находилось. Я тералъ всякую надежду узнать что-нибудь болѣе о своемъ героѣ. Но чрезъ десять лѣтъ, одно за другимъ, начались открытия, благодаря разрѣщенію для кѣторыхъ ученыхъ, рыться въ архивахъ. Гг. Ивановъ (П. И.), Куприановъ, Аксаковъ (К. С.), Устяловъ, Есиновъ, Соловьевъ, Самаринъ (Ю. О.), и Пекарскій, сообщили печатно и письменно найденные ими любопытныя свѣдѣнія.

Во первыхъ, существованіе его утверждалось положительно, и вотъ по какому случаю:

Профессоръ Устяловъ, приѣхавъ въ Москву, въ пятидесятыхъ годахъ, за материалами для исторіи Петра Великаго, посѣтилъ меня, и просилъ показать ему, что имѣю для его предмета. Я началъ вынимать изъ шкафовъ всѣ свои рукописи. Чередъ дошелъ до тетрадки въ осьмушку на простой сѣрой бумагѣ, заключающей въ себя донесеніе бокрину О. А. Головину, о ратномъ поведеніи, напечатанномъ въ 1804 году, и перепечатанное немного въ изданий въ 1842 году. Ба! воскликнулъ профессоръ Устяловъ. Это рука Головина,—и показалъ мнѣ помѣтку на тетрадкѣ: подалъ Посошковъ въ 1701 году. Я такъ и обмеръ отъ радости, бросился тотчасъ къ своему историческому альбому, где есть почеркъ Головина,—сличили,
такъ точно! Мы удостовѣрились такимъ образомъ, что это есть подлинное донесеніе Посошкова, поднесенное Головину, имъ принятое и помѣченное. Догадка моя, выраженная въ изданіи 1842 года, не есть ли оно собственоручное, получила подтвержденіе, (которое въ 1861 году утверждено совершенно слѣдующими словами г. Есинова, имѣвшаго въ своихъ рукахъ многія собственоручныя бумаги Посошкова: «считаемъ долгомъ присовокупить, что при сличеніи подлинныхъ бумагъ съ fac-simile, приложенными къ изданію, оказывается, что № 3 (*) дѣйствительно писанъ рукой Посошкова). Кстати замѣчу здесь, что при собирании древностей и достопримѣтчательностей русскихъ, я пользовался какимъ-то особеннымъ, специальнымъ счастіемъ: не какъ безъ такого счастья могла бы въ продолженіи ста с лишкомъ лѣтъ сохраниться маленькая тетрадка безъ переплета, ветхая, на простой дряблой бумагѣ, не интересное вообще содержаніе, и попасться именно мнѣ въ руки? И принесъ мнѣ ее, я помню, не бумаги, не записной антикварій, а такъ какой-то прохожій, и я, взглянувъ мелькомъ, между другими рукописями, на тетрадку, не подозрѣлъ ею, потому что она заключала известное, печатное сочиненіе, а взялъ такъ, для стараго пожерка, за рубль, кажется, серебромъ. И лежала она у меня лѣтъ десять, въ небреженіи, какъ вдругъ случайно оказалось, что это есть драгоцѣннѣйший автографъ (**).

(*) Не описался ли впрочемъ г. Есиновъ: не о 4 ли номерѣ онъ хочетъ замѣтить? А въ третьемъ номерѣ не было никакого сомнѣнія, потому что онъ сохранился въ подлинникѣ въ Московской библиотекѣ Синодальной типографіи.
(**) Опять поступили вмѣстѣ со всѣми моими рукописями въ Петербургскую Публичную Библиотеку.
Это было приятное открытие, касательно Посошкова, а вот грустное, тяжелое:

В прошлом году я узнал, что мой любимый Посошков умер, умер в темнице Петропавловской крепости, в Петербурге, умер через год почти после смерти Петра I, и через два года после окончание им своего сочинения «О скудости и богатстве», 1726 года, февраля 4 дня, по полудни в 9 часу, заключенный чуть ли именно не за свой безсмертный труд, потому что около этого же времени один подданный был допрашиваем, в тайной канцелярии, не было ли у него этого сочинения Посошкова. Не могу выразить, какую скорбь поразило меня это известие, когда привел я себя на память всех государственных благотворных мыслей Посошкова, вспомнил с просьбою к Петру I, содержать их в тайне, «дабы имя мое сохранено от сильных лиц было, паче же от нелюбящих правды.» («Если б желание мое в дело прониклось, много нежного не требую, токмо да не явится мне имя ненавистливым и завистливым людям, паче же неблагочестивым и обидчикам правды.» Эти слова написаны вновь в черневой просьбе Посошкова к И. Петру I; при представлении сочинения «О скудости и богатстве.») Пётр, не укрыл это видно это имя от сильных лиц, не любящих правды, «от ненавистливых и завистливых людей», в нашли они в безмерном сочинении уголовного преступления, и заключили они генерального мыслителя, почтенного гражданина, за его общеезвестных предложений, в крепость, и надели ему на руки и на ноги тяжелые кандальы,—и умер несчастный, вдали от семья и от людей в цзпами на руках и на ногах, на дне подземной или подводной темницы!

Тайны канцелярии распорядились похоронить Посошкова у церкви Симеона странноприимца, на Васильевском острову.
Въ нынѣшнемъ году бывъ въ Петербургѣ, я отправился къ Самсонію. Никакихъ свѣдѣній при церкви не оказалось. Я отслужилъ панихиду по рабѣ Божіемъ Иванѣ, и попросилъ священника совершить литургію заупокойную въ день кончины страдальца, 4ъ февраля. Печальный и мрачный стоялъ я въ церкви, слѣдуя мысленно за священными молитвами объ упокоеніи души, о царствіи небесномъ, о вѣчной памяти, и думая о томъ, что раздѣляются онѣ здѣсь въ первый разъ черезъ полтораста почти лѣтъ по смерти замѣчательнаго русскаго человѣка, павшаго жертвою своей ревности къ общему благу, всѣдствіе коей отъ невѣжѣ, неумѣлыхъ понять его мыслей и оцѣнить его заслугъ.

Не поняли его современники, осудили на мучительную посмертную смерть, позабыли холодные, неблагодарные потомки, и даже усомнились въ его существованіи, сочли мнѣю! И пріятна была моему самолюбію, сознавшись откровенно, мысль, что меня Богъ привелъ помянуть добромъ страдальца, исторгнуть славное русское имя изъ забвѣнія!

—

А какъ я узналъ объ этой смерти Посошкова? изъ оттиска статьи, напечатанной г. Брикнеромъ на немецкомъ языкѣ въ Ригѣ, которую получилъ я отъ академика Куника, въ Балтійскомъ журнала, (Baltische Monathschrift).

Въ статьѣ находится ссылка на статью г. Еципова, помѣщенную за два года въ «Русскомъ Словѣ», о коей незадолго предъ тѣмъ услышалъ я, впрочемъ, всѣколько, плывя по Камѣ, отъ г. Вѣлова.

Ясное доказательство, что мы вообще дорожимъ еще мало подобными свѣдѣніями: я не слѣдовалъ за этимъ журналомъ, но ни кто изъ знакомыхъ и не сказалъ мнѣ объ нихъ; значить, въ оборотъ онѣ не попали, а казалось, онѣ должны были возбудить общее участье!
Кромѣ этих свѣдѣній нашлось еще послѣ моего изданія такое, которое тяжело мнѣ было обнародовать. Покойный К. С. Аксаковъ доставилъ мнѣ свѣдующую выписку, по- 
навшуюся ему въ полномъ собраніи Законовъ: Въ доклад- 
ныхъ пунктахъ кнѣзя Меншикова съ высочайшими резолю- 
ціями (помѣщенныхъ въ IV томѣ полнаго собранія Русскихъ 
Законовъ подъ Но 2,194, на стр. 406) марта 21, 1708 
года), напечатано:

"Для строенія въ С.-Петербургѣ и въ прочихъ Ингерман-
ландской губерніи городахъ водокъ, желаетъ служить изъ 
жалованья, изъ Москвичъ Иванъ Посошковъ, который до 
начинанія года былъ у такого водочнаго строенія на Москвѣ 
на Каменномъ мосту, а нынѣ свободенъ: онаго брать ли? 
И буде онъ у тѣхъ дѣлъ быть годенъ, какое жалованье 
учинить, или изъ другихъ кому, понеже безъ такого чело-
вѣка быть невозможно?"

Резолюція: "Посошковъ приличился въ ратушѣ въ воров-
ствѣ; того ради выбрать къ тому інаго, кого пристойно."

Это мѣсто также доказывало рѣшительно историческое 
существованіе Посошкова, но долго колебался я оглашать 
его чтобъ не бросить на любезное для меня имя Посошкова 
такой темной тѣни можетъ быть понапрасну. Я объяснялъ 
себѣ резолюцію навѣтами злобелательныхъ лицъ, которыхъ 
всегда бываетъ много, которыя терпѣть не могуъ такъ 
называемыхъ ими выскочекъ, и стараются врѣять имъ на 
всѣхъ путяхъ ихъ. Я припоминалъ себѣ жалобы Посош-
кова на временщиковъ.

Съ другой стороны такой обвинитель, такой судія, какъ 
Петръ I, имѣлъ полное право на довѣріе. Не можетъ быть, 
чтобъ онъ безъ достаточной причины отвергнулъ спо-
собного и умнаго человѣка, и не разузналъ дѣла, — и я 
оставался въ тягостномъ недоумѣніи.
XVIII

Чрез несколько лет уже истории Петра I, г. Устрашь-тонова, вывела меня из этого недоумения, и к совершенному удовольствию: резолюцию, смущавшую меня столько, наложил не Петр I, а Меньшиковъ, которому представляли Посошкова Московской Ландрихтеръ Корсаковъ.

Полное собрание законовъ назвало Петра вместо Меньшикова вероятно по ошибке.

Г. Устрашь-тоновъ ссылается на подлинные докладные пункты Ландрихтера Корсакова, рѣшенные княземъ Меньшиковымъ въ Могилевѣ, 2 марта, 1708 года. Хранятся въ Сенатскомъ Архивѣ. См. предисловіе къ Исторіи Петра Великаго, с. LX.

Видь дѣла измѣняется: къ безпрестанію Меньшикова можно не имѣть такой довѣренности, какъ къ Петру I: самъ онъ былъ на руку не чистъ; при томъ могъ не любить Посошкова, какъ человѣка безпокойнаго, за его проекты, которыми можетъ-быть былъ задѣваемъ, или вслѣдствіе какихъ-нибудь столкновеній; можетъ-быть не хотѣлъ допустить его до встрѣчи съ Петромъ I въ Петербургѣ, и т. д. (Вѣроятно, Меньшиковъ участвовалъ и въ конечномъ заключеніи Посошкова, по смерти Петра I, потому что онъ тогда былъ всенародцы, и безъ его вѣдома не дѣлалось ничего. Г. Есиповъ предполагаетъ также нерасположеніе Меньшикова къ Посошкову). Наконецъ въ отстраненіе обвиненія Меньшикова, можно привести то, что Посошковъ былъ вскорѣ определень на службу, и по документамъ оказался въ Новгородѣ водочнаго дѣла мастеромъ, въ 1710 г., где съ тѣхъ поръ даже не былъ считанъ цѣлью шестнадцать дѣтъ (см. ниже).

Сочиненіе свое «О скудости и богатствѣ» онъ представлялъ Государю въ 1724 году, и въ заключительномъ его обращеній (равно какъ и въ вступительному, недавно также найденному), въ тѣхъ и малѣйшаго повода
думать, чтобы он был у Государя на дурном счету. Вероятно, в таком случае он и не осмелился бы к нему обращаться.

Касательно добрых качеств Посошковы нашелся свидетель благонадежный, Новгородский митрополит Иовъ, (которого обстоятельная биография и нужна и желательна). Онъ писалъ къ князю Я. О. Долгорукому о Посошковъ:

«Превосходительнйшему Господину нашему, въ Богъ трисвятежь сыну прелюбезнйшему и благодателю великому, благороднйшему боярину Князю Якову Одеровичу, и всему богоблагословенному дому благословеніе отъ жизненачальная и богоначальная, и всеначальная Троицы, и всѣхъ благихъ, мирныхъ и мирныхъ, смирренный Архіерей, и дневночный вельможности вашей богомолецъ. Іовъ Митрофиль, вседушно желаетъ и присно молить.

«Какъ когда ся благодателна душа въ миръ явится, якоже ваше благородство, понеже ко всѣмъ жаждущимъ, напишае же намъ недостойнымъ, чрезъ молитвенная прошения наша, преимущія благодати отъ святыхъ и боголюбивыхъ твоей души, ако отъ источника истекающа и истекающъ. Сего ради и нынѣ молите пречестнйшее господское лицо ваше о явленіи милости ко вручителю сего писанія Господину Посошкову въ требованіяхъ его, просимъ усердно, за котораго твой къ намъ милостивымъ добрѣтъ даруетъ вашему благородству Вседержитель Богъ противодостойную мзду, здѣ многолѣтно, а намъ въ небесныхъ безконечно.

«Іовъ Митрофиль, предреченныхъ благъ желая, миръ Божій и духовное апостольское благословеніе препосылаетъ.»

«Лета 1713 Февраріа днѣ 24. Отдано Посошкову.»

Іовъ, сколько мы его знаемъ, былъ человѣкъ въ высшей степени достопочтенный: онъ не сталъ бы похвалять чело-
въка сомнительной правдивости, и кому? Князю Якову
Ѳедоровичу Долгорукову! Да и Посошковъ, зная за собою
что-либо нехорошее, не осмѣлился бы искать случаевъ,
чтобъ представляться къ такому строгому блюстителю справе-
ведливости, какъ Князь ЯковъѲедоровичъ Долгоруков.

Происхождение Посошкова и первое появленіе его на по-
прищѣ гражданской жизни получило также вѣкарый по-
ясненіе.

Онъ называлъ себя въ донесеніи Митрополиту Стефану
Яворскому крестьяниномъ села Покровскаго. (См. ч.1. с. 317.)

Въ наслѣдованіи своемъ о жизни Посошкова, я не опре-
дѣлилъ точнѣе этого села. Теперь скажу, что это верно
есть то Покровское, которое подъ инымъ именемъ состав-
ляетъ часть Москвы, называлось прежде Рубцовымъ, и
принадлежало Царю МихаилуѲедоровичу. Обѣ немъ есть
еще и пѣсня, до сихъ поръ поемая:

Во селѣ, селѣ Покровскомъ,
Среди улицы большой.

Почему я предполагаю это Покровское родиной Посошкова,
сказано будетъ ниже.

А первое появленіе Посошкова было вотъ какое:

По вступлении въ управление Петра І, при всеобщемъ
неудовольствіи на молодаго Царя за его якшанье съ нѣм-
цами и прочими иноzemцами, за его военные потѣхи, сто-
мвшия многимъ жизни, вообще за его разгульную жизнь,
угрожавшую отечеству бдствіями, строитель московскаго
Андреевскаго монастыря, Авраамий, бывший прежде келаремъ
въ Троицко-Сергиевской лаврѣ, подалъ Царю въ 1697 году
записку о гибельномъ положеніи отечества.
Молодой царь вознегодовал, Авраамий был посажен в темницу и преданы пытки. Его допрашивали об его знаменитых.

Онъ объявил, что друзья ему и замбожицы давние—покойніе Креневъ, Бубновъ, Рудневъ и крестьяне села Покровскаго Ивашко да Ромашко Посошковы.

Вотъ гдѣ и какъ въ первый разъ встречается имя Посошкова—въ тюрьмѣ; въ тюрьму встречается оно, по осторожному замбченію Брынера, и въ послѣдній разъ, при смерти, а въ промежуткѣ сиится книга о скучости и богатствѣ!

Посошковъ отвѣчалъ по слѣдствію, что Авраамий «знакомецъ ему училъся третій годъ; призвалъ онъ его Ивашку къ себѣ для дѣла денежнаго стану, который дѣлалъ на образецъ въ поднось къ великому Государю, и онъ Ивашко никакихъ словъ, что въ тетрадяхъ написано, не говорилъ.»

Авраамий объявилъ, что Посошковъ действительно ничего не говорилъ, вслѣдствіе чего Посошковъ избнгнулъ наказанія, постигшаго его знаменитыхъ.

Мы узнаемъ теперь изъ одного случайно найденнаго документа, гдѣ и жилъ Посошковъ, узнаемъ родовой его домъ: за Яузаю, въ приходѣ Николая Чудотворца, въ Котельникѣ.

Читатели понимаютъ, какъ любопытны были для меня всѣ мелочи, касающіяся нашего примѣтательного самородка: надѣюсь, что и они привутъ съ такимъ же удовольствіемъ новые находки.

Домъ принадлежалъ дѣду Посошкова съ матерней стороны, и былъ заложенъ сытнаго двора стряпчemu Савину Ивлеву Чулкову, которому вслѣдствіе неплатежа и достался во владѣніе. Въ 1692 (7200) г. Посошковы два брата
Иванъ и Романъ, съ материю Улитой Михайловной домъ выкупили, долгъ заплатили и получили отъ Чулкова запись, свидѣтельство чего просили дать имъ на то свидѣтельство изъ Земскаго приказа. Вотъ ихъ просьба:

«Сего Сентября 3 дня (206 г.) были челомъ села Покровскаго оброчный крестьянинъ Ивашко Полосковъ; въ прошлыхъ же годахъ поступились маты ихъ вдова Улита Михайлова дочь, и братъ его родной Ромашко, и онъ Ивашко, за долгъ, мату ихъ отцовскому, а они Ивашко и Ромашко дедовскому дворомъ, на бѣлой землѣ, за Яузою, въ приходѣ у церкви Николая Чудотворца въ Котельникахъ, Сытнаго двора стряпчemu Савину Ивлеvu сыну Чулкову. И онъ Савинъ на той ихъ поступкѣ тотъ ихъ дворъ за собою справлялъ, и выпись на тотъ дворъ изъ Земскаго приказа взялъ. И въ прошломъ же въ 200 году они съ материю своею за тотъ дворъ прежнѣе свои долговы деньги ему Савину заплатили, и онъ Савинъ на тотъ дворъ далъ имъ свою выпись, почему ему было владѣть, а на поступку прежнюю ихъ далъ данную, и тотъ дворъ ихъ противъ его выписки и данной за ними не правленъ…. а онъ Савинъ нынѣ на Москвѣ, и великий Государь пожаловалъ бы его вельѣ Савина Чулкова въ Земскомъ приказѣ допросить: прежній ихъ дворъ у нихъ взялъ ли, и прежнимъ ихъ дво¬ромъ зададъ поступили ли, и по допросу его вельѣ бы тотъ прежнѣй дворъ ихъ за ними справлялъ, и дать имъ на тотъ дворъ выпись, почему имъ тѣмъ дворомъ впередъ владѣть.»

Выше мы предложили догадку о селѣ Покровскомъ. Яуза протекает по этому селу. Въ сосѣдствѣ, за Яузою, долженъ быть и домъ ихъ дѣда, доставшійся по наслѣдству ихъ матерѣ съ ними.
Просьба Посохковых подана была в 1698 году.

Через два года подает Иван записку боярину Головину о ратном поведении, в коей упоминает о прежней записки самому Государю, о денежном деле.

К 1703 году относится донесение его Митрополиту Стефану Яворскому духовно-правственному содержанию,—два сочинения, напечатанные в первом томе.

Теперь открывается новое сочинение Посохкова, принадлежащее, судя по надписи одного списка, к 1709 году: Зерцало схемурия раскольника.

Это сочинение, в духовно-церковном отношении для своего времени имело такое же великое значение, как в правительственном-гражданском «О скудости и богатстве.»

Там говощил равнозенный гражданин, здесь православной христианин.

Сочинение это имело и в двух списках. Оно досталось мне в библиотеке П. М. Строева, без заглавного листа и низколых страници предисловия. Другой список полный с эпиграфами стихотворными. Оба без имени сочинителя,—и я не обращался на них особенного внимания.

Ю. О. Самарину, лесть десять тому назад, в Костромском Белозерском монастыре попалось это сочинение, с надписью в конце: Иван Тихонович Посохковъ. творец книжны сена. 1709 года. Г. Самарин сообщила мне это известие, которому я очень обрадовался, как показательству начатности Посохкова, его образа мыслей и вида живаго участия во всех важнейших современных дѣлах. Я принялся тотчас за изучение сочинения, которое десель оставалось в пренебрежении, и на первых страницах увидѣл тот же здравый смысл, тот же ясный взгляд, тот же твердый убедительный язык, которые были мнѣ слишком хорошо знакомы по первым его сочинениям.
Посошковъ явился здесь горячимъ ревнителемъ православной вѣры, которой старался ревностно донескаться истинны во всѣхъ, касающихся до догматовъ и обря- довъ, прилежно изучилъ Святое Писаніеъ, сравнивалъ иностраннѣе переводы съ нашими, знакомъ былъ съ постанов- леніями Соборовъ и Святыхъ Отцевъ, тщательно изслѣдо- валъ причины и поводы расколовъ, многие многія бесѣды съ ними и пренія, переписывалъ, вызывалъ на совѣ- щанія, старался привести убѣдительныяйшія противъ ихъ доказательства.

Въ длинномъ предисловіи онъ выражаетъ свои мысли о жизни и ея двухъ путахъ, широкомъ и тѣсномъ, описываетъ ихъ признаки и свойства, изображаетъ конечные ихъ по- слѣдствія. Любимый писатель его есть Св. Іоаннъ Злать- тоустъ.

Мы получаемъ здесь нѣсколько новыхъ извѣстій объ его жизни.

«Аѣзъ бо аще и грѣшень есть пече всѣхъ человѣкъ, обаче-любитель есмы правды, и вида правду отверженно, возже-далъ тую объявить, елико мнъ Богъ даровалъ есть. Аѣзъ бо и самъ изначала хромалъ недугою раскольничыемъ: и крестыхся двоерствныхъ сложеніемъ, и мнѣхъ то древнее пре- даніе быти. Но Богъ не остави мнѣ въ невѣдѣніи быти. Нѣ-когда бо по смотрѣнію Его Божію Вологженинъ посадскій человѣкъ, житія своего имыя вящи 60 лѣть, до мороваго повѣтря родившися лѣть за двадесать и вящи, законный Сергій, по прозванію Патрекъвъ, рече: яко аѣзъ на своемъ роду въ сложеніи перстовъ нажилъ третію пережную: язъ младенства де моего отецъ мой, и мати моя училъ мя креститься тремя персты; а не за долгое де до мороваго по- вѣтря, стали менѣ учить креститься двома персты; а нынѣ де наки по прежнему велять тремя же персты креститься.
И яко то слово слышавъ, велими утвердились, яко то есть правда. Понеже тою человѣкъ бы не книгоей, и не спорникъ, и самой правдивой мужъ, и ни отъ кого о семѣ глаголѣ не наученный, но отъ самого простаго сердца ту истинну изъяли. Мнѣ велими слово его имовѣрно бысть. И не по многѣ учинился у меня о сложеніи перестовъ разговоръ: и сталъ я сказывать, еже отъ Вологжанина слышалъ, и Новгородецъ послѣдній же человѣкъ, нарицаемый Одоръ, по прозванію Ташлыковъ, имѣй летъ вящшіи 70, то слово слышавъ, рече: то де правда, и мы де со младенчества учены были креститься тремъ жъ персты. И я написалъ увѣряся, яко то есть самая правда, а по Господню словеси двумъ свидѣтелямъ нельзя не вѣрить, а бе сѣда съ ними была у меня не нынѣ, но тому болше пятидесятъ лѣтъ» (с. 216).

Нельзя не обратить вниманія при этихъ словахъ, какъ строго въ старой Руси соблюдались всѣ обычаи и обряды церковные: не мудрено, что малыішее уклоненіе или замѣненіе могло подать поводъ къ несогласіямъ.

«Я и самъ есть человѣкъ неученный, но токмо въ нарѣчіи Божіимъ дарованіемъ отчасти знаю, обаче вась многократно вящшіи въ писаніи Божіимъ откровеніемъ разумѣю, и учителей вашихъ, комъ ведутъ въ погибель, вопрекиватъ о книжномъ разумѣ, и ни единъ и мнѣ, а не то чтобъ ученому, ответу чистаго ни о чемъ не учинилъ; только и разумѣ, тѣмъ и утверждаютъ: тѣ книги правы, комъ до Никона печатали, а комъ при немъ и по немъ, тѣ всѣ переорченны» (с. 194).

«Я аще и вѣрѣ есмь, обаче въ Библіи много позналъ неправостей, не по наукѣ какой, но токмо по разуму рѣчь позналъ, яко не право переведены и напечатаны. И ради свидѣтельства со иноязычнымъ Библіи сличалъ, и тамъ
явись правĕ и приличиѥ тѣ глаголы, но разуму на-
дейшающего глагола, и того ради безъ ума нечего много отъ
безумства своего претисся (с. 205).

Православный читателю, аще узримы в сиємъ Зеркалѣ
не вся расколнича блаженствіа очерненія извѣстена, не гнѣ-
вайтесь на мя за недостатокъ мой, ибо елико насть усть
учителемъ ихъ блаженственныхъ слышахъ, толико и извѣавихъ.
Вѣмъ бо и азѣ, яко не вся суть очерненія ихъ стѣно вне-
сена суть, елико бо отъ усть ихъ слышахъ, на та очер-
ненія и писахъ обличенія; а многихъ ихъ блей не писахъ
tого ради, за еже всемъ учителѣ ихъ престаша мя учити, и
ко своему злочестию призвыватъ, но всѣ отъ мени удали-
мася, и ходить ко мнѣ престаша, и близко годящаго вре-
мени ни въ какая разглашаетъ уже со мною не входять,
всѣ бо скрышаася подспудъ. Азѣ бо и нынѣ много ихъ при-
звывахъ, и писанія къ нимъ посылахъ, да всѣ единодушино
устремишася въ погибель вѣчную, а свѣтъ истинне не вос
хотѣша нетокмо видѣти, но ниже и слышати. Азѣ бо всѣ-
чески увѣщевахъ ихъ, дабы мѣ со мною хотя не о болшихъ
вещахъ побесѣдовали, да ни единъ ко мнѣ нейдетъ, и мнѣ,
не разглашествуа съ ними о иныхъ очерненіяхъ, достовѣрно
написать невозможно, а всѣхъ ихъ очерненій невозможно и
изъобрѣсти, понеже безчисленнія суть. И сего ради сокра-
tяхъ е, и вѣмъ, аще оно и краткостно есть, обаче разум-
ному и хотящему свое спасенія довольно оно будетъ» (с. 269).

«Молимѣмъ молю всѣхъ васъ, и колѣнъ вашихъ ся ка-
само: Господ.setLayoutParams, помогашаго мнѣ Зеркало сие сочиннити, не
возгнушаетесь мнѣ, но съ любовию и воглубленіемъ въ сердце
свое прочитайте его. Не хитрости бо ради каковы начаѣ
е строитъ и сестроихъ, но отъ самые любве побожныя по-
трудящихъ ради общиа ползы, како отпадшимъ тако и не от-
паднымъ, да въ него поглядающе, познавать свои очер-
нения, и не кичения ради какова, или самохвалства. И аще ким глаголы узришь, ако бы и уничтожительны, но они не ради уничтожения, но ради восстановения положения суть. И аще кому узрится что и сурово написано, о том на мя не гнзываться, ревность бо моя, еже по благовзрии, подвижи мя на такое жестокословие. Вы не на суровость словес смотрите, но зрите разума тых словесъ, я внятно имъ внемляте. Положихъ бо въ Зеркалъ семь ясные доводы отъ Божественного Писания, елика могу; не соляхъ бо на васъ ни единаго словеса, но еже слышахъ отъ усть джеучителей, на та словеса доводы и толковани сотворихъ. А идъ же яко человѣкъ погрѣшныхъ, простите ми, и тая моя погрѣщенія мнъ объявите. И аще вы не тако умствуете, несумѣнно объявлять вамъ. А аще жъ совершенно погрѣшныхъ въ чемъ, и о томъ погрѣщенія предъ Божьимъ готовъ казнитя, а предъ обличившимъ мнъ готовъ кланяться, понеже человѣкъ есмь многосуетный. Не можно бо я праведнику безъ порока, ниже мудрому безъ погрѣщенія быта. А азъ что есмь? во грѣхахъ преизящни грѣшенъ есмь, въ разумѣ младенецъ, въ художествѣ младенецъ, въ чинѣ землѣлицѣ. И книжныхъ преимуществъ не наученъ есмь, но токмо вида отъ невѣденія своего погибающихъ людей Божихъ, знаяся о нихъ. И елико мнъ Богъ подать уразумѣть, толико и писашихъ. А еже простецъ есмь, и те вѣрмъ мочно познать ма по сложению сихъ книгъ. Обаче мню, яко простымъ людемъ будеть оно поемно; понеже отъ простаго разума сочиняся оно. И сего ради усугубляя молю, Господи ради не гнзывайте сіихъ простословныхъ Зеркаль. Междѣ бо имъ ползоваться, и очерненія своя, ниже отъ расколничія блюдословія приснунутье, познаны» (с. 211).

Ревность увлекаетъ иногда Посошкова за предѣлы благоразумія. Нѣкоторыя слишкомъ рѣзкія выраженія и слиш-
комь крутые меры должно отнести къ грубости тогдашихъ правовъ, къ той непреклонной бунтъ и непринимости, которая не допускаетъ никакихъ сдѣлокъ, уступокъ или послаблений, не даетъ никому никакой пощады. Иногда Пощковъ бранится жестоко; слышится современнникъ, ратующій за истину, на первыхъ порахъ ее нарушения и оскорбления. Въ отзвѣхъ противной стороны впрочемъ встрѣчается не болѣе снисходительности и мягкости.

Печатать это сочинение Пощкова нельзя было тогда и подумать, по правиламъ и духу цензуры. Куда я ни обращаюсь, какія ни принималъ меры, все напрасно. Лишь только теперь, благодаря новому направлению, получалъ я эту возможность.

Къ знаменитому сочиненію «О скучности и богатствѣ» нашлась черневая просьба, при которой Пощковъ представленъ или намѣрень его былъ представить:

Всепросвѣтѣнѣшему, державнѣнѣшему Императору и Самодержцу всероссійскому, Петру Великому, Отцу отечества, Государю Всемилостивѣнѣшему, доношение:

«Въ россійскомъ народѣ, при строгихъ отчасти, яко во владѣющихъ судѣяхъ, тако и во подвластныхъ, многое множество содѣвающееся неправды и всякихъ неисправностей. Того ради и воззрѣхъ предъ очи твоего Императорскаго Величества, о достовѣрныхъ и слышанныхъ и о нимѣнныхъ дѣлѣхъ предложить, по мѣрѣ своему, изложеніе. И на оныя неправды и неисправности, елико мнѣ Богъ даровалъ, мѣрѣ своему изложеніе ко исправности тѣхъ неправостей и неисправностей трикратное трѣкратіе, представляю, а именно: первое трѣкратіе: о неисправѣ и поправѣ духовенства, вомѣства и правосудія. Второе трѣкратіе: о неисправѣ и поправѣ купечества, художествъ и разбойниковъ съ бѣгле-
цами. Третье трёхкратие: о неисправь и поправь, яко во крестьянъ, тако и во владычни земли безобидномь, и о собрании царскаго интереса много гобзовитаго.

И на тое трёхчисль написахъ трёхстничь своими трудомъ книжницу, и нарѣчкохъ ю: «Книга скудости и богатства,» понеже имѣете о себѣ изясненіе, отъ чего содвествуется напрасная скудость и отъ чего умножится можетъ изобильное богатство, и притомь предложихъ мнѣніемъ своими, какъ бы истребити изъ народа неправду и незасвидомость и какъ насадити прямую правду и во всѣхъ дѣлъ исправеніе и какъ бы водрузить любовь и безпечное житие народное.

И тако мнѣне мое о помянутыхъ дѣлахъ лежитъ. Аще Богъ милостию призритъ на не: и Ваше Императорское Величество по настоящему царскаго правленія благоволите вступить въ на, то я безъ всякаго сумненія могу рещи: еже на киййдой годъ при нынѣшихъ сборахъ, на малой примѣръ лицнихъ казны въ царскія сокровища миллиона по три приходить будетъ. (Здѣсь одинъ уголъ доношенія снить, и можно прочесть только слѣдующее:).... устоять так новая распоряженія, то легко будетъ собираться безъ уятія предѣл. то будетъ собираться миллионовъ и по десяти или и болѣе на всякой годъ.... Когда измѣненія тѣмъ новорасположеннымъ дѣламъ не будетъ, то годъ отъ году.... яко царское, тако и всенародное умножится будетъ. И обиды всѣ истребятца, и надѣюсь на всѣхъ Бога, что аще волею.... обаче разные чины, яко военныя офицеры, съ простымъ народомъ будутъ. высоко мнѣмы дворяне могутъ претвориться въ краткія.... любовь и съ простыми народомъ: понеже всѣ единя державы люди есмы.... любовь въ людяхъ утвердится, то мочно разумѣть, что Богъ на всѣхъ.... призрѣніемъ и прославить нась во весь свѣтъ.
славою.... яко восхоцетъ, понеже вся слава и богатстве въ его суть руцъ Божіей. Прощеніе же мое Величеству Твоему предлагано.»

«Ежебъ желаніе мое въ дѣло произвелося, многожъ ничего не требую, токмо да не явится мое имя ненавистивымъ и завистливымъ людамъ: паче же ябедникамъ и обидникамъ и любителямъ неправды. Понеже не похлѣбя имъ писаѣ, а аще увидятъ о моей мисерности, то не попустятъ меня на свѣтъ ни малаго времени жить, но прекратятъ животъ мои. Обаче буди въ томъ воля Бога моего и воля твоего Императорскаго Величества. Яко Ты Богъ Всевидящій око во сердце положить, и Духъ Святый наставитъ тя, такъ и да будетъ. Вѣдаетъ про то Богъ, что не себя ради потрудихся въ немъ: но токмо отъ вложения въ мя отъ Бога ревности потрудихся.»

«Доносить о семъ Величества Вашего всенажайшій рабъ Иванъ Посошковъ, писа своеручно.»

Подъ сочиненіемъ подписано 24 февраля 1724 года. И. Петръ I скончался чрезъ 11 мѣсяцевъ 1725 года, января 28. Неизвѣстно, дошло ли оно до Петра I, или осталось у сочинителя, и было сообщено кому-нибудь частнымъ образомъ.

Кажется при кончинѣ Петра Посошкова находился въ прежнемъ своемъ положеніи, занимаясь своими дѣлами по промышленности.

Къ ближайшему за кончиною Петра I времени относятся слѣдующая просьба Посошкова о позволении учредить ему полотняную фабрику:

Въ государственную мануфактуру коллегію доношение Санктпетербургскаго и Новгородскаго жителя водочнаго мастера Ивана Посошкова, а о чемъ, тому слѣдуютъ нижеписанные пункты:
По указу блаженныя и въчнодостойныя памяти Его Императорскаго Величества и Ея Величества всепречествѣнней и державнѣйшей великой Государыни Императрицы и Самодержицы Всероссийской Екатерины Алексѣевны, въ Российской Имперіи всякаго рода народа и чина людямъ по ихъ желанию дано позволеніе строить заводы, кто гдѣ похотѣть, и производить разныя мануфактуры и фабрики, а кто въ оные вступили и такимъ компанейщикамъ нѣсколько нымъ человѣкамъ пожалованы милостивѣйшіе привилегіи за подписаніемъ собственнаго Его Императорскаго Величества руки; къ тому же оннымъ компанейщикамъ на вспоможеніе и размноженіе тѣхъ заводовъ, для перваго случая удовольствованы нововьяжными изъ другихъ государствъ мастеровыми и обучеными россійскими людьми, съ казенныхъ мануфактуръ и фабрикъ. Также денежною суммою и матеріалами и инструментами казенными награждены, и отъ служебъ и солдатскихъ постоевъ уволены, и судомъ и расправою втдомы они, и отъ всѣхъ налоговъ и обидъ защищеніе имѣютъ въ государственной мануфактурѣ коллегіи. Да оннымъ же фабричнымъ компанейщикамъ съ тѣхъ новозаведенныхъ заводовъ въ продажѣ ихъ сдѣланыхъ товаровъ и въ покупкѣ къ тому пристойныхъ матеріаловъ и инструментовъ на нѣсколько лѣта указомъ определено безпошлинно, да сверхъ того за такое ихъ искусство и охоту въ разныхъ мѣстахъ готовыя казенные заводы со всѣми и вотчинами и деревнями, также въ Москвѣ, и въ С.-Петербургѣ, и въ другихъ городахъ дворы съ каменныя и деревянныя строеніемъ ихъ и на разныхъ рѣкахъ пожалованы и потомкомъ ихъ вѣчно безденежно.
2.

А я нижайший определён указом въ великому Новгороде водочнымъ мастеромъ изъ жалованья, а другихъ кроме купленныхъ, своихъ деревень никакихъ у себя не имъ, а нынѣ желаю завести вновь коломинковую и полотняную фабрику, и производить оныя въ Новѣ городѣ своими коштомъ, полотняныхъ пять становъ, коломинковыхъ три (въ другомъ спискѣ пять) стана, и буду дѣлать каламенки травчатые......... и столы шерстяные и камзоты и стамеды и прочия шерстяныхъ дѣла, какіе могутъ изъ шерсти строитися; также и пополамъ съ шокомъ мѣшанины, а полотна, широкіе, гладкіе и узорчатые и пестрыя и тыки (?) (тики) скатерти и салфетки такімъ манеромъ, каковыми нынѣ производятся при С.-Петербургѣ, на Екатерингофской мануфактурѣ, ежедневно томъ указомъ позволеніе дано будетъ, не требуя изъ казны на вспоможеніе денежнаго суммы, потому для перваго установленья, дондеже сделаны будутъ свои станы и инструменты чтобы дати мнѣ по оцѣнѣ изъ коломинковой мануфактуры одинъ станъ травчатой, да одинъ станъ гладкой, и для крученія гарусовъ одну мѣльницу со всѣми инструментами, чтобы можно на тѣхъ станахъ ткать противъ индѣмцкѣ безъ запинки.

3.

И на строеніе того завода въ Новгородскомъ уѣздѣ со сновой и еловой лѣсъ хорошей повелѣно бы рубить безпомилно; такожде и на инструменты угодной лѣсъ дубовой и кленовой повелѣно бы рубить безопасно; какъ бы возможно было тѣ станы и всѣ инструменты въ совершенное управленье привести.

4.

А для того завода и обученія собственныхъ моихъ людей и крестьянскихъ дѣтей и ради размноженія оныхъ фаб-
рикъ повелѣніе—бѣ было на первый случай изъ русскихъ мастеровыхъ людей съ Екатерингофской мануфактуры обоихъ мастерствъ по одному человѣку, которые къ такому художеству гораздо заобычны, отдать мнѣ на нѣсколько лѣтъ, а именно: коломинкова дѣла мастера Бориса Шаплескина, съ которымъ и договоръ возмѣтъ я, а изъ полотняной ткани, и за труды ихъ по договору платить буду безъ волокиты.

5.

Дворъ въ Новгородѣ мнѣ на торговой сторонѣ съ деревяннымъ строеніемъ не весьма пространень, и такова заводъ построить мнѣ на немъ невозможно. И на той же торговой сторонѣ есть дворъ, на которомъ прежде сего было сдѣльные мастера дѣлали драгунскія сѣдла, а нынѣ того сдѣльнаго дѣла на немъ нѣтъ, лѣтъ съ пять и больше сдѣльнаго дѣла на немъ нѣтъ, стоить порожнемъ и никому ан.... отданъ. А къ производению такихъ фабрикъ весьма пристоень, а другими.... для фабричаго управления въ Москве даются.

6.

А ежели государственная мануфактура коллегія повелѣзъ такія фабрики производить мнѣ по сему моему объявлению и желанію, я вышепомянутой двоѣ по оцѣнкѣ отдѣляя мнѣ въ вѣчное владѣніе, и я желаю со охотою мою безъ всякаго подлуга одну размножить по возможности моей. И въ покупкѣ и въ продажѣ пристойныхъ матеріаловъ и инструментовъ и сдѣланныхъ моихъ товаровъ безпошлинаго увольненія пропущу на десять лѣтъ, такожѣ какъ въ Санктпетербургѣ такъ и въ Новгородѣ, для заведенія оныхъ фабрикъ на собственныхъ моихъ дворѣхъ; противъ другихъ, такихъ же компанейщикъ постою ставить не велѣть, и о вышеписанномъ о всемъ указать опредѣлить, и куда надлежить послать промеморій, а мнѣ дать милостивую привилегію.
Посошковъ хлопоталъ объ учрежденіи новой фабрики, какъ вдругъ разразился надъ нимъ паче чаянія страшный ударъ. Онъ былъ схваченъ, по призывѣ съ семействомъ въ Петербургъ, и посаженъ въ Петропавловскую крѣпость по важной кремensiальной винѣ. Но оставимъ говорить г. Есипова, нашедшаго эти печальные подробности въ дѣлахъ государственного архива.

«1725 г. августа въ 26 день, въ канцелярию тайныхъ розыскныхъ дѣлъ взятъ подъ караулъ водочнаго дѣла ма
стерь Иванъ Посошковъ, а сынъ его малолѣтній Николай
въ домѣ его Ивановомъ подъ карауломъ, и письма изъ того
dому взяты въ помянутую канцелярию и разбираены. При
взятыхъ письма были канцеляристъ Семенъ Шуровъ, лейб-
гвардія Преображенскаго полка караульный первою роты кар
раля Яковъ Яновский, солдатъ 4 человѣка.»

Бумага подписана собственнолю рукой известнаго госпо
dина Андрея Ивановича Ушакова.

За что былъ арестованъ несчастный Посошковъ—въ дѣ
лахъ нетъ никакого указания. Одно обстоятельство впрочемъ
приводить въ подозрѣнію, что онъ былъ арестованъ за его
сочиненіе. Черезъ три дня послѣ его ареста, именно 29
августа 1725 г., одного подьячаго, замѣщанаго въ дѣлахъ
Новгородскаго архіепископа Теодосія, допрашивали въ тай
ной канцеляріи: имѣетъ ли онъ у себя бывшаго Новгород
скаго архіепископа Теодосія какія книги, въ томъ числѣ книгу
изданія Ивана Посошкова зовомую скудость съ богат
ствомъ? Подобные вопросы въ тайной канцеляріи, сколько
по соображенію съ другими дѣлами судить можно, дѣлались
только въ такомъ случаѣ, если какое-нибудь сочиненіе под
вергалось преслѣдованию канцеляріи. Шишкінъ отвѣчалъ:
Теодосіевскій книгъ у него Шишкіна, въ томъ числѣ и
помянутой книги скудости съ богатствомъ, никогда не
было и нынѣ цѣлы. Темѣ и поконыши. Шишкина отпустили изъ-под ареста, а Посошковъ все сидѣлъ въ тюрьмѣ.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1725 года къ тюремному заключенiu присоединилось для Посошкова еще новое горе. 

Зять его, полковникъ Киевскаго гарнизона, по фамиліи Роде, подалъ Императорицѣ Екатеринѣ жалобу на Посошкова, что онъ обѣщалъ выдать дочери своей Пелагею, при замужествѣ ея, въ награжденіе 1,000 р. деньгами, да деревню, да приданаго на 300 р. Но за то, что мужъ не российской націи и приказныхъ дѣлъ не знаетъ, Посошковъ будто бы не исполнилъ обѣщанія.

11 октября подалъ Роде прошеніе, и въ тотъ же день Посошкова привели изъ тюрмы скованнаго, къ допросу въ тайнную Канцелярію.

Посошковъ началъ съ того, что разсказывалъ обстоятельно, когда проѣздѣлъ онъ дома и деревни покупкою и отъ кого именно. Потомъ объяснилъ Андрею Ивановичу Ушакову, присутствовавшему въ тайной канцеляріи, что дочь его Пелагея была смерва замужемъ за подполковникомъ Воронежскаго гарнизона Барыковымъ, и что онъ ей отдалъ въ приданое все сполна, что обѣщалъ. Барыковъ умеръ въ 1723 году, и послѣ того онъ ни 1,000 р., ни деревень, ничего прочаго дочери не обѣщалъ давать; а дочь его за полковника Роде вышла замужъ въ апрѣлѣ 1725 года безъ его вѣдома, и полковнику Роде давать ничего не обѣщалъ.

Но понимая, на какомъ основаніи г. Устяловъ, упоминая вкратце объ этихъ событияхъ изъ жизни Посошкова, говорить: «впослѣдствѣ (т. е. послѣ отстраненія Меньщиковымъ отъ должности водочнаго мастера въ Петербургѣ) И. обзавелся значительнымъ имѣніемъ,... и выдалъ дочь свою Пелагею за подполковника Барыкова, а по смерти за полковника И.
гвардии капитана Петра Роде, обманула, однако, первого заятя приданым, разорился по тому же поводу со вторымей, наконец, по какому-то важному секретному государствен-ному делу попал в тайную розыскныхъ дѣй канцеляріи, гдѣ содержался в началѣ 1726 года.

Исъ разказа г. Есинова и указанныхъ документовъ от-шлють не видно ничего о обманѣ Посошковымъ Барышовъ, а еще менее Роде. Просимъ, тѣхъ кто можетъ, разъяснить эти противорѣчія: такіе люди, какъ Посошковъ, имѣютъ полное право на внимательное и точное изслѣдованіе.

Его отвели опять въ крѣпость, а между тѣмъ 16 ноября изъ тайной канцеляріи сообщили вотчинной коллегіи, чтобы недвижимаго имѣнія Ивана Посошкова по купцамъ и по закладнымъ отъ его Иванова имени и отъ прочихъ его фамилии вперед ни за кѣмъ не записывать, также и купцамъ и закладнымъ на оныя имѣнія у крѣпостныхъ дѣлъ не писать, понеже онъ Посошковъ явился въ важной криминальной связи.

9 января 1726 просьбу Роде, съ подробными справками о всѣхъ недвижимыхъ имѣніяхъ, доложили Екатеринѣ, и она указала: то недвижимое имѣніе, кроме дворовъ Петербургскаго и Новгородскаго, отдать дочери Посошкова, женѣ полковника Роде, Пелагеѣ, въ награждение.

Не долго послѣ этого тюмелясь въ Петропавловской крѣп-ости сочинитель „Скучости и Богатства.“ Силы несчаст-наго истощились, онъ почувствовалъ приближеніе смерти, и хотя исполнить послѣдній долгъ христіанина. Сообщало любопытное извѣстіе, доставленное мнѣ И. П. Пекарскимъ: „1726 генваря въ 26 день въ тайной розыскныхъ дѣй канцеляріи содержащейся колодникъ Иванъ Посошковъ, по
меповъдьи, просилъ чрезъ отца духовнаго Исаакіевскаго пра-
tопопа Алексѣя Васильева, кому онъ чѣмъ долженъ, дабы
записать. И оное его требованіе велѣнно учинить, на что
онъ Посошковъ сказаль:
По крѣпостямъ и по письмамъ домовнымъ и по роспис-
камъ его, Ивановы, и жены его Софья, Родионовы до-
черни и племянника его Александра Михайловы, имѣетъ онъ,
Посошковъ, на себѣ долгъ, котораго не платилъ въ Москвѣ,
какъ былъ на Каменнымъ мосту у водоснаго сидѣнія: доимки
dвѣсти рублевъ, полковника (а котораго полку не помнить
Дорогеевъ Аѳенасъева сына Трунихта пятьсотъ рублевъ, въ
слободѣ иноземца Ивана Ивановы сына Вреля пятьсотъ руб-
левъ, новгородца Василья Одинцова пятьсотъ рублевъ, ново-
городца Ивана Васильева сына Киселева двѣсти рублевъ;
да еще у негожъ, Киселева, человѣкъ его Посошкова Алекс-
сѣй Соколовъ хлѣбомъ и деньгами забралъ, а колико—онъ,
Иванъ, не помнить; новгородца Ивана Батуринъ двѣсти
рублевъ, новгородца Ивана Нолумова пятьдесятъ рублевъ,
новгородца Никиты Дергушева сорокъ рублевъ, новгородца
Максима Мошенникова пятьдесятъ рублевъ, Кашинскаго по-
mѣщица Ивана Матѣева сына Еремѣева пятьдесятъ руб-
левъ, домочаднаго вина съ заводовъ устроенныхъ треста ведръ,
новгородца Ларіона Гаврилова сына Бакулы шестьдесятъ
рублевъ. Да когда въ 722 году въ Новгородѣ былъ по-
жаръ большой, тогда въ небытность его Иванову водки зго-
рѣло на гостинномъ дворѣ въ палатахъ коликое число не
помнить, а язвѣютъ о томъ книгу. Онь же Посошковъ,
какъ былъ у водоснаго сидѣнія, въ шестнадцати годѣхъ не
считанъ, о чемъ явно въ камерѣ коллегіи. Жены его Софы
приданаго взялъ денегъ треста рублевъ. Да его, Иванова,
dолгу дому Ея Императорскаго Величества на служителѣ
Артемѣ Осташевѣ денегъ съ треста рублевъ, а явно о
томъ по росписи его, Ивановь, руки, какова имьется въ письмахъ его въ тайной канцеляріи; на переводчикъ Михаилъ Васильевъ тридцать рублей. (Подлинная подпись држашцея рукой). Иванъ Посошковъ руку приложилъ.

1 февраля 1726 года, пополудни въ девятомъ часу, Посошковъ умеръ и погребень, по распоряженію тайной канцеляріи, у церкви Самсона Странноприимца.

Приложимъ здѣсь показаніе Посошкова объ его состояніи, упомянутое выше въ разсказаніи г. Есипова, по коему, сообщенной намъ П. П. Пекарскимъ:

"И октября 11 дня въ тайной розыскныхъ дѣлъ канцеляріи содержавшійся колодникъ Иванъ Посошковъ допрашиванъ, имьеть ли онъ за собою недвижимое имѣніе, и гдѣ, и по какимъ крѣпостямъ владѣть.

"А въ допросѣ сказалъ: недвижимаго у него, Ивана, имѣнія въ Санктпетербургѣ на санктпетербургскомъ острову, въ Малой Никольской улицѣ, дворъ его въ приходѣ церкви Успенія Пресвятыхъ Богородицы съ деревяннымъ строеніемъ, который онъ, Иванъ, на свое имя купилъ въ прошлыхъ 716 и 717 году генерала фельдмаршала кавалера свѣтлѣйшаго князя Александра Данииловича Меньшикова у подьячихъ Ивана да Семена Ждановыхъ, далъ четыреста рублей, и взялъ у нихъ купчую крѣпостныхъ дѣлъ, и о запискѣ того двора за собою былъ человѣкъ, и пошлины платилъ въ санктпетербургской губернской канцеляріи. И та подлинная купчая нынѣ имьется у подьячаго Ивана Бушеваго въ Новгородѣ на Ильинкѣ улицѣ, въ приходѣ у церкви Всемилостиваго Спаса. Дворъ его съ деревяннымъ строеніемъ купленъ лѣтъ съ пять у Новгородца купечкаго человѣка, а какъ зовутъ—не помнить, даю пятьдесятъ рублей. Другой дворъ у той же церкви съ деревяннымъ строеніемъ купленъ
XXXIX

у подъячего Степана Сорокина, года съ четырь, данъ под-
тораста рублевъ. А подлинныя кучи на тѣ дворы имѣются
въ письмахъ его, Ивановыхъ, взятыхъ въ тайную канце-
лярію. Въ Новгородскомъ уѣздѣ, въ Бѣ́зецкой Пятины, въ
Устрицкомъ погость пол-деревни Закарасечение крестьянъ мѣ-
жеска полу душу съ двадцать; да къ той же деревни три
пустоши — какъ зовутъ и что четвертной пашни, не по-
мѣть—купилъ онъ, Иванъ, на свое имя дѣ́ть съ восемь у
дворяннина Льва О росимова сына Завалишина, далъ двѣ́сти
рублевъ. Въ томъ же погость деревня Матвеева мужеска
полу душъ....

Кромѣ того сохранился еще послѣ́дний листокъ кучей
крѣ́пости на продажу дворяниномъ Данилою Леонтьевымъ
сыномъ Унскимъ «водочному и фонтанному мастеру Ивану
Тихонову Посошкову» пустоши за 25 руб. Купчая явлена
у крѣ́постныхъ дѣ́ль 24 сентября 1724 г. въ Новѣ́городѣ.

Сверхъ виноокуренного дѣ́ла, Посошковъ, какъ видно изъ кучей
на сельцо Марьино, знамъ еще фонтанное (фонтанное?)
производство (*). Назначение фонтанныхъ дѣ́лъ мастера, вмѣ́стѣ
съ водокнымъ повторяется и въ другихъ кучахъ 1721,
1723, 1724 и 1725 годовъ, по замѣ́чанію г. Есипова.

—

Наконецъ вотъ еще дѣ́т бумаги Посошкова, сообщенныхъ
имъ же. Изъ первой видно, что Посошковъ приѣ́халъ въ Петер-
бургъ съ семействомъ, не чуя надъ собою грозы, въ первыхъ
числахъ іюня (26 августа онъ былъ уже въ крѣ́пости).

(*) Вотъ какъ сказано въ сохранившейся кучѣ: 1719 г. Ок-
tября въ 16-й день. Дьякомъ Иванъ Степановъ, сыну Степановъ,
продалъ я Ивану Санктпетербургской губерніи, новгородскаго
водоцнаго строенія фонтаннаго дѣ́ла мастера Ивану Тихонову;
сыну Посошкову, и проч.
Писано собственоручно Посошковым.

«Въ главную полицейскую канцелярию,
доносить Санкт-Петербургской и Новгородской житель
водочной мастеръ Иванъ Посошковъ, а о чемъ, следующие пункты:

Имя я дворъ свой на Санкт-Петербургскомъ острову
ниже кронъ верха въ улицу отъ мытаго двора, и въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ въ первыхъ числахъ прибылъ сюда
съ женой своею и съ сыномъ, и при насъ крестьянъ нашъ людъ, мужеска и женска половъ, въ томъ числѣ человѣкъ
моей Семенъ Кисловъ двадцати трехъ лѣтъ, росту средняго,
въ лицѣ худощавѣ, волосомъ блонрусъ, на немъ платьѣ
кафтанъ сѣрой россійского деревенскаго цвета камзолъ и
штаны.... лазореваго.......... да сестра онаго дѣтины........
дѣвка Ан........ лова.....

Изъ второй бумаги, обращенной къ Артемью Ивановичу
(не къ Волынскому ли?) мы видимъ о многообразной дѣятельности Посошкова, равно какъ и о торговлѣ разными товарами.

Замѣтимъ, что этотъ Артемей Ивановичъ обѣщалъ Посошкову выходить кормовымъ деньги за сто рублей. Значитъ, этихъ кормовыхъ денегъ было много, т. е. за долговременную службу, если даже за исходательствованіе ихъ обѣщано было сто рублей.

«Въ бытѣ мое Санкт-Петербургское заняло у меня зай-момъ Артемей Ивановичъ 50 руб. и я далъ ихъ безъ письма, да за привозной изъ Новагорода запасъ за соленое масло и за бѣлую капусту и за масло коровье и за медъ и за огурцы и за свѣчъ салѣнная въ два года накопилось 68 руб. да на поѣздѣ оставилъ я двунововой якорь и съ подо-ломъ, далъ 2 р. 25 алт. 4 ден., да оставилъ я у ней же
въ кладовомъ анбарѣ для сбереженія писцовый черевицъ мѣхъ, данъ 14 р. 16 алт. 4 д. да у милости же вашей остался мѣдный котелъ въсомъ пудь шесть фунтовъ, цѣна 11 руб. съ полтинною, мѣдный кувшинъ въсомъ 8 фунтовъ, цѣна 3 руб. 2 гривны, хмѣлю кипа, цѣна 30 руб. и того 190 р. 34 алт. 4 деньги, да въ домѣ моемъ было оставлено кубикъ двуверстный съ трубницею да мѣдникъ, въсю въ нихъ больше полпула было, и дѣтина мой сказывалъ, что взяла ихъ Анна Ивановна, да четыре сула двѣ вѣдерныя, другія двѣ полувѣдерныя, цѣна 2 руб. да у жены моей Анна Ивановна взяла нѣмецкихъ кружевъ бѣлыхъ по цѣнѣ на 65 руб. да милость твоя обѣщался кормовымъ мои деньги выходитъ и я обѣщалъ тебѣ за тотъ твой трудъ сто рублей, и Анна Ивановна въ тотъ платежъ взяла алмазный крестъ сквозной, сталъ онъ на Москву 80 р., а дѣла того не изволила милость твоя и начала учинить, которую я до твоего ходатайства выписку сдѣлалъ, та и теперь въ лицахъ, и отъ жены моей зашло за вашу милость 145 р. и обоего будетъ 335 р. 31 алт. 4 д. уплачено .....50 руб. и за тѣмъ 386 р. да прислала жена мой безъ милости твоей и безъ меня къ Аннѣ Ивановнѣ бѣлыхъ кружевъ нѣмецкихъ, да серегъ серебряныхъ по цѣнѣ на 75 р. на 20 алт. а именно, что чему цѣна, у всякаго кружева и у серегъ привязаны ярлычки, а привезъ тѣ кружева и серги князя Юрья Яковлевича Хмѣкова человѣкъ... да я оставилъ у ней же Анны Ивановны нитянныхъ же кружевъ по цѣнѣ на 18 р. да ..... стовъ и запанакъ новоманерныхъ, а именно: 2 креста съ лазоревымъ каменемъ, да крестъ съ зеленымъ каменемъ, да двѣ петлицы, а цѣна крестамъ и петлицамъ по два рубля, и того 10 р., двомъ сергамъ золотыя, цѣна по 3 рубля съ полтинною серыи, и того 7 руб. (255 р. 20 алт.).»
...(419 р. 20 алт.) въ уплату принялъ я у милости твоей алмазныхъ и съ коромъ четыре...... безъ четверти, цѣюю за пятьдесятъ рублейъ, да перевелъ было пятьдесятъ рублейъ на начашкий взять, а письма ихъ у конисева не взятъ и намъ не далъ, и они сказали: деньги—де за нами такіе есть, только-де безъ письма платить не будемъ.

И за уплатою надлежитъ донать 360 р. 20 алт. кроме прежнихъ 25 рублей.

—

Полугеинвія бумаги, касающіяся Погошкова и хранящіяся нынѣ въ государственномъ архивѣ министерства иностраннныхъ дѣлъ, по свѣдѣнію, сообщенному мнѣ г. Чекарскимъ, поступили свѣдо въ числѣ прочихъ не разобранныхъ и подложенныхъ книгъ изъ архива старыхъ дѣлъ при сенатѣ, гдѣ они хранились въ подвалахъ до самой передачи ихъ въ государственный архивъ. Здѣсь бумаги о Погошковѣ по реестрамъ записаны: дѣла полугеинвія таной канцеляріи 1687—1717 гг. № 2; дѣла 1718—1725 гг. № 84; дѣла 1726 г. № 2.

—

Гоненіе на Погошкова не прекратилось съ его смертію. Черезъ десять дѣтъ доправлялась съ его наслѣдниковъ недоимка въ 1076 руб. 46 к. по откупному дѣлу, между тѣмъ какъ ему казна оставалась должной за поставленное вино 805 р., такъ что недоимки на немъ оставалось только 271 р. 46 к. На уплату были отписаны нѣкоторая имѣнія и оцѣнены съ надѣчей на 450 р. Вѣдѣно было оныя продать, но лишнія деньги наслѣдникамъ не отдѣвать, пока не собирается справки о поставленномъ винѣ на 805 р. Вотъ выписка, доставленная мнѣ П. Н. Ивановымъ и напечатанная въ «Москвитанинѣ».

«По указу Ея Императорскаго Величества Правитель—
стующий Сенатъ, слушая воинское Приказу выписки о домикъ на бывшемъ волочаго строений мастеръ Иванъ Посошковъ за отданные ему на откупъ изъ бывшей Новгородской камеральной конторы, въ Новгородскомъ уѣздѣ въ Вѣдлѣчево пятитынц, Устремленаго таможеннаго мѣлочнаго сбору, винной, пивной, медовой и водочной продажи съ 721 году по 724 годъ, за которые сборы за платежемъ по 727 годъ имѣлось на немъ недоимки тысяча семидесять шесть рублейъ сорокъ шесть копѣекъ, и оной Посошковъ, не заплатя той домика, умеръ, а апреля 20 числа того же 727 году по человѣку поручиковъ его Посошкова, а по приговору за закрѣпленіе бывшаго въ Новгородской губерніи камерана Семена Линева, за показанную домикъ зачтенъ за поставленное онымъ Посошковымъ по подряду 720 году на Новгородской отдѣлочной дворъ въ прочиѣ мѣста, простое вино, за три тысячи за шестьсотъ за двадцать за пять ведеръ, за которое же дачи денегъ ему не было восьмьсотъ пять рублейъ, за тѣмъ на немъ осталось въ домикѣ двѣстій семидесять одинъ рубльъ, сорокъ шесть копѣекъ, въ которую отдѣлочаго его Посошкова имѣнія въ Новгородѣ дворъ съ пожитками, а въ Новгородскомъ уѣздѣ нашей земли съ людьми и со крестьянами отписано и описано съ надлежащимъ на четыреста на пятьдесятъ рублейъ, и мѣшкою двѣстыхъ статского совѣтника господина Маслова, приказали: за показанную на немъ Посошковъ домикъ въ двѣстій въ семидесять въ одинъ рубль въ сорокъ въ шесть копѣекъ изъ вышеписанного отписанаго и описанного его имѣнія продать канцелярІЙ конфискацій по своей инструкціи, на толикое число, сколько той домикъ на немъ взыскать надлежитъ, а о поставочномъ имъ Посошковымъ въ 720 году въ Новгородѣ и въ прочиѣ мѣста винѣ, по цѣнѣ на восемь сотъ на пять рублейъ, за которое въ вышеписан-
ную домикъ учинень зачетъ однимъ камериономъ Линевымъ, домочному Приказу оспідѣтельствовать подлинно то вино: онъ Посошковъ съ какимъ договоромъ и подлинно—ль то число сполна поставлял и кто принималъ и для чего ему тѣхъ денегъ долговременно было не выдано, и буде по оспідѣтельству явитца истина, то онъ зачетъ тогда утверджать мѣдитать и въ Сенатъ о томъ мисать, а пока вѣсть этотъ зачетъ оспідѣтельствованъ и утвержденъ будетъ, оставшихъ за продажею ево Посошкова мнѣніемъ наследникомъ ево изъ отписки не отдавать и о томъ въ домочномъ приказѣ и въ канцлерию конфискацій послать указы.

Князь Ив. Трубецкой, Андрей Ушаковъ, князь Ю. Трубецкой, баронъ Петръ Шафировъ, Александръ Нарышкинъ, оберъ-секретарь Дмитрий Невѣжинъ, секретарь Алексѣй Теодоровъ. Подписана ноября 20 дня, 1735 года.

Миръ твоему праху, страдаещъ! Трудамъ твоимъ, усердію, уму, воздается принадлежащая имъ честь. Имя твое вносится въ отечественную лѣтопись, какъ имя почтенаго гражданина, знаменитаго государственного человѣка, — въ Русская наука будетъ всегда воспоминать о тебѣ съ уважениемъ и благодарностью.

Августа 9. М. Погодинъ.

Р. С. Я присвоивалъ себѣ честь утверждения за Посошковымъ особой записки, найденной г. Куприяновымъ въ 1854 году, и вданной въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1856 года. Такъ напечаталъ я въ статьѣ «Русскаго Вѣстника» (Іюнь), такъ повторилъ-было и здѣсь въ предлагаемыхъ свѣдѣніяхъ о Посошковъ. Но теперь, вмѣсто чести, я долженъ принять на себя вину, и сознаться, что я, кажется, ошибался:
записка принадлежит не Порошкову, а Аврамову, новому приметателному лицу Петрова времени, отысканному П. П. Пекарским. Подписавъ послѣднюю корректуру, случайно, развернулъ я книгу г. Пекарскаго «Наука и Литература при Петрѣ Великомъ» и на с. 500, встрѣтилъ въ отрывкѣ изъ просьбы Аврамова мѣста совершенно тождественныя, слово въ слово, съ запискою, которую приписываю я Порошкову, обманутый сходствомъ въ мысляхъ и способѣ изложенія. Сомнѣніе остается только въ томъ, что просьба Аврамова относится къ декабрю, 1723 года, а сочинитель нашей записки отываетъ о Петрѣ I, какъ уже скончившемся. Могуть быть Аврамовъ, приготовивъ свою просьбу для И. Петра I, измѣнилъ форму по его кончинѣ, и отнесся къ его преемницѣ. Во всѣмъ случаѣ мы попросимъ г. Пекарскаго разъяснить наше недоумѣніе. Всего лучше, еслибы достойный нашъ изслѣдователь издалъ вполнѣ всѣ оставшияся бумаги Аврамова, и присоединилъ къ нимъ подробное изслѣдованіе объ жизни этого примѣтательного также человѣка старой Руси. Записка Аврамова, сличенная и дополненная П. И. Саввайтовымъ по подлинной рукописи, хранящейся нынѣ въ библиотекѣ Петербургской (прежде Новгородской Совѣйской, гдѣ и была найдена И. К. Куприяновымъ) прилагается ниже.

Сентября 3.
1863.
ЗЕРЦАЛО
БЕЗЫМЕННОГО ТВОРЦА
НА РАСКОЛЬНИКОВЪ
ОБЛИЧЕНИЕ.
НА БЕЗЫМЕННОГО ТВОРЦА.

Писавый, не написа, кто книжницы творец,
Кто таковъ Христовъ вонъ, расколъщиковъ борецъ,
Ктбъ, писаниемъ аки мечемъ побѣждаетъ,
Ратующихъ на церковъ стыда исполняетъ.
Утаилъ свое имя, но что утаенно,
Еже не будетъ въ свое время всѣмъ явленно!
Аще и не хочешь здѣ въ знаніе та дать,
Она нт, кто еси, имаги познать.

НА НЕИЗЪЯВЛЕНІЕ КНИЖИЦЫ.

Изрядный содѣланъ сей мечъ на супостаты,
Но отъ влагалища си въ явность не взятый,
Изрядный сей трудъ вижду, но въ мѣрѣ не явленный:
Что пользуетъ добръ талантъ въ земли сокровенный?
Кто виноватъ, и за чимъ то стало, не знаю;
Виновата быть книжки творца помыщляю,
Здѣлалъ и невзявшемъ въ пользу миру дѣла—
Въ тайнѣевся вонъ, какъ будетъ сила.
На книжцу зеркалому названную.

Зеркалому книжка сия въ правду названна,
Въ ней бо зрится противныхъ душа окаянна;
Въ томъ токмо разность, яко аще кго взираетъ
Въ зеркало, какъ отъ лица тотъ часъ очищаетъ.
Лады же, аще и зришъ веру свою худу,
Обаче аки праву прославляютъ венду,
Ни хотятъ душевнаго лица си омыти,
Кто можетъ зиоша черна убьляти.

На книжцу малую:

Мала книжца сия, но разумъ въ ней многий,
Малъ ларчикъ, но скорбъ въ себѣ хранить не убогий,
Малъ источникъ, но многихъ жадныхъ напоетъ,
Малъ слави, но пѣсь сладка всѣхъ увеселяетъ.
И Давидъ малъ велика обьи Голиада,
Сице и та книжца рожденныхъ отъ ада,
Раскольниковъ вышнихъ сильна побѣждала,
Вся же правовѣрная пользы исполняти.
ПРЕДИСЛОВІЕ КНИЗЪ СЕЙ, ОЧЕВІДНІЮ МУ ЗЕРКАЛУ,
ИЗЪЯВЛЯЮЩЕМУ РАСКОЛЫ.

Егда человѣкъ лице свое окаляетъ, перстію, или
силикомъ, или черниломъ, или и нымъ какымъ
шаромъ, и зря его окалянное лице, люди будутъ
возвѣщати ему рекуще: тамо и тамо черно, или
сине, и овъ речетъ на человѣкъ, овъ же на ланитѣ
или ямамо, окалянное же лице вмѣй, овымъ людемъ
въру емлетъ, овымъ же и неемлетъ, понеже своиа
очима тыхъ очерненій не зрять. Егда же позрить
въ зеркало, той и безъ сказанія прочіихъ человѣкъ,
вся очерненія на лица своеымъ узрить, и вѣрнѣйшій
ему будетъ паче многихъ сказаній; аще и малое
окаляніе на лица своеымъ узрить, имать та очерне-
нія очищати, и лице свое омывати: и буде кто речетъ
ему, яко уже неимать ни малаго очерненія на
лицы своеымъ, той же не будетъ ему всеконечно вѣ-
рить, но паки обратится къ зеркалу, и егда узрить
своима очима, яко нѣсть на лицы его окалянія,
tогда перестанетъ омывати. Тако бо дѣлается
зеркало вещественное в вещественных очертаниях. Подобный и духовных ради черненей, подобает зеркалу быть духовному; не отъ вещей созданному, но отъ Духа Святаго сработенному. Понеже человѣкъ, аще что и зло творить, самъ въ себѣ не познаетъ, люди же познавшия то его окажіе, аще и будутъ возвышать, той же неиметъ вѣры, но и со гнѣвомъ отсылаетъ отъ себѣ вся глаголящія правду. И сіе и въ очесѣхъ нашихъ содѣвается: кинбо окаялись раскольничьыми сквернами, а того сами въ себѣ познали не могутъ, еже ратують противу самаго Бога. И аще кто стоял на недвижимъ камени заповѣдей Христовыхъ, начнеть имя глаголати, яко отъ истиннаго пути заблудили, я на Бога брань воздвигли, и тѣ наричатъ тѣхъ Никоніанами, и ничего не разумѣющими, мнѣть же себѣ самѣхъ разузнѣшши всѣхъ на свѣтъ сущихъ человѣкъ, понеже не чуютъ на себѣ той потаенный языкъ, и отъ умные слѣды ничего того не зрать въ себѣ. И того ради Богу помогающу, сочини-хомъ сіе свѣтлое и очевидное духовное зеркало, изъ откровенія Духа Святаго являющее ереси и расколы, и вся лжеучительства и лжеопророства, и аще кто не смѣжитъ своихъ умныхъ очей, то ясно узрить въ сіе духовное зеркало всѣ расколы, начнѣсяся въ Россіи. И аще кто и малымъ нѣчимъ приравнялся расколу, и окался ихъ нечистотами, въ сіе же зеркало зрѣ, и самое малое то окаяніе
духовное может познать. Но токмо той не узрить въ себѣ въ сие зеркало смотрѣй, иже духовную очи въ конецъ ослѣпь. Яко слѣпыя чувственными очи, въ вещественномъ зеркалѣ видѣли не чѣго не могууть, тако и въ разумныхъ очесѣхъ кий человѣкъ отъ дьявола въ конецъ ослѣпленъ, и антихристовою печатию запечатлѣнъ, и уже той свѣта Божественнаго зрѣти не можетъ: той и въ сие зеркало зряй, не узрить ни малаго въ себѣ оченінія, и духовною слѣпотою слѣпотствующій, яко же раскольницы слѣпотствуютъ, и тѣмъ вся святая писанія не свѣта, и пророчества Божіихъ пророковъ не пророчества. Но по Апостольскому словеси: яко въ тмѣ вселютѣйшей шествуютъ, вся хулагъ и всему ругаются.

Ты же, православный читателю, имый духовные очи отъ дьявола не ослѣпленная, взирая въ сие духовное зеркало почасть, и зри со вниманіемъ, вся бо оченінія лжепророческая и лжеучительская, и вся раскольническая пристрастія можешь въ немъ узрѣти и уразумѣти. Понеже ту изнесошася вся приличная глаголы изъявляющія расколы, изъ Святаго Евангеліа, и изъ апостольскихъ дѣяній и посланій, и изъ откровенія Святому Иоанну Богослову, и изъ словесъ Иоанна Златоустаго и прочихъ Святыхъ Отцѣй, имъ же Святый Духъ откры о лжеучительствахъ и расколѣхъ содѣвающихся въ верѣ, въ подъ тѣми сущими рѣчами, ради удобопонятности,
положихомъ, елико Богъ дарова словеса разглагольная съ нёкими доводами, бесѣдами простыми, а нериторскими, да всякий не высокоученный въ тѣхъ сущихъ словесѣхъ можетъ безъ толкующихъ вся разумѣти. Аще же кто оть диавола пораженъ духовною слѣпотою, и за отчаяниемъ не желаетъ оть окаянія духовнаго чистъ быти, но хочетъ въ калѣ невѣдмія своего валиться, то вѣмъ, яко не восходятъ сего сѣвтлаго зеркала и въ руцѣ свои пріятіе, понеже въ немъ вся расходничѧ блядословія ясно зримъ суть, и нѣже не желаетъ своего спасенія, но желаетъ въ невѣдміи своемѣ пребывати, не будетъ внятно въ него смотрити, дабы ему намѣренія свой злаго не погубити, и таковому да будетъ его намѣренію. Понеже Господь Богъ сотвори человѣка самовластна, и положи предь него два пути: и понему же аще восходитъ, потому и пойдетъ. И тыя пути единѣ велии пространѣнъ, гладокъ, веселъ, и всякими украшеніми свѣта сего украшенъ. Другій же путь велии тѣсенъ, не гладокъ, и многимъ хвастіемъ и колодіемъ оть ненавистника диаволь захламощенный, и инымъ по нему велии прискорбно. И того ради немногій охотятся самѣ путьемъ шествовать, но пае незволють широкимъ и украшеннымъ путемъ шествовать. Что же сіе путь человѣка содѣлываютъ, самъ бо Господь неложными своими устъ рекъ (Матѳ., 7 стих. 13): Яко ходящихъ широкимъ путемъ, идутъ въ адскую пропасть, а
Тесным и прискорбным путем ходящий идут в жилище вечную. Того ради всякий человек разумный, по нему же путь идеши; есть бо на свете семь веселые человека самовластие, но аще не взнуждаешь благоразумным удержанием самовластие, то породит оно самомнение, сиречь самоуменение, яко же и в насъ самахъ нынѣ обрѣтается многочисленно, многи бо ни началиящих, ни старѣйших, ни разумнѣйшихъ себе, слушати не хотятъ, но то и любезно, еже бы жить в непокорствѣ, и по своей волѣ, яко кто хощеть, а подъ игомъ быти никто не хощеть.

И той явѣ есть, яко путь пространный есть: всѣмъ бо намъ сие много разумѣти, еже осуждать людей весьма любо, а хулить и того любѣе и утѣшнѣе. Себѣ же самого мнѣти прочихъ человѣкъ разумнѣйшаго, приносить человѣку превышенную сладость: но та сладость превращается въ горесть, понеже вся та суть люди пути пространного, иже ведеть въ вечную погибель, и того ради надобно намъ весьма сего остерегаться, дабы въ невѣдѣніи неулучшит на той пространный путь, и дабы отъ невѣдѣнія непогибнуть вѣчною погибелью, понеже множи имѣ шествуютъ, и другъ друга въ порѣваетъ, овѣ же предваряетъ, и поспѣшаетъ о погибели своей. Уѣзжымъ же путемъ шествующихъ идутъ тихо, и уѣханъ таковы нималые нимѣютъ, но всѣ имъ прискорбна суть, понеже по своей волѣ жить неимѣютъ, но живутъ подъ Богомъ, подъ повелѣніемъ отцовъ.
своих духовных, и пред началнѣйшими яко рабы повинуются, и ничего по своеумнчениию дѣлать не­смѣют, понеже ни въ чемъ на свой умъ не уповают, но во всемъ повинуются своимъ наставникомъ, а своевольствомъ ничего содѣятъ не дерзаютъ, и въ всякіе наносимые отъ диваола пакости долготерпѣливо претерпѣваютъ, и чрезъ диваолскую претыканія, аще и великъ трудъ подъемлють, обаче прелазятъ. И аще вѣка сего и малые утѣхи не приемлють, обаче о томъ нескорбятъ, и вся тягости вѣка сего на плещахъ своихъ подъемлють. И того ради не мнози имъ любятъ шествовати, но паче изволятъ про­страннымъ и прохладнымъ путемъ шествовати, и еже бы жити въ своеевольствѣ, а подъ игомъ нимало быти нехотьутъ. Аще бо и труденъ мнится той путь, еже жити подъ игомъ, по добрѣ плодъ того игоношенія. Понеже той прискорбный путь вводить, по Господню словеси, въ животъ вѣчный. И сего ради всѣкій человекъ осмотрись, на коемъ пути стоишъ, и по коему шествуешь. Внемли себѣ о семъ, аще услаждающися хулениемъ или осужденіемъ, или самоумнчнениемъ, и живещи въелокорствѣ, то явъ есть, яко шествующи широкимъ путемъ, а не узкимъ, и внидеше имъ въ вѣчную погибель, аще еже живеши въ повиновеніи, и на свой разумъ не уповаешь, и дѣлъ своихъ въ святость себѣ не поставляешь, и ничего не хулишъ, ни токмо себѣ единаго онаго хуещи, и ничего безъпозволненія отца своего духовнаго
сотворити несмьешн, то в'ждь, яко шествующи цу-темь узкимъ вводящимь въ животъ вѣчный.

Паки и посему, благочестивый читателю, разумьвай, аще что тебя изъдился мирь сего явится утшно, и мысли твоей любезно: то си в'ждь, яко плодь той есть пути широкаго. Аще же что ти по видимому явится прискорбно, и мысли твоя по мирскому бытию невеселить, и то есть плодь пути узкаго. И аще кто сему неиметъ в'ры, той да вопрошать послыхъ людей къ плотскому смьщению, и тии тебѣ скажуть, яко егда возрить на доброличную жену, или на красную дъвицу, и вожделеть, еже бысть нею прелюбоп смотрить, и то вожделѣніе услаждаетъ паче меди и сота, и тако плотское смьщенье человѣка услаждаетъ, что и смерть свою забиваетъ, и тако въ грѣхъ вступаетъ. Что же та сладость содѣваетъ, и камо ведеть, о томъ сами вси вѣсте, дько вводить въ вѣчную погибель. Подобнѣ и всякая дѣла мира сего, услаждающая человѣка, ведуть въ погибель, и не токмо дѣла, но и видимы вещи, яже зрѣние человѣче, или слухъ ушесъ, или обоняніе ноздрей, или вкушеніе, или умомѣшніе, услаждающе человѣка по плоти, аще кий человѣкъ возлюбить та услажденія, то вся суть та плоды широкаго пути, и тын бо дѣла и вещи возлюбившихъ ихъ взьйти на тѣсный путь недопускаютъ, но влекутъ на широкий путь, иже ведеть въ погибель. И той широкій путь весь украшень таковыми
вышеписанными украшенны от всюду. Аще же кого
похоть понуждаетъ человѣка на блюдѣ, или на
иное кое любоуслѣдѣе вышеписанныхъ статей, услаж-
дающе и вселящее его по плоти, а той тому сво-
ему хотѣнію станетъ чинить вопреки, и то супро-
тивленіе величі человѣку по миру сему тяжко, и тя-
гость наносить великую, и сія суть плоды пути
узкаго, иже ведеть въ животъ вѣчный. И по сему
примѣру и прочая дѣла разумѣвай, кіи суть широ-
каго пути и кіи узкаго. И иже любятъ житіе не
по своей волѣ, но подъ властію, въ всякому пови-
новеніи и въ послушаніи, и тѣ суть плоды узкаго
же пути ведущаго въ животъ вѣчный. А кіи лю-
бятъ жить по своей волѣ, а подъ нимъ въ послу-
шаніи быти не хотятъ, но какъ нытъ любо, такъ
житіе свое и управляютъ, и та суть плоды широ-
каго пути ведущаго въ пагубу. И нынѣ греѣхъ ради
нашихъ мноси возлюбиша путемъ шествовати широ-
кимъ, узкѣй же путь и плодовтъ его возненавидаѣшъ,
возжелаща бо жить по своей волѣ; а ежебы подъ
пастьрскою рукою быти, того и слышать и не хо-
тать, возлюбиша дѣла Антихристова, пріяша въ
уста своя хулу, и отъ всего усердія распространен-
яютъ ю, и другъ друга предварятъ, овѣ хулять
кресть Господень, овѣ же тѣло Христово, овѣ же Духа
Святаго, а нытъ церковь Святую, нытъ же весь освящен-
ный чинъ хулить, иный же вся священодѣйствія ху-
лять, а нытъ новопечатныя книги хулить, паки нытъ
новописные иконы хулиют, в чем такова утешения, (отшепившися от святых церквей), неимют якоже в хуленях. Итак вознесеняся, яко вся святны имъ не святны: но что они по своей волѣ содѣваютъ, то и въ святость почитаютъ, а освящающую человѣка вся, во святыхъ церквахъ дѣлающаюся, мерзостію почитаютъ, и та вся ихъ дѣла, плоды суть и украшенія широкаго пути. А кіи живуть, яко же и выше рѣхомъ, не по хотѣнію своему многоумническому, но у пастырей своихъ въ послушаніи и во всякомъ повиновеніи, и тіи всѣ шествуютъ узкимъ путемъ, и аще кій человѣкъ сіе не поставить въ полезный путь, еже жити въ повиновеніи у отцовъ духовныхъ, той да возрятъ на самаго Господа, сотворившаго насъ, той бо самъ собою образъ намъ показа. Аще и равенъ 6ь Богъ, Богу Отцу Своему, а не яко мы предѣ отцы своими духовными, обаче ничего будучи на земли по своей волѣ не творилъ, но во всемъ творилъ волю Отчу, якоже самъ о себѣ свидѣтельствуя рекъ (Іоан., 7. стих. 38): сидохъ съ небесе «не того ради да творю волю мою, но да творю волю пославшаго мнѣ Отца.» И паки рекъ (Іоан. 5. стих. 30): не ищу воли моей, но воли Отца моего. И въ молитвѣ къ же самъ Господь Богъ предаде намъ, и узаконивъ повелѣ глаголати сице: (Лука, 31. ст. 2): Отче нашъ иже еси на небесехъ, да святится Имя твое, да пріидеть царствіе Твое, да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Зриши ли, яко во всемъ намъ повелъ Господь полагатися на Его Божию волю, а не на свой разумъ уповати; (того бо ни гдѣ не обрящещи, еже бы полезно было самомнѣніе, но токмо грѣхъ погубляющией человѣка; понеже сія отрасль есть плодъ широкаго пути ведущаго въ пагубу). И по сіей Богомъ данной намъ молитвѣ, и по вышеписанному Божію Образу, ничего творити намъ по своей волѣ не подобаетъ. Вникни же въ сію Богомъ данную намъ молитву съ вниманіемъ, и со разумнымъ разсужденіемъ, въ началѣ бо той святыхъ молитвы повелѣ Господь глаголати: Отче нашъ иже еси на небесѣхъ. И егда уже наречеши Бота отцемъ, и по тому словеси наречешися сынъ Его Господень, а сынъ никаогда изъ воли отца своего не выступаетъ. Зри, яко и самъ о себѣ Господь глаголавъ яви: яко азъ не творю воли моей, но волю пославшаго мя Отца. А еще же кто живетъ противнымъ обычаємъ, и воли Его не творитъ, но еще и ругаетъ Его, и Святѣй Его церкви во всемъ сопротивляется, то како той можетъ Его Господа Бога Отцемъ нарицати? Во Святомъ бо Писаніи нетокмо Ему самому Богу, но токмо Святѣй Его церкви супротивляяся, наречень сыномъ диаволимъ, а уже когда въ сыновство диаволу усвоился, то како той можетъ наречися сыномъ Отца Небеснаго. И паки: аще речеши, да пріидете царствіе, и по той рѣчи явлешися, якобы желаещи, дабы царствовалъ тобою Онъ Господь Богъ нашъ.
И о семъ себѣ вѣдѣ: Яко аще кинымъ человѣкомъ будетъ царствовать Богъ, то въ томъ человѣкѣ уже дьяволу части не будетъ. Аще же кий человѣкъ живетъ противнымъ обычаемъ, и отъ матери своей отъ Святыхъ церкви оппаль, и впалъ въ расколы и устремился въ хулѣніе, и въ осужденіе, то тѣмъ людьми царствуетъ дьяволъ, а Богу въ томъ человѣкѣ части уже нѣть, понеже по словеси присвоенія Богу невозможно тѣмъ царствовать, кимъ Ему сопротивляются (Бесѣд. Апост. лис.?), и своею волею отдашася въ царствованіе дьяволу: Яко бо невозможно въ единомъ мѣстѣ быти свѣту со тьмью, тако невозможно и царствовать единимъ человѣкомъ Богу и дьяволу. Уже бо киевъ человѣцы отвергались отъ Святыхъ церкве, тѣмъ отвергаяся и отъ Бога. Господь тако рекъ (Мате. 23. стих. 22): Яко аще клененися церковию, клененися и живущимъ въ ней. Кто же живетъ во святыхъ церквахъ? Явѣ есть, яко самъ Господь и Богъ нашъ живетъ въ нихъ: тамо бо по вся дни безкровная жертва Богу приносится, и безгрѣшный Агнецъ за избавленіе наше закалается. И сего ради нарече же Святой церковь домъ Божій (Марк. 31. стих. 17). Іоаннъ же Златоустый о Святѣй церкви тако рече: Яко лучше солнцу отъ теченія своего престать, нежели церкви Святѣй обезчисленной стати. И по-сему сказанію всѣмъ отъ Святыхъ и живущаго въ ней отрекшимся недостоинъ Бога Отцомъ себѣ нарицати.
И сего ради вся, православний христиане, внятно осецъ смотрите, дабы не отпахти сыновства Божия, и не впасти бы в сыновство ко всесудителю діаволу, понеже той есть отецъ погибельный, а не избавительный, и отецъ тьмы, а не свѣта. Всючески бо намъ надобно того блюстися, дабы къ нему въ со-дружіе отъ недознанія какова не вступити, а не то что въ сыновство. Аще кіи человѣцы и не своимъ разумомъ, но совращениемъ отъ живыхъ учителей въ хуленіе впадоша, и отъ Святыхъ церкве отпахоша, и не хотятъ у пастырий своихъ въ повиновении быти, то тіи уже не христиане стали быти, но антихри-стіане. А кіи живуть у отцовъ своихъ духовныхъ въ послушаніи, и церковнымъ пастыремъ повину-ються, то тіи истинніи христиане, понеже самъ Господь власть свою вручили Архіерееямъ и Иереямъ рекуши (Мате. 18. стих. 18): Аще кого окаянете на земли, связанъ будетъ и на небеси, аще же кого разрѣшитѣ на земли, разрѣшенъ будетъ и на не-беси. И наки рекъ (Лука 10. стих. 16): Слушай васъ мене слушаетъ, и отмѣтелайся васъ мене отме-тается, отмѣтелайся мене, отмѣтается послѣдшаго мнѣ. И посему Господню словеси, моче всѣмъ намъ видѣти, и разумѣти, коль великую власть Господь свя-щеникамъ вручи, и посему Господнюю обязанію, аще кто отстаетъ отъ Святыхъ церкви, или отъ пастыря своего, той уже отмѣтается и отъ самаго Господа, и отъ Отца Его. И таковому, отнюдь не
подобаетъ Богопреданные намъ молитвы глаголати.
еже: Отече нашъ иже еси на небесѣхъ. Понеже отре́кся отъ него.
О семъ же, православніи, неблаznитеся, еже быжить и вся творити бѣзъ воли отца духовного по-
лесно: вся бо дѣмая собою Богу неугодна суть. Воззрите на самаго Господа, что Онъ, аще и ра-
венъ бѣ Отцу своему, обаче дая намъ образъ сми-
ренія и покоренія, тако глагола (Ioan. 5, стих. 30):
Не ищу воли моей, но воли послѣдшаго мя Отца.
И паки рекъ (Ioan. 8, стих. 28): Азъ о себѣ нии-
чесоже говою. Что же мы творимъ аще и перстъ я
калъ есмы непотребны, а не возвираемъ на своего
Спасителя и предводителя до царства небеснаго,
но вышши Его Господа и Бога своего поставляемся.
Той бо во всемъ повиновенъ у Отца своего быше,
а мы и имени отцовъ своихъ слышати неохотемъ,
но ходимъ и живемъ, и творимъ все по своей
воли, а отъ пастьрея и слышати ничего нехотимъ.
А аще и похотимъ пастьрея себѣ имѣти, то изы-
скиваемъ по своей мысли, дабы у насъ онъ подъ на-
чаломъ быъ, а не мы у него, и той уже не па-
стьре есть, но нанемникъ, и о стадѣ своемъ не пе-
чатся, но всякому угождаєтъ. И кто что не творить,
во всемъ всякому потакаетъ, дабы ему мазду давали.
А кин отъ святаго церкве отвергашася и уклониша въ
ересь поповщину, и тѣм едва узратъ поня своего
познавающаго истину, и аще и едино слово речетъ
о истини, то того попа изъ отечества своего извергают, и отъ домовъ своихъ изгоняютъ. И сій по сему не самому ли Христу противники являются, и таковымъ уже отнюдь неподобаетъ, яко же и выше рѣхомъ, христіанами ся нарицати, но антихристіанами. Аще бо хочетъ кто Христовъ быти, тому подобаетъ и въ волѣ Его быти, а не по своей волѣ жити: вси бо по своей волѣ живущие и на свой разумъ уповаяющіе погибають. Апостолъ Павелъ мнящихся мудрыхъ нарицаетъ юродами (Рим. 1, стих. 22), и сіе слово святаго Апостола Павла истинно есть, яко тако: аще кто возмнить разумна себѣ быти, то совершенно той безумень есть. И кин нехожууть у пастьрей своихъ быти въ новиновѣніи, тин вси безумны суть, понеже на свой разумъ уповая хотять спастися, и тій Божій противники суть, а не послушницы. Вѣмъ бо сіе, аще бы кто вопрошать насъ, еже любими ли Бога: то вси единогласно речемъ яко любими. Возлюбленный же ученикъ рече сице (Іоан. 4. стих. 20): Аще кто любить Бога, а брата своего ненавидитъ лож ёсть, и при-рече: како кто можетъ Бога любити, его-же не видѣ; брата же своего, его же видишь, ненавидиш. Зрите вси правовѣрнѣн, что Иоаннъ Богословъ и своего брата равнаго ненавидящимъ рече. Тин же что отвѣщають противу сего Апостольскаго словесе, не брата своего, но отца своего и пастьря ненавидяще, и недосего ста, но множи возненавидѣша и самаго
Бога, твое Христово в мерность вмѣняют, крестъ Христовъ антхристовою печатию наречуть, и вся святыни хулять, церковь же святую худоши хлева скотскаго почитаютъ. Есть же и такіе безстрашники, что худоши отхода почитаютъ, и окою своєми воззрѣть на нѣкъ хочоть, и вся христианы держающися святыхъ церквей уничожаютъ, но токмо себе единыхъ похваляютъ, и еже въ мысли ихъ возмнятъ добро, то и пріемлють. Православныхъ же христианъ, не токмо насъ Россіанъ, но и вся вселенныхъ правовѣрныхъ людей охуждаютъ, и сія всѣ не отъ любви, но отъ непріязни израстоша. Павелъ бо Апостолъ тако рекъ (Корн. 13. стих. 4): Яко любы не превозносится, не гордится, не безчествуетъ, не раздражается, не мыслить зла, нерадуется о неправдѣ, но радуется о истины, вся любить, всѣму вѣру емлеть. И тако святый Павелъ прирекъ: яко любы никогда же отпадаетъ. Зрѣ всячъ числъ, и разумъ сей Апостолъ глаголъ: яко любовь имѣй человѣкъ не погибнетъ, но все ему во спасеніе устроится, понеже онъ собою невозносится, и иныхъ небезчествуетъ и не уничожаетъ, но всѣ любить и всѣму вѣру емлеть. Что же той Павлу Апостолу отвѣщаетъ, иже ничесому отъ начальнишыхъ и отъ меньшихъ пастырей речений глаголомъ вѣры неемлеть, но о себѣ высокая помышляеть, всѣхъ же православныхъ христианъ въ повиновении у святыхъ церквѣ сущихъ ни во что вмѣ-
ннанъе, и никакой святости веры не имѣютъ, но
tокмо на свой упорный разумъ уповаютъ. Сиѣ бо
вели, аще кто любовь въ себѣ истинную къ Богу
имѣетъ, той и разнаго себѣ человѣка хулить не
смѣютъ, а не то что бы пастыръ своего поносить и
ругать, и святых всѣ хулить, но всему веру емѣетъ.
И аще кто сице творить, тѣхъ житіе самъ Богъ
править, и аще въ чесомъ либо и погрѣшить, но Богъ
того его грѣха высоко не поставляетъ, понеже Онъ
на себе не уповаеъ, и о себѣ ничего не мудре-
ствуеъ, но во всѣмъ на волю Его Божию себе воз-
лагаетъ. — Сиѣ же всѣ, иже высоко о себѣ помы-
шляютъ, и во всѣмъ на свой разумъ уповаютъ, по
Апостольскому словеси, идутъ въ погибель. И тѣ
всѣ высоко себѣ поставляющихъ человѣцы вложиша
во уста своя хулу, а хулѣначальникъ есть Анти-
христъ, и всѣ возлюбивший хульная словеса, и вос-
хуливший на святую церковь, и на всѣ таинства
церковная, посланницы суть Антихристовы, и под-
визаются всѣ тѣ отъ разширения царства Антихри-
стова. И сего ради Господу Богу помогающу пред-
ставимъ предъ очи всѣхъ православныхъ христианъ
сие пресвѣтное зеркало, въ него же зраи не смѣшк
очей умнѣхъ, можетъ всѣ расколы ясно узрѣти.
Аминь.
ОГЛАВЛЕНІЕ

ВЪ КНИЗЪ СЕЙ НАРИЦАЕМЪ ЗЕРКАЛЪ ОБРѢТАЮЩИХСЯ ВѢЩЕЙ:

О хулѣ. Глава 1.
О ругателехъ. Глава 2.
О осужденій. Глава 3.
О крестѣ Господня. Глава 4.
О висѣній Христовѣ на крестѣ. Глава 5.
О разбойникахъ. Глава 6.
О церкви. Глава 7.
О пресвитерахъ. Глава 8.
О покаяній. Глава 9.
О причащенін тѣла Христова. Глава 10.
О мерзості. Глава 11.
О раскольникахъ і еретикахъ и подцерковникахъ. Глава 12.
Миріанну учителемъ не быть. Глава 13.
О лжеучителяхъ і лжеіпророкахъ. Глава 14.
О крещенія. Глава 15.
О Символѣ еже не будетъ конца. Глава 16.
О Символѣ же еже Господа животворящаго.
Глава 17.
О антихристѣ. Глава 18.
О прочитаніи книгъ. Глава 19.
О сложеніи перстовъ. Глава 20.
О молитвѣ Иисусовой. Глава 21.
О направленіи заблуждшихъ. Глава 22.
Со отвергшимиися отъ церкви не молитися. Глава 23.
Раскольникамъ не молчать. Глава 24.
О седмочислѣн. Глава 25.
О царствѣ Божіемъ и о царствѣ диавольскомъ.
Глава 26.
ЗЕРКАЛО

Сир'ечь изъявленіе очевидное и изв'стное, на судыдрия раскольничича, въ немже чрезъ Святое Евангліе и Апостолскую проповѣдь, и чрезъ многая Божественная Писанія, ясно вся ихъ блядословная главизна изъявися.

Хотящимъ своею спасенія и отъ расколовъ охраненія, подобаетъ въ сие зримое зеркало погасту взирать, и изъявленная въ немъ вся разсмотрятъ.
ГЛАВА I

О хулиникахъ на Духа Святаго и на церковь и на всѣ Святыни.

Зрите вси напившися отъ чашы наполненной мерзости (Анок. 17. стих. 4.), юже держаще жена сдѣлыша на седьмоглавномъ звѣрѣ, и вси наслаждаящіяся хулѣнія внемлите, что о таковыкъ глаголеть Господь. Глагола бо Господь неложными своими усты: Яко на Духа Святаго хулившemu не отпустится (Лука, 12. стих. 10).

Паки эры: яко иже восхулить на Духа Святаго неимать отпущения во вѣкѣ, но повиненъ есть вѣчному суду (Мар. 23. стих. 29).

Паки эры: яко на Духа Святаго хулившemu не оставится ни въ сей вѣкѣ, ни въ будуциѣ (Мат. 12. стих. 32).

И сицевый глаголъ отъ самаго Бога изглаголаный, отъ трехъ же Евангелистовъ засвидѣтельствованый, слыша кто не ужаснется; вѣмъ яко аще
кто и отчасти страхъ Божій въ себѣ имѣтъ, той и не хуливші вострепещеть отъ сего страшнаго глагола. Восхуливы же, что о себѣ будетъ по-мышлять.

Петръ Апостолъ глагола (II Пет. 2. стих. 1.): яко дивны пророки, и дивні учители внесутъ ереси погибели, и путь истинный ими похулится, и въ преумноженіи дивныхъ словесъ вась уловятъ, ихъ же судъ искони некоснитъ, и погибель ихъ не дремлетъ. И паки рече о нихъ сице (II Пет. 2. стих. 12): Сіи же яко скоти животній естествомъ бывше въ погибель и тлю, въ нихъ же не разумъютъ хулить, во истлении своемъ истлѣютъ.

Павелъ Апостолъ речѣ (Тим. 3. стих. 1): Яко въ послѣдняя дни настанутъ времена люты: будутъ человѣцы хулніцы, и отъ таковыхъ певелъ отступати. И паки рече (Тим. 6. стих. 3): Аще кто недугуетъ о истязаніяхъ и словопрѣніяхъ, отъ нихъ же бываетъ зависть, рвеніе, хулы, и мнящихся въ благочестіе стояти, певелъ отступати отъ такихъ. И паки Святый Апостолъ Павелъ речь (Ефес. 4. стих. 31): Всякая горесть и гнѣвъ, и ярость, и кичь, и хула, да возмется отъ васъ. И паки речь (Колес. 3. стих. 8): Отложите вы гнѣвъ, ярость, злобу и хуленіе отъ усть. Той же Святый Павелъ начальствующимъ и владѣющимъ повелѣваетъ повиноватися (Тит. 3. стих. 1), — и ни единаго хулити неповелъ, но быти кроткимъ. Іоаннѣ же Златоустый глаголеть (Маргар. лис. 466): Яко же—учители не токмо воццы, но и врачи и навѣтницы и хулыницы, татіе и разбойницы, наставницы слѣпін, противницы Христовы, и сынове лукаваго, и духо-
борцы, охуливший Духъ благодатный, ныя же не отпустится ни въ семь вѣчѣ, ни въ будущемъ, ным же путь истинный хулиться имать.

Зрите любящи въ хулени пребывати и внемлите сей глаголъ. Егда бо Архангель Михаилъ разсуждале о Мовсеевъ тѣлеси, неспѣйшне суда нанести (я на діавола) хулна, во рече (Іуда, 1. стих. 9): Да запретитъ тебѣ Господь. Сій же елико убо не вѣдать хулятъ, елика же по естеству яко безсловесная животная вѣдать въ нихъ же сквернать.

Паки зрите съ прилежнімъ вниманіемъ во откровеніе Иоанну Богослову, что глаголеть то откровеніе о хуля. Господь рече (Апок., 2. стих. 9) Епископу Смирнскія церквы: вѣмъ твоя дѣла, и скорбь, и нищету, и хулу глаголющими быти Іудей, и нѣ суть, но сонинце сатанине. И веде Ангель Господень Иоанна Богослова въ пустыню (Апок., 17. стих. 3), и показа ему жену сидящую на звѣрѣ червленѣнѣ, имущемъ главу седьмъ и рога десять, исполнень именъ хулиныхъ. И тайновѣдцу глаголеть (Апок., 13. стих. 1): Яко видѣхъ звѣра исходящаго изъ моря, имущаго седьмъ главу и роговъ десять, и на главахъ его имена хулы, и тому звѣрю даде змий свою силу и престолъ свой, и власть великую, и даны бывшъ тому звѣрю уста глаголюща влаика и хулы, и отверзъ той звѣрь уста своя въ хуленіе ко Богу хуляти имя Божие, и селеніе Его, и живущія на небеси. И дано бысть ему брань творити со Святыми, и поклоняяться ему вси живущиі на землѣ; нѣ же имена не начисана суть въ книгахъ животныхъ Агнца Заколещаго отъ сожженія мира. Аще кто имать ухо да слышенъ.
Зрите все любящихъ въ хуленіяхъ (пребывати) упражняться, откуду начало хуленію прияли есте, не оть самаго ли диаволя, иже во откровеніи Иоанна Богослова пареченный Зміемъ, и сынъ его Антихристь, во откровеніи же названный седьмоглавымъ звѣремъ, той бо есть начальникъ всѣхъ тѣмъ ху- ламъ, иже нынѣ у насъ въ Россіи явишася на Бога и на святую его церковь и на всѣ святини. И тѣмъ хулы отпадшія люди отъ церкви возлюбиша любовию великою, и услаждается ею паче меда и сота. И аще отъ невѣдения тако чинится, то нынѣ всѣ отпадшія и хотящія въ таковое же падение впасти, зрите, яко въ откровеніи Иоанну Богослову показано есть именно, яко исполненъ того звѣря всѣ седьмь главъ именъ хулыыхъ. И явѣ есть яко прообразовали сія звѣринны седьмъ главъ съ хулынымъ имены возложенной днесь отъ посланниковъ Анті- христовыхъ на седьмъ Таннѣ церковныхъ хулы. И зрите ли въ томъ же откровеніи извѣстено, яко будетъ той звѣрь хулы Бога и селеніе Его, то есть церковь Его Святую. И сіе откровеніе недѣйствуется ли въ самѣкъ насъ днесь, иже отъ истинны отступшиа, и въ слѣдъ того звѣря пойдоща, и со- дружившись съ нимъ восхулиша на Бога и на селе- ніе Его. На Бога бо восхулиша сище: о Дусѣ Свя- тѣмъ тако злѣ глаголютъ, яко бы той нынѣ не дѣйствуетъ, и то есть самая хула Дуку Святому реченная отъ самаго Господа, и во Святомъ Еван- геліи написанная, яко не отпустится той трѣхъ ни въ сій вѣкъ, ни въ будущій. А уже кто Духу Святаго восхулисть, той Бога восхулисть, понеже Духу Свя- тый совершенный есть Богъ. А аще кто восхулисть
на Святую церковь Христову, той восхулия на селе
лении Божие, повече церковь Святая именуется се
лениемъ Божиемъ или жилищемъ Егог. И аще кий
человѣкъ нехотеть вослѣствовати тому седмоглав-
ному звѣрю, и нехотеть съ нимъ въ тартаръ итти, вѣмъ, яко той нетокмо восхощеть хулу возложити
на Святую церковь, или на таинства церковная, бла-
гочестивыя вѣры, но и еретическихъ догматъ устра-
шится хулии. Всѣмъ бо намъ Святый Архангелъ Михаилъ образъ сотвори, еже не восхули и самаго
начальника всякія злобы (диавала). И аще Архи-
стратигъ Божій восхулии и диавола не смѣлъ, то
ты бренный человѣкъ како смѣло дерзаешь хулии
не диавола, но самаго Бога, и Святаго его селеніе, и
крестъ Святый хулии, и крещеніе Святаго хулии,
и чѣмъ человѣкъ освящается, то все хулии. И
въ таковый страшный и непростительный грѣхъ впади-
ши, како надеженися спастися; сотворився весь не-
токмо Святому Писанію, но и самому Богу въ про-
тивленіи, и послѣдоваль еси седмоглавному звѣрю,
и весь его хулы отъ всѣхъ седми главъ пріяль
еси въ уста свои. Вопросили бы васъ о мношѣ, нынѣ
же вся отложивъ, токмо о единомъ словеси вопро-
шашю васъ: скажите мнѣ не гаданиемъ, но истиннымъ
извѣтомъ, гдѣ есте обрѣли, яко безгрѣшно хулу
изо устъ своихъ испускать, и аще есть ваша въ ху-
леніи правость и безгрѣшнѣ, то покажите мнѣ, да и
азъ увѣмъ, яко безгрѣшно есть въ хулѣ упражня-
тися. Аще же не отъ достовѣрнаго писанія, или
отъ вѣкаго сумѣнія, или отъ своего умышленія
въ хулу впадосте, то лучше есть седмоглаваго звѣря
и совѣтвы хулиными имены прокляти, и отъ всѣхъ
хулныхъ словесъ отстать. Онъ бо есть всякой хулѣ начальникъ, онъ и да владѣть ими. И о семъ самъ всѣ вѣстѣ, яко онъ извѣстный сынъ диавола, и яко будетъ со отцемъ своимъ диаволомъ въ самой преисподней бездѣ мучится, и ни малыя отрады отъ мученія ему не будетъ. И всѣдователи его съ нимъ же будутъ неразлучны. И ему свойственно есть уже и хулити Бога и вся Святыни.

Намъ же православнымъ христіаномъ, и кин и шататься отъ сомнѣнія, а не положили свое го намѣренія твердаго, еже бы быть съ тѣмъ седьмоглавымъ змѣ- ремъ неразлучно, то не то что отъ Святыхъ и святаго Божія хули, и ниже хулящихъ подобаетъ тѣмъ слышати, но отъ всѣхъ хулниковъ удаляться и бѣжати отъ нихъ аки отъ змѣа, и ни въ какомъ дѣлѣ, ни въ торговомъ, ни въ домовномъ, ни въ молитвомъ, ни въ пищномъ, невозможно съ нимъ сообщатися. Понеже Святый Іоаннъ Златоустый глаголеть тако (Св. Злат. въ Маргар. лис. 468): Аще кто со отвергшими отъ святая церкви или вышеписанными хулниками сообщатся, и той человѣкъ сообщникъ будетъ всѣмъ дѣламъ его злымъ, и пострашаетъ отъ Бога, наче тѣхъ самыхъ хулниковъ. И сего ради всѣмъ намъ подобаетъ со усер- діемъ Господа Бога молити, да избавитъ насъ отъ таковыхъ прелестниковъ, и отъ содружіа ихъ, и дабы и въ наша уста невложилася каковая хула.
О О т в е ть.

И аще о вышедшемъ моеимъ вопрошеніи да- дите мнѣ отвѣтъ чистый и явный, и достовѣрный, то буди вамъ по намирѣнію вашему: аще же и по моему вопрошенію отвѣта мнѣ не дадите, то како отвѣтъ дадите и не содѣйствия вашата дѣла вся въ душему? И аще елико мнѣ Богъ поможетъ имамъ съ вами слово решена не оскуяне, въмъ бо яко можете полюбоваться отъ ее бѣдды сей. И аще и со клятвобо обѣщаетесь Антихристу работати и въ хулѣ пре- бывати. Обаче лучше есть Ироду не послѣдовать, но клятвы преступити, и съ покаяніемъ къ Богу при- ступити, милостви бо есть принять съ любовию, токмо не отчаивайтеся своего спасенія, вѣсть бо грѣхъ побѣжающи человѣколюбие Божие. И Иродъ царь аще бы преступилъ свою клятву, то блажень бы былъ, а за исполненіе клятвы погибѣлъ вѣ- ломъ и душею. Такожде и вы, аще бо и съ клят- вою обѣщаетесь въ хулѣніи быти, не бойтеся и не отчаивайтеся. Лучше есть та проклятая клятва пре- ступити, и въ покаяніе вступити. Аще же и кая- ковыя клятвы діаволу недали есте, еже бы во всемъ воля его исполнити, то токмо отъ нѣкакаго су- мнѣнія, и отъ неправаго разсужденія въ таковую погибель впадосте, еже дерзнули есте восхулити на вся святныя, то найпаче со всеусердіемъ припадите ко Искупшему васъ святою своею кровию. Человѣ- цы бо есте, а не Ангели, Ангели аще и безполы- ны, обаче согрѣшили. А мы вся плоть вънемъ, и
всякому греху подлежимъ, токмо не подобаетъ намъ
лежати во отчаянии, но присно тщатися о покаянии,
и у отцовъ своихъ духовныхъ были въ послушании
и во всякомъ повинованіи, понеже ти наші пред-
водители, и спасенія нашего ходатаи. Святый Апостолъ
Павелъ повелѣваеь намъ (Тит. 3. стих. 1)
у началствующихъ въ повинованіи и въ покореніи
быти, и еже бы ни ечина го хулить. Зрите ли, яко
Апостолъ Павелъ и единаго человѣка хулить не
повелъ. И вся Апостолы, и всѣ святіи отцы наши
и учителя, сами никого не хулі흣а, и намь воспре-
тиша съ великимъ подтвержденіемъ, яко же о томъ
выше изъявлялъ. И того ради мы въ православн
стояніи повинемся святымъ Христовымъ Апостоломъ,
и положимъ устамъ своимъ храненіе, еже бы не
восхулить намъ нелкомо какую Святиню, но низше
бы своего клеврета. Антихристова же повелѣян
моженемъ отъ себе со всѣми хулыми имени, по-
неже той единъ да будетъ хулникъ Божій, а мы да
будемъ Божій хвалителя: а не хвалители, всѣ бо
по сему явному изъявленію, возлюбивши хулная
словеса суть посланниціи Антихристова.

ВТОРОЙ РАЗГОВОРЪ, ИЛИ БЕСБДА.

И по вышеписанному показанію вси человѣци,
вложивши во уста свою хулу, уже не Христовы
суть, но Антихристовы, и вси восхулівши на Духа
Святаго, и на тѣло Христово, и на законъ, и на
дѣся святини, посланници суть Антихристовы, и
избранные сосуды дьяволи. И ты человече восприемы во уста своя хулу, помышли въ себѣ, что лучше: со Антихристомъ ли вѣчне плакать, или со Христомъ вѣчне радоватся. И аще желаніемъ возжелалъ еси быти въ вѣчнѣй мучѣ, то буди тебѣ по твоему желанію, понеже самовластенъ еси, и яко волишь, тако и устройши о себѣ. Аще же совершеннаго твоего намѣренія нѣсть, еже бы со Антихристомъ во единомъ тартарѣ мучится, но пріяль еси во уста своя хулу отъ невѣденія, или отъ какова сумнѣнія, и отъ недознаннаго разсужденія, и сего ради ты вынѣ самъ въ себѣ разсмотрѣ, кому поработился еси: Богу ли или дьяволу? И аще познатъ въ себѣ того неможешь, кому работаешь, то азъ ти покажу, токмо внемли и разумѣй. Аще бы еси работалъ Богу, тобы ты хулнаго словесе ни на что не налагалъ бы еси. А аще возложилъ еси поне и на едину нѣкакую святнъю хулу, а не то что на пресвятое и животворящее тѣло Христово, то вѣждь не сумѣнно, что работайши дьяволу и сыну его Антихристу. Зриши ли, како Богу отвергъ отъ себе хулу, яко и на дьявола Архангель Михаилъ хулнаго и словесе не нанесъ, а не то чтобы ему восхулить тако, яко вы дерзновенно не то что дьявола, но и самаго Бога во пречистыхъ Его тайнахъ хулите, и дѣйство Святаго Духа хулите, и на селеніе Его, и на вся Святны возлагаете хулу. А откуду взясте, того и сами не вѣсте. Азъ же вамъ сказую, яко взяли есте сей законъ отъ самаго седмоглавнаго звѣря, сирѣчь отъ Антихриста. Той бо начальникъ и предводитель хулѣ, той бо восхулить на Бога и на селеніе Его, а восхулить
тогда егда цримдеть. А вы отъ ревности своей диавольскія предварили есть его, и вся яже ему было творити, сотворили прежде его присествія, и вся ему уготвляетъ съ прывлжаніемъ. О горе, о горе, чесо ради тако оставивше своего содѣтеля, устребилися во слѣдъ своего губителя; азъ невѣръ чесо ради тако дотранули есть, но язв есть по Златоустову словеси, яко отъ неразумія писаній. О людѣ Божіи, кто васъ тако прелети, и на Богохулѣніе поостри; ей ей истинну вамъ скажу, аще бысте и малую стезю Святаго Писанія разумѣли, не бы въ таковыя диавольскіе сѣти впали есть, но всѣчески познали бысте, яко всякая хула произьдѣ отъ диавола, и отъ возвлебленаго сына его Антихриста, (яко же о томъ ясноврительно вѣщаетъ намъ откровеніе Святаго Иоанна Богослова). А вы ревнуй поревновали есть ему противнику Христову, и день и ночь въ хуленіи упрежняетеся, и хочете въ погибельномъ сыну покой себѣ обрѣсти. Ей никако, у начальника лжи не будетъ безо лжи: что ти благо ни обѣщаетъ, то все во зло превратить. О немъ бо и самъ Господь Богъ свидѣтельствуєтъ (Иоан. 8. стих. 44), ако диаволь воистинѣ нестоитъ. И того ради отъ всѣхъ диавольскихъ совѣтованій подобаетъ бѣжати ныча, неже отъ зміа. Всі бо хулиныцы по Господню словеси въ непростамомъ грѣѣ обрѣтаются. И нигдѣ во Святомъ Писаніи того не обрящеш, еже бы гдѣ была хула похвалена. И по сему явѣ есть, яко вси восхулившіи на тѣло Христово, и на Святую Его церковь, и на крестъ Святый, и на вся Святыни, работаютъ диаволу, и сыну его Антихристу. Всі бо Святіи Апостоли и учителы
церковній хулу отъ устѣ своихъ отвергоша, и намѣ запретиша (якоже о семѣ выше извясица). Да не-пріемлемъ во уста своя и на діавола хулы, а не то что на Святыни Божіи. Апостолъ же Петръ о хуникахъ рече (II. Петр. 2. стих. 3): Яко во ис- тинѣ своемъ истлѣютъ, и погибель ихъ не дрем-летъ. А Златоустыя глаголеть (Маргар. лис. 389): Яко отъ хуления сквернится небо.

Совѣщеніе.

Православній христіане, соединившеся всѣ, стоящій во благочестіи неподвижно, и подвижшіяся, и уда-лявшіся отъ благочестіи отъ сумнѣнія своего, и отъ нездраваго разсужденія и въ разноличныя ра-сколы впадшиа, собравшеся въ едино собраніе, и всѣ вкупѣ еднодушно призовемъ Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и припадемъ къ Нему, да прозенеть отъ насъ діавола, поощряющаго насъ на хулы, со всѣми хулями имыны, къ сыну его Антихристи; той и да владѣтъ всѣми хулями въ мѣрѣ сей изліяннных.

Насъ же да просвѣтить Господь Богъ свѣтомъ Святаго своего Евангелія и проповѣдю Святыхъ своихъ учениковъ и Апостоловъ. И добрый той намѣ пастырь Христосъ Богъ нашъ, соберетъ насъ, твердо стоящихъ и шатающихся отъ невѣрія, и падшихъ, и развратившихся въ разные пути, во едино стало. И тако да будетъ едино стало и единъ Пастырь. Онъ Господь Богъ нашъ во вѣки вѣковъ аминъ.
О познахій раба Христова и раба Антихристова.

Зри человече и разумей по сему: аще ки
въкъ живеть со всѣми человѣки въ любви, той лю
bать и Бога, а уже егда кто любить Бога, той всѣ
любить, не завидить, и никого не обидить, ничего
не хулить, не возносится, о себѣ не мудрствует,
но всему вѣру емлеть, и всѣмъ начальвашшымъ по
словеси Святаго Апостола Павла покоряется, и у
отца духовного въ повиновеній живеть, и ни въ
чемъ ему не прекословить, но всѣ по его повелѣнію
tворить, и нѣткомо на Святыня, но ни на кого же
хулы во уста своя не пріемлеть, но токмо себе
единаго охуждает, и то есть истинный рабъ Хри-
стовъ. А еще ки человѣкъ по Апостолову слову
противнымъ обычаємъ живеть, и себѣ возносить,
pаче инѣкъ, и своеемудрствуетъ, и никому вѣры
немлеть, но себѣ единаго править, пастыремъ не
позвинуется, но аще къ тому еще мѣхъ и ругаетъ, и
отъ Святія церкви отбѣгаетъ, и всѣ дѣйства внѣ
омрашаетъ, и всѣ Святія хулить, и ходящихи во
Святую церковь порицаетъ, и отторгнувшихся отъ
Святія церкви хвалить, и той есть истинный рабъ
Антихристовъ. И аще кто речеть, яко сія бе
противна Писанію, понеже Іоаннъ Богословъ тако
рекъ: Аще кто исповѣдуетъ въ плоть Христа при-
шедшага, той есть Христовъ, а ки въ плоть Христа
пришедшага не исповѣдуетъ, той рече Антихристовъ.
А мы вси по Богословову слову Христовы, а не
Антихристовы, понеже мы исповѣдаемъ Христа во
плоти пришедшаша. Азъ же васъ обличу, и дѣло ваше обнажу: вы бо токмо усты своими исповѣдуете Христа во плоти пришедшаша, дѣлами же своими весьма исповѣдуете его во плоть не пришедшаша. Зрите посему и разумѣайте, аще бысте исповѣдали истинно во плоть Его пришедшаша, то бы плоть Его Пресвятую почитали, и почаству бѣ приготовившись принимали, а вы нетокмо исповѣдуете, яко то есть плоть Христова, но аще называете и мерзость запустѣния, и посему явились вы совершенные и достовѣрные посланники Антихристовы. Иоаннъ Богословъ рѣкъ (1 Иоан. 4. ст. 3): Аще кто токмо не проповѣдуетъ въ плоть Христа пришедшаша, той Антихристовъ. А вы тѣхъ во Святомъ Евангелии объявленныхъ Антихристовыхъ посланниковъ многократно превышили. Не до того вамъ ста еже бы простымъ хлѣбомъ тѣло Христово называли, или просто не тѣломъ Христовымъ токмо называли, но и мерзостью запустѣния не устрашилися есте называти Пресвятую Его плоть. Оле слѣпны, оле презрѣльны злобы на Христа преумноженныхъ, и по сей вашей злобѣ въ васъ на тѣло Христово совершающшейся. И по сопротивному своему проповѣданію прочее молчите. Понеже сія вышеписанная бесѣда со словомъ Иоанна Богослова велики согласна, и невозможно ея не разумѣть, раззѣ токмо тотъ ея не разумѣть, кій всеконечно Христа отрекся и съ Антихристомъ соединился. Разумному же и желающему своего спасенія, а отъ діавола аще кто не повержень, и Антихристовою печатию не запечатлѣнъ, довольна суть сія бесѣда ко познанію раба Христова и раба Антихристова.
Сказание православному христианну.

Аще желаети себѣ спасенія, а хищныхъ звѣлковъ,
въ овчихъ одеждахъ приходящихъ, познать по вы-
шеписанному извѣщенію неможеши, то даю тебѣ,
краткостное извѣщеніе, почесному можешь во едн-
номъ часѣ познать, аще есть Христовъ, или Анти-
христовъ.

Аще бо узриши коего человѣка повидимому крот-
ка, благоразумна, и якобы боющаго ,Бога, не по-
винниси ему воскорѣ, но искуси его. И Иоаннъ Бо-
гословъ не повелѣваетъ (1. Иоан. 4, стих. 1): Всѧ-
кому духу вѣровати, но повелѣ искушати. И ты,
даже ему сію вышеписанную главизну о хулины-
кахъ извѣщенной, и бесѣдой въ тонкость располож-
женную, и аще съ любовью будешь ю прочитать,
и внимай ея внимать, и впередь возжелаешь вину вя-
рать, и той есть истинный рабъ Христовъ: и аще
кій человѣкъ и подъ сумномѣнѣмъ былъ, а возлюби-
лъ вышеписанную главизну, той явѣ есть яко не,
отъ Антихриста принелъ, и Антихристовою печатию
не запечатлѣны есть: а кій человѣкъ печатию Ан-
тихристовою запечатлѣнъ есть, той уже обратится,
но Богу не можетъ, и сего извѣщенія нетокмо зрѣть,
но и слышати невосходить. И разумѣй о немъ, яко
той есть совершенный посланникъ Антихриста,
сфынъ отъ него яко отъ ядовитаго змія, и нивче-
семъ несообшайся съ нимъ, понеже онъ аенъ-ти
стадъ, а еже возненавидѣлъ своего обличеніе, то
объявилъ свое и безуміе. Премудрый бо написалъ.
необличай безумнаго да не возненавидитъ тя, но обличай премудра и возлюби тя: скажуй праведному, и приложи примиати, дай премудрому вину, и премудрѣ будешь. Обличение же безумному мозола ему есть. И посему мочно всякому христіану, въ единомъ часѣ познать, кто есть волкъ, и кто овца Христова стада. Аще бо кий человѣкъ, вся вышеписанная словеса съ любовию будешь принимать: то явѣ есть, яко Христова стада овца, и есть въ немѣ благодаре Божія. А кий возненавидитъ того всаго извѣстія о вразѣ Христовыхъ, то и безъ многаго испытанія явенъ будешь всѣмъ, яко той есть хищный волкъ и совершенный посланникъ Антихристовъ. И отъ таковыхъ по Апостолову словес подобаетъ бѣжати и въ домы таковыхъ не принимати: и иначе никакого сообщенія съ нимъ отнѣдь не имѣти. Понеже Святый Іоаннъ Златоустъ тако рѣкъ: (Марг. лис. 468) Аще кто хулиника примиетъ въ домѣ, или какое сообщеніе будешь съ ними имѣти, и той постраждетъ такожде, еже и хулиникъ. И посему Златоустову словеси, вели намъ надобно бояться, дабы со отвергшими отъ Святыхъ церкве, и со всѣми хуликами сообщенія какова не имѣти.
ИНОЕ ИЗЪЯВЛЕНИЕ.

Аще бо кий человѣкъ въ конецъ дукасть и скрывъ свой ядъ, по обыкновенію своему, припадетъ ко тебѣ яко лись, и вышеписанная словеса явитися яко бы съ любовью приемлетъ, не вѣрь ему въ конецъ, но можешь познать по откровенію сына Громова Святаго Иоанна Богослова: яко кий человѣкъ аще явится якобы и съ любовию вышеписанная приемлетъ, а тѣло Христово и животворящую Его кровь выйняетъ въ скверну, или Святую церковь ругаетъ; или какія церковныя дѣйства хулить, той безъ всякаго испытанія явень есть, яко той ядовитаго зміа ядъ въ себѣ имѣеть, и истинный посланникъ Антихристовъ, а Божій врагъ.

А аще кий человѣкъ тѣла Христова и церкви Святой, и яныхъ Святыхъ не хулить, но уповаешь на Бога, а на себя и на разумъ свой не уповаешь, и той есть истинный рабъ Христовъ и истинный Христіанинъ. Никогда бо раби Христовы о себѣ не мудрствуютъ, но во всемъ полагаются на волю Божію и на волю пастирь своего. Понеже имѣт Господь вручил ключи Царства Небеснаго (Мате. 16. ст. 18). А аще бо тѣм отверуютъ, то внидеть человѣкъ во Царство Небесное. А аще же заключать, то како можетъ человѣкъ внійти во царство небесное. Раскольницы же весьма отвергоша отъ себѣ пастирей своихъ, и сами себя пасутъ, и нудятся сами собою безъ предводителя внійти во царство небесное. И по ихъ суемудрію, раззв Господь ложъ, то они
внайдутъ во царство небесное. Мы съе вѣмы, яко Господь не ложь, и слово Его слово истины, той бо рече (Мате. 18. ст. 18): Аще кого свяжете на земли, связанъ будетъ и на небеси. А его же разрѣшите на землѣ, разрѣшенъ будетъ и на небеси. А Святымъ Апостоли ту власть вручили Чину Священническому, и посему Господню словеси, не можетъ человѣкъ безъ предводительства отца духовнаго внятъ во царство небесное (Соборникъ, листъ 184). Василій же Великій повелѣваеть отца духовнаго языку, ключь своему спасенію имѣти. И въ житіяхъ Святыхъ много того обрѣтаемъ, кіи и на прямое спасеніе, а не на хулѣ пойдоша, въ затворы и въ пустыни своевъ изволомъ, безъ пастырскаго повелѣнія: и тіи вси врінувшись въ погибель.
ГЛАВА II.

О РУГАТЕЛЕХЪ.

Зрите вси ругающихъся святынямъ, и служащимъ у Престола Божия, и всём начальствующимъ пастыремъ, что о васъ Святинъ Апостоли глаголютъ. Рѣша бо Святій Апостоли (Іуда, 1. ст. 18): Яко въ послѣднее время будутъ ругатели по своихъ похотехъ ходяще и нечестивыхъ, сію суть отдѣляюще себе отъ единости вѣры: и суть тѣлены, духа неимущее. И книга глаголемая о вѣрѣ тоже глаголетъ (О вѣрѣ, лис. 268): Яко въ послѣдняя дни придутъ ругатели.

Іоаннъ Златоустый таяжъ глаголетъ (Марг. лис. 468): Яко пріяти имутъ въ послѣднія дни ругатели по своихъ похотехъ ходячій. И Соборникъ таяжде вѣщаєтъ, (Соборн. лис. 123), яко въ послѣдняя времена будутъ ругатели по своихъ похотехъ ходячій, и внесутъ ереси погибельныя: будутъ чада діавола. Блюдитесь да не прелюбъ васъ; не всякому духу вѣруйте.
Зрите вси и разумѣйте, кто суть ругатели: явлост же яко отшепившися отъ Святых церквей, тѣн суть ругатели, на нихъ и пророчество Святыхъ Апостоловъ ззылись, тѣнбо по своихъ похотяхъ ходятъ: они же и отдѣлились отъ единости веры, и свои законы уставиша. И кии суть стоять неподвижно, во благочестивой верѣ, тѣхъ всѣхъ ругаютъ, и святителей всѣхъ ругаютъ, а святыхъ церквей называютъ хлевами, и иными неподобными именами. И вся Апостольская пророчества на Россійскихъ расколникахъ ззыляся. А Соборникъ воззвѣщаетъ, яко въ послѣдняя времена будутъ ругатели, имуть ходить по своихъ похотяхъ, и введуть ереси погибельныя. И отъ расколниковъ нынѣ вся внесенная въ Россіи ересь не погибельная ли, еже тѣло Христово ругаючи называютъ меростию запустѣнія, а крестъ Христовъ Антихристовою печатию, и иными не потребными названія, а не отторгнувшихся отъ церквей христіанъ называютъ Никоніанами, и всѣ Святыхъ ругаютъ всѣками руганнами. И сие всѣмъ зрямо яко тако есть. Что жѣ еще о таковыхъ людехъ Соборникъ сказуетъ? иззвѣщая бо о нихъ тако сказуетъ: яко тѣн ругатели чада диаволя будутъ. И уже егда киин руганіемъ своимъ сотворялъся чада диаволя, то како намъ сообщитися съ нами, вѣсть бо части еже свѣту быти тмою, но да будетъ тма во своемъ темностномъ мѣстѣ, свѣтъ же во свѣтолистномъ. Христосъ насъ взь тмы невѣденія свѣту изведе. А киин не хочутъ во свѣтѣ истиннаго разумѣнія быти, но отвратишься отъ свѣта, и устремишься во тму, и аще не покаются, и отъ тмы ко свѣту не возвратаются, то буди имъ по намѣренію ихъ. Насъ же
всѣхъ православныхъ христіанъ соблюди Боже неподвижно во свѣтѣ заповѣдей твоихъ Христѣ Боже стояти, и непрестанно тя Господа Бога нашего хва- лить, и служащія ти Архіерей и Іерей благовѣти, и пресвятое твое тѣло и животворящую твою кровь отъ рукъ ихъ достойнѣ принимаи во оставление грѣховъ. И дажѣ намъ Боже дабы намъ отъ забвѣнія, и ихъ еретиковъ новоявленныхъ за ихъ отступлѣніе отъ церкви, и за всѣ ихъ раскольничья ереси не ругати; но елико возможно совѣтъ имъ подавати, дабы и намъ во сообщеніи со ругателями не быть. Древле бо жидове Христове во все житіе Его всѣчески ругались, и во страданій поругаваися Ему. И тымъ всѣ жидове ругающіяся Христу погибоша, такожде и ревнители жидовствіи наши россиинѣ раскольницы, аще впокаяніе не пріидуть, такожде всѣ погибнутъ. По Соборникужь ругателіе на- рекошася сынове диаволи. И посему сказанію всѣ ругатели сташа братіи Антихристовы: понеже той извѣстный сынъ диаволовъ, и всѣхъ отпадшихъ отъ Святаго Церкви раскольниковъ Соборникъ сочета со Антихристомъ во едино братство. И посему извяленію всѣ яко хулники, тако и ругатели во единомъ чинѣ стоятъ, и вѣрныя суть посланницы Антихри- стовы, понеже одного Отца диавола суть дѣти.
ГЛАВА Ш.

О осуждающих, людей осуждающих, себе же оправдывающих.

Любящих инших осуждать и на свою правду уповать, что о таковых Господь глаголет? что же и Святый Апостоли рѣша? (Мате. 7. 1) Зрите Господь Богъ неложными своими усты рекъ: Не судите, да не судимы будете: имъ же бо судомъ судите, судится вамъ. И въ ню же миръ мирите, возмѣртесь вамъ.

Что же, видишь сученя иже во оцѣ брата твоего, бревна же еже есть во оцѣ твоемъ не чуешь. И паки зрите, что Господь глаголетъ. (Лука, 6. 27) рече бо: Не осуждайте, и не осуждени будете. И паки рече: Что же есть сученя въ очеса брата твоего видишь, бревна же еже есть въ твоемъ очесъ, не чуешь.
И паки рече Господь притчу о мытаре и фарисе, дабы мы ніхъ не осуждали, яко гръшныхъ, на свою же правду не уповали (Лука 18. 2).

Святый же Апостол Иаковъ рече (Иак. 4. 11): Осуждаи брата своего оклеветаетъ законъ, и осуждаетъ законъ, а аще жъ законъ осуждаешь, нѣси творецъ закону, но судіа. Единъ есть законоположникъ и судіа, могій спасти и погубити, ты же кто еси осуждаи друга?

Павелъ же Апостол и ядущихъ осуждати не повелѣваетъ (Римл., 14. 3), ниже возлежащихъ укоряи. И прирече: всякъ своему Господу стоитъ или падаетъ, ты же что чужлаго раба осуждаеси.

Иоаннъ же Златоустый глагола (Маргар. лис. 162): Аще видишь ёреа недостойна священства, не оглаголуй. Видѣлъ ли еси, яко самъ Господь заповѣда намъ еже не осуждати, дабы за то наше осуждение самъъ осужденнѣмъ не быти. И ты и друге сего Господня слова можешь и безъ толкущаго разумѣть силу, ясно бо есть сие написано: яко аще кого осудишь, то и сами осуждени будешь. И азъ не судя глаголю, но объявляю всѣмъ впадшимъ въ расколь: ты бо вси побѣжденны быша самомнѣніемъ, и осуждаю нектмо престолюдно, но и пастырей своихъ, и самихъ крайнихъ Архіереевъ. И не токмо нашихъ едныхъ Российскихъ, но и иностранныхъ въ православіі сущихъ: Гречанъ, и Грузинцовъ, и Меретийцовъ, и Сербовъ, и Волоховъ, и всея вселенной всѣхъ во православіи обрѣтающихся осуждають, и Іереевъ, и Архіереевъ ихъ уничтожаютъ, но токмо самѣхъ себя оправдываютъ, яко бы токмо они одинъ право
живутъ и спасаются. А иже къ нимъ не приобщшалъ и святая церковь держатся не отступно, и о тѣхъ скажутъ, яко бы вси погибать. О горе, како тако великая слѣпота на православныхъ христіанъ Россійскіе земли нападе. И самыхъ зримыхъ грѣховъ познать въ себѣ не можемъ. Во молитвѣ Ефрема Сирінна ясно глаголемъ: даждь Господи, еже не осуждать брата нашего. И во святую четырехсвятницу на кийдло день многократно тако глаголемъ и молимся со великими поклонами, еже бѣ не осуждать намъ брата своего, а дѣлаемъ впреки своему моленію: не токмо брата своего, но и пастьрей своихъ, и самыхъ Архіереевъ Божіихъ осуждаемъ. То како по Господнему неложному словеси, сами не осуждени будемъ: ей сами на ся судъ износятъ. А іаковъ братъ Господень глаголеть: яко аще осуждаеши брата своего, то осуждаеши законъ, и скаzuеъ, яко единъ Суда Богъ. И прирече: ты же кто еси осуждая друга своего. Зрѣши ли, како завѣдано твердо, еже бы и своего брата просто людина не осуждать: коли жъ паче беззаконно аще Архіереевъ Божіихъ и Пресвитеровъ осуждать будемъ, той бо слуги Божіи суть, и предстоять у Престола Божія, и насъ могутъ взыкатъ и рѣшатъ по даннѣй нимъ отъ Бога власти. И вѣмъ, яко во осужденія и уставленіе нѣкакое присущемъ, но то уставленіе обратится въ горесть. Апостолъ Павелъ и ядущихъ не повелъ осуждать, ни воздержниковъ не укарити, (понеже отъ обоихъ яко отъ осужденія тако и отъ укоренія содѣваются грѣхъ), но рече: что осуждаеши туждаху раба: своему Господину стоять или падаетъ. И по сему Апостолову слову
всякому православному христианину подобает токмо едино го себя осуждать, и недостоица виевть, и глаголати, яко мы непотребныя рабы есмы, или на едино свое лице реши: азъ рабъ непотребный есмъ. И Святый Иоанъ Эллатустъ Іереевъ и недостойныхъ священства осуждать не повелъ. И сего ради брата моя отвергаемъ отъ себя самомиѣніе, и отъ унь нашихъ, яко хулу, тако и руганіе, подобное отвергаемъ отъ себя и осуждение. Дабы сія треплетенная адская верь ныя не соплелъ, и въ преисподнюю дебря въ свела. И егда сіи злоуказанныя діавола ядовиты подлоги, прикрытые самомиѣніемъ, пронежемъ отъ себя, тогда приближится къ намъ Господь Богъ нашъ, и восприемлетъ ныя на своя всемогущія рамена, и ведеть ныя на наше неосуждение, неосужденныхъ во царство свое небесное. И положимъ любимцы мои предъ себѣ, дабы намъ суда на себя никакова не принимати: повеже судъ Божій есть. Той бо яко вѣсть, тако и да судитъ. Онъ бо всевѣдущъ есть, и несоклѣнная наша вся зрѣть; тому бо подобаетъ и судити. Мы же кто есмы, но токмо прахъ и не пелъ, а дерзаемъ судъ Божій на ся восхивать. Инѣхъ судимъ яко винныхъ и грѣшныхъ, себе же правимъ, и дѣла своя хвалимъ. И сія страсть по- таенная ввержена въ миръ яко улица, еже есть самомиѣніе треплетеннаго веры увязанная, хулѣвіемъ, и руганіемъ, и осуждениемъ: влечеть во дно адовъ. Хитрый бо людѣцъ адѣй многихъ влечеть къ себѣ сею улицею, и содѣянныя добротѣти разрушаютъ, яко тщеславіе тако и самомиѣніе, отъ высоты сводить въ бездну. Яко же древле онаго фарисея тще-
славие и осуждение въ погибель сведе, тако и нынѣ много того и въ насъ самѣхъ содѣвается. Обыкни бо есмы, чуждые неправости и малые исчисляти и осуждати, а свои и многіе нивочто вмѣнити. И непрестанно слово Господне въ насъ содѣвается, еже рече Господь: У брата своего энера сучецъ во очеси, въ своемъ же очеси и бревна не видишь.
ГЛАВА IV.

О КРЕСТИ ГОСПОДНЕМЪ ЧЕТВЕРОКОНЕЧНОМЪ ЯВНАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА.

Свидетельства знаменителья о крестѣ Господни четвероконечномъ зрите вси гнушающияся креста Господня четвероконечнаго, яко вся Божественная писанія свидѣтельствуютъ, единогласно, яко вся сила залежитъ во четвероконечномъ крестѣ. Образъ Креста содержитъ высота, глубина, широта и долгота (о вѣрѣ лист. 67). И человѣкъ сотворенъ по образу Креста. Егда бо руцѣ распростретъ, то явѣ креста образъ покажеть. Іаковъ Патріархъ, благословляя сыны Іосифовы руцѣ вопреки преложивъ, образъ Креста показа. Мойсей егда руцѣ крестообразно распростиршае, тогда Израида Аммалика побѣждаше. Мойсей около скини людеї Израилевыхъ постави Крестообразно, на востоѣ три племена, на западней же три племена,—на полунощной три, на полуденной же три племена. И сіе Святый Мойсей
Крестъ прообразова. Церковь Святая Святыхъ юже Соломонъ создъ Крестообразно, и тѣмъ показа намъ Образъ Креста Господня. Идѣ же будетъ Крестъ тамо и Господь распинйся на немъ (паки лис. 72). А Святый Ефремъ пишетъ во Панагирѣ: Назнаемъ на дверехъ, и на челѣхъ нашихъ, на устѣхъ же и на персѣхъ, и на всѣхъ удеѣхъ животворящий Крестъ вооружаемся непобѣдимымъ симъ христіанскимъ оружіемъ. Святый Кирилъ Иерусалимскій пишетъ: нестыдимъся Креста Христова, но во всѣхъ дѣлехъ нашихъ знаменайся нмѣ, востающе и глаголюще, ходяще, и сѣдаще, и пиюще, и во кратчѣ реши во всячѣмъ дѣлѣ (напишемъ же вначалѣ дѣла нашихъ начесожь, не возложа на ся, или на начинаемое дѣло, не вообразимъ Креста, да не начинаемъ) Святый Иоанъ Дамаскинъ въ 4 книзѣ пишетъ (паки лис. 73): Идѣ же будетъ знаменіе Его, сирѣчь Крестъ Господень, ту и самъ Онъ Христосъ и Богъ нашъ есть. Зри и посему ратниче Креста Господня. Написа Пилата титла, и положи на крестѣ (Иоан. 19. 19). Апостолъ же Павелъ глаголеть (Корин. 1. 18): яко слово крестное носящимъ естествомъ есть, спасающимся же намъ сила Божія есть. Въ недѣлю толковомъ Евангелия на Воздвиженіе Честнаго Креста Господня написано: яко крестный образъ на четыре страны раздѣляемый есть; средина же крестная показуетъ, яко вся Божественнымъ естествомъ содержима суть: вышняя жъ вышнимъ рогомъ содержима суть: нижняя жъ нижнимъ, посредняя жъ двумя странами. И паки нижей написано: идѣ же начертанъ Крестъ, благословляеть и освящаетъ, просвѣщаетъ, и вся спасенная даеть (и паки) сего
ради вся дѣла наша Божественнымъ Крестомъ совершаемъ. И (паки) хваляй бо Крестъ, распенягося на немъ почитаетъ, и славить, и кланяется. (Подобнѣ аще кто хулить Крестъ, хулить распенягося на немъ Христа.)

Павелъ же Апостолъ глаголетъ: (Ефес. 3. 18) Да возможно разумѣти со всѣми Святыми: что есть широта и глубина, и долгота, и высота. Толкъ Иоанна Златоустаго: высотою знаменуешь небесная, глубиною же приспосою, широтою же и долготою посреднія концы. Курилъ Іерусалимскій написа (Кирп. Іерус. лис. 59): яко еретицы ругающеся Кресту на ногахъ своихъ весятъ Кресты, и то Кресту попиратели. А мы Христіане то честное знамение Крестъ Христовъ восприемляемъ, и покланяємся Ему, не древо, но знамение Христово почитаемъ. И паки листъ 177 во Апокалипсисѣ сесть во 7 главѣ написано, яко запечатлѣютъ всѣхъ избранныхъ Божіихъ знаменіемъ честнаго Креста. Иоаннѣ же Богословъ въ откровеніи называетъ то печатью Бога живаго.

—

ПЕРВАЯ БЕСѢДА.

Зрите всѣ попиратели Креста Христова, о коемъ Крестъ всѣ вышеписанная свидѣтельства изъ книгъ Божественныхъ изъявившися, о осмоконечномъ ли, или о четвероконечномъ. Зрите сами и разумѣте, и аще и единымъ окомъ прозрите, то узрите всѣ сія свидѣтельства свидѣтельствующіе о четвероконечномъ
Крестъ, а не осмоконечномъ. Если того нигдѣ не явилось, еже бы что знаменати или помазати осмоконечнымъ крестомъ, но вся Таниства издревле освящаются и благословляются четвероконечнымъ Крестомъ. Курила Іерусалимскаго книга четвероконечный Крестъ нарицаетъ печатю Бога живаго. а расколници называютъ то честное знаменіе Христово печатью антихристовою. И можете ли вы сие свое мудрое уразумѣть, отъ кого оно въ васъ родилось, и аще невѣстѣ, то нынѣ разумѣйте, яко отъ самаго дивола, понеже той его ненавидятъ, и послушникамъ своимъ вложилъ такое разумѣніе, еже бы и имъ ненавидѣть же Святаго Креста Господня, и дабы онъ въ попранін и поруганін былъ. И всѣ послушники еговѣ чада повинулись совѣту диволю, и съ любовию той грѣхъ исполняютъ еще Крестъ Святый попираютъ. Мочно бы вамъ и сІе разумѣти, яко диволу Креста ненавидятъ, тогоради за еже имъ побѣжденъ бысть. Послушники же его жидове того честнаго Креста ненавидятъ: ово стыда ради, понеже отцы ихъ на немъ Господа славы распяша безъ вины, ово же ради своего непокорства, и ради послѣдствованія отцемъ своимъ распеньшемъ Господа. Вы же чесо ради честнаго Креста четвероконечнаго, многославнаго и многосвидѣтельствованнаго, ненавидите? Вначалѣ бо самаго своего рожденія нарицая коего жаль васъ имя Иерей огради четвероконечнымъ Крестомъ. Въ крещеніи же Иерей посвяти воду двизаніемъ руки и дуновеніемъ усть своихъ четвероконечнымъ же Крестомъ, по крещеніи же муромъ Святымъ, помазани есть четвероконечнымъ Крестомъ: и уже въ возрастѣ зримъ васъ са-
мьхь себя знаменующихся Крестомъ четвероконечнымъ. И при смерти кин въ вась въ поповщинѣ обрѣтаются, елеемъ Святымъ помазуются Крестомъ четвероконечнымъ. И на самый конецъ вложа во гробъ мертвое тѣло поливаютъ масломъ, издревле образомъ Креста четвероконечнаго же, и аще то знамение четвероконечнаго Креста, по вашему мудро- ванію, печать антихристова есть или мерзость: то всѣ вы бѣдны погибли este, понеже сами на ся судь взнесостѣ. Чьмъ освятились есте, и чьмъ отъ работы диаволи избыли есте, тому вмиро благода- ренія возлаете клятву, наричаете того мерзостію за- пустѣнія и печатью антихристовою. И по таковому вашему суемудрію, идѣ же той Крестъ ни назва- чится, то аще человѣкъ, или вещь на ней же изо- бразился, таковое воображеніе уже стало осквернено. Иоаннъ Златоустый и Теофилактъ глаголютъ сие: Идѣ же начертанъ Крестъ, освящаете и просвѣ- щаете и вся спасенная даеьт. Такожде и любима ваша книга Курилла Иерусалимскаго тоже глаго- леть, а вы вопреки глаголете, яко бы идѣ же Свя- тый Крестъ начертается, то оскверняется, попра- чается и погибаетъ. Истинно Святый Павелъ гла- голеть: яко намъ спасаемымъ и слово Крестовое (а не то что самыя Крестъ) сила Божія есть, а поги- бающимъ убо юродство. И сие слово Святаго Павла въ родѣ нашемъ въ дѣло произойдеть. Благовѣрнымъ всѣмъ Крестъ Святый въ славу и честь и во спасе- ніе, а отступившимъ отъ Святыхъ церкве по ихъ мудранию въ погибель имъ есть. О безумія великаго, о несызмѣ несказаннаго! истину о вась Святый Апостоль Петръ написалъ рекущи: въ нихъ же не
разум'ють, хулять. Истинно истинну онть Святый Апостолъ рекъ (II Пет. 2. 12): еже и сами не разум'вете, что хулите, и за что хулите, того не знайте же. Помышли всякой въ себ', за что ругаешся Святый Крестъ Христовъ. Точию развы за то, что имь было весь освятился еси, и отъ дьявола свободился было; а твое желание припало, еже бы со дьяволомъ въ содружинь быти, а Крестъ Христовъ не допускалъ вамъ въ содружинъ съ нимъ быти, то истинно нельзя не тако чинить, еже бъ Креста Святаго не попирать вамъ, а аще же кто помышляетъ хотя малымъ мненіемъ, еже бы были со Христомъ, нельзя тому и помышлять, еже бы то Святое знаменше хули, или ругати, вонеже вся та хула восходить на освящивающаго Крестъ Святый, на Господа Бога, и хулсия преназышла отъ дьявола. Той бо ненавиди рода Христіанскаго, вложилъ въ малосмысленныхъ человъковъ мысль высокомысляную, и началъ отторгать отъ церкви, и Крестъ Святый попирать, дабы ему нарство свое дьявольское разширить, и родъ бы Христіанской въ гоенскую дебрь врьшучи. Но сила Господь и Богъ нашъ можетъ всѣхъ въ разумъ истинный привести, и отъ сего дьявольскаго ловления отвести. Аще кин отъ невѣденія тако дерзнули Крестъ Святый хули, могутъ вскорѣ истинную правду познать, и вся нозни дьявольскіе попрать и по сему краткому извъленію.

Не подвышшихъ же ся въ расколъ, и хулы на Святый Крестъ не нанесшихъ, соблюдя Христе Боже, и утверди во православіи стояти неподвижно: а Крестъ твой Святый, яко осмочастный и четверочастный, славить и почитати, и со избраннымъ тво-
вмъ сосудомъ вопити; мнѣ же да не будеть хвалиться точью о Крестѣ Господа нашего Иисуса Христа. И нами тому же сосуду избранному послѣдующему речемъ: слово крестное погибающимъ убо юродство есть, спасающимъ же ся намъ сила Божія есть. И склонившимся въ погибели, и въ склоненникис не хотящимъ, да будетъ имя Крестное въ погибель. Намъ же спасаемымъ, и отъ Святыхъ церкви Христовы не отступаемымъ да будетъ сила Божія, отъ всѣхъ же сѣтей, отъ діавола, и отъ сына Его Антихриста распостертыхъ, и на людь иготовленныхъ, да будетъ щитъ и забрало неразрушимое вовѣкъ вѣковъ.

Вопросу ли васъ единаго словесе, вѣмъ бо яко о семъ вы не дадите мнѣ отвѣту: гдѣ обрѣтосте о четвероконечномъ Крестѣ, яко бы онъ названъ антихристовою печатию, или меростию запустѣнія, но токмо дайте мнѣ о семѣ известное вѣдѣніе, гдѣ вы обрѣли есть: въ русскихъ ли книгахъ, или во иноязычныхъ, что съ подношениемъ Крестъ истинный есть, а четвероконечный безъ подношія не истинный. Аще же и сего въ Вожественномъ писаніи не обрѣтосте, чтобъ единъ Крестъ истинный, а другій не истинный; но разсуждаете своимъ буйствомъ, то совершенно въ сѣть діавольскую впали есть отъ своего безумія. И аще кіѧ совершенно отъ простосмиа въ таковую сѣть впали, то не трудно таковымъ возвратиться, а аще же кіѧ, радѣ діаволу, возложили хулу на Святый Крестъ, то тѣмъ много на добно ко показаню труда и слезъ прымоложати. Аще бо хощетъ кто спастися, то тому не подобаетъ собою мудрствовать ническоже, но содержатися Святыя Писанія обѣма руками, и стояти неподвижно,
и ни мало отъ писанія не отдѣляться, и чего уже въ Божественномъ писаніи неизвѣстлено, о томъ отнюдь не подобаетъ собою мудрствовать, и утверждать на томъ своемъ мудрваніи. Азъ бо многихъ въ Божественномъ писаніи поискахъ, и не обрѣтохъ ни малаго раздѣленія осмиконечному Кресту отъ четвероконечнаго. Вы четвероконечный Крестъ хулите, а писанія Святая всѣ единогласно хвалять, а осмиконечный Креста нигдѣ въ писаніи не видѣхъ, еже бы былъ похваленъ. Обаче мы его читимъ и покланяемся Ему, и не снижаемъ Его, аще и не обрѣтохомъ Ему похвалы, но за равно приемлемъ. Мнѣ бо сіе велми дивно, что всѣ въ вы человѣцы есте, и писанія Святая читаєте, а яко скотъ ничего разумѣть не можете, яко четвероконечный, тако и осмоконечный. Истинну о васъ Апостолъ глаголеть, (IX. Петр. 2. 12), еже нарицаетъ вашъ скотемъ неисмысленнымъ. Ужень и сего не видѣсте, егда было во Иерусалимѣ знамение, явшееся на воздусѣ, егда всѣмъ прямѣ явися Святый Крестъ сіяющъ паче солнца; отъ любованія мѣста протяненной даже до схваты Горы Елеонскія, разстояниемъ же того будетъ съ два порцища, поперечныя концы такожде протяженія быша на толикое же разстояніе, и той Крестъ отъ Бога показанный, можете ли разумѣти яко не осмоконечный былъ, но четвероконечный. Такожде и царю Константину Господь показа очевиднымъ же явленіемъ на небеси Крестъ четвероконечный же, и повелѣ Ему самъ Господь подобиемъ таковымъ вдѣлать Крестъ. И ради побѣжденія злочестиваго царя Максенія повелѣю ему отъ самаго Бога носить предполками своими, и благочестивый первый царь хри-
стягий Константинъ тымъ подобиемъ сотвори Крестъ златый, и предъ полками носаще Его, и враги имъ побѣждаше, и той чудесный Крестъ, изъ святых Горы Афонскія принесенъ къ Москвы, и днесь въсоборной церкви обрѣтается, сотворенъ четвероконечный, а не осмоконечный. И аще кто не вѣритъ, той да идетъ въ соборную церковь и зритъ ея, и аще бы четвероконечный Крестъ былъ по вашему суемудрію печатью антихристовою, или мерзостью, или хотя бы малой порокъ какой въ немъ былъ, то бы Богъ его не прославилъ толикою славою великою. Разумному бы человѣку мочно и безъ доводовъ разумѣть, что сыла вся залежитъ въ четвероконечномъ Крестѣ, и по самому реченію мочно знать, что Крестъ не ино какое устроение, точцо церковложеніе, сирѣчъ длиниость и поперечность, а подноожіе и надписаніе Кресту ни силы не прибавать, ни имени не измѣнять. Яко безъ подноожія и надписанія Крестъ, тако и съ подноожіемъ и съ надписаніемъ той же Крестъ, а не иный, имя тое же Ему Крестъ. И аще бы кто отъ своего умышленія надъ крестомъ положилъ надписаніе на трехъ длинахъ, на единой Еллинской, на второй Римской, на третей же Еврейской, и таковы были Крестъ былъ не токмо четвероконечный или осмоконечный, но и дванадцатоконечный, обаче и той какъ Крестъ, такъ Крестъ. Понеже не отъ надписанія, ни отъ подноожія сочиняется Крестъ; но отъ прямаго и прекаго изображенія. А того намъ извѣстія нѣсть, что у Христова Креста во время распятія Его подноожіе было ли, или нѣть, токмо есть извѣстіе о надписаніи, а и то надписаніе на дѣлицы было, или на хартіи, о томъ извѣстія нѣть.
стіа твердаго н'єсть же, а и мнится быть, что прибило было надписаніе на хартии. А аще бы была праіва діщца, то святая царица Елена могла бы познать кій Крестъ Христовъ на той діщце едиинымъ возрѣвніемъ, такожде бы аще бы и подножіе у Христа Креста было, такожде явень бы былъ той Крестъ отъ разбойничихъ. И по сему явному свидѣтельству явъ есть, яко равны были всѣ три Креста, и подножія и надглавія у Христова Креста не было, но послѣдя ради воспоминанія надписанія стали на Крестѣ изображати діщцу, дабы намъ разумно было, что надъ Христомъ было надписаніе, а подножіе того ради учинили, дабы намъ знать то мѣсто событати. 
Къ сему же моему глаголу предлагаю и еще свидѣтельство: есть бо на сосудѣхъ церковныхъ Антонія Римлянина, иже Божіимъ Промысломъ безъ человѣческаго труда изъ Рима въ Новъ-градъ въ бочке приплылъ, и на тѣхъ сосудѣхъ изображень Крестъ безъ подножія, а и діщцы насть нимъ н'єть же, но вмѣстосто діщцы изображена хартийца съ надписаніемъ. И по сему древнему и явному свидѣтельству явъ есть: яко у самаго Креста Господня, на немъ же распятъ бысть, подножіа и діщцы ко Кресту приготовленные не было, но токмо было надписаніе положено написанное на хартии. И аще симъ всѣмъ явнымъ доводамъ и свидѣтельствамъ не вѣрите, яко истинный есть Крестъ четвероконечный, а очей чувственныхъ не имате, но о слѣпостъ яко душевными тако и тѣлесными, и того ради осажките поне руками, и ошутите, на Благовѣщенскомъ соборѣ, на средней главѣ позлащенный крестъ водруженъ не четвероконечный ли, и рѣйте ли, кто его водрузи. Неглія
речете, яко и той крестъ четвероконечный Никонъ Патріархъ сотворилъ и водрузилъ его. И аще вѣсте, что не отъ Никона онъ сооруженъ и водрузенъ, но отъ древнихъ прежде бывшихъ Князей, то чесо ради клемещето на Никона, яко бы онъ внесъ въ Россію крестъ четвероконечный, и тѣмъ глаголамъ маломысленнымъ въ сумнѣвие приводите, и благочестивую вѣру развращаете. Господа ради самися помилуйте: возврите на вся вышеписанная доводы, и на явная свидѣтельства зра покайтесь, да приближится вамъ Царство Небесное, самъ бо Господь рекъ (Мате. гл. 4. стих. 17.): Покайтеся и приближитесь вамъ царство небесное. Аще же и сія явная свидѣтельства зра непокайтесь, то вси со Голох предательемъ погибните, вси бо хулнцы яко Христовы, тако и крестовы, аще не покаяться, но съ началовемъ своимъ Антихристомъ вверженіи будутъ во тму кромѣшную, идѣже нѣсть покаянія, и исповѣданія.

Насъ же Православныхъ Христіанъ, не подвигающихъ въ расходчивѣ благословія, и въ ереси ихъ не выдающихъ, соблюди Боже неподвижно въ православіи стояти, и Тебѣ Христу Богу работати, и Крестъ твой всечестный яко четвероконечный, тако и пятоконечный, и шестиконечный, и седмиконечный, и осмиконечный, славити и почитати и покланяйся ему тѣломъ и духомъ, и аще кто изобразить святый Крестъ и вящій осмиконцовъ, яко же и древне бывшаго на церквахъ поставляемы, желѣзные Кресты многочисленны концы имущія, единаче долженъ есмы почитати не за умышленіе концовъ, но за средокрестіе, въ немъ же крестная сила содержится.
Отъ хулия же, Креста Твоего. Господи Боже соблюди насть, да не погибнемъ съ хулниками и съ начальникомъ ихъ Амнирокстомъ вѣчною погибелью, но сподоби насть Господи со святымъ Твоимъ Царемъ Апостоломъ хвалиться о Крестѣ Твоемъ Господи.

Бесѣда Вторая.

Рачителемъ Божественнаго писанія и Креста Господня любящимъ бесѣду сию предлагаю. Жидае Креста Святаго гнушаются, не своимъ особымъ умыслениемъ, (яко наши раскольники), но по древнему своему закону, помоаетъ у нихъ Крестъ прокляты, и не токмо Крестъ, но и висяя на Крестѣ прокляты. (И зрите и разумѣйте православныхъ милосердіе Божіе и любовь Его къ вамъ, невѣчную: яко насъ ради клятвою ста, и клятвенный Крестъ освяти, и благословенный содѣла, идѣ же бо хощеть Богъ, побѣжается естества чинъ. Чего всѣ люди гнушались, а Богъ того содѣла всѣмъ любезна, и такъ Его прослави и возвеличи, что безъ него никакая Святица не сочинится, и ничто не освятится, но идѣже то Крестное знаменіе не начертается, то уже освящается, и діаволь тому не прикасается), и жидае по своей имть вѣрѣ, и по старому закону, почитать Креста невозможно, помоаетъ у нихъ то самад безчестная висилица. Калывнове же тѣмъ же жидае послѣдуютъ и наршуютъ его висилицею жа, и за сие Его не почитаютъ, но вымѣняютъ себѣ то въ ревность, яко бы по Гос-
подъ жалѣй не почитають Креста, за еже на немъ Иисусъ Христосъ умерѣвленъ бысть, а наши Россійстіи жидовъ и кланиновъ превышили и своимъ проклятымъ умыщеніемъ, тѣмъ токмо безчестною ви- сялницею наричють,—сіи же мерзостію запустѣнія и антихристовою печатю наричаютъ. О глубина безумія и неизмѣримаго несмыслия! О презрѣнія злобная дерзостія, еще бо на свѣтѣ таковыхъ хул- никовъ не слыхано на Святый Крестъ Христовъ многослывный, яковые въ насть Россіанахъ явисяся. Написалъ Святый Каллистъ въ недѣльнѣмъ Евангеліи: яко средина Креста содержить въ себѣ знаменіе Божества, понеже Богъ вся концы содержить, тако и средина Креста всѣ рога содержать. Дивный Богъ, дивное и таинство изобрѣть въ крестьяномъ сочиненіи, великая бо глубина премудрости Божіа, и святый Каллистъ отъ глубокія премудрости изо- брѣть сіе таинство сокровенное въ Крестѣ Святѣмъ, и слово сіе въ писаніе изнесе, яко средина Креста содержить въ себѣ знаменіе Божества. Истинно истин- нѣй сей Его глаголъ ако тако есть. Таинство бо веліе заключи Богъ въ средокрестіѣ. И по художнымъ дѣ- ламъ явно есть, яко средокрестіе свойственно есть Божеству: понеже самая правда изобрѣтается всегда средокрестіемъ, а правда есть Богъ. И сіе токмо могутъ искуснія художницы размѣрительныхъ дѣлъ разумѣти, простыя же люди поляти сего не могутъ. Егда бо кто восхотеть правилныя уголь въ раз- мѣреніи своемъ сыскать, то безъ начертанія Креста достовѣрно обрѣсти не можеть. Егда же и Крестъ начертавъ наложетъ на него линію, не на самую того Креста средину, то уже той уголъ или иное
кановое размѣреніе, всесовершенно, право, быть не можетъ. тако и тѣмъ, ниже отъ Святаго Креста, аще и мало ничтоже подвижится, правь быть не могу́ть же. Въ художественныхъ бо разсмотрѣвяхъ, аще кто на едину токмо черту отъ средникрестія подвижется, и отъ того малаго погрѣшенія уже все его размѣреніе право быть не можетъ: истинно бо тако есть и въ маломъ погрѣшеніи, колы же паче въ великімъ погрѣшеніи. Аще кто въ размѣреніи своемъ со всего Креста линию совлечеть, то како дѣло его право будетъ: но все дѣло его будетъ бросить. Подобнѣ и въ Божественному Крестѣ; аще кто и мало отъ него подвижется, то правь быть не можетъ. Колы же паче ниже отъ всего Креста отречется, не погубить ли всего своего труда; ей погубить. И сей прикладъ змачить Божественную силу въ томъ же четвероконечномъ Крестѣ, а не во многоконечномъ. И призывается о осмоконечномъ Крестѣ, возрите на старые старобытные Кресты, ниже поставляемы были на церквахъ, съ подношемъ ли, и съ надглавемъ ли? И вѣжъ яко нечествъ, еже въ древѣ быть поставленьмы. Кресты на церквахъ безъ подношія и безъ надглавія, и всѣмъ ярымъ суть вѣнѣ на многихъ церквахъ во всѣй России, а не токмо во единая Москвѣ. Но какъ сія свой подложите руку, на устѣ своихъ, нѣмеже всѣ вѣстѣ яко тако есть. Осмоконечный же Кресты начашася на церквахъ поставляться съ царствомъ царя Иоанна Василіевича; яко же о томъ свидѣтельствуетъ Соборникъ, при немъ царѣ Иоанѣ Василіевичѣ сочиненный, а до его царства на всѣхъ церквахъ была Кресты поставляемы железныя четвероконечныя, и на нихъ со всѣ стороны пригвож-
даемь бышь малые Кресты четвероконечные же: и 
yше древние Кресты еше и до днесь на церквах многочисленны обрѣтаятся. И зрит въ Соборныя 
за что тѣ Кресты отставленны; явь есть яко за 
почитание четвероконечнаго Креста: понеже ко болѣ 
шему Кресту пригвожденны малыя Кресты отъ 
ветхости и отъ великихъ буръ сломовахуся и на 
землю падаху. И царь Ивашъ Васильевичъ, ревнуя 
по четвероконечному Крестѣ, дабы онъ и отъ невѣ 
дѣнія въ попранія не былъ, послѣдовавъ съ митрѣ 
политомъ Макариемъ, повелѣ поставляти на церк 
вахъ Кресты съ подношениемъ и со надглавіемъ. А на 
Благовѣщенскомъ соборѣ четвероконечный Крестъ 
поставленъ еще до царства Иоанна Васильевича при 
великихъ князѣхъ, и Онъ того рада незнающичь, 
понеже на немѣ не была пригвожденъ малыи кресты. 
И противу сего явного извѣщенія клевещущимъ на Ник 
кона Патриарха, яко бы онъ (*) четвероконечному кр 
сту, то всечестное животворящаго Креста знаменіе по 
pиращіе и во мерость вметаете. И по сему единому 
свидѣтельству неявная же ваша всѣхъ бѣдующіе 
'Святый четвероконечный крестъ восхиливныхъ, вима? 
И аще сами свидѣтельствы не можете увѣряться, 
то воззрите во святое Евангліе, и тамо узрите, яко 
Господь нашъ Исусъ Христосъ распяти бысть на 
четвероконечномъ крестѣ, а не на осмоконечномъ. 
Вся бо четыре Евангелисты единогласно рекоша, 
яко влечомъ бы въ любномъ мѣсту крестъ. И о семь 

(*) Такь въ обоихъ спискахъ. Вѣроятно здѣсь что нибудь 
пропущено.
всі відомо, як влежком був Христов крест без падглавії, а названь оть всіх Евангелистов крё- стомъ: а вы глаголёте по своему мудрванію, яко аще ньть подножьі, или падглавія, той несовершен- ный крестъ, и нарицасть таковаго креста крестомъ не повеліваете, но лучшее ваше названіе тому кресту, сънь мимошедшій, или перекрестье. И о семъ сами ся судите: вы ли правь, что крестомъ не называете, или Святые Евангелисты, иже вси четыре яко един- ными усты нарекоша крестомъ, а не сънью, или перекрестемъ. Идите ко жидомъ и вопросите ихъ, каковыми образомъ поносная висилица крестъ обыкна творитися, но тім рекуть и показутъ тія, яко четвероковечный крестъ изь древа бысть, и инаго об- разца не бывало, то познаеши яко на четвероко- вечномъ крестѣ Господь нашъ повѣшенъ бысть. Но отвержшніе невріе, но и жидове бо суть лучше вась знаютъ они крестъ Христовъ истинный. Истинно о вась сіе Святый Іоаннъ Златоустъ истинну написалъ рекушіи: вопрося еретиковъ поединомъ, то вси будуть глаголати разногласно. И то разногла- сіе Святый Златоустъ въ признаку постави непра- вості еретическіе ихъ, тако бы и вы оть святыхъ церквь отвергніся, и на Крестъ Христовъ воору- жившніся, вси разногласно глаголене; овін нарица- ють Святый крестъ Христовъ печатію Антихристо- вою, овін же мерцостію запустѣнія, иній же нари- цають сънью мимошедшую, а иній наричатъ пере- крестіемъ, иній же называютъ несовершеннымъ крестомъ, а иній крыжемъ, иній же болваномъ: и поему сами вы вси разгласилися есте. И по Зла- тоустову слову върніти вамъ невозможно.
Вопроси же правоверныхъ, то виси отъ мала и до велика рекуть единогласно, аще о четырехъ концы, аще о пяти, или шести, аще о седми или о осми, то вси яко едиными усты рекуть: се есть крести Христовъ. И по Златоустову слову, то стала явная правда, что неразглашено глаголютъ. Понеже онъ такъ рекъ: аще вопросыни вѣрныхъ, и аще и сами Пророцы будуть о правости глаголати единогласно. И сие Златоустово слово велми вѣлмъ вашу раскольничью ересь объяснило, и православныхъ истинство объявило.

И паки зритъ во Святое Евангелие, яко не на дѣницѣ было титло Христово изображено, но на хартіи. Всѣ бо Евангелисты согласно же глаголютъ: Матѳеевъ рече (глав. 27. стих. 36): И возложиша верху главы Его, вину Его написанную: сей есть Іисусъ царь Іудейскій. Марко же глагола (глав. 15. стих. 26): И бѣ написаніе вины Его написано: царь Іудейскій. Лука же рече (глав. 23. стих. 38): Бѣ же написаніе написано надъ нимъ писены Еллинскими, Римскими, Еврейскими: сей есть царь Іудейскій. Иоаннъ же Богословъ глаголетъ (глав. 19. стих. 19): написа же и титла Пилатъ и положи на Крестѣ, бѣже написано: Еврейскій, Греческій, и Римскій. И глаголаху Пилату Іудестіи архіереи: не пиши царь Іудейскій, но яко самѣ рече, царь есть Іудейскій. Отвѣща имъ Пилатъ: еже писахъ, писахъ. И аще бысте отъ безумѣйшихъ безумѣйщихъ были, то по симъ свидѣтельствамъ, могли бѣ есте разумѣти, ако, на хартіи было то надписане написано, а не на дѣницѣ. Или и сего вѣ разумѣть свой вмѣстить не можете,
же Святый Иоанн Богослов написа: яко то титло написанъ положи на Крестъ. Ужели и сего не разумѣете, яко Богословъ не прибавъ того написанія, назва Крестомъ, на немъ же было распятъ Христа; а вы глаголете яко безъ написанія нарещи Крестомъ невозможно, но нарицаете вопреки Святымъ Евангелистамъ своимъ злымъ умышлениемъ, какъ кому изъ васъ: на умъ дьяволъ наведеть. И аще и сему вышеписанному, явному и достовѣрному свидѣтельству не вѣрите, того бути вамъ аще не покается въ вѣчную погибель.

—

Бесѣда Третья, къ попирающимъ Святый Крестъ Господень четвероконечный.

Зрите вси несмѣжненныя очима о каковомъ Крестѣ любимая ваша книга зовомая о вѣрѣ глаголеть. Книгу тую любжете, а что въ ней написано, то топчете. И по сему стали вы и любимой своей книзѣ отъ злоразумія своего противники: и аще хочете истинно разумѣти о Крестѣ Господнемъ, то зрите въ той вашей книзѣ на 67 листу написано: Образъ Креста содержить высота, глубина, ширина и долгота, и сие изъявилъ книга ваша о коемъ Крестѣ, осмоконечномъ ли, или о четвероконечномъ? И аще кий во васъ не въ конецъ ослуша умнимы очима, и аще естественный разумъ и не вели острѣ имать, той можетъ разумѣти, еже глаголѣ сей написанъ о четвероконечномъ Крестѣ, а не осмоконечномъ. Паки на 72 листу является, яко святый Ефремъ пишеть во панагири сице: на-
знаменанием на дверехъ, и на челѣхъ нашихъ, на устѣхъ, и на персѣхъ и на всѣхъ удесѣхъ животворящей Крестъ, вооружаемся непокойнымъ симъ христианскимъ оружіемъ. И цани: не стыдимся Креста Христова, но во всѣхъ дѣлахъ нашихъ знаемаемся имъ,—востаюше, и глаголюще, ходяще, и сѣдаше, и пиюше, и вкратцѣ реша, во всѣкомъ дѣлѣ. И по сему завѣщенію во всѣхъ дѣлѣ въ начинаніи подобаеть Крестъ святый воображати на себѣ, или и на начинаемомъ дѣлѣ, дабы Божие благословеніе на начатомъ дѣлѣ быдо, дабы и самъ Богъ былъ ту, понеже и Іоаннъ Дамаскінъ, въ четвертой своей книзѣ пишеть: ядѣ же будетъ знаменіе честнаго Креста, ту и самъ онъ Христосъ и Богъ нашъ. И о семъ Крестѣ Господни, како разумѣніе свое полагаете, не или и сіи въщереченная глаголы о тримоконечномъ Крестѣ? И аще тако суетудрствуете, яко всѣ сія глаголы о тримоконечномъ, то лучше вамъ землю копати, а не книгу читати. Уже тогда открывенныхъ глаголовъ разумь не можете, то како дерзаете на великая сокровенная таинства толки своей полагати. Время бо вамъ о отъ суетудренняго своего блядословія престати, и на Крестъ Христовъ не воставати: ибо и отецъ вашъ діаволъ поправъ бысть Крестомъ, то вы како можете противъ силы Креста Господня стати? Уже бо время вамъ исчезну познати, и со слезными покаяніемъ ко святому животворящему Кресту Господню приступити. Сіе бо мочно и малыма дѣтямъ разумь, что вся Божественная писанія единогласно четвероконечный Крестъ несокренно, но явою похвалою похваляютъ и возвышаютъ Его. А вы вмѣсто похвалы на—
лаете на него хул, в иное возвышения снижаете, и нивоочность Его предаете. О людь, о людь, о людь! Никако тако дерзнули есте против Самаго Бога воевати, или не весте, яко жестоко есть против рожна прати? Уже когда самъ дьявол не победыть Бога, а вы что есте? Той бо породы ангельские, и сотворенъ отъ невещественнаго огня, а ты сотворенъ еси отъ земнаго праха, а нудишься съ непостигнимъ Богомъ братися: въмъ бо вѣмъ, яко не преодолѣш еніемъ непостигнимъ умомъ, но будешь съ научившимъ тя дьяволомъ поражены вѣчнымъ пораженіемъ. И аще нынѣ вѣмъ тя и обнаруживает, и показуешь ти путь, яко бы по спаси, но егда пораженъ будешь, тогда поругается великимъ поруганиемъ, и ты горячимъ пламенемъ воспламененъ, но уже не поможешь, ибо по смерти есть покаянія. Но нынѣ время есть покаянія, и аще восхошете сuemудріе свое познаніи, и всѣ ереси свои прокляти, то нынѣ можетъ вся сія сотворити: до дне же торгъ не разйдется, мочно купити елея, а ны смерти аще сродники ваша и купятъ елею, еже есть сотворять о души твоей доволтвореніе, но уже бо тогда не поможетъ вамъ, но речеть вамъ Господь: не вѣмъ васъ, понеже воеваете против Самаго Бога, худа бо есть грѣхъ смертный и не простимый. И аще хочуши о хулѣ разумѣти, то зри во 1 главѣ тамо бо ясно о хулѣ извѣшлено есть.

Зрите же паки, что и Павелъ Святый Апостолъ глаголетъ (Ефес. 3, стих. 18): да сможете разумѣти со всѣми святыми: что есть ширина, и глубина, и долгота, и высота. Видишь ли о коемъ Крестѣ и Павелъ Святый глаголетъ; агѣ есть яко о четверо-
конечномъ, н. повелѣвает со всѣми святыхъ о немъ разумѣти. И святый Іоаннѣ Влатоустѣ проразумѣвъ о немъ, н. расположилѣ: яко высота знаменует небесная, глубина же превышенная, широта же в долгота посредне концы. А вы Павлу, Апостолу и Іоанну Влатоустому, и всему Святыму писание, еже вопреки разсуждаете, н. глаголете, яко той четверо-рокоменчен Крестъ клятва, н. не благословеніе. А святый Каллистъ пишетъ: идѣ же начертанъ Крестъ, и та вещь благословляется и освящается, н. вся дѣла повелѣвает со святымъ. Крестомъ напинать, и совершать, н. приложи рѣчи: яко храни. Крестъ, распеняющагося на немъ Христа почитается и славитъ. И во сему разумѣнію аще кто и восхулиѣ Святый Крестъ, то восхулиѣ и распеняющагося, на немѣ Хри- ста Бога нашего. Азъ бо не вѣмъ, како сего мнѣ о Крестѣ Господнемъ, яко вся дѣйствовать церковная и дѣла домовная освящаются и благословляются четверо-рокоменными Крестомъ, н. не осмоконечнымъ. И аще по сему явному изъявленію познать истинный о Крестѣ Господнемъ не можете, то явѣ есть, яко уже не Божій есте люди, н. діавола: и прозрѣти умынага очища отъ засѣдѣнія діавола не можете, зде же уже, печати. Антихристовою запечатлѣни суть. Почине ки мт Человѣцы, печатью Антихристовою запечатлѣни суть, тѣн уже, ко Христу обратитесь не могутъ, но быти уже имъ въ геенскомъ огнѣ, н. со діаволомъ, и со сыномъ діаволимъ Антихристомъ вѣчнѣ мучитися.

Насъ же не прильшущихъ къ таковому вашему зловѣрному блидословію, соблюди Христѣ Боже оть таковаго злаго супротивленія, н. даже намъ
со всеми Твоими Святыми Евангелисты в согласии быти, и Крест Твой Святый, на нем же распят был еси, чтить и нарицати совершенным и всечестным Крестом, и покланятися Ему, и во время второго Твоего пришествия, тое Твое честное знамение зрить не постыдныма очима, и правоверия ради нашего одесяную его стати, и славу Твою Христе Боже зрети, елико по человesselюбив Твоей милости властити можемъ, и в том Божественного Твоего лица зрение, способи насъ веселяться во веки вековъ. Аминь.
ГЛАВА V.

О РАСПЯТИИ ХРИСТОВЪ,

яко плотию висѣлъ на Крестѣ, а не стоялъ.

Маментовы ереси и Аполлинариевы напившися, и глаголющія, яко Христосъ имѣлъ плоть не равную прочнымъ человѣкомъ, и болѣвы не чувственную, и блядословіе, яко Христосъ ко Кресту аще и пригвождень былъ, обаче на подножиа стоялъ и не висѣлъ, зрите и внемлите проклятія: въ книзѣ Кирилла Иерусалимскаго написано именно, яко Христосъ на Крестѣ висѣлъ (Кирил. Иерус. лист. 290). Иоаннъ Златоустый такожде пишетъ именно, яко Христосъ на Крестѣ висѣлъ (Маргарит. лист. 411). И Святый Пророкъ Моисей пророчествуя о Христѣ жидахъ такъ рекъ: узрите животъ вашъ висящъ, прямо очима вамиа. Исайя же Пророкъ о Христѣ пишетъ: видѣхомъ Его, и не имѣвше видѣния ни доброты. А Иоаннъ Златоустъ пишетъ: (Маргарит. лист. 414): Яко Господь Богъ всего че-
лова, вся восприятие непреложно со страстим Его, кроме греха, и яде, и сла, и утруженіе идіяше. Въ кинды Киріала Іерусалимскаго написано (Кирп. Іерус. лис. 264): яко Мамента еретникъ той наслѣдникъ глагола: яко Христось привидѣніемъ возлотися, а не во истинѣ во человѣческую плоть остался. А.Apollinarій во Христѣ думает не сказывае. Армене же глаголютъ (Кирп. Іерус. лис. 273): яко Христось имѣ плоть не подлежащую страстемъ и болѣзни не чуяще. Зрите же, что и лорича глаголеть, сказуетъ бо, яко на четвертомъ Вселенскомъ Соборѣ собрана Святыхъ. Отцевъ шестою три-десять, и прокляла злочестиваго Діоскора и Евтىха, за еже синъ, вочеловѣченіе Христово отметаху до конца, плоть же на себѣ яко человѣчу воскликами привидѣніемъ, и за такую ересъ прокляша ихъ. Вождыша же совершеня Бога и совершенной человѣка, и проповѣдапа сына Божія по душѣ страдательна, труды и болѣзни подъемлюща. Зрите всѣ благословы Святый Восточныя церкви противникъ, глаголящія о Христѣ хулная словеса, яко бы распятый на Крестѣ на гвоздяхъ не висѣлъ, но на подножіи стоялъ. Три бо свидѣтелъ свидѣтельствуя о семь: Пророкъ Моисей, Иоаннъ Златоустый, и Кирпилъ Іерусалимскій, яко Христось на Крестѣ висѣлъ, а не стоялъ, яко же вы благословите. И паки вы глаголете, яко бы Христось отъ прочихъ человѣку плоть имѣлъ однѣмъ, страстемъ не подлежащую, и болѣзни не чувственную. И сіе ваше мудрваніе родися во васъ отъ Мамента еретика, и отъ Діоскора, и Евтиха. Тій бо благословиша, яко бы Христось не
истинно въ человеческую плоть облекся, симъ явишись Всевышнему, симъ поясъ его, симъ честь его велика. Яко на: отцевъъ сей бысть вселый Вселенский Соборъ. И засвидѣтельствоваша Святыхъ Отцевъ: 630: яко Господь плоть прія совершилую, страдательную, и труды и болѣзні подъемлюще. А вы 630 свидѣтелей Святыхъ Отцовъ отставляете, да вѣрите злочестивымъ еретикамъ отъ четвертаго Вселенскаго Собора проклятымъ: Діоношу, и Евтиху, и Маменту. Или во Псалтыри не видѣсте, яко со избраннымъ избраны будемии, и съ преподобными предподобами. Явъ есть въ сему яко злочестивымъ, я съ проклятымъ соединився, имени бытия злочестивыя, и проклятіе построящена. Естъ бо я нарднія пословица подобна сему, реченная: подле воды умочится, а подле огня жгутся. И паки: подле пчелы медъ, а подле жука дермо. Тако и во вѣрѣ, аще кто со благочестивымъ снимется, благочестивъ будетъ, а со злочестивымъ еретикъ, еретикъ будетъ. Подобно и со Расположени: соединився учреждется ихъ проклятымъ разположениемъ блаженникъ, и хуляне ихъ. И аще бы: Христосъ воплотился по еретическімъ словамъ привидѣніемъ, а не истинно въ человѣческую плоть облекся, то и ваше муудрованіе: право имѣли: было, поне, непременно болѣзнѣ чулѣ. А егда Христосъ не привидѣніемъ, но истинно воплотился, то нѣмѣ не чулѣ и болѣзнѣ. Топожде я и по Аналобаріеву блаженство, аще бы во Христѣ души не было, а вмѣсто души аще бы Божество я было: то такожде бѣ болѣзни плоть Христова не чулѣ, понеже Божество никакой стрasti не причастно и не страдателно, а тьло безъ души яко
древо, аще съчиня съжутъ, или огнемъ палять, не чуетъ болѣзня. И тако по вашему мудрованію, аще безъ души Христосъ былъ, то могъ на Крестъ стоять, а не висѣть. И при смерти нѣчего бѣ Ему великомъ гласомъ вопиши, и дрѣздь страданія нѣчего было Ему тужити и скорбѣти. И вы за такое свое противное Восточной церкви мудрованіе, съ Апоплинариевъ воспринимите равное воздааніе, и Армене послѣдуютъ тѣмъ же высочайшимъ еретикамъ: глаголють такожде яко же вы, яко бы Христосъ былъ безстрастенъ, и болѣзня не чуелъ. И тымъ вси древніе еретики отъ какова умышленія во таковое бѣздословіе впали, того азъ не вѣмъ: сіе же вѣмъ, что вси прокляты суть. Вы же сами о себѣ скажите, чего ради тѣмъ древнимъ еретикамъ послѣдовали есте. Уже бо когда они отъ Святыхъ Отцевъ преданы проклятию: то и вамъ послѣдователемъ ихъ ожидать того же проклятия, а не благословенія. Видите ли, три свидѣтели сказали единогласно, яко Христосъ на Крестѣ висѣлъ, а вы глаголете, яко стоялъ, а не висѣлъ. И нарицаете висѣніе Христово на Крестѣ прозаюю Римскѣ ересь. Вы бо сіе мудрствуєте не Римляномъ во противности, но первому Пророку Божію Моисею, противно же чините и Иоанну Златоустому, и любимой своей князѣ Кирилла Иерусалимскога. Противно же мудрствуєте и на четвертомъ Вселенскомъ Соборѣ Святымъ Отцомъ 630, сошедшимся; токмо согласно со сопротивными свидѣтелями: съ Маментомъ, съ Апоплинариемъ, и со Арманы, и съ Диоксаромъ, и Евтихомъ. А аще хощете совершенно о Христовѣ плоти вѣдать, то вы не Мамента, и не Апоплинариа,
и нв Армия, нв Дюсдора со Евтихомъ вопращивайте проклятыхъ, но благословенаго, и отъ всѣхъ правовѣрныхъ свидѣтельствованаго, Иоанна Златоустаго вопрошение, той вамъ свидѣтель не ложный и скажет вамъ истинну (Маргарит. лис. 444): яко Христосъ плоть прія человѣческую, им мальмъ чимъ отъ прочихъ человѣкъ отмѣнную, но токмо кромѣ грѣха всѣмъ страстемъ подлежащую: дѣло, пія, спа, и усталъ имѣше; а Евангеліе свидѣтельствуетъ (Іоан. глав. 11, стих. 35): яко и плака, и о смерти своей скорбляше, (Мате. гл. 27, стих. 50): и отъ болѣзні кричаще, а вы таковы свидѣтельства отставли, послѣдовали есте проклятымъ еретикамъ. Гдѣ вы зрѣніе свое дѣли есте? Книги читаете, а вопреки книгамъ разсуждаете. Ей истинну глаголю, яко не токмо душевными очима, но и чувственными въ конецъ ослѣпосте. Камо же идете, и сами не видите, но по Апостолу: яко во тьмъ вселюбійшей шествуете. Насъ же православныхъ христіанъ, не склонныыхъ въ Маментову, и Аполлинариеву, и во Арменскую, и во Дюсдорову ересъ, утверди Боже, еже бы при святѣй Твоей Восточной церкви не развратнымъ быти, и даждь намъ вся преданія Восточныя церкви держати невзмѣнно, и стояти въ нихъ неподвижно во вѣки вѣковъ.
ГЛАВА VI.

О разбойниках распятых окрест Христа на крестах.

Ратники Святая церковь глаголют о Христе, яко на Кресте распятый стоять на подножии, а не висъ, а высшее ставить в ересь. А Іоанъ Златоустый пишет именно яко Христосъ на Крестѣ висъ, (Маргарит. лис. 411), яко же во 5 главѣ изъявися, и ставить тѣн расколницы во свидѣтельство Іоанна Дамаскина, еже речено: на Крестѣ ста солнце правды. Другое слово ставить себѣ во свидѣтельство, еже речеся: Іисусъ взывъ на Крестѣ. І тако глаголютъ, яко бы востолъ Христосъ на Крестѣ, и ста на подножии, и распростерши руцѣ даде прибить гвозди. И того ради глаголютъ: не подобаетъ писать распятия Христа со обвислыми руками, но яко бы праведно писать стоящаго Христа на подножи, и руцѣ распростерты прямо, а то де Римскаго преводу еже писать со обвислыми
руками, онъ де волео возвелъ самъ, не яко же разбойники. А Иоаннъ Златоустый глаголетъ (Мар-гарит. лист. 359) я о разбойникѣ, яко взойде на Крестъ. И по Златоустову слову, то ихъ оправданіе худое, и не опора имъ, понеже то слово еже взойде прикладное, и аще восхошедші, то много таковыхъ примѣровъ во писаніи обращены. Мы же сего не истязаемъ, но о расколникахъ скажемъ. Намъ бо всѣмъ во православіи сущимъ достоитъ болѣзновати о нихъ: понеже всѣ яко слѣпыя по степени бродятъ, а истиннаго пути обрѣсти не могууть. И слѣпъ слѣпъ ведеть, и оба въ яму палутъ. Жилы распили Христа на Крестѣ не ради чести, но ради безчестія; и ради тоские и болѣзненные смерти. Нѣсть бо сея смерти томиѣ, и болѣзненной еже распятому на Крестѣ висѣть. И аще кто ему не вѣрить, то да искусить собою, аще и не прибитый гвоздемъ, но вели себя привязать вервми ко чему ни есть распросретши руцы, и чтобъ до земли и до, какова подножія, ногами досягнувъ не опертися, то я вѣмъ, что никто не устерпить и единою минуты свисѣть, еже бѣ безъ великия болѣзни быти. А есть ли на подножіі стоять, то ни въ цѣлой день болѣзни человекъ не попечетъ. Тако и на Крестѣ: аще руцы и прибиты гвоздами, а подножъ бы была здѣсана подставка, то не велика бы болѣзнь Христу была, толко бы отъ пробиенія гвоздей болѣзнь была. Всѣ томъ бо Крестнымъ умерщвлениемъ самада та горшая мука, еще на распросретыхъ рукахъ висѣти. У Евреѣвъ сія поносная и горкая смерть крестная надрѣвле устроена: цръ самыхъ злыхъ человѣковъ, и цръ убийцовъ, дабы здѣ умусяясь умирать. И всѣхъ та-
кных осужденниковъ ко крестамъ гвоздами прибивали, а не верми привязывали, и подставокъ подъ нозь никому изъ разбойниковъ не подъѣзывали, а Христу не то, чтобъ имъ подъ нозь Его для облегчения болѣзнью здѣсь подстава, но они ради бы въ ногамъ Его Пресвятаго камень привязать, дабы болѣзненнѣе Христу было, да за тѣмъ не привязали, что такова обыкновенія не бывало. Но и такъ они болѣзнь ко болѣзни приложили, коли́емъ ребра Его прободоша. И то они отъ злости своего закону своему учинили нарушение, и опеть ко устомъ распятому прилагали, то ради руганія уже и сами не знали, что отъ великія свою злобы чинили. О приготовленіи же разбойниковъ ко Кресту зрѣте (Маргарит. лист. 359): Ioаннъ бо Златоустый сказывает, яко гвозди прив Sousленнѣ быть разбойники, и всѣ три Креста были здѣсь единонады, и единоравны, по древнему ихъ жыдоскому обыкновенію, а не новый тогда ячаша Крестъ. А аще бъ разновидны Кресты были сочинены, тымъ разбойники по древнему обыкновенію, а Христовъ бы отмѣннымъ образомъ, то святая Елена безъ искушенія могла бы повнать, кій Крестъ Христовъ, и кій разбойничій. Но сія плевелы всѣваются въ народъ расколники, яко бы Кресты были не равны, дабы имъ омерзать въ народъ Святый и всеславный Крестъ Христовъ четвероконечный. И до сей главины, аще и нужди не бише, еже бы ю писати, но ради благочестивыхъ христіанъ положися здѣсь, дабы вси извѣстно были, яко равно Христа со злодѣями осушили, ко убийцамъ Воскресителя прытвили, и ко проклятымъ благословеннаго приложили, и за мнъ.
лостивое Его явление самую горестную смерть далн.

И намъ всѣмъ православнымъ христианомъ надобно ту Христову горную смерть воспоминати, и изъ Его Святой воли не выступати, понеже отъ самыя своей любви благоволилъ такую горестную смерть пріяти, дабы мы такую во умѣ невозимыя любовь воспоминали, и со усердіемъ Ему работали, и ко церкви святой прибывали, и при святой литургии смерть Его воспоминали.
ГЛАВА VII.

О Святой Христовой церкви и о гнушающихся ею.

Многи суть во Россійстемъ народъ ни во что ставять Святую церковь Христову, и не радятъ о ней, и сказуютъ отшетившися отъ нея раскольницы, яко ньсть во церкви Христова жилища, но живеть Христосъ во человечествѣ. А самть Христосъ своими святыми усты рекъ (Мате. 23): Аще кто кленется церковию, кленется и живущимъ въ ней. (И уничожаюци Святую церковь, како разсуждаете, о комъ Господь глагола: кто суть живеть во церкви? явлестъ се Господь рекъ о себѣ, свое онъ назначи житіе во церкви, а не иное чие. А ко церкви рече рукозданной, а не иной же какой. Книга названная о вѣрѣ глаголетъ (О вѣрѣ, лист. 14, ст. 6, на обороту): Иотъ тому, иже уничожаютъ Святая мѣста и Сиона: сирѣчь церковь Святую. И паки въ той же книзѣ написано (паки, лист. 19, ст. 7.): яко Святый Іоаннъ Златоустый пишеть о церкви сице: церковь есть
мѣсто Ангелское, мѣсто Архангельское, царство Божіе, само то небо (Корине. гл. 16, нравоуч. 15.). И паки Златоустый нарицаетъ, яко церковь есть судилице, врачебница, любомудрія учительница, души наказательница", обученіе теченія на небеса ведущихъ. И паки глаголетъ: во церкви вся съ небесъ отт Бога вѣщаются, входимъ съ подобающею честію къ церковь и со страхомъ послушанимъ къ ней глаголемая). Зрите, безпоповщинные расколницы: любимая ваша книга что глаголетъ, и о какой церкви сія вѣщаетъ, о вашей ли, но же внутри себѣ сказуете, или о освященнѣй, впослѣдствіе всѣ прибѣгаютъ (паки, лис. 20, ст. 14).

И паки тая же книга глаголетъ: яко подобаетъ ко Святѣй церкви прибѣгати почасту, и дѣлать въ ней плоды благопріятны Господеви, и со усердіемъ ко красному пристанищу церковному приходя, и со Давидомъ молящеся вопити: впйду въ домъ твой, поклоняся ко церкви Святѣй Твоей во страхѣ Твоемъ. Зрі расколниче и сія нетуме воспомянухомъ, понеже нѣцын собранія церковная уничтожаютъ, яже отъ всѣхъ Святыхъ похвалена суть. Возможно бо и въ дому помолиться, но не тако яко же во церкви, идѣже бо Соборъ Общій Ангель и человѣкъ и самаго Господа, ради Пречистыхъ словесъ Его. Рече бо: Идѣже два или три собрані во имя мое, ту есмь посредѣ ихъ. А наипаче при Божественной Литургіи теплые молитвы возносятся на небо. (И паки) И пято же нино тако утвѣщенія духовнаго не творить, яко же прилѣжаніе ко церкви. (И паки) Зрі паки ратниче: удобнѣйшій есть солнцу отъ теченія своего престата, нежели церкви обезпечатнѣй
(И противво сего можете ли что отвѣшати? Уже бо и самому словному мочно видѣти, что о самыхъ васъ возгущавшихся Святою церковию глаголеть, и въ самое лице васъ биетъ.

И паки тая же книга глаголеть (О вѣрѣ, лис. 61): Яко основа Господь церковь свою на исповѣданіи Петровѣ, или на вѣрѣ его (а не на немъ самомѣ). И паки реченьо: Петръ Апостолъ во церкви есть, а не самъ онъ церковь. (Зри нарицай себѣ церковию, яко и верховный Апостолъ не названъ церковию, а ты выше Святаго Петра Апостола поставляешься. И паки зря: отступный отъ Святыхъ церкве, что и еще таяже ваша любимая книга глаголеть (О вѣрѣ, лис. 16): Яко прежде церковь Христова познаваема была. Зри егда во общеніи всѣхъ была, и тогда было Собраніе Святое, у нечестивыхъ же тако не обрѣталося. А нынѣ яко же еретики и горшни нечестивыхъ быша Христіане, заете болшей у нихъ обрѣтается воздержаніе, нежели у Христіанъ, аще и въ разорваніи суть. (Можете ли поеме сиѣ Пророчество Святаго Писанія разумѣти яже во вѣрѣ книгѣ изъявися. Явѣ есть яко о васъ, вы бо названы еретиками, и горшне нечестивыхъ нарицаете васъ, за еже въ разорваніи пребывасте, и воздержаніе болшее не у васъ же ли обрѣтается. Во васъ бо многихъ житіе живутъ воздержное, вина пьютъ мало, и мяса не едятъ, и постятся, а живутъ по Апостолову слову противнымъ обычаевъ, и рукозданные церкви, церквами не нарицаете, но токмо самѣхъ себѣ церквами нарицаете. А тая же ваша книга глаголемая о вѣрѣ являеть имяны (О вѣрѣ, лис. 21): Яко церковь чрезъ Апостольскую и мученическую
кровь въ стѣнны произведеся, и въ томъ основания страданія и скончатся имать. Ужели разумѣши, яко не ты церковь, но рукозданная и стѣнами огражденная. И паки та же книгаказывает (О вѣрѣ, лис. 57, ст. 8.): общіі есть небесныя и земныя церкви глава Христосъ. А сіе и простѣйшин познать могутъ, яко во единомъ тѣлѣ двѣ главы быти не могутъ. Обаче змію свойственно есть сіе, а не тѣлу церковному. — Сего не попусти Боже. ниже помышляти намъ. Зриши ли ратнѣче Святаго церкве, яко и помышляти страшно о другой главѣ, а вы скажете: яко у небесныя токмо церкве, да у преждебывшихъ церквей до Никона Патріарха бывшихъ, бѣ глава Христосъ. У нынѣ сущихъ же церквей главою Христа не скажете; но называете вѣнъ хлѣвою, овѣнъ же, забывъ страшный Судъ Божій, начерчую и отходомъ, нынѣ же кумирницею, а у кумирницъ глава есть діаволь, а не Христосъ. И по таковому вашему зорѣчію стало у церкви двѣ главы, о чесомъ было страшно и помышляти. Вѣ Соборникѣ написано (Соборникъ, лис. 329): Аще во церкви вся омрачающа, и о себѣ высокая помышляещи, обращаемся безбоженъ. Зрите всѣ высокая о себѣ помышляющи, церковъ же Святую омрачающа, что о васъ Соборникъ глаголетъ: вѣсѣте ли яко безбожни есте, а уже когда безбожни, то яко бусурмани есте, тіі бо токмо безбожни. И паки той же Соборникъ глаголетъ (Соборникъ, лис. 333): Яко діаволь позавидѣла роду христіанскому, вложилъ мысль высокомыслянную, и началъ отторгать отъ церквѣ. (Ужели не разумѣете и сего, яко діаволь вамъ таковую мысль высокомыслянную вложилъ, отъ
него бо научитеся, еже помышляете о себѣ яко прави есте, и Святою церковию возгнушалися его же діаволскимъ совѣтомъ, той бо ненавидя христианства, тако васъ научи еже церковью гнушатися, и не ходити въ.

Святый же Іоаннъ Златоустый тако глаголетъ (Маргар., лис. 23): Идѣже отцевъ множество, идѣже вопіеніе ко Богу единодушно возсылается. Особно же Владыку моля, не тако услышанье бываешь, яко же вкупѣ съ братіею своею. (И паки рече): Сего бо ради и Священницы предстоять, яко да народные молитвы немощнѣйшія сущіа сильнѣйшихъ сихъ емнѣся купно совѣйдуть съ ними на небо. (И паки нѣже рече): молитва сущая со множествомъ, болша бо суть сей силы, и большее дерзновеніе, и множае нежели въ дому особъ. Зриши ли, что Святый Златоустый глаголетъ? можещи ли разумѣтъ, или уже и сего не разумѣшшъ. Яко церковная молитва, единодушно возсыляемая, дохолѣ Богу, нежели въ дому особъ. И паки Златоустый рече о Христовыхъ дарованій (Маргар., лис. 147): Горѣ воиства Ангельская словословѣть, долѣ же въ церквахъ ликостоятельствуютъ человѣцы, такожде о нѣхъ подражають словословѣ. Горѣ Серафими трисвятую пѣсь вопіютъ, и долѣ человѣческое множество тоже возсылаетъ. (И паки) Ни что же бо тако обрадовану нашу жизнь устроитъ, яко же во церкви красованіе, во церкви насиленнымъ отдохновеніе, во церкви тружающимися упокоеніе. Зриши ли, како Святый Іоаннъ Златоустый церковь Святую восхваляеть, ты же еси уничжажешш, и самь себѣ отъ нея отрѣваешь. Той же бо Святый Зла-
тоустый рекъ (Маргар., лис. 352): Аще и согне-
tишися, аще истомнѣвшися, не отходи отъ церкви.
А ты чеся ради оставилъ еси такое красное при-
ставище, и ищеми во тмѣ свѣта? никогда бо тмѣ
не просвѣтишъ тя, но унѣ отемнитъ тя, яко и самѣ
себе не узриши. Зрн же, что Иоаннъ Златоустый
предложи намъ и о невещественнѣй церкви, рече
бо (Марг., лис. 622): Церковь не стѣны и покровъ,
но вѣра и житіе. (И паки рекъ): пребывай во цер-
кви, аще ли бѣжиши отъ церкви, неповинна есть
церковь. Аще ли внутрь, волкъ не входить. Аще ли
изъдешь вонъ, то звѣрями ятъ бываешь, не отъ
ограды бо церковной, но отъ твоего малодушія.
Церковь ничтоже есть равно. Стѣны лѣтами обето-
шаваютъ, а церковь никогда же старѣть, стѣны
и варвары разоряютъ, церкви же и бѣсове не пре-
одолѣваютъ. Зрни ли, что Златоустый глаголеетъ:
яко аще изъдешь изъ церкви своимъ намѣреніемъ,
то звѣрями, сирѣчь бѣсами, ятъ бываешь. И аще
кто хочееть еже бы отъ бѣсовъ пониману не быть,
тому не подобаетъ отлучатися отъ церкви. Многія
бо нынѣ возненавидѣша церковь рукозданную, всуь
отпадоша и отъ нерукозданные церкви, понеже не
восхотѣша царскимъ прымнымъ, чистымъ и непороч-
нымъ путемъ шествовати, но возжелаша инаго пути,
и пондоша разными малыми тѣшками, и вси за-
блюдиша, и по стремнинамъ высокоумія своего ходя,
овин входоша во старовѣяне, или паче вѣ безза-
коніе, живуть бусурмански съ чужими женами, на-
шапе же съ дѣвицами живуть блудно, и во грѣхъ
tого беззаконія не вышняютъ. Ипин же законъ
имѣютъ воздержный, маса не ядять, и не токмо
отъ блуда, но и отъ законнаго брака удаляются, и молятся много, а крещения, и покаяния, и причащения Святаго ненавидятъ, а сами себя мужики и бабы нарицаютъ церковами; и попами, и отцами духовными. А кин живутъ во православіи неподвижно, и церкви Святыя держатся, тѣхъ ненавидятъ и гнушаются. Себя же и законъ свой поставляютъ высоко, и тако вознесошася, яко бы токмо они христіане, а прочіи всѣ погибли. И во оправданіе себѣ вышняютъ вышедшанное Златоустово слово, еще рече, яко не стѣны церковь, но вѣра и житие. И мы того Златоустаго словесе не отмѣщаемъ, но взуяя яко рукозданные, тако и не рукозданные не отмѣщаемъ. Господь рекъ: Аще брача своего его же видишь не любишь, то Бога его же не видишь, како можешь любити? Подобнѣ и церковь: аще рукозданную, како видишь, ненавидишь, вѣ ней же Господь житіе свое яви, како можешь, уже бить при нерукотвореннѣй церкви, няже внутрь вѣры обрѣтается. Яко бо душа съ тѣломъ сопряжена суть, тако и рукозданная церковь не можетъ безъ вѣры быть, ни вѣра безъ видимые церкви, по-послѣ вѣ ней безкровная жертва Богу приносится, и безгрѣшный Агнецъ приноситъ за спасеніе наше закалается, и пріемлющій то тѣло Агнѣ вѣчные смерти избываютъ, возгнушавшія же съ тою Святаго рукозданные церкви всего сего чужда сотвориша. И нинъ жъ отрекшися отъ церкви пришла законъ такой: поповъ себѣ имѣютъ потаенныхъ, и лжечѣрія ради вѣ церковь ходять, а во церкви всѣ омрачаютъ, и тѣло Христово вѣ скверну вѣяютъ. И аще бо каковому случаю во церкви причастіе
приемляют, и то причастие изъ устъ своихъ измѣщутъ, и аще и младенца по каковому случаю крестьятъ во церкви, и тѣхъ послѣди снова крестятъ, и вѣнчающихся во церкви перевѣнчиваютъ въ домѣ своихъ снова жъ. И тѣ потаенные ихъ попы тѣхъ новозаконниковъ исповѣдуютъ и причащаютъ запаснымъ причастіемъ, а гдѣ тотъ запасъ берутъ, того я довѣдаться не могу. А иные иные пути себе изобрѣтоша, ихъ же не то что изслѣдитъ, но и изчислить невозможно. Понеже кѣй въ нихъ учитель ни восстаетъ, то у него свои отмѣна будетъ, и правымъ путемъ шествующихъ Христовыхъ овцевъ осташся малое стадо, и тыхъ осталовъ непрестанно кийздо законникъ въ свой путь отторгаютъ, и киин въ Божественномъ Писаниі сили неразумѣютъ, тимъ всі на прелестная ихъ многословія склоняются, и въ ихъ пути устремляются. И тако отъ невѣдения множества народа погибаютъ, и впередъ погибать будутъ, понеже непрестанно ловятъ и не умолкаютъ, ходя по домамъ, со истинного пути совращаютъ, и своей ереси научаютъ, сказующе, якобы то ихъ правая вѣра, по старымъ книгамъ уставленная, и яко бы новопечатные книги всѣ искажены суть, и тако всѣхъ послушниковъ своихъ ведутъ въ погибель, понеже простые люди, видя ихъ многословіе, вѣрять имъ, и въ погибель ихъ отъ невѣдения своего идутъ.

И паки той же Златоустый сказуєтъ (Маргари. лис. 427.) рекуши: не удаляйся отъ церкви, ничто же бо церкви крѣпчайше. Упованіе твое церковь небесъ вышшы есть, каменія твердѣйшы есть. Никогда же
стареет, но присно явлется. Сего ради твердость ея явлется, писаніе нарічать ея горою (то есть) не превратное. Каменіемъ ея нарічать, (то есть) не тлёмъность. Дозву ея нарічать, (то есть) многоцёбинность. Царю ю нарічать (то явлется) сродство ко Богу. Дщерь ту нарічать (является) многоплодное. И иными многими имены нарічать, яко да представить той благородіе. Яко же бо Владыка ея много имена имать, тако и церковь многими имены нарічается. И паки Святая церковь наречена тьломъ Христовымъ. И сказуеть про Павла, яко онъ былъ церкви служитель. И по сему всему Златоустову извящленію Церковь вещественная и невещественная особливость имѣетъ, а не человѣкъ Церковь, яко безпоповщія расколники блудословятъ, и себя церквами называють. Аще бо и видѣлъ еси, яко человѣкъ церковію называютъ, и то названіе прикладное, а не истое, ради почтенія человѣчества: тако Апостоль человѣка церковию нарекъ; аще хочешь, то можешь нетокмо церковию, но и Богомъ себя нарещи, понеже писаніе и Богомъ человѣка нарічать (Псаломъ): Азъ рѣхъ Бози есте. А Христось рекъ яко Царство небесное внутрь суть человѣка. И тая вся реченія суть прикладная. И по ихъ расколничью разумѣнію уже и о царствѣ небесномъ пещись не для чего, понеже самъ Христось извѣдывать, яко Царство Небесное внутрь человѣка. О безумія! О несмыслия! доколѣ тако несмыслиения есть, и истинны въ писаніи не разумѣете, истинну ставите не въ истинну, а неистинну въ истинну, и людей Божіихъ съ истинаго пути совращаете, и волшѣбъ себя ведете въ погибель вѣчную. Или невѣстве еже Христось соблазнителемъ
рекъ: Аще кто единаго соблазнитъ, лучши тому со обвешенными на вышн жерновымъ каменемъ ввержень бысть во глубину морскую.

Въ бесѣдахъ Святый Иоаннъ Златоустый на посланіе къ Ефесеомъ пиша глаголеть на отрицающа отъ церкви сице (Нравоучение 11.): Ничто же тако раздражаетъ Бога ако еже церкви раздираться: аще и безчисленная будемъ содѣявше благая, ожже тѣло Его пресвящающихъ, не меншую пріимемъ казнь съ сѣдающе церковное исполнение. (И паки): ныже мученическая кровь можетъ сего загладитя грѣха. (И паки): Глаголю вамъ и засвидѣтельствуя, яко еже въ ересь винасти, еже въ церковъ раздирать, не меншее есть зло. Рцы ми: Аще царю своему и не измѣнитъ кто, но у него пребудеть, а возметъ царскую багряницу и растерзаетъ на части, убо неменшили измѣнника пріиметь. Аще царевъ земному сие содѣявый постраждеть казнь лютую, а иже Христа закалай и истогай на уды, коея геены не будетъ достойнъ. Церковъ есть домъ Отчий, едино тѣло и едина душъ. (Уже и сего сказанія Златоустова не можете разумѣти, еже рече: яко никакія добрые дѣла, нижь мученическая кровь можетъ сей грѣхъ загладити, еже аще кто церковь развращаетъ, и прирече: коея геены не будутъ достойны иже Христа на уды расторгаютъ.

Помыслъ въ себѣ всякій раздиралъ Святую церковь, и пресвятное тѣло Христово попирали. И аще сего Златоустаго словесе не убоимся, то кого имамы боатися, не вѣмы, но Богъ вѣсть, токмо тѣмъ ниже
отчаиваясь своего спасения. Что же и коричная глаголетъ (Кормчая лист. 58. Правило 5.): Аще кто учитъ домъ Божій, си есть церковь, преобладати, и нерадѣти о ней, ни собираются въ ней во время молитвы на вѣніе, да будетъ проклятъ. (И паки правило 6,) глаголетъ: Аще кто кромѣ соборныхъ церквѣ о себѣ собирается, и нерадя о церкви церковна хочеть творить несущу съ нимъ священнику по благословенію Святительскому, да будетъ проклятъ. Зрите ли вся поповщинны и безпоповщинны раскольницы обои прокляти есте. Безпоповщинны прокляты отъ Святыхъ отецъ за еже сами ко церкви не ходать и мнѣть ходати возвранныхъ. Поповщинны же и поповъ мнѣть зане не поблагословенію Епископскому, въ а за церковна дѣйства совершашь въ домѣхъ прокляти суть. А уже когда отъ Святыхъ Отцовъ прокляты, то камо вдѣте, извѣстно бо есть яко проклятии царствія не наслѣдатъ, тамо бо входять благословеннии, а не проклятыи. По- мѣстнаго Собора вже въ Лаодикіи глаголетъ (Правило 35.): Яко собираеся на вѣніе кромѣ церкви, и нарицая Ангелы да будетъ проклятъ. Толкование же того правила глаголетъ: съ себѣ похваляюще яко чинъ и житіе мнѣютъ ангельское, и сего ради оставляя Божію церковь, и особно собираеся на вѣніе и на молитву глаголюще Ангелы приведуть къ Божу и Отцу, да будетъ проклятъ. Яко оставля Господу Богу и мудрствуяй недалече идолослужителямъ. Зрите ли ратниче Святыхъ церкви кому уподобился еси со своимъ мудрованіемъ, или и сего меразумѣши, яко со идолослужителями соравнялся еси.
Вселенского шестого собора глаголетъ (Правило 80.): Аще кто не нуждь ради отъ церкви на три недѣли отлучится, церковникъ да извержется, мирскій же да отлучится. Зриши ли, аще кто и на три недѣли отлучится безъ нужды, то уже отъ Христіанства отлученіе пріемлемъ, а раскольницы отлучишия не на три недѣли, но до скончанія живота своего. И таковыя по скончаніи своемъ къ кому причитаться имать, токмо къ прочимъ проклятымъ еретикамъ, ки на соборѣ прокляты, яко со тѣмъ тако и синъ оять Святыхъ Отцовъ, а не отъ насъ прокляти суть, и съ проклятыми правовѣрнымъ никакова сообщенія имѣти неподобаетъ, дабы не впасти въ ихъ проклятие, понеже со преподобнымъ преподобенъ будемь. (Псаломъ 18, ст. 28.), и со избраннымъ избрань будемъ; а съ проклятымъ паче строптиваго да развратишися. Видѣль еси, како насъ Святая Божественная писанія понуждаютъ о Святѣй церкви радѣти, и на молитву и на пѣніе въ ню собиратися, а нерадящихъ о церкви и нехотящихъ во церкви молиться правила проклинаютъ. И тѣмъ бо проклятию подпадають, ки о томъ небрежа о церкви въ домѣ своихъ молятся, коли же прокляти суть, какъ своею волею отъ святыхъ церкви отрекохися и ненавидятъ и, и гнушаются ея паче идоложертвенаго капища. У древнихъ христіанъ того не бысть, еже бы идуще не возврати на паганскія кумиринцы, а въ насъ самѣхъ такое произрасте злочестіе, еже и отъ вѣка неслыханное: Святыхъ Божіихъ церквей тако гнушаются, что и возврати на нихъ не хотять, но лютымъ вѣдуще погуляя, или шапку нахлюча, или лице свое отвративъ отъ церкви проходить.
О безуміа великаго, в язъечи неудобнаго! О правь жестокаго и отъ вѣка неслыханнаго! Гдѣ такова прежде жестокость или безумиость явилась, ежебы тако Святую церковь кто воззенавидѣлъ, яко же наши раскольницы воззенавидѣша матерь свою, отъ нея же породилися и отъ діавольскихъ области свободился, воззенавидѣша все великіе пагубныя вещи, яко и вовритъ на ню не хотятъ, а не то чтобъ вню внять, и съ показаніемъ и со слезами къ ней приписать, и прощеніе испросить. Намъ православнымъ христіаномъ запрещено въ еретическіе церкви ходить на молитву, а ежели не ради молитвы внять въ нея, такова запрещенія намъ христіанамъ и о еретическихъ церквахъ мѣсть. А наши раскольницы мню яко пріяли сей законъ злобыный отъ начала злобы діавола, той бо злобся на Святую церковь, тако научи ихъ гнушатися, дабы примириться имъ ко Святѣй церкви было невозможно, понеже по правиламъ Святыхъ Отецъ вси гнушающіяся Святыхъ церквѣ прокляти суть, и надъ таковыми власть имать онъ діаволь.

Азъ же реку: Аще отъ проклятия сея злобы престануть, и въ показаніе пріидуть, то милостивъ Господь пріиметь яко же древле блуднаго сына прія, и въ первое достояніе введенъ, и изъ діавольскихъ усть можетъ исхитити, токмо наше надобно показать доброе предложение. Видѣль еси, что Святый Иоаннъ Златоустый о развращающихъ церковь глаголеть: Яко никакие добрые дѣла того грѣха, еще развращаютъ церковь, загладити не могутъ, но ниже мученическая кровь. Зрите ли аще кто и замучень будетъ, а съ церковью Святою.
не примиряся, той спасения и за страдание свое не
получить. Ужели зришь, коль велика есть церковь,
и коль возвеличена от во Святаго Златоустаго и отъ
прочихъ Святыхъ Отецъ. Ты же кто еси, хочешь
таковыхъ великихъ свидѣтелей опровергнти, и Свя-
tую церковь тящися возвѣки ослѣднити. Самъ бо
Господь неложными своими усты рекъ: Яко врата
адова одолѣти ю не могууть, но вси погибнутъ, ки
на ню ратуютъ, и опровергнти ю хотятъ, ти вси
сами погибнутъ вѣчною погибелю.

Насъ же, православныхъ христианъ, неподвижныхъ
въ расколы, утверди Христе Боже неотлучно при
Святѣй Твоей церкви быти, и тебе Господа Бога
хвалити во всѣ вѣки вѣковъ.
Глава VIII.

О пресвитерахъ и о власти, отъ Бога данной имъ.

Несь бо на семь свтѣ всечайши чина священническаго, понеже самъ Богъ возвеличи его, и даде имъ власть тую, кую самъ нияше, рече бо (Иоан. 20, ст. 23.): Имъ же грѣхи удержите, удержатся имъ, а имъ же отпустите, отпустятся имъ. И наки рекъ (Мате. 18, стих. 18.): Его же свяжете на землѣ, связанъ будетъ и на небеси. Зрите ли, какову Господь Богъ власть даде имъ, яко его же свяжутъ на землѣ, той и на небеси связанъ будетъ. И сего ради подобаетъ намъ освященный чинъ великою честию почитати, не токмо архимандритъ, но и простыхъ иерейевъ: вси бо власть ту имуть, еже вязати имь рѣшити ны. И предъ ними подобаетъ намъ рабски поступати, и во всякомъ повинновениіи у нихъ быти, понеже Богъ всѣмъ имъ власть далъ безъ оскудѣніи, а слово Божіе мимо не идеть, самъ бо о семь за свидѣтельство, рекущи (Лука 21, стих. 33.): Небо
и земля мимо идет, словеса же Моя не мимо идут. Что же возглашает против сей великия власти, отъ Бога данные архієреямъ и іереямъ, и ругающія ихъ, и чинъ ихъ ни во что ставящи: всѣ бо сій противящіЯся священству, противятся самому Богу. И еще зрите, что и еще Господь глагола къ народомъ сице (Матей 23, 1.): Книжницы и фарисеевъ съдъ поня, весь убо аще рекуть вамъ блюсти, соблюдайте и творите, по дѣломъ же ихъ не творите. Зрите ли Господень глаголъ, яко не повелѣваешь священничыхъ дѣлъ смотріть, но повелѣваешь повелѣніе ихъ исполнять, и елика рекуть, повелѣ слушати. Ты же кто еси существо Господню повелѣнію, и щитаети священническіе неисправы, и что ти благо глаголеть, не слушающи, и всѣ возреки ему дѣви? А Иоаннъ Златоустыій именно о семъ глаголеть: яко аще узриши священника недостойна и священства, не оглаголуй его. А ты поставляющи всѣхъ священниковъ разумѣйшій и праведнѣйшій, и то себѣ вѣдай, яко той совѣтъ пріялъ еси отъ самаго диавола, той бо влагаеть человѣкомъ мысль высокомѣнную, дабы ему тѣмъ навлекши тя изъ ограды Христовой, и еже бы врнпути тя въ дебрѣ геенскую. Любимиче, не повинуйся его злому совѣту, понеже онъ учитъ все на пагубу, а не на спасеніе. И аще хочещи отъ него отбыться, то не приемли себѣ того и въ мысль, еже бы ты возмѣтился разумна, или исправна предъ Богомъ, но приемо синяща, и священникамъ покоряйся яко Богу, понеже ти суть слуги Бога вышняго, и ихъ почитаніе восходить на самого Бога; подобнѣ и хула священника восходить на
Бога. И паки вры Господень глаголъ (Лука 10, 16.): Рече бо ученикомъ своимъ: Слушай вая, Мене слушаеть. И отметайся вая, Мене отметсяается. Видите ли, како Господь присоедини себѣ священническихъ чинѣ, и не великая ли имъ власть дана, по- неже рече: слушай вая, Мене слушаеть, такожде и отметайся вая, Мене отметается; и по сему Господню глаголу, кин отъ священниковъ отметаются, ти отъ Самаго Бога отметаются, и хулящѣй священниковъ, Бога хулять.

Павелъ же Апостоль безъ всѣкаго прекословія повелѣваеть меншему отъ большаго благословлятись. (Ко Евреямъ 7, 7.): Зрите непокоривиі, яко Святый Апостоль безъ всѣкаго прекословія повелѣваеть меншему отъ большихъ благословеніе принимати: а вы не токмо благословеніе не принимаете, но и гнушаетесь ихъ, и хулу на нихъ возвагаете великую, слугу Божіяго и посвященного ругаете и хулите. А о семь уже вамъ мочно разумѣть, яко хула отъ самаго диавола и отъ сына его Антихриста происходять, и православнымъ христіанымъ велима надобно себѣ хранить отъ хуленія, аще бо сей грѣхъ видится въ невеликѣ, обаче хулники послѣдники суть Антихристовы, и царствія небеснаго не наследять.

Святый Іоаннъ Златоустый о священникахъ тако глаголетъ (Маргари, лист. 175.): Яко между Бога и человѣческаго естества стоитъ священникъ, я молвы наши возводить на небо, и оттуду милость Божію и честь къ намъ сводить. И его же священникъ свяжетъ на земли; и Богъ, послѣдняя рабу своему, уже не имать розвязати на небеси. А аще же
разрѣшить кого на земли, той разрѣшен быть и на небеси. Давида Царя егда обличи Пророкъ Наеванъ о грѣхѣ, еже блудъ сотвори со Вирсавіою, не разгнѣвався яко царь, но смирнися яко рабъ, и нача каяться со снѣзами, и на свое пророчество не возвадѣлся, но смирѣнѣв покорися обличившему его Пророку, а аще не повинулся тому обличенію, то всѣчески погибѣть бы. Яко же и Озія царь, или яко жъ и нинѣ множи отъ упрямства своего и отъ мелокорости погибѣо. Непокоривший и жестокоиѣніи, можете ли Иоанну Златоустому вѣрить, или и той ложь написа, еже рече: яко священникъ стоить между Бога и человѣки. И зриши ли, яко молѣлъ наши возводитъ на небо, и оттуду милость Божію къ намъ сводить. А вы отъ непокорства своего ни во что ихъ ставите. И зристе ли, какую великую Богъ имъ власть даде, яко его же той свящѣетъ, уже и Богъ того не разважеть. И како таковыхъ великихъ снѣгъ Божіихъ умножаете, я на вѣ что ставите, и не хощете въ повиновеніи у нихъ быти, но устремистесь въ путь Озіі, непосвященные священниками ся нарицаютъ, а посвященныхъ за простыхъ людей почитаютъ, санть же яхъ на себя восхищаютъ. О горе тому, иже послѣдуетъ и ревнуешь Озіі царю. Давана и Авирона за пререканіе живыхъ земля пожрала, Озію же первѣе проказою порази, а потому и лишение жизни сея прія. Тако бо вси пререкатели и похотители священническаго на ся сана постраждуть и погибнутъ. Аще бо кто хощетъ спастися, тому не Давану, но Давиду ревновать подобаетъ, и обличителей своихъ любить и слушать ихъ со смирениемъ, а не съ пререканіемъ. И тако
может гонзуть отъ погибели вѣчные, но еще и наслѣдіе вѣчныхъ благъ получить.

Паки той же Святый Іоаннь Златоустый глаголетъ (Маргаритъ, лист. 472.): Священникамъ повелѣваетъ negerися сище: блюдиете, да не погибнетъ овца отъ стада, сего ради проповѣдите слово, блюдите опасно, како ходите, блюдитесь псовъ, блюдитесь волковъ, блюдитеся татей, блюдитесь, яко прелестницы изъйдоша въ міръ, бодрствуя поучицы именія Христова. Эрные, православны, како Святый Іоаннь Златоустый повелѣваетъ священникамъ пасти стадо Христовыхъ овецъ и сказуетъ, яко уже изъйдоша прелестницы въ міръ, то есть посланницы антихристовы на священный чинъ и на вся святныя хулницы, и нарицаетъ ихъ Святый Златоустъ волками, и повелѣваетъ отъ нихъ блюстися, дабы ти волки не распудили Христовыхъ овецы, нарицаетъ же ихъ и татмы, дабы потаенно не покрали Христова именія. Видѣсте, коликую власть Господь дарова презвитеромъ, и наки видѣсте, колико нимъ и пещися о спасеніи нашемъ повелѣно. А въ ни во что ихъ ставите, и покоренія ни малаго къ нимъ не имѣте. Блюдитесь, да не погибнете вѣчную погибелью.

Паки Святый Іоаннь Златоустый, сѣдя во узахъ, глаголетъ (Прологъ Марта въ 10 дѣнь.): Послушъ мнѣ есть или реши свидѣтель Богъ, Его же ради узы пріяхъ, но Духъ проповѣдъ мнѣ, сице глаголъ: безъ епископа ни что же творити, идѣже бо явится епископъ, тамо множество благъ будетъ, неподобно есть безъ святителя ни крестити, ни брака творити, се бо Господеви угодно есть, еже святителя чтити,
и чтый святителя отъ Бога почтень будеть. И свя-
щеникомъ достойтъ повиноватися аки Апостоламъ
Христовымъ надеждю нашою да видими ими обра-
щемся, и того ради почитайте епископовъ яко са-
мого Христа, Презвитеровъ же яко сопрестольниковъ,
безъ нихъ бо церковь не освящается. Причетниковъ
же чтите яко отцевъ своихъ. И все, елико аще ре-
четь ти священникъ, сотвори и не уклонися ни на-
лѣво, ни надесно отъ глаголемыхъ. Человѣкъ бо
аще сотворить преврѣние, еже не послушати священ-
ника, той достоинъ есть смерти. Зриши ли, раскол-
ниче, яко Златоустый присуди смерти не повину-
ящихся священникомъ. Паки зри, Малахія Пророкъ
рече: устну священническу сохрани глаголы рѣзумаС
и закона взыщи отъ устъ Его, заме вѣстникъ есть
Бога Вседержителя. Зриши ли, различе церковный,
яко и Пророкъ Божій нарцает священника вѣст-
никомъ Бога Вседержителя, а ты его аки врага не-
навидишь. Паки Златоустый глаголеть: всюду душею
твою благочестуй Господу, и священикамъ Его
честь воздавай, всюю силою твою возлюби сотвор-
шаго тя и слугъ Его не оставляй, бойся Бога, свя-
щеника слави. И паки Златоустый глаголеть о свя-
щеникахъ сице: Сиі оосвященны суть Господемъ
Богомъ, жертвы бо и дары Богу своему о тебѣ при-
носикъ, и святи суть. Паки рече: жолиъ васъ, бра-
тіе, знайте труждасящихся о васъ и творите любовь
къ нимъ. Аѣпо же есть, возлюбленный, чтить свя-
щенники аки други Божіи, ихъ же избра Господь
и прослави, и нужда убо человѣкъ долгъ воздавати
имъ, не отъ себѣ бо кто приемлет честь, но зван-
ный отъ Бога, сего бо нѣсть речено ни нынѣ, ни
прежде, еже священнику противиться, ибо противлящися священнику судъ себѣ пріемлють, писано бо есть: старшійшинъ людь твоихъ да не речешь зла. Самъ же Господь глагола: пріемляй васъ, Мене пріемлетъ, и пріемляй Мене, пріемлетъ послѣдующаго мя. Зри, противниче, коль чинъ священнический, а вы не токмо священники, но и самые крайнія архіерей не чтете и не повинуетесь имъ, и не до сего ста, но въ всѣхъ руганяхъ ругаете ихъ. Вы яко Христовы глаголы, тако и Златоустовы вся попираете, и ни во что ихъ поставляете.

Аще же кто въ васъ отчаяніемъ въ верчную еще погибель не впалъ, но отъ Лжесловія расколничъ во отчаяніе пришелъ еси, и то возри на того превозидера, (Прологъ Марта въ 13 день), иже служилъ литургию по еретическому служебнику: сами бо о семъ вси вы вѣстѣ, яко не отступиша отъ него Ангелы Господни, и безгрѣшень онъ былъ, аще и отъ еретикъ бѣ пріяя, и еретически отправляя, и Ангелы Господни не отступиша отъ него. А отщепившіся Святѣяя церкви глаголютъ, яко нынѣшнія священницы вси не священницы, и того ради сами и крестята, и свадбы вѣнчаютъ, и ина дѣйства дѣйствуютъ, а простолюдины, зря на ихъ Лжесловія, не вѣдуще, яко ядъ аскидѣнъ подъ устами ихъ, имуть словесемъ ихъ вѣру, и послѣдуютъ стопамъ ихъ. И вы православныя, кин отъ Лжесловія расколничъ въ сумѣніе не входите, Господа ради Создателя своего не слушайте тѣхъ живыхъ учителей, кин не повелѣваютъ во грѣхѣхъ отцамъ духовнымъ каяться, но повинуйтесь самому Богу, той бо не ложь есть, и глаголь Его истины, а Онъ ясно и не сокрено рече.
покайтеся, приближеннуюя царство небесное. И Иоанн Предтеча таяжь глаголетъ: покайтеся, приблизитесью царство небесное. И Петръ Апостоль глаголетъ таяжъ: покайтеся и обратитесь, да очиститесь отъ грёхъ вашихъ. И то Иоаннъ Златоустый таяжъ глаголетъ. И вы сами о семъ разсудите: живымъ ли учителемъ, отлучающимъ отъ покаяния, въра ят, или самому Богу и вѣрнымъ Его слугамъ. И азъ вмъ и присовѣтываю вамъ лучши повиноватися Богу и Божимъ вѣрнымъ ученикамъ, а не дьяволу и его послушникамъ, дабы не улучши въ присвядной пропасти адской.

Насъ же, стоящихъ въ неподвижности, соблюди Господи Боже въ любви твоей пребывати, и рабоп твоихъ съ любовию принимати, и прёдъ ними во всѣкомъ покореніи быти, и еже въ чемъ намъ не прекословнымъ прёдъ нами, дабы намъ съ Даваномъ и Авирономъ и со всѣми отвергшимся отъ Святыхъ церкви не погибнуть.
ГЛАВА IX.

О ИСПОВѢДАНИИ ГРѢХОВѢ.

Пенавидящих исповѣдания предъ иерей, и сами ся наущших, зните, что любяная ваша книга Кирилла Иерусалимскаго о покаяніи глаголеть (Кир. лист. 202.): возвѣщаеть бо, яко уставися исповѣдание грѣховь во церкви предъ священници, еже въ ветхомъ завѣтѣ, во повелѣнію Божію, повелѣно согрѣшающаго мужа, или жену, иерею поставить предъ Господемъ, и да учить его съ клятвою, и о грѣвѣхъ вопрошаєтъ. Иисусъ же Спасовъ написа, еже не стыдѣтися исповѣдать грѣхи своя, (рече) бойся Бога, и прослави іерея. Господь же іереемъ власть такову даде, рече бо (Ioan. 20, стих. 53.): аще кому грѣхи отпустите, отпустятся имъ, а имъ же удержите, удержатся имъ. Апостоль же Павелъ пишеть сице (Галат. 6, 1.): аще человѣкъ впадет въ нѣкакаго согрѣшенія, вы духовніи исправляйте такового духомъ кротости. И паки (рече къ нимъ): повинуйтеся наставникамъ вашимъ и
покарается. Иоанн же Лествичник писает: не прелаяйся тым, еже не испов'дывать греховъ своихъ, понеже и т'лесный врачъ не можетъ раны излечить, аще не узритъ ю откровену. Василій же Великій повел'велаеть языкъ отца духовнаго ключи себѣ имѣти (Соборн. лист. 184.). Зрите ли, православніи, каковы отцы духовніи велики, и имѣти его Святый Василій Великій ключемъ повелѣл, еже есть безъ его воли ничего творить не подобаетъ, и по сему сказанію како тіи о себѣ разумѣютъ, иже отцовъ своихъ духовныхъ не слушаютъ, и ни во что ихъ ставятъ. Что же рекутъ гнущающііся презвитеровъ и не хотящііі испов'дати имъ греховъ своихъ. Напааче же иже живутъ въ безпощадной ересь, и въ Монасеецевинѣ, понеже тіи не токмо отцовъ себѣ духовныхъ имѣютъ, но ниже священство при себѣ держать, но сами себѣ пасуть, и сами себя отцами духовными и пастырями наричуть.

Святый Златоустый глаголеть (Маргарить, лист. 269 на обор.): не таково люто есть согрѣшати, яко по грѣхѣ безстудіе, и еже не покорятися іереямъ, и такоцая повел'вающацымъ. Зрини ли, каково ясно Златоустый изъясни, яко не таково люто согрѣшающему согрѣшати, нежели по грѣхѣ не каяться, или кто возвраниеть каяться, и всякимъ своимъ яже-словесіемъ отъ покаянія людей Божіихъ отводить. Любимицы мои, кто вамъ таковой злый совѣтъ изнесе, еже отцовъ духовныхъ не имѣть, и грѣховъ своихъ не испов'дывать? Зрите, яко отъ самого Бога покаяніе, или реці испов'дваніе грѣховъ уставлено есть: въ ветхомъ бо завѣтъ повелѣно согрѣшившаго
поставить въ церкви пред Господомъ и о грехъ вопрошати его о святой. И исусъ же Сирианъ новелвает не стыдясь грехъ неповдываемаго. И таки, уча насть, рече: Бойся Бога, и прослави иерей.

Зриши ли, како и въ ветхомъ завѣтѣ новелвено иеревѣ почитать, аще и не Христовы быша намѣстники, колиже паче нынѣ подобает намъ чтить и повиноваться нынѣшнимъ иеремѣ, понеже сии суть намѣстники Христовы, а не Моисеевы. Не стыдися исповѣдать грехи своя. И о семъ вѣн не невѣстѣ, каковую имя власть Господь Богъ дарова, еже аще ного свящут они на землѣ, то уже и самы Богъ того не развяжетъ. О величии и непрѣ менныя власти Святительскія! кто бо не убоится вашего взыянія? Аще бо едимымъ токмо глаголомъ свящетъ, то крѣпчайши многихъ узъ желѣзныхъ. Аще бы колицкими узы желѣзными ни обязань кто былъ, то кузнецъ могутъ ихъ разрѣ шити. А духовного взыянія и Богъ розвязати не можетъ, токмо развѣ той же, уже связа, розвяжетъ. Тѣмъ же иеремѣ и еще Господь приложи власти, рече бо: аще кому грѣхи отпустите, отпустятся имя, и имя же удержите, удержатся имя. И зриши ли, какую власть великую Господь даровалъ иеремѣ: все бо спасеніе наше вручилъ имя, и безъ ихъ предводительства не можно есть человѣку спасися. Ты же, вѣ безпоповицейной ереси живый, како грѣхи свои самы себѣ отпустишь. Ей соблазнился еси, и улови тя диаволь удою самоизмѣнюю: той бо воспрети тебѣ каятися, сице выя ради вины, понеже аще покается предъ иеремѣ, и онѣ тя въ погрѣшеніѣ твоемъ, по данной
ему отъ Бога власти, разрѣшить, то надъ нимъ уже дѣвовъ власти не возвратить, и трудъ его демонскый, ныне трудился приводя его въ грянчояденія, по- гибаесть. И того ради вели дѣвовъ человѣческое покаяніе не угодно, того ради и послушникамъ сво- имъ съ вѣликимъ прершеніемъ претить, дабы люди не каялись. А аще же и Юрец, смотря по твоему гря- хами, и по твоей силѣ возложить на тя его, еже есть епитетию, и аще кто любезною пріиметь, и исправляй ся будешь ненамѣнно, то дѣвовъ не ток- мо собою, но ниже по насланію чародѣевъ можетъ ему какую пакость сотворити, и сихъ ради винѣ како дѣ- вовъ любить человѣческое покаяніе, а и сие не бол- но ли дѣвову, яко любящія покаяніе, и предъ от- цами духовными повинованіе. Идуть во Царство Небесное, и при кончать житія своего покаянія и при- чашенія тѣла и крови Христовой не лишаются. (Сего бо много и наші очи видѣша, еже кіи человекъ содружіе со дѣвовомъ имѣли дѣйствительное, по- каянія свята го линянія: и всѣ со своимъ сіемся со дѣвовомъ ради какова вещи при смерти покаянія лишаются). И того ради дѣвовъ по премьтому прет- тить каяться и православныя христіаномъ, колимъ же накъ ты имѣ пречить, кіи отъ святыхъ церковъ уже отпали, и въ повинованія у него всѣгубителя пребываютъ. Видѣте ли, яко Иоанъ вѣчникъ не повелѣваешь тѣмъ предшатися, еже о грѣхахъ не каяться. И ты, человѣческий помысли въ себѣ, по вышеписанному сказанію, како чаяешь, можешь ли спастися повинуясь дѣвову, а Божіе повелѣніе и Святыхъ Отцевъ наказаніе отринуть отъ себѣ, и аще чаяешь тако спастися, то-видишь, яко соблазнясь еси.
и велика склонились еси въ погибель, то себѣ вѣдай,
yко небо и земля мимо идеть, а словеса Господня
мимо не идутъ, уже когда самъ Господь власть спас-
сенія нашего вручилъ іереямъ, то вѣчего намъ пре-
кословити Божію повелѣнію, жестоко бо есть про-
тиву рожна праги.

Насъ же, не поползшихся въ баснословія расколь-
ничя, утверди Боже, еже бы всегда при тебѣ Го-
сподь Божѣ быти, и въ воли Твоей жити, и не пре-
станно грѣхи свои исповѣдывать: и во всякомъ по-
винованіи у настьрея своихъ жизнѣ свою препро-
водити, а по разлученіи душа отъ тѣла сподоби
Господи Боже наслѣдити намъ жизнь вѣчную.
Глава X.

О причащении тела и крови Христовой.

Господь Богъ нашъ тако насъ возлюби, яко насъ ради плотию пострада, и тьмъ своимъ страданіемъ изъ рукъ сатанинскихъ высвободи родъ человѣческий, и въ залогъ даде намъ плоть свою ясти и кровь свою пити, да живи будемъ во вѣки, рече бо самъ о себѣ (Иоан. 6, 51): Азъ есмь хлѣбъ животный, иже сшедый съ небесе: аще кто снѣсть отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки. И хлѣбъ, его же азъ дамъ, плоть моя есть, иже азъ дамъ за животъ миры. И паки рече (Иоан. 6, 53): аминь, аминь, глаголю вамъ: Аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго, и не пиете крови Его, живота не имате въ себѣ. Ядый мою плоть, и пияй мою кровь, имать животъ вечный, и азъ воскрешу его въ послѣдній день. Зрите вси удалящихся отъ тѣла Христова, како имате воскреснути, понеже Господь обѣща вскресть тѣхъ, кии пресватое тѣло Его пріемлють. А киин отъ пре-
святаго Его тѣла не токмо удаляются, но еще и въ скверну вмѣняются, то како ты имуть воскреснутъ, и кто ихъ воскресить, понеже таковыхъ не обѣща Господь воскресити. И паки рече Господь (Иоан. 6, 56): Ядый мою плоть, и пий мою кровь, во мнѣ пребываетъ, и азъ въ немъ. А киа люди отъ святыя церкви отпали, и тѣла Христова гнушаются, и не токмо просто гнушаются; но еще и мерзостью запустѣнія нарицаютъ, и всѣхъ скверны сквернѣе вмѣняютъ, а глаголютъ, яко бы въ нихъ Христосъ живетъ. И азъ не вѣръ, како таковы памышляютъ, еже бы Христу въ немъ жить, киѣ весь въ противленіи жить. Господь Богъ не ложными своими усты рекъ сие слово, еже ядый мою плоть, и пий мою кровь, во мнѣ пребываетъ, и азъ въ немъ, то како Христосъ въ томъ человѣкѣ имать жить, иже тѣла Его Святаго не пріемлетъ. Ей таковой соблазнился есть великимъ соблазненіемъ, но токмо въ таковомъ живетъ діаволь, той бо, вселися въ человѣка, владѣеть имъ, и до пріятія тѣла Христова не допускаеть, понеже егда ки человѣкъ достойны тѣло Христово пріемлетъ, то діаволу уже въ немъ жилища не будетъ, и того ради послушникамъ своимъ велии претить, дабы удалялись отъ пресвятаго тѣла Христова; идѣже бо свѣтъ возсіаетъ, тамо тмъ не бываетъ, а идѣже свѣтъ нещестъ, тамо токмо мрачна тмъ пребываетъ.

Иоаннѣ же Богословѣ въ посланіи своемъ первои пишеть (I Иоан., глава I. 7.), яко кровь Иисуса Христа Сына Божія очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха. Эрите ли, проклятии, яко кровь Христова грѣха человѣку очищаетъ, а вы трепоклятии въ скверну,
вышает, и блаженствует, оценивая вины чистые, и быть снабженным чистыми словесами, в согласии соединяется, а в Богослову слову от вин к воде очищается, а вы блаженствует, как бы вин в очищение, бессмертные винные уста превращающиеся в теле и крови Его пресвятых обещающе живот в вечный, а вы виновые виночные уста обещаюите за приятные тела в крови Христовы понесение вечною, и честому будет послешдовать, вам ли и живущим словесам, или Христовым неложным глаголом, и возлюбленного Его ученика Иоанна Богослова? аз бо вин, яко вин от воды есть, и сведете вы в воде воду в привесление безделну; аще же послешдаем Господних неложных уст реченных словес, то вин, яко бо Божи истинна есть, и от Него истинна происходит: и возведете той Господь глагол в превышенье небо, и явь есть, яко лучения вин нам православным Христом Божиим слову послешдованы, а не диволу, да избавимся вечною мучения и послешданием живот вечный.

Павел же Святый Апостол пишет глаголет (ко Евр. 1, стих. 29): колико мины гордия сподобиться муки, из сына Божий поправый, и кровь виною, в ней же освятися, в скверну возненавид, и духа благодать укоров, вино божий кровь рекаю: Мне отмщение, аз яводам, глаголет Господь. И паки рече: судите Господь людем своим, страшно есть, иже вредить в руце Божи животу. Эрите вся отвращающихся от теле в крови Христовы, что Святый Павел глаголет за виною скверною крови Христовы: не царство небесное обещавает,
но горкую муку, и прирекъ: страшно есть власть въ руцъ Бога живаго. И Павелъ Святый глаголеть, яко страшно: ты же како безстрашенъ еси явился, вже не токмо мнѣніемъ своимъ помышляешь тако, еже тѣло Христво скверно, но глаголень, и вѣруешь, яко то есть самая скверна и мерзость загустія. Како тако явился еси безстрашенъ, или Павелъ Святый солгавъ сие написа, и аще Павелъ ложь, то можете ли правдою поставити самого Христа, понеже и самъ онъ то речъ о семъ именно, яко кин тѣло Его пріемлють, тым воскреснутъ. И по сему сказанію явѣ есть, яко токмо тым воскреснутъ, кин тѣла и прове Христво причащаются, а кин гнущаются, гдѣ тогда явятся? но токмо по слову Святаго Апостола Павла, въ горкую муку звережены будуть. Азъ аще и паче всѣхъ человѣкъ грѣшенъ есеь; а о семъ велии удивляюся о вась, коего есть духа, еще самою своею волею отреклись, и не просто отреклись, но съ великою враждою, дабы и примириться къ нему невозможно. Есть бо и вѣрная послѣдость, повелѣвающая, не косне браниться, но на мирѣ мѣсто оставляти: и вы такъ со Христомъ разбранились, что азъ не вѣръ, како и примиритесь, но токмо разъ гонки слезами и великими трудами. Азъ мнѣ яко и малые дѣти могли бы то разумѣти, еже противиться Христу и всему Святому Писанію воротки дѣлать, погибель есть явная, и не явная ли сія погибель, и не сугубы ли грѣхъ, еже не токмо точию едины нудитесь, еже бы по апостольскому слову горкия муки сполобиться, но и цѣлѣхъ порѣзаете и нужды за собою влечете въ тую же добрь геомскую, въ нѣкоже сами нудитесь. О горе, яко тако возлюбила тму
паче свъта, и горную муку паче пресладкаго райскаго веселія.

Зрите отшепиницися отъ святых церквѣ Христовы и гнающихися Святаго Причащенія, что и любиная ваша книга, глаголемая о вѣрѣ, глаголеть: яко аще не свѣсте плоти сына человѣческаго, и не пйете крови Его, живота не имате въ себѣ. И приложиша реши, яко заключи Христосъ, глаголя: Небо и земля мимо идеть, словеса же моя не мимо идутъ. И кто не ужаснется отъ вышеписанного прешенія, и не послушаетъ гласа Господня, развѣ тотъ, иже животъ вѣчный погубитъ хочетъ. (И паки речено): Кровь Иисуса Христа сына Божія очищаетъ насть отъ всякаго грѣха. И паки речено: яко сія кровь содѣловаетъ, яко образъ царскій въ насть свѣтеть, сія красоту и свѣтлость душу укрѣпляетъ, сія демоны отгоняетъ, сія весь миръ очищила, тою омыется душа; тою и украшается. Зрите ли, како сія избранная ваша книга глаголеть, яко Тѣломъ Христовымъ и Кровию Его очищается отъ всякаго грѣха, и свѣтлость и красоту душѣ подаетъ, и бѣсовъ прогоняетъ. И како вы книгу о вѣрѣ объемлете и любжете, а что въ ней на спасеніе наше написано, того не видите; токмо то видите, кион отъ неискусныхъ справщиковъ плевелы вкинуты, и аще доднесъ дьявольскимъ затмѣніемъ не видѣсте, то поне нынѣ прозрите, и зрите на 51-мъ листу, вся бо сія тамо узришь. И сіе како уже не можете разумѣть, написанное тамо, еже кто не ужаснется, но токмо развѣ тотъ, кто живота вѣчнаго не хочетъ. Аще не могу сего знать, откуду такая слѣпота и убѣдство на васъ напало, что самаго явнаго глагола не мо-
жете ясно видѣть, и аще и видите, а разумѣти не можете, токмо развѣ уже запечатлѣни есте антихристовою печатию, то уже тѣмъ не допустить диаволь ясно зрѣти и разумѣти. И тын не токмо причастія Святаго могли сподобитися, но ниже пока-занія исподобятся, но тако яко скотъ безсловесный душн свои извергнутъ. Понеже тын вси Антихри- стовы суть, и власть надъ ними имѣетъ диаволь всесовершенную, и что хощеть, то въ нихъ и исполняеть. О лютѣ, лютѣ тому, кто поддадися диаволу, и сыну его Антихристу, понеже тѣмъ всѣмъ уже, (аще не истинно показуется), не убѣжать вѣчнаго мученія въ пренепредельномъ тартарѣ, уготвленнаго Антихристу и всѣмъ послушникамъ его.

Зрите же и еще, что таяжде книга о вѣрѣ вѣ-щаешь (О вѣрѣ, лист. 54): Аще кто Агнца Божія Кровію предражайшему не помажеть дому своему: въ таковомъ коемидо первородная его душа жива быти не можетъ. Въ ветхомъ завѣтѣ написано: аще кто крове ветхозаконнаго Агнца возгнушается, таковыхъ смерти предаваѣшъ. Павелъ же Апостолъ рече: колѣ множе горшевъ сподобляются мучѣ, иже сына Божіа неправый, и кровь завѣтную въ скверну вмѣ-нивъ, въ ней же освященъ есть. И сіе книга вашея любимыя сказаніе зря, что отвѣщаеще? Видите ли, яко аще кто і ветхозаконнаго Агнца крове возгнушается, смерти повелѣно предавати. Колѣмъ же паче долженъ суть смерти тынъ, иже Агнца Божія крове возгнушались, въ скверну въ вмѣниаютъ.

Зрите, яко и Кириллѣ Іерусалимскій тоже вѣща-еетъ (Кириллѣ, лист. 34): Яко аще кто Кровію сына Божіа праговъ устъ дому своего не помажетъ, душа
его первородная жива были въ немъ не можетъ. Яко же самъ Христосъ рекъ: аще кто не пьетъ Крове моей, живота не имать въ себѣ. Уже ли можете вѣрить, яко еже глагола книга о вѣрѣ, тая же глаголет и Святый Кирилъ Іерусалимский, яко аще кто Крове сына Божія не пьетъ, та душа жива были не можетъ. И аще и сіимъ вѣрнѣйшимъ своимъ свидеlemъ не имете вѣры, то уже кому вѣритъ будет?: тымъ бо писуть согласно, яко та душа погибнетъ, какъ Тѣломъ и Кровию сына Божія не освятится. И правила Святаго Антіохійскаго Собора отвращающихся сты Святаго Причащенія повелѣваютъ отъ себе отрѣзати. И по сіимъ яснымъ извѣщеніямъ, не токмо намъ православнымъ христианомъ съ таковымъ сообшаться въ яденіи или въ питіи, но ниже інаго какова содружія, иля сожитія съ ними имѣти, и на пути поздравится съ ними недостоитъ, понеже врази суть Христовы. А по Златоустову словеси: аще и со царевымъ врагомъ содружится, той таковыя же врагъ учинятся, и постраждеть такожде, како и врагъ царевъ. И рече той же Златоустый сице: колиначе паче достоитъ бо ятися еже содружіе имѣти со враги Божіими. И аще кто отъ православныхъ христіанъ познаетъ такова человѣка, ниже отъ святыхъ церкве отторгнутся, и отъ Святаго Тѣла и Кровѣ Христовы, то истинно не токмо въ возрастѣ сущимъ, но и самымъ молодцевъ, приведенно есть тѣхъ боогоухольниковъ гнушатися паче жидовъ, истинно недостойтъ съ ними ни малѣаго сообшения имѣти. Жидове бо аще и хулѣтъ, но не тако яко же раскольницы, токмо не вѣруютъ, яко тѣло Христово, но называютъ простымъ хлѣбомъ.
бомь. Расколници же жиловъ многократнѣе превышали своимиъ хулениемъ, не вмѣниша бо Тѣла Христова къ бомь простымъ, но то Святое и Пресвятое Тѣло Христово и животворящую Его пресвятую и пречистую Кровь, всѣхъ сквернъ сквернѣе вмѣняютъ, и меростью запустѣнія ту превышшую святиню именуютъ. Господь Богъ своими устами рабъ аще не скажете плоти Сына человѣческаго, и не претъ крове Его, живота не ичате въ себѣ; ядый мою плоть, и пий мою кровь, имать животъ вѣчный, и азъ воскрешу его въ послѣдній день. А расколници тому Господню словеса глаголютъ вопреки: но какъ бы кто причастится, той погибнетъ вѣчною погибелию. Вѣ князь о верѣ написано: яко Кровь Иисуса Христа сына Божія ошищаетъ насъ отъ всякаго грѣха. А отшатившися отъ святыхъ церквѣ глаголютъ: яко бо нынѣ во всей Россіи, во святыхъ церквахъ приемлющій Причастіе, отъ грѣховъ не очищаются, но паче оскверняются. О прегрѣшной злобѣ, о превеликаго затмѣнія! Како тако на ню же Святѣню Ангели Господни со страхомъ взираютъ, а бренныя человѣцы такъ смѣло поступаютъ, еже непостижшее Святое Тайнство нарицаетъ самою скверною и меростью запустѣнія. О Боже! кто можетъ долготерпѣніе Твое исчислить, в человѣколюбіе Твое вслѣдуетъ, не испытанны бо судове Твой, Господи Боже нашъ. Кто бо отъ человѣкъ таковымъ ругателемъ своимъ тако терпѣтъ имать, яко же ты, Боже нашъ, терпиши. Сіе же наипаче милосердіе Твое къ намъ дивно есть, еже правовѣрніи Твои раби претворишася во враги, и явѣша толь злы, яко ни самый жестоковѣйшій
жидове, ни погани идолопоклонницы толь влюбны быша, яко же изъ втрыхъ Твоихъ рабовъ врази Тебѣ, Боже нашъ, быша, и тако Тя Господа Бога, насъ ради сошедаго съ небесъ, и отъ Величества своего смирившася, и во бременную нашу плоть облекшагося, и проплывшемъ своею крове, насъ отъ дьявольскихъ области свободившаго, и изъ самыхъ адскихъ усть истогшаго, и вместо темного ада, пресвятый намъ рай даровавшаго, тако возруша, еже отъ начала свѣта таковаго ругательства не слыхано и самымъ врагомъ, а не то что таковому милостивому Богу, и за вся Его Божія благодѣянія воздаща злобою и всякимъ зломъ, и яко истиннаго врага возненавидѣша, и завѣтную Твою кровь схеренною наражеша. О Боже нашъ, кто отъ человѣкъ смыслающихъ не удивится таковому Твоему Божію долготерпѣнію! Древле Дафана и Авирана за едино токмо прерѣкание повелѣлъ еси земли пожрети, а сіямъ хулникамъ, не за прерѣкание токмо, но за самое попираніе Божественнаго Твоего Тѣла, и за хуленіе пресвятаго и животворящаго Духа Святаго терпѣши, Боже нашъ, и ожидаши ихъ на показаніе.

О Боже нашъ, кто можетъ постигнуть таковое Твое къ намъ милосердіе? Мню, яко ни самые невѣдомственные Силы Небесныя могутъ таковое Твое человѣколюбіе и беззлобіе своими умы объятія. Дивенъ еси, Господи Боже нашъ, и дивна дѣла Твоя!
О ПРИЧАСТІЯ.

Бысть первая ко почитании Тела Христова.

О людіе Божій, кто васъ предаст, еже вмѣсто свѣта возлюблыете тму, и вмѣсто Зиждителя Богда возлюбили губителя діавола. И кто васъ обнадежи, еже вся глаголы Божія отвергосте, и ни во что ахъ вмѣните, и отъ Пресвятаго Тѣла Христова, и отъ предражайшія и животворящія Его крове отрекосте, и пойдосте вослѣдъ вселобнаго діавола? или сего невѣст, яко у діавола нѣсть свѣта кромѣ тмѣ непросвѣтимыя: понеже и самъ онъ тмъ есть. Такожде и сладости не обрещени, кромѣ горести. И съ нимъ содружився, кромѣ ада не насѣдніцы. Намъ было полно и того, чтобъ стрѣщися и отъ настоящихъ естественныхъ и житейскихъ грѣховъ, комъ волѣю и неволѣю, хотѣніемъ и нехотѣніемъ, вѣ- вдая и невѣдая, по человѣческу грѣшатся, а сей грѣхъ вѣстества человѣча, еже со Богомъ брань творити, и противъ Создателя своего ратовати. По человѣчеству нашему, достойно намъ обѣма рукамъ Бога держатся, дабы отъ него не оторвасться, и ко діаволу бы подъ власть не вдалися, и о семь надобно Бога молити съ прилежаниемъ, дабы діа- воль нечаянно чимъ не запаль, а сие явная есть погибель, еже со губителемъ душъ человѣческихъ содружися имѣтъ, и со живодавцомъ вражду чинити. Ей, ей, ей, истинну вамъ сказую, яко оболистися, нѣсть бо во тмѣ свѣта ни малаго, ниже во адѣ ра-
дости. Гнила есть сия опора, ибо хуждши наущинные сцыи, еже на диавола надежда имьти.

Мочно бы вамь и по сему разумьти, еже погибельна ваша надежда: въ чемь стоите, и чимь утверждается, того сами не знаете. Много бо азъ у вашихъ учителей вопрошивахъ, и ви единъ мнѣ отъ вта явнаго не подалъ, и до толь со мною я разглаголствуютъ, донельже не вопрошаю ихъ о достовѣрности утвержденія ихъ. Много и писаній руки жовя вопросителныхъ ко предводителемъ вашихъ voxylaхъ, дабы ми дали отвѣть отъ Божественнаго Писанія, почему наричуютъ Тѣло Христово мерностью запустѣнія, или смернною, всѣ хъ смернѣй смернѣйшею, и ни единаго отвѣту противъ писаний своихъ не получихъ отъ нихъ. И по сему единому свѣдѣтельству, мочно бы вамь познать, яко во явную погибель впадосте, и уже при самыхъ устѣхъ адскихъ стоите, и ко жрѣнію готови есте. Еже и единому сему вопрошению отвѣту, и на благодѣсвое свое руганіе свѣдѣтельство отъ Божественнаго Писанія не явиша, но токмо единными упорствомъ утверждаютъ свой иже отъ диавола данный законъ. И аще сей мой глаголъ явится вамь невѣрень, еже нарекъ азъ диаволскимъ закономъ, въ немъ же утверждается и я усуугубля глаголю, яко таковъ есть: понеже во Божиемъ Законѣ того никогда не написано, еже бы хулили кого и хуждшиаго себе, а не то чтобы Святныя какѣ хулить, но есть написано, яко и Архангель Господень на прямую древнюю мерность, си есть на диавола, не восхули. О Антихристѣ и сами вы вѣсте, яко не отъ Бога прійдетъ, но отъ диавола, и законъ будетъ онъ исполнить диаволскій.
Что же его законъ, въсть ли? и аще не въсть, то возврите во откровенія Святаго Иоанна Богослова; тому Богъ открыл, яко дама будетъ ему власть отъ диавола, еже хулить Бога и селеніе его. А вы вси отвергтіся отъ Святыхъ церквей, единодушно приложите той диаволовскій законъ Антихристу данныйй, еже восхулили есте на всѣ Святныя Божія, и Пресвятіе Тѣло Христово нарикосте мерзостю запустѣнія, и языкомъ всякимъ сквернами паршаите, и по сему явному свѣдительству, и самимъ замѣтно можно познати, что законъ у васъ диаволь, а не Божій, и явился вы самые ближніе предотечи Антихристовы, понеже всѣ его дѣла утверждаете прежде пришествія его, и что было ему творити, то вы нынѣ творите. Отъ всѣхъ бо седьмъ главы, ниже суть Иоаннъ Богословъ, выдѣнъ неполиненнымъ ниянь хулиныхъ, приясте, и съ прилежаніемъ поташтесь всѣ семь танымъ церковнымъ восхулиами. Нынѣ рѣшите мнѣ, былъ ли кто прежде васъ таковыя хулникъ на Тѣло Христово, яко вы явистесь, и авъ вѣмя, аще и много понежете, обаче не обращаете таковыхъ Духу Святому хулниковъ, и Тѣлу Христову ругателей, яко вы суть вы, много бо прежде васъ было еретиковъ, а тако не емѣли дерзото ругати Тѣло Христово, яко вы дерзнули. На что аще Ария, а и той тако не дерзванулъ Тѣло Христово обругати. И зрите, что получили; аще и не толь дерзостно поступали, но токмо на семь свѣтъ проклятіе, а на ономъ вѣчное мученіе. И по сему и о себѣ разумѣя разумѣйте, сіе бо есть извѣстная погибель, еже Бога попирати, а диаволу угождать, и вѣмя бо, еже речете мнѣ, яко бы не диаволу угождаете, но самому Богу, и ревнуя
ревнуете по Богу. Аще же повелевал вамъ уста своего заградити, и нѣмотою покрыти. Посему: аще бы истиинному Богу истино угоддили есте, то и словесъ Его слушали бысте. Равѣ бо сего не вѣсте, яко Господь, насъ научая, глаголаше: Любый мя заповѣди моя соблюдаетъ. Что же Его заповѣди новыя, зрите и внемлите. Рече бо Господь (Мат. 5. стих. 21.): Слышите, яко речено бысть древнимъ: не убиеши: иже бо аще убѣсть, повиненъ будетъ суду. Аще же глаголю вамъ, яко всякъ гнѣваяйся на брата своего всуе, повиненъ будетъ суду. Иже бо речетъ брату своему: рака, повиненъ будетъ сонмищу, а иже речетъ: юроде, повиненъ будетъ гееннѣ огненной. Паки рече (Ioan. 13, ст. 34): Заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ друга: якоже (ась) возлюбихъ васъ: да и вы (такожде) любите другъ друга. О семъ познаютъ (васъ) вси, яко мои есте ученицы, аще любовь имате между собою. И вы сами на ся возрите несмѣчными очи: есть ли въ васъ сія Божія новыя заповѣди: аще бо вѣмъ, яко и слѣда ихъ нѣсть въ васъ. Господь рече: Аще брата своего наречешь дуракомъ, то повиненъ будешь гееннѣ огненной. И зриши ли, ослѣпленны, яко и за равнаго нашего брата обѣща Господь геенну. Коли же паче той постраждетъ, яже неравнаго себѣ, но пастыря своего и отца, и всѣхъ слугъ Божіихъ наречеть дуракомъ, или паче того еретикомъ, и тако дерзнувшія глаголати суть Божіи противницы, а послушницы діаволи, той бо токмо любить противленіе властемъ, и Апостолъ Павелъ глаголеть (Къ Римл. 8., ст. 2): Яко противляяся власти, Божію повелѣнію противится, и аще сему при-
частные есть, то можно вам разуметь, как далеко от истинны заблудили есть. А и сию новую заповедь Господню далеке от себе отвергните, еже рече: о семь познают вас, ако моя есте ученицы, аще любовь имате между собою; а вы непокой любовь, но и вражду велию имите на вся православная христианы, кин держатся пресвятей Христовой церкви, а нашему блядсловию не повинуются. А вы любите токмо тихъ, кин от истинны отвратились, и вспльдъ Антихристовъ пошлюша, и та любовь не Божия есть, но самая диавольская, еже любите тихъ, ком ко диаволу идутъ. А кин держатся истинаго Бога, и по часту Тола и крови Христовой прищащается, и тихъ ненавистию великою ненавидятъ. И по сему ужели не можете разуметь, что радуете диаволу, а на Бога ратуете, и желаете диавольское царство наполнить, и Божие царство запустить. Но глаголю вамъ, яко колико вамъ диаволу не радтесь, обаче желания диавола неисполнить, безытостенъ бо есть. И колико вамъ людей Божиихъ ни прелыщать, а всхъ до конца во адь не свести: сильи бо есть Богъ нашъ, и никогда вамъ не преодолеть Его. Отецъ вашъ диаволъ и самъ много покушался, еже его преображенъ, но ничто же успѣ, токмо себе погуби. Быть свѣтель паче денницы, а помрачился паче темницы, и времѣ утѣшенія вринулся въ вѣчное мученіе, и отъ зависти своея, и прежде васъ поклонниковъ своихъ, онъ ненавидѣй рода человѣческаго, а напаче христианскаго (диаволъ) посылалъ, какъ бы людей Божиихъ отъ христианства отлучить, и во свою область присовокупить, но ничто же успѣ, токмо ты пославъ.
ники въчною погибелью погибели. Сего бо и вамъ
надобною блюстися, да не таеждь отъ Бога постра-
ждеете, даже прежний дьяволъ посланници постра-
даша. Время бо вамъ покаяться, и со слезами Бога
молити, дабы отпустилъ вамъ такъ погрѣшенія, иже
вѣдѣніемъ или невѣдѣніемъ согрѣшили есте. Аще
отъ упорства своего ко Богу со слезами не при-
бѣгните и прошенія не испросите; то вси такожде,
яко и прежнихъ еретици, погибните, и по вышепис-
санному изъявленію сами на ся возврите, яко да-
лече отъ себе Божію новую заповѣдь отвергните.

При самой же своей крестной смерти послѣднюю
въ цѣлѣ заповѣдемъ главнѣйшую заповѣдь Господи
дашемъ намъ сию: пріимъ убо хлѣбъ и благословивъ,
премоли, и подавъ ученикомъ, глаголаше (Лука 22,
стих. 19): Се есть Тѣло Мое за вы даемое, (и при-
рекъ) сие творите въ мое воспоминаніе. Также и
о чашѣ рече: Сія чаша новый завѣтъ въ моей
крови, яже за вы проливается. Видите ли буй,
слѣпнія: яко Господь принялъ своею подаде намъ, и по-
велъ въ свое воспоминаніе творити, и пресвитери,
но всѣ дни жертву Богу принося, воспоминаніе по
Господню заповѣданію неправляютъ и достойныхъ
православныхъ христианъ тѣла и кровѣ Христовы
причащають, и киі достойны и въ вѣрою тѣло
Христово приемлють, тымъ со Христомъ соединяются.
О семъ бо ясно Господь Богъ словомъ своимъ Божественнымъ закрѣпи, рекуша (Иоан. 6. ст. 56):
Ядый мою плотъ и пияй мою кровь во мнѣ пребывае,
vъ вѣ немъ. Зрите ли, какъ Господь при-
соедини себѣ причащающихся тѣла и кровѣ Его, а
вы сіе предражайшее дарованіе Божіе отъ себе от-
вергосте, и не просто отвергосте, но и ногама своима попрасте; а уже егда отъ присвоения Хри- 
стова отрекостесь: то вѣсть есть, яко со дьяволомъ 
соединястеся. А предъ вышероченными глаголомъ 
своимъ Господь рекъ: Аминь, аминь глаголю вамъ, 
аще не спѣсте плоти Сына человѣческаго и не пие 
крове Его, живота неимате въ себѣ. И зряши ли, 
зативняе умомъ, что Господь Богъ о плоти своей 
рече, яко аще кто не причастится тѣла и крови 
Его, живота не имать въ себѣ. И вы, возгнущав-
шися Святаго Его Тѣла, какую въ себѣ надежду 
имате? Причащающиихся бо тѣла и крови Христовъ, 
обѣщаета Господь въ послѣдни день воскресати, а 
вы, отвергнися отъ Святаго тѣла и крови Хри-
стовы, на кого надежду свою возложили есте, да 
воскресить васъ въ послѣдни день? Не листете себѣ, 
вся бо удаляющиися отъ Бога, погибнутъ. А сіимъ 
глаголомъ токмо разъ самъ дьяволь васъ обнадежи, 
яко бы невидимо Ангелы васъ причащаютъ. Азъ 
вѣрнъ, яко неблизне васъ ко Богу была Марія Еги-
птянкия, еже и по воздуху ногама своима ходила, 
обаче при кончинѣ своей востребовала Тѣла Хри-
стова и причащися отъ руки священници, а не Ан-
гелъ причасти ю. Подобны и премудрый Савватий 
Соловецкій Чудотворецъ, при кончинѣ своей востри-
бова причаститися, изъ Соловецкого острова при-
швы на брегъ морской: и причастися отъ руки 
священницы же, а не отъ Ангела, и о семъ сами 
вся въ вѣстѣ, яко таро есть. А нынѣ вы чесо-рады 
поставляете себѣ вышних сихъ Святыхъ, и глаголете 
и людей простыхъ поучаете, яко бы всяхъ васъ 
отвергнушихъ отъ церкви, и отъ тѣла Христова уда-
лишних, Ангелы Господни причащаются. И азь не въимъ вась, коего духа есте, сами себе прелъчаеете, и своеевольнъ въ дебрь геенскую рѣетеся. И не до сего осталъ, еже бы того само одинъ шли, аможе намѣрилися въ бездну адскую, но и въхъ за собою влечете, и всхними прелѣщеніями прелъчаеете, и престѣніемъ устрашаеете, дабы, аще возможно, вамъ и всхъ православныхъ христіанъ съ собою въ про- насть адскую возлеши. Господи Боже нашь, не остави насъ убогихъ твоихъ до конца, и соблюдъ всхъ насъ православныхъ христіанъ, отъ бластви и прелесть расколниччи, дабы намъ вспреткновенно жити свой окончити, и при Тебь Господь Возь нашемъ быти въ некончаемыхъ вѣки, аминь.

—

Бесѣда вторая.

Хочу азь отъ вась слышани о сей, почевому разумѣете, яко тѣло Христово саверно есть, отъ жидовъ ли прияли есте таковое безумие, или отъ самаго диавола? И вѣнъ истинно, яко отъ диавола сие въ вась вкореней, той бо наче жидовъ не- навидитъ причащающихся Тѣла и Крови Христовы, понеже егда человѣкъ приемлетъ Тѣло Христово, тогда человѣкъ весь освящается, и со Христомъ по неложному Его Божію слову соединяется, и того ради не язы ему диаволу, еже бы не тако послушниковъ своихъ подушать, еже отъ причастія Тѣла Христова не отращать. А жидове аще и ра- тують на Христа, обаче мерцостію тѣла Христова
не нарицайте, токмо наричут простым хлебом. 
А вы всеконечно дивою сознану приложиетеся, еже 
самую превысочайшую святъню вмѣнисте въ скуверну. 
И вѣр бо, яко речете мнѣ, еже истиннаго Тѣла 
Христова не ругаете, а ругаете то, ное яко бы не 
истинное. И нынѣ рците мнѣ, почеому разумѣете 
истинное Тѣло Христово сѣ не истиннымъ. 
И аще речете: по сему разумѣете, еже аще кое 
на седмь просфорахъ действуемое, то совершенное 
есть Тѣло Христово, а ниже на пяти просфорахъ, 
то не совершенное. И буде токмо того ради скверно 
наричете, еже на седмъ просфорахъ служба 
была совершаема, то на что вась безумѣе, уже бо 
хужпи скота явится, еже и того не разумѣете, 
что не о седмъ просфорахъ, ниже отъ пяти Тѣло 
Христово вземлется, но токмо отъ единя. И какъ 
вашего безумія безумѣе, что на такое величное и 
страшное Тайнство Божие дерзнули есть скверно 
стную хулу возложить, разѣте уже не токмо умным 
очима, но и чувственнымъ въ конецъ осѣдьноке, что 
не вѣсте, яко единъ Господь пострада, и Кромѣ 
свою за ны излія, и на вечерѣ единъ хлѣбъ прія, 
и преложивъ ученикомъ своимъ подаде, и узакони 
въ свое воспоминание творите. И арены ли, освяти 
Господь на вечерѣ своей единъ хлѣбъ, а не седьм 
(Лук. 21, ст. 19), и того ради отъ единя просфоры 
и вземлется Тѣло Христово, и аще мнѣ не 
имѣни вѣры, то возми старожечатный Служебникъ, 
и тамо уриши, еже не йз седьм просфоръ часть 
Христова взымается, но токмо отъ единя. И аще 
случится не пять и не седьм просфоръ, но аще и 
дѣсять, или и вмѣни случаются въ службѣ просфоръ,
обаче Тело Христово отъ единна просфоры взымается, и тым вси просфоры въ жертву приносямые, за имя Пресвятых Богородицы, и за имена Святыхъ всѣхъ, и заздравные, и заупокойные, Тѣла Христа не просвѣщаютъ, но закланіе Агнца всѣхъ тѣхъ просфоръ просвѣщаетъ, и нетокмо тымъ по- бочнымъ просфорамъ отъ Агнца закланія просвѣщается, но и всѣ Божественная Литургія отъ него просвѣщается. А аще Агница во службѣ не будетъ, то и Литургіи быть невозможно. И аще за какою нуждею едина токмо просфора Господня будетъ въ службѣ, а прочіяхъ просфоръ при Господней просфорѣ не будетъ, обаче Литургію отправитѣ нѣдѣ нею будетъ мощно. Того бо азъ не вѣмъ, откуду вы взяли есте, аще аще не седьмъ просфоръ въ службѣ будетъ, и яко бы то Тѣло Христово не освятилось, но въ мерзость претворилось. А кимъ просфоры отъ службы и отставленья, о тѣхъ было вамъ и кото- раться не довелось, потому что тѣ просфоры были приложены заздравные, едина за здравіе Царевое, другая за Патріаршее здравіе, и такое было въ службѣ три просфоры заздравные, и сами себѣ разсудите, коль слично, еже Господня просфора одна, Богородична одна, Иоанну Предтечи, и Пророкамъ, и Апостоламъ, и всѣмъ Святымъ девятнадцатымъ единаже просфора, и за усопшихъ одна же, а заздравныхъ было три. И вы сие разсудите, есть мы живущи нынѣ честнѣйшій всѣхъ угодниковъ Богу Святымъ, еже нимъ всѣмъ Святымъ, просфора тымъ одна, а вы кото́рается и нудитесь, дабы заздравныхъ было въ службѣ три просфоры, и яко бы безъ особыихъ просфоръ, за здравіе Царево,
и за здравие Патриарше принесенныхъ, Твѣло Хри-стово не освящается, но въ мерзость претворяется. О людѣ Божіимъ, въ каковое безуміе впадосте, еже и изречіи невозможно. Азъ глаголю вамь, аще бо прозрите умными очима, то сами себѣ будете дивиться, что безъ ума трудилися: какъ то въ умѣ выстятъ, чтобъ Царева здравія просфора да Патриарша здравія святыя Твѣло Христово, а еже бы безъ тѣхъ двухъ здравныхъ просфоръ Твѣло Христово не освящалось, но въ мерзость претворилось. И по сему ясному расположенью, ужени не можете разумѣти, что всѣе трудитесь, по уставу бо Свя-тыхъ Отцѣ, службъ Василія Великаго и Іоанна Златоустаго, безъ пяти просфоръ быти невозможно: за пощеніемъ Пресвятыя Богородицы, и за поче-ніемъ всѣхъ Святыхъ, и за воспоминаніемъ успѣ- ніыхъ, и безъ приношенія за здравіе всѣхъ че-ловѣкъ живущихъ, понеже во всей Божественной Литургіи Святімъ и всѣ успѣніи, и живыя воспоми-наются, обаче тѣхъ всѣ просфоры, не токмо здраврав- ные, но ниже Святыхъ всѣхъ просфора, или Бого-родичина, сочиненію Твѣла Христова помогали, но та Господня просфора одна о себѣ стоитъ, и освящается не всѣ просфора, но токмо вынятая изъ нея часть, словомъ Господнимъ, и снятіемъ на не Духа Святаго, нѣтъ хлѣба претворяется въ Твѣло Христово, и потому всѣ нужда литургійная за-лежитъ на единой просфорѣ. Зрите, Святаго Григорія Двоеслова служба сочинена токмо на единой про-сфорѣ, а не на пяти, ни на седми. И за отсутствіе тѣхъ вышеписанныхъ дву просфоръ здравныхъ, лѣшено было которося Царю, да Патриарху, по-
негде ихъ просфоры заздравные отъять, и со словомъ здравиа ко простолюдямъ во едину просфору, обычно они, аще зрится и пріобещенны о томъ отъять, образец не няжаются. А вы бѣдные всер труда и тяжелая отъять просфоръ на самомъ Бога брань полѣстите, и Пресвятой Тѣло Христово начали ногами своими попирать, и животворящую Его кровь въ скверну вмѣнять. И кто сожжему нашему безумно не посмѣется. А по слову Святаго Иоанна Златоустаго (ко Евр. 3. ст. 10.), что грешины не будете достойны. Развь вы и сего не висте, еже не токмо заздравные части, но и Богородичная часть, не влагаются въ потиръ, и еже тѣмъ части отлагаются. И аще вамъ невѣрно сие слово, то позрите въ слуга, аще въ новопечатной, аще и въ древлепечатной, и тамо своими очи узрите, и яко не влагаются, не токмо царскія, или патриаршія части заздравныя, но ниже Святыхъ всѣхъ, или Богородична. И кто аще понимѣ не зналъ сего таинства, то отъ нынѣ уразумѣйте, не престаньте бладословите и тѣло Христово хулить; то себѣ вѣдайте, яко недостоить и въ еретической службѣ быцаемаго причастія хулить, и не токмо причастія, но ниже ихъ самихъ, понеже своему Господу стоять или падають. Ужели сего не висте, еже и Архистратигъ Божій ненавесне словесе хулна и на дивола, а вы держули самую Святѣйную святую хулить. О людѣ Божій! кто васъ тако прелюди, и на такое богохуленіе поостри. Ей дивная сія вѣсть, что понимѣ того не можете познатъ, еже въ вѣчную нынѣдеселъ, самоехотно вѣдете. Вѣже бо и сие, яко речете мнѣ и
иное себя оправдание к похождению Тела Христова, якобы того ради мерзостию Тело Христово нареши мощно: еже крест на просфорах воображень четвероконечный, а не осмоконечный. И сие паки не самое ли ваше безумие, еже мните, яко бы воображении креста на просфоре осмоконечного Тело Христово содввалось, не воображении бо Креста, но сотворемся святаго Духа вынятая часть отъ Господни просфоры во Тело Христово претворяется. И вы синьмь своимь безумнымь мненьемь, паче грёшnite, понеже дйствство святаго Духа уничтожил есть, и сие не безумие ли ваше, еже такмо единь осмоконечный крестъ, крестомь святымь почитать, а четвероконечный крестъ, имь же вся таинства церковная освящаются, и безъ него же никое дйствство не совершается, наречете ово мерзостию, ово же печатью Антихристовою, и ными многими названиемь непотребными. И тако Его мерзите, яко бы отъ того креста всякая вещь, на ноже возложень будеть, не освящается, но оскверняется. И по сему вашему безумию, кто можетъ постинуть ваше разумьвие, что у Бога свято, то у васъ клято. Чымъ всякая вещь или дйствство освящается, а у васъ тымь оскверняется, а что у Бога скверно, то у васъ свято, и азъ не тымъ, какъ къ вамъ примнитися, или коего духа есте: зане творите дйла не человеческая, но самая бо освятская. Любо отъ диавола въ мирь приводите, любо диаволь, всевлия въ васъ, дйствуетъ вами, якобы каковымъ орудием. Понеже вся воля его содвывается въ васъ. И по сему вашему мудрванню, сами на ся воззрите, и аще взозрите умными очима, то узрите, яко
есть на свете безумнейшие вась, ибо Арий проклятый многократно и разумнейшй вась былъ, и взялъ себб опору на свое мудрованіе изъ самыхъ Христовыхъ словесъ и Святаго Евангеліа, обаче н той погибъ, понеже не право нача мудрствовать, а хулы таковые нагляе не дерзнуль нанести, яко- вую вы дерзнули есть на Пресвятое Тьло Христово нанести, обаче отъ Святыхъ Отецъ проклять бысть. И вы бѣдные возрitez на Ария, что пострадалъ отъ неправаго своего мудрованія, и что восприялъ. И вѣмъ, яко вси и вы вѣсте, еже во дно адово улучилъ. Вы же что себб чаете, за прензишнее ваше предъ Ариемъ хуленіе получить? Арий бо точию Сына Божия тварию нарицалъ, а вы Сына Божія не убоаестесь поганскимъ идоломъ нарицати. И той Арий аще и изъ Святаго Евангелія мудрованію своему взялъ начало, обаче палъ въ вѣчную поги- бель. Вы же, бѣдные слѣпые куры, откуду взясте опору такой страшной хулы? вѣмъ яко и сами не вѣсте, но яко вѣть ума своего ходите. Не вѣсте, не токмо закону, но ниже своей ереси начало, ниже свидѣтельство каковое своему мудрованію можете положить, но токмо на свое упорство уповаете. Господа ради, аще не хочуете Ариевы погибели себб усуугубить, то смы о себб разсмотрите и разсудите здравымъ разсужденіемъ, за что таковую брань на Бога подвѣсте, и кто вась отъ рукъ Его исхитить. Павелъ Апостолъ глаголетъ (ко Евр. 10, ст. 31): Яко страшно есть въ руцѣ Его внасти, а вы тому Апостолову словесіе не имете вървы. И толь дерзь Тьло Христово ругаете, еже и ирещи невозможно; и елико отъ начала свѣта ни явилось еретиковъ и
хулниковъ Божіихъ, а таковыхъ Божеству еще не явилось: но всѣхъ тѣхъ прежде бывшихъ еретиковъ превышшили естествоимыя и како вамъ явиться на страшнмъ судѣ Божім. И сего ради паки реку: Господа ради осмотритеся и покайтеся, и со слезами Бога умольте, да простит вамъ тое злое согрѣшеніе, донеже смерть не похититъ, дабы за презваго руганіе презванные муки не пріятны.

Нась же рабовъ Твоихъ, Христе Боже нашъ, не поползшихъ въ расколы, и во уста своя таковыя хулы на Духа Святаго и на пречистое Тѣло Твое и на животворящую Твою Кровь не пріемышихъ, а кин отъ престола своея, или и отъ злохитрства своего на хуленіе и поползнушашася, да познавъ свою прелестъ, покаяшася и ко Святой Твоей церкви прибѣгли, всѣхъ утверди Боже на недвижимомъ каменіи заповѣдей Твоихъ стоятъ, и Пресвятое Твое Тѣло, и животворящую Твою кровь достойнѣ принимати, во оставленіе грѣховъ, и въ жизнь вѣчную, и воскресніе насъ, Боже нашъ, во послѣдній день, по своему Господню словеса: всѣхъ пріемлющихъ Тѣло Твое и Кровь Твою, Христе Боже нашъ, дабы и въ настоящемъ семъ вѣкѣ, многокозненный и вселюбный дьяволъ не касался, еже насъ рабовъ Твоихъ со истиннаго пути совратити, и со своими угодники, а съ Твоими, Боже, противници совокупить, и въ дебрѣ геенской врнити, но даждъ намъ всѣхъ пріемлющихъ Пресвятое Твое Тѣло, и животворящую Твою Кровь, по реченному Твоему словеса животъ вѣчный. Аминь.
Глава XI.

О мерзости, что есть мерзость запустения.

Не вьдый, что есть мерзость, да зритъ сьмо, и разумьется: Святый Иоаннь Златоустъ глаголеть о ней спиць (Маргарит): Мерзость запустнія, то есть кумиръ, егоже постави на святилищи, внизложивъ градъ, внутрь во храмъ. Зритъ вси проклятіи ерешицы, духоворцы, и ругатели Божіи, иже нарицаны Пресвятое и животворящее Тело и Кровь Христову мерзостию запустнія, уже бо не вьстѣ, како ругать Господа своего, искупшаго вась своею Кровию отъ работы вражія, то ли воздаете Господу Богу своему. Ею же Кровию искупъ вьсть, нарицаны мерзостію, или сея худы легкостнѣе не изобрѣли есте, еже нарешестве Пресвятое Тело Христово боганскимъ идоломъ. Аще бысте нарецали есте и хлѣбомъ простымъ, согрѣшали бысте смертнымъ и непростымъ грѣхомъ. Не простились бы вамъ, по Господню словеси, той грѣхъ, ни въ семъ вьчѣ.
ни в будущем. За сие же тако великое и страшное, и во ужь человеческий не вмѣстное хуление, в день попытания что отвѣшати будете, и за такое страшное, и отъ вѣка неслыханное дерзнутие, какова часто пріятія воздаяния, сами въ себѣ помыслите, коль легокъ сотворили есте грѣхъ, или не вѣсте за что отъ Святыхъ Отецѣ прежде васъ бывшихъ еретицъ прокляти суть. Арій еретикъ, токмо тварію Христа варинталь, а не идоломъ, и той отъ Святыхъ Отецѣ проклять, и вѣчному мученію преданъ. Македоній такожде Духа Святаго варинтал тварію же, и за то пострадалъ тоежде проклятие. Несторій же варинтал Господа токмо простымъ человѣкомъ, а не поганскимъ идоломъ, яко вы глаголете, обаче отъ Святыхъ Отецѣ отъ двусотъ сошедшихся на третіемъ Вселенскомъ Соборѣ бысть проклять. И кин рекоша еретицы, муки не сказоваху, или душамъ человѣческимъ отъ тѣла въ тѣло приходящимъ, или тѣлесамъ нашемъ не воскреснути, или кин учили Святыхъ токмо написанныхъ иконъ не покитать, вси тьи отъ Святыхъ Отецѣ прокляти суть. Вѣ же что о себѣ помышляете, коего проклятия удостоились есте. Видѣсте ли, яко: кин на древѣ написанныхъ иконъ идолами варинцией проклятию преданы суть. Вѣ же не икону красками изображенную, но самое Святое и Пресвятое, истинное Тѣло Христа Бога нашего, идоломъ поганскимъ на́рекосте. О отчаянные главы, како васъ земля подземлетъ, невозможно бо васъ проклятыми, яко же и прочихъ прежде бывшихъ еретиковъ, наречи, но трепроклятыми, понеже вы превышели есте, не токмо Арпена, но и Несторіа,
и Македония, и Ария. Вся бо сия пред васми яко младенцы діаволстім быша. Вы же явистесь самыми вѣрными и совершенными діаволскими вонами, по- неже вся прежде бывши еретики съ болѣзнію хулу извосчива, яко малыя отрочата, овъ Христа про- стымъ человѣкомъ нарицалъ, овъ дѣвъ воли въ немъ сказывалъ, овъ же души во Христѣ не сказывалъ. Вы же всѣцѣлою смѣлостью поступили, еже самое Тѣло Христово не простымъ человѣкомъ, но идоломъ бѣсовскимъ, и дѣйство Святаго Духа восхулія есть. Проповѣдуете бо всѣмъ своимъ ученикамъ, яко бы нынѣ Духъ Святый не дѣйствуетъ. И сіѧ есть хула тяжкая. И на сіѧ извѣщенія зря, сами себѣ судъ сотворите, чему есте удостовѣряся, и аще не покая- тесь, и со слезами у Господа Бога прощенія не испросите, то вѣръ, яко отъ сатаны, ему же вѣрно послужили есте, восприймете воздаяніе великолѣпное; ей не лгу, посадить васъ всѣхъ превышши прежде быв- шихъ еретиковъ, понеже вы многократно ихъ пре- вышшили есте, и сынъ діаволь антихристъ почтитъ васъ почестію великою же, посадить васъ ближе себѣ, понеже вѣрными бысте его посланники, и вся его повелѣнія исполнили есте, и вѣнчаетъ васъ вѣн- цемъ погибели своея, возложить бо на главы ваша вѣнцы соплетенные отъ ядовитыхъ змѣвъ. О горе, о горе почестъ сію отъ діавола примѣшанъ, лучше бы на свѣтъ не родиться, неже въ сей почести ся зрѣти. О Боже, Боже нашъ! не остави насъ убо- гихъ вновыхъ до конца, презри наша злая согрѣше- нія, и презри на ны Своимъ ненареченнымъ милосе- сердіемъ. Откры намъ умы и очи сердечныя, да всѣ ясно узримъ діаволскую прелесть, и Твоєю Бо-
жие благословяемъ на себя въ без-
вѣстная мѣста, и всемъ совокупнише въ едино Твое,
Боже нашъ, избранное стадо, въ согласо возо-
піемъ: Ты еси властіну Христосъ Богъ нашъ, при-
шедшій въ міръ грѣшники спасти, отъ нихъ же
первый еси азъ, и вѣряемъ въ несомнѣнно, яко
Ты еси Христе Боже дасть еси намъ ясти подъ ви-
домъ хлѣба истую Свою плоть, и подъ видомъ
вина, истую Свою кровь пить во оставленіе грѣ-
ховъ и въ жизнь вѣчную.

Ты нашъ Богъ, не остави насъ убогихъ Твояхъ.
Многи бо въ насъ отъ невѣдения согрѣшають, и
Тебе Господа Бога озерляютъ, соедини ны во едино
стадо, и помилуй насъ, да всѣ причастницы буде-
немъ, по достоинствѣ нашимъ, царствія Твоего во-
вѣки вѣкъ. Аминь.
ГЛАВА ХІ.

О РАСКОЛНИКАХЪ И О ЕРЕТИКАХЪ И О ПОДЦЕРКОВНИКАХЪ.

Василий Великий во первомъ правилъ глаголеть сице (Кормчія: лист.): Еретикъ есть, иже вѣрою чуждый. Не приобщающія же ся къ Соборной церкви раздѣляются на три части: на раскольниковъ, на еретиковъ, и на подцерковниковъ. И паки въ томъ же правилѣ Святый Василий Великій повтори раскольниковъ, иже отъ церкви себя отторгнуша. Подцерковники же, иже подъ запрещениемъ сущія, и отъ служенія церковнаго отставлены, и не повинувшися правиламъ, священодѣйствуютъ. Зрите вси православны и разумѣйте, кто есть раскольникъ, и кто не раскольникъ, себѣ намъ яви Святый Василий Великій показа: яко тѣ раскольницы суть, иже сами себя отъ Святыхъ церкви отторгнуша. И по сему правилу, не токмо въ возрастѣ сущія, но и самые малыя дѣти, и деревенскіе мужики всѣ могутъ разумѣти: яко тѣ суть расходлицы, кій ко церкви Святѣй безъ святительскаго запрещенія не ходятъ. Найпаче же тыи, кій церковную Святу гнушаются. Мнозій бо люди не знаютъ, что есть раскольникъ,
но ниже сами они, ниже отшепнишася отъ Святыхъ церквей, въдаться, яко они суть расколницы, и гнушаться имъ сего названія, еже расколницы суть, недостоинъ, но надобно имъ того и любить, аще кто отшепнившагося отъ Святыхъ церквей назоветъ расколникомъ, (есть бо народная пословица: еже по коей рѣкъ плыть, та и слава чинить). Зрити на Турки и на Татары: аще кто назоветъ его бесурманомъ, и они то слово пріемлютъ любезно. Также же аще кто иновѣрцѣ назоветъ изъ насъ кого христіанина, съ любовью же тое слово пріемлемъ, аще и не своею волею пріяткомъ христіанство, но принужденіемъ Святаго Благовѣрнаго Великаго Князя Владимира, а отшепнившимсѧ отъ Святыхъ церквей наппаче подобно любить того, кто назоветъ его расколникомъ, понеже онъ въ возрастѣ сѣй, и своею волею, а не по принужденію возлюбилъ расколъ: и аще не покаятся отшепнившимся отъ Святыхъ церквей, и паки не пріюбчатся къ Соборнѣй и Апостолстѣ церкви, то буди имъ сие вѣчное имя, еже расколникъ.

Насъ же православныхъ христіанъ, держащихся Святыхъ Твоей церквей, сохрани Христе Боже, да не подвижно жизнь свою совершимъ, и отъ сего проклятаго названія расколнича да убѣжнемъ, и утверди насъ Боже, да неподвижно жизнь свою совершимъ, и отъ сего проклятаго названія расколнича да убѣжимъ, и утверди насъ Боже, на недвижимомъ камени неподвижно стояти, и тебе, Господи Боже, со Отцемъ и Святымъ Духомъ во Святѣй Твоей церкви славить и воспѣвать во всѣ вѣки вѣковъ. Аминь.
ГЛАВА ХIII.

МИРЯНИНУ УЧИТЕЛЕМЪ НЕ БЫТЬ.

Святый Апостолъ Иаковъ въ посланіи своемъ глаголеть (Иаков. гл. 3, ст. 1.): Не множи учителей бывайте, братія моя, вѣдающе, яко большее осужденіе приимемъ.

Святый же Павелъ Апостолъ пишеть сице (I Тим. 1, стих. 6.): Хотѣще быть законоучителями, не разумѣюще же, ни яже глаголѣтъ, ни о нихъ же утверждаютъ.

Святый же Василій Великій мірянину учить не повелѣваетъ, рекующій (Кормчія прав. 66.): Оцѣ не подобаетъ творитися пастиремъ, но повиноватися преданному отъ Бога чину, ушамъ свои отверзати на послушаніе приемлюющихъ благодать учителскаго словесе. Не всѣ бо Пророчи, ни Апостолы, сего ради мірстіи человѣцы да не учатъ, ни словесъ о заповѣдяхъ да неподвизають, самѣ учительскій въ себѣ привлажаше.
Зрите ли, что Василій Великий глаголетъ: яко не повелѣваетъ міріянины учить и благочестию, а вы держаете учить злочестію. И за таковое злое слово люто, что чаете получить, кромѣ явланаго мученія. Зрите ли, что и Иаковъ братъ Божій не повелѣваетъ многимъ учителемъ быть, дабы большаго осужденія не принять, а вы во весь народъ разсѣявшися, по домамъ поныряюще, тайно учите закону діаволу и антихристову, еже учите, дабы люди Божіи во церкви не ходили, грѣховъ бы своихъ отцамъ духовнымъ не исповѣдывали, и пресвитаго Тѣла Христова, и животворящія Его кровь не прикашались, и креста Святаго ненавидѣли, и та суть заповѣді закона діаволя. А еже учите Тѣло Христово называть мерзостію запустѣнія, и прочая вся Святыни хулины, та суть дѣла закона Антихристова. И аще доселѣ невѣдали есте, и отъ невѣденія радотали діаволу и сыну его Антихристу, то понѣмынѣ познайте, кому работаете, и аще восхощете спастися, то вся своя преждняя бладословія проклеѣти, и отступивъ отъ діавола закона, приступите ко закону Божію. Такожде отвергните и антихристова повелѣнія, ко самому истинному Христу Богу приступите, и съ покаяніемъ припадите, милостивъ бо есть, яко чадолюбивый Отецъ прія. блуднаго сына, тако и насъ всѣхъ отъ пути истиннаго заблудившихъ принять, и въ первое достояніе возведеть, точию не отчаивается своего спасенія. Вѣмъ бо, яко много погрѣшаемъ отъ своего невѣденія. И Святый Апостолъ Павелъ глаголетъ о семъ, яко хотяще были законоучителями, неразумѣюще же ни яже глаголютъ, ни яже утверждаютъ. И сего ради
отложим своё самомнение и повинуемся Святому Василию Великому, отложим вся учительская дела отъ Бога устроенного чину, иже есть архієреямъ и ієреямъ, тымъ бо Господь Богъ и царства небесныхъ ключи вручи. И явишь ли, яко Василий Великий не повелъ мирянамъ о заповѣдяхъ и словесь подвиывать, а не то, чтобы учить, но та вся отдѣлъ церковнымъ учителемъ, имъ же. Богъ вручи таковую власть; намъ же простолюдиномъ повелъ во послушании у нихъ быть, и кинъ Святымъ Апостоломъ, и Василию Великому, не послушни суть, и зря сие изъявленіе, не похотятъ въ повинованіи быть, но во своемъ азомъ самоизволенномъ упорствѣ быть, то да будутъ яко язычницы и мыхары, и да накажеть ихъ Богъ, яко же самъ онъ вѣсть.

Насъ же рабовъ твоихъ утверди, Боже, еже бы везде во покореніи и во всякому повинованіи предъ благословенными и рукоположенными учительами быть, и еже бы въ правильную вину не впасти, но подъ именемъ Твоимъ, Христе Боже, и учениковъ Твоихъ и намѣстниковъ ихъ быть. Отъ самомнѣнія же и отъ всякаго упорства и непокорства и отъ хуленія соблюди насъ, Христе Боже нашъ, да будемъ Твое иго носити, и за ношение легкаго Твоего, Господи Боже, нга, да сподобимся вечныхъ Твоихъ благъ наслѣдниками быть.
ГЛАВА XIV.

О лжеинородцах и о лжеучителях.

Аще кто не въет, кто суть и каковы бывают лжеинородцы и лжеучители, зри со вниманиемъ въ сию главу въ всѣхъ ясно увириши.

Самъ Господь Богъ рече (Мате. 6, стих. 15.): внемли о тыхъ живыхъ пророкахъ, иже приходятъ къ вамъ въ одеждахъ овцѣхъ, внутри же суть волцы. Всякое убо древо, иже не творить плода добра, повинуютъ его, и во огнь вывѣтаютъ. Тѣмъ же убо отъ плодовъ ихъ познаете ихъ. Не всякъ бо глаголей мнѣ: Господи, Господи! внидетъ въ царство небесное: но твори волю Отца Моего, иже есть на небесѣхъ. Зри я внемли, яко повелѣлъ Господь о тыхъ живыхъ пророкахъ оберегатися, дабы чимъ не уловили, понеже приходятъ во одеждахъ овцѣхъ, ся есть, съ кротостию, и глаголютъ тихимъ гласомъ, яко нынѣ и въ самѣхъ насть дѣется: отпалиша отъ
Святая церкви расколники ходят по домах, и глаголют тихим гласом со воздыханием, яко бы болезнью о погибающих, и яко бы всим спасения желают. И тако малосмысленных прелюдают, и въ пропасть адскую низводят. И того ради повелѣ Господь отъ плодовъ ихъ познавать ихъ. Что же суть плоды, зри: и аще узриши хуляща Его Святую церковь, или Тѣло Христово назоветъ мерзостию, или какою иною хулою, или хотя прозъмъ хлѣбомъ: то вѣждь, яко прелестникъ есть. Или аще пророчествуетъ о скончаніи вѣка, или скажетъ пришествіе антихриста, и лицо ему показуетъ, то вѣждь, яко леживый есть пророкъ, понеже о дни и о часѣ томъ ни Ангелъ Господні вѣдятъ. Также и о Антихристовѣ пришествія никто же отъ человѣкъ вѣсть, и прорекающи о немъ посланницы суть Антихристовы, во отчаяніи людей малодушныхъ приводятъ. И аще и весь является яко бы христіанинъ, понеже глаголеть о Божествѣ, и молитву во устѣхъ имѣеть, не вѣръ тому, хочешь бо та уловитъ, и въ вѣчную нынѣшнюю суету. Самъ бо Господь рече, яко не всякая глаголаетъ Господи, Господи! вѣдѧть во царство небесное, не твердитъ волю Отца моего. Что же воля Отца небеснаго? То бо воля Его, еще носить на себѣ яго Христово, а не по своей волѣ шествовать. Сіе бо и мы вси зримъ, яко кин отпавшага отъ Святыхъ церквѣ и падающа въ расколы, тѣн иго Христова не носять, но живутъ по своей волѣ. А кин по своей волѣ житие свое управляютъ, а отцовъ духовныхъ и въ чемъ не слушаютъ, и тѣн вси противницы суть Христовы. Повеже Христосъ такъ рекъ ученикомъ своимъ (Лук. 10, ст. 16.):
Слушаи въся, Мене слушаетъ. И отметаяйся въся, Мене отметсяается. Отметаяйся же Мене, отметсяается пославшаго Мя. Видите ли, православній, како Господь связываеть земная съ небеснымъ, весь бо освященный чинъ привяза къ себѣ. И по сему Господню союзу: аще кто послушаетъ священника, послушаетъ самаго Господа. Также аще кто отметсяается отъ священнаго чина, и не повинуется имъ, тои не повинуется самому Богу. Подобное: аще кто священника хуляетъ, хуляетъ самаго Бога. И по сему изъявленію не трудно познать, ки суть волды, и ки овцы: аще бо ки молитву творять со воздыханіемъ, а церкви Божіи и иная Святія хулять, ти суть самые потаенные волды, бѣжи отъ нихъ яко отъ люта гміа, да не угрьзнетъ тя.

И Павелъ Апостоль согласно глаголеть (Дѣян. 20, стих. 29.), яко по отшествіи его отъ житія сего внідутъ волды тяжды въ въся, не шадяще стада, и то намъ сказа, яко отъ насъ самихъ востануть мужи глаголящи развращенная, еже отторгнуты ученики во слѣдъ себѣ. Зрите отщепившіся отъ Святія церквѣ, не о васъ ли Святый Павелъ пророче, не отъ насъ ли самыхъ востали есте, и глаголете вся развращенная, и научае учениковъ своихъ, дабы Святія церквѣ, и иная святини хуляти, и сія развращенная ли суть ваша глаголы: вы бо и стада Христова не шадите, сами въ погибель вѣчную вдете, и учениковъ своихъ всѣхъ во слѣдъ себѣ ведете.

И паки Святый Апостоль Павелъ глаголеть (II Тимоѳ. 4, ст. 3.): яко будетъ время, егда здра-
ваго учения не послушают, но по своих похотех изберут себя учителя, чешеми слухом, и от истинны слух отвратят. Зри те, поповщинны законницы, не именно ли Апостол о васъ рекъ, понеже вы себя избираете поповъ; кон вамъ потакаютъ самоумачать, тыхъ вы и питаєте довольнымъ хлѣбомъ, а кий хотя мало что воспретит вамъ, и вы тыхъ отмечете. (Зри Поповщина).

И любимая ваша книга, словомать О вѣрѣ, та же глаголеть, (О вѣрѣ лист. 268.), яко въ послѣдня дня прійдуть ругатели, по своихъ похотехъ ходящи, быша же и живиі пророцы въ людехъ, и внесутъ ереси сьогибѣли, и мноси пойдуть во слѣдъ нечистотъ ихъ, ими же путь истинный хулится. (И паки) аще кто приходитъ къ вамъ, и учения истиннаго не приносить, не пріемлите его въ домъ, и радоватися ему не глаголите, глаголяй бо ему радоватися, сообщникъ дѣламъ его. (И паки) въ послѣднѣя времена будутъ ругатели, по своихъ похотехъ ходящи, и сімъ суть отдѣляющи себѣ отъ едности вѣры. Зри те, что и любимая ваша книга глаголеть. Не отшепнівшися ли отъ Святыхъ церквь живиі пророцы? тін бо возвѣщаю словеса ложная, сказуютъ кончину вѣка, и конечное пришествіе Ангидристово, и лицо ему являютъ. И аще моему обличенію не вѣритъ, то сами на ся возрите, не ложъ ли глаголете, и не живиі ли есте пророцы: овогда бо на тое лицо прорицаете, овогда же на иное, и путь истинны отъ кого хулится, точию отъ прорицателей вашихъ. И зри те, яко и ваша книга не повелѣвает васъ въ домы принимать, и аще кто и поздравит вамъ, той и сообщникъ дѣ-
И Святый Иоанн Златоустый также глаголет (Маргарит. лист. 468.): Яко привы намъ въ послѣднѣе дни ругатели, по своимъ похотямъ ходящимъ, и будетъ въ васъ лжеучители, иже внесутъ ереси погибельные, искупленаго ихъ Владыки отмѣтующеѧ, и множи будутъ послѣдовати имъ сынове клятвы, оставляя правый путь. Иоаннъ же Богословъ таковыхъ не повелѣваетъ въ домы принимати, и радова- тися имъ глаголати возвраніе, глаголаетъ бо ему радоваться общи недѣлямъ злымъ дѣламъ его есть. И паки рече: всѣкъ не пребываяй во учении Христово, Бога не имать. Сия речь сіѧ громовъ, возлюбленный ученникъ Христовъ, паче всѣхъ утвердивый церковь всѣя вселенныя, отъ конецъ до конца. Зрите вси російскій народы, о комъ сіѧ Святый Златоустъ изрече? Явѣ есть, яко о нашихъ російскихъ раскольникахъ: тіи бо всѣкой Святыхъ ругаются, тіи и по своимъ похотямъ шествуютъ, какъ кому понравится, такъ той и шествуетъ, тіи бо истинны лжеучители, всѣко бо лжеучать, отъ Святыхъ церквей и отъ всего церковнаго предания отлучають, и всѣкой хулѣ научаютъ, и такіе ереси погибельные внесомъ, еже и искупленаго ихъ Владыки отмѣтущася, и Святое Твѣло Христово въ скверну имѣнища, и животворящую Его Кровь, за спасеніе наше излѣачную, меростиик нарикоша, и отъ невѣденія множи послѣдовати имъ, и нарицаетъ ихъ Святый Златоустый сыновьямъ клятвы, зане оставша путь правый, и сіе всѣмъ намъ мочно знать, кто правый путь остави: явѣ есть, яко тіи раскольницы, они бо оставыша путь
правый, пойдёшь въ разные пути: овій во христовщину, овій же въ монсевщину, и ній же въ поповщину, и неній въ безпоповщину; паки неній во елиннарщину, и неній же въ капиатопщину, иже къ пожгаюсь простый народъ отъ ихъ жеучительства многое число, а неній во нынь пути разъдошася, ихъ же и ихъ числити невозможно. Яко бо во видимомъ пути дьется, егда шествующихъ болшою дорогою, и оставивъ ю, пойдуть сторонами, то вси будуть по непроходимымъ мѣстамъ блудять, и овій впадуть въ болоты, овій же во непроходимыхъ разсѣліяхъ, и неній же во густыхъ чащахъ, и тако блудя, овій безъ пищи помираютъ, овій же отъ жажды исчезають, и неній же отъ звѣрей пойдаемы бывають. Тако бо и во духовномъ шествованіи: киѣ уже путь правый оставили, и пойдёшь своими разными путы, нужда есть уже и заблудиши, и отъ глада измирать. Сій бо не отъ глада ли умираютъ, иже Тѣла и Крове Христовы не вскушаютъ? Сія есть — истинная пища, понеже Господь обѣща примилющимъ и ядущимъ Тѣло Его въ животъ вѣчный. И явлъ есть, яко причащающіяся живы будуть, а удаляющіяся отъ Святаго Причащенія вси погибнутъ. А киѣ Тѣло Христово Пресвятого ставятъ въ клатое, тій и безъ толкования зрымы, яко сынове діаволи суть, и воспріимутъ съ отцемъ своимъ діаволомъ огнь и жупель. Иоаннъ же Богословъ таковыхъ не повелѣваетъ въ домы къ себѣ принимати, и радоваться имъ глаголати возвращаетъ съ великимъ прещениемъ. Рече бо: яко глаголая имъ радоваться, будетъ сообщникъ дѣламъ его злымъ. И сіе Иоанна Богослова слово зря, кто не убоится расколниковъ въ домы къ себѣ
принимати, или имь поздравляти, но надобно ихъ гнушатися паче мертваго пса и сомневаться. И паки той же Богословъ рече: яко вскъ, иже не пребываетъ во учении Христовѣ, Бога не имать. Зрите ли, яко кин во учении Христовѣ не пребываютъ, ти Бога въ себѣ не имѣютъ. А въ комъ Бога нѣсть, въ томъ диавольъ есть. Ученіе же Христово то, еже у насть дерев своихъ въ повинованіи быть, и што наложенно отъ нихъ носить, а не по своему высокоумию ходить. Зрите же безпоповщинные расколонники, яко Иоаннъ Златоустый о Иоаннѣ Богословѣ сказуетъ, яко той утверди паче всѣхъ церковь вселенныя. И уже ли видите, яко ни Златоустый, ни Апостоли себя церквами не называли, но токмою утверждали. А ты вышили ихъ всѣхъ самъ ся поставляешь, еже церковью себя наказашчи, и лице Божіе въ себѣ казуешь. А той же Иоаннъ Богословъ сказуетъ, яко въ таксовыхъ Богъ не пребываетъ, кии во учении Христовѣ не пребываютъ. Иоаннъ Святый Златоустый написа сицие (Маргарит. лист. 466.): что убо реку о скончании ли нашемъ, или о днечувственкахъ и днепророцкахъ и о безбежныхъ еретикахъ? обличу ли до конца? но врѣмя сокращенно есть. Обаче, елико мощно, представимъ отъ Святыхъ писаній: на рекоша бо ся не токмо волцы, но и казители нечистей, и противницы, и врача, и навѣтницы, и хулницы, и татіе, и разбойницы, и наставницы слѣнин, и противники Христовы, и сынове лукаваго, и духоворцы, охулвши духъ благодатный, имже не отпустится, ни въ семъ вѣчѣ, ни въ будущемъ, имже путь истинны хулятися имать. Зрите чувственнымъ и умными
очима, о комъ сія Святый Иоанъ Златоустый глаголеть, не въ самое ли лице васъ отшепинувшихся отъ Святыхъ церквѣ бѣть? нарицается бо лживыхъ прорицателей и неправыхъ учителей волками и казителями нечестивыми, и врагами, и наставниками слѣпыми, и противниками Христовыми, и сынаками діаволами. И кія бо уже стали сыновами діаволами, то уже тѣмъ нарицатися христіанами не подобаетъ, но уже и слыть подобаетъ діаволями, а не христіанами. И паки кто духоборець? той же Златоустый сказуетъ, яко охулівшій духъ благодатный. А вы въ томъ и утѣшаетесь, что дѣйствіе Святаго Духа хулите: вся бо, иже отъ Духа Святаго освящаются какая дѣйствія, а вы глаголете яко оскверняетесь, и то стала самая хула Святому Духу, то есть и Духъ Благодатный, и всякъ, на дѣйствіе Святаго Духа хулу возложивый, есть духоборецъ. И тако о нихъ Святый Златоустый сказа, яко имъ, и имиже путь истинный хулите, не отпустится той грѣхъ, ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій. О человѣцы, дерзнувшій на Духа Святаго восхлить, кто вамъ сказа еже убѣжати отъ гнѣва Божія? или мните, яко и самъ Господь неправду рекъ, еже восхулівшия на Духа Святаго отпущенія не будетъ ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій?

И паки той же Златоустый глаголеть (Маргарит. дист. 467): блюдите себе отъ лживыхъ пророкъ, иже приходять къ вамъ въ одеждахъ овчихъ, внутри же суть волцы и грабители. (Зрите, какъ познавать, въ комъ плоды добры или злы). Но отъ плодовъ ихъ познавти ихъ имате, сиречъ отъ словесъ и отъ проочества ихъ, и отъ хуления ихъ, познаете ихъ, яко
не имутъ плодовъ добрыхъ, и таковыхъ не пріемлите въ домы, и радоватися имъ не глаголите, и не повинуйтесь имъ, и блюдитесь отъ зловрства ихъ. Зрите вся православный христіане, о комъ Святый Златоустый глаголетъ, не именно ли о нашихъ російскихъ расколникахъ: тіа бо приходятьъ въ домы къ православнымъ христіаномъ во одеждахъ овчихъ, еже есть являютъ образъ смирнія, и глаголютъ тихъ глаголомъ со воздыханіемъ. Но та вся ихъ злочитрства обнажи Святый Иоанъ Златоустый, и ясно намъ показа, почему ихъ познавати, рече бо: отъ плодовъ ихъ познать ихъ и мате, сирѣчъ отъ словесъ, и отъ пророчества ихъ ложаго, и отъ лицеврія; и вся тыя образы, ко познанію ведущая, закрѣпи хуленіемъ. И по сему его Златоустову глаголу, аще убо кого узриши по смирнію, и по лестивымъ словамъ, яко бы и Божій рабъ; но егда изо устъ его услышши хуленіе, любо на церковь Святую, любо на Святый четвероконечный Крестъ, любо на властей, или на священнический чинъ, или на монашеский, или на какъ ни есть церковная Таинства, или пророчествовать станетъ о Антихристѣ, или о скончаніи мира, иже положи Господь во своей области, и ни Ангеломъ Господнимъ извѣстна суть, а онъ станетъ тому извѣстіе сказывати: и потому явенъ ти будетъ, яко плодовъ добрыхъ нѣсть въ немъ. Понеже хулители вси суть сынове лукаваго. Иоанну Богослову во откровеніи объявленьно, яко Антихристъ будетъ хулии Бога, и Святую Его церковь, и посему вси хулники сынове діаволи суть, и посланницы Антихристовы. И ты, православный христианине, аще услышши отъ кого изшедшу хулу,
бъля отъ него яко отъ змія, нѣсть бо ти въ немъ пользы, но токмо погибель. Иоаннъ Богословъ, и Иоаннъ Златоустъ, и въ домы таковыхъ принимати, ниже поздравлять имъ погибель, но повелѣ близыся зловорства ихъ, и ни въ чемъ не повелѣша имъ повиноватися. И по симъ изъявленіяхъ мочно вся-кому познати, кто прямой христіанинъ, и кто анти-христовъ проповѣдникъ. Паки Святый Иоаннъ Златоустый глаголетъ (Маргаритъ листъ 468): въ послѣд-нія времена будуть человѣцы по своимъ похотямъ ходити и нежестихъ; сиі безъ бо боязни себя пасуть, облацы безводніи, всѣми вѣтры носими, звѣзды пре-лестныя, имѣже мракъ тмы во вѣки блюдется. Па- велъ же Апостолъ рекъ: азъ вѣмъ, яко по отше-ствіи моемъ внійдутъ волци тяжцы въ васъ, не шадяще стада, и отъ васъ самѣхъ востануть мужіе глаголюшіи развращение. И повелѣ Апостолъ Па- велъ близыся псовъ, близыся разкоювъ. И паки рече: блюдетесь, да никто вамъ предстить хи- тростью и тщетною лестію. Зрите до конца со испы-таніемъ, како ходите, яко днѣ злі суть. И по сему словеси Святаго Иоанна Златоустаго, и Святаго Апостола Павла, всѣмъ вамъ достоить недреманнымъ окомъ самѣхъ себе разматривать, дабы подъ насъ какіе лестцы со ухищренными своими словами не подпали, и со истиннаго бы пути не совратили, и въ слѣдъ за собою не свели бы въ вѣчную поги-бель. Мнози бо суть въ насъ явившася, отъ истин-наго пути развращенія, по своимъ похотямъ хо-дящи, яко кому похотчется, такъ житіе свое и упра-вляетъ, сами ся пасуть безъ боази, яко облацы безводніи, всѣми вѣтры переносими. И о таковыхъ
Апостолъ Святый сказуешь, яко имь мракъ тымы во вёки блудеться. О православнин, надобно оть таковыхъ бжать бьгомъ быстрымъ, дабы не постигли, и чимъ бы не уловили, и со истиннаго бы пути не совратили. Павелъ бо Апостолъ вьдально о семь глаголеть, а не сокровеннымъ глаголомъ, еже блестя расколовъ. Паки Златоустый глаголеть (Маргар. лист. 232 на обороту): яко егда быша Божии Пророцы, дьяволъ же воздвиже лжепророковъ. Егда же Христосъ въ ми́ръ прійде, а дьяволъ лжехристовъ извелъ. Егда же здравая учение взаконися, тогда дьяволъ учение растлънная введе. Зрите вси отшепнишися оть Святыхъ церквь, яко оть дьявола лжеучительство внійде во вась.

Въ Соборникъ написано сице (Соборн. лис. 332): кого послушаемъ? Лику ли честныхъ Патриарховъ, или лицемѣрныхъ священниковъ. Зрите вси не повинующися Святѣй Соборнѣй Апостолстей церквя: что любиная ваша книга, глаголемая Соборникъ, глаголеть? не явъ ли сказать, яко полобаетъ повиноваться Святителскимъ соборамъ. А вы Патриаршн и Святительскіи Соборы отвергаете, но собираете своя соборища или паче реци свами, понеже собираетесь на хулу и на руганіе посвященнымъ Святителемъ, и всему дѣйству церковнему, и пріемлете на та своя свами поповъ лицемѣрныхъ, кнѣ съ ними за одно ратуютъ на Святыхъ церквь, и тѣ лицемѣрные священники во всемъ вамъ потакаютъ: и куда намѣрились вы отщенцы, туды и сѣ лицемѣрные попы правятъ, а Соборникъ слушатъ лицемѣрныхъ поповъ не повелѣваетъ, но повелѣваетъ
слушать поповъ благословенныхъ, и Соборовъ Святительскихъ.

И паки той же Соборникъ глаголетъ (Соборникъ, лист. 337): не отличаемъ себѣ отъ отецъ нашихъ, иная прочитающе, а иная сказующе. И сія рѣчь не васъ ли же оглаголуешь: понеже вы вся Божественная писанія, яко суть написана, прочитаете, а послушающімъ сказуете иная. О семъ и азъ подлиннымъ своимъ ухотъ слышалъ, что прочитаете писанія здравая, а сказуете гнилая. И простій люди, слышавше отъ васъ словеса растлѣнная, отъ истинаго пути соврашается, и отъ невѣдения своего идутъ въ погибель вѣчную. И посему вы и любимию своей книгѣ дѣете супротивленіе, понеже прочитае тая, а сказуете иная, и отъ Отецъ Святыхъ отдѣлили есте себѣ. И глаголете послушающимъ васъ о себѣ тако: яко разумѣете вся, и простіе люди, иже не разумѣютъ Святаго писанія, слушаютъ васъ, мнѣще васъ разумныхъ, а самъ Христосъ о таковыхъ сида глагола: Аще бысте слѣпи были, не бысте грѣха имѣли. Нынѣ же глаголете, яко видимъ, и грѣхъ вамъ пребываетъ. Тако бо вси Ариане, Лютаріане, Калвинянъ, Аполлинариане, и Римляне, и Несторіане, Ариеніане, и прочія вси еретици, глаголютъ: мы право вѣруемъ, а прочіи вси не разумѣютъ. Такожде и жидове глаголютъ: мы разумѣемъ, и право по закону живемъ, а прочіи вси погрѣшиша, и отъ Бога отпадоша. Подобнѣ и наши російстіи расколоницы глаголютъ: мы разумѣемъ и право вѣримъ. И отъ такова самомнѣнія вся вселенная разватралась изъ давнихъ летъ, нынѣ же и наша Россія тою же болѣзнію страждеть.
Поповщина глаголетъ: мы право в'рымъ, а безпоповщинные глаголютъ: мы право в'рымъ; прочи же глаголютъ: мы право в'рымъ. И тако вси разглашаша, и въ разны пути разьдоша. Читають вси писание едино, а разсуждають всякъ по своему самомнѣнію, и всякъ себѣ править, а общему собору Честныхъ Отецъ и освященныхъ Епископовъ не по- винуются, и по Господню словеси вси тіи во грехъ пребывають. Павелъ же Апостолъ глаголеть (I Тимоѳ. 6, ст. 3.): аще ли кто наново учитъ, и не приступаетъ ко здравымъ словесемъ Господя нашего Иисуса Христа, и учениемъ еже по благовѣрію, раз- гордѣвся ничто же вѣдый, но недугуя о истязаніяхъ, и словопрѣвѣныхъ, отъ нихъже бываетъ зависть, ревніе и хулы, непощенія лукава, бесѣды злыя рас- тлѣнныхъ умомъ, и лишенныхъ истинны, непущу- ють приобрѣтеніе нѣтъ благочестія. И повелѣваетъ Святый Апостолъ Павелъ отъ таковыхъ отступати. Зри те православны христіане, не о тѣхъ ли же рас- колничь Святый Апостолъ глагола: понеже они учатъ наноко. Господь глагола: аще кто не родится водою и духомъ, не внидетъ въ царство небесное. А безпоповщинныя, и христовщинныя, и монсево- щиныя расколницы дѣтей своихъ не крестятъ, а въ царство небесное внѣйти хотѣть, и сказываютъ о себѣ, яко право творять. Паки Господь глагола: аще не піете Крове Моєя, живота не имате въ себѣ. А расколницы вси, аще кин и крещеніе тайное пріе- млють отъ потаенныхъ поповъ, а отъ причащенія всеконечнѣ отрекошася, словесемъ Господнимъ не в'руютъ, и учатъ наноко; отъ всего же благовѣрія разгордѣвшись удаляшася, и сказусть внутрь себѣ
живище Христово. Кто же о истязанных и словопрекращенных, не ться же ли отщенцы? ться бо непущаоть отъ мнисия своего пріобрѣтеніе себѣ имѣти благочестія. Обаче Святый Апостоль Павелъ сказать употреби о нихъ: яко бываетъ въ нихъ зависть, раздѣніе, и хулѣ, и яко лишенъ суть истинны. И сія всѣ въ комъ содѣваются, точию во отшелпившихся отъ Святаго церкви, а хулою весь свой законъ утверждаютъ, и ни въ чемъ таковымъ утѣхи себѣ не имѣютъ, яко въ хуленіи Духа Святаго.

И наки Святый Апостоль Павелъ глаголеть сисе (I Тимоѳ. 4, стих. 1): яко духъ явственно глаголеть: въ послѣдняя времена отпадуть нѣцы и отъ вѣры, внемлюще духовымъ лестнымъ, и учениакъ бѣсовскимъ, въ лицемѣріи, и лжесловіи, сожженныхъ своемъ совѣстю. Зрите православно и сие, о комъ Святый Павелъ глагола: кто отпя отъ вѣры? явѣ есть, яко тимъ, нѣже отъ Святаго церкви отпадова: ться бо вся Святая дѣла хухнаютъ. Чего діаволь ненавидить, того и они ненавидятъ: діаволь Креста не любить, и расколницы всѣхъ разныхъ законовъ Креста ненавидятъ же. Діаволь Тѣла и Крове Христовы не любить, и расколницы, послѣдуя діаволу, Тѣла и Крове Христовы не любятъ же. Діаволь любить хулу, и расколницы хулу паче меда и сота любятъ, и день, и ночь въ томъ упражняются, еже вся церковная таинства, и весь освященный чинъ хулять, и та всѣ суть учения бѣсовская. И Святый Апостоль Павелъ ясно о нихъ прорече, еже во счию нашему исполнися. О горе наша! во очесѣхъ бо нашихъ мнози отпадоша отъ вѣры, и во учения бѣ-
совская вдашаася, и живыхъ словесъ наполнниася, вся вѣщають ложная, а правая всъ отмѣщуть.

И паки не умоляя Святый Павель вопиеть (II Тим. 4, ст. 5): яко имущи образъ благочестія, силы же его отвергнисся, и отъ таковыхъ Святый Апостоль повелѣ отврашатися. И паки рече: отъ сихъ бо суть понирпующи въ домы, плѣняющи же ниша, отягщенцы грѣхами, водимы похотми различными, всегда учащеся, и ныкогда же въ разумѣ истины прйти могуще, яко же Ианній и Ламрій противистася Монсею, такожде и сія противляются истины, человѣцы растлѣнные умомъ, и не искусны о вѣрѣ. Паки зрите православніи, и разумѣте, о комъ Святый Павелъ и сіе написа: явѣ есть, яко откровеніемъ Святаго Духа прорекъ о нашихъ Россійскихъ расколникахъ. Тін бо имутъ образъ благочестія, вмѣраютъ тихо, часто воздыхаютъ, умилино глаголютъ, самыми же дѣломъ сильы Божія отвергнися: понеже всѣ дѣла Божія порокуютъ, и гдѣ сила Божія чрезъ дѣйство Святаго Духа содѣвается, отмѣщуть отъ себя далече, и приписуютъ то дѣйство Святаго Духа ко дѣйству диаволу, яко бы всѣ та дѣйствуетъ диаволь, а не Богъ. Яко же и живоде о Христѣ рекоша: сей о везелезулѣ бѣсовствѣ князѣ бѣсы изгонить (Мате. 12, стихъ 24.). И еще приложи Святый Апостолъ о нихъ ирещи, яко отъ сіихъ понирять въ домы, и плѣнять же ниша, си есть простыхъ и безотвѣтныхъ людей. Кто же сія суть? явѣ есть и всѣмъ намъ зримо, яко учителя ихъ расколничны, пониряютъ по домахъ, сирѣчь утаенными обычаємъ ходятъ въ домы, и не твердыхъ во вѣрѣ яко же ниша плѣняютъ, и еже водимы похотми раз-
личными; и сия рѣчь Святаго Апостола зри мая же, а не сокровенная. Понеже вмѣ мы ясно зрием, еже раскольники расклонишася въ различныхъ пути, овіи въ поповщину, овіи же въ безпоповщину, ини же въ христовщину, иниі же въ монсеевщину, иниі же въ елиновщину, иниі же во иные многоразличные пути разыюшая, ихъ же и изчисляти невозможно, а и въ коемъ-ждо ихъ законъ учители разногласные: той тако учитъ, и иниі же инако. Святый Иоаннъ Златоустый о еретикахъ написа, яко аще единаго ихъ вопросишъ, то речеть тако, другаго же вопросишъ, то речеть другако, и колико ихъ ни вопрощиши, то вси будуть между собою разногласны. Тако и наши російстій раскольники, кійдко по своему разсуждаетъ, точию въ томъ согласуютъ, еже дѣйство Святаго Духа хулить вси единаке. Павелъ же Святый и сие о нихъ прорече, яко всегда учится будуть, а въ разумъ истинъ пріяти не могууть. И сие истинно такъ совершися на нашихъ раскольникахъ, понеже вси раскольники, а напаче же двухъ ересей, помповщины и безпоповщины, лежа на книгахъ лежать, и всегда учатся, а истинны познать не могууть, понеже огрубѣ ихъ умъ отъ великаго упорства, или наче отъ затмѣнія діаволя, занѣ діаволь никогда послушникомъ своимъ, кой въ волю его склонился, право видѣти не допускаеть. А сіи не волю ли его исполняютъ, еже непрестанно въ хулу пребываютъ, и отъ всѣхъ Святыхъ удалишся. О упорныхъ же людехъ Святый Павелъ изъясни сице: яко же Анній и Амбрій противистася Моисею, такожде и сіи противляются истинѣ. Человѣкъ растлѣнны умомъ, и не искуснъ о вѣрѣ, зрите вси несмѣжен—
ныма очиша, коль ясно Святый Апостолъ изъясни, яко Анній и Амврій противились токмо Моисею и погибли: колми же паче сіе достоини погибли, иже не Моисею, но самому Богу сопротивляются. Господь повелъ въ послушание быти, рече (Лук. 10, ст. 16): слушай васъ Мене слушаетъ, и отметаися васъ Мене отметается: а сіе тотъ глаголъ Христовъ подъ нозѣ повергоша, и не токмо въ послушании и въ повинованіи у намѣстниковъ Христовыхъ быти, но и имени ихъ слышати не хотятъ, но еще и ругаются ихъ. А по Господню словеси, противляйся имъ, противится самому Богу. И явѣ есть, яко аще сіе противицы не обратятся ко истинѣ, такожде пострадаютъ, яко и Анній, и Амврій, или и горшіе: понеже не пророку Божію сопротивляются, но самому Богу.

Къ Титу же пиша, Святый Павелъ о сицеъвъ глаголеть (Тит. глав. 1, стих. 15): Бога исповѣдуютъ вѣріи, а дѣлы отмѣщутся его, мерзцы суще и непокориви, и на всякое дѣло благое не искусны. Зрите, яко Святый Апостолъ Павелъ не умолкалъ огласованъ непокорныхъ людей, и не явѣ ли же нашихъ расколниковъ показа: понеже вси отвергніся отъ Святыхъ церквѣ, Бога исповѣдуютъ, а дѣлы отмѣщутся, вся Божія дѣла обращаютъ въ диавольская дѣйствія, глаголюще, яко все дѣйствуетъ диаволь, а благодать Божія отъ Никоніанъ отнялася. (Никоніанами бо нарчиуть нась не подвижшихъ въ расколы). И яко же древле идолстѣн ревнители православныхъ христіанъ нарицали волхвами, и чудоїствіа ихъ бѣсовскому дѣйствіу причитаи, тако и сіе вся дѣюцца въ нашемъ видѣніи чудеса, причитаются диаволу, яко бы то дѣйствуетъ диаволь,
а не Богъ. И за таковое сопротивление, не горши 
ли Анніа и Амвріа постраждуть. Къ намъ же Свя-
тый Павель рече: ты же глаголи, яже подобаеть 
здравому учению.

Святый же Апостолъ Петръ во второмъ своемъ 
посланіи, пророчествуя о нынѣшнихъ ересехъ, гла-
голеть сице (ІІ Петр., 2, стих. 1): быша лживи 
пророцы въ людехъ, яко же и въ васъ будуть лжи-
вія учители, иже внесутъ ереси погибели, и ис-
куплышаго ихъ Владыки отмѣтакующися, приводяще 
себѣ скорую погибель, и мноzi пойдутъ въ слѣдъ 
ихъ нечистотъ, имиже путь истинный похулится, 
и во преуменноженѣ лживыхъ словесъ васъ удовятъ, 
ихъуть судъ искони не коснить, и погибель ихъ 
не дремаетъ, аще бо Богъ и Ангеловъ согрѣшихъ 
не пошадѣ, но пленициами мрака связавъ, предаде 
на судъ мучимы блюсти. И перваго міра не пошадѣ. 
Зрите благочестиви, яко мъ Петръ Святый таяже, 
яже и Павелъ Святый, глаголеть, яко будутъ 
лживи пророцы, и лживи учители, и внесутъ ереси 
погибели. И не истинно ли тако: понеже отъ лжи-
ваго своего учения не погибелыя ли ереси внесоша: 
еже научиша всѧ дѣйства, во Святыхъ церквахъ дѣ-
ующася, хулиши, и искуплишаго насъ Владыки отме-
шутся, не тайно, но явѣ: понеже отъ Тѣла и Крове 
Христовы всесонечно отрекоша, и не токмо прі-
ятн, но еще такое дѣло великое, отъ самаго Бога 
почтенное и освященное, и во вѣчные роды узаконен-
ное, называютъ меростью запустѣнія. Приложша 
бо такое Святое и Пресвятое таинство ко бездуш-
ному и поганскому идолу. Господь рекъ (Іоан. 6, 
стих. 56): Ядый мою плоть, и пій мою кровь во
Мне пребывает, и Азь въ немь. И на что бо болши сего соединения съ Господемъ, еже чрезъ притие Святаго Причащенія быть въ насъ Богу, и намъ быть въ Немь! О превелика къ намъ Божія милости! О пречуднаго и предивнаго Божія съ нами соединенія! Ей, яко Богъ непостиженъ есть, тако непостижно Его къ намъ Божіе милосердіе! и кто не удивится такому Его человеколюбію Божію. Кто же паки не удивится великой злобъ расколничей: еже Богъ паче всего освяти, то они паче всѣхъ сквернѣ сквернѣ нарекоша. Оле презѣлнаго непокорства! Оле несказаннаго безумія! о чесомъ страшно и помышляти, а лжеучители дерзуща и языкомъ тая глаголати. И мню азь, яко несовершеннаго ума суть сія человѣцы, иже тако дерзаютъ блядсловити, а Богъ имъ терпитъ, и земля ихъ не пожреть. Аще бы кто совершенно разумный человѣкъ былъ, а тако бы дерзнулъ Тѣло Христово Пресвятое и Кровь Его животворящую мерзостью нарещи отъ цѣлаго разумъ, то вѣмъ, яко земля бы его не подняла на себѣ, но во мгновеніи бы ока жива пожерела бы его. И Апостолъ рекъ: яко приводять себѣ скорую погибель. Обаче Богъ ихъ щадить, за еже не отъ совершеннаго разума сіе чинять, и яко человѣколюбивъ сый, ожидаетъ, да поне въ разумѣ истинный пріидутъ, и обратятся, и о томъ зломъ своеимъ согрѣшенія покаятся. И паки Апостолъ рече: яко многи пойдутъ въ слѣдѣ ихъ, имиже путь истинны похулиста. И сіе всѣмъ зримо же: яко въ слѣдѣ тѣхъ лжеучителей многи пойдоша, отъ малосмыслія же своего. А аще бы кто въ себѣ разумъ ямѣлъ, како бы могъ такому ихъ блядо-
словію пов'рити, і всід'ять ихь блядословія идти, і зразо въ дебрь геенскую на въчное мучение пойти. Но всі отъ невѣдмії тако согрѣшаютъ, и слѣпъ слѣпа ведеть, и всі безъ остатку въ яму впадуть. И такъ тѣн проклятия лжеучители народъ Російскій своими многословіемъ прелестили, что и въ царствующемъ градѣ Москвѣ близъ половины обращается, еже послѣдуютъ ихъ лжеучительству, и путь истинь хулится ими. И прирече Апостолъ: яко судѣ ихь искони не коснитъ, и погибель ихь не дремлетъ. И аще Богь Ангеловъ согрѣвшихъ и первого мира ни пощадѣ; нась ли, отмѣтающихъся Его благодати, пощадить? Ей, никако: но вси, не токмо мерзостью или скверною возмѣшшій Тѣло и Кровь Христову, но и безъ похулѣнія отвращающіся отъ такова Божія намъ дарованія, въчнаго живота лишаються, и ввержены будуть во тму кромѣчную, и тамо будеть имь по Апостольскому слову въчная и лютѣйшая мука. И аще Господь нынѣ такому великому хуленію, ожидая на покаяніе, и терпить, обаче радоваться тому Божію долготерпѣнію не покаявшимся нѣтъ: понеже на большую погибель имь будетъ. Елико Богъ долго терпить, ожидая нась на покаяніе, а мы то Его долготерпѣніе ни во что поставимъ и не покаемся: то пріимемъ себѣ сугубѣйшую и вселютѣйшую муку.

Господь глагола жидалы (Іоан. 8, стих. 44): Отъ отца диавола есть, и похоти отца вашего хощети творити. Онъ человѣкоубица бѣ искони, и во истинѣ не стоятъ: понеже нѣсть въ немь истини. Егда глаголеть лжу, отъ своихъ глаголеть, яко ложь есть, и отецъ лжи. Азъ же зане истину гла-
голю, не върните мнѣ. Выше же того глагола, рече Господь (глав. 8, стих. 37): слово Мое не вмѣщается въ вась. Истинно и въ нашемъ родѣ се есть, еже слово Божие не вмѣщается: и аще кто будеть глаголати истинну, не хощуть и слышати, зание слово тое не вмѣщается въ нихъ. И истиннымъ глаголомъ не имуть вѣры, но лже учители, и послѣдуютъ лжеучителямъ. Отъ правыхъ же учителей, не токмо слухи, но и лица своя отврашайтъ. А Господь не вѣряющимъ истиннымъ глаголомъ нарече отца диавола, понеже той отецъ лжи, и во истинѣ не стоитъ, зание весь онъ ложь есть. И по сему Господню извѣщенію, аще кий человѣкъ ложь глаголеть, и той есть сынъ диаволовъ. И прирече Господь: яко хочете похоти отца вашего (диавола) творити: онъ человѣкоубица бѣ искони. И вы, отпѣнівшиася отъ Святыхъ церкве, можете ли сей глаголъ Христовъ разумѣти, еже рече: яко диаволъ человѣкоубица есть, и во истинѣ не стоитъ? И аще разумѣете, то бойтесь его, всѣхъ бо послушниковъ свояхъ убѣстъ вѣчною смертію, и не имите ему вѣры, аще и обѣщаваетъ послушниковъ своимъ какое воздаяніе доброе: солжетъ бо, понеже онъ весь ложь есть. Подобнѣ аще кто послушаетъ и лжеучителямъ, такъ же пострашаетъ: вѣмъ бо, яко вси лжеучители послушникамъ своимъ обѣщаваютъ царство небесное, но не будеть тако, понеже они извѣдома отъ начальника диавола, а у диавола нѣсть царства небеснаго, но царство у него адское, и чимъ онъ богать, тѣмъ будетъ и надѣлятъ. У него плачь неутѣшныя, скрежетъ зубный, душевный и тѣлесный трепетъ, и прочія во умѣ человѣческій не вмѣстнъ.
мыя болезни, тым и будешь друзей своих дарствовать. И сие всем православным христианом нужно разуметь, что вси жеучители изыдоша от диавола, понеже учать, дабы люди во церкви не ходили, греховь бы своих отцам духовным не исповедывали, причастия бы Святаго гнушались, Креста бы пенавидили. И аще кий человѣк и не совершенный разум имѣт, то можетъ познать, что вся сія учения отъ диавола суть изыдоша. И вси, хулу возлагающія па Святыя, ревнители суть диавола, а не Божіи. Зрите, яко Святый Апостолъ Павелъ и Божію ревность имущихъ не по разуму оглядываетъ, рече бо въ посланіѣ своемъ къ Римлянамъ сіце (къ Римлянъ. 10): свидѣтельствую бо имѣ, яко ревность Божію имуть, но не по разуму, не разумѣюще бо Божіа правды, ибо свою правду ищуще поставить, правдѣ же Божіей не повинуемся. Зрите праевѣрній, яко и Божіа ревность, не по разуму сущая, не ползуетъ человѣка. И приложи речи ко ревности ихъ: яко не разумѣютъ правды Божія, но свою правду ищуть поставить, правдѣ же Божіей не повинуемся. Внемлите себѣ вси, во православій сущии, сему Апостольскому словеси, еже о правдѣ Божіей воспоминаны: надобно знать, что то правда Божіа. И явлѣ есть, яко правда Божіа, еже во всемъ воля Его Божественная исполнити, на своей же разумъ не уповати. Повелѣ Богъ повиноватися наставникамъ, тако подобаетъ творити. И сие слово подкрѣпле Господь великимъ подкрѣплениемъ, рече бо (Лук. 10. ст. 16.): слушай васъ, Мене слушаетъ, и отмѣтаетъ васъ, Мене отмѣтается. Зрите ли, какъ Господь священническій чинъ возвеличи, и присо-
едимъ себѣ. И по сему Господю словеси, аще повиннемся отъ Бога почтенному чину, то самому Богу повиннемся, и тако правду Божию будемъ исполнити. А аще же повиноватся имь не будемъ, но будемъ свою минную правду поставлять, то противницы будемъ Божиимъ. А есть ли же вмѣсто повиновения будемъ ихъ зломъ словити: то что мы предъ Богомъ будемъ? Яв'ь есть, яко будемъ уже самые противники Христовы, и врази его, друзья же діаволы, и сына его Антихриста, той бо начальникъ хула, той бо со отцемъ своимъ діаволомъ правдѣ Божией хулникъ, и всякой Святини ругатель, и всѣхъ хулникъ любезно объемлетъ, и въ нѣдра свою пріемлетъ. О горе наше! Нын'ь бо многи повинуются паче діаволу, влежали самому Богу, вложиша бо во уста свои вмѣсто похвалы хула, и вмѣсто благодѣянія злодѣяніе. Въ началѣ восхулиша на Святаго Духа, а потомъ на Святую церковь, и на вся таинства церковная, и на весь священннически чинъ, и за благодѣяніе Божіе воздаща зломъ, и сіи всѣ правды Божией не имѣютъ. Аще бо кто хощетъ правду Божию исполнити, то подобаетъ тому во всемъ повиноваться повелѣнію Его Божію, той бо в'сть, како правду свою исполнити, и аще повиннемся, то онъ насъ наставить на всякую правду свою. А кін на Бога упованиемъ своего не возлагаютъ, но на свой разумъ уповаютъ, тин далече суть правды Божией. Понеже на свой разумъ уповающи высокомудрствуютъ, и вся о себѣ высокая помышляютъ, а общимъ соборомъ не повинуются, и вождей себѣ ко спасенію, ни пастьрей духовныхъ не требуютъ, но по Апостолу сами ся безъ болзни пасуть. Гос-
подь рече: ядѣже собраннъ два или три о имени Моемъ, ту Азъ есмь посредъ нихъ. Зрите ли, яко Господь обвѣщаяся посреди собраніа такова быти: кое собраніе бывает о имени Его, еже во славу Божію, и въ похвалу Его. Подобнѣ аще кто и о житейскомъ дѣлѣ о полезнѣмъ со прізваніемъ имени Господня, и ту Господь бываетъ и помогаетъ. А ядѣже соборъ собирается нечистивыхъ на какое злое умыщеніе, или на хулѣніе, и ту посредѣ уже обрѣтается діаволъ, и на всякое злое дѣло поощрѣть, и всякому человѣку надобно того стеречися, дабы не пріяти на соборъ нечистивыхъ, ядѣже на Святыхъ церквѣ или на иная какая Святыя хула взносится. И царь Давидъ блажитъ тѣхъ, кин на таковыхъ соборы не ходятъ. Рече бо: блажень мужъ, иже не идѣ на совѣтъ нечистивыхъ. Истинно блажень той человѣкъ, кій отъ богохульныхъ сборищъ убѣгаеетъ, и ко соборамъ благочестивыхъ Архіеревъ и Иереевъ прибѣгаєтъ, и во всемъ своемъ управлении на волю Божію уповаетъ. Паки зрите снижающіи чинъ священнический, како Господь его возвеличи и пріусвои: при волной бо страсти, Господь. Отцу своему моляся, рекъ (Іоан. 17, ст. 22.): Азъ славу, юже далѣ еси Мнѣ, дахъ имѣ: да будитъ едино, яко же и Мы едино есмы. Азъ въ нихъ, и Ты во Мнѣ, да будуть совершени воедино. Видите ли, коликоу близостію Господь пріусвои чинъ священникъ, иже рече: да будуть яко же и Мы едино, и на что сего болши и ближши пріусвоеніемъ, еже рече Господь неложными своими усты: да будуть тіи едино, яко же и Мы, и Азъ въ нихъ и они во Мнѣ. И аще речете, сіимъ пріусвоеніемъ присоедини себѣ Господь
только Апостоловъ, а не преосвященныхъ, и по такому вашему разумѣнію, послѣди Апостоловъ слово Господне ни единю оста, но вся глаголы Его оконченіе въ Апостолехъ. Послѣже Господь вся своя глаголы глаголаше только Апостоломъ, а о Пресвитерахъ и Епископахъ Господь не глагола ни единаго словесе, и по такому вашему разумѣнію вся наша и вѣра тщетна, и священство послѣди Апостоловъ не остася, но всѣ Святій Святители не намѣстницы Апостолстіи быша, и благодать Божіа въ нихъ не была: послѣже и власти никаковы наслѣдникамъ Апостольскимъ не подалъ, нижѣ слово какое особое къ Пресвитерамъ или ко Епископамъ было, но токмо ко Апостоламъ. А аще же речете, яко власть предшествующей Святій Отцы имѣли, отъ Господа данную Апостолямъ, то и пріисвоеніе то, отъ Господа реченное, имѣ пріялъ есть. И по таковому Божіо пріисвоенію, како смѣте Священниковъ Божіихъ уняжати, и не во что ихъ вмѣннати, и власть ихъ, отъ Бога имѣ данную, къ себѣ привлкати? Святый же Апостолъ Павелъ не повелѣваеь властемъ сопротивляться, рекущи (къ Рим. 13, стих. 2.): противляйся власти Божіо повелѣнію противится: противляющіися же грѣхъ себѣ пріемлюютъ. Зрите ли Апостольскій глаголъ, яко кой человѣкъ противится славѣ, то противится Богу. И аще речете, яко нынѣ нѣсть совершенныя власти, но изобрѣтатели суть славы, азъ же Господнимъ словомъ возражу васъ, самъ бо Господь рекъ: аще что рекутъ вамъ Фарисеи, вся глаголы ихъ соблюдайте и творите, но дѣламъ же ихъ не творите. И выпочтъ Господню словеса сопротивляются, и толкованія располагаете ложная, на ис-
тинну лжет еп. Иаковъ бо Апостолъ тако рекъ (Іаков. 13, стих. 14.): не лгите на истинну, н'сть сія свыше, но б'словская. Зрите ли вси лжеучители, яко братъ Господень ясно показа намъ, аще кто лжетъ на истину, той б'совская исполняетъ. И докол' вамъ лжесловесіе распространятъ, и людей Божихъ со истиннаго пути совращати? Время было въ показаніе пріятіи, и отъ лжеучительства престати. Зрите ли дживи учители, что Святый Апостолъ Павелъ рекъ (Тимоф. 2, стих. 5.): Аще кто не законно будетъ мучень, не в'янчается. Зрите православнія, яко не токмо кто ревность им'еть не по разуму, но аще кто и постраждеть, и кровь свою изл'еть, а не во что его страданіе будетъ, аще не законно и замучень будетъ. И того ради надобно всякому о себѣ недреманнымъ окомъ смотрить, дабы отъ ревности не по разуму суща не погубить себѣ. Аще же въ страданіе кто хочешь вступитис: то надобно себѣ осмотріть, за прямое ли дѣло хочешь пострадати, дабы себѣ сугубо не погубить; и того ради, всякъ желаяя своего спасенія, всѣмъ сердцемъ, и всею душою, и всѣмъ помышленіемъ, да положится въ волю Божію, да идетъ ко отцу своему душевному, и со всѣмъ смирніемъ да вопрошаетъ его о всемъ своемъ намѣреніи. И за такое твое смирніе, Богъ откроетъ пастырю твоему, и во уста его дасть глаголъ правый, еже во спасеніе ти будетъ. Василий Великий безъ воли отца духовного нічего творити не полеъ, но повел'ваеъ отца духовнаго глаголъ ключь себѣ им'етъ. Иоаннъ Златоустый сказуеъ, яко множъ суть учители погибели, и еще множися имуть. И сіе всѣмъ намъ зримо есть, яко
нынѣ множи учать пути погибельному, ходяще по домамъ учать, дабы люди къ церкви не ходили, отцамъ духовнымъ грѣховъ бѣ своихъ не исповѣдывали, и Тѣла и Крове Христовы не причащалися. И не до того ста, еже бы точи отъ такой великой Святыни удалася: но учать, дабы Тѣло Христово хулили, и животворящей Крестъ и вся Святыни поставляли бы въ скверность. И въ родѣ нашемъ велики дьяволъ власть свою распространять, и учителей погибельныхъ умножилъ. Златоустый же сказаетъ, яко и еще множится имуть. О горе наше, уже и днесь до полцарства учители погибельны людей Божіихъ къ погибели совратиша, и въ великія разголы воведоша. Токмо надежда наша Христосъ не оставитъ насъ убогихъ своихъ до конца, повелитъ землю уста свою отверзнути, и всѣшеннюю на Святую церковь отъ зміа воду хуления пожрети: и тако малое стадо Христово спаєтесь.

Зрите вси лжеучители и лжепророки, и вси высоко разумѣть свой поставляющи, что Святйй Апостолъ Павелъ о себѣ глаголетъ: рече бо: отчасти разумѣваемъ, отчасти и пророчествуемъ. Внимайте сему глаголу, яко и избраный Божій сосудъ не рекъ о себѣ яко все разумѣетъ, но рекъ, яко отчасти разумѣетъ, такожде и пророчествуетъ отчасти. Вы же и во сему живи есте учители явишесь, за еже глаголете, яко совершенно вся разумѣете, и поныряюще во домамъ хвалитеся. Откуду бо сие взясте, еже глаголете, яко вся разумѣете, и яко церковній учителя предъ вами въ разумѣніи Божественнаго писанія недостаточествууютъ? Самы бо ся превышаете, еже на свой разумъ упо-
вае, а учащий вас прочь отрывает. Или сего не веше, еже той же Святый Павел глаголеет (в Римл. 1, ст. 22.): яко мнящися быти мудры обьюродьша. И сие не конечное ли обьюродьне, еже вся святая дѣла мнится вамъ тма, а святая дѣла мнится мерзостью. И паки той же Святый Павел повелывает намъ отъ скверныхъ и бабихъ басень отрицатися, а обучатися благочестію, а сие ваше мудрванне не самая ли скверна, и хуждши бабихъ басень сложили естѣ, еже вся святая своимъ баснословіемъ въ скверну предлагает; обучение же благочестію далеко отъ себя отвергосте, и мощно уже вамъ самѣмъ себя познати, что понимане есте сутьми диаволыми, и работаете ему, а не Богу, понеже все чините противъ Святому Писанию. И любимая ваша книга, глаголемая о Вѣрѣ, глаголеть (О вѣрѣ, лис. 92.), рече бо: иже жить противнымъ обычаеамъ, тіи въ неправдѣ суть, не въ соединеніи, но въ смущеніи суть, во адѣ и смерти пасутся. Уже ли признаиваете вину свою въ себѣ: не въ лице ли васъ биетъ ваша любимая книга? зрите, яко противницы въ адѣ и смерти пасутся, и та ваша книга обличаетъ васъ, а вы отъ жестоковы́стья своего, и ей не покоряетесь, и въ соединеніи жить не хочете, но прясно въ смущеніи пребываете, но токмо избираете та, аже отъ невѣдѣния и безъ свидѣтельства въ тое книгу внесенная словеса. Быша бо и прежде васъ подобны вамъ ере́тицы, зовомъ Мессалліане, иже нарчутся бого́мили; тіи недугуютъ мандрейскою ересию, и блядуть, яко крещение не очищаетъ человѣка, ни Святое причащеніе, но токмо ихъ мелитва, и Креста не-
навидать, и со сродники своими не стыдящися блюдъ творятъ; и вся сия ересь въ нашихъ Россійскихъ расколникахъ съ умножениемъ совершается: Безпоповщинные бо еретики крещение святое въ конце отмываютъ, но токмо на свою молитву упо-зваютъ, а о Святомъ причащеніи паче и Мессаліаны блядуть: тіи бо токмо сказуютъ, яко причащеніе отъ грѣха не очищаетъ. Наши же еретицы попов-щинные и безпоповщинные, и всѣ отшепившися церкве тако блядуть: яко не токмо не во очищеніе Тѣло Христово людіе приемлють, но еще и во оскверненіе, и всѣя скверны сквернѣе поставляютъ Пресвятое Тѣло Христово, и меростью запустѣшая наричаютъ, и сіи наши Россійстѣ расколники своею ересью превышшили всѣхъ древнихъ ере- тиковъ. Мессаліане Креста токмо лише ненавидятъ: наши же расколники и возврять на него не хотятъ, и наричаютъ его овія меростью, овія же печатью Антихристовою, инній же иными названіемъ нари-цаютъ. Кіи же въ поповщинной ереси жител-ствуютъ, вся церковная таинства отставляютъ, за еже въ скверность ихъ вмѣняютъ. Но токмо что они содѣютъ, то и свято почитаютъ. И не токмо иная кака таинства тако чинятъ: но и Священство прерашають. Аще бо обрщуть коего попа мало-смысленнаго и убога, то ему обѣщаютъ святость, и всякую милость, и царство небесное, дабы онъ отрекся новоисправленныхъ книгъ, и всего по тѣмъ книгамъ дѣйства, и обѣщался бы служити во не-исправленнымъ служебникамъ и требникамъ. И аще тако въ ихъ волю поступить, и вся повелѣнная имъ сотворить, то они говорятъ надъ нимъ отрицательны
молитвы, и тьм свои молитвы почитают они Arхиепиского рукоположения. И егда вся сия надъ нимъ учить, то они тыхъ поповъ шитаютъ довольнымъ хлѣбомъ, и исповѣдываются у нихъ. И тѣ попы ходятъ потаенно, одежды на себѣ носить просто-людянские, дабы имъ познаннымъ не быть. Мессалйаны съ средниками своими блудъ творятъ не стыдъящихся; тако и наши Россійстѣн еретицы чинятъ: есть въ нихъ особые законы, иже съ дѣвницами и съ средниками не стыдяя блудъ творятъ, и живутъ яко безсловесній скоти, и всѣ наши Россійстѣн расколницы между и собою развратяся въ расколнищицамъ въ разные пути, и кийдѣ лжеучитель свой законы издаєтъ, и всѣкъ свой законъ и хвалитъ, якобы онъ правѣе мнѣхъ; а другій глаголѣтъ: яко всѣ не права суть, точю онъ правъ; а иной паки свой законъ править, и тако всѣ яко сѣмній цѣнента поверженные, всѣ разно бредуть, а худы, того ни единый не вѣсть. И паки подобны суть всѣхъ расколницы червякъ. Аще кто ихъ великую купу собравъ, положить на гладкой и чистой земли, то колико ихъ есть, всѣ разными пути пойдутъ, а единый по единому послѣдовать не будутъ. И тако отъ лжеучителей Россійская земля развратяся, что не токмо ихъ сообразитъ, или научить правы вѣръ, но ниже исчислить ихъ можно, но токмо развѣ самъ Богъ, каковымъ своимъ смотрѣниемъ, во познаніе праваго закона ихъ приведеть. Зрите, лжеучители, соблазняющій людей Божиыхъ, что о варь самъ Господь Богъ глаголетъ, рече бо (Мате. 18, ст. 6.): Аще кто соблазнить вѣрующаго въ мнѣ единаго человѣка, уне есть ему, да объ
сится жерновъ оселской на выш его, и потонетъ въ пучинѣ морстѣй. (Марко 9, ст. 41.): Аще ио соблазнитъ единаго вѣряющаго въ мя, добрѣе есть ему паче, аще обложится камень жерновый о выш его, и вверженъ будетъ въ море. И паки третий свидѣтель написа (Лука 7, ст. 1.): Горе тому, имѣже соблазнѣ приходить, уне ему было бы, аще бы жерновъ оселский обложенъ былъ о выш его, и вверженъ въ море, неже да соблазнитъ единаго человѣка. Зрите несмѣченными очи, коль ясно о соблазняющихъ Господь глагола: и той Его Божій глаголъ тремя свидѣтелями засвидѣтелствованъ. Уже когда самъ Господь рѣкъ: горе соблазняющимъ, то ты какъ въ добро себѣ поставляешъ, еже людей Божіихъ соблазняешь, и въ погибель ведешь. Зриши ли, яко лучши обѣщену быти на выш твоей жерновому каменю, и ввержену ти быти въ морскую глубину, неже да соблазниши единаго человѣка. Уже ли внялъ еси, что Господь глаголетъ и о единомъ человѣке аще соблазнишъ, то колми паче горшъ постраждешь, аще не единаго, но десять, или и сто человѣкъ соблазниль еси, и въ хулу къ Богу обратилъ еси ихъ. О человѣче! что даси измѣну за душу свою, аще и весь міръ пріобрѣшеши, душу же свою отдѣлиши? а ты въ такую погибель зрямую рѣшися, не весь міръ пріобрѣтишь, но токмо ради своего мамоны, или ради имени своего, дабы тя чтили яко учителя, и за мудраго бы человѣка тя принимали, и сіѧ вся велика кратка суть: дондеже слышши, сладитъ тя похваля; егда же похваля умолкнетъ, и радость твоя вкушъ со престаніемъ глагола изчезаетъ. Господа ради, убойся
всесильнаго Бога вси разврачающей Святую церковь Христова лжеучителством своиым. Страшно бо есть сие дѣло: Иоаннъ Златоустый тако глаголетъ, яко развратающему церковь и мученическая кровь того грѣха загладяти не можетъ. Ты же что о себѣ помышляешь, всю Святую церковь опакъ превращаешь? или не въся Господня глагола, еже рече, яко вретя адова не одольютъ? Уже когда адова врата не одольютъ, то все ты трудишься: колико вамъ въ превращеніи ни трудитесь, не уничтожить вамъ еб. Небо и земля мимо идетъ, а слово Господне мимо не идетъ, стоять Святѣй церквѣ Христовѣ до скончания вѣка. аминь. И аще до сего изреченія согрѣшаль еси не вѣда, то поне отъ нынѣ престани отъ лжеучительства своего и хулу отъ усть своихъ извергнис, и испроси у Святыхъ церквѣ Христовѣ прощенія, и единодушно всѣ вкупи Господу Богу во Святѣй Его церквѣ славу возсылали и благодареніе воздавати будемъ во всѣ дни живота нашего.

А аще же вѣда лжеучителствуете, то кто вамъ воспретить, понеже сотвори тя Богъ самовластна и посади тя между дву путей, и по немуже восхождѣши, по тому и пойдеши.
ГЛАВА XV.

О КРЕЩЕНИИ ЕДИНОМЪ, И ЯКО ВО ВТОРЫЕ КРЕСТИТЬ
НЕ ПОДОБАЕТЪ.

Раскольники же, пребывающия въ безпоповщинѣ, тѣмъ зазору ради дѣтей своихъ во церковѣ хоша крестили и приносятъ, а принесши въ домѣ, младенца того обмываютъ, и миропомазаниемъ отираютъ, и паки во вторые своими наставниками крестять въ домѣ ихъ своихъ, а въ книзѣ Кирилла Иерусалимскаго въ 24 главѣ написано (Кирил. Иерусал. лис. 226.): Аще кто во вторые крестили, или поновляетъ во показаніе крещеніемъ, той второе Христа распинаетъ. Зришь ли, поповщинный еретиче, что о второмъ крещеніи книга вами любимая вѣщаетъ? Христа бо распяли зловѣрныя жидове: а вы нарицаетесь благовѣрными христианами, а Христа распинаете. Тѣмъ бо распяли Христа отъ зависти, и яко бы ревнуя по ветхому закону: ты же чесому ревнуя распинаеши Христа? Азъ не вѣмъ, коего духа есте: зависть ли во вась жидовская, или ненависть бѣсовская, чесо ради тако слѣпостно чините. Въ Кормчей написано (Кормчая, глава 26, лис. 293.): и еретическаго крещенія отставливать не повелѣно, но токмо муромъ Святымъ помазывати, еретиковъ, приходящихъ въ Соборнѣй церкви, Аріановъ, Македоніанъ
и Аполлинарианъ, принявъ, Святымъ муромъ помазывать повелено. Евноміанъ же повелено крестити снова, того ради, яко они крещени суть токмо во едино погружение. Такожде и Вселенскаго втораго Собора Правило 7, отъ ереси пришедшихъ не погружаеть снова крестити, но токмо помазываети муромъ, а крестить вторицею токмо тѣхъ, иже крещени суть во едино погружение. И шестаго Вселенскаго Собора Правило 95, еретиковъ обращающихъся вторицею крестити не погружаеть же, но токмо помазываети муромъ. Вы же безпоповцы, безглавные догматики, гдѣ обрѣтосте сей догматъ, иже крещенныхъ Святымъ Крещеніемъ въ три погружения, сызнова крещаете? гдѣ вы умъ свой подыбли есте, яко вся вопреки Святому писанію соединяетъ, и яко внѣ ума ходите, и что дѣетѣ, того и сами не вѣдаете? Ей, разумѣе васъ слѣпцы: понеже ти аще и не видятъ на пути лежащаго претыканія, обаче хранять себѣ отъ тѣхъ претыканій, употребивъ себѣ вожда зрящаго, минуютъ всякя претыканія, и како ихъ той вождь ведеть, не прекословить, и предъ тѣмъ своимъ вождемъ не умѣствуешь, но всѣ по его волѣ творять, и тако всѣ соблазны минуютъ безбѣдне, а вы еще и обоими очами, умы и чувственнымъ, слѣпцъ есте, и не видите предъ собою на пути житія сего претыканій, отъ диавола положенныхъ, ни сѣть его распространительныхъ, ни же самые пропасти адскіе, а зрящихъ не вопрощаете, и аще кто зрятъ речеть вамъ, еже неправо шествуете, и вы тѣхъ людей, правый вамъ путь сказующихъ, ненавидѣте, и слышати отъ нихъ никакихъ словъ о правомъ пути не хощете, но и
вопрашиваете о пути слёзных же подобныхъ себѣ, а того не видѣсте, еже Господь рѣкъ: Аще слѣной слѣпова поведеть, то оба въ яму впадуть, тако и вамъ, аще зрящихъ вопрашивать не будете, но у слѣзныхъ же будете по прежнему своему упорному обыкновенiu вопрашивать, впадете въ яму вѣчные погибели. Оле безумія великаго! оле слѣпоты непросвѣтимыя! Слѣпии бо чувственныя очами, аще не обрѣзуютъ себѣ зрящаго вожда, то употребляютъ себѣ жеезла, и имъ ощущаютъ всякое на пути лежащее претыканіе, и отъ паденія ямнаго остереагаются. Въ же тако возгордѣсте, яко и того не употребліе: дань вамъ жеезла правленія, а вы вергосте его отъ себѣ, и не хошете имъ ощущати претыканія, имиже претыкаетесь, и ниже въ руцѣ его хошете взятіи, но идете съ любовию и со всѣмъ изволениемъ во вся претыканія, и въ попасть погибельную поспѣшаете. О како вы тако жестоки есте, и сами ся не щадите, и инѣхъ неповинныхъ въ погибель свою рѣте. Стоящихъ же въ благочестиѣ утвердя Боже стояти въ повелѣніяхъ твоихъ, Христе Боже, неподвижно: отъ ловленія же новѣй еретиковъ безпоповцевъ, возврашающихъ креститься, и Святое крещеніе отъ окулившихъ соблюди Боже; и сподоби всѣхъ насъ въ день испытанія не осуждено предъ того, Господи Боже нашъ стати. Отверзъ же Боже разумные очи и окулившихъ святое крещеніе, и на иная церковная таинства хулу возложившимъ: да познаютъ истинну, и уразумѣютъ чео лишаються, и да будетъ едино стадо и едина пастырь, ты, Христе Боже нашъ.
ГЛАВА XVI.

О СУМВОЛЫ.

Архангель Гаврійъ Пресвятъ Дѣвѣ рекъ (Лука 1, ст. 33.): Радуйся, Сынь Твой въ дому Иаковли вопарится во вѣки, и царствію Его не будетъ конца. Зрѣ, противниче, яко Архангель Гаврій посланъ бысть отъ самаго Бога къ Пречистой Дѣвѣ рести о воплощеніи Христовѣ, не иначе и того Никонъ Патріархъ научи, еже рещи, царствію Его, вмѣсто нѣсть конца, не будетъ конца. А ище вѣсте, яко той Архангель не отъ Никона научень, то поче на Никона пыщется, и о глаголѣ томъ, еже не будетъ конца, котораетесь? И Иоанъ Златоустый тая же глаголеть, яко царствію не будетъ конца, рече бо (Маргар. лис. 485.): Воцарится Господь въ дому Иаковли во вѣки и царствію Его не будетъ конца; и еретиковъ обличаю, предлагаетъ и иная свидѣтелства отъ Божественнаго писанія мно-гая, яко царствію Его не будетъ конца. Зрите ли,
«Жо и Іоаннъ Златоустый ясно сказа, яко царствію Его не будетъ конца; и со еретики о томъ словеса многое у него прѣніе было прежде васъ, а вы глаголете, яко Никонъ той рѣчь внесе, еже не будетъ конца. И аще бысте не бує вы были, то могли бы есте познать и безъ доводовъ, что въ символѣ янако нелѣзъ быть, еже написано ясно, а не сокрѣвенно, яко грядеть судити живымъ и мертвымъ: и та рѣчь возвѣщаетъ предбудущий Судъ, а не настоящий, и не имующій. И того ради невозмож но ту быть такому реченію, еже ньсть конца: понеже весь той глаголъ идетъ о вочеловѣченіи Христовѣ, и о страданіи Его, и о предбудущемъ послѣднемъ днѣ, и о пріимѣствія Его второмъ, еже судить имать всей вселенныя, и по скончаніи того Суда о царстві Его, еже начнется съ того Суда, а не о предвѣчномъ царствѣ Божіи, еже царствова Богъ до міра созданія, то бо царство предвѣчное, а сіе царство, о немъ же въ символѣ положен. имѣти будетъ начало, но конца не имать ему быти. Тогоради святій Отцы и узакониша и въ символѣ написали, еже не будетъ конца, а не ньсть конца. Яко бо вочеловѣченію Христову бысть начало, тако и царству Его по скончаніи міра будетъ начало. Видѣсте бо въ символѣ написано, яко грядеть судити живымъ и мертвымъ, и той глаголъ о предбудущемъ дѣлѣ, а не о мимошедшемъ, и то предбудущее дѣло, како начала имѣти не будетъ? Уже егда пріиđеть судить, то глаголъ предбудущий, и судити будетъ, то вреди будетъ, и яко начало Суду будетъ, тако и по Судѣ начало тому царствію будетъ. И аще подъ сумнѣніемъ и сему разглаголствву не имѣтъ кто
въры, той да идетъ ко Святому Иоанноп Елатьсту, той бо ему отповѣсть, яко тако (Лис. 1051): еже будеть тому царствію начало. Зри въ весѣдахъ на посланіе ко Ефесеомъ, глаголеть бо, яко царство Божіе, по скончаніи вѣка, начало будетъ имѣти. Ты же како дерзаешься вся хулить, чего самъ за грубость свою разумѣти не можешь, а разумѣющихъ хулиши. Уже когда Никонъ виноватъ, то и Иоанъ Елатьстый виноватъ, токмо вы едны правы. Отъ злага упорства сами не разумѣете, а разумѣющихъ слушать не хотите, и самозволствомъ въ погибель рѣетеся. Аще же хотите истинную увѣдать о приложеніи и сего глагола, еже есть Господа истинага, зря и внимай.

Кирилла Іерусалимскаго въ книжѣ написано именно (Кирил. Іерусал. лист. 131): вѣруемъ во Единаго Духа Святаго, и Животворящаго, иже отъ Отца исходящаго, и на Сына почивающаго. Въ той же книжѣ отъ десятыхъ главѣ Иоанна Дамаскина написано сице (Кирил. Іерусал. лист. 428.): во Единаго Святаго Духа вѣруемъ, Господа Животворящаго, отъ Отца исходящаго. И паки въ той же книжѣ въ словѣ Иоанна же Дамаскина написано сице (лист. 430): Вѣрую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и всѣмъ видимымъ и невидимымъ. И во Единаго Господа Іисуса Христа, Сына Божія единороднаго, прежде всѣхъ вѣкъ, и въ Пресвятаго Духа Господа Животворящаго, иже отъ Отца исходящаго, со Отцемъ и Сыномъ покланяемаго и славимаго. И паки въ той же Кирилловѣ книжѣ написано о изображеніи вѣры, сирѣчь о символѣ, и тамо положено
имянно (Кир. Іерусал. лист. 554.): и въ Духа Святаго Господа и Животворящаго;

И въ правилной книгѣ написано (Кормч. гл. 48) имянно же: и въ Духа Святаго Господа и Животворящаго, исходящаго отъ Отца. Зриши ли, яко и сія рѣчь въ символѣ положена не отъ Никона же Патріарха, еже и въ Духа Святаго Господа Животворящаго, во издревле, и явѣ есть, яко внесеся въ символъ прибавочная сія рѣчь, еже истиннаго, отъ преводниковъ неискусныхъ, или отъ самомуидрствующихъ писателей. Такожде самоумиществующе написали и нѣсть конца. Вся бо Святы Отцы утвердиша, да никто жереезеть что ко древнему писанію приложити что, или отъятъ что. А естъли кто узритъ въ книгахъ святыхъ придревнихъ что приложено, или отъято, или измѣнено, и вмѣсто здраваго глагола вложено гнилое, и не будетъ о томъ исправленій пещися, то, по Апостолову и Златоустову слову, постраждеть таиже, еже и исказаны книги. И Никона Патріарха кая суть вина, еже, усмотря въ Божественному писаніи многія пороки, потщался, и слѣча съ самыми древлеписанными Славенскими и Греческими книгами, исправилъ? Онъ за такую по Божѣ ревность блажень и благословень, а вы сами своеизволно въ проклятіе впадосте, а вмѣсто себя благословенного проклинаете. И за сие сами на себя судъ влечете. То бо проклято, аще кто, собою мудрствуя, что начнетъ дѣлать безъ собору: а Никонъ Патріархъ правилъ книги не собою, аще и усмотрѣлъ неправости въ нихъ, но созвавъ соборъ великій и сличал со многими книгами Русскими древними рукописными, и со Греческими.
древне писанными же книгами. Сие бо проклятие подлежит, аще кий справщики, собою мудрствуя, не справяся съ древними писмы, въ печатные книги внесли какіе прибавки, или приправки самомнительные, а кий рѣчи были напечатаны не право отъ неискусныхъ переводниковъ или отъ неиспытанныхъ писцовъ, и та неисправность проклятию не подлежитъ, но точию должно ту рѣчь неправую исправить: а естьли лишняя была приложена, ту надлежитъ отставить, а что проронено, то прибавить. Или сего не вѣстѣ, яко вся книги преведены суть съ Греческаго языка, и во преводѣ невозможно безъ погрѣшенія быть, потому что переводили не природные наши Рускіе люди, и того ради велми должно есть и всѣ книги аще и нынѣ со Греческими посвидѣтельствовать нашимъ Русскимъ переводникамъ, кий нынѣ научились Елинно-Греческаго языка совершенно. И аще кто спасенія своego желаетъ, а отъ расколниковъ развращенъ и въ сумѣніи ихъ многословнымъ блядословіемъ приведенъ, и о новоисправныхъ книгахъ усумнѣвается, и той да идетъ въ книгохранителяницу Патріаршу, или на печатной дворъ, и тамо да видитъ своию очима древние рукописные книги, и да разсмотритъ самъ, право ли новоисправные книги правлены, или собою Никонъ Патріархъ та вся повелѣлъ печатати, о нихъ же вещахъ расколницы стоять. И тамо зря старобытные книги, можешь увиatti и безъ сумѣнія будешь. А правовѣрному и разумному человѣку мочно и безъ досмотру старыхъ книгъ вѣрить: еже правлены суть книги право, всѣмъ намъ сие и безъ испытанія извѣстно, яко не Никонъ Патріархъ
ниги правила, но Вселенские Патриарки, и многие Палестинские Епископы. И по сему явно есть, яко правы суть. Всякому бо дблю, отъ отецъ священного, и соборъ уставленному, подобаетъ намъ повиноватися и врата. О семъ бо и любыми ваша книга Соборникъ повелеваетъ (Соборникъ лист. 332): Патриаршихъ соборовъ слушать, и повиноваться имъ, а лицемѣрныхъ священниковъ слушать не повелеваетъ. Въ же чесо ради книгу сию любезно прочитаете, а на соборъ отъ честныхъ Патриарховъ словеса исправленная отставляете, и слушаете поповъ лицемѣрныхъ, подъ запрещениемъ сущихъ, и не правильныхъ, и вмѣсто поповъ чтите и слушаете и простыхъ мужиковъ, иже понираютъ по домамъ, и лжеучительствомъ своимъ тія непоражальныя попы и намѣстни ихъ малосмысленныхъ отъ мужска пола и отъ женска сущинаго пути совращаютъ, и во слѣдѣ себя ведутъ, и всѣ яко слѣпъ слѣна ведетъ, и по Господню словеса всѣ въ яму впадуть, и не яже изыти невозможно, ни въ сій вѣкъ, ни въ будущій.

Паки иную вѣсу о символѣ предлагаютъ.

Внимайте себѣ всѣ, упорно праціяся о символѣ. Ей, ей, истину вамъ сказую, яко грѣшите напрасно, и саможитіѣ въ вѣчную погибель рѣтеся, сами ничего не разумѣете, а разумѣющихъ не слушаете, да отъ великаго своего буйства глаголящихъ истину и слышати не хощете. Аще бы въ символѣ
на Вселенском первом Соборѣ изначала положено было: нѣсть конца, то бы они и символъ на то скло неніе сочинили, и по всему явѣ есть, яко иначе нѣздо было символу быть, яко его сочинили: и по разуму того нашего православнаго символа ни концы дѣлы реши: нѣсть конца, невозможно, понеже той глаголъ (нѣсть конца) содержать въ себѣ силу не определенную, и пристоянъ той глаголъ (нѣсть кон ца) къ безначальному и къ безконечному царству, а символъ сочиненъ, аще въ началѣ и о Отцѣ, и о созврѣніи свѣта, и о предвѣчности сыновни, и о единосуществѣ Отцу, обаче къ концу о снити съ небесъ, и о вочеловѣченіи и о страданіи Христовѣ, и о предбудущемъ судѣ. И сего ради зрите вся и внемлите, яко окончивъ равносущее сыновне со Отцемъ, особо начали утверждать Христово вочеловѣченіе. И вочеловѣченіе Христово како речени безначально? И аще мните вочеловѣченіе Христово безначально, то и страданіе Его уже безначально же. И еже въ символѣ речено: яко грядеть судити живымъ и мертвымъ, то истинно по таковому вашему разумѣнію достойно реши, царствію Его нѣсть конца. А еже не будетъ конца глаголати по тому склоненію недостоинъ. А аще и вы первого Вселенскаго собора не порочите, и сему вѣрите, яко вочеловѣченію Христову есть начало, такожде и страданіе Его не безначально, и суду будетъ начало, то явѣ есть, яко по сконченіи суда и царство Божіе имѣти будетъ начало. И аще кто въ васъ есть остроту разума ямый, то возрѣ въ символъ со вниманіемъ, узрѣши бо, яко тако подобаетъ глаголати, еже не будетъ конца. Сіе себѣ внемлите: аще сынъ Божій
отъ Отца имьетъ рождение и безначальное; обаче вочеловѣченію Его есть начало, и явленно въ томъ символѣ именно, яко плотъ прія отъ Пречистья Дѣвы Маріи, воспомянуюто же въ символѣ и о страданіи Христовѣ, и о погребеніи, и о воскресеніи, и о воз殖совѣ его на небеса, и по окончаніи вочеловѣченія Христова речено о второмъ Его сошествіи съ небесъ, и яко, еошедъ съ небеси, имать судить живымъ и мертвымъ, и той судъ явленъ предбудущей, а не мимошедшей, ниже настоящей, то вы како глаголете, царствію Его нѣсть конца?
Понеже символъ сказываетъ о предбудущемъ царствіи, а не о настоящемъ, ниже о предвѣчномъ. Естьли бы о предвѣчномъ царствіи символъ глагола, а не о будущемъ; то всѣски Святый Оіцы, сошедшеся 318 на первомъ Соборѣ, положили бы и узаконили глаголати: нѣсть конца.
И наканунѣ по тому равуму и быть было невозможно, и уже бы ни коимъ дѣлы не будетъ конца глаголати было не пристойно. И по всему явѣ есть, яко у насъ въ Россіи отъ приписателей мѣсто умаствовалъ, и возмнѣть быть такъ правѣ реции, еже нѣсть конца. А справщики печатнаго двора, не спра- вився съ Греческими писмы, ниже во Евангелии со Архангеловыми словомъ, реченымъ Пресвятѣй Дѣви Маріи о воплощеніи Христовѣ, еже глагола, яко царствію Его не будетъ конца, а не нѣсть конца, и тако не выправясь и въ печать внесоша. На второмъ же Соборѣ сошедшеся Святіи Оіцы числомъ 150, той символъ овидѣтельствовали, и что было не довершено, то довершали. А что узаконено на первомъ Соборѣ, того ничего не измѣнили, а вы нынѣ измѣ-
нанете. И есть ли бы что не право было положено на первом Соборъ, то всячески бы на втором исправили: понеже были Святіи Отцы высокоуучени и Чудотворцы. Вы же кто есть? просты сущіе, а нудитеся той, отъ Святыхъ Отцевъ на всѣхъ седимъ Соборѣ ихъ свидѣтельствованный превратитъ, и вопреки лежащаго въ символѣ разума нудитеся глаголати: нѣсть конца. Аще бы сте совершенный разумъ имѣли, то всячески познасть бы могли есть по разуму того символа и безъ свидѣтельства, яко тако подобаетъ глаголати, яко исправлено, еже не будетъ конца, а кто чего совершенно не разумѣтъ, тому не надобно много прѣтися, но лучши ему молчать, и въ молчаніи аще бы въ чемъ и погрѣшилъ. Богъ бы ему того грѣха не взвѣнилъ въ грѣхъ, понеже онъ собою не высилъся, но во смиреніи отъ простоты своея погрѣшилъ, а кто, совершенно не разумѣя, мудрствуетъ, той вели и предъ Богомъ грѣшитъ, и таковые въ непростимый грѣхъ впадаютъ.

Паки, напаче прѣніе имѣете великое, и во основаніе вѣры полагаете той глаголъ, иже преводники отъ своего неискусства о третіей испостаси написахъ, и въ Духа Святаго Господа истинаго, а любимая ваша книга, иже нарицается Кирилла Иерусалимскаго, является токмо животворящаго, и коимъ такожде глаголеть, и по сему явѣ есть, яко не Никонъ сіе учинилъ, что отъ неразумія приложеный глаголь (истинаго) отставися. А сіе мощно было и простиру человѣку разумѣть, что егда уже явился символъ въ печати безъ приложения (истинаго) до Никона Патріарха за многіе годы, то почти было и роптать на невиннаго Никона, и ропщующе людей
Божияхъ своечные вѣры совращаете, и къ своему суемудрію присоединяетете, и по сему явному свидѣтельству какъ вамъ на страшномъ судѣ стати, и какъ нимате оть Богу дати, Никона Патріарха безъ вины озлословившіи, и ревность его, яже по Бозѣ, въдересь превратившіи, и яко бы онъ символъ исказилъ? И тѣмъ своимъ блядословиемъ безчисленное множество простого народа съ истина ного пути совратили есте. Символь Святый сочиняли на первомъ и на второмъ Соборѣ Святія Отцы сошедшие числомъ 468, и въ томъ числѣ многихъ быча знаменоносинъ Святія и Чудотворцы, въ томъ же числѣ былъ и Святый Николай Чудотворецъ, и сочиняли толь здраво, что послѣдствующимъ Вселенскимъ и помѣстнымъ всѣ соборы ничего приправить не могли, но токмо подтвердили, яко быть ему такъ, яко узаконился на первыхъ Соборѣхъ. А вы не вѣжъ кто есте, и дерзаете тоя неподвижный символъ терзати, и всѣмъ вселенскимъ и помѣстнымъ Соборомъ сопротивляетсяесь. Уже бо какъ они Святія Отцы узаконили, такъ подобаетъ и быть. А что погрѣшили преводники наши Россійскаго языка, въ достатокъ невѣдущимъ, и преписующимъ отъ неискусства своего, или отъ какой запустости, или наконецъ отъ діавольскаго подушенія, тако написаша: вѣсть конца, и паки написаша: Господа истина го, и то блаженный Никонъ Патріархъ, аще и уразумѣлъ такъ погрѣшенія въ символѣ, обаче собою исправити не дерзнуль, но привязалъ Вселенскихъ патріарховъ, и многихъ Епископовъ Палестинскихъ, изъ Святыхъ горы Аеонскія, и изъ нынѣхъ великихъ обители высокоученныхъ и ноновъ: и тымъ всѣ Святители, со—
шедшея собори, той Святый и Православный симво
волъ исправиша противо древнихъ харейныхъ книгъ
съ великимъ испытаниемъ, а не самомуудрствующе
правилъ, яко же вы блажсловяще глаголете, не-
возможно бо есть еже Вселенскими и пемъстными
Соборы утверженаго символа колебать. И аще кто
хотя мало его дерзнатъ колебать, той въ проклятіе
впадеть. Какъ его Святій Отцы на Соборѣ со-
чинили и утвердили, такъ ему и подобаетъ и быть.
А чего они не положили, о томъ нечего много и
претиса, но лучши повиноватися Святымъ Соборамъ,
а не самоумничать. Всякъ бо своемудствуяй впа-
детъ въ погибель. Зри на древние еретики, отъ чего
погибли, не отъ своемудрствованія, ли отъ Святыхъ
cерка отпадоша, и въ проклятіе впадоша, и вѣчный
муѣ ненадѣйныцы былъ. Аще бо кто восхошеть и
о маломъ дѣлѣ стоятъ, то надобно не безъ разума
въ него вступать, а символъ дѣло великое и не-
подвижное. Символу прибавка или убавка, то есть
нарушение закона. И на сие дѣло и высокоразум-
нымъ невозможно поступить, еже бо его чьимъ по-
колебать. И аще кто прийсъ о семъ приложени,
имать разумъ совершенный, то разумъй по основа-
нію сего символа, надлежить ли тако глаголати,
яко же вы-мудрствуете, или ип: разумному бо мочно
уразумѣть, яко отнюдъ не подобаетъ въ символѣ гла-
голати: Господа истиннаго. Понеже той глаголь
(истиннаго) приложенъ въ символѣ не ко непостас-
нымъ лицамъ, и не ко Господству, но токмо ко Бож-
еству. Зрѣши ли, малосмысленне, яко никто Оте-
ческому имени приложени такова не приложи: яко
бы былъ Отецъ истинный или Сынъ истинный. Вы
же како держаете, минувъ два лица, ко третiemу лицу приложити, еже есть ко Святому Духу (истиннаго), и хочете во Святой Единопущеный и нераздѣлнѣй и единочественѣй Троицѣ учнити разнество. По тому бо сочиненному Символу невозможно ко Духу Святому приложить того глагола (истиннаго), а не отъ разумныхъ преводниковъ, или преписателей приложилъ той глаголъ, обаче не ко Духу Святому, но ко имени Господа. Ибо написана: Господа истиннаго, а въ началѣ символа во второмъ членѣ написано: и во Единаго Господа. А еже бѣ истиннаго Господа, того тамѣ не написано, а вы ропщете и котораетесь, яко бы то право, еже глаголати Господа истиннаго, но той глаголъ (истиннаго) приложенъ токмо ко Божеству, и речено: яко Богъ истинный, и ему глаголу невозможно тутъ и не бѣть, понеже токмо единъ Богъ истинный. Ложныхъ же боговъ много есть, и колико нарицаемыхъ боговъ на свѣтѣ ни было, и тѣ вси суть боги ложныя, истинный же Богъ, иже небо и землю сотворалъ и насъ создалъ, единъ есть, и того ради и въ Символѣ Святѣ Отцы присовокупиша истинство — токмо къ Богу, понеже другаго Бога истиннаго или по просту реши прямого Бога, кромѣ единаго есть, а господовъ, или попросту реши господиновъ колико есть ложныхъ, а не ложныхъ и вящши того, или реши истинныхъ, или по просту реши прямыхъ. А Богъ токмо единъ не ложный, то есть истинный, а прочих всѣ ложныя суть, а Духа ложнаго и нѣсть, но всѣ суть неложные. И егда уже неложнѣй, то уже мощно на реши и истинными. Яко человѣчъ духъ истиненъ, тако духъ и скотей истиненъ, подобѣ въ пещный
духъ истиннаго. И елико духовъ на свѣтѣ обрѣтается, всѣ по своему свойству истиннаго суть. И по сему аще бѣ кто вареж Духа Святаго истиннымъ, не погрѣшить бы: обаче чести Святому Духу тѣмъ глаголомъ не приложилъ бы: понеже всякой духъ во своемъ свойствѣ истиннаго есть, а Богу истинному вному быть невозможно, но токмо единъ истинный Богъ той, иже въ символѣ утверждень. И сего ради время вамъ всѣмъ сумняющимся и прящимся о символѣ, отъ упорства своего престать, и людей Божиихъ не разращати, но время вамъ умолкнуть, ико Святѣй Соборной церкви прибѣгнуть, и съ показаниемъ и со слезами о погрѣшеніи своемъ простили просить, да истинный нашъ Богъ дасть вамъ вѣчный животъ, и сотворитъ васъ наслѣдниками живота вѣчнаго.

Нась же всѣхъ, православныхъ христіанъ, соблюди, Христе Боже нашъ, отъ таковыхъ слѣпоты, еюже отъ Святѣй церквѣ отпадшій ослѣпоща, и даже намъ, Боже, всѣ въ Божественномъ Твоемъ писаніи положенная догматы и всѣ правости право зрѣти, и во всѣхъ церковныхъ преданіяхъ неподвижно стояти до скончанія вѣка сего свѣта, аминь.
Глава XVII.

О книжном исправлении.

Паки и сие откуда вы взясте, еже на Святых новоисправные книги востаще: что вы зло и развращенно въ нихъ обрѣстосте: ереси ли какие, или нарушение христианская вѣры? И во свое ли дѣло вступаете, еже за учеными людми смотрити? яко бо мордвинъ слѣпъ въ книжномъ писмени, подобнѣ и ваше разумѣніе противъ высокоученихъ людей. Азъ вамъ скажу: свойственно есть совершенство знати, Святителю во святительствѣ, вонну въ воинномъ дѣлѣ, купцу же въ купечествѣ, пахарю въ пашнѣ, и художницы аще ко въ чемъ пребываетъ, той того дѣла совершенство и знаете. Подобнѣ и въ книжномъ художествѣ: той склоненія и надежи реченій и сочиненія силу и разумѣтъ, кто въ науки достигъ. А простцу, земледѣльцю, или купцу како мощно то разумѣть, чего у него въ головѣ нѣтъ? зрите и на прежнее Святые Отцы: на Василия Ве-
ликаго, на Григорія Богослова, на Іоанна Златоустаго и на Іоанна Дамаскина, и прочие Святые Отцы, ниже книги сочиняли, и церковные уставы уставляли, не в науках ли бывши, не простцы суще, но кии достигли высокаго учения. А кии отцы были и святи и чудеса творя, а наукъ книжныхъ не доступили, тыи и въ какіе дѣла церковные не вступали и ученымъ ни о чемъ не перешкояли. И о семъ чаяо что и изъ васъ не безвѣдующихъ, что тако есть. Вы же что о себѣ разсуждате? Или вы вышпи естества человѣческаго родиства, еже не учивися книжной предустрости, вся Божественная писанія разумѣете паче всѣхъ ученыхъ людей. Я вамъ не оби́дюсь глаголю, льк невозможно вамъ въ конце Божественная писанія разумѣти. И изъ Святыхъ Отцевъ не всѣ Божественная писанія разсуждать могли, но имьже Богъ даровалъ даръ разсужденія. Понеже книжное разсужденіе и не ученый человѣкъ по дарованію Божію можетъ отъ части разсуждати. А книжнаго исправленія, не учився въ достатокъ грамматическаго учения, отнюдь невозможно. А вы не токмо грамматики, но ниже нарѣчіе Славенскаго въ конце знаете, а въ справу грамматическіе науки вступаете. Ей, напрасно сами себе въ погибель рѣте. Я и самъ есть человѣкъ неученный, но токмо въ нарѣчіи Божія дарованіямъ отчасти знаю. Обаче васъ многократно вящша въ писаніи Божіимъ откровеніемъ разумѣю, и учитель нашихъ, кои ведутъ въ погибель, вопрещивахъ о книжномъ разумѣ, и ни единъ въ мнѣ, а не то чтобъ ученому, отвѣту чистаго ни о чемъ не учинилъ, только и разумъ, тѣмъ
и утверждают: тв' книга правы, кои до Никона печатаны, а кои при нем и по нем, тв' все перепорчены. И я у них спрашивал, чь'м перепорчен, и о том сказать ничего не знают, но токмо кий из них являются мудр'йшими, т'й р'ша ми: в' началъ де часовника было напечатано: Царю небесным, утв'шителю, душе истинны. И то де р'ч' была полная и совершенная, а нын' де тв' р'ч' все перепорчены, и вместо ц'лых р'чей напечатали полуимянные: и то де стало еретчество. Поэтому, гд' было напечатано: Царю небесным, и то де испортили и напечатали: Царю небесный. И паки, было де: душе истинны, и то де испортили, и печатают: душе истины. И тв' де глаголомъ Духъ Святый обещенъ: отнято де два слова—вместо двух нашей пишутъ токмо единъ, а иже де в' конецъ отвержено, нашъ де значилъ честь, а иже де значило полнотъ того глагола, яко бы со окончаниемъ было, а истины де, реченье самоебезчестное и Духу Святому не приличное. И то де стала явная ересь и древле печатнымъ книгамъ порча. Зрн де, какъ и трисвятое перепортило: было де напечатано полными р'чами: Святый Боже, Святый Кръпкій, Святый Безсмртный, полнуй насъ. А нын' де и то все перепортили жъ, и печатаютъ, вместо ц'лых и полныхъ именъ, полуименемъ: Святый Боже, Святый Кръпкій, Святый Безсмртный, полнуй насъ. И тою де изм'ною Святая Троица стала обещена: вместо де полныхъ р'чей напечатали р'чи полуимянные, гд' де были иже полны, и глаголались р'чию продолженною, а Никонъ де всѣ тв' полные глаголы отвергъ, и всѣ печа-
тать на краткую. И нынешние де справщики тому безумие послѣдуютъ, и печатають вместо полнаго иже, полувже, еже есть подъ краткою, и вместо продолженнаго и яснаго глагола, обернутъ будто обертеньку на краткую. Краткая же значить редь краткую, а не полную и не господственную, подъ краткою де коя редь, и та де значить полупимя. Яко бы вместо Ивана, написать Ванка, или вместо Семена, Сенка, или вместо Аврама, Абрашка, а полных имена честны суть. Егда наречемъ Ивана Иоанновъ, Семена Симеоновъ, Аврама Авраамовъ, и о семъ, чая, де и вы знаете, что такъ есть. Коли же де паче подобаетъ Божиим имена, и глаголы Божеству ко чести приложеннъ полными имена писати, а нынѣ все тѣ полные честные и продолженные глаголы учимы безчестными. И я вамъ отповѣдую, возрите вы, бѣдныя сироты, на ся, коль вамъ разумны, и коль въ Божественномъ писаніи довольны: еже не токмо во грамматикѣ, но ниже по нарѣчію полные рѣчи можете разумѣть, а нудитесь, бѣдныя, богословныя глаголы исправлять. И такимъ своимъ бладословяемъ молодушныхъ людей съ истинаго пути сводите, и къ своей же погибели приводите. Мибся мнѣтъ, что и отрочата разумныя могууть разумѣть, еже глаголъ учимый на краткую содержить въ себѣ разумъ единаго лица, еже есть, Святый Боже, Святый крѣпкий, Святый безсмертный, помилуй насъ. А по вашему разумъ аще глаголати протяженными глаголомъ, а не на краткую, и той станетъ глаголъ не единственный, но множественный. И уже егда речемъ Святы, то уже не надлежащіе причи
Боже, но свойственныя речи, Святым Боги. Также и Святые Кръпкіи, множественнаго же числа, и Святые Безсмертны множественнаго же числа знанть разумь. И вы сами на свой разумь возрите, колы вы разумны, что и того неразумьете, коя рѣча множественная, и коя единственная, и отъ такова своего неразумія, множественнымъ глаголомъ много-божіе вводите. И аще бы не отъ простоты сіе вы мудрствовали: то надлежатъ бы есте и за едину сію ересь проклятіе понести. И сіе мочно вамъ и самимъ познать, что прежде справщики были люди неученые, понеже и въ нарѣчіи силы не разумлъ, и во всемъ были они вамъ подобны, простцы суше, а вы ихъ ставите въ законоположники. И что они отъ неразумія своего ни соврали, то вамъ видится и свято. И по сему моему извѣщенію, много нынѣ и самимъ вамъ знать, что надлежало книга испра- вить, и что они отъ неразумія своего приложили, то оставить, и что измѣнили и разумъ книжный изронили, то надлежитъ исправить, а еже было въ прежней печати напечатано: Царю небесному, Утѣ- шителю, Душе Истинной, и въ новоисправныхъ на- печатано: Душе истины, и о томъ правомъ глаголѣ ропщете, и блядословите, яко бы то Духу Святому хула, еже вмѣсто истинныхъ исправиша истины, и сіе не явное ли ваше безуміе. Не разумлете ни въ какой рѣчи силы, ниже въ нихъ содержащагося разумъ, а вступаете глаголати о томъ, егоже не вѣстѣ. Азъ вамъ сказую: яко бо небо отъ земли отстоять, вящши того сей глаголъ: (и стыны от- стоять отъ истинныхъ). Духъ истины токмо единъ на свѣтѣ, Духъ Божій, а духовъ истинныхъ, сирѣчъ
неложныхъ, есть множество безчисленное: и не въмъ, кой бы духъ былъ не истинный, но все истинны: яко человѣчъ, тако и скотей. Подобнъ и кое-гождо животна по свойству его Духъ истинный, а не ложный. И уже ли разумѣете въ достатокъ, яко прежній справщики были несмысленны, и внесома глаголь Духу Святому не свойственный, но всеесѣтный. Мощно бо и бѣса нарещи сице: сей духъ истинный діаволь. И по сему всему извѣщенію, коя честь Святому Духу, егда речеши: Духъ истинный? понеже той глаголь общій, а не собственный. И еже рещи, духъ истины: и той глаголь собственный, и свойственъ токмо Духу Святому, а нюному никаковому Духу не свойственъ, понеже той глаголь святъ и пресвятъ, великъ и превеликъ, и честенъ несравненно вышши прежняго глагола. Подобнъ и духъ дики токмо единъ на свѣтъ, то есть діаволь, а инныхъ духовъ дики нѣсть кромѣ діавола. А вы бѣдные ни малаго разумѣня въ себѣ неимѣете, и нудитесь претися о томъ, чего въ вашихъ головахъ нѣть и не бывало. Вы свѣтлаго свѣта ви-дѣти не хощете, и самый свойственный токмо Единому Богу глаголь отмѣщете, и посему истинно подобны есть землянымъ кротамъ: тій бо никогда на свѣтъ не исходяютъ, но присно въ темности земной пребывають, и древа плодовитая подаютъ. Тако бо и вы винограда Божіа древа плодовитая подгрызаете ложнымъ своимъ учительствомъ, и неправымъ въ Божественномъ Писаніи толкованіемъ, людей Божіихъ отъ правовѣрія совращаете, и къ своему зловѣрію присовокупляете. Зрите ли, яко въ томъ прежнемъ глаголь было и другое прежнихъ
справщикъ безуміе. Напечаташа бо они: душа истинный и истинный разумъ въ себѣ имѣть множественнаго числа, а той глаголъ весь сочиненъ Единому лицу Божию единственнымъ, а по множественному глаголу ввели было отъ неразуміа своего и тамо многобожіе жт. А вы ничего того не разумѣюще, да ропщете на новоисправные книги. Азъ глаголахъ вамъ многократно и паки глаголати буду, яко надобно вступать въ какое прѣніе, учня по-длиннее разсмотріеніе, не будетъ ли какова погрѣщенія? И Апостолъ Павел глаголеть (I Кор. 11, ст. 31.): аще бысте сами себѣ разсуждали, не бы осуждени были, и вы по Апостольову слову чесого ради сами на ся осужденіе наводите? аще бъ могли есте во истинный разумъ прійти: то истинно начали бы сами своей слѣпотѣ и безумію дивиться, въ каковомъ безумногомъ упорствѣ стояли есте, воззрите на ся умнаго очима, и посему не погибельны ли вашъ разумъ, и мудрваніе ваше не безумное ли. Въ крещеніи святомъ: егда, крещающе человѣка, погружая въ купли, презвитеръ глаголеть: во имя Отца, аминь: во имя Сына, аминь: во имя Духа Святаго, аминь: и окончевая то тричисленное погружение, глаголеть: Нынѣй присно и во еяся вѣковъ, аминь. И той оконченной глаголъ нарицаете четвертнымъ лицемъ, и глаголете, яко должно таковыхъ снова крестить, понеже въ четыре лица крещенін суть, а не въ три, и церковное крещеніе поправше, въ домѣ своихъ снова крещаете. Олебезуміа несказаннаго, оле погибельнаго разума! истинно безумнѣе скота есте, како тако великое таинство крещенія святаго за единъ аминь оконченный по-
и безсловеснаго скота безумнѣйши естѣ. Скотъ бо аще и безсловесень, обаче, егда узрѣть свѣтъ дневнѣй, радуется, и изъ прикровныхъ темныхъ мѣстъ исходить на свѣтъ. А во птицахъ гуси стократно васъ разумнѣйши, тій бо, егда узрѣть свѣтъ дневнѣй, или испущены изъ темныхъ мѣстъ на свѣтъ, радующеся съ велиімъ гласомъ воскликаютъ, а вы, аще и человѣцы есте пообразу, а не радуетесь о свѣтѣ, и не токмо радоватися, но ниже слышати хощете. Егда бо кто вамъ будетъ о свѣтѣ истинны сказывать, и вы отъ него бѣжите, яко отъ ядовитаго зміа. Тако бо васъ дьяволъ улови, и изъ животныхъ подобни есте по всему землянымъ кротамъ, яко же и выше рѣхъ, тій бо на свѣтъ зрѣти не могууть, но всегда пребываютъ въ подземной темности. Вторымъ подобни есте летучимъ мышамъ: понеже и тій аще и кривѣ имуть, но любя тму паче свѣта, и того ради днемъ изъ дуплинъ своихъ не исходять. О людѣ бывшіи Божіи, кто васъ наусти въ таковое безуміе внѣйти? подобники ваши, кроты и нетопори, многократно васъ лучше есъ. Понеже они во своемъ пребываніи и пребываютъ, а любящимъ свѣтъ не препинаютъ. А вы во свѣтѣ благоразумія живущихъ, свѣтъ въ тую ихъ тму не-вѣденія совладааете, въ нейже сами пребываете и не хощете того, дабы кто во свѣтѣ Божіихъ Заповѣдей жилъ, но всѣ бы съ вами во мрачнѣй тмѣ не-вѣденія были. Азъ бо выше рѣхъ, и нынѣ не умол-кая глаголю: времена вашы отъ блядословія своего престати, и чего не смыслите, въ то не вступати вамъ безумія ради вашего. Не подобаетъ книгу читати, и о недовѣдомыхъ вами словесѣхъ разсуж-
дати, не на пользу бо вамъ безумія ради вашего
книги, но на погибель. Вамъ довольно по своему ра-
зуму торговати, пномужь гребни протириши, а иному
бобры чесати, а иному землю пахати, а не. книги
читати, и людей поучати; а кін и того себѣ руко-
дѣля не имѣютъ, тѣмъ подобаетъ земля копати,
или гной человекъ очищати. Понеже гной аще и
гнусень очи зрѣти и носомъ обоняти, обаче отъ
той гнойности гнойной предь Богомъ не погрѣшиши,
и мученъ за то не будеши. А книжное дѣло высо-
кое, и емужъ Богъ далъ книжную премудрость,
той и зачитаетъ ихъ, и нашу братую недостаточ-
ныхъ въ разумъ, да поучаетъ; а вы бѣдыя всуе
трудитесь, ей, ей, ослѣпи васъ діаволь сугубою
слѣпотою, и толь васъ обезуми, яко и того не разу-
мѣте, еже слаѣптою пораженъ есте. Аще бысте
и малую степень зрѣти могли, то бы чего не дознали,
знающихъ бы вопрошали. А вамъ аще и слу-
читься о чесомъ либо спроситься, то вопрашивае-
ете таковыхъ же слѣпцовъ, каковы и сами
есте, и тако слѣпъ слѣпа ведете, и оба въ яму
впадаете, изъ нея же не изъидете ни въ сей вѣкъ, ни
въ будущий. Ужелѣ сего не вѣсте, яко всѣ книги
наши преведены суть съ иного языка, и вѣ преводѣ
невозможно не быть каковому погрѣшению, понеже
преводили не природные люди наши Россійстин, а
се и языку Греческій ко преводу многотрудень, и
иная рѣчь преведена право, а иная и съ погрѣ-
шениемъ. И того ради невозможно было не попра-
вать ихъ послѣди, а по преводѣ многая лѣта въ
Россіи бѣша книги писманые, и преписующее, ово
отъ забвения, овожъ отъ незнанія правописанія много
изрочнои, и не одно книги были перепорченны, но и вся церковная дѣйства и управлена были странны: что пѣли клирики, не обычнымъ реченіемъ Христа называли Христосъ, Спаса Спасосомъ, а гдѣ достоитъ рещи Богъ, а они глаголали Богу, вся земля—весь земля. И по сему видите ли, коль разумны въ книжномъ разумѣ древніе люди были, еже и Божественныя глаголы всю измѣнени, и глаголы странными нарицаниемъ, или паки въ пѣннѣ пѣли демественномъ, хабуа, а что за хабуа, про то Богъ вѣсть. И паки на всенощныхъ пѣли: ай не не не найне ай нани сотвори. А что то за нееннайки были, никто жъ не знаетъ. А трисвятотому прилагаи: сила Святый Боже. И аще вы и всѣхъ людей безумнѣйши есть: обаче речете, яко было то худо. И то безумие блаженный Никонъ Патріархъ усмотрѣ, исправавъ не описываясь со Вселенскими Патріархи, но своимъ повелѣніемъ отрази все то древнее безуміе и повелѣ пѣть на рѣчь, чтобъ было пѣніе согласно съ книжнымъ реченіемъ. О семъ бо и Пророкъ глагола (Пс. 46.): Пойте Богу, пойте разумно. Паки во церквахъ было безчиніе во чтеніи великое жъ: говорили голоса въ два, и въ три, и въ четыре, и овыя поютъ, овыя же псалмы, и нѣнія же каноны, или ино что читають. И было во церквахъ пирровице подобное корчемнициѣ, или торговой банѣ, и въ томъ многоголосин много было и пропусковъ, каенэмъ говоря, псалма по два—три и пропускалъ, и то все не безъ грѣха было. Понеже чего ты умомъ своимъ не чуешь, того и Богъ не услышитъ, но яко мѣль брацаетъ. А и въ Соборѣ были не полныя дѣла: на святки отпускали нарядъ людей
халдуями, и хода по Москве всякіе неудобства чинили, а въ Крещеніе, послѣ освященія воды, ихъ поновили и очищали во Иорданы крещеніемъ паки тричисленнымъ погружениемъ. А въ самомъ Соборѣ въ навечерія Рождества Христова, по вервамъ Ангела сверху спускаяли, и яная многая дѣйства непотребная бывали, о нихъ же за прешествіемъ многихъ лѣтъ освѣдомиться невозможно, и то все Никонъ Патріархъ истребилъ, не описываясь же съ Палестинскими Патріархами, и устроилъ во церкви благочиніе, и то благочиніе и доньѣ во церквахъ содержится; а во книгахъ аще и многая неисправности усмотрѣлъ, обаче не дерзнулъ ихъ собою править, аще и высокаго разума бѣлъ, но послѣлъ ко Вселенскихъ Патріарховъ и въ Палестинскѣ древнѣе обители, и со многимъ низдиеніемъ собралъ самые древніе книги на Греческомъ и Словенскомъ языкахъ, и съ тѣми древле писанными и харатейными книгами сличая, книги правили, а не самодуромъ, а вы глаголете, яко Никонъ книги исказилъ. Его надлежало блажить: занеже онъ возрѣвноваля по Божѣ, и возжелалъ самые истины, и елико могъ, въ книгахъ исправлялъ, а чего онъ не доправлялъ, надлежитъ нынѣ исправить. А вы, напыщаяся, на великаго Божія ревнителя ропщете, и блаже его труды попрaste, и нынѣ не умоляя попираете, и о исправѣ книжной ропщете. Аще бо вамъ желаніе есть о книжномъ разумѣніи: то вы чадъ своихъ даждете грамматическаго разума. И аще токмо едину орфографию выучать, то могутъ правописаніе познатъ, и егда достигнутъ Синтаксиса, то и во глаголѣхъ всякихъ силу будуть признавать и вамъ возвѣстятъ,
аще гдѣ право или не право исправлено, и тогда и вы достовѣрны будете, за что вамъ достоинъ упорно стоять. А безъ науки отнюдь не подобаеть въ книжное исправление вступать. И аще кин дѣти ваши будутъ остроумны, уразумѣютъ, яко и еще книги требуютъ исправленія, понеже человѣцы ихъ правилъ, а не Ангели, и безъ погрѣшенія невозможно быть. Я аще и неукъ есть, обаче въ Библіи много позналь неправостей, не по наукѣ какой, но токмо по разуму речей, позналь, яко не право переведены и напечатаны. И ради свидѣтельства со иноязычными Библіи сличаль, и тамъ явились правдѣ и приличнѣ тѣ глаголы, по разуму надлежащаго глагола, и того ради безъ ума нечего много отъ безумства своего прѣтися. Истинно бо недозвѣнная словеса вся иначе сказуете, а иная можете и разумѣть, да не хощете. Много вы нравоизмѣ своимъ подобны есть живамъ: тѣн видѣли Христа воскресшага, отъ упрамства же своего не похотѣли вѣровать, и стражемъ довольны дени дали, дабы на Христа сошлись, яко бы онъ не воскресть, но пощию ихъ за ихъ стражи ученики украли. И можно бы имъ и по сему единому вѣрять, еже изъ за стражи вой вооруженныхъ украсть было ученикомъ невозможно, а естьли бы и пришли красть, безъ битвы бы у воиновъ со ученики Христовыми не было, и не понимать бы имъ тѣхъ крадуновъ было невозможно, а есть ли бы подлинно по ихъ жидовскому же слову вонъ всѣ стрегущіи спали, тобы отъ наказания тѣ воины не отбыли. А уже егда наказанія имъ не учинили, то тѣмъ сами свою ложъ обнаружили; и ужени по сему не могли бы вѣровать, яко совер-
щено Господь воскресъ? да ради своего упрямства тогда не вьрвали и нынѣ изчадіа ихь вѣровать не хотятъ; тако бо ихь диаволь затверди, яко и крещенные многие Христову Воскресенію не вѣрятъ, но ждутъ иначаго Христа. А вы есте не жидовскіе породы, мочно бы вамъ упорное свое упорство и отложить, и имъ подобиться было вамъ не для чего. Господь ради престаните отъ злага своего и безумнаго упорства, и святыхъ книги невѣдуще не хулите: хула и о вѣдомыхъ дѣляхъ велики не потребна, а недовѣдомые дѣла хулить уже и того горшн. Апостолъ Иуда написалъ глагола (Iуда 1, 10.): Сіи же ибо елика не вѣдатъ хулить. И сіе поразсмотрите, не именно ли о васъ написалъ, понеже вы и сами не знаете, за что что хулите. Петръ же Апостолъ нарицаетъ васъ безсловесными скотами, глагола (II Петръ 2, ст. 12.): Сіи яко скоти животнія, въ нихъ же не разумѣютъ хулить, и прирекъ: во истлѣніи своемъ истлѣютъ. Павелъ же Святый еще и того ясно о васъ глаголєтъ, рекущи (I Тим. 6. ст. 3, 4.): Аще кто инако учить, и не приступаетъ ко здравымъ словесемъ Господа нашего Іисуся Христа, и ко учению еже по благовѣрію, разгордився, ничтоже вѣдый, но недугуяй о истязани и словопрѣніяхъ, отъ нихъже бываетъ зависть, рвеніе, хулы, непщеванія лукавая, состязанія растлѣннихъ человѣковъ умомъ, и лишенныхъ истины, мнящихъ списанія быть благочестія, и отъ таковыхъ повелъ Святый Павелъ отступати. И вы внятненко посмотрите на ся, не вся ли сія въ васъ содержатся. Вы нарицаетесь на словахъ благочестивыми паче иныхъ, а дѣлами являетесь злочестивы,
не токмо бо книги новоисправные, но и Святыни вся хулите. Вы охоты прытися, о чемь сами не разумйете. И явл' есть, яко сие не собою Апостолъ Павелъ написалъ, но Духъ Святый, провидя въ васъ тая вся, повелъ написати ему, а вы посланія Апостолская читаете, а еже о злов'рствѣ вашемъ написано, того не внимаеете. И паки, въ самое же ваше лице ударяя, глагольетъ: яко противляйся власти, противится Божию повелѣнію. И аще и сему Павлову глаголу покорни быть не желаете: то кому покорни будете, токмо своему разв' безумию: то вамъ возблагоразумнейтся повиноватися власти, и себя мните разумнѣйши всѣхъ властей. Зриши ли, яко, противляйся власти, противится Божию повелѣнію. И по сему азъ не въмъ, на что вы надѣнитесь, что вся Божественная писаниа вамъ во ничтожность. Зрите, что и самь Господь о самомнящихся разумникахъ глагольетъ, рекущи (Иоан. 9, ст. 44.): Аще бысте слышали быси, не бысте греха имѣли. Нынѣ же глаголетъ, яко видимъ, и грехъ вашъ пребываетъ. И по сему Господню глаголу, аще речете о себѣ, яко видите и разумйете: то надобно уже разумѣть совершенно, а чего недоразумѣете, о томъ надобно спрашиватьца разумнѣйшихъ себе, а не потаковщиковъ безумныхъ. То себѣ вѣдайте, яко правда изобрѣтается отъ встрѣчныхъ бездѣлъ, а отъ потаковщиковъ никогда правды не обрящены. Господа ради осмотритесь, и Божественному писанию повинйтесь, не ревнуйте упорнымъ жидамъ, вы бо христіанскіе породы, а не жидовскіе; прожните отъ себе безумное упорство, и по Господнюю словеси совокупимся во едино стадо Христово: и тогда будетъ единъ пастырь.
Господь и Богъ нашъ. Діавола же всѣ мы вкупъ единодушно проклеемъ, и съ сыномъ его Антихристомъ, и со всѣми худыми ихъ на Святую церковь, и на книги Святыхъ словесъ нанесенныя. И тако всѣ въ любви Божіей, и въ любви междусобной воспоемъ Единому Богу во Троицѣ славимому, глаголюще: Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, во человѣчѣхъ благоволеніе. И тако всегда съ Господемъ будемъ, въ некончаемыя вѣки вѣковъ.
Аминь.
Глава XVIII.

О Антихристѣ, кого онъ родил, и въ какой странѣ будет.

Кириллъ Іерусалимскій пишетъ въ своей книзѣ (Кирил. Іерус. лист. 45 и 47), яко Антихристъ будетъ во вятси Римѣ, и все девятое знамѣніе ясно явится, яко будетъ онъ въ Римѣ. И паки явится, яко Антихристъ сядетъ въ церкви жидовстѣй, отъ жидовъ и пріятъ будеть, а не отъ иного каковаго роду (паки листъ 50).

Книга о вѣрѣ, писанная, въ 30 главѣ (листь 270) явится, яко Антихристъ имать быти отъ жидовъ, отъ колѣна Данова, родится отъ дѣвки сквернѣй. Зрите, лжецирковцы: яко ваши любезныя книги ясно о Антихристѣ сказуютъ, яко будетъ онъ во вятсмъ Римѣ, а не въ Россіи, и родится отъ жидовъ, отъ колѣна Данова, и сядетъ въ жидовстѣй церкви, отъ жидовъ и пріятъ будеть. О времени же пришествія его списатель той главы умолча, но написа, яко будеть не познанъ отъ человѣкъ. Вы же отколѣ взясте сіе, еже сказуюте пришествіе его, и лицо ему являете, и скончанію вѣка сего времена сказуете. Святый Апостолъ Павелъ удивляется Божіей премудрости и разумѣ, и рече (къ Рим. 11, стих. 33.): кто разумѣ
умъ Господень? и кто советникъ Ему бысть? Зри, живы пророче, яко пролетывый трон небеса Святый Павелъ не уразумѣ ума Господня, и неиспытности судовъ Его удивляется. А ты нудишься сокровенной Божію тайну познать. Или ты чашни себя больше Святыхъ Апостоловъ Христовыхъ. Имъ бо Господь рече (Марко 13, ст. 32), яко о дні томъ никтоже вѣсть, ни Ангелы Божіи, ниже Сына—токмо Отецъ, а ты, бѣдный живый пророче, не токмо Апостоловъ, но и Сына человѣческаго вышши ся поставляешь, и соблазня людей, и во отчаяніе приводя, сказуешь время кончины вѣка сего, и Антихристово пришествіе яко бы вѣси, и лице ему сказуешь. О безуміе, какъ выше своея мѣры мудрствующей, и нудишься тайну Божію о скончанія вѣка разумѣть. Коего духа напился еси, и тако сuemудрствуешь паче всѣхъ отъ вѣка бывшихъ мудрецовъ, и людей малосмысленныхъ ложнымъ своимъ пророчествомъ сводяши во адь. Аще бы прозрѣлъ еси душевнымъ поне единымъ окомъ, то и самъ позналъ бы еси, что сей пролетелъ всѣянъ вамъ есть отъ самого діавола, дабы тѣмъ въ отчаяніе людей Божіихъ привести, и въ дебрѣ генскую свести. Мочно было тѣхъ сіе разумѣніи и самому, еже вся Божественная писанія являютъ ясно, яко будетъ Антихристъ въ Римѣ, а чего въ Божественномъ писаніи вѣсть; о томъ собою нечего было мудровать. Отколь сіе взясте, яко Антихристъ будетъ въ Россіи, самъ себѣ разсмотрѣнъ; аще же вѣсти, яко нигдѣ того не обрещенъ извѣщенія, еже бы быти ему въ Руси, токмо въ Римѣ. А въ кое время будетъ, того кромѣ вашего джепророчѣства нигдѣ не обрещенъ.
Глава XIX.

О прочитании книг Божественного писания.

Святый Иоанн Златоустый тако глаголетъ (Маргар. лист. 217): яко аще не можешь частиимъ прочитаніемъ вразумиться, пони къ мудрѣйшему, и вопрошай его, покажи тщаніе, и аще и той не скажетъ ти вопрошеннаго, то Богъ, видя твое усердіе, открылъ ти. И паки рече: яко велия стремніна, и пропасть глубока писаній невѣдніе; веліе предательство спасенія: еже невѣдѣти отъ Божественныхъ законовъ, сіе и ереси породило есть, сіе и житіе растлѣнное введѣ, сіе и горнее долу сведе. Той же Златоустый въ бесѣдахъ на первое посланіе ко Тимовею глаголетъ (глав. 6, бесѣд. 17): яко самомимѣніе рождаетъ невѣдніе. Во предисловіи же Павловыхъ Посланій Святый Златоустый пишетъ сіце: откуду безчисленная злая прозябаша? явѣ есть, яко отъ неразумія писаній. Отсюду убо прозябе ересь многоугубная. Яко бо слѣпіи прямо ходити не могутъ: тако не право разсуждающіи писанія много
понуждаются, и часто согрѣшать, аки во тмѣ всѣлотѣйшѣй шествуютъ.

Злѣ, православный христианинъ, каковъ зло недозволѣніе книжное: книжный бо разумѣ уподобися морѣ глубинѣ. И Святѣ отцы не всѣ бѣда довольны на разсужденіе книжное, но имѣжѣ дано бысть отъ Бога. И того ради надобно со усердіемъ Бога молити о откровеніи сокровенныхъ писаній, а потомъ поискать, по Божію приказанію, и по увѣща-нію Иоанна Златоустаго, мудрѣйшаго разсудителя. Зриши ли, егда каженикть, путемъ вѣдучи, чѣмѣ книгу, Филиппъ же Апостолъ, приѣжився колесницѣ, вопрося его, разумѣешь ли, еже прочитаетъ (Дѣян. 8, 1.)? онѣ же не устыдѣлся речи, аще честнѣ бѣ человѣкъ и богатъ, яко не разумѣеть, но еще приложи и смиреніе, рекущи: аще кто не наставить мя, како могу разумѣти? И посаживъ Святаго Филиппа съ собою въ колесницѣ рядомъ, и нача съ моленіемъ его вопрошати, о комъ Ісаіа Пророкъ глаголаше. Зриши ли кажениково смиреніе? аще и не богата видѣ человѣка, обаче имѣ не возгордѣся, и посадивъ его съ собою въ колесницѣ, и съ моленіемъ его вопрошаетъ о недозволенной рѣчи. И аще бы тако и мы творили, о недоразумѣнныхъ рѣчахъ вопрашивали бы у знающихъ со смиреніемъ, и съ моленіемъ, и таковое вида наше желаніе и смиреніе, открыль бы Богъ любо тому, егоже просили бы, любо и самому просившему. Азъ же зрю, яко въ насъ противно сему чинится. Обыкни бо вопрашива-вать потаковичковъ, иже согласно коеждо волѣ и намѣренію будетъ разсуждать, и той разсудъ гнилъ будетъ, понеже Богъ разсыплеть и кости
челове́чкоуго́дникомъ (Пла́мол. 52.), а не то чтобъ
tой совъ́ть бы́ль Богу уго́день. Богу бо той совъ́ть
уго́день, аще оть всего сердца возжелаешь здра-
ваго разсужденія аще въ духовномъ, аще и въ жи-
tейскомъ, и вопрашивать не потаковщиковъ, и не по
лицу зря. И аще со всею любовию и со усердіемь
вопросиши, то Богъ тутъ пристанетъ, и открыть
tому, егоже вопроси́ль еси, или и тебѣ, за твое
совершенное смирение. Аще же кто, видя твое недо-
разуміе, будетъ сказывать на недозванные рѣ́чи
здравое разсуждение, а ты того его разсуждения не
пріимешши, но аще къ тому еще и разсудителя того
возненавидишь, то никогда никаковы истины по-
знать не возможешь, и благодаря Божіа обрѣ́сти бу-
детъ невозможно, но впадешь во многопагубныя
eresi. Иоаннъ бо Златоустый ясно о семь изъяви:
яко вся eresi погибельные израста́ша въ людехъ оть
неразумія писаній. И той же Златоустый глагола:
яко самомнѣ́ние рожда́ет невѣ́дение. Зриши ли сю
рѣ́чь: самомнѣ́ние, сирѣ́чь самоумншченіе, рождаетъ
несмыслѣ́е. И посему уже кто начнетъ на свой ра-
зумъ уповати, тот обузумился есть. Православніи
Христіане, время вамъ отъ самоумншченія престати,
и ко здравому разуму Святыхъ отецъ пристати.
Зриши ли, что самъ Господь рекъ (Мате. 18, ст. 19.):
Аще два совѣ́щается о какой вещи, будетъ тако; и
паки рече: Аще два или три собрани естъ во имя
Мое, тамо есмы посредѣ ихъ. Зриши ли сей гла-
gоль Господень, яко аще собрани естъ о имени
Моемъ, и аще на славу Божію, или на житейское
какое дѣ́ло полезное, а не на пагубное, и не на
хулу; то ту обрѣ́тается Господь, и помогаетъ, елико
Онъ всевидящъ хощеть. И аще кто собирается на какое злое дѣло вкупу два или три или и вящще, ту посредѣ бываетъ дьяволъ, и на всякое злое дѣло поощрять. Егда бо жидове на Христа совѣтъ совѣщали, былъ ли посредѣ ихъ Христосъ? ни: но посредѣ ихъ былъ самъ сатана. Такожде бо и нынѣ, аще кто сошедшися совѣщается на хулу церкви, на хулу тѣла и крови Христовы, на хулу животворящаго Креста, и на иные хулы: и ту посредѣ ихъ бываетъ не Христосъ, но Христовъ противникъ сатана, со всѣми своими силами. И того ради надобно блюстися всѣмъ православнымъ христіаномъ, дабы на совѣтъ нечестивыхъ хулниковъ не внести. И царь Давидъ благословъ тѣхъ людей, кін на совѣтъ нечестивыхъ нейдуть. Рече бо въ самомъ началѣ: благословъ мужъ, иже нейде на совѣтъ нечестивыхъ. Истинно истинну Святый Давидъ рече: яко благословъ той, иже нейде на совѣтъ нечестивыхъ. Вси бо ти благословъ суть, иже не приобщаются расколникамъ поповщинымъ и безпоповщінымъ, и прочимъ отщепившимся отъ Святаго церкве расколникамъ: Понеже тіи вси не на славу Божію сходятся, но на хулу, а о хулу уже извѣстно, что приходить не отъ Бога, но отъ дьявола, и отъ сущаго его сына Антихриста, той бо исполнъ имень хулныхъ: изъ него бо отрываетъ всякая хула на Бога, и на Святую Его церковь. И о семъ довольно бесѣдованомъ во первой главѣ. Но на преждerableнная обратимся. Истинну бо Святый Іоаннъ Златоустый написа (Маргарит. лист. 217), яко велія стремніна и пропасть глубока, еже не разумѣти писаніи, и веліе предательство спасенія, еже невѣ-
дѣти отъ Божественныхъ законовъ, сіе и ереси породило есть.

О великий свѣтильниче всѣя вселенныя, Святый Иоанне Златоусте, кто тя сие научи пророчески восписати? якѣ есть, яко самый животворящий Духъ тебя сія откры. Истинно вся ереси, и хуленья на Бога и на Святую Его церковь израстоша отъ неразумія писаній: аще бы наши Россійстіи расколницы разумѣли писанія; то како бы дерзнула хулу извести на Духа Святаго, и на Святую церковь, и на вся Святыни, и на Святый Крестъ Господень? Истинно по твоему, Святый Златоусте, слову, стремнина велика, и пропасть глубока, еже не разумѣти писаній, вси бо люди погибають, и во безденную пропасть впадають отъ неразумія писаній.
ГЛАВА ХХ.

О СЛОЖЕНИИ ПЕРСТОВ.

Въ книзѣ Кирилла Иерусалимскаго написано (Кирил. Иерусал. лист. 236), яко благочестивый Грекъ Римскому кардиналу Азимиту рече: почти не соги-баевши три персты, и крестьящися десною рукою, егда полагаеши на челѣ своемъ, и не одѣваеши оружіемъ Креста Господня, но твориши крестъ обоими перстами, и послѣди пальцомъ виѣшнею стра-ною? Зри, православне, яко издревле тренерстнымъ сложеніемъ православніі Христіане воображаютъ на себѣ образъ Креста Господня, а не Никонъ Патріархъ сіе устави. Азъ бо аще и грѣшенъ есмь паче всѣхъ человѣкъ, обаче любитель есмь правды, и видя правду отверженную, возжелалъ тую объявить, елико ми Богъ даровалъ есть. Азъ бо и самъ изъ начала хромалъ недугомъ расколничыемъ: и кре-стящихся двоперстнымъ сложеніемъ, и мнѣхъ то древ-нее преданіе быти. Но Богъ не остави мя въ невѣ-деніи быти. Нѣкогда бо по смотрѣнію Его Божію
Вологженинъ посадскій человѣкъ, житія своего имыть 60 лѣтъ, до морового повѣтрія родившися лѣтъ за двадесятъ и виашны, зовомый Сергій по прозваниію Патроклевъ, рече: яко азъ на своемъ роду въ сложеніі перстовъ нажилъ третію перемѣну: вѣгь младенства де моего отецъ мой, и мати моя учили мя креститися тремя персты; а не за долгое де до мораго повѣтрія, стали меня учить креститися двома персты; а нынѣ де паки по прежнему велять тремя же персты креститися. И яко то слово слышавъ, велии утвердилися, яко то есть правда. Понеже той человѣкъ бѣ не книгоей, и не спорникъ, и самой правдивой мужъ, и ни отъ кого о семъ глаголѣ не наученный, но отъ самого простаго сердца ту истинну изъявилъ. И мнѣ велии слово его имовѣрно бысть. И не по множѣ учинился у меня о сложеніи перстовъ разговоръ: и сталъ я сказывать, еже отъ Вологжанина слышалъ, отъ Новгородецкаго посадскаго же человѣка, нриказаемы Теодоръ, по прозванію Ташлыковъ, имыть летъ виашны 70, то слово слышавъ, рече: то де правда, и мы де со младенчества учены были креститися тремя же персты. И я и наипаче увѣрихся, яко то есть самая правда: а по Господню словеси двухъ свидѣтелеймъ вѣляя не вѣрить, а бесѣда съ ними была у менѣ не нынѣ, но тому болшъ пятнадесяти лѣтъ. А естьли кто речеть, яко азъ сіе слово вписанъ о тѣхъ двухъ свидѣтеляхъ своимъ умышленіемъ, а не истинно отъ нихъ глаголъ себѣ взиде, то да пріиму я часть со лженачадниковъ діаволомъ въ вѣчномъ мученіи. И по такому достовѣрному свидѣтелству, яви есть, яко трепетное сложеніе въ Россіи не отъ Никона на-
чалось, но издревле. Да и по сему не Никоново сие законо положение, засе вся православные страны: Греки, Сербы, Волохи, Мытьяне, и Малая Россия, и Грузия, и Меретийцы, и въ Венецийской земли обретающаяся Греческаго закона христиане, вси зна- меняются треперстнымъ сложениемъ. А двоеперст-
нымъ сложениемъ знаменается тако отпадши ере- 
tики, Армяне и Римляне. А въ нашу Россию како всѣялся сей плевель, того не вѣмъ. И аще кто ней- 
меть вѣры, да вопроситъ всѣхъ вышеписанныхъ на- 
родовъ порожнь, отъ Никона ли они треперстное 
сложение пріяли, или издревле у нихъ тако знаме-
наются? И аще рекутъ, яко отъ Никона пріяли, то 
будетъ его вина, за еже всю вселенную научилъ 
своему мудранию. А будешь до Никонова бытия 
тако знаменаются, то не явѣ ли вы грѣшнай, и на-
добраго рачителя, и по Святѣй церкви поборителя 
клевещете, и за доброе его дѣло хухнаете. Лучши 
бо древняго преданія держатися, а не новизны отъ 
Армянъ и отъ Латинъ принимати. Азъ бо и сему 
удивляюсь, гдѣ вы такое безуміе изобрѣли есте, 
еже сложеніе перстовъ за догматъ поставляете, и 
за то умираете. А того не вѣсте, еже Святѣй Па-
велъ рекъ (Тимоф. 2, ст. 5.): яко же незаконно мученъ будетъ, не вѣнчается. А вы вся церковная дог- 
маты отвергосте, и попрасте, и столпы благочестія 
и всего спасенія поломанте, и ухватистеся за стѣнь 
столпованную. Истинно бо комаровъ оцѣняете, а велбуж- 
довъ пожираете, якоже и древній жидовѣ, о нихъ же 
самъ Христосъ рекъ сіе слово (Мат. 23, 24). Истинно 
сіе Христово слово на васъ событис. И аще мнѣ, 
сіе предъ очи вашій предложившему, не поймете
въры, то сами на ся посмотрите хорошошенько, вся сія узрите въ себѣ. Наки тѣло Христово попрасте, и кровь его завѣтную въ скверну вмѣните. А Господь рѣкъ: аще кто не пріемлет тѣла и крове Его, живота не имать въ себѣ, и не воскреситъ его Богъ, но верженѣ будетъ во тму кромѣчную. Зрѣши ли и разумѣши ли глаголъ Христовъ, яко кій человѣкъ не пріемлет тѣла и крове Его, не будетъ у Христа. Тако бо Господь утвердя сей глаголъ, рекущи: ядый мою плоть, и пий мою кровь во Мнѣ пребываеете, и Азъ въ немѣ. Уже ли разумѣши, колы велико и колы свято пріятѣ тѣла Христова, а елико свято пріятѣ, толико грѣшно и ѳято отрицание отъ таковые превеличіе Святыхъ. Ты же что речеши, не токмо отрицаясь отъ Святаго Причащенія, но еще и мерзостію запустѣнія нарицать еси. И какой ты отвѣтъ въ день испытанія за таковое руганіе Господу Богу воздани? Видите ли, колы великіе столпы поломасте, а хочете единимъ сложениемъ перстъ спасеніе себѣ изобрѣсти. Не диавола ли сія пределѣстъ, а вы ея познать не можете, а аще бы Господню приказанію покорилися есте, и вопросили бы о сущѣнныхъ вещахъ знающихъ людей, у коихъ хулы во устѣхъ нѣсть, то тя истинну бы вамъ сказали, и еще ли отъ всего усердія спрошали бы, то бы и сами познали есте, яко не за дѣло взяется. И вся бы отъ заблужденія своего ко Господу Богу обратились. А Онъ, яко чадолюбивый Отецъ, обаялъ бы тя, и началъ бы любати. А потомъ услышаль бы еси радостный гласъ отъ Господа Бога изреченный (Лук. 15, стих. 22.): изнесите ему одежду его первую, и облѣцьте его, и дадите перстень на руку...
его, и сапоги на нозь, и приведше телца упитанного, заколите, и ядьше возвеселимся: яко сын мой сей мертвъ бь и оживе, изгнанъ бь и обретесь. Зриши ли, въ каковое радованіе Господа Бога ввелъ бы, и каковы радости способился бы во обращеніи своемъ. А по отшествіи вѣка сего, во время втораго Его Божія пришествія, услышалъ бы еси съ прочими ему верно служившими отвѣть милостивый: прийдите возлюбленны моя, наслѣдуйте уготованное вамъ царство отъ сложенія мира. И тогда не возрадуется ли душа твоя радостію несказанною. 
А аще же не покается отъ своего заблужденія, и въ со всѣю истинною къ нему не обратитесь, то можешь и самъ сие разумѣть, что Богъ не объиметъ тя, но объиметъ тя ненавистникъ рода христіанскаго діаволъ, и вместо радостнаго небеснаго веселія, свяжетъ тя узами нерѣшимыми, и ввергнетъ тя въ дебрь геевскую, и исполнитъ тя неутѣшнаго плача, и сѣтованіе бесконечнаго, отъ него же соблюденны, Христѣ Боже нашъ, но даже намъ всѣмъ соединившимся быти при тебя, Господѣ Богъ нашемъ, возвѣки вѣковъ, аминь.
ГЛАВА XXI.

О молитвѣ Іисусовѣ: вже Боже нашъ помилуй насъ.

Въ книгѣ Кирилла Иеуралимскаго написано (Кир. Иерусал. лис. 552.): Господи Іисусе Христе Боже нашго, помилуй насъ, аминь. И та святая молитва растолкована сице: Господи, то есть общее Божественному естеству. Іисусъ же, является существо человѣческое. А еже реции: Христе, и то знаменуеть единъ составъ во двою естеству, отъ Божества и человѣчества составлѣшійся. А еже реции Боже, и сіе имя на Божественному естеству носится. А еже реции, нашъ, то совокупляется вѣщереченная имена во едино сочетаніе, да и насъ всѣхъ во едино братство совокупить. А еже реции: помилуй насъ, и то речение является совокупную нашу христіанскую любовь. А еже реции, аминь, то—есть были такъ. Ерите всѣ ненавидящія сію святую молитву, коль она ясно въ Кирилловѣ книгѣ написана, и всѣ сущѣ въ ней рѣчи истолкованы. А вы, отрекшися отъ Святыхъ, церкве вкупи отреклись есте отъ всѣхъ Свя-
тынь, и от Святаго Господня Креста, и не до сего ста, но и отъ молитвы Иисусовы отрекостися, и вкущ со иными Святинями и ея возгнущалися, и не токмо глаголати вамъ, но и слышати отъ глаголующихъ не хощете, и аще кто изречетъ ю, аминь не отда- дите ему. И сие отъ какого разума чините? Ей въ конецъ обезумилися есте. И на Никона Патріарха ненависть вамъ вложилъ дьяволъ: понеже онъ ве- ликую имъ учинилъ досаду, многая бо истреби- лъ его дѣйства: и во церквахъ дѣйственно мятежи ути- шилъ, и единогласие учинилъ, и отъ древняго безъ- сумія поющихъ во церквахъ исправилъ и учивъ пѣнія нарѣчна. Не безуміе ли наше было: что странно слышати, яко во церквахъ пѣли—Спаса нарицали со- пасомъ: и гдѣ реаки бы Христосъ, а пѣли вместо того Христосо. И вся прочая глаголы измѣнены были странными реченіи. А той Никонъ Патріархъ вся та истреби, а вамъ и то было болѣзненно, едина: желаеете во всякому безуміи быти. А того не видѣсте, еже Давидъ царь рекъ (Псал. 2, стих. 11): Работайте Господеви со страхомъ, и радуйтесь Ему со трепетомъ. И паки (Псал. 46, стих. 9): Пойте Богу, пойте разумно. И за что было Никона бла- жит, а вы за то его злословите, и возненавидѣли естѣ его, вкущ и вся исправленія его возненави- дѣсте. Дьяволъ возненавидѣлъ его за досаду, что онъ многіе его дьявольскія дѣйства назъ Россіи истре- биля. Вы же чесо рады негодуете на него и не- навистью великою возненавидѣстѣ его, и вся дѣла его? Но явл есть, яко болѣ о дьяволѣ сіе чините, той бо васъ наусти и очи ваши засѣли, еже и по сіе время не можете въ разумъ истинный прити, я
возмущая простые народы, на него клевещете, яко онъ изъ молитвы Исусовы Сына Божия отставилъ. А о семъ всѣ вѣстѣ, яко книгу Кирилла Иерусалимскаго не Никонъ напечаталъ, а вы причитаете ко Никону. Видите въ сами, что та молитва древняя а не новая. Господа ради осмотритесь, и напрасно на Никона не клевещите, и народа не возмущайте, и изъ добрые воли не нудтесь ко дьяволу. Уже бо время вамъ въ разумъ внити и на покаяние притти, дабы не погибнуть вѣчною погибелью.
ГЛАВА XXII.

О направлении заблуждающихся от истинных веры.

Святый Иоанн Златоустый с величим проповедием повелевает о подвигании подвига человеческого и простолюдину пещися, рекущи (Маргарит. лис. 130): аще бо ини ядятся пещися о возстановлении подвига: ты да не сотвориши того. И да не речешь в себе: мирский есмь человеческий, жену имью и деть: сия ж ересьская суть, и монашеская. (И паки) изводяй бо честное от недостойного, яко уста моя будеть. (И паки) аще очистиши, яко уста Божия сотвориши твоя уста, и что убо будеть равно сея чести. И прирече: едажь притягести ко падшему, или согрешающему, не обличи его, да не отженешши от сей, но рцы слово вопросительное, како онъ размышляеть о коем словеси, и хвалить ли сие, или сие содѣйствіе. И кое аще присмотряше в неь погрѣшеніе, и что ти речетъ о немъ: потому и слово съ нимъ имѣй. Той же Иоаннъ Златоустый во вто-
ромъ словъ на Иуден пишеть (Маргарит. лис. 77); яко пріемы единъ талантъ, цълъ принесе ко господину своему: обаче мучень бысть, за еже не усу- губи. Сице (рече) аще кто токмо себя спасеть, инаго жь погибающаго не возведеть на спасение, тоже, иже и пріемыый талантъ, постраждеть. И по сему Златоустову словеси страшно есть, еже не пещися и мирянину, о спасеніи погибающихъ человѣкъ: напаче жь о подятйтіи падшаго человѣка вѣ ересь или въ расколъ. А во первомъ словѣ на Иуден жь Святый Иоанъ Златоустый пишеть сице (Маргарит. лист. 58): Аще бы кого видѣлъ еси бѣемъ на тяжущицъ, потщаляйся еси исхитити его, отъ руки убийцы? Нынѣ жь брата твоего зриши не отъ ратника, но отъ дьявола ко пропасти погибели и вѣлкома, и ниже совѣта подаешь, еже изътися тому отъ законосущенія онаго. И которые убо получиши милости? Зрите, православніии въ миѣ живущій, что намъ Святый Иоанъ Златоустый за- вѣщаваетъ. Не повелѣ бо намъ на священнническій или на инокескій чинъ поученіе о подятйтіи падшаго, или о исправленіи не право вѣрующаго от- лагати. Но всѣмъ намъ, въ миѣскому житіи жител- ствующимъ, равно повелѣ о подятйтіи падшихъ, или о не право вѣрующихъ пещися: и заключи той глаголъ Евангельскимъ словомъ, отъ самаго Господа Бога реченнымъ, яко вѣниваго раба, пріимшаго единъ талантъ, въ цѣлости назадъ Ему возвратившаго, предаде на вѣчное мучение, за еже не усуугуби. Тако рече Златоустый: яко вси тщаційся токмо о своемъ спасеніи, о инѣхъ же спасеніи на радящій, и о подятйтіи падшихъ не пекущися, вси, не токмо свое
спасение погубя, но и пострашдуть также, иже
пострада пріемный единъ талантъ и не усугубивъ.
Внимите себѣ вси сие слышащиі, не жестокъ ли
сей глаголъ: аще бо и много о своемъ спасеній
потрудимся, о инѣхъ же спасеніи не попечемся, что
за то постраждемъ? не токмо бо мѣду свою погу-
бимъ, но и въ вѣчную муку вовержены будемъ.
И по сему Златоустову слову, подобаетъ намъ о
другихъ спасеній пещися паче, неже о своемъ.
И аще Святаго Златоуста приказаніе исправимъ,
тогда и Іакова Апостола слово исполнится въ насъ
tой бо рече: (Іаков. 5, стих. 16.): другъ за друга
молите, да вси исцѣлѣте. И самаго Господа речен-
ный глаголъ, совершится въ насъ, рече бо Гос-
ходь (Мате. 5, стих. 19.): Аще кто сотворить и
научить, велій наречется во Царствіи Небеснѣмъ.
Зрими ли православне, яко и самъ Господь повелѣ
о спасеніи людтѣмъ пещися. И воздаяние за то
обща Господь великое, а не усугубившімъ талантъ
нарече муку вѣчную. И сего ради всѣмъ намъ, аще
и грѣшны есмы, единаче недреманно подобаеть
тшатися о исправленіи падшихъ или нахилѣвшихся
пасти, дабы ихъ поддержати. И на сие зря, отцы
и братія, станемъ вси единодушно, и подвигнемся
на поднятиіе падшихъ человѣковъ въ расколы, и отъ
Святыхъ церквѣ отторгнувшихся, и призовемъ себѣ
Господа Бога сотворшаго насъ: той научить насъ,
како намъ ихъ направляти, токмо со усердіемъ по-
двигнемся, и Богъ насъ не оставитъ, дасть намъ слово,
иже всѣ не могутъ противъ его стати. И призваъ
Господа Бога въ помощь, вземлемъ въ руцу наши
сіе очистое зеркало, и предъ лице того падшаго,
или нагнувшегося к падению представим, да в него возра, ощути в себя той порок, им же недугует. И аще познав покается, то прйобрьсы ся его, а аще же от жестокосердия своего будет ти прыко глаголяти и не покается, ты же стой непоколебимо, и от всего сердца Бога призови в помощь, да даств тебе глаголъ, им же заустши устав его, и отв'ту не даств тебе; и ты о том благодарение Богу воздай, за еже далъ тебе гла
gоль, еже невозмож ти многословный раскольник возв'ствовати тебе. И тако посрамленный не послушает тя и не покается, то гр'хъ его на нем пребудет, ты же чисть будешь от того гр'ха.
ГЛАВА XXIII.

Съ еретиками и съ отвергшимися отъ церкви православнымъ не молиться.

Помѣстнаго соборъ, иже въ Лаодикии (Кормчй) правило 33 повелѣваетъ сице: съ еретиками и со отвергшимися отъ соборныхъ церквей, да не помолится никто. Аще кто помолится со еретиками, или со отлучившимся своею волею отъ Соборныхъ церквей, самъ отлучень да будетъ. Еретицыжъ глаголются, иже о вѣрѣ блазнятся (эри блазнивыя о вѣрѣ) и согрѣшаютъ. Отлучившіяся отъ Соборныхъ церквей, Епископовъ нашихъ богатства ради хулить, друзій ихъ ради ихъ винѣ, имѣютъ нѣкіе особые распри, недоразумная словеса Божественного писанія не право сказующе. И противъ сего святаго правила, что отвѣщаешь всѣ отрицающіяся отъ Соборныхъ церквей? Понеже разумно есть сие правило и безъ точкованія, въ самое лице бьетъ, и уста ваша заграждаетъ. Святый же Иоаннъ Златоустый глаголеть (Маргар. лист. 468): слышите всѣ, иже съ
еретики вкупе ныншня, болезненный сей ответъ, яко и вы Христовы враги быти. Иже бо врагамъ царевымъ другъ есть, сей не можетъ царевъ быти другъ, и жити недостоянъ есть, но со враги погибнеть, и горшая польяметъ. Зрите, православнинъ, со вниманиемъ, что вышеписанное святое правило, на Лаодикийскомъ соборѣ утвержденное, глаголеть, рече бо: да вси мы со еретики и со отвергшися отъ Святыхъ церквѣ не молимся. А аще кто со еретики, или со отлучившися своею волею отъ Соборныхъ церквѣ помолится, самъ отлучень да будетъ. И вси благословятся о вѣрѣ наречены еретиками. И уже ли разумѣете, яко сіе правило о самыхъ нашихъ российскихъ расколникахъ глаголетъ? Святин бо Отцы, на томъ соборѣ сошедшияся, Духомъ Святымъ движеня, предбулующа предьувѣдаша, и ясно прорекоша о нашемъ родѣ. Азъ не вѣмъ, аще и сего правила не познаете, еже о васъ глаголеть. Зрѣши ли, кто своею волею отъ Святые Соборные церквѣ отлучится, съ тѣми не повелѣно вкупе молитися. Иоаннъ же Святый Златоустый съ таковыми и ясти не повелѣваетъ. Паки тоежъ правила благословившихся о вѣрѣ нарицаетъ еретиками. И по сemu правилу вси вы еретицы суть, вы бо своею волею отъ Святыхъ церквѣ отреклися есте, вы и о вѣрѣ благословиесь, вы и Епископовъ поносесть, вы и недоразумная словеса Божественнаго писанія не право сказуете. И вся пророчества того собора на васъ отвергшихся отъ Святыхъ церквѣ исполнися. Святый же Иоаннъ Златоустый ни въ чемъ со еретики содруживатися не повелѣваетъ, и великимъ прененіемъ запрещаетъ, рече бо: аще кто съ недругомъ царевымъ имѣтъ
дрожь, той со враги причетъ будетъ, и постра-ждетъ горшне нежели врагъ. А вы въ отвершиися отъ Святъя церквь, не самые ли явные враги Хри-стовы? вы церквы Святъя называете хлевами, и иными неподобными словами. Вы тѣло Христово на-зываете меростию запустѣнія, сирѣчь идоломъ по-ганскимъ. Вы и Крестъ Святый нарицаете Анти-христовою печатію, и вся святая дѣла въ скверну вмѣняете. И по сему сами на ся посмотріте, не самые ли есте истые враги Христовы. И по Зла-тоустову слову вели намъ надобно блюстися, дабы содружія съ таковыми враги Божіими намъ ника-кова не имѣти, но токмо аще кто можетъ ихъ направляти на истинный путь, той да направляете. А аще кто не можетъ направляти, той, по апо-стольскому словеси, отрицайся отъ таковыхъ, отбѣ-жи отъ него яко отъ зміа.
ГЛАВА XXIV.

О ЕЖЕ ЛЖЕУЧИТЕЛЕМЪ И ЛЖЕПРОРОКЪМЪ И РАСКОЛЬНИКЪМЪ ПРОТИВУ МОЛЧАТЬ НЕ ПОДОБАЕТЪ.

Самъ Господь Богъ рекъ (Мате. 6, стих. 15): внемлите отъ лживыхъ пророкъ, иже приходятъ къ вамъ въ одеждахъ овчихъ, внутрь же суть волцы и хищницы: отъ плодъ ихъ познаете ихъ: егда обемлють отъ терпі ягоды, или отъ рѣзіа смоквы. Тако всяческое древо доброе плоды добры творить, а злое древо плоды злы творить. Не можетъ древо доброе плодъ золт творити, ни древо злое плодъ добръ творити. Всяко убо древо, не творящее плода добра, посѣкается и во огнь вмѣтается, тѣмже убо отъ плодъ ихъ познаете ихъ. Зрить лжеучителеи, и вси отъ церквѣ отшеившіся, что о васъ Господь глаголеть: повелѣваетъ вашъ огнемъ похитати. Или и сего Господня глагола не страшися? Вы зъ: ословите доброго пастыря и по Божѣ ревнителя, блаженнаго Никона Патріарха, онъ бо ревность имѣлъ Иліину. Святый Илія Пророкъ, аще
и своими руками развращающих ветхозаконную въру закла ножемъ, и кровь человѣческую пролилъ, негли онъ согрѣши, еже Вааловыхъ жерцовыхъ избѣ? Чтовъ вина и Никона Патріарха, еже не ветхо-законные вѣры, но новые Христовы вѣры развратниковъ повелѣ, соборнымъ судомъ осудивъ, огню предавати. Эриши ли, яко самь Господь Богъ осуди васъ огнемъ сожигати. Рече бо притчею: всякое убо древо, не творящее плода добра, посѣкается, и во огнь вывѣтается. И вы возрите на ся, есть ли во васъ плоды добрые? ни, но плоды творите злые: жжеречествуете, и святыя вся худите, и по Златоустову слову нѣсть въ васъ плодовъ добрыхъ. Добрѣ о васъ Никонъ Патріархъ чинилъ, еже огнѣмъ всѣхъ развратниковъ церковныхъ сожигалъ. Зрите и еще: Святый Левъ Епископъ Катанскій уарѣ во церкви человѣка соблажняющаго люди, и развра-щающаго молитву, оставивъ Святыхъ Литоргин служ-бу, изшедъ изъ алтаря, и повелѣ возгнѣтити огнь, возвлече его въ той огнь. И стоявъ той святый во огняхъ, держалъ того блазнителя, донженъ весь врагъ Христовъ згорѣ, и истребивъ той злой плевелъ, изъяде изъ огня неврежденъ. И вшедъ во церковь, доверши Святую Литоргію. Негли речете и о семъ, яко и сей согрѣши: еже оставивъ Божественную службу Святыя Литоргіи, и человѣка смерти пред-дале? Но зрите: аще бы было сие дѣло грѣшно, еже враги Божиі смерти предавати, не бы на немъ такового великое чудо Богъ показалъ, еже и самъ той Святитель въ огни же стоявъ, не опалися. Вѣ корм-чей же написано во 36 статѣ —(отъ) Леона царя повелѣно Манахеанъ и Монтанъ мечемъ посыкать. Видите
ни, что Кормшая (Кормчая лист. 715) и о Манихеянех глаголеть? выжъ многократно превышили есть Манихеянъ и Монтанъ, и недостойни ли есть смерти? ей достойны, и предостойны. И Никонъ Патриаркъ добръ учени, еже развращающихъ церковь повелъ отнять пожигати. Аще бы всъ тын плевелы сожженъ быша, не бы та напитонская ересь доднее влеклася, но давно бы уже въ бытія была.

Святый же Иоаннъ Златоустй глагола (Маргар. лист. 66.): аще кто поучаеть на зло, или въру развращаетъ, тымъ то въ немъ зра умолчиши, Бога ратника себѣ сотворишъ, и брата поврежишъ. Воззвшая же и явъ творя,—и Бога нѣтъ милостивага, и его предрѣшени, и други стяжеи не въжина.

(И по есему Златоустову словеси видѣчъ того въ расколѣ, напище жъ егда аще соврашаетъ людей съ истинаго пути, отнюдь молчати не подобаетъ, но обличати ихъ за истребление таковыхъ злыхъ плевеловъ) (*) и явъ ихъ творятъ, дабы Богу угодны, и милость отъ Него пріять. Святый же Апостолъ Петръ, за едино согланіе мужа со женого смерти предалъ. (Дѣян. 5, ст. 5.). Зрите, яко Верховный Апостолъ и за едину ложъ смерти предалъ двохъ человѣкъ: а ты, расколниче, многотысячище Апании и Сапфриры долженъ еси смерти: ты что ни глаголеши, то жешь. Апаний нимено не похули, и людей отъ правовѣрія не оттрати, а тако пострада. Ты же всѣ Сватыннъ хулиши, Тѣло и Кровь Христову въ скверну вмѣненши, и меростью запустѣни нарицашъ. А живеши, и людей Божіихъ благочестивыхъ развращаешь и во слѣдъ себѣ въ пронасть

(*) Заѣсъ ошибъва или пропускъ въ обоихъ спискахъ.
ведешь. И аще бы прозрěлъ еси умнымъ очима, то и самъ бы еси осудилъ себѣ, яко достоинъ еси смерти. Самъ бо Господь повелѣ о васъ внимать, и познавать отъ плодовъ, и прирече (Мате. 7, ст. 19.): яко древо злое не можетъ плода добра творити. А еже древо плода добра не творитъ, посъжается и во огнь вмьствуется. И сие Божие изречение слышавъ, време вамъ отъ роптанія престанъ, и въ показаніе прияти. Аще бо вы сами о себѣ не вѣсте, еже плодовъ добрыхъ нѣсть во васъ, вопросите Иоанна Златоуста, той бо и вамъ скажетъ, намъ же уже обяві, якія познавать, въ нихъ же плодовъ добрыхъ нѣсть. Рече бо: можете ихъ познать отъ пророчества ложнаго, и отъ хулѣнія ихъ. И вы аще не вѣсте сами о себѣ, еже плоды злыя творите, то сами на ся возрите, нѣсть ли во васъ иже пророчества, и нѣсть ли во васъ на какіе Святыни хулѣнія. И аще ощутите въ себѣ сіе двѣ страсти, то вѣждете, яко нѣсть во васъ плодовъ добрыхъ. И аще за затмѣніе ума, познать и сего въ себѣ не можете, то азъ вамъ скажу: не вы ли пророчествуете о скончаніи міра, и о пришествіи Антихристовѣ, и сіе неслуживое ли ваше пророчество, чего и Ангели Божіи не вѣдатъ? понеже сію тайну соблюдаетъ Богъ въ Самомъ Единомъ Божествѣ Своемъ. И егда Христа вопрошали о скончаніи міра и ученики Его: и аще въ всѣкую нмѣ власть даде, и предбѣдѣніе о многихъ дѣлѣхъ, о скончаніи же міра не даде имѣ знать, но отрече, яко и Сынъ человѣческий не вѣсть о скончаніи міра; а вы бѣдные въ такое великое таинство Божіе вступаете, и прорицаете; и о семъ сами на ся посмотрите хорошошено, не ложное ли ваше проро-
често. Посмотрите в себя и вторые признаки, весть ли в вас хулений какова: и аще и сего в себя не видите до сего времени, то аз же вам сказать не обинуясь: вы хулите в начале Духа Свята, потом хулите Тело Христово, хулите и церковь Христову, и животворящий крест Господень хулите, и вся церковная таинства хулите, и святители и пресвитеров всех хулите, и что свято, то и хулите, и ность того, чего бы вы не хулили. И по сей признак в велике мощно вам и скипетр себя познать, что всему сему вы все причастны. А уже когда причастны хул, то ность во вас, по Златоустову слову, плодов добрых. И таковых Свят Господь повелел посвящать и огнем сожигать. И уже ли уразумели есте, яко безгрешно есть, еже живых учителей от земли истребляти, дабы то их ложное учение не разширилось? Егда бо и врач добрый, у человечка гнилый уду ножем отрывает, или огнем отжигает, дабы все тело у того человечка не згнило, и за то невозможно его похулить; Такожде и вертоградарь добрый, егда узришь у древа изсохшую ветвь, то ей немедленно отсекает, или пилою оттирает, дабы то древо все не усихло, и плодыбь лучшц приносил: тако бо и Никонъ, видя сухие ветви и гнилые уды, отсекать и сожигать повелитель, дабы все тело церковное не згнило; или не усихло. Уже ли егоже не видите, еже Господь рекъ (Матв. 8. ст. 6.): Горе миру отъ соблазна. Лучшъ бо есть, да обьится на вын его жерновый камень и ввержен будеть въ море, нежели соблазнять единаго человечка. А въ вашей ереси пребывающен, и по домамъ попыряющн есть таки, что не
то чтобь соблазнили единаго человѣка, но и многие тысячи. И недостоинъ ли такой смерти? ей достоинъ и предостоинъ многихъ смертей. Аще бы непрестанно истреблялись тье злые плевелы, уже бы давно пшеница Христова очистилась отъ плевелъ, и Святая церковь во благочестія была. О пра- вославнѣй христіане! зрите, что о соблазняющихъ люди Божія, и со истинаго пути совращающихъ Божественная Писанія вѣщаютъ! Блюдитесь и вы ихъ, дабы какимъ многолюдніемъ не соблазнены, и ложнымъ своимъ учительствомъ не предстили и въ свою погибель не ввели бы. Самъ Господь Богъ повелѣваетъ внятно смотрѣть, дабы чѣмъ не пред- стили. Иоаннъ же Златоустый никакова содружія съ ними не повелѣваетъ имѣти. А аще кто съ ними будетъ безъ боязни вмѣстъ пить и ясти, или и нее иное содружіе имѣти, о таковыхъ Златоустый рече, яко постраждуть отъ Бога паче того истаго врага Божія. И сего ради для Господа Бога гнушайтесь всѣхъ ненѣ учительствующихъ и возгласлиющихъ хулу на наковье Святъми, и далече отъ нихъ бѣгите, понеже всѣ сіе врать суть Христовы, друзья же Ан- тицирстовы: всѣ бо лжеевропицы и хулницы изъ-ходша отъ диавола, и отъ сына его Антицираста. Зри о семъ въ первой главѣ книги сея. Господа ради бойтесь, и внемлите себѣ, и въ сіе предложенное вамъ яркое зеркальо по часту взираяте, зрибо въ него, можете познать, кто есть отъ Бога, кто жъ и отъ Антицирста пришелъ есть.
ГЛАВА XXV.

О седмочислин, яко почетно быше оно отъ еврей,
христианомъ же отречено.

Въ Соборникѣ написано (Соборникъ лист. 815.),
о седмочислин, како оно у еврей почетно было; въ
концѣ того слова написано сице (лист. 829.): Та убо.
древняя сѣнь быше, и мимо идѣ, мѣнѣ же намѣ.
воссія благодать новая. У еврея почитаема бѣ пять-
десяятница, ради седмочислія. Мы же почитаемъ
пятьдесятницу ради сошествія Святаго Духа, а не
ради седмочислія. Зриши ли, утверждай себѣ сед-
мочисліе въ догматѣ: яко уже мимо идѣ, и наста
новая благодать. Въ новой же благодати паче по-
чтеся пятичисліе: понеже въ началѣ сотвори Богъ
чудо отъ пяти хлѣбовъ вящшее, неже отъ седь.
Отъ седьмъ до хлѣбовъ найдошася точью 4000 человѣ,
и не много не по два хлѣба на тысячу человѣ,
кѣ изошло, и на кийко хлѣбъ остало укуруховъ,
точю по малой кошницѣ; а пятью хлѣбы насыти—.
шася 5000 человек, и отъ коеиць хлѣба насытилась по тысячи человек, а укуришь оть всякаго хлѣба осталось мало не по полъ-третьи коши. А коша значитъ, и по имени своему, сосудъ великий, не яко кошница. Или вы сего не разумѣте, что Богъ показа чudo пятую хлѣбы вящее нежели седьмую, и того ради приличиѣ въ службу Божию приносить пять хлѣбовъ, яко на всенощныхъ въ благодареніе, тако и на литоргисаніи въ жертву Богу. А аще же сему чуду Христову не вѣрите, то возрите на страданіе Его: коликимъ раны Господь Богъ нашъ, на искуплениемъ наше на крестѣ святую свою кровь излия: не пятую ли? И аще вѣсте и вы, яко пятю, то почему пяточислѣ, Самѣмъ Богомъ вызвѣщенное, и Кровью Христовою запечатлѣнное, отмщете, и котораитесь о ветхозаконномъ и отверженномъ седмочислѣ, и поставляете седмочислѣ въ законѣ, а пяточислѣ въ беззаконѣ. И скажиже мнѣ, откуду сіе взясте, еже седмочислѣ свято, и пяточислѣ клѣто? Егда бо Господь Богъ нашъ на искупленіе наше пресвятую Свою Кровь излия пятую раны, то всесовершенно подобаеть безъ всѣкаго размышленія, ради воспоминанія того Господня страданія, во жертву Богу приносить пять просфиры, а не седьмъ. А аще же кин несовершенные христіане, но послѣдователи жидомъ: то тѣмъ язвя не такъ дѣлать, еже бы не на седьмъ просфирахъ литоргисать, дабы Христовы страсти и изліаніе Его пресвятых Крове не воспоминалось, но жидовствобъ воспоминалось, а мимошедшее бы седмочислѣ прославлялось. Зрите ли, яко не Никонъ патріархъ седмочислѣ отвергъ, и пяточислѣ ввелъ, но издревле сед-
мочисліе отвержено, яко же любимая вами книга Соборникъ въщаетъ. О службѣ жъ церковной, възрите во древняя писанія, во греческіе и славенскіе служебники, и тамо узрѣшь литоргійную службу уставленную на пяти просфорахъ. Сие бо содѣяся у насъ въ Россіи, еже уставили службу на седьми просфорахъ: едину бо приложили просфору за царское здравіе, вторую жъ просфору приложили о здравіи и о спасеніи патріаршемъ, и почитая та два лица, не справяся со древними, не отъ хитрости, но отъ простоты своея внесоша во служебники и печати предаша, дабы тѣмъ двумъ лицамъ была отъ простолюдиновъ честь отмѣнная. И тако въ Россіи уставися служба на седьми просфорахъ. А вы тѣ двѣ просфоры прибавочные постависте въ законъ. За отятье жъ сихъ двухъ просфоръ, подобало было стоять царю да патріарху, дабы нимъ была честь отъ простолюдиновъ отмѣнная. И аще нимъ и довелось было за отятье тѣхъ просфор стоять, обаче они не стоять и не прекословять, вы же чесо ради суетитесь, и о чужемъ дѣлѣ кото- раеъ, и ихъ же и поносите? Вамъ довѣло бы еже о своемъ спасеніи стояти, дабы во грѣхъ какой не впасти, а вы о чуждѣй чести хлопочете. Видите ли: яко Святіи Отцы царское и патріаршее имя въ просфоромисаніи во едину просфору съ простолюдны смѣсиша. А вы, мно я, что и сами не вѣсте, за что стояте, сию бо ревность діаволъ въ васъ вложилъ, дабы тѣмъ церковь Святую возмутить: и вы тому діаволу совѣту и повинуяся, и за отятье тѣхъ ивышенныхъ двухъ просфоръ ратію на Святую церковь востасте, и въ такое согрѣшеніе впали есте, еже
восхулил Духа Святаго, и вся Святыни окудели. И вся сія ддєте невъдомо изъ чего, и аще проразумѣете вся сія, за что стояте, то сами себѣ будете дивоватися, за что стояли, и за что умереть хотѣли, и въ томъ несмысленъ въ нечистымъ грѣхъ впасти есте, изъ него же не можете изыти въ сей вѣкъ, ни въ будущѣй. О горе тому человѣку, кій законъ поставляетъ во беззаконіе, а беззаконіе во законъ.
Глава XXVI.

О дву царствахъ, Божиемъ и диаволемъ.

Святый Иоаннъ Златоустый въ бесѣдахъ на посланіе къ Ефесовомъ глаголеть (ліст. 1048.), яко испразднить Богъ царство бѣсовское, а немъже речено: нѣсть наша брань ко плоти и крови: но ко властемъ и къ міродержителемъ тмы вѣка сего. Нынѣ бо не у испразднися совершенно (дѣйствуетъ бо на мношѣ), тогда жъ престануть. (И паки) (ліст. 1048.) се есть царство испразднити, оже разрушии смерть. (И паки) (ліст. 1051.), той же Златоустый глаголеть, яко Царства Божія два писаніе вѣсть: едино убо по присвоенію, другое же по созданію, царствуетъ бо всѣми и Еладами, и Иудеями, и бѣсами, и противными по словеси созданія: царствуетъ же вѣрными, и волными, и покающихимися, по присвоенія словеси: сіе царство и начало имѣти будетъ. (Зрі и разумѣй, яко присвоенія царство начало имать.) О семъ бо царствѣ и въ Символѣ речено, еже не будетъ конца: понеже
начнется оно совершенно по упразднении смерти. И егда уже начало ему будет, то невозможно было в Символ положить такова глагола, еже ность конца, но по началу свойственно есть тако, еже не будет конца. А кто в ръчахъ силы не разумвает, тому не подобает и мало прйтися, но слушати тыхъ, имьже Богъ откры. А кто невздая спорить, той сугубо согрвает. Прежде бо надобно научиться знать, потомъ же сопротивляться.

Въ книгу О вѣрѣ написано сице (О вѣрѣ лист. 92.): иже жить противнымъ обычаємъ, тин въ неправдѣ суть, не въ соединеніи, но въ смущеніи суть: во адѣ и смерти пасутся. И отъ сихъ указаній познается Божественное и діавольское царство. И цаки таяжкъ книга глаголеть (лист. 93.): ибо яко же царства Божія благодѣяніямъ и чистотою выискуемъ, такожде и діаволу царству изволеніемъ злобы повинни бывать. Идѣже бо царствие Божіе, тамо въ животѣ вечный, а идѣже царство діаволе, тамо нелишно смерть и адѣ есть. Зря, православный читателю, что книга о вѣрѣ написанная глаголеть: иже жить противнымъ обычаеьмъ, про тыхъ сказуєтъ, яко неправи суть, и кин не въ соединеніи суть, но въ смущеніи, тин во адѣ и смерти пасутся. И по сему указанію всякій человѣкъ воззри на свое житіе: ность ли въ тебѣ какова смущенія, или противления. Охъ надобно всякому православному христіянину смотрить за собою недреманнымъ окомъ, дабы и отъ невѣдения въ сѣти, отъ діавола распространеніе, не впасти, и еже бы во адѣ не пастися, но пастися бы во царствѣ Божіемъ. И цаки зрѣли ли, что и еще книга нарицаемая о вѣрѣ глаголеть, яко цар-
ствие Божие взыскуется чистотою и благодеянием. Подобно и дьяволо царство достигается изволением злобы. А к ня человечцы впали в сьти раскольникам, и пребывают в смущении о врьт, и тим, явь есть, яко обрывают во злобь. Они бо непрестанно злобятся на Никона патриарха за то, что они всякіе внесенные во церковь неправости стребиль и исправил, и въко книги, сь древними слича, повелы исправить. И злобясь на Никона, и книги новоисправные порочать, и глаголют, яко бы токмо ть книги права, кин печатаны до Никона. А ким при немь и по немъ печатаны, и нын ть печатаются, и тим вси клать. И въ такую злобу дьявольским навождениемъ и лжеучителскимъ баснозовиемъ врень успася, яко и на Духа Святаго хулу возложиша, и непрестательный грьхъ на душу свои съ любовию пріяша. А сей грьхъ Самъ Господь Богъ глаголомъ Своимъ закрьпи, рекущи (Мате. 12, ст. 32.): Яко всякая хула отпустится человькомъ, а на Духа Святаго хулившему, не отпустится, ни въ сей вькъ, ни въ будущий. И кому глаголъ сей Христовъ не страшенъ есть? Развь токмо тому, кто уже спасенъ своего отчаялся, и намбреніе свое положилъ непрестанное, еже быть со дьявольомъ, и пастися во адѣ. То токмо развь тому мочно Духа Святаго хулить безъ болзни, дабы ему болзень свою во адѣ усуугубить. А будежъ у кого желание и есть еже бы во адѣ быть, а муки сустобыя пріять не желаетъ: то тому надобно опасение имѣти немалое отъ хуления Духа Святаго, дабы геенскіе муки не усуугубились. А аще же кто намбреніа себѣ и такова не положилъ, еже во адѣ пастися, но еще желаетъ и въч-
ныхъ благъ наслѣдникомъ быть, и той человѣкъ како уста своя отверзеть въ хулѣніе? Понеже всякая хула происходит отъ діавола, а во откровеніи Святаго Иоанна Богослова именно о семъ изъявлено: Яко сынъ діаволь, нареченный Антихристъ, отверзеть уста своя въ хулѣніе на Бога, и на селеніе его, сирѣчь на Святую его церковь. И въ томъ же откровеніи Иоанна Богослова изъявлено, яко изьйдѣ звѣръ, имѣй седьмъ главу, и вся твоя главы исполнены имынь хулыхъ, и твя вся хулная имена нынѣ излияша въ мірѣ: вся бо святыхъ, во церкви Святѣй содѣвающааяся, охушишь, и тако всѣ посланницы Антихристовы усердно о распространении тѣхъ седьмоглавнаго звѣря именъ подвизаются, яко день и нощь сошедше вымышляютъ, и совѣщаваются, како бы вящшую хулу на Святѣю кую извести, и уже превышили своимъ усерднымъ радѣніемъ того седьмоглавнаго звѣря: той бо имѣ точю на седьмъ своихъ главахъ имена хулныхъ, и тѣ седьмъ главъ съ хулными именами преобразовали, яко той Антихристъ хулити имать седьмъ тайнъ церковныхъ, а посланницы его, разширяя его власть, сверхъ тѣхъ сѣдми тайнъ восхушиша и на животворящей крѣст Господень. И овѣй называють его мерзостою, инѣй же болваномъ, инѣй же иначе его хулять и ругаютъ, и всѣкую Святѣю во скверну превращаютъ. И но- вопечатныя книги, и новописанныя иконы хулять, Іисусову молитву, реченну бо Жоже нашу помилуй насть, отмѣтуть, присвоеніемъ таковымъ, яко бы тое молитву уставилъ Никонъ патріархъ собою, я яко бы той Никонъ Сына Божіа изъ молитвы изрынулъ. И аще кимъ суть слѣпы во васъ, вопросите
... заящихъ, и тин вамъ рекутъ, яко не Никонъ, ю состави, но уставлена бысть издревле. И въ книгъ Кирилла Иерусалимскаго напечатана она въ конце... 

- 245 -

Святыхъ церковь Божиа то и умышляют, какъ бы простыхъ людей соблазнить, и во отчаяние принести. Я не вѣмъ, коего духа есть: языкомъ Бога воспоминаете, я является, яко вы на разширеніе царства Божія подвигаетесь, и дѣлаете, всѣъ свои, свои, намѣреніемъ, дѣла на распространеніе царства сатанына. По моему глупому разуму, кому уже слушать, та и слава чинять. Слышахъ бо васъ глаголящихъ на кийяло день: Отче нашъ, иже еси на небесъ, да святится имена Твоя,—а дѣлами своими весьма отъ Бога отвергостесь, яко же о томъ выше извѣси. Господь Самъ рекъ: Яко не можетъ человѣкъ Богу и мamonѣ работати. Разумѣете ли сей глаголъ Божій? Яко аще кто и мamonѣ работаетъ, сирѣчь миру сему, и похотемъ своимъ, и той уже Богу работати не можетъ. Колиже же пале работающему самому диаволу, и сыну его, седмоглавному звѣрю, и во всѣмъ завѣрно имъ служащимъ, не всѣма слично есть, еще бы работати и Богу. Но кимъ уже возлюбили работати диаволу и Антихристу, и аще во показаніе принятъ нехотать, то имъ и во помошь свою достоинъ диавола призывать, а не Бога, и глаголати: отче, иже еси подъ землею, да славится...
имя твое,—и прочая, яко же сами въстете, на размножение славы любезнаго вашего отца дьявола, и сроднаго его сына Антихриста. Яко бо Божиим пророцы повелѣваютъ Бога хвалить, дьяволстѣн же пророцы повелѣваютъ Бога хулить. Нынѣ бо многіи, грѣхъ ради нашего, иже возлюбили послѣдовать пророкамъ дьяволскимъ, нежели Божиимъ. Уже бо Россійскаго народа многочисленное число обратилось въ хулени. А иже въ хулѣ пребываютъ, тѣн вси Антихриста и отцу его дьяволу работаютъ. И аще тѣ хулители, си есть наши Россійстѣн раскольники, во показаніе не придутъ: то вси по Апостолову слову вѣчною погибелью погибнутъ. Сего бо во всѣхъ Божественныхъ писаніяхъ не обрѣщены, идѣже бѣ хулители были похвалены, но токмо погибель. И Самъ Господь о нихъ извѣли, яко не отпустится имъ ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій. А Петръ Апостоль глаголеть, яко погибель ихъ не дремлетъ; и паки рекъ: во истинѣ своемъ истѣвуютъ. Назовъ же Апостоль отъ хулителей всѣхъ отступать. И паки рекъ: клянчы и хула да возмется о(тъ) васъ. Иоаннѣ же Златоустый святый глаголеть: Яко ими же путь истинны хулится имать, и охлаждшиему Духъ благодатный, не отпустится ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ. Ты же, хулители, охлажденный дѣйство Святаго Духа, и Пресвятое Тѣло Христово омрачивый, и животворящую Его Кровь въ скверну вмѣшній, противно сиихъ Святыхъ писаній что отвѣщаете? Вѣмъ, яко лучше, руку положивъ на устѣхъ своихъ, молчати. А ище восхотете и сиимъ Божиимъ и Апостольскимъ словесамъ сопротивляться: то не вѣмъ, какъ вамъ стать, и противо
рожна прати: колико вамъ на церковь Святую ни воевати, а никогдамъ вамъ ю не одолѣти. Уже бо, когда Господь Богъ рекъ, яко врата адова не одолѣютъ ю, то вѣрно есть, яко до скончаніа всѣка имать стояти, а ратущіи на ню яко дымъ изчезнутъ, и память ихъ со шумомъ погибнетъ. Зрите же еще, что и любимая ваша книга Соборникъ глаголеть, глаголеть бо сице: яко въ послѣдняя времена буду ругатели, и будутъ чада діаволя. Зрите ли, что Соборникъ глаголеть, яко ругатели суть чада діаволя, кто жъ ругатель, сами о семъ вѣсте, яко вси отпадши отъ Святыхъ церквѣ, яко поповщинныя и безпоповщинныя, и иныхъ ересей расколницы вси ругаются Тѣлу Христову, и вси Святѣни ругаютъ: и животворящей крестъ ругаютъ, и святителей, и всѣхъ ругаютъ, и есть того, еже бы не обругано было отъ нихъ, и по Соборнику всѣ сіи стали чада діаволя, и уже имѣтъ отнодъ не подобаетъ Бога Отцемъ нарицати, но нарицати того отцемъ, егоже суть чада, и егоже волю исполняютъ. Аще бо азъ и пече всѣхъ грѣшень есть, обаче дерзновенно реку: яко вси вы отшепнившияся отъ Святыхъ церквѣ, вѣ ума ходите, и яко во твѣ вселютѣйшей шествуете. Кто вамъ сказа еже убѣжати суда Божіа? вси бо хулницы погибнутъ. Ко хулникамъ и Святѣй Апостоль Иуда сице рече: сіи жъ, елика убо не вѣдатъ, хулятъ: елика жъ по естеству, яко безсловесная животная вѣдатъ. Видите ли, яко Иуда Апостоль хулниковъ примѣняетъ ко безсловесному скоту: понеже скотъ ничего не разумѣтъ. Явѣ естъ, яко тако хулницы вси, аки скотъ, ничего не разумѣютъ. А аще бѣ разумъ имѣли: то бы вѣ хулѣ
грёх разумыли, и всячески бъ отъ хулы остерегались. Азъ не могу сего разумѣть: какая грубость непринимая во всѣхъ ратующихъ на Святую церковь вселилась: отъ природы ли суть тако велики бун, или отъ непризнаннаго духа такъ обьородѣва, что ни малые черты самые истинны не разумѣютъ, и всѣ яко во тьмѣ шатаются. Мочно бы и по сему самимъ ся познать, уже Святый Иоаннъ Златоустый изъяви. Глагола бо сице: вопроси еретиковъ по единому, то всѣ будутъ сказывать разногласно: а кіи стоять во благочестіи, то аще кто и малосмышленъ, обаче будетъ сказывать согласно. И по сему Златоустову слову, мочно и вамъ въ себѣ поразумѣть; понеже всѣ вы, отшепнишіяся отъ Святыхъ церкви, развратились вѣстѣ въ разныя пути, овій въ поповщину, иннѣ же во христовщину, а иннѣ во монесовщину, иннѣ же во иные пути, и такъ разыдошестви, яко и сами между собою совершенно не вѣстѣ, како кой мудрствуетъ. И по сему не явно ли, что всѣ отъ истиннаго пути заблудили вѣстѣ, и како по пустынѣ вѣка сего блудите, того и сами не вѣстѣ, но шествуете власно яко сѣлѣніи. Азъ бо съ вами много бесѣдовахъ, и не могъ во васъ соображенія видѣти. И во единой ереси поповщиной, такожде и въ безпоповщинной, не съ кѣмъ ни стаоешь говорить, то разно увидишь: понеже всякій вашъ учитель отъ своего разумы доится свои износить, яко ему певавидад рода христіанскаго діаволь вѣ мысль его вложитъ. О единомъ крестѣ Господнемъ четвероконечномъ, овій во васъ глаголють: яко то есть Антихристова печать, иннѣ же нариучуть мерзостью, иннѣ же болваномъ, иннѣ же вет-
хозаконною сънью, и иніи перекрестьемъ, и нии же латинскимъ крышемъ. Тако бо о всякому дѣлѣ кінждо свое мудрствуетъ. А кіи право вѣруютъ, то вси (яко же Іоанъ Златоустый сказать) будутъ глаголати согласно. Воззрі и на художные дѣла. Яко аще кто единъ истешетъ дѣщицу, будуши во градѣ, правильною прямизною, другій же, будуши во другомъ градѣ, истешетъ такожде правильно вторую дѣщицу, и тьи дѣщицы, аще и въ дальнемъ разстояніи истесаны суть, обаче будутъ согласны. И аще ихъ едину со другою сложилъ, то будутъ толь во плотности согласны, что ни малые скважни между има не узриши. И аще ихъ и многое число истешени въ разныхъ храминахъ, и разными художники, обаче вси будутъ согласны между собою, яко едина дѣщица. А неправильно аще и во едной храминѣ истешуть, или и единъ человекъ двѣ, или три, или многое истешеть неправильнымъ устроеніемъ, и тин дѣщицы, не токмо къ тѣмъ правильнымъ дѣщицамъ будутъ согласны, но и между собою вси будутъ несогласны. Тако бо и въ духовномъ дѣлѣ: кіи о прямой правдѣ стоять, и у тѣхъ всѣхъ будетъ сходно. А кіи правду изрочиша, тин ни съ правостоящими, ни между собою согласны быти не могутъ, но вси яко слѣпии прямо итти не могутъ, но кінждо во свой путь. И наки неумолкая глаголю: воззрі на Святаго Архистратига Божія Михаила, яко онъ и на самаго адскаго сквернавца хулы не смѣлъ напести. Ты же бранный человекъ еси, а смѣло дерзаешь, не адскую скверную скверну, но Пресвятую Святиню хулиши, и скверною ю наричешь: и како устѣ твои раство- ришася на такое страшное и неиступное таинство
хуль возвжити? Не бывъ бы безъ грѣха, аще бы и діавола восхулъ еси. Самъ въ себѣ размысли, въ коликое великое согрѣшение впалъ еси, и кто тя изъ сего непростимаго грѣха исхитить, аще не покаетесь, и со слезами Господа Бога о прощеніи того хулнаго, непростимаго грѣха умолшли?

О Боже нашъ Человѣколюбче, какъ на толико дерза дерзнувша Тя хулить терпѣши, и на покаяніе яко блуднаго сына ожидаешь! О неизслѣдимая бездна милости! О неизчисленныя Твоева щедрости. Боже нашь. Доселе не погуби еси насъ за беззаконія наша, и за пререканіе наше не попустилъ еси землѣ зинути, и со беззаконіи нашими яко Давана и Авирона поглоти. И прочее человѣколюбцы ради Твоева милости, не отрви насъ отъ Себе, и послѣ въ насть Ангела Твоего святаго съ повелѣніемъ Твоимъ Божескимъ, дабы проженулъ отъ насъ вся діавольская козни, и вся распростертые на насъ съти расторгнетъ. И просвѣти насъ, Христе Боже, свѣтомъ Твоева благости, и ращеніемъ тму невѣдѣнія отъ умныхъ очей нашихъ, и даждь намъ познаніе истинны. И отъ хуленія всѣхъ насъ избави, Боже нашъ, и соедини насъ всѣхъ подвигшихся и не подвигшихся въ расколы, и въ разны пути разведенія соберъ, Боже нашъ, во единомъ Твое сталомъ. И буди намъ Ты, Господи Боже нашъ, единимъ Пастыръ и подъ Твоево Божественною десницею да будемъ пастися, въ Твоемъ небесномъ царствѣ въ неисч查明кая вѣки вѣковъ. Аминь.
ПРИЛОЖЕНИЕ КО ОКОНЧЕНИЮ ЗЕРКАЛА СЕГО ПРАВОСЛАВ-НЫМЪ ЧИТАТЕЛЕМЪ.

Азъ сего не вѣмъ, откуду взяша отщепившіяся отъ Святыя церкве, сіе, еже глаголютъ: старая вѣра, да новая вѣра.

Вопросилъ бы ихъ о семъ: знаютъ ли то, что есть вѣра. Но вѣмъ и смѣло глаголю, яко не знаютъ, ибо яко спящіи человѣцы во снѣ глаголютъ, и еже глаголютъ, того не вѣдатъ: тако бо и раскольници, еже ни глаголютъ, того всесовершенно не разумѣютъ.

Мнѣ ся зритъ, яко нѣсть ни старые вѣры особы, ни новые особы, но едино есть реченіе, еже есть вѣра; токмо есть вѣрѣ разныя законы. А вѣра не ино что, но токмо вѣрованіе. Коему бо вѣрою праотецъ нашъ вѣрovalъ Авраамъ, тою вѣруемъ и мы. И паки: коему вѣрою вѣровалъ Моисей, тою вѣруемъ и мы. И паки: коему вѣрою вѣролали святіи Апостоли, тою вѣруемъ и мы. И паки, коему вѣрою вѣролали святіи отцы, настьрие и учителей всевѣслѣнныя, тою вѣрою вѣруемъ и мы. Токмо есть во вѣрованіи упованіе и твердость не едина. И аще кіи вѣруютъ отъ всего своего сердца, и отъ всего своего намѣренія, тіи могутъ и чудеса творить, и горы преставляти. Аще жъ кіи и не отъ всего, но подъ сомнѣніемъ, или подъ иными какими размышленіемъ, или безъ твердаго намѣренія, и аще велика, или мала, обаче вѣра не новая, ни старая, но едина у всѣхъ христіанъ во благочестиіи пребы-
вающихъ вѣра. Паки есть вѣра твердая, другая не твердая: то есть маловѣрие. И как бы то въ насъ явилась нова: вѣра, не вѣръ, сие же подлинно вѣръ, еже изъ благочестивыя христіанскіе вѣры новые израстао ереси, а не вѣры, яже нынѣ преизлише въ раскольничествъ сонмище явишася.

Въ началѣ бо Пресвятое Тѣло Христово наричаютъ мерзостью запустѣнія, животворящую Его Кровь скверною всѣхъ сквернъ сквернѣйшею. Крестъ святый четвероконечный, овій мерзостью, овій жъ болваномъ, инні жъ сѣнью мимошедшею, и иными названіи странными и неподобными наричаютъ. Треперстное желоженіе наричаютъ антихристовою печатью, и ссылаются на большой катихисись, на главу, иже о второмъ пришествіи Христовѣ, и о скончаніи мира, иже написано сице: уже многихъ нынѣ видимъ, иже (не)пріемлють на себя крестнаго Христова знаменія: сирѣчь, десницею своею узаконеннаго воображения не воносятъ на чею главы своея, и на животь, также на правое плеcho и на лѣвое. И аще убо кіи реченаго сего Христова крестнаго знаменія не пріемлютъ: то явѣ есть, яко тій имутъ пріяти на чею свое, и на десную руку антихристову печать. По реченому (нѣ жѣ бываеетъ свѣта лишenie, ту бываетъ тѣ пришествіе) и сіымъ глаголомъ многихъ малосмысленныхъ, и въ Божественномъ Писаніи не разсуждныхъ соблажняютъ, и отъ правовѣріа истиннаго отводятъ. А мнѣ мнится, что мочно бы и простому, и не книжному человѣку сіе разумѣть: яко сія рѣчь положена въ катихисисѣ не о сложеніи перстовъ, но о непостовомъ воображении, кіи небрежуще отъ гордости, или отъ лѣ-
nosti, или отъ нелюбленія совершеннаго и яснаго крестнаго воображенія. И вы, православній христіане, не пополвняйтесь въ расколь, зрите и разумѣйте, коль они разсуждаютъ въ писаніи, еже и сего не могли катихисиснаго глагола яснаго и нескрытнаго о во−ображеніи на себѣ крестнаго знаменія разсудить, и приложили ко сложенію перстовъ. И на томъ ка−тихисисномъ глаголѣ утверждаются вси расколницы, яко на твердомъ каменіи, и въ догматѣ себѣ пріем−лють на сложеніе перстовъ, и по тому глаголу тре−перстное сложеніе нарицаютъ антихристовою пе−чатью. Азѣ бо изъявлялъ имѣ отъ части, поелику возмогъ то: что есть Антихристова печать, и что замечательнѣе его, и по моему расположению паче сложилось антихристово запечатлѣніе на ихъ рас−колничемъ сощимѣ, еже и многократно въ книзѣ сей объявили, дабы уразумѣли, яко запечатлѣнъ суть Антихристовою печатью вси отпадшій отъ Святія церкве. И они, моего глагола не внимающе, токмо свой глаголъ утверждаютъ вышеномянутую катихисисовою главою, а иного оправданія себѣ не обрѣли; общаче діаволскимъ осклѣпленіемъ паче Евангельскихъ словесъ Христовыхъ за той глаголъ держаться, и стоять въ безуміѣ своемъ неподвижно. Любицы мои, православній христіане, ей истинну глаголю вамъ, яко вси отпадшій отъ Святія церкве, сугубою слѣпотою ослѣпоша, и ничесогого право зрѣти и право разумѣти не могутъ, понеже вси они запечатлѣнъ суть истою Антихристовою печатью: и того ради возвратитесь уже на путь истины не могутъ, сынове бо быша тмы непросвѣтимыя. Не явною ли слѣпотою ослѣпоша вси отпадшій отъ
Святая церкве, и по сему, еже мніть Антихристову печать видимую быти, и запечатѣніе очевидное.
И глаголютъ: Аще кто сложить три персты, и то ставеть ясная печать Антихриста. А воображеніе крестнаго знаменія треперстнымъ сложеніемъ глаголютъ запечатѣніе Антихристи печати. И сіе не самое ли ихъ блядословіе безуміе: какое они усмотрели, или уразумѣли во Антихристѣ троичное воображеніе, еже причитаютъ треперстное сложеніе ко Антихристову гербу, или клейму? Не можно бо Антихристу клейнотъ свой имѣти тричисленный, понеже Божіимъ откровеніемъ Иоанну Богослову объявлено пришествіе Антихриста во два лицахъ, а не въ трехъ. Ибо видѣлъ Святыхъ Тайновидецъ два звѣря прообразующие Антихриста, а не тріа (Апок. гл. 13.). И по откровенію, иже видѣлъ Иоанну Богослову, пристойнѣ бѣ было имя блядословіямъ примѣнять Антихристову печать ко двоерстному сложенію, а не ко треперстному: понеже треперстное сложеніе значить не ино что, токмо Святую и Животворящую Троицу. Паки и по сему мочно разумѣть: яко двоичное число Антихриста прообразуетъ, понеже во откровеніи ему Тайновидцу явлено токмо два мѣста запечатѣнія Антихриста, на правой руцѣ, или на челѣ (Апок. гл. 14. ст. 9.), а не троичное и не крестообразное. Паки имѣ блядословія пристойно было приложить или примѣнять ко Антихристовой печати двоерстное сложеніе, а не треперстное, и по сему, понеже то двоерстное сложеніе явилось на Москвѣ вновь, по Московскому разореніи, а во страны России разведѣсь не за долго до мороваго повѣтрія. По-
неже многіи изъ престарѣлыхъ людей и до нынѣ
памятствуютъ, яко издревле знаменались тререст-
нымъ сложеніемъ, како и вся благочестивыя страны,
Грецки, Грузи, Меретійцы, Сербы, Волохи, Мятьяне,
Малая и Бѣлая Русь. И вся православныя народи,
иже подъ солнцемъ обрѣтаются, тако издревле
знаменаются неизмѣнно тререстнымъ сложеніемъ.
А двоперстнымъ сложеніемъ токмо знаменаются от-
падшіи отъ Святыхъ Восточныхъ церквѣ Армяне, и
Римяне, и послѣдователи ихъ, наши Россійствіи
расколицѣ. О семъ бо по многихъ свидѣтельствѣ
явлено, яко Антихристъ иматъ востати отъ ветхаго
Рима. И по всему сему имѣ буддословцамъ при-
стойнѣ бѣ Антихристовой печати причитать свое
двоперстное сложеніе, а не тререстное. И вы, пра-
вославныя, будьте мудры, разумѣйте ихъ будд-
ословцовъ по лжесловію ихъ: прелестница бо суть.
И вси, отпадшіи отъ Святыхъ церквѣ, посланницы
суть Антихристовы, размножаютъ царство Анти-
христово, а Христово всякими образы тщатся разо-
рить, и не умолкая малосмысленныхъ людей отъ
Святыхъ церквѣ отторгають, и во слѣды себя ведуть.
О семъ же вси Божій люди вѣдите, яко печать
Антихриста не въ сложеніи перстовъ иматъ быти,
и очи тѣлесными не видима суть. Такожде и за-
печатлѣніе, реченное на челѣ, не на видимомъ лбѣ, и
на десной рукѣ не на плотной, ниже то запечат-
лѣніе видимо, или чувственно будетъ, но будешь
оно на произведеніи человѣчествѣ. И то Анти-
христово запечатлѣніе до насъ содѣвалось, и ныныѣ
содѣвается, и послѣди насъ содѣватися будетъ; а
при кончинѣ вѣка сего нашпаеч его умножится.
И ки́н ту Антихри́стову печать произволе́ние свого́ на десность д́ьлы правых прі́нумь, д́и право нических зр́ті и д́лати уже не могу́ть, но вси яко сл́пиі разсужда́ют вся правая д́ла опасо, и пдут, аможе не въ́дят, и творять та д́ла, яже отцу Антихри́стову діаволу угодна, а самому истинному Христу́ Богу чинять во всых своых чиненіых сопротивленіе. И сего ради всь́мъ право-славнымъ христианомъ, хотящимъ со Христомъ быти, и во царстві Его жити, подобаетъ размотрѣ́ти: дабы съ запечатлённымъ человѣ́комъ Антихри́стовою печатью никакова собесѣ́дованія не имѣ́ти, и отъ содружія съ ними подобаетъ бѣжати бѣгомъ стрѣ́лоютымъ. А аще тѣ́хъ Антихри́стовыхъ посланниковъ, и его печатью запечатлённыхъ познать не можести, то въ сию книгу, нареченную Зеркало, по часту поглядай, напаче жъ можещи ихъ по- знать по бесѣ́дамъ первых главы, и въ прочія главы со вниманіемъ взирай, и присматривай, чѣ́ть ли какова очерненія и въ тебѣ́, отъ ихъ блѣдословія прилипнутаго. И аще что узриши въ себѣ́ хотя ма́лое очерненіе: для Господа Бога, искупишаго та Кровию своюю отъ діавольскіе области, не медля отирай платомъ чистаго показанія, да не вогнѣ́здится въ тебѣ́ діаволъ, разширій рассколы, и да не введеть та паки во свою области, и въ пропасть геенскую да не вренье та, отьонуду же изы́йт и по- когда не можеши. Зри, православне, какое въ нихъ, и еще въ нихъ, и еще блѣдословіовъ, безумное мудрованіе есть: глаголютъ бо, яко аще кто, сложавъ три перста десною рукою, положитъ на чело свое, и на томъ мѣ́стѣ́ прилипнетъ бѣ́сь: егда жъ поло-
жить на живот, тогда другий бысь приидеть ко животу: егда жь положить на плечо правое и на львое, тогда и тамо на обоих шеечъ сядеть по бьсу, и яко бы ти бьсове, крестообразно на человъцѣ сидящи, ведуть его, аможе хотять, понеже самъ де онъ водрунил ихъ на себѣ Антихристовою печатью, еже есть треперстнымъ сложениемъ; и глаголютъ: идьже де печать Христова положена бываетъ, тамо де Ангели пребываютъ; а идьже печать Антихристова положена будетъ, тамо быси вогнездятся. И сие право они глаголютъ, яко тако есть: еже кин Антихристовою печатью запечатлѣни суть, тѣми людьми бьсове владѣютъ и ведутъ аможе хотять, и сіимъ голосомъ сами на ся судь изнесоша, яко же въ царь Давидъ Пророку Наану за отѣтіе овцы судилъ смерть; егда же его Пророкъ обличилъ, яко онъ то сотворилъ, и тогда той царь Давидъ не разгневался на Пророка, но посыпавъ на главу свою пепель, палъ предъ Богомъ, и нача каяться со слезами. Расколницы же не тако творять, судъ на ся аще и изнесли сей о обладании диволстемъ запечатлѣнныхъ Антихристовою печатью людей; обаче, аще кто ихъ обличить, яко они запечатлѣни Антихристовою печатью, то они того человѣка возненавидятъ ненавистью великою, и на покаяніе прійти и не помышлятъ. И сего ради таковыя не избыть вѣчнаго мученія, но быть тамо, аможе наклоняясь. И ти проклятия расколницы пустили такой въ народъ голосъ, яко то Антихристова печать, еже аще кто сложитъ десницею своею треперстное сложение, я аще то сложеніе возложитъ на чело свое, и на животъ, и на плеча,
той человѣкъ ни конимъ дѣлы спастися не можетъ: понеже бо совѣ емъ владѣютъ. И таковымъ про-
клятымъ діаволскимъ умыслѣниемъ напаче про-
стыхъ людей оть православія отводятъ, тѣмъ бо 
реченіемъ страхъ великъ въ народѣ пустили, наче 
иныхъ ихъ бладословій. И мноѳхъ видимъ, иже и 
во церковь ходятъ, и у отцовъ духовныхъ исповѣ-
дуются, и причащаются Тѣла и Крове Христовы, а 
значенія треперстнымъ сложеніемъ за таковымъ 
ихъ страхованіемъ не смѣютъ, и знаменаются по 
Армянску двоерстнымъ сложеніемъ. И всѣ раскол-
ничи учителя твердиши сего себѣ основанія не 
имѣютъ, и все свое спасеніе и надежду полагаютъ 
во двоерствомъ сложеніе, и всѣ благочестіе въ 
томъ заключаютъ. Намъ же мочно ихъ расколниче 
безуміе и прелестъ и по единому сему уразумѣть, 
что, оставя вся Христова Евангельская словеса, и 
Апостольскую проповѣдь, надежду свою всю пола-
гаютъ во сложеніи перстовъ, и тѣмъ хотятъ цар-
ство небесное получить. Ей, мочно и не высоко-
разумнымъ безуміе ихъ и прелестъ и живое учение 
признать. И послушницы ихъ тако устрашены, яко 
не то чтобъ имъ сложеніемъ треперстнымъ вообра-
зить на себѣ крестное воображеніе, но ниже сло-
жить десною рукою смѣютъ. И аще какова ради 
pоказанія годится кому треперстное сложеніе сло-
жить: то они слагаютъ лѣвою рукою. И аще всѣхъ 
добрагътей вышши поставляютъ двоерственное сло-
женіе, а откуду въ томъ сложеніи таковое спасеніе 
взяли, того сами не знаютъ. Азъ бо много учителей 
ихъ испытовахъ и вопрошахъ, гдѣ то написано, что 
безъ двоерстнаго сложенія спастися невозможно,
и ни единъ мнѣ отпояди не далъ, токмо ссылаются на свѣдданные Іосифовскіе псалтыри. И тамо азъ зрѣхъ, и видѣхъ, яко не за догматъ спасенія положено, но токмо речено, яко тако подобаетъ креститься, а откуду и во псалтыри той траголь внесенъ, того ничего въ той псалтыри не явлено.

И по правому разсужденію и вѣритъ тому не доколѣлось, еже какъ рѣчъ безъ свѣддательства написана, и сего еще на свѣтѣ не слыхано, еже бѣ діаволъ устрашился и отбѣжалъ отъ человѣка, зря какое сложение перстовъ. Но страшиться и бѣжать отъ воображенія крестнаго, а не отъ сложенія перстовъ, и по сему всему смыслъ расколичье худшему младенца. Такъ бѣдные всѣ вѣ свое ума дѣла свою творять, діаволъ бо ими дѣйствуетъ. И на что они ни опираются, и тѣ ихъ опоры худши павлиннаго пера, и основаніе своихъ законовъ всѣ отпадшій отъ Святая церкви утвердиша на сунучемъ сухомъ песьѣ, и ограду ей сотвориша худшему павлиннаго пера; обаче мнози люди отъ невѣденія своего, слагающеся на многословіе ихъ, мнѣтъ, яко законъ ихъ древней, и утверждень на основаніи камениомъ.

Послѣдуя имѣ, идутъ бѣдные отъ невѣденія своего вѣ погибель вѣчную. Толь бо они не твердѣ во своемъ законѣ, что ни единому вопросу отвѣту чистаго или яснаго дать не могууть. Ни чымъ бо они отъ Мордовъ вѣ разумѣ своємъ не разныляся: егда бо Мордвына вопросиша; чесо ради не креститеся, и погибаеете во Мордовской вѣрѣ, какую вы во вѣрѣ своей полагаете надежду, еже креститься во Святую христіанскую вѣру не хощете? вон они отпоядѣуютъ: наши старики такѣ вѣровали, и
намъ научили, такъ мы хотимъ вѣровать и вѣруемъ. И та они чинятъ, понеже у нихъ писанія и закону ника какова вѣсть, и имъ твердѣющи сего основанія себѣ обрѣсти невозможно. А нашимъ расколникамъ мочно было не по мордовски на безумныхъ и безкнижныхъ человѣкъ слагатися, и на стариковъ ссылаться, или на безумныхъ учителей своихъ. И аще, православне, хочешь, можешь бо ихъ нововымысленную и не твердую прелесть и по сему познать, глаголютъ бо расколники о себѣ: мы де держимъ старую вѣру, кою старики наши держали, и въ томъ они сами на себя лгутъ. Ибо старики вси вѣролали, яко тѣло Христово Свято, и животворящая его кровь свята, и хулы ни каковы на тѣло и на кровь Христову не возлагали. Мордовъ бо ихъ многократно лучши, и отъ Бога истязанія меньши пріимутъ, понеже они безкнижны суть, а и законъ свой отъ стариковъ своихъ приемлюще, неизмѣнно держать. А наши расколники при Мордовъ яко скотъ несмысленный, не токмо Святому Евангелию и Апостольскому преданію, но ниже старикамъ своихъ, на нихъ же ссылаются, послѣдують, но уклоняшася въ свою еретическую умышенія, и по сему себя великомъ ясно означили, яко основаніе ихъ на сухомъ песцѣ утвержено. Ибо егда по сухому песку шествуешь, то единою ногою ступаешь вперед тебя, а другая подвижется назад тебя. И того ради и хожденіе по сухому песку бываетъ неспособно, колиже же паче на такомъ песцѣ основаніе зданія чинити. Тако бо вси расколники, утвердившеся на песцѣ, и отъ нетвердаго основанія вси въ между собою развратившася. Яко бо
слошь черви, положенные вкупе, не могут во едину страну шествовать, но кийдко во свой путь шествует. И по сему, православне, ихъ бладословие можешь познать. Тако бо и расколници не могутъ единымъ путемъ шествовать, но кийдко по своему нуту шествуетъ, прочихъ же всѣхъ охуждаютъ ихъ паче еретиковъ. Аще бо вопросиши безпоповщинныхъ законниковъ: то они себя высоко поставляютъ, яко и попами и церквами ся нарицаютъ, и глаголютъ такую блажнь, яко бы Ангели невидимо причащаютъ. И я ихъ вопращивалъ о состояніи того ихъ причащенія, и въ каковомъ писаніи обрѣли свидѣтельство себѣ, яко Ангели приходя тайно причащаются ихъ; и они никаковы отповѣди мнѣ не дали, только мы де достовѣрно вѣдаемъ, что тако есть. И не явное ли ихъ сіе безумное бладословіе, прочихъ же всѣхъ охуждаютъ. А аще жъ вопросиши поповщицяные ереси содержателей, и тіи напаче безпоповщичныхъ уничжаетъ и всѣ прочая расколнича законоположенія охуждаетъ, но токмо себя высоко поставляютъ. Вопроси жъ Муксевсовщичнаго закона, или Христовщиннаго: тіи такожде чужда законы и житіе охуждаютъ, себя же ставятъ правѣ прочихъ. И колико въ нихъ отъ Святыхъ церкве отпадшихъ людей есть разныхъ законовъ, то всякой свой законъ, въ немъ же пребываетъ, и хвалить, а прочая вся охуждаетъ. И егда гдѣ они сойдутся поповщиценные со безпоповщичними, или и съ яными расколничными учительми, то у нихъ прѣпѣть бываетъ великое, и доходятъ и до бѣнія между собою. И по сему развѣ кой человѣкъ всесовершенно обе-
зумировался, еже их блаженства не познаваетъ. Всё бо пути ихъ развратныя. И паки есть въ нихъ и такая прелесть, глаголютъ бо тако о себѣ: мы де тѣмъ книгамъ въруемъ, по коимъ Соловецкая чудотворцы, и иные Святыя въ России спаслись. И въ томъ они на свою душу идутъ; при Соловецкихъ чудотворцахъ, и при Иоанѣ Ламскомъ, и при Сергіѣ и Никонѣ Радонежскихъ Чудотворцахъ, и при иныхъ Святыхъ древле спасшихся, книга Иосифовскихъ печатныхъ не было, на конъ они раскололица ссылаются, и якобы то старые книги: аще и со старыхъ печатаны, обаче отъ неискусныхъ справщиковыхъ исперепорчены, имога бо дѣла и рѣчи, мудращихъ, не сличая со Греческими книгами, измѣнила, и тако ихъ самодуромъ и печатали. И сего еще азъ нигдѣ не видѣлъ, ниже слышалъ, еже бѣ кто по Иосифовскимъ книгамъ спасся и чудотворецъ явился. И по сему мочно разумѣтъ, что раскололица что ни глаголютъ, то все ложь. Святѣн бо Отцы наши Россійскихъ вся Чудотворцы, вся своя колейная и церковная правила и вся службы совершали по писемнымъ книгамъ, а не по печатнымъ Иосифовскимъ, и тѣ всѣ книги со вся Руси собраны во царствуюющій градъ Москву; и новонеправилны книги печатаны съ нихъ, и для достовѣрности совершенны сличались съ древними ихъ книгами греческими. А они проклятыя раскололица, не хотяще свѣта вѣдѣти, упрощася и въ законѣ себѣ положила Иосифовскіе книги. И аще кто сему моему взъявленію нейметъ вѣры, той да идеть во книгохранителницу на печатной дворѣ, и на Патріаршѣ, и тамо да видитъ вся Русиѣ и Греческіе древніе книги, в
прочее по ихъ расколничу блядословію да не со-
блаждается, и отъ Святыхъ церкве да не отпадаетъ.
И аще, православне, хощеши ихъ расколничу бля-
дость познати, то и еще ты образъ яснѣйшей по-
kажу, по нему же во краткости познати можешь,
яко блядословецъ есть: егда бо съ нимъ рѣчь су-
пиши, то, не разглашествуя много, вопросъ его
(Вопр. 1), по чесому они нарочуть тѣло Христово
нынѣ во Святыхъ церквахъ, яко претворяется въ
мерозвъ запустѣнія? И аще онъ начнетъ побочные
приклады прилагать, и ты его вопроси, дабы ты
сказалъ именно и указалъ, въ каковыхъ книгахъ
они объѣли написано, еже бь нынѣ действуемое
tѣло Христово не свято было, и вмѣсто святости
претворилось въ мерозвъ? И аще ты о безкниженъ
еси, а снимъ словомъ заградишь богохульные его
уста. Такожде и Крестъ Святый четвероконечный
аще начнетъ хулити, и ты вопроси его (Вопр. 2),
гдѣ онъ сискаль въ каковыхъ книгахъ, чтобъ была
на четвероконечный крестъ наложена хула, а на
осмоконечный похвала написана? и сему твоему во-
просу отвѣту не давать ни единъ изъ нихъ, но бу-
деть ти примѣры и гаданія своя сказывати, и по
сему познаеши, яко лживецъ есть и прелестникъ.
И аще восходеши, то вопроси у нихъ (Вопр. 3),
и о треперствомъ сложеніи, чесо ради они имъ паче
смертныхъ грѣховъ гнушаются, и гдѣ они тъ обрѣли,
что треперствое сложение погубляеть спасеніе че-
ловѣческое? И сихъ трѣхъ вопросовъ довольно ти
на загражденіе устѣнъ богопротивничихъ будетъ,
не могуешь бо ти и единому вышеписанному вопросу
отвѣту чистаго дати. И потому можешь ихъ по-
гибелную прелесть познати. И тако за Божиею помощью, въ сие Зеркало поглядающи, можещи отъ нихъ охранитися.

Что бо ктo новое противное Святъй церквѣ ни вымыслить, и то именуется ересь, а не вѣра. И что проклятые расколники въ разнозаконных своихъ ни вымыслели, и то есть не вѣры новые, но ереси нововыкатися и отъ вѣка не слыханные. И аще прежде нашихъ Россійскихъ расколниковъ никто отъ древнихъ еретиковъ не дерзнуль, тако восху- дити дѣятство Святаго Духа, обаче и то не вѣры суть, но еретическіе законы, а о вѣрѣ вѣмъ, яко и въ расколникахъ таяжкъ, какъ и въ насъ, но токмо своеымъмышленными ересми, якоже и выше рѣхъ, отдѣлились отъ насъ православныхъ Христіанъ. Вѣра бо не ино что, но токмо вѣрование. А по нужде, по ихъ расколничу разумѣнію, можно нащца новою вѣрою то: еже оптладшій отъ Святыхъ церквѣ всѣ вѣруютъ во Антихриста, а не во Христа. А ки́я вѣруютъ, яко пріятіе тѣла Христова просвѣщаетъ человѣка, и освѣщаетъ, и грѣхъ очищаетъ, и въ жизнь вѣчную проводжаетъ, и то есть старая вѣра, а не новая. А ко Антихристу присвоевшия, противно творятъ, ибо вѣруютъ, яко бы Тѣло Хри- стово человѣка не просвѣщаетъ, но оскверняетъ, и во алѣ сводить. И то стала самая новая вѣра и отъ вѣка неслыханная, и по сему стала сия ихъ расколничѣ всесовершенно вѣра новая, а не старая: а еже они глаголютъ, яко та есть ими держимая вѣра старая, и то они глаголютъ, ереси погибелную прикрывающи, дабы имъ тѣмъ словомъ вящи привлечи къ себѣ въ соединение изъ православные вѣры,
еже и есть: непрестанно бо простаго народа уловляють, и со собою во пропасть адскую влекутъ великими полками. И о семъ мочь и намъ разумѣть, яко многия раскольницы и сами того не разумѣютъ, еже пріяли себѣ новую, и отъ самаго Бога проклятую, и прошенія не имущую вѣру. И ревную ревнуюю о ней, и людей Божіихъ отъ Бога тѣмъ многохулымъ глаголомъ вѣ соблазнъ и во отчаяніе приводятъ. Древнее законооположение нарицаютъ но-вою вѣрой, а нововымышленные своя блядословія нарицаютъ вѣрою старою. И мнози, не вѣдуще, что есть вѣра новая или старая, отъ неразуміа своего невѣдуще истины, непрестанно, на ихъ прелестная слова слагающеся, отъ Святыхъ церкве отпадаютъ, и наслѣдниками адскими бывають.

Вопросить быхъ ихъ, и о имени Креста, что то есть за имя Крестъ, да вѣмъ, что и сего не вѣдатъ, и сего (чего?) ради то древесное сочиненіе, на немъ же Христосъ распятъ бысть, названо Крестомъ, а не инымъ какимъ названіемъ. Мочно бы то сочиненіе нарицать и вселенеко, или злодѣйскою кончиною, или наосноумерчленіемъ, или иными какими тѣмъ подобными названіемъ. И аще по видимому дѣлу зрится приличие бы бывши и тѣ названія: обаче они побочны суть. А еже речи Крестъ, и то не прикладное названіе тому древесному сложенію есть, но самое истое имя: не отъ побочны каковы причины, и не отъ того, что на немъ злых злодѣй умерщвлаемѣ бывши, но отъ самого сочиненія, еже есть отъ пречности, имя тое возымѣлъ, ниже отъ того, что на немъ распятъ бысть Господь и Богъ нашъ, онъ бо не при Христѣ имя себѣ но-
вое получили то, еже есть Крестъ, по издевляе. Како бо во крещеныхъ, тако и не во крещеныхъ свое ему имя есть тое собственное: у Грековъ ставростъ, у Латинъ круционксусъ, у Меретцово, у Поляковъ кръжъ, у насъ же Россіанъ крестъ. И сие имя, еже есть крестъ, самое наше природное Россійское, и не по просвѣщенію нашемъ названъ онъ у насъ въ Россіи Крестомъ, но издевляе. Егда еще мы въ поганствѣ жили, и тогда тому сочиненію имя не иное было, токмо крестъ, понеже по улицахъ перекрестки названы у насъ были до крещенія перекрестками. И паки иное реченіе было: положи на крестъ. И паки положи крестъ на крестъ. И сіи глаголы наши Россійскіе древніе. И по сіимъ реченіямъ мочно намъ разумѣть, что не отъ иного языка сіе имя крестьное у насъ въ Россіи вѣйдѣ, но самымъ нашимъ древнимъ обыкновеніемъ прекость древесъ, или чего иного пречность названа крестомъ до крещенія нашего. А естѣмъ бы у насъ въ Россіи того имени крестнаго не было, то бы Гречестіи преводники написали бѣ его въ писаніи нашемъ Россійскомъ, своимъ си языкомъ Греческимъ, Ставрость. Паки и по сему, православнѣн, расколниче безуміе разумѣйте. Егда бо кто назоветь Святый крестъ крѣжемъ, и то ставять въ поношеніе кресту, и глаголютъ, яко крѣжъ есть не крестъ, но ничтожность: крѣжи де живутъ на сабляхъ, и на шпагахъ, и на уздахъ. А тѣ крѣжи наречени суть тако не раді поношенія Кресту, но по собственному крестному имени, понеже тако тѣ перекрестніи вещи названы не по просвѣщеніи нашемъ, ниже по Польскомъ крещеніи,
но той глаголь древний, а тыи утвари названные крыжами не поруганія ради Крестнаго, но ради пречности. И аще кто и нашии языкъ назоветъ тыи утвари крестомъ, не въсяма погрѣшить. А аще же кто не хочет ростомъ тѣхъ вещей нарицать, то тому и крыжеемъ его евати не досонуть, понеже крышемъ и крестъ едино есть. И той да нарицаетъ озабочные и шпажные и уздывные, и иныхъ утварей, кіевъ вещи имутъ на себѣ видъ крестовидный, пере- крестіемъ. И то вышеписанное Полскаго языка реченіе ставятъ всі расколници во великолѣ поруганіе Кресту. Азъ же едино глаголю: яко аще кто чего всесовершенно не знаетъ, не надобно о томъ и прѣтися, а не то чтобъ на томъ утверждаться. А аще кто отъ проклятыхъ расколниковъ начнетъ что сиецево безумство и глаголати на соблазнѣ, и сами православныя престолы и слова здатися, но аще кто ихъ престольниковъ въ конецъ не знаетъ, надобно раз- смотрѣть и познавати отъ плодовъ ихъ, сирѣчъ отъ словесъ. Разумному бо человѣку словахъ на дву или на трехъ мочно ихъ познати, понеже нѣсть въ нихъ ни наковыя истинны, яко въ діаволѣ истинны нѣсть, тако и въ нихъ. Что ни глаголютъ, то лгуть, и противъ истинны ратуютъ. И аще кто ихъ престоли не знаетъ, надобно велии стрѣщица, дабы чѣмъ не удовить, и во адскую бездну со собою не свеля бы. Самъ бо Господь речетъ: Яко многія пререстиницы въ мирѣ изъходцы. И паки Господь Богъ, охраня насъ отъ таковыхъ діаволскихъ посланниковъ рече: Горе отъ соблазнѣ, и поведѣ отъ плодовъ ихъ познавати. Иоаннъ же Злат.
тоустый ясно намъ сказалъ, яко можемъ мы ихъ по-
знать отъ неправыхъ словесъ, и отъ ложнаго ихъ 
пророчества. И о семъ довольно бесѣдованемъ въ 14 
Главѣ. И тамо зря, всячески можемъ уразумѣть: 
почесному лжеучителю раскольниче и живое ихъ 
пророчество познавать, тамо жъ узриши, како ихъ 
и охранятися. Православный христіанине, зри и 
еще, каковую ихъ проклятыя раскольниковъ бля-
дость вожажу: вси бо они четвероконечный крестъ 
Христовъ отмѣщуть, и нарицаютъ его поганымъ. 
И на какову вещь ни наложенъ будетъ, то туту 
вещь оскревнить. И въ разглаголствованіи съ ними 
я въ тое блюдо уличилъ древлеписанными ико-
нами и старобывными церковными утварыми, въ свя-
щенническимъ ризами, яко всѣ наполнены суть чет-
вероконечныхъ крестовъ, и они, видѣя свое посрам-
леніе, рекли: тамъ де таковымъ крестамъ подобаетъ 
быть, и гдѣ де указано имъ быть, тогда де они 
не сквернятъ. А еже де на просфоры Никонъ на-
ложилъ, и тѣмъ де они всѣ дѣйство литоргійное 
оскревнили. И сіе не самое ли ихъ противниковъ 
Божіихъ безуміе, еже глаголютъ: яко бы единъ 
крестъ на иныхъ мѣстахъ свять, а на просфорѣ 
клять, а тако клять, еже и всю литоргію оскрев-
нить, и дѣйство Святаго Духа отъ того прино-
венія прогоняеть. И по сему ихъ блядословію, 
мочно въ самомъ простолюдину безкнижнаго ихъ 
познать, что всѣ раскольницы воюютъ на Святую 
церковь, и благочестіе разрушаетъ своимъ блюдо-
словнымъ ухищреніемъ. И аще хочешь удостовѣ-
ряться, то вопроси ратника церковнаго: въ каковомъ 
писаній обрѣли, что четвероконечный крестъ, на-
ложенный на просфору, все дѣйствіе церковное оскверняетъ. И азъ вамъ православнымъ христіанамъ сказую, что не дадутъ ти ни единаго отвѣту, и тако можешь и единымъ сіимъ вопросомъ всю его прелесть попрати.

Православный читателю, аще узриши въ сіемъ Зеркалѣ не вся расколнича блядословія оччреженія изъяснення, не гнѣвайтесь на мя за недостатокъ мой, ибо елико изъ устъ учителей ихъ блядословъныхъ слышахъ, толико и изъявихъ. Вѣмъ бо и азъ, яко не вся суть оччреженія ихъ съмъ внесена суть, елико бо отъ устъ ихъ слышахъ, на та оччреженія и писахъ обличенія; а многихъ ихъ блядей не висахъ того ради, за еже вси учителѣ ихъ престаша мя учити, и ко своему злочестию призывати, но всѣ отъ менѣ удалишася, и ходить ко мнѣ престаша, и близько годическихъ времени ни въ какая разглашества уже со мною не входять, всѣ бо скрышася подспудъ. Азъ бо и нынѣ много ихъ призывахъ, и писанія къ нимъ послышахъ, да всѣ единодушно устремишася въ погибель вѣчную, а свѣтъ истины не восхотѣша не токмо видѣти, но иже слышати. Азъ бо всячески увѣщавахъ ихъ, дабы со мною хотя не о большихъ вещахъ побесѣдовали, да ни единъ ко мнѣ нейдешь, и мнѣ, не разглашествуя съ ними о м ихъ оччреженіяхъ, достовѣрно написать невозможно, а всѣхъ ихъ оччреженій невозможно и изъобрѣсти, повеже безчисленнія суть. И сего ради сократихъ е; и вѣмъ, аще оно и краткостно есть, обаче разумному и хотящему своего спасенія, довольно оно будетъ, и пользу можетъ въ немъ обрѣсти.
не оскудную, токмо приложи ко прочитании твердое свое усердие, и внимание разумительное, понеже главнейшее их расколничи вся ереси изъявления суть по елику могохъ. Единъ бо есмь пріятъ отъ Бога таланть, и единъ потрудился, по толику и распространыхъ. А ему же больши дано, болши можетъ и распространяти. Можно бо разумному и по краткостному сему изъявлению тяжчайшая очерченія, отъ Бога отвлачающая, и въ геенскую дебрь выкущая, уразумѣть. А безумнаго и Антихристовой печати запечатленнаго, никаковая увѣщенія и ясная изъявленія ползовати не могууть, понеже всѣ тѣмъ вѣтъ своего ума ходать, и творять егонѣе и самы не вѣдаться. Уже бо таковыми діаволь владѣаетъ, и еже хочешь, то ими и творить, яко орудіемъ каковыемъ. И то (го) ради здраво зрѣти, и право разсудити ненасого не могууть, но яко истуканнія идоли суть, и еже свято, то имъ зрится клято, а что и отъ самаго Бога проклято, то имъ зрится свято.

Сие бо всѣвы благочестивій вѣстѣ, яко и самого Бога упорные жидове не слушали, и чудеса его причиталя ко бѣсовствѣ силѣ; и нынѣшній наши Россійстій расколницы ни чемъ же отъ тѣхъ древнихъ жидовъ отмѣниласѧ: ибо егда узрать каковое содѣявшееся чудо, и то чудо причитають ко бѣсовствѣ же силѣ, якобы діаволь содѣваетъ, а не Богъ. Таковою бо слѣпотою поразилъ діаволь всѣхъ отъ Святыхъ церквѣ отшепневшихся, еже ненасому зѣры не емлють, но токмо своимъ лжеучителемъ паче Бога вѣрять, и какой законъ имъ тьихъ учителей положать, той твердо и хранять, а Божій за-
конъ яи во что мь нь бысть. И сами о себѣ не вѣ-daють, что творять, понеже за жестокою срѣдѣ ихъ отьсяяс отъ никъ благодасть Божія, и вся яко слѣпыя быша. И аще кто всесовершенно своего спасенія не откладаетъ, и есть таковое помышленіе, еже бы избыть вѣчнаго мученія, того Господь Богомъ, сотворившемъ небо и землю, и насъ создавшемъ, и пресвятую Свою кровь замъ изліавшимъ, заклиная: да частъ въ Зеркало сиє поглядываетъ, и о очерченіяхъ расколничьихъ со вниманіемъ да разсмотрѣть, и моденіемъ молю всѣхъ васъ, и колѣнъ вашихъ ся касано: Господа ради, помогающаго мнѣ Зеркало сиѳ сочинитъ, не вознущаиеся мнѣ, но съ любовию я воглубленіемъ во сердцѣ свое прочитайте его. Не хитрости бо ради каковы начаѣтъ е строинъ, и смотрѣтъ, но отъ самые любве побожныя потрудящихся ради общиѧ ползы, како отпадшемъ, тако и не отпадшемъ, да въ него поглаждающе, познавающъ свою очерченія, и не киченія ради какова, или самовольства. И аще ки глаголы узришъ, яконы я уничижителни, они не ради уничиженія, но ради востягновенія положени суть. И аще кому узритъ что и сурово написано, о томъ на мя не гнѣваитесь, ревностъ бо моя, еже по благовѣріи, подвиге мя на такое жестокословіе. Вы не на суровость словес смотрите, но врите разума тѣхъ словесъ, и внятно нѣмъ внемлите. Положихъ бо въ Зеркалѣ семъ яныя доводы отъ Божественнаго Писанія, елика могожъ; не солгахъ бо на васъ яє единаго словесе, но еже слышашъ отъ усть лже-учителей, на та словеса доводы и толкованія сотворихъ. А ядѣже яко человѣкъ погрѣшнихъ, про-
стяте мнѣ, и та́я моя погрѣ́шение мнѣ́ объявите. И аще вы не тако умствуете, несумѣ́нно объявлю вамъ. А аще жъ совершенно погрѣ́шихъ въ чемъ, и о томъ погрѣ́шения предъ Богомъ готовъ кая́ться, а предъ обличившими мнѣ́ радъ кланя́ться, поначе человѣ́къ есмь многосуетный. Не можно бо я праведнику безъ порока, ниже мудрому безъ по‐ грѣ́шения быти. А авъ что есмь? во грѣ́хахъ пре‐ излиши гре́шень есмь, въ разумъ младенецъ, въ художествъ младенецъ, въ чинѣ́ земледѣ́лцѣ́. И книжныя премудрості не наученъ есмь, но токмо видя отъ невѣ́дѣ́ния своего нягивающихъ людей Божіихъ, знаяся о ныхъ. И елико мнѣ́ Богъ подалъ уразумѣ́ть, толико и написахъ. А еже простецъ есмь, и то всѣ́ мъ мочно познать мнѣ́ по сложенію сей книги. Обаче мнѣ́, яко простымъ людемъ будетъ оно поемно; понеже отъ простаго разума сочини́ся оно. И сего ради усугубляя молю, Господа ради не гнушайтесь сіимъ простосложеніемъ Зеркалою. Можете бо вмѣ́ ползоватися, и очеренія своя, иже отъ расходнича бладословія припи́нутая, познать.

И на любя́щихъ въ си́е Зеркало смотрите, да пріидете благослове́ніе Божіе, и да призрять на нихъ Господь милостивымъ своимъ пріарѣ́ніемъ, и да сподобить ихъ еже наслѣ́дствовати животъ вѣ́чный. А меряющимъ въ него взирати, наша́це жъ кимъ будутъ отъ взиранія въ си́е Зеркало воспретчати, и на тѣ́хъ претителей да придетъ вѣ́чная клятва, и да наслѣ́дятъ тѣ́ части со Иудою предателемъ Христовымъ, и со злобнымъ жиды неповинувающи́ мися Христу и христіанства ненавидающи́.
Бога о сем свидетеля истинного поставляю: яко аще и всъхъ человѣкъ грѣшнѣйшій есмь азъ, обаче видѣвъ самохоті въ погибель отъ невѣдения своего многихъ людей грядущихъ, не могъ утерпѣти, ежебъ имъ погибели ихъ не объявити, и еже бы пути здраваго не показати, дабыбы мало мало нововѣржити тѣхъ Божіихъ людей, киі еще всесовершенно каломъ раскольничамъ блаждословія не окалилися, и Антихристовы печати на чела своя и на десность не пріяли. Въсть Господь Богъ, яко иногда въ нужду свою домовую презрѣвъ, въ немъ потрудился, дабы со закопавшимъ въ землю талантъ, отъ Бога данный, и мнѣ въ сопричастія не былъ. И на благословящихъ сей мой трудъ да прійдетъ благословеніе Божіе, на кланяющихся же да придетъ клятва вѣчная. Аминь.

Іоаннъ Тихоновичъ Посошковъ Московитинъ, творецъ книжицы сей, о лѣтѣ 1708.
ЗАПИСКА 1725 ГОДА.
Заповеди Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, изъ суть на вершение вселенческое всѣхъ заповѣдей ветхозавѣтныхъ, на нихъ же весь законъ и пророчцы висять, суть двѣ сиѣ: 1) «возлюбиши Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, всю душою и всѣю мыслью твоей». Си есть первая и самая величайшая заповѣдь. Вторая подобная той: «возлюбиши ближняго твоего, яко себѣ самаго».—И того ради сія книжница раздѣляется на двѣ части, и съ чистосовѣстнымъ моимъ рабскимъ мнѣніемъ доносится въ высочайшее разсужденіе. И часть убо первая составленія сей книжицы принадлежитъ къ любви Божіей; вторая часть принадлежитъ къ любви ближняго.

1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ КЪ ЛЮБВИ БОЖІЕЙ, САМОЙ ИСКРЕННѢЙШЕЙ.

Въ началѣ всего есть дѣло нужнѣйшее государству, дабы весь народъ обучитъ заповѣдемъ Христовымъ и церковнымъ, чтобъ ихъ не токмо духовные, но и всѣ знали совершенно, понеже ни отчего такъ въ людехъ имѣется великая злоба, и празднество, и злая зависть, и многія свары, ненависти, коварства, убійства, татьбы, разбои и прочія зло—
прави, и всякая злоба, что отъ неучения и незнанія о заповѣдахъ Божіихъ и церковныхъ. А егда Богъ изволить тѣмъ обученіемъ весь народъ просвѣтить, и распоряжается онъ яко армія, въ которой отъ добраго распорядку много добра находится; и добра мысль замыкается въ солдатствѣ, помнит оные послѣдствія въ свое время во всякому приключеніи артикулу уложенныхъ имъ молитвъ не оставляютъ, но на всякому мѣстѣ воздаютъ хвалу Богу, чьмъ съ положеннымъ на себя трудомъ спасаются. А въ прочемъ народъ ный вѣдѣ того не отравить, помнит между прочими побуждающиxъ къ тому мало находится, а особливыхъ на то въ помощь къ святыхъ церкви отъ стороны Государствующаго управителя не имѣется; и тако многія свары, ненависти, коварства, убійства, татыбы и разборъ и прочія зло-, нравства и вся злоба вкореняется. И сего ради для сущей помощи къ святыхъ церкви весьма быть нужно сіе отъ стороны государствующаго правленіе, черезъ которое, по милости Христовой, во всемъ государствѣ имѣетъ быть наилучшее просвѣщеніе и всякая добродѣтель. А оное обученіе ввести нежеланиемъ распорядкомъ возможно.

Указать во всемъ государствѣ, чтобъ всякаго чина жители избирали между собою удающихъ людей, и смѣляженныхъ, и Бога боящихся, и ненавидящихъ величанія, и въ тѣхъ опредѣляли подвождо въ городѣхъ управителей въ каждой дворовъ тысяча, придавъ имъ помощниковъ; а въ селахъ и деревняхъ въ каждомъ мѣстѣ быть потому выбранныхъ старостамъ и у нихъ помощниковъ. Тѣмъ управителямъ и старостамъ въ городахъ въ своей дворе-
всей тысячи, а в селах и деревнях в каждом мѣстѣ всякаго чина и пола людей имѣть именные списки. По тѣмъ спискамъ напечатать толкое число и болѣе въ малыхъ тетрадочкахъ: славословіе Божіе, Царю Небесныі, и проч., псаломъ 50, символъ и заповѣди Христовы и церковныя, и тѣ тетрадочки разослать въ архіерейскомъ и приходскимъ священникомъ, а именно: заповѣди, о иныхъ самъ Спаситель пречистыми своими усты учаще, тако глаголѣ: бла-
женны пищицы духомъ, яко тѣхъ есть царство небесное. Должно заѣ приложить ко всякому блаженству краткое, но ясное и ясное изъ книги православ-
ного исповѣданія, соборомъ утвержденное, толкованіе; напр., въ первомъ блаженствѣ пищицы духомъ суть сини, изъ всѣхъ имѣнія ради Бога раствоервающихъ пищимы, и ни о ризахъ, ни о пищи, ни о иномъ чемъ, Бога ради, лекущіе, но иже съ Павломъ Апостоломъ, глаголавшемъ: алчутъ, жаждутъ, на-
готствуютъ, и страждутъ, и скитаются, дѣлающе своими руками, укоряемы благословляютъ, гонимы терпятъ, худыми утѣшаются: и суть отребы миру, и всѣмъ попраніе (1. Кор. 4. ст. 11.). Пищицы духомъ и син суть, иже, всѣ заповѣды Христовы завѣщан-
нія исполнивше, нiciasоже себѣ восписуютъ, но глаголютъ въ себѣ: непотребни раби есмы, еже должны быхомъ сотворити, сотворихомъ (Мате. 17, зач. 84.). И воистинну тѣхъ есть царствіе небесное.

2. Блажени плакучиі, яко тѣхъ утѣшатся. Толко-
ваніе: Плакучиі син суть, иже плакуть и умираютъ или о грѣхахъ своихъ, или о грѣхахъ блаженнихъ своихъ, или о утѣшеніи отъ сильныхъ непо-
виннѣ и неправедно: и син всѣ утѣшаются въ небѣ.
3. Блажени кротцыи, яко ти наслѣдатъ землю. 
Толкованіе: Кротцыи суть послушавши Христа Господа, рекшаго: Начнитеся отъ Мене, яко кротокъ есмы и смиренъ сердцемъ. Того ради ко власти и къ духовному чину всему послушны суть, и ньже никого же искушаютъ, ни чести лишаютъ, ни укоряютъ, ни осуждаютъ, ни оглашаютъ, токмо себе самыхъ, вѣщающе въ себѣ: непотребны есмы, и дѣла наша и житіе непотребно жъ. И сицевѣ небесную землю, си есть страну, наслѣдатъ.

4. Блажени альчуциін и жаждуциін правды, яко ти насытятся. Толкованіе: Альчуциін и жаждуциін правды — обидимній отъ неправедныхъ судей и суда не могуучин праведнаго получити. И сін насытятся мздою въ небѣ отъ Бога.

5. Блажени милостивін, яко ти помилованы будуть. Толкованіе: Милостивін сін суть, ньже творять дѣла вся или милости тѣлесныя или милости душевныя. Дѣла же милости тѣлесныя суть седьмъ сія: альчуцаго напитати, жаждущаго напоити, нагаго одѣяти, сущаго въ темницѣ посѣтити, въ болѣзни сущаго такожде посѣтити, страннаго въ домѣ ввести, мертваго погребсти. Такожде дѣла милости духовныхъ седьмъ же суть сія: увѣчати грѣшника остатися грѣха, невѣжду и неученна научити, совѣтовати прямо требующему совѣта, молити Бога за ближняго своего, утѣшати скорбящаго, понести укоризны съ терпѣніемъ, прощати прегрѣшенія согрѣшающимъ къ намъ. Таковін помилованіи будуть.

6. Блажени чистін сердцемъ, яко ти Бога узрятъ. 
Толкованіе: Чистін сін суть, ньже цѣломудренны въ душу и тѣломъ и помышленіемъ. И сін Бога узрятъ.
7. Блажен миротворцы, яко тии сынове Божии нарукуются. Толкование: Миротворцы суть первые примиряющие себе Богу покаянием, посемь священницы безкровною жертвою и молитвами своими примиряющие народ весь Господу и изнемлющим отъ среды людей вражды, крамолы и другъ другу примиряющихъ, и совѣты своими возбраняющихъ вины браней посредъ царей и властелиновъ. И сии сынове Божии нарукуются.

8. Блажен низгнаны правды ради, яко тѣхъ царство небесное. Толкование: Низгнаны правды ради суть глаголощи истинну, огласголощи же злобы и лукавства грѣховъ учителіе церковній. И за сіе всѣ низгнаны сущіе царство все небесное получать себе.

9. Блажен есте егда поносятъ вамъ, и вижде, и рекутъ всякъ золь глаголъ на вы лжуце. Мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мѣда ваша многа на небесехъ. Толкование: Поносимъ низгнанны, обожженіи Исуса Христа ради, и восприемши всякъ золь глаголъ, суть апостоли, мученицы и всѣ, ниже за православіе страждуть огласголанія муки, лишаются имѣній своихъ, чести, доходовъ, и незгошается отъ мѣстъ и конецъ земли, и разлучаются жестоко отъ жизни сей, изливающе нещадно кровь свою. И сихъ всѣхъ мѣда многа на небесехъ.

По сихъ сіи суть заповѣди Господни новаго завѣта совершенінъ, исполняющій несовершенство заповѣдей ветхаго завѣта: заповѣди бо ветхія плотянныя и душевными людемъ дадошася, заповѣди же новые аки ново вино въ вѣхи новы духовныя и вся имущій творити вышеестественная отъ Христа слышанная явилась. Суть же сіи: Первая заповѣдь
Господи! аще не избудешь правда ваша наче книжникъ и Фарисеи, не виндетъ въ царствіе Божіе. Сии необъятненныя слоевеса Спасова суть простыи и низкого толку не имьютъ по всѣхъ святыхъ учителей учению, равно сей: правда книжниковъ, ея же исполненіемъ книжники и Фарисеи и вси ветхозаконныя люди вправдауся, есть въ десятоглосиин изображенные заповѣди Божіи сиин, о нихже повѣстуетъ самъ Спаситель. Слышесть, рече, яко речено бысть древнимъ: не убиеши: аще бо аще убиешь, повиненъ есть суду. Навершеніе или приложеніе Христа Господа къ заповѣді сей: азъ же глаголю вамъ, яко вся гнѣвавайся на брата своего всѣ, повиненъ есть суду. Иже бо аще речетъ брату своему раба (по Златоустаго святаго толкованию), слово сие раба знаменуетъ жестокое слово, каковое непостижимо на ного и въ простотѣ изреченномъ, повиненъ есть сомнѣнію; а иже речетъ юроде, повиненъ есть геемѣтъ отнененной. Что глаголъ Христось Господь, повелѣніе или заповѣдь свою глубоче изъясняетъ смысь словесы: аще принесешь даръ твой ко алтарю и ту помянеши, яко братъ твой иметь нечто на тѣ, остави ту даръ твой предъ алтаремъ, и шедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, и тогда присешь принеси даръ твой. (О, кто мнѣтъ тако творишь и навернешь заповѣдь ветхую сею новою заповѣдію Христовою! Увы слѣпоты душевной!). Войдемъ ли убо не творящіи сего въ царствіе Божіе? 

Правда книжниковъ и Фарисеевъ ветхозаконная, оправдающая ихъ тогда исполненіемъ своимъ, аще мнѣтъ безъ навершенія отнюдъ не спасаетъ: Не пре любы сотвориши. Правда Христова, или навершене-
ни ветхой и приложении к ней, снасающее христианъ: азъ же глаголю вамъ, яко всѣкъ, уже возрить на жену, во еже вожделѣти ей, уже любо-
действова съ нею въ сердцѣ своемъ. За всѣкъ долженъ внимати, не ста на семь тонко, но и далѣе сице: убо аще око твое десное соблажняет тя, или рука, то оное изми, руку же усѣць; да еси, аки преслушниковъ сущихъ, не держи у себе, но верзни отъ себе: уне бо есть, да погибнетъ единъ отъ узъ твоихъ, а не все тѣло твое ввержено будетъ въ геенну огненную. Къ сей заповѣди и прочинымъ Христа Господа мощно зѣло краткое да ясно приложитъ толкование изъ бесѣдъ Иоанна Златоустаго ради уразумѣнія лучшаго.

Идетъ нака книжническая и фарисейская правда, вяже наполнениемъ оправдахуся тогда оныя, съ: никъ аще пуститъ жену свою, да дасть ей книгу распустную, еже есть отпущенное въ именіе. Правда Христова или навершеніе, одолжающее всѣкий христианъ къ твореню подъ невѣстиемъ въ царственно Божіе: всѣкъ отпущай жену свою развѣ славесе любодѣйнаго, творить ю прелюбодѣйствовати; въ же пущенину пойметъ, прелюбодѣйствуетъ.

Правда книжническая и фарисейская, яже тогда спасаетъ ихъ сохраняющихъ ю: не во лжи каеме-
шися, воздай же Господеви клятвы твои. Правда Христова или навершеніе, крѣпко одолжающее хри-
стіанъ: азъ же глаголю вамъ не клятися всяко: мнъ небомъ, яко престолъ есть Божій; мнъ землею, яко подножіе есть богамъ его: мнъ Иерусалимомъ, яко градъ есть великого даря: мнъ главою твою кля-
тися, яко не можемъ влада единаго бѣла или черна
сотворить (что убо сотворим мы, вже часто не сима токмо, но самымъ Богомъ и Кровию Христовою и страстями и иными престрашными клятвами, еще же всуе — о, люте! о горе! — клятися дерзающи!)

Буди же, глаголеть Господь, слова ваше: ей ей, ни ни: лишьше же сего отъ неприязни, си есть отъ дьявола.

Правда книжниковъ и фарисеевъ и всѣхъ ветхо-законниковъ, правыхъ творящая ихъ, тогда совершенящихъ ю: око за око, зубъ за зубъ. Правда или навершеніе Христово, безотвѣтныхъ творящая христіанъ, аще не стануть творити ея истинною: азъ же глаголю вамъ не противитесь злу: но аще тя кто ударить въ десную твою ланиту, обрати ему и другую; и хотящему судитися съ тобою и ризу твою взятъ, отпустя ему и срачичу; и аще кто тя пойметъ по силѣ (си есть понудить) поприще едино, или съ нимъ два; просящему у тебе дай; хотящаго отъ тебе взять отъ отврати. Вникнемъ здѣ въ совѣсти наша и прилежно разсмотримъ въ себѣ: исполненъ ли когда либо правду сию Христову, безъ нея же не спасемся никогда же, и есмы ли по ней христіане истиннѣ и окаяніемъ себе?

Правда книжниковъ и фарисеевъ съ прочими, еюже творители сей: тогда оправдаемся: возлюбимъ искренняго твоего и возненавидимъ врага твоего. Правда Христова навершительная или привратительная къ несравнію лучшему той правды: азъ же глаголю вамъ: любите враги ваши, благословите кленутия вы, добро творите ненавидящихъ васъ, и молитесь за творящихъ вамъ напасть и изгонящихъ вы, яко да будете сынове отца вашего, иже есть
на небесах. Сие бо (благолетъ Господь) сошее свое солнце на земля и блага, (внимай всѣмъ здѣшнѣ первѣ здѣшныхъ удостоенъ, нежелая благихъ), и дождитесь на праведныхъ и на неправедныхъ. Сию заповѣдь о коль премудро вышняго сия премудростъ превѣчной яснѣйшими смысла утверждаетъ подобіями и примѣрами. Аще бо (рецѣ) любите любящихъ васъ, куя мзды имате? не и мытаря ли (сн есть явно грѣшники) тоже творять? и аще цѣлуете другія ваша токмо, что лишнее творите? не и язычницы ли такожде творятъ?

Се, всѣхъ христіанъ, зри здѣшнѣ и внемли все-прилежно, ако ветхие заповѣди несовершены были, и токмо тѣлесны и душевны, и ради душевныхъ (си есть несовершенныхъ людей), а не ради духовныхъ, всѣ выше естества творящихъ, каковы апостолы и ихъ наслѣдники всѣ христіане бяху, и какимъ нынѣ быти должно, сн есть самымъ совершеннымъ. Будьте убо (рецѣ) вы совершенны, и не просто, но — о удивленія и удостоенія нашего! — тако яко же Отецъ вашъ совершенъ есть. По сему разсужденію прямому и всенародному (яко же всякому мощно видѣти) равны симъ, ябо въ томъ же десятокъ и томъ же порядкѣ положены, и прочія заповѣді ветхозаветныя, на первой и второй скрижалѣ написанные, съ вышереченными, отъ нижнихъ напримѣръ взятъ есть четвѣрту и седьмую сажу Христосъ Спаситель нашъ, сію: не убіешъ и не прельбъ сотвориши и прочая. И аще сія совершено бяху тогда и довольны ко спасенію иудейскому и оправданиі, но нынѣ не суть довольны: ибо вящшее все истязается отъ насъ, сущихъ въ новой благо-
жатъ, неравненно болѣе пріемныхъ дары и благо-
даритъ отъ на земли во плоти житаго Бога, и къ
сему насъ собою самимъ наставнишаго, и выйдъ ввышн
укрѣпляющаго. И тако зримъ здѣ велушино всѣ.

Заповѣді Божія, чрезъ Моисея отъ горы Синай-
скія данные, на первой скрижали перстомъ Бо-
жіимъ написанные, глаголють:
   1. Азъ есмь Господь Богъ твой, да не будуть
тебѣ божи нынѣ развѣ мене.
   2. Не сотворишь себѣ кумира ни всякаго подобія
(сн есть идолскаго), и еже не покланяся имъ отъ
имѣю никакимъ поклоненіемъ или служеніемъ.
   3. Не пріимеша имени Господа Бога твоего всу.
   4. Помни день Субботный святаты.

А на второй скрижали о написанныхъ уже самъ
моказалъ есть Христосъ Господь, идѣ же нареклъ
тин заповѣді правдою книжниковъ и фарисеевъ,
множе выше речеся.

Заповѣді Христовы, иже суть навершеніе всеко-
начное всѣхъ заповѣдей бутхозаконныхъ, на мнѣго
мѣсь законъ и пророцы висать, суть яви сія:
   1. Возлюбиши Господа Бога твоего всѣхъ сердк
щемъ твоимъ, всю душѣю, всюю мыслью твою. Сія
есть первая и самая величайшая заповѣдь.
   2. Вторая подобна той: возлюбиши ближняго
твоего, яко себе самого.

Вознуждъ нраведно всякой здѣ: кто возлюбить Бога,
ну заповѣді Христовы, всѣхъ сердцемъ и всю
душу и всѣхъ помышлениимъ, то тотъ не токмо
не будетъ имѣть боговъ вныхъ разъ его, не токмо
не сотворить себѣ кумира, ни всякаго подобія и
прочая; не пріимегъ имени Господа Бога своего.
всё; будет святити день субботный; и не сбрасывать большие сих с себя, закондекать, жажде апостола святых, иные съ народом всѣмъ вѣроюшими по всей земле, терпѣще единодушно въ церквѣ, и повсюду заповѣдѣ и бѣны были за сие, еже не глаголати и намъ, о имене Господа Іисуса,—о любви нелицемѣрной, превосходящей всѣ заповѣды ветхозавѣтных! Посвяще радующеся отъ лица собора. Но что глаголю: бѣны? разныя наковиць любѣйшими смертима за Бога постраша. Сие же сотвориша и мучениковъ безчисленныхъ полки. Что же речемъ о послѣдневныхъ мученикахъ, многими тмами исполненныхъ, пустынникателей и прочихъ святыхъ Божіихъ и истинныхъ христіанъ, иже не сіе токмо содѣлаласъ, еже есть, не вышереченная токмо четырѣ заповѣди ветхаго завѣта исполніща, вѣрно шесть на второй сирьяма ниспосланія: но и самихъ себѣ не посвящены и плоти свои съ Павломъ апостоломъ распятія со страстми и похотми (Рим. 8.), и никто же и, ничто же разлучило ихъ есть отъ любве Божіи, ни смерби, ни тѣсената, но ниже гоненіе, ни гладъ, ни нагота, ни бѣда, ни печаль, ниже сама смерть, но ни животъ, ни ангелы, ни мочала, ниже силы, ни настоящая, ни градующая, ни высота, ни глубина, ни няя тварь кая. Убо сія отъ благодати Божія, купно и отъ произволенія святыхъ его (в—нене и вѣнчаема) сотвориша: не вліяніе ли неразмѣрно и неуподобимо суть онымъ вѣчнымъ заповѣдемъ? Отъ сего навычи всѣхъ истинныхъ церквей православнавосточныя сыне, что благодать Божія, при крещеніи святыхъ всѣхъ правовѣрнымъ христіаномъ отъ Бога влиянія, соединившися съ
человеческом, во всех действиях и словесах и помышлениях наших предназначает все благое творит. Но всячески надобно есть и нам самим со-действовать ей: ибо сама благодать Божия не приводится и не истребляется самовластия нашего, данного нам от Бога, но только освещает разум наш, в действиях же наших утверждает и укрепляет, и хочет сего от нас, дабы мы, вся благая сотворше с благодатию Божию, не возносились в сердцах наших, но смиренномудрствовали, и не себя, но Богу и его благодати вся оныя на-вершевия добролетели восписывали. А не так, как еретики говорят, и все восписывають наго и влаго благодати Божией единой токмо, не хотя сами со-действовать благодати Божией ничего от своего самовластия, и не хотяще ничего сами творити, на-дюются токмо на едину благодать Божию и даръ. Ради лучшаго о сем въдпнія зри святаго Иоанна Златоустаго нравоучение шестое втораго послания къ Коринтомъ главу третию страницу 1647, идь же чрезъ Духа Святаго тако святый учитель сей гла-толетъ: не хочеть Богъ присно благодатию намъ спастися, зане тоши всѣхъ мы будемъ (си есть за дѣла мзды); тѣмже и отъ насъ внетися нѣчесому хочеть, еже есть самопроизволенію и содѣйствию благодати Божией. Внесемъ убо прочее, и душу живу соблудемъ, животъ же души отъ добролетели, а не отъ единыя благодати. Прочее всякий виждь, сыне православной церкви, восточаго нашего благочестия и учения истинаго, и сыновъ лествичныхъ, сыновъ тьмы, ангеловъ сатанинныхъ, преобразующихся во ангела свѣта, еретическихъ отроковъ злыхъ и
любых бегай, иже паки предлагают намъ ветхозаконіе, и въ служенію сего приводять паки десято, словє на особныхъ книгахъ издающе и толкующе, еще же кривотолкомъ, иже лучшая — но что глаголю? — превысочайшая отрицующе и пресовершеннѣйшая Христова ученія и его божественные новыя заповѣди, паки ветхую вводятъ несовершенною книжническою и фарисейскою правду, ею же царствіе намъ всенародно отрече Христосъ Господь, глаголя: аще не будетъ правда ваша паче книжникъ и фарисей, не видете въ царствіе Божіе. Убо, о правовѣрне! сихъ зміевъ, душа адскімъ своимъ учениемъ и безбожнымъ угрожающа, гонзай далече, и учение ихъ гнилое и самое безумное возненавидѣть совершенно ненавистию, противное весьма сущее учению Христову, отвергай и анаемъ предавай. Ибо чрезъ нихъ ветхий змій великий, си есть діаволь, збло запинаеть намъ, и навершенными уже заповѣди паки въ первобытіе, плотнымъ тамо людемъ данное, приводить. Того ради не заповѣди ветхозаконные сѣзновніи съ толкованіемъ, но паче новыя заповѣди Христовы со истиннымъ и яснымъ толкомъ святыхъ богодухновенныхъ отецъ, Златоустаго и прочихъ, изрядная вещь будетъ, кратко собравъ, напечатать и сими христіанъ православныхъ и по ученіцамъ дѣтей всѣхъ обучать. Аще ли кто речеть: будетъ заповѣди Христовы исполнять по сему всему вышереченному, то судовѣ не надобно никакихъ, ибо сія заповѣди отрекаютъ всѣ суды. Отвѣтъ: Не надобно бы отнюдь никаковыхъ судовъ, аще бы всѣ жили тако, яко же повелѣлъ Христосъ Спаситель нашъ, новый сей небесный че-
ловькъ, второй Адамъ, Господь съ небесе, иже су-
щій по духу, ибо богочеловѣкъ; того ради и всѣ
заповѣды его не по плоти, но духовно и по духу
разсуждаться имуть, и плотскій человѣкъ весьма
выразумѣти не можетъ, и исполнити сія заповѣды
кажется ему весьма неудобно. Духовнымъ же, ка-
ковый былъ Павелъ великий и прочіи апостоли и
многиѣ святія Божіи, здѣсь суть и сладки и пріятны
и удобны ко исполненію съ благодатію Божіею.
Тѣмъ яко же раны въ тѣлѣ своемъ Христова
Павелъ святый, есце и пониме его божественное
духовное все навершитѣлъ есть, егорже навершене
ученія прямо святый Іоаннъ Златоустъ бесѣдами
своими и совершенно истолковалъ чрезъ Святаго
Духа. И аще кто хочеть отъ христіанъ совершен-
быти и вѣдать истинно заповѣды Христовы и на-
вершати я, то всѣчески долженъ чести онѣя всѣ
бесѣды и нравоученія святаго Іоанна Златоустаго,
паче же на посланія святаго Апостола Павла, и
уразумѣлъ совершенно отвѣтъ на краткой сей во-
просъ, идѣже и сіе обрищетъ, что всѣ христіане,
кнзкло собственно поединному должны и духовно
жить, тако яко же Спаситель напишъ самыя собою
путь и образъ, намъ подать, и духовныя заповѣды
евангельскія исполнити. Но понеже предвѣдамъе,
сынъ премудрости Божія предвѣдная, яко множайшим
имянемъ токмо имуть нарешися христіаны, а не
самио вещю, и не токмо по самь заповѣдемъ ду-
ховнымъ, но и по ветхимъ не имуть ничего творити;
pаче же гореше и отъ самыхъ язычниковъ, си есть,
не зѣрующихъ во Христа Господа народовъ, на-
вершати восхошуть, понеже во многихъ христіа-
нъхь будутъ разбой, крадежи, насилия, прелюбодѣйства и прочия самыя превеличайшія обиды отъ другихъ налагаемыя въ государствахъ, которыя привиндутъ въ вѣру Христову: того ради во обществѣ орудія правосудія своего и правды и истины восхотѣль быть судіямъ, отмстителемъ злоторящимъ, возводителемъ же благосодѣвающимъ, по Павлу великому. Первою убо Петра сего ради избралъ, иже во обществѣ, уже собранномъ въ христіанѣхъ, понеже злѣн явился христіанскому, искусителю святаго Духа самаго, иже сердце увидавъ сицево сущо, страхъ ради, да прочин сего творитъ не дерзають, казнитъ есть смертію Ананію джехристіанну и Сапеиру жену его. Также и Павла по Петрѣ избралъ же, иже казнить есть во обществѣ, собранномъ въ Коринѣ, прелюбодѣя, понимшаго мачку свою, преданіемъ плоти его во изможденіе сатанѣ, да духъ спасеться. И се видишь во обществѣ отъ самаго Бога самыхъ апостолъ поставленныхъ ради непокоривыхъ людей, не послушающихъ новаго ученія и заповѣдей Христовыхъ, отмстителей страннѣхъ и судей неумолимыхъ, Петра глаголю и Павла, а послѣдовательно и всѣхъ апостоловъ; а по нихъ и мѣрской власти даде мечъ чрезъ оныхъ апостоловъ, чрезъ син два показанные примѣры и прочихъ сицевій, ненаказанныхъ правосудіемъ Божіимъ и властію его смирить, яко же о семѣ довольно, хотя кратко, показасть. А хотя яснѣ о семѣ уведати, да съ великимъ разсужденіемъ прочиты всѣ бесѣды святаго Златоустаго, яко же рѣхъ, и совершенный толкъ о семѣ тамо обрещеть и уразумѣть.
Къ вышереченнымъ своимъ синамъ показаннымъ заповѣдемъ Христосъ Господь ветхозавѣтны навершительнымъ прилагаетъ еще и прочія другія, и различаетъ сины: милосѣбію прямую, пость и молитву истинную, отъ милостынны, поста и молитвы лицевмѣрническихъ, фарисейскихъ и книжническихъ, и нынѣ самые изящнѣйшіе добролѣтія высокіе предлагаєтъ въ благовѣстія Матвея въ главѣ 6 и 7. И тѣмъ зло хорошо, кратко собравъ и толкъ съ безѣдъ святаго Іоанна Златоустаго къ нимъ, и прочіе заповѣді евангельскіе и церковные, и на сей толкъ нынѣ книги православнаго неповѣданія приложивъ, напечатать и разослать по всѣмъ епархіямъ.

И егда синѣ разошлются, тогда управителямъ и старостамъ имѣть стараніе, чтобъ въ каждый великой пость всѣ персонъ его тысячи обоихъ половъ и дѣти возрастными имѣли быть рады благословенія у архіереевъ въ епархіяхъ, а у священниковъ на правильной исповѣди. А нимъ, архіереемъ и священникомъ, отдавать тогда каждой персонѣ тетрадочку; научая всѣхъ страхъ Божій и его заповѣдей обучаться. И о той раздаѣ отмѣчать въ спискахъ подъ каждымъ именемъ, а принимающимъ тетрадочки при себѣ имѣть каждому и читать, или слушать по вся дни со вниманіемъ. А поселяномъ, хотя бы то имѣло во дни воскресные, также и праздничные, гдѣ имѣються церкви, неотложно ходить къ службѣ въ церковь Божію; а поселяномъ хотя въ часовна собираться, и о томъ о всѣмъ тѣмъ мандрочнымъ управителемъ, помогая святей церкви, пещимъ съ прилежаніемъ. А хотя наибольшее число безграмотныхъ людей обретается, и того для
управители должны содержать потребное число людей умных грамот. А раскольникам повелеть во всякую неделю во уроченний день к церкви, или во определенный управленский дом собираться, гдѣ читать имъ книгу православнаго исповѣданія и Питиримовскую Правицу, и необрашивающихся къ году отдавать для лучшаго исправленія во святые обители, гдѣ имъ усы и томление до сущаго исправленія неисходно имѣть. Для иновѣрцевъ—татаръ, остряковъ, мордвы, черемисы, люперей, самоды и прочихъ, подъ державою россійскою живущихъ, напечатать тетрадочки, у которыхъ имѣется письмо, тымъ яхъ литерами, а безъ-грамотнымъ давать къобче съ россіяны, для чего одолжены будутъ имѣть толщакей довольныхъ. И тако всѣмъ, гдѣ кто случится, получать тетрадочки въ тѣхъ тысячахъ, а безъ того отнюдь никому не быть, чего управленемъ накрѣпко у всѣхъ въ своиихъ тысячахъ осматривать, и каждой годъ о томъ о всемъ подавать архіереямъ за руками обстоятельныя доношенія. Буде же гдѣ въ тѣхъ духовныхъ дѣлехъ и отъ воевода какой помощи потребуется, тогда имъ во всемъ помогать по крайней возможности. Для наплечаго жъ въ семъ дѣлѣ разсужденія и утвержденія добро быть во имя Христовѣ полному духовному собору, понеже безъ него ничто право утверждитесь можетъ.

А оныхъ тетрадокъ миллионовъ тридцать не во многіе годы напечатать возможно, понеже во всѣхъ типографіяхъ вместо тридцати становъ печатныхъ въ полгода можно учинитъ триста и болѣе, и къ нимъ наборщиковъ, тородорщиковъ, батыйщиковъ
въ шесть мѣсяцевъ научить быть мастерами возможно жкъ, а и бумаги, сколько надобно, доста-неть же.

А егда Господь изволить сему тако быти, то на-паче надобно на денежныхъ дворахъ не коснѣть манетнымъ дѣломъ, ибо надлежить у оныхъ управ-вителямъ и старостъ, пока серебра умножится, при-нимать по нѣскольку сотъ пудъ въ годъ въ пере-дѣль мѣди, за которую, вычитъ задѣлнымъ и за припасы, отдавать имъ съ денежныхъ дворовъ мел-кою мѣдною манетою и съ придѣломъ безъ задер-жанія. А имъ на тѣ придѣльныя деньги въ тыся-чахъ сихъ, по разсмотрѣнію архіереевъ, доволь-ствовать святыя обители и церкви со всѣмъ ихъ причетомъ и содержать при оныхъ учебныя школы, страннопріемницы, больницы, и во всѣхъ приклю-чающихся бѣдахъ и нуждахъ бѣднымъ людемъ, кто бъ какого званія ни былъ, помогать изъ той же суммы. Къ тому жкъ разумѣется, что не безъ основанія высокославныя памяти премудрый Госу-дарь Императоръ съ великою ревностю священную Библію и церковныя книги и гражданское уложе-ніе указалъ свидѣтельствовать и править, понеже уразумѣлъ, что еще множество имѣется въ народѣ такихъ печатныхъ книгъ, которая между собою во многомъ несогласны и за ту вину сколько на-роду, отлучась отъ святыя церкви, въ расколѣ пропа-даетъ. И того ради разсудилъ онѣя дѣла (за самыя нужнѣйшіе въ государствахъ, и желалъ всѣ церков-ныя и гражданскія права и уставы соборнымъ со-вѣтомъ право исправить и утвердить; но Господь судьбами своими намѣреніе Его Величества принялъ,
а окончать того ему не изволили, а до правления Вашего оставил. И для того хотя ко всемъ государственнымъ деламъ довольно уже имется способы; но прежде всего, мнится, надобно быть въ России по-прежнему святѣйшему патриарху, съ которымъ все тѣ дела во имя Христово исправятся въ наилучшее. А егда изволить Богъ сему быть, тогда ему надобно учнить при себѣ особливое духовное правление изъ одной главной персоны, принять ему въ товарищи изъ сущихъ добраго и вселенского житія монаховъ, въ которомъ имѣть попеченіе: размотреть новоисправную Библію и всѣ книги и права и уставы церковные, и трудиться ихъ привести въ такое состояніе, чтобы всѣ онѣ были по правому Святыхъ Апостоль и вселенскихъ и помѣстныхъ православныхъ соборовъ разумѣнію и толкованію, и между собою согласны; и сочинить Корчичную Книгу полную, и по нѣкоторыхъ распространений душепасительнаго ученія сочинять согласными предложения, какимъ бы способомъ возможно весь народъ обучить заповѣдемъ Христовымъ и церковнымъ, чтобы ихъ не токмо духовные, но и весь народъ зналъ совершенно; и по тѣмъ своимъ предложениямъ завсегда имѣтъ доносить въ Высочайшее разсуждение святѣйшему патриарху. Такожде дѣйствія всѣхъ вселенскихъ соборовъ, и что на нихъ было, преведы на славенский языкъ изъ того, на коемъ обрѣтается, и засвидѣтельствованы, напечатать.

Посему же и въ гражданскомъ правлении трудиться въ сочиненіи государственнаго уложенія, чтобы въ немъ были и уставы всѣ были чисты жь
и полны и съ разумомъ церковнымъ согласны, и всѣ указы привести и вперед сочинять въ согласіи тѣхъ же правилъ, и о наилучшемъ государственномъ управлѣніи писать въ докладъ своя согласныя предложения, и чему быть Господь Богъ изволить, утверждать оное съ благословеніемъ святѣйшаго патріарха.

Къ тому жъ весьма быть надобно во имя Христово въ каждой области въ годъ однажды полному духовному собрану, понеже на утвержденіе знатныхъ дѣлъ, какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, такъ и въ Новой Благодати повелѣно имѣть духовные соборы. О чемъ явственно пишется въ книгахъ втораго закона, въ главѣ 17, тако: аще ли изнеможешь слово у тебе въ судѣ, между кровию и кровию, и между судомъ и судомъ, и прочая. Егда словеса судная въ градѣхъ твоихъ будутъ, то вставъ вздыши на мѣсто, еже избереть Господь Богъ твой, призвати имя его ту, и да вшедше къ жерцомъ и левитомъ и къ судиин, иже будеть въ тыхъ дняхъ, и взыскавше возвѣстять тебе судѣ, и сотворщи по словеси, еже ти возвѣстять, и отъ мѣста, еже ти избереть Господь Богъ твой призвати имя его ту, и да снабдиси зло творити во всемъ, елико законъ полнится тебе. По закону и по суду, еже рекуть тебе, сотвориши, да ся не уклониши отъ словеси, еже извѣстять тебе, ни на десно ни на лѣво. И человѣкъ, иже сотворить прервніе не послушати жерца предстоящаго служити во имя Господа Бога твоего, или судиин, иже въ ты дни будеть, да умреть человѣкъ той. Здѣ же предложитъ вѣдѣти, яко въ ветхомъ завѣтѣ сугуба бяху судилища: менѣшая и
большая. Меньшя обыкновен бывать во великих грады, яко же о семъ изъясняетъ Второзаконие въ главѣ 16, глаголя тако: судія и книго́чія поставимъ себѣ во всѣхъ грады твоихъ, яже Господь Богъ дастъ тебѣ во племенемъ, да судятъ людямъ суды праведный, да не уклоняйся суда, ниже да зритъ на лица, ниже да возмутъ зды: зды бо осповляютъ очи мудрыхъ и отмѣщаетъ словеса праведныхъ. И таки въ книгахъ вторыхъ Пара́липоменонъ въ главѣ 19: и, вселися Іосафатъ во Іерусалимъ и постави судин земли во всѣхъ грады твоихъ. Больше судии́цы обы́че бывать во Іерусалимъ, яко же о семъ читае́мъ въ тѣхъ же книгахъ вторыхъ Пара́липоменонъ въ главѣ 19: во Іерусалимъ же постави Іоа́саватъ левиты и священники и начальники обите́лемъ отъ Израила, да судъ и вещь Господню судять. Оба сія суди́щица, менешье и болшее, начало свое воспріяша при Моисе́н. О менѣшемъ пишется въ книгахъ Исходъ въ главѣ 18 тако: рече же къ Моисе́ю тестя его Іо́воръ: нынѣ послушай мене, да совѣту тебѣ, да будетъ Богъ съ тобою, бу́дя ги́ люди́мъ я́же къ Богу, и возвы́щай вмѣ́й повелѣ́нія Вожія и зако́нъ его, и помѣ́жся вмѣ́й пути его. въ ны́же пойдуть, и дѣ́ла, яже сотворять. А ты избери себѣ́ отъ всѣхъ людей мжы силны, Бога большихъ, мужы праведны и ненавидающихъ величанія. Постави же надъ ними тыся́щицъ, сотни́ки, и пя́дыдесятиники, и десяти́ники, и книго́чія, да судятъ я по всѣя часы; а вѣ́чь усилную да несуть до тве́; малыя суды да судятъ они и умалятъ ти труда. Послуша же Моисе́й гласа тестя своего и сотвори всѣ, елико рече́ ему. О большемъ суди́щица въ книгахъ Числъ въ
главъ 11 писется тако: И рече Господь къ Моисею: Собери мя семдесятъ мужей отъ старецъ Израилевъ, яже ты самъ въ си, яко тиі суть старцы людстія и книгочія ихъ, и да приведешія я въ храмъ свидѣнія, и да стануть тамо съ тобою, и сніду я глаголю тамо съ тобою, и уйму отъ духа, иже при течѣ, и вложу на ня, да подоймуть съ тобою наказание людіе тій, да не волишь ты единъ. И нижше: и изыде Моисей и глагола людемъ словеса Господня; и собра седмдесеть мужъ отъ старецъ людскихъ, и постави я окрестъ храма. И сніде Господь во облацѣ и глагола къ нему, и уя отъ духа, иже на немъ: и вложи на седмдесеть старецъ. Яко же препочи духъ на нихъ, и пророковаща и посемъ не престаша. Доздѣ писаніе. Отнуду же явѣ есть, яко большее судилище всяка дѣла разсуждае, всякія распри утоляше; и аще кая на меншемъ судилищахъ неудобрѣшими бяху, окончеваше, а напаче усумѣніе въ вѣрѣ бываемое правилнымъ и истиннымъ законотолкованіемъ опредѣляше. Сіе же ясно видимъ и въ сомнѣнія, бывшемъ о Месеій, ибо во время Ирода царя егда вопросъ бысть: гдѣ есть рождѣся царь іудейскъ? вопросъ онъ разрѣшъ судилище духовное, еже во Иерусалимѣ, яко же писется во евангеліи: слышавъ же Иродъ царь смястіся и весь Иерусалимъ съ нимъ (Мате. 2, 3.). И собравъ всѣ первосвященники и книжники людскія, вопрощаше отъ нихъ: гдѣ Христосъ рождается? Они же рекоша ему: въ Вифлеемѣ іудействѣ, тако бо писано есть пророкомъ: и ты, Вифлееме земля Іудова, нимѣнѣше менша еси во владѣкахъ іудовыхъ; изъ тебе бо мьдеть вождь, иже
упасеть люди моя Израиля. Здѣсь двоя разсудили предложить: первое, яко Иродъ и люди еврейскія сомнѣніе оно о Мессиѣ бывшее сами собою не дерзаху разсуждать и опредѣляти, но положиша то на обычный судъ священническій. Второе, яко не писаніе священное, но сами священницы по званію своему сомнѣніе оное разрѣшиша отъ священныхъ писаній, аки отъ правила, ему же сообразовахуся.

Видѣхомъ уже, яко въ ветхомъ завѣтѣ не писаніе священное, но соборъ старецъ, левитовъ и священниковъ судія бысть распри и всякаго сомнѣнія, въ догматѣхъ вѣры бываемаго. Также видѣти есть и въ новой благодати. Первое, распри бысть во оныхъ новыхъ христіанѣхъ: подобаетъ ли обратившися отъ необрѣзанія ко Христу обрѣзованыся и законъ Моисейскѣ хранити. И обратившися убо отъ іудей христіане глаголаху, яко весьма подобаетъ; Павелъ же и Варнава возбраняху (Дѣян. 15. 1.). Симъ тако бывшимъ, како распри опредѣлися? Писаніемъ ли? никако же; но по созволенію обѣя страны, послана ко Апостоломъ и старцамъ во Іерусалимѣ, яко да тѣмъ соборнымъ опредѣленіемъ разрушаі распри, и тишину сотворять въ людехъ, еже и бысть. Апостоли бо и старцы, тогда бывши во Іерусалимѣ, собравше соборъ и призвавше Духа Святаго, тако опредѣлиша: назволися Духу Святому и намъ; нѣчто же множае возложить вамъ тяготы развит нуждныхъ сихъ; огребатися отъ идоложертвенныхъ, крови и удавленныя и блуда; и елико не хотете вамъ быти, другимъ не творите: отъ ныже соблюдающе себе, добрѣ сотворите (Дѣян. 15, 25.). Здѣсь сугубо разсужденіе предложи: Первое, распри
сію о обрѣзаніи можаху довольно опредѣлить Павелъ и Варнава, бяку бо оба апостоли, пророцы и учителя, бяку бо оба Духомъ Святымъ избраны въ дѣло благовѣстія, оба проповѣдаша Евангеліе на многихъ мѣстахъ, обаче сихъ не сотвориша, дающе себѣ во образъ всѣмъ, яко сицевыя распри, яже бывають о вѣрѣ, къ старѣйшинамъ церковнымъ и къ соборомъ во определеніе приноситъ подобаетъ. Второе, на ономъ соборѣ апостольскомъ како опре. дѣлена бысть распри о обрѣзаніи? отъ писанія ли? Мочно быше Писаніе привести и отъ страны о обрѣзаніи и противно обрѣзанію. Отъ страны о обрѣзаніи Писаніе въ книгахъ Бытія въ главѣ 17, яствственно глаголеть: обрѣжете плоть конечную вашу. И ниже: необрѣзанный же мужескъ полъ, ниже не обрѣжетъ си плоти конечныя ему въ день омный, по- губится душа та отъ рода своего, яко завѣтъ мой разоргъ. Вопреки жъ Писаніе противно обрѣзанію глаголеть въ книгахъ Второзаконія въ главѣ 1: и очистить Господь сердце твое и сердце племени твоего, и обрѣжетъ Господь сердце твое и сердце племени твоего. Здѣ же знаменуетъ писаніе, яко обрѣзаніе въ новой благодати не имѣаше быти оновѣ иудейское плотское, но въ его мѣсто обрѣзаніе сердца духовное, о чесомъ Іеремія пророкъ въ главѣ 4 глаголеть: обрѣжется въ Господѣ и отнимите предупсіа (крайнее плоти сердца вашихъ мужы иудины). Сія писанія быша и отъ страны обрѣзанія и противна обрѣзанію, и можаху приведена быти на ономъ соборѣ апостольскомъ: обаче не приведошаася, но исправленіемъ особинного присущіа Божіа, а не отъ писанія оную обрѣзаніе распри апостоли опре-
дѣла. По временяхъ апостольскихъ многихъ въ различныхъ мѣстахъ и летахъ прозибона распры о различныхъ догматъчъ вѣры, но всѣ соборами опредѣляющія, о чемъ и въ правила апостольскомъ въ главѣ 13 написано: дважды въ лѣто епископи да собираются церковныхъ ради вещей и Божественныхъ повелѣній; первое убо въ четвертую недѣлю по пасцѣ, второе же октябрь въ 12 день. Сіе убо правило преславныхъ апостолъ повелѣваеъ дважды въ лѣтѣ собору быти; но обаче сіе оставлено есть: ибо осмое правило шестаго собора, ниже въ Трулъ палатнѣмъ, и шестое ниже въ Никеи второго собора единою въ лѣтѣ повелѣваеъ въ коеїжэ областнъ отъ всѣхъ епископовъ собору быти о церковныхъ вещахъ и о божественныхъ повелѣній сказаніи и о разрѣшеніи недоумѣнныхъ и неразумныхъ винѣ. И аще которой епископъ нѣкія или епитетами тяжкими, си рѣчь запрещеніи или отлученіемъ связалъ, да и о таковыхъ вещахъ разсудить всѣ епископи. Время же едино собору уставиша между Пасхою и между мѣсяцемъ октябрьмъ. Такожде для тѣхъ и прочихъ дѣла очень надобно одному быть полномочному судѣ, который бы должность имѣлъ вездѣ, всякія доношенія и челобитныя отъ всѣхъ принимать и безстрастно разсматривать, и по нужнымъ, гдѣ надлежитъ, докладывать, и съ полученіемъ указа о всѣхъ государственныхъ и челобитчиковыхъ дѣлахъ вездѣ ради совѣтовъ засѣдатъ, и гдѣ далѣе полугодичнаго срока продолжаются дѣла, тѣхъ побуждать и принуждать, и завсегда о всѣмъ правду чинить.

Паче же всего должна отъ всѣго священнаго пи-
санна Ветхаго и Нового Завета и отъ соборовь и
отецъ святыхъ со всѣми и крѣпкими доводами
составится отъ богодухновенныхъ и премудрыхъ
мужей книга о должностяхъ особично всякаго чина
и правленія людей и должна соборомъ освидѣтель-
ствовано быть, дабы всякъ зналъ и вѣдалъ званіе
свое, и, прочитовая оную книгу, паче же о званіи
и должности своей, творилъ тако, ако же ему по-
велѣвается творить.

Книги всѣ, паче же новоизданныя въ недавнихъ
годѣхъ, повелѣть освидѣтельствовать собору: нѣть
ли въ нихъ какой ереси или атеизма, или богоот-
стуства, или противныхъ каковыхъ православію
ученій. И по освидѣтельствованіи соборномъ всѣ
непотребныхъ и церкви противныхъ или соблазнитель-
ныхъ отринуты и глубокому забвѣнію предати.

Дабы у насъ въ Россіи священство могло быть искус-
ное и разумное и вѣжливое, того ради надлежить по-
повскихъ всѣхъ дѣтей и диаконскихъ и дѣйствитель-
ныхъ дьячковъ и пономарскихъ и иныхъ, кто по-
хошеть обучать русской, греческой и латинской
грамматикѣ, учредивъ вездѣ по городамъ такихъ
учителей. А егда изучатся сему (или хотя когда
между ученіемъ, тамъ же, во уреченныхъ собранны-
ныхъ дѣй мочно собиратися), то учредить ради ихъ соб-
ственную школу, где бы имъ учитель самой искус-
ной и благоговѣйной и мудрой человѣкъ читалъ
на россійскомъ діалектѣ всѣ книги, паче же бы
Библію, Корычую, Бесѣды Іоанны Златоустаго, Нага-
зіанзина, Василія Великаго, Дамаскина, Аѳанасіа и
прочие святыхъ учителей церковныхъ, обрѣтающіяся
на славенскомъ языкѣ, и неудобы понятныя имя
тамо вещи толковать праведно и правильно, да и имъ самимъ читать давалъ бы всѣмъ порознь, и чего недоразумѣютъ, то велѣть бы о томъ себѣ безболѣз
ненно вопрошать.
Итако изученныхъ и вѣдущихъ добрѣ силу свя-
щенного писанія Ветхаго и Новаго Завѣта и пра-
виня всѣ святыхъ отецъ и толкованія, сихъ на
священство производить, а невѣжды отнюдь въ
священники не ставить; но и сихъ, еже есть
сие наученныхъ, добрѣ освидѣтельствовавъ: добры ль
житіемъ и нравы: и буде нерядны обрѣщутся, то
ставить; буде же ни, то ево иныхъ дѣла употреблять:
ябо сія имуть быть свѣтъ миру и соль земли, да
убо не помрачаются, ниже обузваютъ. Да весьма
бы хорошо боголюбивеннымъ мужемъ—учителемъ
всѣ Бесѣды Св. Иоанна Златоустаго и нравоученія
сокращенно, самые токмо избрать нужнѣйшіе вещи,
и то прямо и ясно издатъ ради лучшаго памятство-
ванія, и прочія книги, которыя на славенскомъ ді-
алектѣ темы, яко то Назіанзина святаго, язъяс-
нить, токмо не превратно, а дабы токъ самое, а
не что инное вместо иного изображено было и
засвидѣтельствовать всѣю церковью и соборомъ.
Все монашество и священство величаго требуетъ
исправленія: того ради нерядно бы возрѣтія въ чинѣ
духовной и велѣть его, какъ мочно, исправить, и
dать нмъ самыхъ пустынножителей въ главнѣйшіе
начальники, поискаѣ вѣдѣ по пустыняхъ, и дабы
tако ихъ содержать, яко же древне содержаны
были, и правила ихъ дабы нмѣ всеконечно возоб-
новлень были ж., о чемъ зѣло надобно настояти
на правительство духовное, дабы они о исправленін
духовного чина поощрялися крепко. И самым главным духовным персонам над ними надсмотривать, дабы не обленивались в звании своем, понеже истинного монашества и священства едва слышны в пребегает. Всё зло умножилися в народ непотребными о вёрь природа, о ядени завещанных в постъ брашень, и о постахъ, и о иконахъ, и о почитании святыхъ Божиихъ и о иныхъ вещахъ святыхъ пререкания и противословия: того ради преизрядная бы и пренязиящая вещь была за-претить о семъ во время кампаний и собраній пи-ровъ, каковых отнюдь ничего не говорить, а противниковъ тиковыхъ указомъ имать, и по уставамъ и правиламъ государственнымъ и церковнымъ праведно судить. Такожде всьмъ иноземцемъ всѣхъ сектъ повелѣть—отнюдь нигдѣ своихъ ересей въ Россіи не сѣять, и никого къ своему зловрию не наставлять, ни учить, ни о чемъ до вѣры надлежащемъ нигдѣ ни съ кѣмъ не говорить, развѣ о томъ, что до политики касается, подъ страхомъ штрафа великаго нымъ за сие. И сихъ бы къ самымъ высочайшимъ совѣтамъ и среднимъ отнюдь не при-писать, понеже сего обыкновения въ другихъ го-сударствахъ носитъ нѣть, кроме нашего; и того ради они зело въ насъ дерзновенны суть и безбоязненно и безъ всякаго опасенія ученія своя, церкви святой восточной противны, разсѣваютъ.

Диалектики и Богословій хотя часть перевесъ на русской языкѣ, а уже негдѣ и переведена диалектика есть, и симъ остроумнѣйшихъ юношъ велѣть обучать, и пока основания совершеннаго не уразумѣютъ отъ чтенія книгъ святыхъ отецъ и толкованія учт—
телей богодухновенныхъ, то загвящевать имъ, юношамъ, никакоже дерзать чести еретическихъ книгъ, а не искусными бы отнюдь не чести, о чесомъ и собственной заповѣдь церковная, еже еретическихъ книгъ не чести, весьма возвращается. Многие въ Богословіи, какои нынѣ въ Кіевѣ и здѣсь въ Москвѣ учать, заключенія утверждаютъ римскими недостоевѣрными и вѣры недостойными учителями, ниже святыми, яко: Бонавертурою, Васквешомъ, Эммою Аквинатомъ, Бернардомъ и иными, симъ подобными, Церкви восточной противными; того ради догматы и заключенія такмо самые нужнѣйшіе во училищахъ, паче же въ Богословіи, ко ученію юношамъ предавать бы, и ония не сицевыми учителями, церкви святой противными, но самыми вселенскими учителями утверждать, яко то: Василіемъ Великимъ, Авгасіемъ, Кирилломъ Александрийскимъ, Кирилломъ Іерусалимскимъ, Іоанномъ Златоустымъ, Григоріемъ Богословомъ, Іоанномъ Дамаскинымъ и древними — Иустиномъ мученикомъ, Климомъ, папою римскимъ и симъ подобными, а не оными злобѣрными. Такожде и книги сихъ вышереченныхъ вселенскихъ учителей, которые не обрѣтаются на славенскомъ діалектѣ въ Россіи, прямые, а не подложные, (ибо и подложные суть подъ именемъ тѣхъ святыхъ учителей), велѣть бы искуснымъ учителемъ въ Кіевѣ и здѣсь въ Москвѣ нелишьо перевести на славенскій языкъ, и самому главнѣйшему богодухновенному и премудрѣйшему учителю, поискахъ таковаго, велѣть исправить со оною примѣнию книгою, отъ коей переведена и въ засвидѣтельствованіе собору предложить, посему и напечатать. Итакъ
церкви святой будет оттуду великая польза, и священство уразумеется зло, и ереси погибнуть, и учителя гулять и проповедовать не стануть. Такожде и конкорданию на священную Библию издать или уже обретающуюся изданную напечатать. Итако во имя Пресвятых Троицы священная Библия и правила церковная и государственное полное уложение и правосудие и прочая нашествием Духа Святого утверждаться имуть во веки.

II. Вторая часть книги сей, прилежащая к любви ближняго, самой прямой и истинной: возлюбим бо, глаголет Господь, ближняго твоего, яко себя самого.

Заподлинно признаваю, что по множеству народа недозволно в государства нашем денег, понеже съ начала государства только съ тридцать миллионов рублей сдѣлано всякой манеты, и таким малым числом какъ будет довольно такъ многонародное государство? Ибо всѣм известно, что по переписи однихъ крестьян мужеска пола пять миллионов человѣк явилось, а женска пола может быть столько жъ, а и прочаго народа обоихъ полов не меньше того жъ числа, а всѣхъ людей съ двадцать миллионов будетъ. А на каждаго человѣка по послѣдней мѣрѣ по тридцати рублей манеты быть надобно, итого на двадцать миллионов человѣк шестьсотъ миллионовъ рублей манеты идругъ надѣлать бы потребно, а надѣладь за всякагда иметь одну половину въ капиталѣ, а другую въ народѣ, и такимъ числомъ всякая нужды управить и народу удовольствовать возможно; и тако
по милости Иисуса Христа весь благая увидим. 
A нынѣ отъ крайнихъ недостатковъ бѣдные люди изъ досимокъ и правежей вынужены не могутъ, и въ сущей нищетѣ гладомъ таютъ, и отъ крайней скудости многие бѣдства терпятъ, какъ поселенцы, такъ и граждане, и дача жалованья и государственные надобные производства и строения, за недостаткомъ денежнѣй казны останавливаются. А ко исправлению инаго способа нѣть, токмо что о умножении мелкой мѣдной манеты безъ всякаго опасенія привлѣнное надобно трудиться, понеже отъ прибавленія оныхъ мелкихъ мѣдныхъ денегъ государству пользу и народу помощь такая: при удовольствованіи оныхъ какъ морскимъ амьралтейскимъ, такъ и сухопутнымъ армейскимъ полкамъ и штабскимъ служилемъ будетъ дача по окладомъ ихъ жалованья по всегодно, безъ задержанія, мелкою мѣдною манетою, со всякимъ благодареніемъ, понеже поддой народъ, какъ купечество, такъ и поселенцы, оную манету пріемлютъ благодарно, паче мелкихъ серебряныхъ денегъ. Служилемъ же всѣхъ чиновъ людемъ общая сумма въ дачѣ бываетъ и на другіе росходы число превѣликое, котораго серебромъ и золотомъ удовольствовать не токмо вскорѣ, но и съ продолжительнымъ временемъ управится невозможно, на что свидѣтельствуетъ приносъ серебра въ манетной канторѣ; и тако нынѣ за недовольствомъ серебряной манеты отъ неполученія въ подобные времена повсѣдневно жалованья, и отъ старыхъ доимокъ и отъ всякаго недостатка нижнихъ чиновъ люди имѣютъ великіе скудости, и, какъ въ народѣ слышно, многие гладомъ таютъ, отчего пріемлютъ разные горки.
смерти, а оное все отъ мѣдной манеты конечно пресвѣчено будетъ, и нетокмо помянутые нижніе, но и всѣ чины будутъ довольны. Но еще въ губерніяхъ и въ городѣхъ могутъ удовольствованы быть и святыя церкви со всѣмъ ихъ причетомъ и содержаться при оныхъ академіи и прочія учебные школы, страннепріемницы и гошпитали, и всякое каменное и прочее строеніе, и фабрики и рудныя заводы рас пространятся гораздо скорье серебреной манеты. Того ради надлежить каждому губернатору и воволѣ въ нынѣшнее нужное время, покамѣсть серебра и золота весьма умножится, отдавать на денежные дворы по нѣсколькую сотъ пудъ отъ своей губерніи въ передѣлъ мѣдн., и, заплатя за задѣльные и за припасы, брать имѣ манетою на всѣкіе расходы, и отъ той манеты придѣломъ не токмо вышерѣчен ныя нужды могутъ править, но и хлѣбные запас ныя магазейные во всѣхъ городѣхъ и въ знатныхъ селахъ запасать могутъ, изъ которыхъ, когда на торговь на хлѣбъ подымется цѣна выскакая, тогда въ народѣ изъ магазейновъ всѣкой хлѣбъ имѣтъ быть продаванъ передъ торговою цѣною съ знатною уступ кою. А когда гораздо цѣна сбудетъ, паки напол нять магазейны, а самыхъ объѣдняльныхъ людей, кто бы какова званія ни былъ, такими приѣльными день гами и хлѣбомъ ссужать и даромъ, за что подастъ Господь земли нашей всѣдашнее плодородіе.

И для того весьма легкую мѣдную монету умножать надобно, понеже чрезъ оную не токмо тѣ выше упомянутыя дѣла, но и прочіе всѣ государственные нужды могутъ приведены быть въ скорое доброе состояніе.
А делать бы пятаковечную легкую токмо въ одного золотника монету, которой монеты изъ одного пуда мѣди сто-девяносто-два рубли выйдет, и у одного пуда за всѣми расходы сто-восемьдесят-два рубля иметь быть привѣльных денегъ, и такое привѣльные деньги можно щедрою рукою держать на всякіе расходы, на нихъ же и золото и серебра отсюду множество достать возможно.

А получа дѣлать золотую и серебряную монету против лучших чужестранных золотых и ефимковъ надобно, и такая россійская манета во всемъ свѣтѣ будет славна и пріятна.

А надѣлать оной, надлежитъ двѣ трети имѣть въ капиталѣ неподвижно, а на нужные расходы употреблять токмо одну треть, а вместо капитальной суммы вездѣ употреблять вышервѣченную легкую мѣдную монету, а напаче на покупку изъ странъ и въ своемъ государства серебра и золота; такожде и на вымѣѣ ходачей серебряной и золотой монеты, которой манету изо всѣхъ командъ собирать въ капиталѣ, а вместо оной отдавать на расходы мѣдную манету, или и вдругъ все изъ народу вымѣнять указомъ.

А платить какъ за российской, такъ и за ино-по тридцати копѣекъ, а за рубль серебряной и за странной червонной по двѣстѣ ефимокъ по сту по двѣнадцати копѣекъ, за которую цѣнѣ всѣ съ великою охотою обмѣнивать будутъ; и тако золотая и серебряная монета токмо за одни труды дарова быть казну возвратится.

А вымѣнявъ оную монету, потому держать три части въ капиталѣ, а четвертую часть въ государ—
ственной употребить банкъ, которой банкъ сочинить изъ той четвертой части и изъ мѣдной легкой же монеты до тридцати миллионовъ, изъ котораго банка государственныхъ нуждъ и строений исправить, и всякаго званія людемъ давать деньги взаймы безъ процента, отчего имѣть быть сущей всему государству прибытокъ.

Первое, что по милости Христовой всѣ христиане во обществѣ имѣть будутъ свободное житіе и пищу, а монета серебряная и золотая въ комерціи добротою ославится, а цѣлость ея завсегда въ своемъ государствѣ въ неподвижномъ капиталѣ сохранится, а мелкая мѣдная монета по обычаю всего свѣта при лучшей нижнею монетою безъ всякаго порока останется. Второе, отъ торговъ ихъ умножится въ казну пошлины. Третье, между людьми убойства, разбоевъ, грабежей и злыхъ нападокъ весьма убудеть. Къ тому же во всѣхъ провинціяхъ и въ городахъ губернаторомъ и воеводамъ повелѣть на оную же легкую манету магазейны сдѣлать и накупать въ нихъ всякаго хлѣба, и когда съ крестьянъ спрашивать будутъ подати, тогда за всѣхъ денежные и хлѣбные подати заплатить изъ казенныхъ же денегъ, а хлѣбъ изъ магазейновъ, а крестьянномъ за такую милость повелѣть вездѣ подъ всякой хлѣбъ и подъ пеньку земли росчистить и распахать и ука- возить и сѣнокосы умножить предъ прежнимъ городдо болѣе, и всю осѣять; а кто не имѣетъ столько сѣмянъ, тѣхъ потому въ ссудять изъ магазейновъ даромъ, за что подастъ Богъ плодородіе и во всемъ изобилие. На ту же мѣдную манету отсылъ поку-
пать изъ банка алмазы и другое каменное драгое, жемчугъ и прочие вещи драгие, что приходятъ изъ другихъ краевъ, и накупля, паки отвозить за море, и тако вездь на серебро и золото продавать охотникомъ и на прочные мѣнать товары. А продавать и мѣнять гораздо дешевле противъ купли, наверстывая оное, что самимъ вышерѣченные товары пришли на даровую манету, и чрезъ такой способъ со всѣмъ свѣтомъ имѣть быть въ торгахъ славная комерція. Оттого же фабрики и рудные заводы будуть въ Россіи сильны и весьма умножатся, и люди гулять не стануть, понеже всѣхъ работать принудятъ прибытки. А ежели имѣется о вывозѣ мѣдныхъ денегъ изъ за рубежей сухимъ путемъ и водою и о векселѣ и великомъ ихъ умноженіі въ государствахъ какое сумѣніе, и такого сумѣнія имѣть не надлежать, понеже народному посольству во всѣмъ свѣтѣ дѣлать манеты подъ смертнымъ запрещеніемъ; а на манетныхъ дворѣхъ нигдѣ чужей манеты дѣлать не будуть, а хотя бѣ кто отважасть нѣсколько сдѣлать и повезь въ чужіе государства, не того крылько смотрать присяжные и повѣренные отъ акцизовъ и афіцеры на заставахъ и у портовъ, о чемъ издавне указами утверждено и паки подтверждѣть мочно, чтобъ того при осмотрѣ на крылько стерегли, дабы въ Россію мѣдныхъ и серебряныхъ фальшивыхъ денегъ, такѣ и изъ Россіи золота и серебра слитками и въ послѣдѣ и серебряной манеты, никто не провозили.

А по векселѣ, ни малого имѣть сумѣнія не надлежать, понеже онаго не болѣе трехъ сотъ тысячъ въ году бываетъ, и мочно для него упо-
требить одну вышервченнную серебряную и золотую хорошую манету, которую и кущам, кто вексельную потребу заполняю доказает, давать изъ капитала на обмѣнъ мѣдной манеты рубль за рубль безъ всякаго задержаний. А хотя бы вексель и повысился, и тогда неприлично считать и ровнять малую кроху убытка съ великоою горою прибытка.

И за вышеписаннымъ суммъніемъ для настоящей всенародной нужды передѣлу мѣдной манеты отставливать не надлежитъ, но до нѣсколько миллионовъ умножить надобно, понеже нижней манетѣ быть мѣдной не противно: ибо древней сей обычай и во многихъ государствахъ ведется безперерывно, за нѣсколько сотъ лѣтъ делаютъ въ прибавокъ повсегодно, и потому вездѣ у нихъ надѣлано много миллионовъ, отъ которыхъ великая помощь народу, и оное заблагоразсуждается быть истинною, безъ-убыточною помощю, противъ чего и въ Россіи въ государственную помощью и въ народную пользу мѣдной нижней монетѣ быть, и умножать одну надлежитъ даже до многихъ миллионовъ.

Къ тому же разумѣется, что учтенное прошлое 1723 года опредѣленіе о приносѣ серебра въ передѣлъ манеты съ платежемъ однѣхъ задѣльныхъ денегъ на пласно отставлено, понеже въ краткое время было приносъ серебра весьма умножился, для чего и нынѣ оное здравое дѣло возобновить означъ надобно.

А вывозъ золоту и серебру наипаче случился тогда, когда были съ войскомъ въ чужихъ краяхъ; такожде бываетъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда кому случится изъ другова государства, служа и торговавъ здѣсь, чрезъ
щастіе свое пріобрѣсти немалой капиталъ пожитковъ, на которые, поущая золотые ефимки и сребро и золото въ дѣлѣ, и въ домахъ своихъ держать величіе сервисы, а по службѣ выѣзжать въ свои отечества, и тѣ деньги золотые, сребро и золото въ дѣланныыхъ вещахъ вывозятъ и напередь высылаютъ, у которыхъ напредъ того ничего не бывало.

И на сие разумѣется, дабы такимъ людемъ сребра и золота въ деньги, въ золотой и во всѣкой посудѣ, изъ Россіи не вывозить, а при отѣѣдѣ бы ему за оное отдавать мѣдную манетою, или россійскими товары настоящими цѣнами, отъ которыхъ товаровъ Россіи убытокъ не будетъ, а и по-минутнымъ, кому товары отданы будутъ, по продажѣ въ другихъ государствахъ, гдѣ такихъ товаровъ не обрѣтается, кроме вывозу изъ Россіи, будетъ немалой прибытокъ.

А когда Богъ дасть рудные заводы произойдутъ, и серебра и золота и мѣди своей будетъ довольно, и указано будетъ легкую мѣдную манету въ государствѣ убавить, то надлежитъ черезъ оную же мѣдную легкую манету надѣлать многое число мѣдныхъ платовъ, чтобъ противъ цѣны мѣди было во оныхъ всѣомъ, и на тѣ платы легко вымѣнять легкую манету изъ народу низеписаннымъ распорядкомъ будетъ возможно. Наприимѣръ: сначала бы выдать капитальныхъ денегъ или золотыхъ, или товару какова, на два миллиона, и на нихъ купить мѣди по десяти рублей пудъ, двѣ сти тысячъ пудъ, и изъ ней сдѣлать мелкой манеты, которыхъ бы было по двѣ сти рублей въ пудѣ, и тако изъ
двухсоттысячную пудь мѣди будетъ той манеты сорокъ миллионовъ рублевъ, на которые купить мѣди такожде по десяти рублевъ пудъ, и того четырь милиона пудъ, и передѣлать оную мѣдь въ платы, и заклеймить въ платахъ по десяти жъ рублей пудъ, и тако въ платахъ будетъ сорокъ же миллионовъ рублевъ. И тѣми платами вымѣнять изъ народу вышерѣченную мелкую манету сорокъ миллионовъ рублей, которые такожъ въ платы передѣлать, и того будетъ въ платахъ два миллиона рублей, на которые вымѣнять монеты, денежки и полушки, два же миллиона, и отдать оные за капитальные деньги. И тако сорокъ миллионовъ рублей внутренней цѣны въ государство войдутъ безъ казеннаго и народнаго убытку, даромъ, понеже и на строеніе заводовъ и на задѣлные деньги тѣ же даровые платы, изъ народу, принявъ въ подати, паки съ народною же помощью во всѣкіе расходы употребляться, и тако тѣ платы во всѣкіхъ обращеніяхъ стали быть даровыя. А когда такъ легко оныхъ умножить мочно и клеймить на нихъ цѣну, какова въ которомъ году мѣди настоить будетъ цѣна въ окрестныхъ государствахъ, возможно, отчего своему государству убытку не будетъ, а будетъ доброта такая: первое, что мѣдь всегда дешева будетъ; второе, что такой доброй товаръ отъ россійскихъ портовъ отпускаться будетъ и въ чужіе государства, на который золото и серебро отвсюду въ государство получать свободно; третіе, и въ капитали оныхъ довольно число имѣть надобно, понеже, въ нужное время скоро изъ тѣхъ платовъ возможно на всѣкіе расходы, паки надѣлавъ, умножить мелкой
манеты. Другой, примѣрной же и такожде весьма удобной на убавку изъ народа мелкихъ мѣдныхъ денегъ сей есть способъ. Сначала на размноженіе суммы дать бы десять тысячь пудъ сибирской мѣди по четыре рубля пудъ, тоаго на сорокъ тысячь рублей. Изъ той мѣди сдѣлается два миллиона рублей легкой манеты, на два миллиона купить серебра по двадцати копѣекъ золотника, итого двѣ тысячи шестьсот четыре пуда шесть фунтовъ шестьдесят четыре золотника, изъ того серебра сдѣлать рублевки нынѣшней седьмдесятой пробы, итого будетъ два миллиона триста пятдесятъ двѣ тысячи девятьсотъ сорокъ одинъ рубль и три золотника, и тою манетою вымѣнять изъ народа мелкую мѣдную манету, и на нее паки купить серебра, которое такожде въ рублевки передѣлавъ, мелкую манету вымѣнять. И съ такими распорядкомъ сколько потребно будетъ серебряной манеты скоро и безубыточно ввестъ въ государство возможно. А потомъ ту мѣдную манету передѣлать въ платы, и тако самую чистую серебряную и золотую манету умножить въ государствѣ безъ казенного и народного убыточно возможно, которая умножится за одни труды даровая, а мелкая мѣдная манета обратится въ платы. А понеже нынѣ на Камѣ на Верхотурскихъ горахъ, на Кунгурѣ и въ Казани и на Олонѣ сысканы мѣдныхъ богатыхъ рудъ прямые амбрухи и флецы, также и серебряныя руды съ свинцомъ въ Нерчинскомъ и въ Кунгурѣ на Подволошномъ рудникѣ сысканы жъ и прочие квасцовыя и сѣрныя руды во многихъ мѣстахъ пріисканы жъ, и по пробамъ мѣдь, серебро и золото въ себѣ имѣютъ, а на Дону ка-
менное уголье, въ Пустозерскомъ уѣздѣ неотной ключь, о чемъ значитъ въ Бергъ-Коллегіи въ дѣлахъ и въ пробовальныхъ реестрахъ именно, и въ изъ того при помощи Божіей въ государственную пользу доброму плоду стало быть надежно, токмо надобно приложить ко всему трудъ прилежный. А и нынѣ уже нѣсколько тысячъ пудъ чистой мѣди въ разныхъ мѣстахъ выплавлено, которая за всѣми убытки обошла сама цѣною дешевою, а и серебро Нерчинское такожде обходится дешево. И понеже въ Нерчинскѣ, на Камѣ, и на Олонцѣ, и въ Казани, и въ прочихъ многихъ мѣстахъ, по подлиннымъ оттуду нынѣ вѣдомостямъ и руднымъ дѣламъ мѣста угожіе и всякіхъ рудъ и уголья и мастеровыхъ людей, и работниковъ имѣется довольно, и того ради, гдѣ нынѣ плавятъ на три горна, тамъ вдругъ на тридцать и болѣе плавить надобно. Въ добываніи же и въ плавкѣ рудъ не великая мудрость: сколько надобно, въ полгода изъ простыхъ мужиковъ работѣ той научить можно. И тако по милости Иисуса Христова въ недолгомъ времени весь народъ исправить и обогатить возможно.
Книга написанная отъ брата Георгия.
Летопись книги, где сказано, что известно местоположение и сиона: сиречь: Церковь сихъ. Испан и братъ его имѣлъ написано: тамо сидѣлъ отъ Господи Властветъ Писанъ икона и орѣхъ сихъ: Церковь есть — местоп вагающее, мѣсто архангеловъ и Церковь Кахи, само птъ него. Испан

________________________ 
с. 190, — с. 155, с. 5.

Павелъ до апоста и мнѣніе бывъ цѣлый, ансамбровъ снѣмъ сломъ, есть сиречь иисус въ россіи: Пахъ власовъ и архаритъ.
Глѣтпъ, тамо егда была бѣлѣй тромъ, слѣдуя свѣтъ на землевъ: бѣлѣй и ступени волосовъ.

________________________ 
списокъ 9, с. 71, на об. въ печ. с. 85, с. 14.

Книга написанная отъ брата Георгия.
Летопись книги, где сказано, что известно местоположение и сиона: сиречь: Церковь Пахъ икона и сихъ написано.