ЖИТИЯ СВЯТЫХЪ

УТЯНУХЪ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКОВЬ

А ТАКЖЕ УТЯНУХЪ

ГРЕЧЕСКОЙ ЦЕРКОВЬ,

ЮЖНО-СЛАВЯНСКИХЪ, ГРУЗИНСКИХЪ

И МѢСТНО УТЯНУХЪ ВЪ РОССИИ.

МѢСЯЦЪ АВГУСТЪ.

Д. И. Протопоповъ.

МОСКВА.
ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА Д. И. ПРѢСПОВА.
1885.
У КНИГОПРОДАВЦА-ИЗДАТЕЛЯ

Дениса Ивановича Просенова,
в Москве, на Никольской улице,
продаются следующие книги:

ТОЛКОВАНИЕ НА АПОКАЛИПСИСЪ

Андрея, Архиепископа Кессарийского.
Вновь переведенное с греческого П. М. Б.-м.
М. 1882 г. Ц. 1 р. 50 к.

СМЕРТЬ ГРЯШНИКА ЛЮТА.
На гръщикахъ вопиет аростъ Господня (стр. V, 7)
Если не уберёте, что это Я, то умрете во грехахъ
своихъ (Иоан. VIII. 24). Идиотъ Мена, проклятый
во огнь вечный, уготованный диаволу и ангеламъ его
(Мат. XXV. 41).
М. 1884 г. Ц. 50 к., съ перес. 75 к.

СРЕБРОЛЮБИЕ
ОДИНОЙ ИЗЪ СЕМИ СМЕРТНЫХЪ ГРЪХОВЪ
Удобною верблюду пробить сквозь вогульныя уши, нежелая
богатому зовти въ царствие Божие.
М. 1879 г. Ц. 40 к., съ пересылкою 65 к.

СКАЗАНИЕ О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
ИМЕНОЕМЪ ТРОЕРУЧИЕЮ
и находящейся на святой горѣ Афонской
въ Хилондарскомъ монастырѣ, собраннымъ
изъ достовѣрныхъ источниковъ, съ приложениемъ описанія монастыря Хилондарского
и молитвы ко Пресвятой Богородицѣ.
М. 1880 г. Ц. 75 к.

СЕМЬ СМЕРТНЫХЪ ГРЪХОВЪ,
съ присоединеніемъ статей о грѣхѣ вообще
и о наказаніяхъ за грѣхи.
Собранны и замѣщованы изъ твореній святыхъ отцевъ,
Тихона Воронежскаго, Димитрия Ростовскаго и другихъ.
Н. М. Бородина.
М. 1882 г. Ц. 40 к., съ пересылкою 65 к.

ПЬЯНСТВЪ
И ДРУГИХЪ ХУДЫХЪ ПРИВЫЧКАХЪ
куренія табаку, свернисловіи, пьяніи
мѣрскихъ писейчъ, игрищахъ, катаніяхъ,
сусвиріи и божоб.
Съ указаниемъ какъ должно жить
чтобы счастливымъ быть.
М. 1884 г. Ц. 20 к., съ перес. 45 к.
ЖИТИЯ СВЯТЫХ

ЧТИМЫХ НАРОДОЗАКОНОМ РОССИЙСКОМ ЦЕРКОВИ

А ТАКЖЕ ЧТИМЫХ

ГРЕЧЕСКОЙ ЦЕРКОВИ,

ЮЖНО-СЛАВЯНСКИХ, ГРУЗИНСКИХ

И

МЪСТНО ЧТИМЫХЪ ВЪ РОССИИ.

МЪСЯЦЪ АВГУСТЬ.

Д. И. Протопоповъ.

МОСКВА.
ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА Д. И. ПРЪСНОВА.

1885.
Отъ Московскаго Комитета для цензуръ духовныхъ книгъ печатать дозволяется. Москва 1884 года, Генваря 14 дня.

Цензоръ протоиерей Михаилъ Боголюбский.

Типографія Ф. Іогансонъ. Покровка, Ялтинъ пере., д. Пресновъ.
Минящий август.

1-е число.

Прихождение честнаго и животворящаго Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу Христу Богу нашему и Пресвятой Богородице Марии, матери Его. Св. ветхозаветных муч. Елеазара священика и седми по плоти братий, нарекаемых Маккавей, и матерей их Соломони и иных многих. Св. 9 муч. въ Пергии: Левонтия, Атия, Александра, Кицдев, Минсног, Кириака, Минобиа, Катуна и Евклии.

(Mуч. Напы новаго. Муч. Елеазара. Муч. Кирика. Муч. Теодора. Муч. Полиевкты. Муч. Маны, Михея и прочих. Св. Тимофея, еп. эпифанского, чудотворца. Силуанскія иконы Божией Матери).

Прихождение Честнаго И Животворящаго Креста Господня.

Празднество это установлено въ Константинополь, по причинѣ болѣзней, весьма часто бывавшихъ тамъ въ августѣ месяцы. Въ отвращеніе этихъ болѣзней, въ Константинополь надрлеве утвердили обычай выносить честное древо креста на дороги и улицы для освященія мѣстъ. Наканунѣ, т. е. 31-го июля, крестъ выносили
изъ царской сокровищницы и полагали на св. трапезѣ великой Софийской церкви. Съ этого и до самого дня празднования Успенія Богородицы, творя литіи по всему городу, предлагали его потомъ народу для поклонения. Это и есть происхождение честнаго креста. Августа 14-го крестъ опять возвращался въ царскія палаты. Этотъ обычай, соединенный съ другимъ обычаевъ Константинополя—освящать въ придворной константинопольской церкви воду первого числа каждого мѣсяца (исключая январь, когда освященіе совершается 6-го числа, и сентябрь, когда совершалось 14) и послужилъ основаніемъ праздника въ честь свв. и животворящаго Креста и торжественнаго освященія воды на источникахъ, которое совершается 1-го августа. Обычай изношения древа Креста Господня изъ царскихъ палатъ въ Софію предъ 1 августа существовалъ уже въ 9-мъ вѣкѣ; въ обрядникѣ Константина порфиророднаго изложены подробнѣ правилъ, когда выносить крестъ изъ палатъ предъ 1-е августа: иногда выносили за 8 дней, иногда за 7, 6, 5, 4, 3 и два дня. Въ Россіи до конца 14 и начала 15 вѣка, т. е. до введенія иерусалимскаго устава, въ упра треблявшихся у насъ съ 11 вѣка студійскихъ миѳахъ ни 31 июля, ни 1 августа не было никакой службы кресту (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2-й замѣт. стр. 222—223. Христ. чт. 1852 г. ч. 1, стр. 506.).

ПРАЗДНЕНСТВО ВСЕМИЛОСТИВОМУ СПАСУ И ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЩѢ.

Празднество это установлено въ царствованіе греческаго царя Мануила и Россійскаго великаго князя Андрея Боголюбскаго, при патріархѣ цареградскомъ Лукѣ и митрополитѣ кievскомъ Константинѣ и епископѣ рос-
товском Несторъ. Въ 1164 году случилось и греческому царю, и русскому князю въ одинъ и тотъ же день выступить на брань: одному изъ Константинополя противъ сарациновъ, а другому изъ Ростова противъ болгаръ (закамскихъ). Господь даровалъ обоимъ побѣду: царь греческій побѣдилъ сарациновъ, а князь русскій—болгаръ и сдѣлалъ ихъ своими данниками. Выступая въ походь, Вологобскій взялъ съ собою животворящій Крестъ, Господень и икону Богоматери, каковую святѣнно несли предъ его полками священники въ ризахъ, служа молебны, окропляя святою водою воинство и приобѣщая св. Тайнѣ готовящихся вступить въ битву. Господь видѣлъ помочь рабу Своему: не только въ битвѣ одолѣлъ онъ враговъ, но и взялъ приступомъ столицу Болгарскаго царства—городъ Брахимовъ, расположенный на берегу Камы. Когда Андрей Вологобскій возвращался съ поля битвы, онъ увидѣлъ слѣдующее чудное явленіе: отъ княжескаго знамени (стяга), на которомъ была изображена икона Спасителя, проливался какъ-бы лучъ свѣта на все воинство русское. Князь съ благоговѣніемъ паль предъ иконой, вознося благодареніе Господу и Его Матері. Одержавъ послѣ этого еще нѣсколько побѣдъ надъ болгарами, князь Андрей со славою возвратился во Владимиръ.—Ясныхъ указаній на праздникъ Всемилостивому Спасу и пречистой Богоматері, по случаю побѣды надъ сарацинами императора Мануила, нѣть ни у греческихъ историковъ, ни въ богослужебныхъ греческихъ книгахъ. Впрочемъ въ исторіи императора Мануила, который велъ не мало войнъ съ разными народами, можно найти случай, возбуждавшій царя къ особенному благодаренію Бога за успѣшное окончаніе войны и за счастливое избавленіе отъ великихъ опасностей во
время войны. Особенно обращают на себя внимание два случая в его жизни: это во-первых, победа над паннонцами и паннонциами в Европе за Дунаем. Царь поручил начальство над войском Константину Константину, а сам, по совету окружавших его, остался в Сардинии и молил Бога Спасителя, чтобы Он был вождем его войска. 8 июня произошло весьма упорное сражение: паннонцы потерпели сильное поражение. Царь, услышав объём вари, блистательной победы, в радости и восторге принимает благодарение Богу, и через несколько дней, и сам торжественно вступает в столицу.... Впереди его хода серебряная выложенная колесница, запряженная бдыми конями, и на ней стояла икона Богоматери, непобедимой Защитницы и Соратницы царя. Последнего у императора Мануила другая была жестокая война — с турецким султаном или с сарацеными. Царь сам началство вызвал над войском и подвергался лично многократным и чрезвычайным опасностям, хотя победа досталась врагу, но самое спасение царя неистинно можно считать чудом милости Божией и не могло не возбудить в царя особенных чувств благо- дарения Богу. Это было в сентябре, но поход, ко- нечно, начался рано, в августе. После этой битвы были два удачных выступки у греков с сараценами, и одна из них под предводительством царя против сарацен в лакерийских и панасийских. Эти события и суть та, которая подали повод и предрасположили импе- ратора Мануила установить праздник Всемилостивому Спасу и Его Матери. Время победы Боголюбского над болгарами назначается нашими летописцами в 1164 году, и епископ о войнах Мануила с турками, хотя не описаны годами, но расположены так, что
ближе к концу, чъмъ къ началу его царствованія. т. е. тоже къ 1164 году. Извѣстно же изъ Россіи о чрезвычайной помощи Божіей въ войнѣ противъ болгаръ естественно еще болѣе располагали Мануила къ воспоминанію избавленія отъ опасностей и установленію Спасу общаго христіанскаго праздника, которому начало положено было уже въ Царьградѣ освященіемъ воды въ Софіи 1 августа. Изъ Константинополя, по этому поводу, была прислана грамата къ русскому митрополиту или князю, въ конец которой говорится: „азъ же написахъ се малое писаніе повелѣніемъ царя Мануила и всего процата церковнаго, да празднуемъ вен общѣе праздникъ сей мѣсяца августа въ 1 день въ славу Всемилостиваго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Пречистѣ Его Матерѣ“. Князь, посовѣтовавшись съ своими архіерейми, установилъ празднество 1 августа, въ воспоминаніе силы крестной, дарованной побѣду. Въ Русской церкви праздникъ Спасу и Богоматери 1 августа существовалъ несомнѣнно въ 12 вѣка, хотя служба въ этотъ день Кресту и Всемилостивому Спасу встрѣчается не ранѣе 15 вѣка, со времени введенія іерусалимскаго устава; до этого же времени празднованіе, вѣроятно, совершалось молебнымъ пѣніемъ (Прологъ. Четы-Минен. Мѣсяц. Вост. А. Сергія т. 2-й замѣт. стр. 223—224).

СВ. ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ МУЧЕНИКОВЪ: ЕЛЕАЗАРА И СЕДМИ ПО ПЛОТИ БРАТІЙ, НАРИЦАѢМЫХЪ МАККАВЕЙ: АВИМА, АНТОНИНА, ГУРІЯ, ЕЛЕАЗАРА, ЕВСЕВОНА, АЛИМА, МАРКЕЛА И МАТЕРИ ИХЪ СОЛОМОНИИ И ИНЫХЪ МНОГИХЪ.

Послѣ плѣна Вавилонскаго, находясь подъ властью то египетскихъ Птоломеевъ, то сирійскихъ Селевкидовъ.
иудеи невольно знакомились с греческим языком и греческою образованностью. С течением времени среди иудеев, особенно среди их высшего класса—старейшин и первосвященников, такое знакомство превратилось в увлечение; оставляя отечественный язык, преудобрегали отеческими законами и обычаями, они старались подражать и в языке, и в образ жизни грекам. Особенно сильно такое увлечение было в то время, когда Иудея находилась под властью сирйского царя Антиоха Епифана. В это время Иасон, брат праведного первого священника Онисы, сильный поклонник и подражатель греческой образованности и греческого общественного быта, купил себё у Антиоха за дорогую цену сань первосвященника и власть над Иерусалимом. Желая угодить царю и в то же время удовлетворяя своей скошенности, он, взяв над своею брата, первосвященника Ониса, и сделавшись архидеем, начал разорять отеческие гражданские порядки, и обычай, и стал вводить новые языческие. На краю Сионской горы он устроил здания на греческий лад, основав греческое училище—место для гимнастических упражнений юношества, словом, вопреки закону и отеческим обычаям, стал вводить пчестивые языческие обычай. Вследствие этого многие изъ иудеев—не только люди простые, но и многие из священников стали посещать здания, идя в греческое училище, упражнялись в гимнастике т. п. Юноши и люди молодые, увлекаясь невиданными языческими обычаями и удовольствиями, оставляли еврейские обычай, религию, преудобрегали образцпение и т. п. и переходили в язычество. Люди разсудительные и истинные ревнители отеческаго благочестия, взирая на творимя беззакония, съ сожалением говорили о разрушении закона Вождя, объ
оскверненій святаго храма и плакали о погибели многиехъ своихъ соотечественниковъ, неразуменно увлекавшихся нововведениею Иасона. Постѣ свержения съ первосвященничества Иасона языческіе нечестивые обычаи не прекращались: преемникъ Иасона, Менелай, еще ревностнѣе своего предшественника распространялъ языческое нечестіе. Пробывъ недолго первосвященникомъ, Менелай былъ свергнутъ своимъ братомъ Лизимахомъ, который тоже недолго былъ первосвященникомъ: за похищеніе церковныхъ сосудовъ и золота изъ храма онъ былъ убитъ народомъ. Сдѣлавшись опять первосвященникомъ послѣ смерти брата, Менелай, мстя за смерть брата, умертвилъ многохъ неповинныхъ изъ иудеевъ. Когда въ Иерусалимѣ происходили такія нестроения и безпорядки и когда со дня на день умножалось языческое нечестіе, явилось дивное знаменіе, предвозвѣщавшее Иерусалиму наступавшія бѣдствія: въ продолженіе 40 дней въ воздухѣ были видимы сражающіеся между собою войска. Все находилось въ сильномъ страхѣ и недоумкѣ: что-бы могло означать это видѣніе? Въ это время разнеслась ложная вѣсть,— будто бы Антиохъ Епифанъ, отправившійся въ походъ на Египетъ, умеръ. Іудеи, возбужденные явленіемъ въ воздухѣ сражающихся войскъ и ложными слухами о мнѣной смерти своего отсутствующаго повелителя, возстали на защиту своей свободы и съ оружиемъ въ рукахъ устремились къ своей столицѣ. Но слухъ оказался ложнымъ, и видѣніе предвѣщало гибель иудеямъ. Антиохъ, раздраженный ихъ возстаніемъ, быстро подступилъ къ Иеру-

салиму; жители Иерусалима затворили предъ нимъ городъ, но не могли сопротивляться силѣ, такъ какъ между гражданами произошли несогласія. Царь Антиохъ взялъ городъ и велѣлъ воинамъ убивать всѣхъ, встрѣчившихся
на городских улицах жителей, и кромѣ того врываться въ дома и убивать мужчинъ и женщинъ, престарбѣльныхъ и юныхъ и даже младенцевъ. Въ три дня было убито до 80 тысячъ человѣкъ,—сорокъ тысячъ было заковано въ цѣпи и посажено въ темницу и столько же взято въ плѣнъ. Недовольство этою жестокою мстю, Антіохъ дерзнулъ войти въ храмъ Господень и взять золотой алтарь, золотые свѣтильники и кадильницы и всѣ драгоцѣнные сосуды; онъ похитилъ также и всѣ спрятанныя сокровища, все золото и серебро. Опустошивъ и скашевъ храмъ, Антіохъ возвратился въ Антіохію, оставя въ Иерусалимѣ и во всей Иудѣѣ мучителей.

Чрезъ нѣсколько времени царь объявилъ всему царству своему, что всѣ покланялись языческимъ богамъ и держались греческихъ языческихъ обычаевъ и законовъ. Всѣ подвластные Антіоху народы повиновались повелѣнію царскому, и даже многие изъ иудеевъ принесли жертвы идоламъ, измѣнивъ закону Господню. Чрезъ нѣсколько дней царь послалъ изъ Антіохіи въ Иерусалимъ одного изъ своихъ совѣтниковъ, родомъ грека, чтобы принудить всѣхъ евреевъ отречься отъ законовъ отечественныхъ, поклониться идоламъ и вкусить идоложертвенного мяса, въ особенности же запрещеннаго Моисеевымъ закономъ свиного мяса. Антіохъ повелѣлъ также обратить Иерусалимскій храмъ въ идолическое капище Зевса Олимпійскаго и поставить въ храмѣ статую Зевса. Посланникъ царскій, прибывъ съ войскомъ въ Иерусалимъ, началъ приносить въ Иерусалимскомъ храмѣ идольскія жертвы и сталъ убѣждать евреевъ къ идолопоклонству; многое евреи изъ малодушія спѣшили принести жертвы идоламъ, другіе же, боясь муку, бѣжали въ горы и пустыни. Иныхъ же насильно приводили въ день рождения царя
и въ прочие языческіе праздники къ идолскимъ жертвеникамъ и заставляли приносить жертвы; непокорныхъ волѣ господа подвергали мученіямъ и смерти. Народъ еврейский былъ въ страхѣ; никто не смѣлъ открыто называться иудеемъ, ни праздновать день субботний, ни обрѣзывать своихъ дѣтей, или дѣлать чего-либо-другаго по закону Моисееву: всѣ видѣли предъ собою муки и смерть. Въ то время двѣ женщины евреи были оклеветаны предъ царскимъ посланникомъ въ томъ, что они обрѣзали своихъ дѣтей по закону Моисееву; мучитель повелѣлъ взять ихъ и, повѣсивши младенцевъ за шеи, къ соскамъ матерей, водить ихъ съ поруганіемъ по городу, а потомъ сбросить ихъ съ городской стѣны въ ровъ. Такъ матери съ своими дѣтими приняли мученическую кончину. Другіе изъ иудеевъ собрались въ ближняя къ городу пещеры, чтобы тайно отпраздновать субботній день; мучитель, узнавъ объ этомъ, приказалъ ихъ сжечь. Наконецъ, были взятъ одинъ изъ главныхъ книжниковъ, престарѣлый 90 лѣтній священникъ Елеазаръ, извѣстный всѣмъ въ Иерусалимѣ, какъ первѣйший законоучитель, который былъ однимъ изъ семидесяти двухъ толковниковъ, переведшихъ на грецескій языкъ еврейскія книги. Св. Елеазаръ былъ приведенъ къ мучителю; его припугивали звѣрь свиное мясо,—но онъ, предпочитая славную смерть опозоренной жизни, добролвольно пошелъ на мученіе, но не согласился нарушить данный Богомъ законъ и проглотить Господа. Тѣ, которыя были приставлены къ беззаконному жертвоприношенію, знали Елеазара съ давнаго времени, убѣждали его показать притворное отступленіе отъ закона: они тайно принесли ему мяса, не запрещенного закономъ и говорили ему на ухо: „принимъ его въ жертву свинаго мяса
и бьш его лицемерьно, какъ-бы святое,—чрезь это ты избьжнешь мукъ и смерти." Но старец, украшенный съдинами и благочестиемъ, отвчалъ: "недостойно моего возраста лицемерьть,—инов, увидя это, скажуть, что я оставилъ древний отеческий законъ и присоединился къ язычникамъ; они изь-за моего лицемерья отступить отъ истиннаго Бога и, смотря на меня, стануть презирать законъ Божій. Если въ настоящее время я и избавлюсь мученія отъ людей, то не избьгну десница Всемогущаго ни въ сей жизни, ни по смерти; лучше уму лицъ и мужественный терпѣніемъ украшу свою старость и другимъ оставлю добрый примѣръ". Сказавъ это, онъ тотчасъ пошелъ на мученіе; готовясь уже умереть подъ ударами, онъ произнесъ: "все знаюющій и на всѣхъ призывающій Господи, Ты знаешь, какъ я, изъ возможности избавиться отъ смерти, волею принимаю жестокія мученія и терплю тяжкія болѣзни. Но я принимаю это съ радостью и любовью, потому что страдаю ради славы свят. Твоего имени". Сказавши это, Елеазарь скончался, оставшись въ смерти своей для всѣхъ примѣръ мужества.

Святой примѣръ Елеазара дѣйствительно наполни достоинѣмъ подражателей въ лицѣ семи братьевъ Маккавеевъ. Послѣ страдательской кончины Елеазара были взяты семь родныхъ братьевъ изъ честнаго рода вмѣстѣ съ ихъ материю и посланы въ Антиохію, къ самому царю. Царь принуждалъ ихъ вѣстъ свинья мяса; но св. братья, помня наставления своего учителя, св. Елеазара, и не желая отступить отъ истиннаго Бога и измѣнить евангелію, великолѣпно стояли въ своемъ благорѣпіи, не повиновались велѣнію царскому и не хотѣли преступить закона. Ихъ стали быть бичами и жилицами и жестоко
мучить. Въ это время первый изъ святыхъ братьевъ сказалъ царю: „о чемъ хочешь вопрошать и чему научиться отъ насъ? Мы готовы лучше умереть, нежели нарушить отеческіе законы“. Тогда царь, разгнѣвавшись, приказалъ разжечь сковороды и котлы, потомъ велѣлъ отрѣзать у деревовенного юноши языкъ и, содравши съ него кожу, отсѣчь край тѣлесныхъ уловъ. Когда св. мученикъ едва уже дышалъ, царь велѣлъ предать его огню и нечь на сковородѣ. Все это дѣдалось въ виду прочихъ братьевъ и материи, взаимно поощрявшихъ другъ друга къ предстоящимъ страданіямъ. Подобно первому брату мучили и второго, содравъ кожу съ головы его; будучи при послѣднемъ издыханіи, онъ сказалъ царю: „ты, мучитель, лишаешь насъ настоящей жизни, но Царь міра воскресить насъ, умершихъ за Его законы, для жизни вѣчной“.

Третій обнаружилъ еще больше ревности и готовности къ перенесенію страданій, такъ что изумилъ своимъ мужествомъ самого царя и всѣхъ, бывшихъ съ нимъ. Выставивъ языкъ, и протянувъ руки на отсѣченіе, онъ сказалъ: „отъ Бога я получилъ ихъ и за законы Его не жалѣю ихъ, и отъ Него надѣюсь опять получить ихъ!“ Такими же образомъ мучили и терзали четвертаго брата, который, умирая, говорилъ: „умирающему отъ людей вождѣленно возвлѣчать надежду на Бога, что Онъ опять оживить“. Пятый, будучи мучимъ, обличалъ царя, говоря: „имѣя власть надъ людьми, ты самъ, подверженный тѣмнѣй, дѣлаешь, что хочешь; но не думай, чтобы родъ нашъ былъ оставленъ Богомъ: подожди—и ты увидишь великую силу Его, какъ Онъ накажетъ тебя и твое потомство“.

Шестой братъ, готовясь на смерть, сказалъ: „не заблуждайся напрасно, ибо мы терпимъ это за себя, согрѣшивъ предъ Богомъ нашимъ. 
Но не думай оставаться безнаказанным, ты, дерзнувший противоборствовать Богу". Св. матерь всех шестерых сыновей своих уважавала отеческим голосом мужественно терпеть за Господа. Остался в живых седьмой, самый младший из братьев; Антиох с клятвой увржать его, что обогатить и осчастливить его, если он отступить от отеческих законов. Но так как юноша не внимал этим увещаниям, то царь, призывши мать, уважал ее посоветывать сыну сберечь себя. Наклонившись к последнему, оставшемуся в живых, сыну, доблестьной матер, говорила ему так: "сын! сжалься надо мною, которая девять месяцев носила тебя во чреве, три года питала тебя молоком, вскормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотря на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворено Богом и ничего и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братом и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими." Юноша сказал мучителям: "чего вы ожидаеете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повелению закона, данного через Моисея. Братья наши, претерпевший это краткое мучение, по завету Божию, получили вечную жизнь. Я, как и братья мои, предаю и душу и тело за отеческие законы". Разгневанный царь поступил с этим последними исповедником еще жестче, чем с прочими братьями. Достойная удовлетворение и славной памяти мать, будучи свидетельницей страданий и мученической кончины своих сыновей, благодарно перенесла это в надежде на Господа: укрепляя женское разсуждение и материнское чувство мужеским духом, она поощряла каждого из своих сыновей къ
твердости, говоря имъ: „я не знаю, какъ вы явились во чрево моемъ; не я дала вамъ дыханіе и жизнь; не мною образовался составъ каждаго. Итакъ Творецъ міра, Который образовал природу человѣка и устроил происхожденіе всѣхъ, опять дасть вамъ дыханіе и жизнь съ милостію, такъ какъ вы теперь не щадите самихъ себя за Его закона“. После смерти семи сыновей своихъ, св. матерь ихъ исполнилась радости и, ставши надъ св. тѣлами ихъ, простерла къ небу руки и съ радостными слезами, помолившись Господу, скончалась.—Милосердный Богъ воздвигъ изъ среды евреевъ храбраго мужа Іуду Мakkавея; онъ воспротивился съ войскимъ царю Антіоху и, победивъ, прогнъ воеводъ его и очистилъ Іерусалимскій храмъ отъ ядольскихъ сквернъ.

СВ. ДЕВЯТИ МУЧЕНИКОВЪ: ЛЕОНИЯ, АТТИЯ, АЛЕКСАНДРА, КИНДЕЯ, МИНИОЕЯ, КИРИАКА, МИНЕОНА, КАТУНА И ЕВКЛЕЯ.

Всѣ эти мученики происходили изъ Пергѣи Цамифилийской, жили и пострадали въ царствованіе ДIOCлетіана. Минеонъ былъ древодѣльцѣ, а прочіе—землеѣльцы. Одушевленные христіанской ревностію, они разорили ночью капище Артемиды и находившіеся тамъ предметы поклоненія. Бывъ схваченъ за это и приведенъ къ правителю Флавіану, они дерзновенно исповѣдали Христа, за что сначала были биты нещадно, палимы огнемъ, строгаемы желѣзными ногтями, потомъ были брошены въ темницу, откуда были выведены на растерзаніе дикимъ звѣрямъ, но, укротивъ ихъ, спаслись. Видя твердость мучениковъ правитель приказалъ отсѣчь имъ головы. Храмъ этимъ мученикамъ создалъ императоръ Юстиніанъ (Прологъ).

Муч. Папа новый былъ потопленъ въ морѣ.—Муч. Елеазаръ былъ сожженъ.—Муч. Кирикъ былъ усѣченъ мечемъ.—Муч. Поліевктъ былъ заваленъ навозомъ. Св. Тимоѳей чудотворецъ, еп. проконесскій, жилъ при императорѣ Юстиніанѣ великому (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія т. 2-й стр. 202).

Праздние чудотворнаго образа Пресвятой Богородицы Сиуламскія установлено греческимъ царемъ Мануиломъ въ воспоминаніе дарованной ему побѣды надъ сарадынами помощью Божіей Матери. (Тамъ же).
2-е число.

Пренесение мощей св. первомученика и архидиакона Стефана. Священномуч. Стефана, папы римского, и иже с ним. Блаженного Василия юродиваго московского.

(Память муч. Фоки. Освящение храма Иоанна Богослова близ Великого церкви).

О перенесении мощей св. первомученика и архидиакона Стефана св. в жизнь его, 27 декабря.

СВ. СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СТЕФАНА, ПАПЫ РИМСКАГО, И ИЖЕ СЪ НИМЪ.

Св. папа Стефан был родом римлянин; первоначально был архидиаконом римским, а съ 253 по 257 годъ папою. Правление его особенно известно споромъ Римской церкви съ Африканскому и нѣкоторыми восточными церквами о принятии еретиковъ въ церковь. Соборы африканскіе, бывшіе подъ предсѣдательствомъ св. Кипріана, рѣшили такъ, что всѣхъ еретиковъ должно принимать въ церковь, перекрещивая. Съ Кипріаномъ были согласны и Діонисій Александрийскій, а также и еп. Фирмианъ къ традиційскій съ Азиатскими церквами. По духу общиенія церквей, св. Кипріанъ извѣстѣлъ объ этихъ соборныхъ опредѣленіяхъ и римскаго папу Стефана. Но этотъ послѣдній счелъ себѣ оскорблениемъ этими рѣшеніями. Уже давно епископы Рима, опираясь на то, что они были епископами столицы имперіи, а также и на то, что они суть непосредственные преемники верховныхъ апостоловъ
Петра и Павла, основателей Римской церкви, стали вы-сказывать мысль о преимуществе и первенстве римского епископа между всеми другими епископами. Но всѣхъ рѣ-шительнѣйше выказалъ это стремленіе къ первенству папа Стефанъ. Считая себя первымъ епископомъ христіанской церкви, онъ требовалъ, чтобы его мнѣніе было догматомъ: „если кто обращается къ намъ отъ какой либо ереси, писать онъ, то слѣдуеуетъ безъ нововведенія держаться преданія и для покаянія возлагать на него руки“; т. е. Римская церковь принимала еретиковъ только чрезъ воз-моженіе рукъ съ покаяніемъ. Это свое опредѣленіе папа Стефанъ послалъ африканскимъ епископамъ, грозно обли-чать ихъ и отлучать ихъ вмѣстѣ съ Кипріаномъ отъ церкви, если они не отказуются отъ своего опредѣленія. Но это требованіе встрѣтило себѣ рѣшительный отпоръ со стороны африканскихъ епископовъ: св. Кипріана, со-звавъ многочисленный соборъ епископовъ и утвердивъ на нёмъ прежнее опредѣленіе, положилъ, чтобы никто изъ епископовъ не называлъ себя главою епископовъ и чтобы Кароанеская церковь не имѣла суда у Римской. Это опредѣленіе Кароанескій соборъ сообщилъ и Фирмиліану, еп. каппадокійскому, котораго папа Стефанъ также отлучилъ за согласіе съ Кипріаномъ. Каждое изъ мнѣній—и св. Стефана, и св. Кипріана въ извѣстномъ отношеніи было совершенно правильно, какъ въ послѣдствіи показали постановленія объ этомъ вселенскихъ соборовъ. Послѣдующіе вселенскіе соборы рѣшили этотъ вопросъ тѣмъ, что еретиковъ, которые не крещены во имя Пресвятой Троицы чрезъ тристратое погружение, какъ Евноміану, или которые слѣваютъ лица Пресвятой Троицы, какъ наприм. Павліане и Савеліане, перекрещивать, а прочихъ принимать или чрезъ миропомазаніе, или чрезъ одно по-
казни и отречение от ересей. Св. папа Стефанъ успѣшило боролся съ ересью Новага. Скрываясь во время гоненія Валериана и Галлиена, св. Стефанъ крестилъ многихъ изъ язычниковъ, въ числѣ ихъ трибуна Немезія, который обратился ко Христу послѣ того, какъ Стефанъ пересилъ дочь его Люциллу. Немезій, едѣланій діакономъ, и дочь его Люцилла усвячены мечемъ. Симфоній, эконохъ ихъ, отданный на истязаніе трибуну Олимпию, растопилъ однимъ словомъ золотаго идола. Марса, обратить его съ женою и сыномъ ко Христу. Олимпией, жену его Екзуперію и сына ихъ Теодоль сожжены вмѣстѣ съ Симфоніемъ, но останки ихъ погребены св. Стефаномъ. За тѣмъ обезглавлены 9 киприковъ св. Стефана: Бонъ, Фавствъ, Мавръ, Примитивъ, Каллиміють, Іоанъ, Екзуперіанъ, Кирилъ и Гонорать. Тертулінъ, обращенный въ христіанство св. Стефаномъ, несѣлійный пресвитеромъ, послѣ многихъ мукъ также обезглавленъ. Наконецъ самъ Стефанъ былъ представленъ императору Валериану, который приказалъ обезглавить его въ храмѣ Марса, но по молитвамъ святаго большая часть храма рушилась, и вонны разбѣжались. Послѣ этого св. Стефанъ ушель въ усыпальницу св. Луцины (послѣ названіа Каллистовой, на 2 верстѣ отъ города), по Аппіевой дорогѣ, гдѣ и былъ убитъ вновь посланными воннами на своемъ престолѣ, когда поучалъ христіанъ, 2 августа 257 года. Мощи его шли въ церкви св. цапы Сильвестра въ Римѣ (Прологъ. Мъсяцъ. Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 229—230).

СВ. БЛАЖЕННАГО ВАСИЛИЯ ЮРОДИВАГО МОСКОВСКАГО.

Св. Василий блаженный родился въ 1464 году, въ началѣ княженія Иоанна III-го, въ московскомъ подгород-
номь селъ Елоховъ, гдѣ тогда находилась уже церковь. Срѣтенія Владимировскія иконы Богоматери, что нынѣ св. великомуцешника Никиты, въ Васманной. Родители Василія были крестьяне: отецъ—Іаковъ, а мать—Анна, люди бѣдные и богобоязненные. Сынъ этотъ у нихъ былъ моленный и прошенный. При первоначальномъ воспитаніи, благочестіе родителей замѣнило для отрока книжное ученіе. Когда же онъ подросъ, отецъ повелъ его тѣмъ же путемъ честнаго труда, какимъ и самъ шелъ въ жизни. Находя выгоднымъ сапожное мастерство, онъ отдалъ Василія въ ученіе къ одному мастеру, жившему въ ближайшемъ посадѣ Москвы, между Покровскимъ соборомъ и церковью св. Николая Московрѣцкаго (?)). Покорный волъ родителей, сынъ и послушный мастери ученикъ былъ понятливъ и прилежень къ работѣ. Наслѣдовавъ отъ отца и матери благочестіе, а отъ Духа Божія удостоясь призванія къ духовной подвижнической жизни, Василій соединялъ трудъ съ умною молитвою, которая озаряла и возносила его душу въ горнія. Плодомъ вышнаго озаренія былъ даръ прозрѣнія, который въ первый разъ открылся въ блаженномъ отрокѣ случайно. Къ хозяину Василій пришелъ однажды посладскій человѣкъ заказать себѣ сапоги и просилъ спить ему такіе, которые хватили бы на нѣсколько лѣтъ. При этихъ словахъ Василій улыбнулся. Эта таинственная улыбка не срылась отъ хозяина, который послѣ спросилъ его: чему онъ улыбнулся? Сколько юноша ни отговаривался, но хозяинъ своею неотступностью довелъ его до того, что онъ сказалъ: „если откроетъ настойную

(*) Въ настоящее время это мѣсто занято принадлежащимъ Покровскому монастырю подворьемъ, гдѣ еще и теперь существуетъ сапожное заведеніе.
причину, то не может более оставаться у него". Под- стрекающий любопытством, хозяин согласился и на это. "Мне" показалось страннымъ, отвѣчалъ Василий, что посадскій заказывалъ себѣ сапоги на несколько лѣтъ, тогда какъ онъ завтра умретъ". Это предсказаніе было въ точности. Послѣ этого Василий оставилъ своего хозяина и родительской домъ и наложилъ на себя вериги; тогда ему минуло 16 лѣтъ отъ рождения. Какой же путь указало ему внутреннее призваніе? На что онъ прозрѣлъ свое ремесло, брачную и семейную жизнь, какую готовили ему родители? Благочестивая и просвѣтленная душа его, чуждаяя прелестей мира, презираяная вѣчнія его блага, избрала изъ путей спасенія такой, въ которою духовная и святая жизнь скрывается подъ вѣчнімъ неблагоприличіемъ — юродства Христа ради. На этомъ трудномъ и скользкѣмъ пути ожидали подвижника: униженіе всякаго рода, безславіе, вольная нищета, страданія и тайные соблазны самообольщенія и самодовольствія, которыя могли породить въ немъ духовную гордость. Совершная свой подвигъ не въ пустыняхъ и лѣсахъ, а на площадяхъ и улицахъ многолюднаго города, не подъ скромностью побожности и отчужденія отъ суеты мира, но подъ видомъ буйства и самоуниженія, онъ искалъ не уваженія и похвалы людской, но предавалъ себя на осужденіе, поруганіе и даже на оскорбленія. Одни люди съ высшими стремленіями не могли ничего видѣть въ немъ, крою вѣчнаго юродства и соблазна, другіе же, по преимуществу простой народъ, питали въ Василия какое-то сочувствіе и довѣріе, какъ юродиваго, вышедшаго изъ среды народа, нерѣдко бывали наставниками заблуждавшихся, обличителями нечестивыхъ, утѣшителями и защитниками несчастныхъ и невинно страдавшихъ.
Не взирая на лице, смело говорили правду,—то прямо, то в ненавистях, инсказанием и мановениях предвѣщали грядущую насть, какъ наказаніе за грѣхи, или благополучіе, какъ награду за благочестіе и добродѣтель. Невольное уваженіе и страхъ, внушаемый такими подвигниками, отреченіемъ отъ мира и самихъ себя, открывали имъ невоображеный доступъ въ боярскія хоромы и въ царскія палаты. Внезапное ихъ появление что-нибудь предвѣщало.

Оставивъ въ юности родительскій домъ, Василій не имѣлъ себѣ вѣрнаго приюта до могилы, жилъ на улицахъ и площадяхъ; ежедневно бывалъ въ церквахъ при богослуженіяхъ, осенняя и зимняя ночи проводилъ на палертахъ въ неусыпной молитвѣ. Дѣтствомъ и зрѣйою ходилъ безъ одежды и обуви, какъ первый человѣкъ въ раю до паденія, отъ чего и прозванъ нагоходцемъ, денегъ не принималъ и даже не имѣлъ для нихъ кармановъ. На себѣ носилъ онъ тяжелая вериги, которыхъ часть доныне лежитъ на его гробницѣ. Василія заставали часто въ полѣ нищихъ и калекъ, которые собирались на мосту у Фроловскихъ, нынѣ Спасскихъ, воротъ; онъ былъ людей, но народъ любилъ и искалъ его, чтобы слушать его наставлѣнія, замѣчать въ его словахъ, поступкахъ и мановеніяхъ особья для себя значенія. 1812 года еще между зданіями Воспитательнаго дома, въ южной его части была пещерка, устроенная Василіемъ, куда онъ иногда уединялся, и тамъ, какъ гласить преданіе, блаженный имѣлъ борьбу съ бѣсами, ко-

*) Судя по древнимъ иконамъ Василія блаженнаго, онъ былъ роста высокаго, тѣломъ тощѣ, лице загорѣлое и сухощавое, озаренное улыбкою, борода и волосы на головѣ внѣложенные.
торых побледнел оружие молитвы. Въ память пребыванія его это мѣсто прежде называлось Васильевским лужкомъ и Васильевскими садами; долго и ницѣ, пристававшие у Фроловскаго моста и Покровскаго собора, назывались Васильевскими. На этомъ лужкѣ были нѣкогда Васильевскія народныя баня, въ которыхъ Василій блаженный, по преданию, служилъ водосмесцемъ, и бражная тюремы для исправленія пьянницъ, которыхъ преслѣдовалъ законъ, дозволявши свободно веселиться въ кабакахъ, или кружилахъ только о Святкахъ и о Святой недѣлѣ. Блаженный Василій посѣщалъ иногда и корчмы, гдѣ тогда продавали крѣпкій медь, хлѣбное пиво, гдѣ играли зернью, или костями,—онъ посѣщалъ такія зазорныя мѣста не съ иную цѣлью, какъ для спасенія погибнавшихъ отъ пьянства. Однажды онъ встрѣчаетъ тамъ несчастнаго пропойцу, которому приставалъ къ цѣловальнику съ докукою, чтобы тотъ далъ ему скорѣе похмѣлиться; цѣловальникъ съ досадою сказалъ ему: „убираись ты къ сатанѣ!“ Взявши въ руки чарку, пропойца перекрестился, а блаженный Василій, какъ-бы юродствуя, громко засмѣялся и рукоплескалъ ему, говоря: „хорошо дѣлать ты, человѣкъ, такъ и всегда дѣлай, чтобы спастись отъ невидимаго врага“. Когда стали спрашивать блаженнаго о значеніи и причинѣ смѣха, онъ отвѣчалъ, что радовался, видя выходящимъ изъ чарки бѣса въ то время, когда перекрестился пропойца; услышавъ это, пьянница отрѣвился.

Кончились княженіе Иоанна III-го, освободителя Россіи отъ ига Монгольскаго, настала царствованіе сына его Василія. Въ 1521 году ханъ Махметъ-Гирей угрожалъ московскому князю опустошительнымъ нашествіемъ. Москва трепетала при угрожающей ей опасности, великий
князь съ своими семействомъ покинуть осажденную та-
tарскими полчищами столицу. Въ это время молился со-
слезами предъ съверными дверями Успенскаго собора юро-
dивый Василій, окруженный нѣкоторыми благочестивыми
молитвенниками. Въ храмѣ слышалъ быть шумъ, види-
вался летавший таітъ пламень, отъ чудотворной иконы
раздался голосъ, обличавший москвитянъ въ беззаконіях;-
хотя пламя, слезная молитва юродиваго усиливалась. Вскорѣ
умолкъ шумъ, угасъ пламень. Это было предѣствіемъ спа-
сенія Москвы и Россіи. Такъ молитва праведнаго спасла
его земное отечество отъ угрожавшей опасности.
Сколько ни старался утаить своимъ юродствомъ вы-
соту своей добротѣлѣ блачный Василій, сколько ни бѣгалъ отъ мірской славы юродивый нагоходецъ, однако
не могъ утаиться отъ нея. Въ царствованіе Ioанна Гроз-
наго блачный Василій настолько прославился своими
подвигами, что сталъ извѣстенъ даже при царскомъ дворѣ.
Въ то время первосвятителемъ Русской церкви былъ митро-
политъ Макарій, за свои труды прозванный отъ совре-
менниковъ чуднымъ. Въ бесѣдѣ своей съ царемъ онъ со-
общилъ ему о Василіи, который измождалъ плоть свою
наготою и постомъ, замнимъ хладомъ и солнечнымъ зноемъ,
къ денноимъ молитвамъ прилагалъ ночныя. „Кто не вѣсть
сего блаженнаго, земной славы и красоты міра, аки
студа, бѣлава!“ — отвѣчалъ царь митрополиту. Оба
они восхваляли Бога, дарованнаго въ ихъ время столь
святаго мужа. Господь прославилъ его предъ царемъ
многими знаменіями, чтобы, послѣдую примѣру царя, всѣ
люди воздавали ему достойную честь. Въ 1547 году,
наканунѣ страшнаго пожара, испепелившаго Москву, Ва-
sилій блаженный пришелъ въ Воздвиженскій монастырь
на островѣ, что нынѣ Воздвиженка, и сталъ предъ цер-
ковию, со слезами долго молился въ безмолвіе. Прохожіе съ удивленіемъ смотрѣли на него и не знали, что подумать,— но всѣ были увѣрены, что Василій безъ причины ничего не дѣлалъ и не говорилъ. Это таинственное моленіе было предвѣстіемъ страшнаго пожара, начавшагося въ церкви Воздвиженія честнаго креста. Послѣ этого бѣдствія, пробудившаго въ Иоаннѣ Грозномъ раскаяніе, собесѣдникъ Фроловскихъ нищихъ, безъ сомнѣнія, былъ свидѣтелемъ и торжественнаго сознанія юнаго царя, который съ любовнаго жеста открылъ народу свою душу и молился о благоустройстве царства. Наслышавшись о труженнической жизни и прозорливости Василія, царь Иоаннъ пригласилъ его однажды въ день своего тезоименінія къ себѣ во дворецъ и велѣлъ поднести ему чарку вина. Юрьевный, принявъ ее, выпилъ за окно; тоже сдѣлалъ онъ съ другою и третьей чаркой. Царь, думая, что блаженный пренебрегаетъ имъ, гневно спросилъ Василия: „за чѣмъ онъ такъ нечестно поступаетъ съ государевымъ жалованьемъ?“ Но Василій смѣло отвѣчалъ ему: „не гнѣвайся, царь, и знай, что, выпивъ это питье, я угасилъ пламя, которымъ объятъ былъ весь Новгородъ“. Царь, хотя и почиталъ Василія за святаго мужа, однако усмѣнился въ томъ, что онъ возвышалъ о пожарѣ Новгорода и, замѣтивъ день и часъ, послалъ туда гонца. Тогда лишь обнаружилась истина: граждане разсказали посланному, что во время всеобщаго пожара города явился внезапно нагой человѣкъ съ водоносомъ и сталъ заливать пламя, которое потухло. Это былъ тотъ самый день и часъ, когда блаженный выпилъ за окно три чарки царскаго питья. Тогда царь пропикся еще большеимъ уваженіемъ къ блаженному Василію. — Во время строенія дворца на Воробьевыхъ горахъ, въ красномъ селѣ Воробъ—
евъ. Иоаннъ стоялъ у обѣдни въ церкви, гдѣ случился и Василій. Послѣ обѣдни вмѣстѣ съ царемъ взошель въ его палаты и Василій. Царь сталъ спрашивать его: „гдѣ былъ во время литургій?“ „Тамъ-же, гдѣ и ты“, — отвѣчалъ блаженный; когда-же царь сказалъ, что онъ не видалъ тамъ блаженнаго,—то этотъ послѣдній отвѣчалъ: „а я видѣлъ тебя, и даже тамъ, гдѣ ты истинно былъ въ храмѣ или въ иномъ мѣстѣ“. „Нигдѣ я не былъ, какъ только въ храмѣ“, сказалъ царь. Но блаженный обличилъ его тайную мысль: „нѣть я видѣлъ тебя мыслью, но слышалъ по Воробьевымъ горамъ и строящимъ свой дворецъ; и такъ ты не былъ въ храмѣ Господнемъ, а Василій тамъ былъ, такъ какъ послѣ пѣнія: всякое питья житейское отложимъ попеченіе, со святыми херувимами онъ поклонялся Богу, не помышляя ни о чемъ земномъ,—стоялъ же въ храмѣ и помышлять житейское значить не быть въ немъ“. Умилился царь и сказалъ: „такъ истинно было со мною“, и еще болѣе сталъ боиться блаженнаго, какъ провидца и обличителя тайныхъ его мыслей.—Одинъ богатый купецъ въ Москвѣ, на Покровкѣ, строилъ каменную церковь; нѣсколько разъ выводили ее до сводовъ, и всѣкій разъ она падала. Опечаленный храмоздатель пришелъ къ Василію блаженному и спрашивалъ его о причинѣ паденія церкви. Юродивый велѣлъ «ахать ему въ Киевѣ и найти тамъ убогаго Иоанна, котораго даешь ему святъ, какъ достроить начатую церковь. Купецъ, послушный приказанію юродиваго, отыскалъ Иоанна въ бѣдной хижинѣ, гдѣ онъ руками плелъ лапти, а ногами качалъ люльку. Купецъ спросилъ его: кого это онъ качаетъ въ люлькѣ? „Родимую матушку и плачу ей неоплатный долгъ за свое рождение и воспитаніе“. Тогда только купецъ понялъ, что, сооружая цер-
ковь, они созвали со двора свою мать. Возвращившись в Москву, купец взял к себе в дом и призвал свою родительницу, и церковь достроили.

В жизни народной в московском миру имя Василия блаженного увековечилось многими знамениями и чудесами. Часто ветрячили блаженного на Ильинской площади, где нынче Лобное место; в его время там проживали молодые женщины и девицы продавали калачи, баранки и хлебы. Однажды, когда мимо них проходил блаженный, он смотрелся наго Василия, но были наказаны за это слепотою. Когда же раскаялись и стали умолять блаженного о прощении, он дуновением уст своих возвратил им зрение. Был у Василия в Москве один, любимый им и любимый им боярин; к нему в трескучий мороз явилась нагоходец. Соболезнуя о нем, боярин упросил его принять от него лисью шубу, крытую красным сукном. Василий надел ее на себя и пошел по улицам. Воры подмчали это, и один из них, притворяясь мертвым, лег на том месте, где надобно было проходить юродивому. Когда юродивый подошел, товарищи мимо-umerшаго стали просить у него подаяния на погребение. Проникнув их лукавство, он спросил: „дозвон ли умер их товарищей?“ „Не больше, как с часы“, отвечали они. Сняв с себя шубу *) и покрыв ее лежавшего, Василий сказал: „буди же ты отныне мертв за лукавство твое; пбо писано: лукавин да потребуется“. Едва он отошел исколько шагов, как воры стали будить товарища, думая, что он уснул; но тот действительно был уже мертв. — По

*) В старину шубами покрывали покойников.
роду, хотя они нимали особое значение. Проходя мимо одного дома, онъ кипаль въ углы его камнями, а у другого цѣловал ихъ; оказывалось, что въ первомъ домѣ упражнялись въ благочестіи: совершали молебное пѣніе, читали Божественное писаніе и тѣмъ прогонали отъ себя бѣсовъ, которыхъ, не находя мѣста внутри дома, прицѣплялись къ наружнымъ угламъ его,—ихъ-то и отгонялъ блаженный, бросалъ камнями. Въ другомъ же домѣ напротивъ проводили время въ пьянствѣ и безчинствахъ, чѣмъ оскорбляли ангеловъ, которые удалялись изъ такового дома и сидѣли снаружи на углахъ его,—ихъ-то и цѣловалъ блаженный Василій. Блаженный возвышался до чудныхъ состояній духовныхъ. „Его видѣли ходящимъ по морю, какъ по суху, видѣли людя невѣрныя и дивились; придя въ Россию, они говорили: мы видѣли такого человѣка ходящимъ по морю. Свидѣтельство вѣрное: оно дано врачами“. Это были персидскіе купцы, снабжавшіе Василія на морѣ во время бури. Они вслѣдствіи, прибывъ въ Москву, встрѣтили блаженнаго и узнали его,—но онъ отъ ихъ благодарности перескочилъ черезъ болото и скрылся въ своей пещерѣ на Васильевскомъ лужокъ. Это было у Барбарскихъ воротъ, тамъ прежде были Васильевскіе ворота, давно уже закладенные; падъ ними и теперь стоитъ образъ Василія блаженнаго.

Не за долго до кончины своей, Василій вналѣ въ тяжкую болѣзнѣ. Царь, узнавъ объ этомъ, самъ поѣхалъ его съ царицею Анастасіею и дѣтми—Іоанномъ и Теодоромъ. Блаженный, уже при послѣднемъ воздыханіи, пророчески сказалъ царевичу Теодору: „Все достояніе прародителей твоихъ будетъ твоимъ, ты наслѣдникъ“. Велѣдѣ за этимъ онъ скончался. Этотъ святой труженикъ не дожилъ до ужасной эпохи казней и, 72 года юродствовавъ въ мо-
сковском ми́рѣ, перешелъ въ блаженную вѣчность, 88 лѣтъ отъ рождения, 1552 года августа 2 дня. Какъ скоро разнеслась изъ края въ край города вѣсть о преставленіи Василія юродиваго, то народъ толпами собирался на его погребеніе. Самъ царь съ боярами несли его святое тѣло на плечахъ своихъ съ духовенствомъ въ церковь. Всероссійскій митрополитъ Макарій отпѣвалъ упошаго. Тогда плачущій народъ, по свидѣтельству руко- писнаго житія, восклицалъ: "о преблаженное Василіе, молись о насъ прилежно Христу Богу нашему, буди граду нашему Москвѣ и всѣмъ градамъ и всѣмъ забрало и щитъ и крестноносному царю нашему и его благочестивой царицѣ и царевичамъ похвалъ, утвержденіе и радость податель!"

По присоединеніи царства Казанскаго къ Московскому царь Иоаннъ Васильевичъ воздвигъ близъ могилы Васи- лія блаженного храмъ въ честь Покрова Богородицы, въ праздникъ которой была взята Казань. Въ 31 годѣ послѣ преставленія Василія, уже въ царствованіе Теодора Ио- ановича, при святѣйшемъ патріархѣ всероссійскомъ Иовѣ, Господь прославилъ святость Своего угодника многими знаменіями: въ самый день памяти его при великомъ стеченіи народа болѣе ста двадцати болѣзныхъ внезапно получили исцѣленіе. Царь и патріархъ воздали хвалу Богу, благоволившему въ ихъ врѣмя пройти Своего угодника, и повелѣли ко вновь сооруженному храму По- крову Богоматери пристроить придѣль во имя этого бла- женнаго, гдѣ донынѣ почиваютъ его святыя мощи. Этотъ храмъ въ народѣ называется Василіемъ блаженнымъ.

По преставленіи Василія блаженного надѣ его ракою совершались безчисленныя чудеса; не только жители Москвы, приходившіе съ върою къ мѣсту его погребенія,
получаи исцеление отъ своихъ недуговъ, но и въ отдаленныхъ предѣлахъ царства Русскаго сдѣвалось известнымъ имя блаженнаго. Многи больные, для которыхъ безпѣльна была помощь человѣческая, были вразумляемы въ сновидѣніяхъ прибѣгнуть къ молитвамъ блаженнаго Василя и изъ дальнихъ странъ предпринимали трудный путь въ Москву, гдѣ получали по своей вѣрѣ исцѣленіе.—Боярскій сынъ изъ города Вологды, Василя Конятовъ, страдалъ ногами, такъ что не могъ двинуться съ мѣста въ теченіи года. Онъ собрался на костыляхъ идти въ Москву къ гробу Василя блаженнаго, чтобы испросить себѣ исцѣленіе. Довольно пути прошелъ онъ, но наконецъ совсѣмъ обезпѣль. Не зная, что ему дѣлать, онъ мысленно обратился къ Угоднику Божію и вскликнулъ въ глубинѣ сердца: „помоги мнѣ, блаженный“,—вслѣдъ за тѣмъ услышалъ отвѣтный голосъ: „если хочешь получить исцѣленіе, иди къ моему гробу“. Вольной въ ту же минуту почувствовалъ исцѣленіе. Уже не для исцѣленія, а по чувству благодарности продолжалъ онъ путь свой и, пришедъ, со слезами облобызалъ раку блаженнаго. — Псковитянка Евдокія, пость летъ ничего не видавшая и не владѣвшая правою рукою, рѣшилась идти къ гробу Василя блаженнаго для исцѣленія. Близь города Ржева, изнемогая отъ болѣзни, она призвала на помощь блаженнаго Василя, и онъ, встрѣтивъ ее на пути, исцѣлилъ своими явленіемъ,—и она исполнила обѣтъ свой при гробѣ его. Убогій черноризецъ Герасимъ, жившій въ Спасскихъ вратахъ, ползалъ на колѣнахъ двѣнадцать лѣтъ. Однажды явился ему блаженный Василий и спросилъ: „сколько лѣтъ, старецъ, ползаешь ты на колѣнахъ? „Двѣнадцать лѣтъ, отвѣчалъ старецъ, и все, что имѣлъ, раздалъ врачамъ, но безъ
всякой пользы". Влаженный возразил ему: "для чего, старец, не в'руйшь ты святыхъ, отъ которыхъ можно принимать исцѣление за-даромъ; в'руешь ли, что Богъ можетъ исцѣлить тебя?" — "В'рюю, Господи, сказалъ старецъ, — и твоими молитвами помилуетъ меня Богъ". Явившйся велъ идти ему на гробъ Василия блаженнаго, чтобы такъ получить исцѣление; когда старецъ исполнилъ обѣтъ, въ тоже время получилъ исцѣление отъ болѣзни. Патриаршій поваръ — Теодоръ два года страдалъ головною болѣзнию. Онъ пошелъ къ ракѣ Василия и слезами просилъ себѣ исцѣления. Въ ту же ночь онъ увидѣлъ себя во снѣ, какъ бы у гроба Василіева — и самого блаженнаго, сидящаго въ ракѣ съ двумя святолѣпными мужами по сторонамъ ея. "Что скорбишь о сей болѣзни, сказалъ ему святый, проси дерзновенно, чтобы за тебя молились всѣ предстоящіе и будешь исцѣленъ". При этихъ словахъ сдѣлался невидимымъ, и въ туже минуту болѣзнь проснулся и почувствовалъ себя исцѣленнымъ... (Прологъ. Русс. свв. Филарета, арх. черн. Жит. свв. Муравьевъ. Слов. истор. о свв. стр. 51).

3-е число.

ПРЕП. Исаакия, Далмата и Фавста. ПРЕП. Космы скопца-отшельника. ПР. Антония Римлянина.

(ПРЕП. Иоанна исповедника, игумена Паталарец. Саломия мученицы. Св. Раждена перса).

ПРЕП. ИСААКИЯ, ДАЛМАТА И ФАВСТА.

О преп. Исаакии смотри 30-го мая.—Далматъ былъ вонъ во 2 гвардейскомъ полку (они тогда назывались схоларіями); отправивъ свою жену съ дочерью на востокъ, по убѣжденію св. Исаакія, поселился съ своимъ сыномъ Фавстомъ въ обители его (между 381—383 годами): Будучи постриженъ преп. Исаакіемъ въ иноческій чинъ, онъ отличался великимъ воздержаніемъ, такъ что однажды въ великій постъ сорокъ дней пробылъ безъ пищи и за тѣмъ, по пропятіи пищи, 43 дня — до праздника Вознесенія Христова пробылъ въ высшенині (ектазі); при чемъ удостоился божественныхъ видѣній, и разсказалъ, въ какихъ мѣстахъ стояли трое изъ братій ихъ обители, находившіеся на праздникъ въ церкви Мяккаевой, чѣмъ пріобрѣлъ всеобщую славу. По кончинѣ св. Исаакіи въ 383 году, онъ, по избранию братіи, поставленъ былъ въ настоятеля обители патріархомъ Нектариемъ (381—397 г.). Св. Далматъ оказалъ важную услугу православію. Когда ему угрожало насилие на
Ефесском всемирном соборъ, онъ, ставъ во главѣ игуменовъ, монаховъ и вѣрныхъ православію христіанъ, пошелъ къ царскому дворцу и дерзновенно говорилъ предъ императоромъ за истину, тогда какъ до этого 48 лѣтъ не выходилъ изъ своего монастыря, не смотря на просьбы самого царя, желавшаго во время землетрясеній, чтобы онъ участвовалъ въ общихъ молитвахъ. Время кончины его съ точностью неизвѣстно; извѣстно только, что онъ жилъ еще при св. патріархѣ Проклѣ (434—446 г.). Св. Проклъ еще при жизни Далмата весьма хвалить его въ письмѣ къ Иоанну антиохийскому, которое патріархъ писалъ, какъ полагаютъ, въ 437 году. Сынъ Далмата, Фавыстъ, также славень инокескими добродѣтелями, хотя подробности его жизни неизвѣстны. (Четырь-Мысн. Мѣс. Вост. А. Сергія, т. 2-й замѣт. стр. 230—231).

ПРЕП. АНТОНІЯ РИМЯНИНА.

Преп. Антоній родился и воспитался въ Римѣ въ то время, когда Западная церковь отдѣлилась отъ Восточной церкви. Родители Антонія въ тайнѣ хранили православіе и обряды Восточной церкви. Отрокомъ преп. Антоній былъ отданъ для обучения грамотѣ и выучился читать и писать св. Писаніе не только по-римски, но и по-гречески. Приходя въ возрастъ, онъ научился отъ добрыхъ родителей благочестию, а внималъ преданіямъ св. отцовъ, утвердившихъ православную вѣру на семи вселенскихъ соборахъ, онъ утвердился въ истинномъ православіи. Когда скончались родители пр. Антонія, юноша сталъ раздавать оставшееся имѣніе нищимъ и, желая оставить миръ и служить Богу,хотѣлъ уйти изъ Рима, такъ какъ видѣлъ въ Римѣ въ то время одинъ раздоры и несогласія. Стѣшнъ уйти изъ Рима, св. Антоній, по-
ложивъ въ бочку золото и серебро, церковные сосуды и другія драгоцѣнныя вещи изъ родительскаго имѣнія, сковаля ее желѣзными обручами, пустить въ море, поручая ее промыслу Божію, а самъ ушелъ въ пустыню. Найдя пустынножительных иноковъ, а съ ними и пресвитера, Преп. Антоній упросилъ ихъ принять его къ себѣ на жительство и постричь въ ино Xi. Ино Xi принять трудомъ прияли св. юношу, такъ какъ ему было только восемнадцать лѣтъ. Поселяясь въ пустынѣ, св. Антоній постригся въ иноси и прожилъ тамъ во всѣхъ послушаніяхъ и постническихъ подвигахъ двадцать лѣтъ. Но когда гоненіе на хранителей истиннаго православія достигло и до пустыни, и иноки разбежались въ разныя мѣста, тогда и св. Антоній оставилъ свое мѣсто и ушелъ въ пустыню. Найдя у моря камень, онъ сталъ жить на немъ, не имѣя никакого кровя и дни и ночи проводя въ теплой молитвѣ. Пища ему служилъ тотъ небольшой запасъ, который онъ принесъ изъ своей пустынной обители, и то, что онъ находилъ въ приморской пустынѣ, но и этой пищи онъ вкушалъ очень мало, постясь по цѣлымъ недѣлямъ. Такъ онъ прожилъ на камнѣ годъ и два мѣсяца. Но вотъ однажды поднялся сильный вѣтеръ, море заволоклось и волны доходили до камня, на которомъ былъ преп. Антоній; вдругъ одна волна подняла камень съ преподобнымъ и понесла его на камнѣ по морю. Волны несли камень силою Божіею, а праведникъ молился Господу; предавшись волѣ Божіей, онъ не думалъ объ опасности. Такъ чудесно проплылъ онъ на камнѣ изъ Италіи по океану и морямъ, по рѣкѣ Невѣ, по Ладожскому озеру и по рѣкѣ Волхову—до самого Новгорода Великаго. Ночью камень присталъ къ берегу; Антонію слышится дальнѣй утренній благовѣсть,—онъ приходитъ въ
страхъ, думая, что снова находится въ сосѣдствѣ ненавистнаго ему Рима. Но, когда настало утро, къ нему подошли люди невѣдомой страны и удивлялись, увидя камень, котораго прежде тамъ не было, и на немъ стоящаго иностранныго человѣка. Они спрашивали св. Антонія: откуда онъ? Но онъ не отвѣчалъ имъ, не зная невѣдомаго ему славянскаго языка, и только кланялся имъ. Онъ три дня пробылъ на камнѣ въ молитвѣ, никогда не сходя съ него. Послѣ трехъ дней, онъ сошелъ съ камня и пошелъ въ городъ, желая найти такого человѣка, съ-которымъ бы могъ говорить и узнать: гдѣ онъ находится, и что за люди живутъ въ этой странѣ? По промыслу Божію, онъ встрѣтилъ человѣка, въ которомъ по его одеждѣ узналъ грека. Св. Антоній заговорилъ съ нимъ по-гречески и узналъ, что онъ умѣетъ говорить не только по-гречески, но и по-рымски, и по-русски, такъ какъ онъ былъ купецъ, бывавшій во многихъ странахъ и знаяшихъ разныя языки. Св. Антоній спросилъ его: какой это городъ, какой народъ и какая ихъ вѣра? Купецъ сказалъ преподобному, что этотъ городъ называется Великимъ Новгородомъ, народъ въ немъ живетъ русскій, а вѣра ихъ христианская православная, въ городѣ есть соборная церковь во имя Софіи, где святительствуетъ еп. Никита, а городомъ владѣетъ князь Мстиславъ Владимировичъ, сынъ Мономаха. Преп. Антоній возвратился и благодарилъ Бога за то, что принесъ его къ православнымъ христианамъ. За тѣмъ онъ снова спросилъ купца: „еще скажи мнѣ, другъ, какое разстояніе отъ Рима до этого города?“— „Нуженъ далекій путъ по сулѣ и морю, который едва проходить въ полгода!“ отвѣчалъ купецъ преподобному. Преподобный удивился всему нѣмечной силѣ Божіей, такъ какъ ему трехдневнымъ казалось его танниковое плаваніе по морскимъ пучинамъ.
Поблагодарив купца, преп. Антоний пошёл помолиться в храм св. Софии и видеть святителя; увидя благотворное церковное, преп. Антоний обрадовался в душев своей; обойдя и прочив церкви, он возвратился на свой камень, не показавшись святителю, так как ещё не знал русского языка. Он молился Господу дать ему познание этого языка; к св. Антонию стали приходить жившие вблизи берега жители и приносили ему пищу; от них он стал учиться понимать русскую речь и вскоре, при помощи Божией, понял ее. Жители спрашивали праведника о его отечестве и роде, но он не открывал им и только называл себя греческим. Спустя немного времени, святитель Никита, узнав о праведнике, послал за ним и спросил его: откуда он и как прибыл? Св. Антоний только кланялся святителю и говорил: "Владыка святой, прости меня, греческого и страннего человека!" Он не хотел славы человеческой. Но святитель заклинал св. Антония рассказать все о себе. Тогда праведник стал подробно рассказывать о своем рождении и воспитании в Риме, о гонениях на православных, о бегстве своем в Пустынь и о чудесном прибытии в Новгород на камень. Говоря это, св. Антоний со слезами пал к ногам святителя и просил не открывать о нем никому его тайны. Они упали друг перед другом на землю и со слезами просили друг у друга благословения. Святитель благословил праведника и много беседовал с ним; он желал, чтобы св. Антоний пребывал вместе с ним. Но праведник отвечал: "не принуждай меня, ради Бога, но оставь меня жить на том месте, где повелел мнь Господь!" Святитель согласился на это и вскоре построил преподобному малую деревянную церковь во имя
Рождества Богородицы, так как накануне этого праздника Господь привел праведника в их город; святитель устроил при церкви колясо, которая служила бы пристанищем инокам.

Спустя год, рыбаки ловили рыбу в реке Волхове близ камня св. Антония, всю ночь они трудились, но ничего не поймали; усталые и грустные после напрасных трудов, они, вытащив ест, сидели на берегу. В это время к ним подошел св. Антоний и, наимая их, ловить рыбу, сказал им: „бросьте свои сети и что поймаете, то пойдете в дом Пречистой Богородицы!“ „Мы всю ночь трудились и ничего не поймали“, ответили рыбаки. Они не хотели ловить, но потом, взяв плату, бросили в реку сети; когда они вытащили из реки сети, то нашли вместе с множеством рыбы и бочку, обитую железными обручами. Св. Антоний узнал свою бочку, которую он бросил в море в Риме, и сказал рыбакам: „друзья! видите милость Божию, как Он промышляет о рабах Своих! Возьмите себя рыбу, а бочку дайте мнě Господь, и все, что в ней, пусть пойдет на создание моего монастыря“. Но рыбаки ответили: „мы нанялись тебя ловить рыбу, а не бочки; рыба будет твоя, а бочка наша, так как мы сами бросили ее в море на сохранение“. „Я с вашими не стану долго спорить, сказал преподобный, но пойдем к судьям“. Он пошел с ними в город; рыбаки взяли с собою и бочку; перед судьями рыбаки стали спорить о бочке, но преподобный сказал судьям: „господа, спросите их, если бочка их,—пусть скажут, что в ней положено“. Но рыбаки не знали, что сказать. Тогда преп. Антоний сказал: „эта бочка моя; я своими греховными руками бросил ее в море в Риме; въ
ней лежать церковные золотые и серебряные сосуды, поторы и блюда и многих других священных вещей; еще там находится много золота и серебра изъ имений моихъ родителей. Я бросилъ бочку въ море на волю Божию, по случаю смятения и гонений на православныхъ. Судьи велѣли разбить бочку, и въ ней оказалось все, что перечислилъ Антоній. Дивясь чуду, они повелѣли ему взять свое. Преподобный показалъ сокровища святителю и на золото и серебро построилъ каменную церковь и не большой монастырь. Собравъ братію, онъ купилъ землю вокругъ монастыря и рыбную ловлю на пропитание иноковъ.

По кончины еп. Никиты, святителемъ новгородскимъ былъ Иоаннъ, а послѣ него св. Нифонтъ, который съ любовию и уваженiemъ относился къ преп. Антонію. Уже четырнадцать лѣть подвизался Антоній въ распростра- нившейся обители, когда иноки стали умолять его, чтобы онъ, принявъ санъ священства и званіе игумена, сдѣлался ихъ начальникомъ и руководителемъ. Не смотря на свое смирение, преподобный не могъ отказаться усердной просьбѣ иноковъ, и св. еп. Нифонтъ съ радостью руко положилъ его въ пресвитера; еще 16 лѣть игуменствовалъ блаженный пришелъ римскій въ созданной имъ обители. Предчувствуя свою кончину, препод. Антоній призвалъ одного изъ иноковъ своей обители—Андрея и открылъ ему чудную повѣсть своей жизни; за тѣмъ, научивъ и утѣшивъ плачущихъ иноковъ и назначивъ послѣ себя игуменомъ Андрея, онъ скончался 80 лѣть, въ 1147 году. Мощи его обрѣтены въ 1597 году нетленными и положены въ окованную серебромъ раку; съ того времени учрежденъ въ память его крестный ходъ изъ Сорѣйскаго собора въ первую пятницу послѣ Петрова дня. При ракѣ...
находится въть осоки, съ которой Dựтоний приплылъ изъ Рима, держа оную въ рукѣ; такъ онъ изображается и на иконахъ. Мощи препод. Дунонія почитаются въ соборной монастырской церкви Рождества Богородицы, въ придѣлѣ, сооруженномъ во имя преподобнаго. Латинская надпись на нѣкоторыхъ изъ вещей преп. Дунонія, доселѣ цѣльныхъ, подтверждаютъ собою сказаніе о прибытии преп. Дунонія съ Запада. Въ обители Дунонія сохраняются шесть иконъ, изъ которыхъ на трехъ изображень Господь Вседержитель, на другихъ трехъ—распятый Спаситель съ латинскими надписями. Оплотомъ того, какъ преп. Дуноній заботился о духовномъ просвѣщеніи своихъ учениковъ, служать труды ученика его Кирика, который при жизни Дунонія въ 1136 году написалъ статью о числении лѣтъ и потомъ предлагалъ вопросы епископамъ новгородскимъ о разныхъ предметахъ благочинія и богослуженія. Въ особенности же въ этомъ отношеніи замчательны „Завѣтъ молодымъ монахамъ“, Дуноній, сохранявшийся въ одной рукописи Дуноніева монастыря. Вотъ что пишетъ преп. Дуноній книгамъ: „Хмъ всегда держи на пебѣ. Не прывыкай ходить изъ келліи въ келлію,—выходи только на молитву въ церковъ, или на служеніе братіи. Все дѣлай съ благословеніемъ старца. Не живи для себя, живи для Бого, заботясь о вѣчности. Келлія твоя да будетъ гробомъ, прежде обычаго гроба. Не имѣй собственности, не живи для міра, отъ чего ты отказался. Когда увидишь игумена, поклонись до земли, проси благословенія. Встрѣтившись съ братомъ, поклонись и говори молитву: молитвами св. отецъ нашихъ, Господи Исусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ. Послѣ вечерни не говори ни съ кѣмъ. Придеть братъ со стороны изъ другаго монастыря, встрѣча его, говори молитву: Господи
Иисусе Христе, Боже нашь, помилуй насъ, аминь. Войдя съ нимь въ келлию, говори туже молитву; потомъ, утѣшившись духовно, угости его. Никогда не садись до оскаленія зубъ и не смотри дерзко. Одежда твоя—простая свита, суконная, обтягивающая тѣло; поясь—кожаный. Походка ни борзая, ни лѣнивая; идя, имѣй руки согбенныя на груди. Съ мирскими не разговаривай, особенно съ молодыми и дѣтьми, не сиди и не стой съ ними; не берись и учить дѣтей грамотѣ. Вѣги оттуда, гдѣ игры, кошунство и смѣхъ. Не обнимайся руками съ братомъ и не касайся его; не дозволяй и къ тебе касаться или смотрѣть тебе въ лице,—уклонись и отойди. Остерегайся шутокъ и забавъ. Чернецъ потому и называется пикомъ, что онъ одинъ внимаает Богу день и ночь. Берегитесь, не сидите молодые одни съ другимъ въ праздности. Каждый остерегайся нечистой любви, бѣгай ея пуще яда. Сонъ принимай при нуждѣ великой; передъ сномъ долго молись, читай книги, занимайся рукодѣліемъ. Ложась, будь опоясаннымъ по свитѣ, съ кло- букомъ на головѣ, съ согбенными на груди руками. Не ложись съ другимъ на постѣлѣ и не садись съ другимъ на лопади, берегись не чистой связи, не погуби себя. И вставая, и ложась, и сидя за трапезою, и ходя, и сидя—всегда говори молитву: молитвами св. отецъ наши Господи Иисусе Христе, Боже нашь, помилуй насъ, аминь. Если монахъ молится только во время молитвы общей—это—не молитвенникъ. Онъ долженъ молиться каждый часъ; коротка эта молитва, но принесетъ великую пользу молящемусь съ вѣрою“.... (Четырь Мінеи. Прологъ. Русс. св. Филарета, арх. черн. Житіе свв. Муравьевъ. Описан. новгородскаго Антоніева монастыря 1810 г.).
ПРЕП. КОСМЫ СКОПЦА ОТШЕЛЬНИКА.

Преп. Косма был иноком из лавры Фаранской; он был истинный монах, православный, ревностный и довольно свéдущий в Вожественном писаний. Особенно ревностно он занимался чтением святоотеческих творений, к которым питал сильную любовь. Так, однажды, когда Косма говорил одному иноку о спасении души, и ему встретилось свидетельство св. Александра Александрийского, то преп. Косма сказал иноку: "если когда встретится слово св. Александра и не будешь иметь бумаги при себе, запиши его на своей одежде". Это было благочестивый подвижник всегда по ночам на воскресные дни стоял на молитве с вечера до самого утра, читая псалмы и читая то в своей келли, то в церкви и никогда в это время не присаживался. Когда восходило солнце, он оканчивал свое правило и садился читать св. Евангелие до собрания. Св. Косма, пришедший однажды в город Антиохию и проживши там несколько дней, скончался. Патриарх Григорий, почитая старца Косму, приказал похоронить его тело в усыпальнице, где погребень был один епископ. Спустя два дня, один инок пошел ошакать гроб преподобного. На гробе лежал обданный разслабленный, просивший милостыню у приходивших в храм. Когда он увидел инока, то сдеавшин три поклона и произнеся молитву, сказал ему (иноку): "великий был тот старец, которого вы похоронили здесь за два дня, пред этим". Инок спросил разслабленного: "как ты это знаешь?" Разслабленный отвечал: "я, будучи двенадцать лет разслабленным, через него получил от Господа исцеление; когда я бы-
ваю въ уныния, онъ приходить утѣшать меня и доставляетъ облегчение. Но этого мало, продолжалъ разслабленный инокъ,—выслушавъ о немъ еще славное и чудное дѣло: съ того времени, какъ вы его похоронили, я слышу, онъ часто говорить епископу: „не прикасайся ко мнѣ, отойди отсюда, не приближайся ко мнѣ, еретикъ и врагъ истины и святой Божіей соборной церкви!“ Выслушавъ исцѣлившагося разслабленнаго, инокъ пришелъ и разсказалъ все патріарху и просилъ его взять тѣло старца и положить въ другой гробъ. Но патріархъ отвѣчалъ: „повѣрь мнѣ, чадо, что авва Косма не терпитъ никакого вреда отъ еретика, но все это случилось для того, чтобы показать намъ добрѣдѣтель старца по его отшествіи и ревностью, какую онъ имѣлъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, это даєтъ намъ видѣть, что не должно почитать епископа православнымъ“. Таковъ былъ преп. Косма; онъ умеръ въ 6 в. (Лугъ Духовный по-русск. переводъ § 39. Четы-Миней).

СВ. РАЖДЕНА ПЕРСА.

Св. мученикъ Раждень *) былъ родомъ персъ, происходилъ изъ богатой и знатной фамилии, получилъ хорошее образованіе и былъ наставникомъ одной персидской принцессы Валендухты, первой жены благочестиваго грузинскаго царя Вахтанга Гургаслана Великаго (446—499), а потомъ и дѣтей его. Вмѣстѣ съ своей принцессою Раждень отправился въ Грузію къ царскому двору и поселился въ царскомъ дворцѣ. Изъ уваженія къ его высокому происхожденію, царь освящалъ его разными почестьми

*) Имя Раждень есть арабское и значить святило взры, отъ арабскаго слова Сраждия.
и милостями, далъ въ его собственность нѣсколько горо-
dовъ и сель и сдѣлалъ его своимъ совѣтникомъ. А за
простоту и добродушіе Раждена его вскорѣ полюбили и
всѣ придворные и народъ. Весѣдяя весьма часто съ архі-
епископомъ Михаиломъ, посѣщая христіанскіе храмы,
слушая съ удовольствіемъ спасительныя евангельскія по-
ученія, Ражденъ заинтересовался этимъ; въ душѣ его
возводилась невыразимая любовь и влеченіе къ Христу,
Спасителю всего міра. Пораженный высокими христіан-
скими истинами, Ражденъ старался теперь постичь пре-
мудрость Божію, а для этого цѣльне дни проводилъ въ
бесѣдахъ съ наставниками церкви, съ особенными наслаж-
dеніемъ слушая ихъ поученія и наставленія, съ интере-
сомъ внимая ихъ разказамъ о подвигахъ и страда-
ніяхъ христіанскихъ мучениковъ и, увлекаемый ихъ под-
вицами, самъ желалъ быть мученикомъ за вѣру. Вскоро
Ражденъ принялъ святое крещеніе и удержался быть
мученикомъ за Христа, чего такъ пскренно желалъ. Про-
шедшія война въ это время между греками и персами
отразилась и на единовѣрной Греціи—Грузіи. Новый царь
персидскій—Фирузъ для болѣе вѣрнаго успѣха противъ
грековъ потребовалъ отъ царя Вахтанга — Гургасала
разорвать союзъ его съ греками. Но Вахтангъ отвергъ
такое предложеніе. Тогда Фирузъ рѣшился сначала по-
корить Грузію, соединивъ ея войска съ своими и тогда
двинуться на грековъ. Вахтангъ мужественно сталъ ожи-
dать врага: онъ укрѣпилъ города и крѣпости, снабди-
въ ихъ сильнымъ гарнизономъ, а самъ остался въ укрѣ-
пленной столицѣ Мцхетѣ. Война началась, и война са-
мая жестокая. Въ завоеваніи Грузіи Фирузъ руководство-
вался не одними только политическими цѣлями. Побѣ-
dивъ Грузію, онъ думалъ уничтожить въ ней христіан-
ство, не за долго предъ тѣмъ насажденному св. равноапо-
стольною Ниною. Фирузъ съ огромнымъ войскомъ вторгся
въ предѣлы Грузинскаго царства, предалъ странному опу-
стошенію нѣкоторья важныя провинціи, вошелъ въ сред-
нюю Карталину и сталъ лагеремъ подъ самою столи-
цею. Столица была отрѣзана отъ всякихъ сообщеній: всѣ
дороги и проходы къ ней были заняты персами; Фирузъ
dумалъ, что заставить Вахтанга сдаться. Войско персид-
ское не ограничилось только осадою столицы, отряды его
посылались въ ближайшія мѣстности и безаплодно истреб-
ляли все; женщины предлагаемы были безстыдному пору-
ганію, мужчины—страшнымъ пыткамъ и мученіямъ. Не
смотря на это, христиане оставались твердыми въ своей
вѣрѣ; не падая духомъ и надѣясь на помощь Божію, они
dавали страшный отпоръ персамъ. Въ это время ново-
крещенный Раждень, ревнуя о вѣрѣ Христовой болѣе
самихъ грузинъ, далъ весьма скоро почувствовать себя
персамъ. Онъ принялъ начальство надъ войскомъ въ
столицѣ и въ близь лежащихъ крѣпостяхъ и четырёхъ мѣ-
sцахъ велъ упорную войну съ врагами. Вскорѣ послѣ этого
предѣлы Грузинскаго царства были очищены отъ враговъ,
но за то жертвою спасенія Грузіи стало вѣчно вѣкъ гру-
зинскаго войска, доблестный Раждень. Персы всѣми си-
лами старались захватить живымъ Раждена, врага ихъ
религіи и мужественнаго защитника христианъ. Случай
скоро представлялся: однажды Раждень сдѣлалъ вылазку
изъ крѣпости Армаза и не счелъ нужнымъ пригласить
царя; во время схватки нѣкоторыя изъ его недобро-
желателей вѣроломно предали его въ руки персовъ. Ражде-
день былъ связанъ и представленъ Фирузу, какъ важ-
ный пленникъ; царь спросилъ Раждена о его происхож-
dеніи, о причинѣ отступленія отъ прежней вѣры и на-
родности. Раждень отвчал на это: „действительно, царь, я нкогда оставил свое отечество и его богов; но теперь я служу единому истинному и живому Богу. Который сотворил небо и землю и все сущее. Который один имьет безсмертие и пребывает в свят в неприступном, Котораго никто никогда не видал и не увидит“. Такие слова возбудили негодоване в Фирузъ, и онь ршился погубить Раждена.

Но не желаю прямо погубить грузинскаго всьможу, Фируз употребляет ласки и притворство. Онь обвязывает Раждену богатство и почети, чтобы только онь отрекся отъ Христа и поклонился солнцу и огню. Но исповдникъ, слыша отъ царя подобная льстивыя рѣчи и обвщанія, усмхнулся и съ твердостью сказал царю: „да будетъ тебѣ известно, царь, что я не отрекусь отъ Иисуса Христа и не поклонюсь твоимъ богамъ. Общаннія мнѣ сокровища и слава мнѣ не нужны, и я изъ-за нихъ не оставлю моего Бога и не промышляю вечную, общанную нами Христомъ, жизнь на жизнь временную. Поэтому, сколько ни обвыдай и ни совтуй мнѣ, ты не вынудишь у меня отреченія отъ Христа, Бога моего; предлагаемыя тобою сокровища и честь я отвергаю и не послушаю себя боле, чьмъ Господа моего“. Этими словами Раждень привылъ Фируза въ страшную ярость и негодованіе,— онь приказалъ палачамъ пытать святаго. Палачи безжалостно начали исполнитъ приказаніе своего царя и били мученика по лицу до тѣхъ поръ, пока не вывалились всѣ зубы и не сокрушились всѣ кости лица его. За тѣмъ они начали влачить мученика нагаго по землѣ, нанося ему удары палками и влачили до тѣхъ поръ, пока все его страдальца не было обезображено, и онь не пришелъ въ совершенное позноженіе. Тогда Раждена
заковали въ оковы, надѣли на его шею тяжелыя цѣпи и въ такомъ положеніи бросили его въ темницу, гдѣ безчеловѣчно морили его голодомъ и жаждою. Въ это время нѣкоторые изъ грузинскихъ вельможъ, изъ угощенія царю оставившіе христианство, явились къ Фирузу и сказали ему, что для совершенія Раждена лучше будетъ на время отпустить его на волю повидаться съ своими родными и тогда онъ, повидавшись съ ними, сожалится надъ ними и изъ жалости къ нимъ отвергнетъ Христа и возвратится къ персидской религіи. Въ темницу къ Раждену приходили нѣкоторые персидскіе вельможи, высказывали ему свое сочувствіе и совѣтовали для своего благополучія и для счастія своего семейства оставить Христа; въ такомъ случаѣ они обѣщали ему отъ имени царя большия почести и награды. Но мученикъ съ негодованіемъ отвергъ ихъ заманчивыя предложения. Тогда Фирузъ, по совѣту грузинскихъ вельможъ, отправилъ Раждена въ Мцхетъ, гдѣ въ то время проживало его семейство, взявъ напередъ съ Раждена слово опять вернуться въ персидскій станъ. Когда мученикъ прибылъ въ Мцхетъ — къ своему семейству, то семейство просило его пощадить себя и своихъ близкихъ и не оставлять ихъ сиротами ради исповѣданія Христа. Но мужественный исповѣдникъ, хотя и было ему тяжело отказаться въ просьбѣ своему семейству, остался непоколебимъ въ своихъ убѣжденіяхъ. "Никто не отвратить меня, сказалъ Ражденъ своему семейству, отъ любви къ Господу моему Іисусу Христу". Для него не было теперь никакого удовольствія остататься въ кругу родныхъ; онъ желалъ теперь только скорѣйшей смерти за Христа и потому не внималъ воплямъ своей жены и своего семейства и не слушалъ ихъ суетныхъ проспеній.
По прошествии того времени, на которое был отпущен Ражденъ, онъ, оставаясь върнымъ своему слову, снова возвратился въ персидскій лагерь. Раздраженные твердостью неповѣдимаго, персы связали его веревками и представили царю. Царь снова предлагалъ ему всѣ блага міра, представляя ему всю тяжесть и жестокость мученій, ожидающихъ непокорныхъ христіанъ; но на всѣ требования царя мученикъ не отвѣчалъ и хранилъ глубокое молчаніе, оставаясь непреклоннымъ въ своихъ убѣжденіяхъ. Не добившись отъ него ничего, царь счелъ за лучшее отослать мученика къ какому - либо сатрапу (губернатору), думая, что тотъ какъ - нибудь можетъ отвратить его отъ Христа. Съ этой целью Раждена отправили къ правителю верхней Карталіи съ приказаніемъ — приложить все стараніе къ отвращенію Раждена отъ христіанства; въ случаѣ же не успѣха повелѣвалъ предать его жестокимъ мученіямъ и за тѣмъ распять его на крестѣ. Получивъ приказаніе царя и желая угодить ему, правитель рѣшился отвратить Раждена отъ Христа. Онъ далъ мученику различныхъ предложеній, по этимъ послѣднимъ на всѣ предложения правитель рѣшительно отвѣчалъ: „ни что въ мірѣ не отвратить меня отъ любви къ Господу моему, Иисусу Христу, и я не разлучусь съ Нимъ, хотя бы и пришлось мнѣ ради Его въ одинъ день претерпѣть тысячу страданій“. Видя твердость и непокалѣбимость мученика, правитель отъ лести перешелъ къ жестокости и приказалъ палачамъ бить его по лицу, потомъ послѣ жестокихъ истязаній изувѣченного Раждена связали и бросили въ темницу, гдѣ святый мученикъ удостоился видѣнія Господа, Иисуса Христа, за Котораго страдалъ, терпѣлъ жестокія мученія и отъ Котораго теперь получилъ исцѣленіе отъ своихъ ранъ. На
другой день, когда персы увидели въ мученикъ такую перемѣну, сильно удивились и не знали, чему приписать такое явление. Послѣдовали новья убѣждения отреченія отъ христианства,—новья обѣщенія, но страдальцы не прельщались ихъ обѣщеніями и хранили глубокое молчаніе. Недобившись, такимъ образомъ, ничего, раздраженные персы рѣшились положить конецъ св. Раждену—распятъ его на крестѣ, какъ приказалъ царь. Приготовили крестъ и привели къ нему мученика. Увидѣвъ предъ собою крестъ, мученикъ исполнился радости и, перекрестившись, воскликнулъ: „радуйся животворящее древо, которымъ умерщвленъ былъ древній змей и къ которому были прикованы и мои грѣхи, и я чрезъ тебя взойду ко Господу моему…., и подобно Ему буду прикованъ на тебѣ“. Послѣ этого, святаго мученика раздѣли и пригвоздили ко кресту среди четырехъ преступниковъ, которые здѣсь же были распяты съ нимъ. Желаю увеличить страданія мученика, мучители выпросили у правителя стрѣлковъ, которые вонзили въ тѣло страдальца множество ядовитыхъ стрѣлъ, и св. мученикъ висѣлъ на крестѣ, весь пронзенный стрѣлами. Смерть св. муч. Раждена послѣдовала въ 454 году.

Персы, опасаясь, чтобы тѣло мученика не было украдено христианами, и не погребено по ихъ обычаю, приставили ко кресту стражу; чрезъ нѣсколько же дней приказано было снять святое тѣло мученика и бросить его на сѣдѣніе звѣрямъ и на расхищеніе птицами. Но въ первую же ночь сдѣлалась страшная буря, сопровождающаяся сильнымъ вихремъ; неназванный ужасъ напалъ на войновъ, которые, позабывъ воинскую дисциплину, оставили свой постъ, и въ страхѣ разбежались по своимъ палаткамъ. Христіане, наблюдаяшіе издали за тѣломъ
мученика и желавшее как-нибудь овладеть им, воспользовались робостию воинов, пришли ко кресту, сиявшему небесным святым, торопливо сняли тело со креста и погребли вблизи того места, где он был распят. Между тем благочестивый царь пверекий Вахтанг Гургислань, глубоко скорбя о смерти Раждена и сожалея о великой потере, которую испытало его государство в смерти храброго Раждена, старался всеми мирами найти тело мученика; но, к великуму прискорбию царя, стражания его долго не увенчивались успехом, так как место погребения мученика оставалось долго неизвестным. Наконец сам мученик открыл царю, где лежали его св. мощи. Св. Ражден явился одному священнику, бывшему при его погребении, и приказал ему открыть царю то место, где поконится его тело. Повинуясь святому, священник исполнил его волю. Обрадованный этим вестью, царь немедленно пришел к могиле мученика, с честию вынул и земле его святых мощей и с великим торжеством, в сопровождении католикоса и других многих епископов, вельмож и множества народа, перенес их в город Никозии *, и с честью положил их в Никозском епископском храме, где эти мощи почивают и до сего дня.—Вахтанг Гургислань Великий, вскоре по перенесении мощей св. мученика в город Никози, выстроил церковь в честь святого в Кахетинском городе Уджарм и другую

*) Никозия находится в Верхней Карталии, при реке Большой Лихов. Он имел своего епископа от времени Вахтанга до 1810 года. В состав Никозийской епархии входили местности от р. Ксани до Имеретинской границы, населенные Осетинами, Сванетцами и Гваллами,—коренными грузинами, жившими на границе Грузии и Имеретии.
церквь вь Самгоро. Празднество вь честь св. Раждена установлено при Вахтангѣ Гуригсланѣ католикосомъ Самуиломъ 1-мѣ и положено праздновать день его кончины 3-го августа. (Груз. свв. Сабинина, ч. 3-я).

4-е число.

Свв. СЕДМИ ОТРОКОВЪ, ИЖЕ ВЪ ЕФЕСѢ: Максимилан, Екса- Кустодианъ Гамблиха, Мартинианъ, Донисия; Іоланна и Антонина. Свят. муч. Елевфрий. Свят. преподобномуч. Евдокия.

(Муч. Савуилл. Освященіе монастыря Пантокра- тора (Вседержителя), Священномуч. равноапостоль- ного Евсевия).

СВВ. СЕДМИ ОТРОКОВЪ, ИЖЕ ВЪ ЕФЕСѢ.

Вь царствованіе римскаго императора Декія было сильное гоненіе на христіанъ. Прибывъ въ Ефесѣ, царь приказалъ поставить среди города идоловъ и повелѣлъ го- родскимъ начальникамъ принести вмѣстѣ съ ними жертвы идоламъ. Два дня продолжалось празднество въ честь идо- ловъ: земля была обагрѣема кровью жертвенныхъ живот- ныхъ, дымъ и смрадъ отъ жертвениковъ наполнялъ возду- духъ. Наконецъ, на третій день, царь велѣлъ брать всѣхъ христіанъ и принуждать ихъ принести жертву идоламъ. Христіанъ отыскивали вездѣ; ихъ влекли и изъ домовъ.
и изъ пещеръ, съ безчестіемъ приводили на площадь и предъ лицемъ многочисленнаго народа заставляли кланяться идоламъ. Малодушные изъ христианъ, болѣе мукъ, приносили жертвы и покланялись идоламъ; крѣпкіе же въ вѣрѣ и болѣе междущенныя, безъ боиши и ли на муки и терпѣли страданія и смерть. Замученныхъ и умерщвлыхъ было такъ много, что кровь, какъ вода, прохитывала землю, тѣла свв. мучениковъ бросались иными при дорогахъ, иныя взвишались на городскихъ стѣнахъ; головы же, будучи вонзены на колѣя, ставились при городскихъ воротахъ. Плотоядныя птицы летали надъ стѣнами города и клевали тѣла свв. мучениковъ. Скрывавшися христиане молились Господу избавить Своя церковь отъ такого гоненія.—Въ то время въ городѣ Ефесѣ жили семь юношей, сыновья городскихъ начальниковъ, служившіе въ военной службѣ. Они, хотя были дѣти разныхъ родителей, но имѣли единодушие въ вѣрѣ и любви Христовой и вмѣстѣ пребывали въ постѣ и молитвахъ, сохраняя свою душевную чистоту и непорочность. Въ то время, когда идолопоклонники и многие отступники христиане пировали съ нечистымъ Декіемъ и поклонялись идоламъ, эти семь святыхъ юношей удалялись въ храмъ и въ печали молились Господу. Надзиратели и сынцы, провѣдавъ о такихъ дѣлахъ юношевъ, донесли на нихъ царю, что они не слушаютъ указа царскаго и держатся христіанской вѣры. Декій разгневался на юношей, велѣлъ взять ихъ и въ желѣзныхъ оковахъ привести къ себѣ. Когда ихъ привели, царь сталъ принуждать ихъ принести жертву идоламъ; но святые юноши отвѣчали, что они не осквернятъ себя и не принесутъ жертву идоламъ, и безбоязненно исполняли Христа. Царь велѣлъ отнять у нихъ воинское пояса, бывшіе знакомъ ихъ благород-
наго сана; но красота и юность святыхъ отроковъ поразили царя, и онъ далъ имъ время на размышление, велль снять съ нихъ цѣпи и освободить до времени.

Св. юноши продолжали жить правильно и творить милостыню изъ денегъ своихъ родителей. Потомъ они согласились до времени возвращенія царя уйти изъ города и поселиться въ большой пещерѣ, въ горѣ. „Тамъ, говорили они, мы помолимся въ безмолвій Господу, да укрѣпить насъ въ исповѣданіи Пресвятаго имени Его, чтобы нами безъ боязни стоять предъ мучителемъ и послѣдовать за Христа Господа“: Они взяли съ собою денегъ, которыхъ бы имъ достало на покупку пищи, на нѣсколько дней, и, пришедши къ восточной горѣ, называемой Охлонтъ, вошли въ горную пещеру и, живя въ ней, молились Господу. Младший изъ св. отроковъ—Ямвлихъ ходилъ въ городъ, оѣвшившись въ рубицѣ, чтобы не быть узнаннымъ, и покупалъ пищу. Ходя въ городъ, онъ узнавалъ, скоры ли возвратится царь, и когда черезъ нѣсколько дней пришелъ въ городъ, то узналъ, что царь возвратился и велль всѣхъ градоначальникамъ быть готовыми на слѣдующее утро къ принесенію жертвы идоламъ. Услышавъ также Ямвлихъ и о томъ, что царь велль искать и свв. семь отроковъ и принуждать ихъ принести жертву идоламъ. Съ такими вѣстями онъ послѣдній возвратился въ пещеру къ сотоварищамъ, принесъ немного хлѣба и разказалъ имъ все, что видѣлъ и слышалъ въ Ефесѣ. Всѣ семь юношей стали молиться Господу, прося Его помощи и милосердія. Былъ уже вечеръ и заходило солнце. Ямвлихъ приготовилъ трапезу, и всѣ съѣли вкусный принесенный хлѣбъ. Послѣ трапезы свв. отроки сидѣли и бесѣдовали между собою, утѣшая другъ друга и возбуждая къ мужественному страданію за Христа
Господа. Во время беседы, свв. отроки воздряли и Господь повелел имь уснуть чудеснымъ и дивнымъ сномъ; они уснули сномъ смертнымъ, но тѣла ихъ какъ спящія лежали въ пещерѣ честными и неизмѣнными.

Утромъ царь велѣл искать семь отроковъ, но когда посланные не нашли ихъ, сказалъ вельможамъ: „я жалѣю объ этихъ юношахъ; они искушили моего гнѣва и убѣжали, но я готовъ помиловать ихъ, если они возвратятся къ нашимъ богамъ“."Не жаль о нихъ, отвѣчали вельможи, мы слышали, что они не переставали хулить нашихъ боговъ и, раздавни по городскимъ улицамъ много денегъ нищимъ, скрылись. Призови родителей ихъ и заставь ихъ сказать, гдѣ ихъ сыновя?“ Царь приказалъ призывать родителей и сказалъ имъ: „гдѣ ваши сыновя, укорятели моего царства? Говорите мнѣ правду, иначе вмѣсто нихъ погубите сами! Вы дали имъ денегъ и отослали ихъ куда нипудь?“ „Царь, выслушай насъ безъ гнѣва, отвѣчили родители. Мы царству твоему не противны и не перестаемъ приносить жертвы богамъ, а если сыновья наши развратились, то мы не учили ихъ тому и денегъ не дарили имъ; они сами брали у насъ деньги, давали имъ бѣднымъ и скрылись, какъ мы слышали, въ горѣ Охлоны. Мы не знаемъ. живы они, или итъ“ Царь, отпустилъ родителей и велѣлъ загородить камнями входъ въ пещеру, желая погубить свв. отроковъ голодомъ и жаждою; царь и граждане не знали, что они уже уснули сномъ смерти. Когда закладывали пещеру, двое царскихъ постельничихъ, Теодоръ и Руфинъ—тайные христиане написали страданіе и имена семи свв. отроковъ на двухъ оловянныхъ дощечкахъ и, положивъ ихъ въ мѣдномъ ящикѣ между камнями въ пещерномъ входѣ, сказали: „когда Господь восхочетъ посѣтить рабовъ Своихъ прежде Своего
пришествія, и откроется пещера съ тѣлами свв. отроковъ, тогда изъ этихъ писаній узнаютъ объ ихъ страданіяхъ, такъ какъ они подобно мученикамъ умерли за Христа, заключенные въ пещерѣ. Пещера была заложена и запечатана печатями.

По смерти императора Де́кія, было много другихъ царей римскихъ, которые преслѣдовали христіанство и гнали исповѣдниковъ имени Христа. Такъ было до императора Константина Великаго, который при принятіи христіанства, сдѣлалъ христіанство релігіею господствующею; послѣ него цари были христіанскіе. При одномъ изъ нихъ — Теодосіи Младшемъ (408—450) въ церкви Православной явились еретики, которые говорили, что не будетъ воскресенія мертвыхъ. Не только простые міряне, но и многие изъ клира церковнаго и даже епископы склонились на сторону такого умствования. Нѣкоторые изъ царскихъ сановниковъ и даже епископы во главѣ съ Теодоромъ, епископомъ Египетскимъ, воздвигли гоненіе на православныхъ.

"Какъ, говорили одни изъ еретиковъ, по смерти будетъ воскресеніе, когда не будетъ ни души, ни тѣла, ничего не будетъ, такъ какъ все уничтожается?" Другіе напротивъ говорили, что „только подвергаются тѣламъ тѣламъ, а души будуть имѣть свое воздаяніе; такъ какъ невозможно тѣламъ оживить и возстановить послѣ тысячъ лѣтъ, когда уже отъ тѣлъ не останется праха“. Такъ разсуждали замложенія, забывая слова Господа въ Евангеліи: „мертвые услышатъ гласъ Сына Божія и услышавши оживутъ“ (Иоан. 5, 25). Императоръ Теодосій, вида церковное смущеніе, былъ въ печали и молился Господу о помощи и увраченіи недуга церковнаго. Господь внялъ молитвѣ православныхъ и открылъ всѣмъ тайну ожидаемаго воскресенія мертвыхъ и вѣчной жизни. Владытель горы Охлопъ,
гдѣ была пещера со снятыми свв. отроками, Адолей вдумался сдѣлать ограду для своихъ овецъ. Рабы его брали для постройки камни, которыми въ древности была за- горожена пещера, не зная о пещерѣ, но думая, что эти камни въ горѣ. Откалывая отъ горы камни, работ- ники сдѣлали отверстіе во входѣ пещеры. Въ это время Господь нашъ Иисусъ Христосъ оживотворилъ семь свв. отроковъ, спавшихъ множество лѣтъ; они воскресли, какъ бы пробудившися отъ сна и, вставши, прославили Бога въ утренней молитвѣ. Помолившись, они, по обычаю, цѣловали другъ друга, такъ какъ думали, что проснулись послѣ вчерашняго сна: одежды ихъ были цѣлы, тѣла ихъ не измѣнились, они были тѣмъ же юношами, какими были въ вечерѣ. Они стали бесѣдовать, печались о го- неніи на христіанъ и все думали, что Декій пируетъ мучить ихъ. Свв. отроки просили св. Иамвилиха повторить имъ все, что онъ слышалъ вчера въ городѣ. Иамвилихъ отвѣчалъ братьямъ, что царь велѣлъ къ нынѣшнему дню всѣмъ гражданамъ быть готовыми къ принесенію жертвы ідо- ламъ и къ празднеству въ честь ихъ; велѣлъ также искать ихъ—свв. отроковъ, чтобы они вмѣстѣ со всѣми поклони- лись ідоламъ, а если они не сдѣлаютъ этого, то хотѣлъ мучить ихъ. Свв. отроки рѣшились выйти изъ пещеры, желая стать передъ царемъ и положить ихъ въ душу. Потомъ они послали Иамвилихъ въ городъ за пищею къ обыкновенному времени; св. отрокъ взялъ серебряную монету и вышелъ изъ пещеры. Выходя изъ нея, св. отрокъ удивился, когда увидѣлъ при входѣ камни. „Когда они положены, думалъ онъ, вчера вечеромъ ихъ не было“.

Сойдя съ горы, онъ пшелъ со страхомъ и боюсь войти въ городъ, чтобы его не узнали и не привели къ царю.
Подойдя к городским воротам, он увидел на стыке св. креста и изумился; глядя по сторонам, св. отрок увидел другую здание, другое дома и стены и все больше удивлялся. Он пошел к другим воротам города и там увидел изображение креста, поставленное на стене. Обойдя весь городской ворота и вида везде св. кресты, св. Иаковлих был в недоумении. Возвратясь к первым воротам, он подумал: "что это? вчера нигде не было видно крестного знамения; оно только где-нибудь втайне хранилось в твуроящимся, а нынě ясно поставлено на воротах и стенах. Не сон ли это?"—Он взглянул в город и, проходя по нему, слышал многих, клевещих именем Христовым; это еще больше изумило св. отрока. Он подумал: "вчера никто не смѣл открыто назвать имя Христово, а нынѣ Он прославляется многими устами. Мнѣ кажется, что это не городъ Ефесъ, но другой какой-то. Ибо и здания другія, и люди одѣты в другія одежды". Пройдя далѣе, онъ спросилъ одного человѣка: "какъ называется этотъ городъ?" Ему отвѣчали, что это—Ефесъ. Не повѣривъ этому, Иаковлихъ рѣшился скорѣе купить хлѣба и выйти изъ города, чтобы не заблудиться. Подъѣдя къ хлѣбному торговцу, онъ подалъ ему за хлѣбъ серебряную монету и сталъ ожидать сдачи мѣдныхъ монетъ. Серебряная монета была большая и извѣстна на себѣ изображеніе и надпись древнихъ царей. Хлѣбникъ, взявши монету, показалъ ей другому человѣку, а тотъ подалъ третьему, собравшись толпа народа; всѣ, глядя на серебряную монету, удивлялись ея древности и, смотря на св. отрока, неслыхи другъ другу: "это юноша нашелъ какое-нибудь древнее сокровище". Св. Иаковлихъ неугася; онъ думалъ, что онъ узналъ этими людьми и что они хотятъ взять его и предать царю Декію. Онъ сказы
зать имь: "возьмите себѣ монету, а я ничего не хочу". Но народъ удержалъ св. отрока и спрашивалъ: откуда и какъ онъ нашелъ сокровище древнихъ царей? Толпа народная просила его раздѣлить найденное сокровище съ ними, а иначе хотѣла предать св. отрока судьб. Иамвлихъ не зналъ, что отвѣчать имь. Толпа держала св. отрока посреди площади и слухъ про него пропелъ въ народѣ. Всѣ сходились посмотреть на юношу. "Онъ иностранный, говорить народъ, мы никогда не видали его". Св. отрокъ смотрѣлъ на народъ, желая увидѣть кого-либо изъ знакомыхъ или изъ своихъ домашнихъ, но никого не нашелъ и не узналъ. Онъ удивлялся, что вчера былъ знать всѣмъ, какъ сынъ знаменитаго родителя, а нынѣ не узнаютъ его, и онъ никого не узнаетъ. Слухъ о святомъ отрокѣ пропелъ по всему городу и допелъ до городскаго намѣстника и епископа Стефана; они велѣли привести къ себѣ чуднаго юношу вмѣстѣ съ серебряною монетою. Когда привели къ нимъ св. отрока, онъ, взявъ монету, удивлялись, такъ какъ она была древнихъ царей. Намѣстникъ спросилъ св. Иамвлиха: "гдѣ сокровище, которое ты нашелъ? Этотъ сребренникъ изъ того сокровища". - "Я не знаю никакаго сокровища; эта монета изъ имѣнія моихъ родителей", отвѣчалъ св. отрокъ. "Откуда ты?" спрашивали св. отрока. "Думаю, что изъ этого города," - отвѣчалъ онъ, "Чей ты сынъ и знаешь ли кто тебя?" спросили св. отрока. Св. отрокъ назвалъ, по имени, своихъ родителей и родственниковъ, но никто не зналъ ихъ. Всѣ недоумѣвали, удивлялся и самъ св. Иамвлихъ.— "Какъ мы можемъ повѣрить тебѣ, говорить ему намѣстникъ, что эта монета изъ ихъ имѣнія твоихъ родителей, когда па ней позображеніе и надпись древняго царя Декія, и когда послѣ смерти его прошло
много лет, и нынѣ уже нѣть такихъ монетъ?" Св. Иамвлиху стали грозить темницею, если онъ не откроетъ истины. Тогда онъ, слыша, что Декій царствовалъ тому назадъ много летъ, удивился и сказалъ: "скажите мнѣ, господи мой, живъ ли еще царь Декій, или нѣть?" — "Нѣть, отвѣчалъ ему епископъ, — царь Декій царствовалъ въ древніе времена, нынѣ же царствуетъ благочестивый царь Теодосій". Тогда св. отрокъ сказалъ: "умоляю васъ, господи мой, идите со мною, и я покажу вамъ въ пещерѣ, въ горѣ Охлонъ, друзей моихъ. - вы узнаете отъ нихъ, что я говорю вамъ правду. За нѣсколькіе дни до сего дни мы бѣжали отсюда, боясь преслѣдованія Декіева, и скрылись въ оной пещерѣ. Самаго Декія я видѣлъ вчера, когда онъ возвращался въ Ефесъ, нынѣ же не знаю, Ефесъ ли этотъ городъ, или другой". Епископъ, видя здѣсь тайну Божію, сказалъ намѣстнику: "пойдемъ съ юношею, что-то чудное хочетъ явиться". Со св. отрокомъ пошли епископъ, намѣстникъ, всѣ начальники города и много народа. Дойдя до пещеры, св. Иамвлихъ вошелъ въ пещеру, а епископъ съ прочими, идя за нимъ, нашелъ въ пещерномъ входѣ между каменными мѣдными заглѣтаннымъ ящику. Въ этомъ ящику нашли двѣ оловянныя дощечки, на которыхъ было написано, что семь свв. отроковъ бѣжали отъ мучителя Декія, скрылись въ этой пещерѣ и загражденные, по повелѣнію Декія, скончались въ ней мученически за Христа Господа. Прочитавши это, всѣ увидѣли и прославили Господа.

Войдя въ пещеру, нашли семь отроковъ, цвѣтущихъ красотою и сияющихъ съ радостными лицами, сияющими благодатью Божіею. Все поклонились имъ въ ноги. Свв. юноши разсказали все о себѣ и о гоненіи Декія на христіанъ. Тогда епископъ и намѣстникъ послѣлъ къ царю
Θεοδοσιо письмо, въ которомъ писали: „повелі, государь, прислать честныхъ мужей видѣть чудо, которое явил Господь во дни его правленія: въ наши дни показался образъ будущаго воскресенія мертвыхъ“. Получивъ такое извѣстіе, царь самъ съ боярами и множествомъ народа изъ Константинополя прибылъ въ Ефесъ. Пришёлъ въ пещеру и увидѣвъ семъ отроковъ, онъ поклонился имъ. Въ радости царь обнималъ ихъ, цѣловалъ и плакалъ, потомъ сѣлъ противъ нихъ и, смотря на нихъ, славилъ Бога. Онъ говорилъ имъ: „господа мои, въ вашемъ образѣ я думаю, что вижу Самаго Господа Христа, Который нѣкогда воскресилъ изъ мертвыхъ Лазаря, а нынѣ всесильнымъ словомъ Своимъ воскресилъ васъ, дабы показать намъ образъ будущаго воскресенія,— что сущи во гробахъ, услышавши голосъ Сына Божія, оживутъ и выйдутъ изъ гробовъ нетлѣнными“. На это старший изъ отроковъ—Максимилианъ сказалъ царю: „отцы царство твое за твою твердую вѣру будетъ крѣпко, и Господь сохранить его во имя Свое нѣвредимымъ“. Послѣ этого, много бесѣдовавъ съ царемъ и съ епископомъ, евангеликъ при всѣхъ снова преклонилъ головы и, по повелѣнію Господа, уснули сполна смерти. Царь и бывшіе съ нимъ плакали надъ ними. По повелѣнію царя, было сдѣлано семь ковчеговъ изъ золота и серебра; въ нихъ положили евангеликъ тѣла отроковъ, но святые не восхотѣли пожить въ нихъ: явившись ночью во снѣ царю, они повелям ему оставить ихъ почивать на землѣ, какъ они почивали прежде. Святые мощи ихъ прославлены многими чудесами. Пещера отроковъ поньныѣ показывается близъ Ефеса въ ребрахъ горы Пріона. Судьба мощей ихъ неизвѣстна съ 12 вѣка, въ началѣ котораго игуменъ Даниилъ видѣлъ ихъ еще въ пещерѣ.—Какъ ни чудесно
событие восстания семи отроков, но, оно имела весьма сильные доказательства своей достоверности. Писатель св. Иоанн Коловъ, современникъ этого события, говорит о немъ въ житиѣ Пансиля Великаго (19 іюня). Марониты сирійцы, въ 7 вѣкѣ, отдѣлившись отъ православной церкви, чтутъ въ своей службѣ свв. отроковъ. Исторія ихъ была извѣстна самому Магомету и многимъ арабскимъ писателямъ. Григорій турскій говоритъ, что эти мужи даже до сего дня почитаютъ въ томъ самомъ мѣстѣ, оштѣтые въ шелковыхъ и тонкихъ полотняныхъ одеждахъ. (Четы-Минеин. Мѣсяц. Вост. А. Сергія т. 2-й, замѣт. стр. 231).

СВ. МУЧ. ЕЛЕВОЕРИЯ.

Св. муч. Елевеерій былъ постельничимъ у императора Максимиана. Онъ былъ родомъ изъ Византии. Въ своемъ имѣніи близъ города Тарсіи, недалеко отъ Никомидіи въ (Внеиніи), на рѣкѣ Сантарѣ, онъ построилъ церковь, принялъ святое крещеніе и прожилъ тамъ довольно долгое время. Когда постѣ построения церкви и своего крещенія, онъ явился къ императору и выставилъ причину долговременнаго отсутствія болѣзни, которая требовала чистаго воздуха, то императоръ самъ пошелъ быть въ его имѣніи. Тогда одинъ изъ слугъ Елевеерія открылъ царю о его обращеніи въ христианство и объ устроеніи церкви, которую самъ царь, и нашелъ лично въ его домѣ, хотя она была устроена внизу и въ нее велъ почти неприкрытное отверстіе. Когда св. Елевеерій, по принужденію императора, не хотѣлъ принести жертвы языческимъ богамъ и отрѣчлся отъ христианства, то царь велѣлъ тутъ же отсѣчь ему голову; послѣ кончины онъ былъ погребенъ въ своемъ имѣніи. Тѣло его изъ Кон-
Св. ПРЕПОДОВНОМУЧ. ЕВДОКИИ.

Св. мученица Евдокия есть одно лице съ Іею, только Іа имя не христіанское, а халдейское, а Евдокія—христіанское имя святой. Св. Евдокія была взята въ пленъ персидскимъ царемъ Сапоромъ въ Визадѣ съ 9000 христіанъ; эта весьма знаменитая римлянка, знакомая съ св. писаниемъ, укрѣпляла пленныхъ и обратила ко Христу не мало персидскихъ женщинъ. За это она была передана на мученіе начальнику волхвовъ: ея были воловыми жилами, потомъ посадили въ темницу, гдѣ она пробыла два месяца; выведенная изъ темницы, она была жестоко бита суковатыми палками, такъ что палачи обливались кровью, затѣмъ на 6 месяцы седьмый была заперта въ темницу. Послѣ того мучители, обложивъ ее во весь ростъ едкѣвыми изъ тростника лучинами, стянули ее веревками, такъ что эти лучины взошли въ ея тѣло; потомъ ихъ стали вытаскивать изъ тѣла; наконецъ, сокрушили ея кости, обезглавили. Она пострадала въ 362 году или въ 364 по Р. Х. Въ Константинополь весьма рано построена была церковь во имя ея. Во времена Іустиніана она уже обветшала и великолькоимъ имя возстановлена. Втроимтно, мощи ея пренесены были скоро послѣ страданія ея въ Царьградѣ—въ 4 или въ началѣ 5 вѣка. (Четьи-Минеи. Месяцъ Вост. А. Сергія т., 2-й зам. 233—234).

Муч. Тангуилъ былъ повѣшенъ на яблокѣ.
СВЯЩЕННОМУЧ. РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КОСМЫ.

Св. Косма происходил из небольшого селения Мегадендронъ, въ греческой провинціи Этоліи; онъ былъ сынъ благородныхъ родителей. Достигши совершеннолѣтія, Константинъ—такъ звали его въ мірѣ—началъ обучаться грамматикѣ подъ руководствомъ архидіакона Анааній Дервишана. Но такъ какъ въ то время было въ великой славѣ аѳонское ватопедское училище, то Константинъ выступилъ со своими товарищами пересѣлъ въ Ватопедь. Здѣсь онъ докончилъ изученіе грамматики подъ руководствомъ учителя Панагіона Палами, здѣсь же онъ выдѣлышалъ и курсъ логики отъ учителя Николая Царцулія изъ Мецовы, который съ ученикомъ Евгеніемъ Бургарисомъ *) управлялъ тамошнимъ училищемъ. Но по удаленіи изъ училища этихъ славныхъ учителей, стала мало-по-малу меркнуть и слава ватопедскаго училища, и оно скоро опустѣло. Тогда Константинъ, удалившись оттуда, пришель въ обитель Филоѳееву. Здѣсь черезъ нѣсколько времени онъ былъ постриженъ въ монахи съ именемъ Космы и со всѣмъ усердіемъ преуспѣвалъ въ трудахъ монашеской жизни, а потомъ, когда для обители попадался священикъ, по сильномъ убѣжденію никовъ обители, былъ рукоположенъ въ іеромонаха.

Еще будучи міряниномъ, Косма издавна пыталъ сильное желаніе послужить на пользу христіанъ всѣмъ тѣмъ, чему учился, и часто говоривалъ: „какую великую нужду имѣютъ въ словѣ Божіемъ христіане! Ученые должны

*) Евгеній Бургарисъ былъ впослѣдствіи архіепископомъ екатеринославскимъ и херсонскимъ (1775—1779).
стремиться не въ господские дома, не ко двору вельможь, не для богатства и знаменитости расточать свою ученость, читъ,—они болѣе всего обязаны учить простой народь, живущий въ великомѣ невѣжествѣ и грубости". Но при всемъ такомъ желании, при всей пламенной ревности о пользѣ другихъ, Косма съ другой стороны представлять и всю трудность дѣла апостольской проповѣди, и самь собою не отваживался на это предприятіе, напередь не уразумѣть изволенія Вождія. Поэтому, желая узнать, угодно ли Богу его намѣреніе, Косма открываетъ книгу писанія и тотчасъ встрѣча апостольское изреченіе: никто же своего си да ищеть, бо еже ближнію кийщадо (1 Кор. 10, 24), т. е. пусть каждый ищеть не того, что полезно для него самого, но что принесло бы пользу ближнему. На основаніи этихъ словъ, онъ рѣшилъ привести въ исполненіе свое намѣреніе. Открывъ старцамъ свое намѣреніе и получивъ отъ нихъ позволеніе, Косма, пошелъ въ Константинополь для свиданія съ своимъ братомъ, учителемъ Хрисаноюмъ, который обучилъ его искусству правильнаго собесѣдованія. Въ Константинополѣ онъ объявилъ о своемъ намѣреніи архіерейамъ и учителямъ; всѣ единогласно побуждали его приступить къ избранныму имъ дѣлу Божію, а патріархъ Серафимъ даже Космѣ письменное дозволеніе. Укрѣплённый и ободренный этимъ, Косма началъ проповѣдь слова Божія. Первыя мѣста, которыя огласились словомъ проповѣди Космы, были церкви и селенія, лежащія вблизи Константинополя. Идя далѣе отъ Константинополя, проповѣдникъ былъ въ Навкратѣ, въ Врохори, въ Мисолонги и въ другихъ мѣстахъ, а оттуда снова пришелъ въ Константинополь. Испросивъ совѣта у тогдашняго патріарха Софронія и получивъ отъ него дозволеніе и благословеніе, Косма началъ еще съ
большею горячностью и ревностью проповедывать слово Божие. Он обещал почти все княжества в пределах Туриецкой империи и, научив христиан пронести показание и творить дела, достойных показания, в 1775 году возвратился на Афонскую гору. Посещая тамошние монастыри и скиты, он говорил поучения никому и проводил нередко времени в чтении божественных книг.

Прожив недолго на святой горе, Косма удалился оттуда и, начав съ селений въ ея окрестностяхъ, продолжать проповѣдывать въ Тессалоникѣ, въ Веррѣ и во всей Македоніи; онъ пошелъ области: Химору, Акарнанию, Этолію до Арты и Превезы, а оттуда отплылъ на острова: Мавру и Кефалонію. Вездѣ, гдѣ проходилъ блаженный Косма, къ нему стекалось множество народа, который съ умилением и благоговѣніемъ внималъ его проповѣдь. Проповѣдь его, подобно проповѣдѣ апостоловъ, была весьма проста, спокойна и кратка, велѣдствие чего она весьма сильно дѣйствовала на умы и сердца слушателей и сопровождалась духовною пользою и исправленіемъ нравовъ. Проповѣдь Космы подобно тому, какъ нѣкогда проповѣдь апостоловъ, сопровождалась различными знаменіями и чудесами. Такъ на островѣ Кефалоніи былъ одинъ портий, у котораго съ давняго времени правая рука была суха и не дѣйствовала. Пришедши къ блаженному Космѣ, онъ просилъ пещѣлить его сухую руку. Блаженный посовѣтовалъ ему съ благоговѣніемъ слушать проповѣдь, и тогда Богъ умилостивился надъ нимъ. Сухорукій послушался его совета и едва выслушавъ проповѣдь святого, на другой же день совершенно пещѣлъся. Другой разслабленный, услышавъ о такомъ чудѣ, велѣлъ пронести его на место проповѣди блаж. Космы и черезъ нѣсколько дней сталъ совер-
шеню здоровь. Проходя въ лѣтнее время чрезъ селеніе Кургил, святый ощущалъ жажду и попросилъ воды изъ находившагося тамъ безводнаго колодезя. Ему сказали, что въ колодезѣ воды нѣтъ, но, по слову святаго, достали со дна пѣсколько грязи съ водою, которую и принесли. Косма выпилъ немного воды, и съ того времени тотъ колодезь сталъ источать чистую воду и быть зимою и лѣтомъ всегда полонъ воды, даже едваился цѣлебнымъ отъ многихъ недуговъ. Мѣстомъ проповѣди Космы было по большей части открытое поле выѣ селенія или города, такъ какъ ни одинъ храмъ, ни одно зданіе не могли вмѣстить того множества народа, которое слушало святаго. Косма обыкновенно напередь объявлялъ, гдѣ хотѣлъ остановиться и говорить проповѣдь,—на этомъ мѣстѣ ставили большой деревянный крестъ; святый, установивъ около креста свою каседру, выходилъ на нее и учили; по окончаніи проповѣди, каседру онъ бралъ съ собою, а крестъ оставался на мѣстѣ въ воспоминаніе его проповѣди. Впослѣдствіи, гдѣ были поставлены такие кресты, Богъ являлся многія чудеса. Такъ на о. Кефалоніи, среди арго-столичной площади, у одного изъ такихъ крестовъ открылся чудесный источникъ, никогда не оскуждающий водою.

Съ о. Кефалоніи Косма переправился на о. Закинось. въ сопровожденій болѣе десяти судовъ, наполненныхъ кефalonьянами. Но проповѣдь Космы не имѣла здесь успѣха, а потому онъ проповѣдывалъ здесь недолго. Возвратившись назадъ въ Кефалонію, Косма пошель въ Коринфы, гдѣ былъ съ честью принятъ всѣмъ жителями, особенно же тамошнимъ правительствомъ. Но такъ какъ сюда собралось много народа и изъ другихъ селеній послушать проповѣдь святаго, то началышки города, опасаясь возмущения и смятенія въ народѣ, просили Косму удалиться.
изъ Корнфъ. Онъ перешелъ оттуда въ область Стерен или Арванити, гдѣ и сталъ учить христианъ; онъ посѣ-щалъ преимущественно тѣ мѣста, гдѣ было больше грубаго невѣжества, гдѣ благочестіе подвергалось опасности совершенно утратиться, гдѣ люди предавались множеству пороковъ: убѣйствамъ, воровству и т. п. Въ такихъ-то одичавшихъ и ограбленныхъ сердцахъ христианскихъ св. Косма посѣщалъ святыя слова Вождя, такъ что многихъ закоснѣвшихъ во грѣхахъ привлѣкъ къ искреннему по- каянію и нравлѣнію. Благодаря ему, вездѣ въ боль- шихъ и малыхъ селеніяхъ заводились были училища, въ которыхъ дети безплатно обучались читать и писать. По убѣжденію же св. Космы, богатые купили болѣе четы- ре хъ тысячъ большихъ мѣдныхъ купелей и роздали ихъ по церквамъ для крещенія въ нихъ христианскихъ дѣтей. Всѣхъ, кто имѣлъ средства. Косма убѣждалъ покупать священныя книги, христианскія поученія, четки, маленькія кресты, головы покрывала, гребни. Книги онъ раздавалъ въ подарокъ тѣмъ, которые умѣли читать или обѣщались учиться; покрывали надѣлалъ женщинъ, чтобы они ходили съ покрытыми головами; гребни давалъ тѣмъ, которые обѣщались не брать волосъ на головѣ, какъ дѣлаютъ турки; четкими и крестиками одѣвали простой народъ. Влаженнаго Косму сопровождали до сорока или пятидесяти священниковъ. Когда онъ намирался перейти изъ одной области въ другую, то приказывалъ всѣмъ христианамъ поститься, неповѣдываться и совершенствовать себѣ при множествѣ зажженныхъ свѣчъ. Для этого у Космы были устроены деревянныя подсвѣчники, изъ которыхъ онъ на каждомъ могъ было поставить до ста свѣчъ; свѣчи всѣмъ раздавались даромъ; священники совершеншили освященіе елея, всѣ христиане были познаваемы, въ
заключение. Косма говорил проповедь. Для сопровождения его народа Косма приказывал съ вечеря приготовлять по несколько молочных и пеколько котловъ съ вареною пшенницей тамъ, где надлежало собраться народу. Въ Албании, какъ и въ другихъ земстахъ, Косма совершалъ много чудесъ. Одинъ чиновный турокъ, сильно возмущавшесь святымъ, однажды пустился на конѣ въ погоню за нимъ, но конь на бегу сбросилъ турка на землю, и онъ расшибъ себѣ правую ногу, а воротивши домой, нашелъ умершаго своего сына. Видя въ этомъ наказание Божие, онъ раскаялся и послалъ въ святому письмо, проса у него прощения. Другой чиновный турокъ страдалъ каменною болью. Услышавъ о чудесахъ, совершаемыхъ Космой, онъ послалъ своего раба пригласить святого, такъ какъ надвѣялся, что Богъ, по молитвамъ святаго, исцѣлить его. Косма не соглашался идти, отъявляясь, что онъ человѣкъ грѣшный. Турокъ снова приказалъ раба, съ сосудомъ воды, проса святаго благословить воду. Тогда Косма, видя благоговѣніе турка, далъ ему двѣ заповѣди: не пить вина и раздать бѣднымъ десятую часть своего имущества; турокъ обѣщалъ исполнить это. Косма благословилъ воду, больной сталъ пить ее и въ сорокъ дней совершенно исцѣлился. Одна богатая женщина въ Корицѣ имѣла у себя сына и убирала ему голову множествомъ серебряныхъ монетъ и другими излишними нарядами. Косма много разъ совѣтывалъ ей раздѣлить всѣ эти уборы бѣднымъ дѣтямъ, если хочешь, чтобы сынъ ея былъ живъ, но женщина не слушалась. Наконецъ святый говорить ей: „если не снимешь съ ребенка нарядовъ, то вскорѣ лишиться его“. Когда же она и на этотъ разъ не повиновалась святому, то на слѣдующей день нашла сына своего въ постели
мертвымъ; тогда только поняла она, что Богъ наказалъ ее за непослушаніе. Вездѣ, куда ни являлся Косма съ своего проповѣдью, онъ учили христіанъ свято проводить воскресные и праздникіи дни: не заниматься торговлей, не работать, но ходить въ церковь и слушать тамъ службу и предлагаемья народу поученія; тѣ же, которые не слушались въ этомъ святаго, наказывались, но его молитвамъ, различнымъ образомъ. Такъ въ мѣстечкѣ Хахкіяда одинъ купецъ осмѣлился торговать въ воскресный день, но былъ наказанъ за это: у него отнялась рука. Созналь свою вину, онъ пришелъ къ Космѣ и испросилъ у него прощеніе въ своемъ грѣхѣ и чрезъ нѣсколько дней исцѣлился. Подобнымъ же образомъ былъ наказанъ лишениемъ употребленія руки одинъ рабочій въ Паргѣ, захотѣвший въ воскресный день продать свою работу. Но, неповѣданы свой грѣхъ святому и выслушавъ отъ него наставленіе, онъ вмѣстѣ съ прощеніемъ получилъ и исцѣленіе руки.

Св. Косма окончилъ свою апостольскую жизнь мученическою кончиною. Это случилось при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Косма ни въ Тессаліи, ни въ Касторен, ни въ Янина, ни въ другихъ мѣстахъ, гдѣ были евреи, никогда не обличалъ ихъ и не обращался къ нимъ съ проповѣдью, но учили только христіанъ, повелѣвая имъ хранить правду и покорность тѣмъ властямъ, какія далъ Богъ. Сами албанцы слышали это изъ устъ его и называли его человѣкомъ Божіимъ. Когда такая молва дошла до Куртъ-пашин, то онъ потребовалъ Косму къ себѣ; безъ проповѣдника не только понравилась пашинъ, что онъ приказалъ обить бархатомъ ту каѳедру, съ которой Косма имѣлъ обыкновеніе учить народъ. Но яничарскіе евреи, злобствуя на Косму и не терпя, что проповѣдуетъ вѣра и евангелье Иисуса Христа, обвинили Косму предъ нашей
въ сношенияхъ съ Россіею. Однако на этотъ разъ Богъ спасъ Косму отъ гибели, и христиане принуждены были только заплатить за него значительный выкупъ, самого же Косму выслали изъ Янинны. Когда же было доказано, что обвиненіе евреевъ есть небольшое, какъ выдумка и янная клевета, то онъ снова пришелъ въ Янинну. Здѣсь онъ началъ обличать лукавство и непримиримую ненависть евреевъ къ христіанамъ и убѣдилъ христіанъ, вовремя, перенести день общаго торгъ въ Воскресенья на Субботу, что причиняло евреямъ значительный убытокъ; во вторыхъ—называлъ евреевъ льными врагами христіанства, готовыми дѣятъ зло христіанамъ во великое время, и въ третьихъ—запрещалъ христіанамъ носить на своихъ головахъ длинный кисти и все, что покупали они у евреевъ, внима, что у богоубѣйцъ—евреевъ ничего не должно покупать. Евреи, раздраженные этимъ, пошли къ Куртъ-нашѣ, дали ему значительную сумму денегъ и просили лишить жизни св. Косму. Папа, посовѣтовавыясь съ своимъ домашнимъ учителемъ вѣры (хотозою), рѣшилъ умертвить Косму при посредствѣ хотзы. Св. Косма имѣть обыкновеніе, какъ скоро приходилъ куда съ поповтѣдью, брать срѣва дозволеніе у местныхъ архіерей или его намѣстниковъ, а также кого либо изъ христіанъ посылать за дозволеніемъ къ гражданскихъ начальникамъ, послѣ чего уже безпрепятственно поповтѣдывалъ. Такъ и теперь, пришедши въ одно албанское селеніе—Коликонтаси, онъ взялъ дозволеніе у архіерей; развѣдывъ же о мѣстопребываніи гражданскихъ начальниковъ и узнавъ, что главный мѣстный правитель, Куртъ-наша, находится въ селеніи—Верати, отстоящемъ на двѣнадцать часовъ пути, а хотза его живеть близко, послалъ къ послѣднему испросить дозволеніе. Однако—же, не довольствуясь этимъ, онъ послѣ случая самому уви-
дить хотзу и лично удостоиться въ его расположении. Христиане долго удерживали отъ этого Косму, но не могли удержать. Святый, взявъ съ собою четырехъ ино-
ковъ и одного священиника вмѣсто переводчика, отправился къ хотзѣ; но прибытии къ нему проповѣдникамъ, хотзя притворно говорить, что у него есть письмо отъ Куртъ-наши, но которому приказано Косму послать къ паши для собесудования; между тѣмъ даетъ приказъ своимъ слугамъ держать святаго подъ стражею и, пока не будетъ отосланъ къ пашѣ, не дозволяетъ ему сходить со двора. Косма понялъ, что его намѣреваются умертвить; всю ночь онъ молился Богу вмѣстѣ съ своими спутниками — писо-
ками, не показывая даже признака скорби о томъ, что долженъ лишиться жизни. Какъ скоро наступилъ день,
семь человѣкъ турокъ посадили св. Косму на коня, подъ предлогомъ доставить Куртъ-наши. Но чрезъ два часа пути, подъхавъ къ большой рѣкѣ, объявляютъ ему при-
казъ Куртъ-наши предать его смерти. Святый высушалъ такое опредѣленіе и, созерцая молитву, всталъ, кре-
стовидно благословилъ всѣ четыре страны мѣра, молясь о всѣхъ христианахъ, чтобы они хранили его наставления. Послѣ этого мучители, посадивъ его около дерева, хотѣли связать ему руки, но святый, сказавъ, что онъ не станетъ противиться, самъ сложилъ руки крестъ-на-крестъ.
какъ-бы связанныя, потомъ приложилъ голову свою къ дереву; мучители обвязали шею веревкой и удавили.
Св. Косма скончался мученически въ 1779 году, на 65-
году своей жизни. Раздѣлъ святаго, турки бросили его тѣло съ большинымъ камнемъ на шеѣ въ рѣку. Узнавь объ этомъ, христиане пришли искать его тѣло, опускали въ рѣку стѣны, употребляли и другие способы, но тѣла найти не могли. Лишь чрезъ три дня одинъ благочестивый
священникъ—Маркъ изъ Ардевушскаго Введенскаго монастыря, отправившись въ однорарусной лодкѣ на поиски. увидаль тѣло святаго плавающимь поверхъ воды. Онъ приблился къ тѣлу, вынулъ его изъ воды и, прикрывъ своею рисою, принесъ тѣло въ Введенскій монастырь, гдѣ и предалъ тѣло мученика погребенiu позади алтаря.
Между тѣмъ Куртъ-паша, раскаявшись въ напрасномъ умерщвлении святаго человѣка, велѣлъ отпустить монаховъ—епутниковъ св. Косьмы въ упомянутый Введенскій монастырь, гдѣ и назначилъ имъ пребывание. Монахи, принедли туда, нашли тѣло святаго уже погребеннымъ; чтобы удостовѣриться въ страдальной его кончинѣ, они вмѣстѣ съ другими священниками и христіанами откопали гробъ и нашли, что тѣло не имѣло никакихъ признаковъ тлѣнія, но благоухало, такъ что святый казался какъ-бы сиящимъ, не смотря на то, что оно три дня находилось въ землѣ. Въ это время случилось быть въ монастырѣ одной бѣсоватой женщина. Какъ скоро она увидѣла, что гробъ святаго открыть, бѣсъ сильно потрія ее, а вскорѣ потому она и совершенно перѣдѣлалась. Въ селеніи Коликонтаси, сказавъ послѣднюю проповѣдь, святый оставилъ тамъ, по обычаю, водруженный въ землю крестъ.
По кончинѣ его, христіане каждую ночь видѣли сіяній надъ этимъ крестомъ небесный свѣтъ, поэтому въ день Воздвиженія честнаго креста священникъ и народъ пришли туда и, взявъ такой крестъ, поставили его позади алтаря. близъ гроба святаго, во всѣдствіе напоминаніе о чудѣ (Ап. Патер. т. 2 стр. 136—147. Приб. къ твор. свв. отцовъ 1852 г. стр. 471—487).
5-е ЧИСЛО.


СВ. МУЧ. ЕВСИГНИЯ.

Св. мученик Евсигний был родом изъ Антиохии: будучи воином, онъ служилъ при императорахъ римскихъ: Диоклетианъ, Максимианъ, Константь, Константинъ Великомъ и его сыновьяхъ. Онъ былъ другомъ св. муч. Василиска и епископомъ его страданий. Въ царствованіе Константина Великаго, служа въ его войскахъ, Евсигний удостоился видѣть на небѣ св. крестъ, изображенный звѣздами, и храбро сражался съ врагами, вооруженнымъ крестою силою. Прослуживъ шестьдесят лѣтъ въ войскахъ, онъ по старости оставилъ военную службу въ царствованіе Констанция, сына Константина Великаго. Возвратясь въ Антиохію, онъ проводилъ время въ молитвѣ и постѣ и дожилъ до царствованія Юліана отступника. Однажды, когда Юліанъ прибылъ въ Антиохію, св. мученикъ отправился въ церковь; дорого ему пришлось наткнуться на ссору двухъ язычниковъ, спорившихъ между собою о какой-то вещи. Они удержали св. Евсигнія и
просили его разсудить их: "умоляем тебя, высшайший нашему расправу и разсуди нас, так как мы знаем, что ты как человек служивший в войсках, свидетель в делах правосудия". Святый разсудил споръ ихъ по правдѣ; оставившись виноватымъ послѣдъ къ царю и доносъ на св. Евсеонія, что онъ христіанникъ. Царь велѣлъ принести св. праведника; этотъ, явившись къ царю, обличилъ его въ отступничествѣ отъ Христа и прославилъ христіанство и царя Константина не только за принятие имъ самимъ христіанства, но и за проповѣдание свѣтомъ Христовой истины тогдашней всѣмѣрной Римской имперіи. Раздраженный такими словами праведника, Юліанъ приказалъ отсѣчь ему голову. Св. Евсеоній скончался за Христа въ 362 году, имѣя отъ роду сто десять лѣтъ (Четы-Минеевъ).


СВ. НОННЫ, МАТЕРИ СВ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА.

Мать Григорія Богослова, блаженная Нонна, была дочь добрыхъ христіанъ—Филата и Горгоніи, тетки св. Амфилохія, епископа иконійскаго. Воспитавъ Нонну въ правилахъ христіанскаго благочестія, родители выдали ее за мужъ за Григорія, человѣка богатаго, владѣльца земель и рабовъ въ округахъ арианскому и на- зіанскому (въ Малой Азіи). Выгодный, по разсчетамъ родителей, бракъ этотъ былъ тяжелъ для благочестивой души Нонны: мужъ ея былъ язычникъ, послѣдователь
секты верховниковъ (псевдостаріевъ), чтіль Верховнаго Бога и соблюдать нѣкоторые иудейскіе обряды, но вмѣстѣ съ тѣмъ покланялся огню и свѣтиламъ. Благочестивая супруга пролила много слезъ и молила объ обращеніи супруга къ святой истинѣ. По словамъ сына св. Нонны— св. Григорія Богослова, "она не потеряла того, чтобы быть въ союзѣ съ иновѣрнымъ, и хотя была самая терпѣливая и мужественная изъ женъ, но не могла спокойно переносить того, чтобы одна половиною быть въ соединеніи съ Богомъ, а другою—оставаться въ отчужденіи отъ Бога. Напротивъ того она желала, чтобы къ союзу плотскому присоединился и духовный союзъ. А потому она день и ночь молилась Богу; въ постѣ со многими слезами просила Его даровать спасеніе главѣ ея, неутомимо дѣйствовала на мужа, стараясь пріобрѣсти его разными способами: упраженіями, убѣжденіями, услугами, отлученіями, а болѣе всего своей жизнью и плачевной ревностью о благочестіи.... Ей приходилось, подобно водѣ, пробивать камень безпрерывнымъ паданіемъ капли, отъ времени ожидать успѣха въ томъ, о чемъ она ста- ралась. Обѣ этомъ просила она, этого ожидала не столько съ жаромъ юныхъ лѣтъ, сколько съ твердостью взры. И на освященное никто не полагался такъ смѣло, какъ она полагалась на ожидаемое, зная по опыту церковной Божіей. Притомъ, дѣлу спасенія помогала разсудокъ, малопо-малу преобразившися, а равно и соннымъ видѣніи, каковыя Богъ нерѣдо посылаетъ въ даръ душѣ, достойной спасенія. Какое же это видѣніе? Отцу моему представлено, будто бы онъ поетъ слѣдующій стихъ Давида: возвеселяхся о ресницахъ мнѣ: въ домѣ Господень пойдемъ (Псал. 121, 1). Когда услышала объ этомъ та, желаніе которой исполнялось, то, пользуясь временемъ, объясняетъ видѣніе въ самую
добрую сторону, въ чемъ была совершенно права; самою радостию обнаруживалъ величие благодаріянія и ускоряетъ дѣло спасенія, чтобы не помѣщало что-нбду призванію; и не разстроило того, о чемъ она столько старалась. Въ то время въ Никею собирались множество архіерействовать протестовать бѣшенству Арія — недавней ереси, раздobiaщей Божество. Родитель предаетъ себя Богу и проповѣдникамъ небесны, открываетъ имъ свое желаніе и ищетъ у нихъ помощи для спасенія. Между ними былъ и знаменитый Леонтій, правивший тогда нами митрополією". (Творен. св. Григорія Богослова т. 2-й стр. 110—112). Итакъ съ 325 года супругъ св. Нонны сталъ христіанномъ. Такъ какъ при крещеніи Григорія на него освящено нитохадь благодарить Божія, то онъ вскорѣ былъ удостоенъ сана священства. Теперь онъ весь предается дѣламъ новаго званія, а заботы объ имѣніяхъ и домѣ предоставилъ своей супругѣ, и для благочестивой Нонны начались теперь новые подвиги, особенно по воспитанію дѣтей. У нея было два сына—Григорій и Кесарій и дочь Горгонія. Первый испрошенъ былъ у Бога молитвами матери, которая при одномъ рожденіи посвятила его Богу. Какъ ревностно она заботилась объ обращеніи мужа къ св. вѣрѣ, съ такою же ревностю воспитывала она своихъ дѣтей въ христіанскомъ благочестіи. „Она не только сама обладаетъ благочестіемъ, но передаетъ его и дѣтямъ. Принявъ отъ предковъ вѣру, угодную Богу, она связала этою золотою цѣною и рожденныхъ ею". Сынъ Григорій и въ поздніе годы своей жизни вспомнилъ, какъ его мать разсказывала ему нѣсколько исторію принесенія Исаака въ жертву, стараясь возбудить въ душѣ его пламенное желаніе исполнить обѣть, данный прежде его рождения, какъ въ то-же время
она вручила ему дорогое сокровище — Священное Писание, чтобы он, поучаясь в нем, съ самой юности, исполнился его духа. — Когда супруг — священник посвящен был в епископа, благочестивая Нонна также посвятила себя болыбе ревностному служению Господу. По общему обыкновению, существовавшему, как на востокѣ, так и на западѣ, бывшая жена епископа — Нонна посвященная была в диакониссы. Въ званіи диакониссы она много помогала своему епископу въ управлѣніи, такъ что усѣхи его въ трудныхъ случаяхъ приписывали преимущественно умнымъ совѣтамъ диакониссы. Прекрасно изображаетъ жизнь св. Нонны, ея сына, св. Григорій: „Она знала одно истинное благородство — быть благочестивою и знать, откуда мы произошли и куда пойдемъ; одно надежное и неотъемлемое богатство—тритть свое измѣщение для Бога и для низовъ. Если одинъ изъ женъ отличаются бережливостью, а другія благочестиемъ, то она превосходила всѣхъ и тѣмъ и другимъ, достигнувъ въ каждомъ верхѣ совершенства и сѣмѣбъ соединить оба въ одной себѣ. Помѣчательностью и неусыпностью она такъ умножила все въ домѣ, какъ будто вовсе не знала благочестія. Но съ другой стороны была такъ усердна къ Богу и ко всему божественному, какъ будто нимало не занималась домашними дѣлами. Одно не терпѣло у нея ущерба отъ другаго, но одно взаимно поддерживалось другимъ. Укрылось ли отъ нея какое время и мѣсто молитвы? Объ этомъ у нея ежедневно была самая первая мысль. Лучше же сказать, кто, приступая къ молитвѣ, имѣлъ столько упованія получить просимое? Кто оказывать такое уваженіе къ руку и лицу священниковъ? Кто такъ высоко цѣнилъ всякій родъ любомудрой жизни? Кто больше, чѣмъ она, изнурялъ плоть постомъ и блѣднымъ? Кто бла-
говорьшиньте ея стоять во время всенощных и дневных псалмопений? Кто чаще ея освящалъ дѣство, хотя сама она носила брачных узьь? Кто былъ лучше заступницей вдовь и сиротъ? Кто въ такой мзрѣ облегчалъ бѣдственное состояніе плачущих? Подлинно—жена щедролюбивая! Если бы ей позволили черпать изъ Атлантическаго или другаго обширнѣйшаго моря, и этого бы не достало ей: такь великo было въ ней желаніе подавать милостыню. Если бы можно было, то она въ пользу нищихъ отдала бы себя и дѣтей". Въ послѣдніе годы жизни св. Нонна испытала немало горестей всѣдствіечувствительныхъ утратъ. Вв 368 г. умеръ младшій сынъ ея Кесарій—молодой человѣкъ, подававший блестительнѣй надежды; въ слѣдующемъ году умерла дочь. По извѣстію, сообщаемому св. Григоріемъ, мужественная старица перенесла всѣ эти потери съ по- корностью волѣ Божіей. Въ 370 году старецъ епископъ Григорій участвовалъ въ посвященіи Василія Великаго въ епископа кесарійскаго. Древній старецъ держался на землѣ только чудомъ. Блаженная Нонна, бывшая не многою молодого его, также готова была переѣхать въ другую жизнь, но была удержана на землѣ молитвами любящаго сына. „Мать моя, говоритъ св. Григорій, всегда была крѣпка и мужественна, во всю жизнь не чувствовала недуговъ, но и ее постигаетъ болѣзнь. Изъ многихъ страданій назову самое тяжкое—отправленіе отъ пищи, продолжавшееся многие дни. Но какъ жѣ питаеъ ее Богъ? Не манну ниспосылаетъ, какъ древле Израилю; не менѣя разверзаетъ, чтобы источить воду жаждущимъ людямъ; не чрезъ врановъ питаеъ, какъ Илио; не чрезъ восхніемаго пророка насыщаетъ, какъ въкогда Даниила, томившагося голодомъ во рвѣ. Но какимъ же образомъ? Ей представилось, будто бы я, особенно ею любимый (она
и во сне не предпочитала мнё никого другаго). являюсь къ ней вдругъ ночью съ корзиною и самыми бѣлыми хлѣбами; потомъ, произнесъ надъ ними молитву и запечатлѣвъ ихъ крестнымъ знаменіемъ, по введенію у насъ обыкновенію, подалъ ей вкусьть и тѣмъ возстановливаю и укрѣпляю ея сильы. И это ночной видѣніе было для нея чѣмъ-то дѣйствительно существеннымъ, потому что съ этого времени она пришла въ себя и стала не безна- дежна. А случившееся съ нею обнаружилось яснымъ и очевиднымъ образомъ. Когда, при наступленіи дня, я возвелъ къ ней рано утромъ, то съ первого взгляда увидѣлъ ее въ лучшемъ противъ прежняго положенія; потомъ сталъ къ обыкновенію спрашивать: какъ она про- вела ночь и что ей нужно? Она, нимало не медля, рѣ- чисто сказала: „самъ ты, любезный сынъ, напитай меня, а теперь спрашивайшь о моемъ здоровьѣ. Ты весьма добръ и сострадательный!“ Въ то же время служанки показывали мнѣ знаками, чтобы я не противорѣчилъ, но принять слова ея равнодушно и открытомъ истины не приводилъ ея въ уныніе. „Въ 374 году скончался сто- лѣтній старецъ, епископъ аріанскій Григорій. Блаженная Нонна, почти не выходившая послѣ того изъ храма молитвы, скончалась на молитвѣ въ храмѣ, 5-го августа 374 года. (Четырё-Миненъ въ житіи Григорія Богослова 25 яну. Твор. св. Григорія, т. 2, стр. 107—108. 119—120. Воскр. чт. т. 17-й стр. 171—173).

Св. СВЯЩЕННОМУЧ. ФАВІЯ, ПАПЫ РИМСКАГО, И АНТОИРА, ПРЕДМѢСТНИКА ЕГО.

Св. Фавій былъ родомъ римлянинъ, саномъ пресвитеръ. Живя сначала недалеко отъ Рима въ одномъ мѣстечкѣ,
онь переселился потомъ въ Римъ и заботился о погребеніи тѣхъ мучениковъ, такъ какъ въ то время было гоненіе, и замученные христіане бросались на съѣденіе звѣрямъ и птицамъ за городомъ. Когда въ царствованіе Максимила на былъ убитъ за исповѣданіе Христа папа Апостолъ (235—236), то гонимые христіане собрались въ потаенной церкви вмѣстѣ съ своими епископами и пресвитерами для избранія новаго епископа римскаго; какъ римскій преосвященный, на этомъ собраніи участвовалъ и Фавій. При разсужденіи, кого бы достойнаго избрать на это мѣсто, одни предлагали однихъ лицъ; другіе—другихъ достойныхъ занять епископскій престолъ Рима,—но никто не вспомнилъ о Фавіи преосвященнѣйшемъ, такъ какъ онь былъ еще не знаемъ многими, какъ недавно поселившійся въ городѣ. Въ то время, когда участники избранія еще не пришли ни къ какому рѣшенію, вдругъ—явились въ высотѣ церкви бѣлый голубь, который, спустившись съ высоты, сѣлъ на голову преосвященнаго Фавія; потомъ, возлетѣвъ къ верху, сталъ невидимъ. Тогда всѣ присутствующіе поняли, что Святой Духъ Своимъ Святымъ избралъ Фавія первосвятителемъ Римской церкви. Вскорѣ, по вступлении Фавія на епископскую каѳедру Рима, умеръ Максимилианъ, будучи убитъ своими солдатами. Преемникъ его—Гордианъ, хотя былъ и язычникъ, однако, какъ человѣкъ кроткій и мягкий, не велѣлъ стѣснять христіанъ. Въ это время сн. Фавій создалъ надъ гробами мучениковъ молитвенные храмы, также и надъ пещерами, гдѣ скрывались христіане во время гоненій, устраивалъ молитвенные мѣста. Церковь Божія росла, приобрѣтая въ свои храмы все большее и большее число послѣдователей. Въ особенности же, когда преемникъ Гордіана—Филиппъ аравитянинъ съ своимъ сыномъ тоже Филиппомъ
принял христианство, к которому расположил их сенатор Понтий, а папа Фавий крестил, число върнувшихся умножалось еще болтне, так как весьма многие слѣдовали примѣру царей, — принимали крещеніе и дѣлался христіанами. При помощи сенатора Понтія св. Фавій сталъ раззорять идольскія капища и строить на ихъ мѣстѣ храмы Божіи. Но такая свобода и радость церкви Христовой продолжалась только четыре года. Цари— Филиппы были убиты Декіемъ за то, что они вѣровали во Христа. Сдѣлавшись римскимъ императоромъ, Декій возвыси жесточайшее гоненіе на христіанъ; язычники съ яростью стали преслѣдовать христіанъ. Много было пролито тогда въ Римѣ христіанской крови; одной изъ первыхъ жертвъ языческой ярости сдѣлался св. папа Фавій: ему, какъ ревностному пастырю церкви и какъ усердному распространенію христіанства, по повелѣнію Декія, отсѣкли голову. — Мощи Фавія почиваютъ въ церкви Пракседы, а мощи Анеира въ церкви Лады Сильвестра въ Римѣ. (Четырь-Минѣп. Мѣсяць. Вост. А. Сергія, т. 2-й стр. 205).

СВ. МУЧ. ПОНТИЯ РИМЛЯНИНА.

Въ Римѣ жилъ сенаторъ именемъ Маркъ съ женой своей Юліею; не смотря на то, что они были давно уже соединены брачными узами, не имѣли дѣтей. Наконецъ, по прошествіи двадцати двухъ лѣтъ супружеской жизни, Юлія зачала во чревѣ своемъ и сильно радовалась. Прошло уже пять мѣсяцевъ; Юлія съ мужемъ отправились съ даронощеніями по языческимъ храмамъ (оба они были язычники) и пришли въ храмъ Юпитера Капитолійскаго. Когда они молились, вдругъ жрецъ, сорвавъ съ своей
головы въ плечь, началъ его разламывать на части и, ука-зывая на Юлію, кричать: „эта женщина посмит во чревъ того, кто раззорить этотъ храмъ до основанія и сокру-шить въ немъ боговъ“. Когда бѣснующійся жрецъ повторилъ эти слова, всѣ присили въ ужась, въ особенности же Маркъ и Юлія; въ страхъ они выбѣжали изъ храма и присили въ близь находящійся домъ. Здѣсь Юлія, схвативши камень, начала бить имъ по животу, говоря: „лучше бы не зачинать такого, который раззорить храмъ и сокрушить боговъ! лучше бы мнѣ самой умереть, не-жела родить такого!“ Когда же пришло время родить, и всѣ думали, что ребенокъ родится мертвымъ. Юлія родила младенца живаго и нисколько не поврежден-наго. Она уже собиралась его умертвить, когда Маркъ сказалъ ей: „не будемъ убійцами своего ребенка: если Юпитеръ захочетъ, самъ отомстить своему врачу“. Новорожденному дали имя Понтій. Родители воспитали его и отдали въ обученіе наукамъ; умный мальчикъ былъ любознательенъ и обладалъ хорошою памятью, такъ что познаніями превосходилъ своихъ сотоварищъ.

Однажды Понтій, идя рано къ своему учителю, про-ходилъ мимо одного христіанскаго дома, въ которомъ со-бралась вѣрующіе съ цаторою Понтіаномъ для совершения утренняго богослуженія. Онъ услыхалъ вѣчье: христіане цѣли псаломъ — Богъ нашъ на небеси и на землѣ всѣ, елики восхотѣ, сотвори (Пс. 113, 11). Слыши вѣчье и славословіе Бога, Понтій остановился и, вздохнувъ, изъ глубины сердечной, подумалъ: „каковы эти слова!“ Онъ умнѣлся сердцемъ, сталъ плакать и, поднявъ руки къ небу, сказалъ: „Боже. Которому я слышу воспѣ-ваемую хвалу, яви мнѣ Твое познаніе!“ Съ этими словами онъ, подойдя къ дверямъ дома, началъ стучаться:
въруюшье, взглянувъ въ окно, сказали папѣ, что стучится какой-то отрокъ. Папа велѣлъ впустить его, говоря: "пусть войдетъ, ибо таковыхъ есть царство Божіе!" Тогда св. Понтій, оставивъ на улицѣ рабовъ и приставниковъ своихъ, съ однимъ только товаришемъ по училию— Валеріемъ вошелъ въ домъ христіанскій и въ тканьютрину, где собрались вѣрующіе. Видя совершаемое таинство, онъ отошелъ въ уголъ и ждалъ окончанія богослуженія, съ вниманіемъ и умилениемъ слушая чтеніе и пѣніе. По окончаніи службы, онъ подошелъ къ царѣ и, падши къ его ногамъ, со слезами просилъ святителя объяснить смыслъ слышанныхъ имъ словъ: Богъ нашъ на небеси и на земли, вся, вѣ ли восхотѣтъ, сотвори. Св. папа внялъ голосу души, ищущей Христовой истини; и кратко и убѣдительно сталъ доказывать, что языческіе боги—не боги: они дѣла рукъ человѣческихъ, созданы или изъ золота, или серебра, или изъ камня или дерева, они—прахъ и въ прахъ обратятся. "Богъ же, Которому мы вѣруемъ, заключилъ св. епископъ, есть на небѣ, Его не возможно видѣть тѣльными глазами, но сердечными, такъ какъ Онъ познается только въроятъ. На это св. Понтій сказалъ: "все это правда, св. отецъ", и началъ говорить папѣ о ничтожествѣ и тлѣнности своихъ боговъ и заключилъ: "кто не знаетъ того, что часто золотыхъ и серебряныхъ идоловъ крадутъ люди и воры; какъ же такие боги могутъ сохранять людей отъ зла и пороковъ, когда сами бываютъ крадены люди и бываютъ охраняемы ими?" Св. Понтіанъ, дивился такому разуму отрока и спросилъ его: имѣется ли онъ отца и мать? "Мать моя уже другой годъ, какъ умерла, отвѣчалъ Понтій, отецъ же живъ еще, до сего времени, что отецъ отрока язычникъ, то сказалъ: "Богъ, просвѣтствующий твои деяния, настолько, чтобы они покорились предъ тобой и служили твоему имени.
тихий огни светом пещеры, силенъ просвѣтить и отца твоего. Такъ безъдованье пана въ продолженіи трехъ часовъ, поучая отрока Понтія; святитель, огласи его и пришедшаго съ нимъ товарища Валерію ко крещенію, и отпустиихъ ихъ съ миромъ. Послѣ этого отроки каждый день приходили къ святителю и поучались отъ него слову, Божію.

Сдѣлавшиись христіаниномъ, св. Понтій старадся и отца своего обратить въ христианство. Однажды онъ сказалъ отцу своему: „отецъ, я слышу отъ многихъ, что наши боги не имѣютъ ничего Вожественнаго, какъ это и сами мы можемъ видѣть отчасти,—имѣютъ подобіе человѣческихъ, но не дѣйствуютъ ими. Умоляю тебя, отецъ, скажи: слышалъ ли ты, или видѣлъ когда-нибудь, чтобы боги, находящихся у нась въ домѣ, сотворили что-нибудь съ тѣхъ поръ, какъ они сдѣланы и поставлены здѣсь?“— „Никогда они ничего не сдѣлали“—отвѣчалъ отецъ. „Такъ за чѣмъ же и почитать ихъ жертвами, куреніемъ и поклоненіемъ?“—сказалъ Понтій. Отецъ было-разсердился на сына и хотѣлъ въ гнѣвѣ ударить его мечемъ, но потомъ тотчасъ же смѣялся и сказалъ: „сынъ мой! одни ли мы, чтобы не почитать боговъ и приносить жертвы?“ „Въ нашемъ городѣ есть много такихъ, которые приносят истинную жертву истинному Богу, отвѣчалъ Понтій, и если величье, я сей часъ-же приду къ тебѣ человѣка, который откроетъ тебѣ истину“. По повелѣнію отца, онъ привелъ къ нему напу Понтіана, который много бесѣдовали съ Маркомъ и открылъ ему таинства св. вѣры. Тогда Маркъ увѣривалъ въ Господа Иисуса Христа и крестился съ сыномъ и со всѣми своимъ домомъ. Послѣ крещенія, онъ не долго оставался въ живыхъ, умерши въ глубокой старости. Двадцати-лѣтній
Понтій, спустя шесть месицей послѣ смерти отца, былъ взятъ императоромъ Александромъ Северомъ въ царскомъ двору и противъ своей воли назначенъ отъ царя сенаторомъ на мѣсто отца. Во дворцѣ царскомъ всѣ любили и уважали Понтія.—Когда востарился Максимінъ, то его повелѣніемъ были убиты за исповѣданіе Христа свв. папы Понтіана и Аполлоръ. На царскій престолъ былъ избранъ св. Фавій, который сильно любилъ св. Понтія. Св. Понтій платилъ ему тѣмъ же и имѣть такое довольство и расположение къ св. папѣ, что поручалъ ему свое имѣніе на раздачу бѣднымъ, въ особенности же христіанамъ.

Преемникомъ Максиміна сдѣлался Гордіанъ, которому въ свою очередь сдѣлался преемникомъ Филиппъ (апостолъ) съ сыномъ Филиппомъ, котораго отецъ сдѣлалъ своимъ соправителемъ. Оба эти цари очень любили св. Понтія, какъ мудраго и полезнаго совѣтника. Въ третій годъ ихъ царствованія свершилась тысяча лѣтъ отъ основанія Рима. Цари, желая воздать по этому случаю благодарность богамъ, рѣшили помѣстить ихъ богатыми жертвованиемъ; они приглашили съ собою принести жертвы и св. Понтія, но святый Понтій всячески старался уклониться отъ этого предложения. Цари же не отставали съ просьбами отъ друга своего; тогда св. Понтій, видя, что настало удобное время для напоминанія имъ объ истинномъ Богѣ, сказали: „добрые правители! почему поклоняетесь не Тому, Который вручилъ вамъ власть и Ему единому не приносите жертвы?“ Старшій Филиппъ сказалъ ему на это: „поэтому—то я и желаю принести жертву великому Зевсу, что онъ далъ мнѣ власть эту“. „Не прельщайся, царь, Зевсовъ, есть Богъ на небесахъ, Который единымъ словомъ Своимъ все сотворилъ“, отвѣчалъ Понтій, и послѣ этого разказалъ
историю ми́роздания, исто́рию паде́ния человече́ства, исто́рию иску́пления падшаго человече́ства при посредстве́ вопло́тившагося Иисуса Христа,—изложи́ть исто́рию земной жизне́. Его, Его д́́́ла и уче́ние,—сказать о воскресе́нии Его изъ мертвыхъ и наконецъ о второмъ Его пришестви́и, всеобъемлю́щемъ судѣ́ и всеобъемлю́щемъ воскре́сении. Такъ св. Понти́й просве́тиль царе́й свя́тыхъ пятины; они упли́лись свои́ми сердцами и увё́рвали въ Иисуса Христа; въ заключе́ние они просили Понти́й посвятить ихъ на друго́й день и ясн „реста́ютъ муть спасеніе. Всё да́йте этого, цари не пошли въ этотъ день къ жертво́ванию пилоть, а повелѣ́ли праздновать тысяче́лѣ́тіе Рима народными зре́лицами. Между ть́мъ св. Понти́й пошелъ къ св. насть Фави́ю и сообщи́лъ ему о случившемся. На друго́й день папа и Понти́й—оба въ ес́ть отправились къ царямъ и, послѣ́ долго́й беседь о пу́тахъ спасеніе, папа объявилъ обоихъ императоровъ къ кре́щенію, а спустя́ п`́сколько дней и крестить ихъ. Благодаря такому случаю, христиа́нство сильно стало рас́пространяться въ Римѣ: на ес́ть языческихъ капи́щ сталъ стро́иться христианскіе храмы, народъ цѣ́льными мас́сами переходи́лъ изъ языче́ства въ христиа́нство. Но эта свобода и торже́ство церки Христиа́ной продолжались только четы́ре года. Декі́й съ язычни́ками убилъ царе́й за ихъ въ́ру во Христа и сталъ нещадно убивать въру́ю- щихъ, въ чис́лъ коихъ былъ убить и св. папа Фави́й. Настало жестокое гоненіе на христиа́нъ, много было въ это время мучениковъ, много было и падшихъ, убо́явшихся гоненія. Язычники ненави́ли и св. Понти́й, въ особенности же старались найти его жрецы, сердившиеся на него за раззореніе языческихъ капи́щ; но онъ скрылъся изъ Рима въ городъ Киме́лю, въ пре-
дѣлахъ Галліи, при Альнійскихъ горахъ, близъ нынѣшей Ниццы.

Послѣ Декія царствовалъ Галлъ съ Волусіаномъ, но вскорѣ они погибли; послѣ нихъ воцарился Валеріанъ съ сыномъ Галліеномъ. Эти цари не только истребляли христіанъ въ Римѣ, но и посылали повсюду своихъ намѣстниковъ для мученія христіанъ. Въ Галлію были посланы два правителя—Клавдій и Анавій. Прибывъ въ городъ Кимеллу, они приказали приводить къ себѣ христіанъ. Въ числѣ другихъ было взято и св. Понтій; когда его призвали къ намѣстникамъ-мучителямъ, то Клавдій спросилъ его съ гнѣвомъ: „ты ли Понтій, произведшій смутеніе въ Римѣ и отрѣзавшій отъ боговъ царей Филипповъ?“ „Я, отвѣчалъ св. Понтій—не смущай ни кого, но, кого могъ, обратить къ истинному Господу!“—„Цари наши, сказалъ намѣстникъ—слыша, что ты знатнаго рода, велѣли тебѣ принести жертвы богамъ“. На это св. Понтій отвѣтилъ: „царь и утѣшитель мой—Христосъ; за Него, если я и лишусь земнаго отечества, то буду наслѣдникомъ отечества вѣчнаго“.—„Зачѣмъ хочешь избавиться непонятными словами,—сказалъ ему Клавдій,—одно слѣдуетъ сдѣлать тебѣ: принести жертву богамъ“.—„Я уже тебѣ сказалъ, отвѣтилъ св. Понтій, что я христіанинъ и никогда не принесу жертвы идоламъ“. Намѣстникъ велѣлъ заключить св. мученика въ темницу, а самъ ниспослалъ о немъ къ царямъ въ Римѣ, просилъ у нихъ совѣта, какъ поступить съ Понтіемъ, который происходилъ изъ знатнаго рода и былъ сенаторомъ. Цари отвѣчали своимъ намѣстникамъ: „если Понтій не принесетъ богамъ жертвы, то погубите его, какими хотите муками“. Тогда намѣстники Клавдій и Анавій велѣли привести св. узника; они грозили ему муками, если онъ не исполнитъ
норелънія царскаго, по св. Понтій исповѣдаль Господа, обличилъ нечистѣе римлянъ, укорилъ самыхъ намѣстни-
ковъ и отказался принести жертву идоламъ. Раздражен-ній такими словами, намѣстникъ сказаль слугамъ: 
"приготовьте гребни, желѣзныя колья, огонь и всѣ дру-гія орудія пытки!" Когда ему сказали, что все уже готово, то онъ приказалъ обнажить св. мученика и пропятанъ на мучилищѣ. Св. мученикъ сказаль правителю: "я
вѣрую, что Господь мой Иисусъ Христосъ Своюю силою
упичтожить муки, которыя ты хочешь наложить на меня, и онѣ не сдѣлаютъ болѣе моею тѣлу". И вдругъ му-
чилище съ громомъ упало, упали отъ страха и слуги, а
святый радостно сказалъ: "о невѣрный! видишь, какъ
Господь мой силень избавить благочестивыхъ отъ на-
пасти!" Игемонъ съ гнѣвомъ велѣлъ привести двухъ большихъ медведей, недавно принадлежавшихъ изъ Далмат-
скихъ горъ, и отдать имъ св. мученика на съдѣніе. Но
когда вожаки выпустили звѣрей на св. мученика, то
звѣри, бросившись на самихъ вожаковъ, растерзали ихъ,
а къ святому не дерзнули даже сдѣлать и шага. "Ве-
ликъ Богъ христіанскій", воскликнулъ народъ, пора-
женный такимъ чудомъ. Тогда намѣстникъ приказалъ собрать какъ можно больше дровъ и хвороста, чтобы
сжечь мученика. На это св. Понтій сказалъ: "за что хо-
чешь сжечь меня огнемъ? Тебя самого погубить огонь
неугасаемый: меня же мой Богъ силень сохранить невредимымъ и отъ огня". Дѣйственно, когда хво-
ростъ и дрова сгорѣли, всѣ увидѣли св. мученика жи-
вымъ и невредимымъ, даже и одежды его не-коснулся огонь. Народъ опять закричалъ: "Великъ Богъ христіан-
скій!" Видя, что не подѣйствуетъ на святаго мучениями, намѣстникъ рѣшился склонить его къ язычеству лестью;
онъ сталъ говорить святому мученику: „Ты долженъ быть нашимъ судьею, а не мы въ роли, такъ какъ ты принадлежишь къ числу первыхъ сенаторовъ. Мы не знаемъ, за чьмъ ты хочешь лишиться чести и богатства!“ — „Честь мира сего и богатство, отвѣчалъ ему св. мученикъ, подобны утренней мглѣ, которая покрываетъ землю, горы и моря; когда повѣсть вѣтеръ, мгла исчезаетъ, какъ будто ничего не было; но честь, богатство и слава, которыхъ я желаю, пребываютъ вѣчно“. Множество еретиковъ, бывшихъ въ народѣ стали кричать на мѣстенуку: „убей, убей скорѣе этого обольстителя!“ Услышавъ это, св. Понтій сказалъ: „Благодарю Тебя, Боже мой, такъ какъ и іудеи кричатъ противъ меня, подобно отцамъ своимъ, кричавшимъ Пилату на Христѣ: „распни, распни Его!“ Тогда намѣстникъ велѣлъ вестѣ св. мученика Христова за городъ и тамъ убить его на камѣ, близъ потока, а тѣло его бросить въ дебря. Св. мученикъ Понтій былъ усѣченъ мечомъ въ голову около 257 года. Честное тѣло его товарища его Валерій похоронилъ на томъ мѣстѣ, гдѣ оно лежало послѣ усѣченія. Написавъ житіе и страданіе св. Понтія, Валерій, боясь гоненія, сѣлъ на корабль и переправился въ Ливію. Въ 5 вѣкѣ ен. кимельскій (ок. 460) Валеріанъ въ рѣчахъ своихъ возбуждаетъ слушателей къ подражанію мученику и говорить о мученикахъ мученика, украшенныхъ усердіемъ христіанъ; послѣ же онъ: переселены въ Ниси, безъ сомнѣнія, въ то время, когда Кимельскому онстопешна была лонгобарды и жители ея переселились въ Ниси (Четырнадцать Мѣсяцовъ. Вост. А. Сергія т. 2-й, замѣт. стр. 235).
3-е число.

Св. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

(Преставление св. Феоктиста, еп. Черниговского).

После того, какъ въ предѣлахъ Кесарии Филипповской ученики Иисуса Христа исповѣдали въ Немъ устами ап. Петра—Сына Бога живаго, Онъ захотѣлъ показать имъ дѣйствительную Свою славу, какъ Сына Божія. „Есть иные изъ находящихся здѣсь, говорилъ Господь, которые не вкусятъ смерти, какъ уже увидятъ Сына человѣческаго, грядущаго въ царствіи Своемъ“. Чрезъ шесть дней послѣ этихъ словъ Господь, идя изъ страны Кесарии въ предѣлы Галилейскіе, пришелъ къ горѣ Тавору. За нимъ слѣдоваи ученики Его и множество народа. День началъ склоняться къ ночи. Господь, по обычаю, удаляясь на ночной молитву Богу, Отцу Своему, взялъ съ собою трехъ довѣреннѣйшихъ учениковъ Своихъ—Петра, Іакова и Іоанна, и пошелъ съ ними на гору Таворъ. Здѣсь, немного отойдя отъ нихъ, на высшій холмъ горы, сталъ молиться, при видимомъ отрѣшеніи отъ всего земнаго и при невозмущаемомъ ничтѣмъ безмолвіи. Настала ночь; трое учениковъ Христовыхъ, утомившись отъ дневнаго пути и отъ продолженія молитвы, заснули. Когда они спали, а ночь кончалась и приближалось утро,—Господь
преобразился, блистая славою Своего Божества: лице Его просвётилось, какъ солнце, и одежды Его сделались бе- лыми, какъ снёгъ; Ему представили два пророка—Моисей и Илия и беседовали съ Нимъ о предстоящихъ Ему въ Иерусалимѣ вольныхъ страданіяхъ. Отъ нихъ бессѣды и отъ нашедшей Божественной славы апостолы пробудились и увидѣли неизреченную славу Господа и бессѣдующихъ съ Нимъ—Моисея и Илию. Апостолы были въ ужасѣ: они слышали бессѣду пророковъ о вольныхъ страданіяхъ Христа и стояли съ трепетомъ, наслаждались зрѣніемъ Божественной славы, которую видѣли на столько, сколько могло высвятить зрѣніе тѣлесныхъ ихъ очей. Наконецъ бессѣда Иисуса Христа съ пророками кончилась; они уже хотѣли отойти. Св. ап. Петръ, сожалѣя, что онъ перестанетъ наслаждаться зрѣніемъ Христовой славы, осмѣлился ска- зать Господу: „Господи, хорошо намъ здѣсь быть!“ Не- бесная слава Богочеловѣка такъ восхитила апостоловъ, что они желали бы всегда созерцать ее, пребывая на горѣ! Въ босторгѣ отъ величій славы Христа тотъ же апостолъ предлагаетъ Господу: если хочешь, сдѣлаемъ здѣсь три палатки— одну Тебѣ, одну Моисею и одну Илию!“ Когда еще ап. Петръ говорилъ это, явилось свѣтлое облако и освятило апостоловъ, окружаю я вершину горы, и тотчасъ же изъ облака они услышали гласъ Бога Отца, глаголющій: „сей есть Сынь мои возлюбленный: Его слушайте!“ Устрашенные ученики, будучи не въ состояніи взирать на сияніе лица Господа, упали низъ на землю. Но преобразившися Господь приступилъ къ нимъ, кос- нулся лежащихъ на землѣ учениковъ Своихъ и сказавъ имъ: „встаньте, не бойтесь!“ Поднявши глаза, апостолы увидѣли только одного Господа. Начиналось утро; дорогой, сходя съ горы, Господь заповѣдалъ апостоламъ,
чтобы они никому не говорили о видениях ими, пока
они не воскреснут в третий день из гроба. Апостолы
исполнили то, что им повелел Христос. (Мат. 17
гл. 1—9. Марк. 9, 2—9. Лук. 9 гл. 27—36. 2 Петр.
1, 17—18).
В Память славного Преображения Господа на Оравор
Церковию установлен праздник Преображения Господня.
В 4 веке св. равноапостольная Елена соорудила на горе
Оравор храм в честь Преображения Господня (разрушенный в 13 веке Саладином). До нас дошли слова
на этот праздник — Прокла, патриарха константинопольского (446) и Василия, епископа селевкийского (ок. 459 г.).
Все богослужебные памятники восточные, дошедшие до нас от начала 8-го века, именно — праздничное Евангелие 715 года, стихиры и каноны Космы и Иоанна Дамаскина и многие другие говорить о всеобщем праздновании Преображения Господня в 8 веке и последующих веках. На Запад он встретился в поздних мартинологах и издревле совершался в поздних церквях, напр., во Франции — в Туре. в Испании при св. Ильдефонсе в 7 веке. Однако еще в 12 веке праздник Преображения не был на Западе всеобщим. Позднее, пресвитер трирский, живший в этом веке, говорил о нем, как о нововведении в поздненемонических монастырях. В 15 веке (в 1457 году) папа Каллист III сделал праздник Преображения всеобщим в Западной Церкви и установил на этот день самый большой богослужение. Поводом к этому послужило следующее обстоятельство. Султан Магомет 2-й, по взятии Константинополя в 1453 году, резшиившись продолжать свои завоевания, осадил Венгрию, в которую укрепился Гуняй, полководец Владислава 5-го, короля венгер-
сваго. Молитвы благочестивых воодушевляли осажденных. Совершенное поражение неверных и победа, одержанная христианами, при весьма слабых силах, 6-го августа 1456 года, в день Преображения, была всеми признана за чудесную помощь Божию (Месяц. Вост. А. Сергія т. 2-й залт. стр. 235. Дебольскаго — „Дни богослуж. ст. 70). Къ особенностямъ праздника Преображения Господня относится освященіе гряддій (винограда) и прочих плодовъ, а въ Россіи (въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не растетъ виноградъ) освящаютъ яблоки. Изъ садовъ и огородовъ на праздникъ Преображенія Господня нашъ простой народъ приносить въ церковь къ освященію садовые плоды и огородные овоцы, которыхъ до этого праздника наши простолюдины не употребляютъ въ пищу, исключая огурцовъ, считая это грѣхомъ, и только съ дня Преображенія Господня у нихъ на столѣ являются всѣ огородными и садовыми произведения. У насъ праздникъ Преображенія избранъ однимъ изъ дней освященій произведеній садовыхъ, огородныхъ и полевыхъ, очевидно потому, что къ этому времени обыкновенно большую часть посѣщаютъ всѣ эти плоды: около этого времени посѣщаютъ многие огородные овоцы и садовые плоды, оканчивается жатва на поляхъ, производится подбавливание сотовъ и т. п. Не варомъ на этотъ разъ есть народная пословица: „пришелъ Спасъ, всему — часъ!“ (Народно-русск. жъсяц. Каменскаго).

ПРЕСТАВЛЕНИЕ СВ. ТЕОКТИСТА, ЕПИСКОПА ЧЕРНИГОВСКАГО.

Блаженный Теоктистъ до вступленія на черниговскую каѳедру проводилъ подвижническую жизнь въ обители преп. Антонія и Теодосія пещерскихъ, въ Киевѣ. Его
подвижническая, иносказная жизнь была настолько велика и угодна предъ Богомъ, что онъ былъ въ чистѣ тѣхъ великихъ старцевъ, по молитвѣ которыхъ былъ исцѣленъ прельщенный Никита. Когда въ 1103 году умеръ настоятель лавры, Киево-Печерскій игуменъ Іоаннъ, то общимъ голосомъ братій на его мѣсто былъ избранъ и посвященъ въ игумена св. Теоктистъ. Въ санѣ игумена онъ въ 1108 году построилъ въ лаврѣ каменную трапезницу на средства, пожертвованная княземъ Глѣбомъ. Въ томъ же году, по его просьбѣ, великий князъ Святополкъ обратился съ ходатайствомъ къ митрополиту Никифору о внесении имени преп. Теодосія въ синодикѣ святыхъ всей Россіи; ходатайство было уважено, и преп. Теодосій былъ внесенъ въ число святыхъ. При св. Теоктистѣ въ Печерской лаврѣ видимо было особенное явленіе въ воздушномъ пространствѣ; сильно поражающее современниковъ этого чуда. Въ январѣ 1113 года св. игуменъ Теоктистъ былъ рукоположенъ въ епископа черниговскаго. Въ Черниговѣ всѣ были рады этому, такъ какъ давно уже не слыхали архіеепископскаго служенія, по причинѣ болѣзни предшественника Теоктиста, еп. Іоаннъ; въ особенности же радовалась княгиня, потому что пр. Теоктистъ былъ ея духовникомъ. Когда въ маѣ 1115 года былъ отстроенъ черниговскій князь Олегъ каменный храмъ, то еп. Теоктистъ былъ при перенесеніи мощей свв. князей Бориса и Глѣба. Въ томъ же году онъ поспѣвалъ князя Олега въ черниговскомъ Спасскомъ соборѣ, а въ слѣдующемъ году княгнѣ инокинѣ Предславу, сестру черниговскаго князя Давида. Изъ всѣхъ черниговскихъ князей самымъ любимымъ княземъ св. Теоктиста былъ кроткій, благочестивый и добрый князь Давидъ. Липившись сына—Ростислава, благочестивый князь и по любви
кь сыну и по благоговьнію кь свв. князьямъ Борису и Глѣбу, построилъ близъ собора каменный храмъ въ честь свв. князей Бориса и Глѣба. Епископъ Теоктістъ съ радостью освятилъ его. Въ этомъ новомъ храмѣ князь Давидъ готовилъ себѣ усыпальницу. 1-го августа онъ действительно лежалъ на смертномъ одрѣ; любившій его святитель, замѣтивъ близость его смерти, велѣлъ пѣть канонъ кресту Господню, хранителю отъ злыхъ духовъ. Въ это время влетѣлъ въ горницу белый голубь и сѣлъ на грудь умирающаго; когда князь скончался, голубь отлетѣлъ. Почившаго князя отпѣли въ Спаскому соборѣ и положили въ новомъ Борисо-Глѣбскомъ храмѣ. Любившіе другъ друга князь и святитель не долго были въ разлуку: 6-го августа скончался и еп. Теоктістъ, въ началѣ 12 в. (Русск. свв. Филарета арх. черн. Ист. гое. Росс. Карамз. 2, прим. 225—228).
7-е ЧИСЛО.

Св. преподобномуч. Дометия, персиянина, и двух учеников его. Пр. Ора. Свв. мучч. Марина воина и Астериа сиклритика. Пр. Потамия чудотворца. Пр. Пимена многоболзевенного.

(Темъ или 10,000) подвижниковъ эписандскихъ. Наркисса патріарха иерусалимскаго. Св. Созонта изъ Никомидии. Пр. Ипірикия. Пр. Теодосия новаго врача. Пр. Никанора чудотворца. Пр. Дометия).

СВ. ПРЕПОДОБНОМУЧ. ДОМЕТИЯ, ПЕРСЯНИНА, И ДВУХЪ УЧЕНИКОВЪ ЕГО.

Св. Дометия жилъ въ царствованіе Константина; онъ былъ родомъ изъ Персіи. Наученный христіанской вѣры однимъ христіаниномъ Уаромъ, онъ оставилъ отечество, ушъ въ Грецію и, прибывъ въ городъ Низибио (въ Месопотаміи), въ одномъ монастырѣ принялъ святое крещеніе и постригся въ монки. Избѣгаая зависти со стороны другихъ иноковъ, онъ перешелъ изъ Низиби въ Теодосіополь, или Ризину, на восточномъ берегу Евфрата, и поселился въ монастырѣ свв. мучениковъ Сергія и Вакха, подражая въ жизни и подвигахъ иночества архимандриру Нурвелю. Здѣсь въ монастырѣ онъ сдѣлалъ былъ дикономъ; но когда узналъ, что архимандритъ хочетъ принудить его принять священство, удалился въ горы за Евфрать въ предѣлы Кирра (въ Сиріи), гдѣ и жилъ на
одной пустынной горе, терпя зной и холод; потом онь перешел въ пещеру и жилъ въ ней, совершая многих чудеса именемъ Господа, подавая исцѣленія приходящимъ и приводя язычниковъ къ Христу. Въ 363 году Юліанъ отступилъ, отправляясь на войну съ Персами и проходя черезъ Киррестику, увидѣлъ предъ пещерой множество народа, ожидающего исцѣленій отъ св. Дометія; царь велѣлъ закласть святаго вместе съ двумя его учениками въ пещерѣ. Это была послѣдняя жертва отступника, убитаго на войнѣ съ Персами. Мощи преподобномерчениковъ лежали въ пещерѣ, заваленные камнями, близъ города Курестена въ продолженіи двухъ лѣтъ. Однажды у одного путешествующаго купца верблюдъ сломалъ около того мѣста передня ноги, но, попавъ ногою въ пещеру, былъ исцѣленъ. Благодаря этому случаю, припомнили о мѣстѣ кончины святыхъ и изнесли мощи ихъ изъ пещеры съ честью. Въ Константинополѣ на имя Дометія существовалъ монастырь при патріархѣ Минѣ. (Четыр-Миней: Мѣсяцъ Вост. А. Сергія т. 2-й замѣт. стр. 235—236).

ПР. ОРА ЧЕРНОРИЗЦА.

Св. Орѣ жилъ въ Оивандѣ, въ Египтѣ. Онъ былъ начальникомъ многихъ монастырей и подъ его властью было до тысячи человѣкъ иноковъ. Сначала онъ жилъ въ отдѣленной пустынѣ одинъ, проводя жизнь въ иноческихъ подвигахъ, въ воздержаніи и непрестанной молитвѣ; пищею ему служили: трава пустынная и коренья, воду же онъ пилъ только тогда, когда находилъ ее въ источникахъ пустынныхъ. Когда онъ приближался къ старости, то ему было возвѣщено въ сонномъ видѣніи чрезъ ангела,
что онъ будетъ руководителемъ и наставникомъ многихъ. Послѣ такаго видѣнія пр. Оръ вышелъ изъ пустыни и поселился близъ города; онъ первоначально устроилъ себѣ небольшую келлію и, насадивъ овощей для употребленія ихъ въ пищу, сталъ жить. Потомъ, когда къ нему собирались любители безмолія и монашеской жизни, онъ устроилъ монастырь и своими руками насадить деревьевъ, чтобы инокамъ не было нужды далеко ходить за дровами. Не умѣя прежде читать книги, онъ сподобился отъ Господа дара разумѣть писанія и однажды, когда иноки пришли ему книгу, онъ раскрылъ ее и сталъ читать, какъ будто давно былъ знакомъ съ грамотой. Господь сподобилъ его дара исцѣлять недуги и изгонять бѣсовъ. Предобожный Оръ былъ любимъ иноками, такъ какъ ко всѣмъ относился съ ласкою и былъ милостивъ. Когда приходилъ къ нему инокъ, желавшій подвигаться подъ его руководствомъ, то ему въ одинъ день устроили келлію, такъ какъ въ устроеніи ея принимали участіе всѣ, начиная съ самого пр. Ора: кто носилъ кирпичи, кто держалъ, кто глину и т. д., такъ что въ вечеру новопоступающій имѣлъ уже свою келлію и все необходимое. О томъ, какъ онъ самъ подвизался и другихъ руководилъ и училъ, разсказывается слѣдующее: Когда онъ былъ еще съ однимъ только ученикомъ и наставъ праздникъ пресвѣтлаго воскресенія Христова, то ученикъ сказалъ ему: „Знаешь ли, что нынѣ Пасха, и намъ должно праздновать Пасху, какъ и всѣ празднуютъ?“ „Я забылъ, что нынѣ Пасха“, отвѣчалъ св. праведникъ. И выйдя изъ келліи, онъ сталъ подъ открытымъ небомъ и, простерши руки своимъ къ небу, стоялъ такъ три дня для неподвижно, устре- мивъ весь умъ къ Господу. Чрезъ три дня онъ пришелъ къ ученику своему и сказалъ: „Вотъ, чадо, я по силѣ
своей праздновать Пасху! Праздник Пасхи монаха состоит в том, чтобы ум его был, а сердце сего". Однажды, один строитель пилъ, идя къ пр. Ору, съкрылъ свою одежду и, прида полнаго молчаня, просилъ у преподобнаго одежды. Но праведникъ обличилъ предъ всѣми пиковыхъ и принесъ скрытыя имъ одежды. Такая прозорливость пр. Ора поразила пиковыхъ, такъ что никто не дерзали имъ въ чемъ соглашать ему. Онъ скончался схимникомъ 90 лѣтъ отъ рождения, около 390 года. Нѣкоторые несправедливо считаютъ пр. Ору оригенистомъ, смѣшивая его съ другимъ Оромъ (Четь-Минен).

СВВ. МУЧ. МАРИНА ВОИНА И АСТЕРИЯ СИН-КЛИТИКА.

Въ Кесарии палестинской былъ одинъ воинъ-христианинъ, по имени Маринъ, уважаемый всѣми, даже язычниками, за свою доблесть и добротву. Онъ долженъ былъ получить въ своемъ полку должность сотника, при чемъ требовалось дать языческую присягу; Маринъ, какъ христианинъ, отказался отъ этого. Хотя императоръ Галлиенъ (260 — 268) запретилъ преслѣдовать христианъ за върну, однако указъ объ этомъ не успѣлъ еще дойти въ Кесарію. Начальникъ Марина сталъ принуждать его къ совершению языческаго обряда; когда же Маринъ отказался во второй разъ, онъ грозилъ ему смертію. Воинъ Христовъ оставался непоколебимъ. "Даю тебѣ три часа на размышленіе, сказалъ ему начальникъ, или согласись совершить обрядъ, или иди на смертную казнь". Въ это время подошелъ къ Марину епископъ Оеотексъ и, взявъ его за руку, ввелъ въ церковь. Вынесши изъ алтаря св. Евангелие и указывая на него и на воинскпй
мечь Марина, епископъ сказалъ: "Выбирай одно изъ двухъ: хочешь ли ты носить этотъ мечъ и служить царю земному, а по смерти погибнуть, или служить Царю небесному и положить свою душу за Его имя, проповѣданное въ этой книгѣ, и по смерти получить жизнь вѣчную!" Св. Маринъ, протянувъ руку къ св. Евангелію, съ любовью поцѣловалъ его, изъявляя готовность пострадать за Христа; епископъ, благословивъ его, отпустилъ и сказалъ: "иди съ миромъ!" Явившись къ начальнику, онъ еще дерзновеніе и неустрашимость, чѣмъ прежде, повторилъ свое исповѣданіе христіанской вѣры. Начальникъ осудилъ его на усѣченіе мечемъ. По совершѣніи казни, присутствовавшій тутъ сенаторъ Астерій, бывшій также христіаниномъ, снѣлъ съ себя богатое одѣяніе, завернувъ въ него окровавленное тѣло и голову мученика, поднявъ ихъ на плеча и отнесъ для честнаго преданія ихъ землѣ. Язычники взяли и св. Астерія и мечемъ отсѣкли ему голову. Время страдальческой кончины обоихъ этихъ мучениковъ относится къ 260 году (Четыре-Мисицъ).

Пр. Потамій чудотворецъ скончался въ мирѣ (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія т. 2-й стр. 206).

ПР. ПИМЕНЪ МНОГОВОЛѢЗНЕННАГО.

Пр. Пименъ родился больнымъ, больнымъ онъ и росъ. Много разъ юноша просилъ своихъ родителей, чтобы они позволили ему уйти въ монастырь; но родители, по любви къ единственному своему сыну и желая пойти его своимъ наслѣдникомъ, не позволяли этого. Тогда Самъ Господь устроилъ участь его. Однажды Пименъ заболѣлъ такъ сильно, что уже отчаявались въ его жизни; родители выпужденны были принести его въ
Печерский монастырь, и просить молитвъ у преподобныхъ отцеъ объ исцѣления сына. Но молитва иноковъ не при
носила пользы болѣчшему, такъ какъ ее продолжали тымъ молитва самого болѣчшаго, который просилъ у Господа
продолженія болѣзни, такъ какъ ему не хотѣлось уда-
ляться изъ обители. Видя несогласіе родителей на его
постриженіе въ монашество, онъ сталъ молить Господа,
чтобы онъ удостоился его ангельскаго чина, какими вѣ
даетъ судьбами.
Однажды ночью, когда спали въ комнатѣ Пимена и
родители и слуги, вошли къ нему свѣтлые ангелы,
одни въ образъ прекрасныхъ юношей, другіе же въ об-
разъ игумена и братій, неся въ рукахъ свѣчи, Еванге-
лие, власицу, мантію, кукуль и все, что нужно для
постриженія. Подошедши къ Пимену, они сказали: „хо-
чешь ли, пострижешь тебя?“ — „Хочу, отцы мои,—отвѣ-
чалъ болѣчій, Господь послалъ васъ исполнить дав-
нишнее желаніе мое“. Мнѣмые иноки стали дѣлать ему
вопросы по чину, какъ слѣдуетъ въ уставѣ инокскаго
постриженія, и, постригши его въ ангельскій образъ,
облекли въ мантію и кукуль и нарекли его Пименомъ.
Они дали ему по обычаю въ руки горящую свѣчу, го-
воря: „сорокъ дней и ночей свѣча эта должна горѣть
неугасимо“; кромѣ того они сказали ему, что онъ будетъ
болѣнъ непрѣменно всю жизнь и лишь только передь
смертью выздоровѣть, каковое выздоровленіе онъ дол-
женъ считать знаменіемъ смерти. Исполнивъ все это,
ангелы отошли, взявъ съ собою у убрусъ остриженные
волосы Пимена, которыя и положили въ церкви на гробъ
преподобнаго Теодосія. Иноки, находившіеся въ сосѣд-
нихъ комнатахъ, слышали пѣніе и думали, что игуменъ
постригаетъ болѣщаго Пимена, или же полагали, что онъ
умер. Они пришли в келлию Пимена, но к чрезвычайному изумлению нашли там всех спящих, хотя келлия была наполнена благоуханием; самого же болышаго они увидели съ радостным лицем и одетьаго въ плачевную одежду. Пришедшіе спросили его: „кѣмъ ты постриженъ, и что за нѣкто было слышно въ твоей келліи?“ „Игуменъ съ братіею приходили постричь меня и на- рекли Пименомъ, отвѣчалъ болышай; ихъ нѣкто вы и слышали, они дали мнѣ эту свѣту, которая должна постоянно гореть сорокъ дней, волосы же мон собрали въ убрусъ, удалились съ ними въ церковъ“. Иноки пошли въ церковь,—но она была заперта; когда же возврати въ нее, то на гробъ преподобнаго Теодосія дѣйствительно нашли волосы, собранные въ убрусъ. Объ этомъ чудесномъ событии сообщили игумену, который сначала старался отышать того, кто постригъ Пимена; наконецъ, когда по- пски оказались тщетными, уразумѣли, что это совершилось волею Вождія, чрезъ святыхъ ангеловъ, и это чудесное постриженіе было признано дѣйствительнымъ.
Тогда игуменъ сказалъ: „носи образъ, дарованный тебѣ отъ Бога, но скажи мнѣ, каковы были постригавшіе тебя, и не оставили ли они какой-либо записи въ „книгу по- стрижения“?“ „ За чѣмъ искушаешь меня, отче, возразилъ Пименъ, не ты ли самъ съ братіею, пришедши къ мнѣ въ келлію, совершилъ надо мною все, что написано въ „книгу постриженія“; не ты ли еще предсказаешь мнѣ, что я буду страдать отъ болѣзни всю мою жизнь и тогда только, когда приблизится мой смертный часъ, возвратится мнѣ здравіе, такъ что я буду въ состояніи своими руками снести свой гробъ, но моли о мнѣ, отче, да подастъ мнѣ Господь терпѣніе!“ Много лѣтъ пролежалъ Пименъ въ тяжкой болѣзни, такъ что
прислуживавшие ему гнушались имъ и часто оставляли его голоднымъ и жаждущимъ дня по два и по три. Пр. Пименъ веевь это терпѣлъ съ радостью и за все благода-
ривъ Бога. Однажды былъ принесенъ въ Печерский монастырь другой подобный ему страдающе и тамъ по-
стриженъ. Ионки, приставленные для служенія боль-
нымъ, внесли его въ келлію пр. Пимена, чтобы одновре-
менно прислуживать имъ обоимъ; но по нерадѣйно его эму часто забывали о нихъ, такъ что больные часто из-
немогали отъ жажды. Тогда Пименъ сказалъ болѣщему: „брать мой! служаците гнушаются нами; если Богъ исцѣ-
ляет тебя, станешь ли ты исполнять эту службу?“ Боль-
ной объяснился служить больнымъ до смерти своей съ усердіемъ. „И такъ Господь исцѣляет тебя, отнимь будь здоровъ; но исполни объясни твое, служа мнѣ и подоб-
нымъ мнѣ!“ Въ ту же минуту болѣцій ивъ сталъ со-
вершенно здоровымъ и началъ служить Пимену. Но не долго пренодобному служилъ и этотъ обладательство-
ванный имъ ивъ: не будучи въ состояніи переносить запаха отъ болѣцито, онъ оставилъ его, забывъ данный объѣт. Онъ перешелъ на жительство въ другую келлію, но тамъ чрезъ нѣсколько времени съ нимъ случилась сильно-
ная горячка: три дня онъ не могъ встать съ своей по-
стели, чтобы утолить жажду; наконецъ началъ взывать о помощи. Когда Пимену сказали, что служивший ему братъ умираетъ, то пренодобный отвѣчалъ: „что сбѣть человѣğı, то и покиньте; какъ онъ оставилъ меня жаждущимъ, такъ и самъ испыталъ это, солгавъ Богу и прерѣвъ мою худость; но такъ какъ не слѣдуетъ воздавать зломъ за зло, то скажите ему: зоветь тебя Пименъ, встань и иди къ нему!“ Какъ только ионки передали эти слова болѣціему, то онъ встать совершенно здоровымъ и пришелъ
къ Пимену. „Маловѣрный! сказаль ему тогда Пименъ, разве ты не знаешь, что равную награду получаютъ и больной и тотъ, кто служить ему? Терпѣніе болѣзни не пропадаетъ даромъ: здѣсь скорбь и нажда, тамъ радость и веселие. Потому-то терплю я все. Богъ, Который исцѣлилъ тебя отъ болѣзни, можетъ и мнѣ возвратить здоровье, но я не желаю этого: только претерпѣвший до конца спасется. Пусть весь я страдаю въ этой жизни, только бы тамъ плоть моя осталась безъ нѣстѣнія; пусть здѣсь будетъ емѣдный запахъ, только бы тамъ наслаждаться благоуханіемъ неизреченнымъ." Полѣтѣ такаго увѣрѣнія служившей ему братъ уже не удалялся отъ преподобнаго. Доблестный же страдающій и подражатель Іова еще дваждать лѣтъ провелъ въ своемъ страданіи. Когда настало время смерти Пимена, въ тотъ же день онъ внесенъо исцѣлился и всѣхъ извѣстилъ о скорой своей кончинѣ: они обосьщелъ всѣ келіи и просилъ у низкого процѣщенія, болѣющимъ же низкимъ говорилъ: „брать! встаньте, — проводите меня!“ и по его слову они выдывалили. Вошедши въ церковь, причастился св. Таннъ, потомъ взялъ свой гробъ и самъ отнесъ его въ церкву, гдѣ находился гробъ преподобнаго Антонія, и указалъ мѣсто для своего погребения. Туть же открылъ онъ чудную тайну. Указывая на гробъ двухъ погребенныхъ другъ противъ друга братій, онъ сказалъ: „въ шестомъ году вы положили здѣсь двухъ братій одного въ схимѣ, а другаго безъ схимы. Теперь же положенного безъ схимы вы найдете въ схимѣ, такъ какъ при жизни онъ много разъ хотѣлъ облечься въ нее; но вы пренебрегали его желаніемъ, хотя онъ и проявлялъ дѣла, достойнаго этого ангельскаго образа. Другаго же брата, котораго вы положили въ схимѣ, найдете безъ
нея, такъ какъ во время своей жизни не хотѣлъ принять ее и не былъ ея достойнъ, а только и говорилъ вамъ: когда буду отходить отъ сей жизни, тогда постригите меня умирающаго въ схиму; поэтому отъ него была отнята благодарная схимническая и дана показанному дѣлу достойнаго ея". Открывъ эту тайну, преп. Пимень сказала братинъ: "вотъ пришли постригавшие меня, чтобы взять меня съ собою"; при этихъ словахъ онъ легъ и предалъ духъ свой Господу. Братія съ великою честію положили его на указанномъ мѣстѣ въ пещерѣ. Послѣ его погребенія, откопали гробы, о которыхъ возвѣстилъ чудесное пр. Пимень, и нашли тѣла черноризцевъ въ томъ видѣ, какъ было открыто о нихъ многобождѣнному Пимену. Въ день преставленія пр. Пимена было знаменіе въ Печерской обители: во мракѣ ночи явились три огненныхъ столба надъ трапезою и отсюда перешли на верхъ церкви. Блаженную кончину пр. Пимена отмѣтили въ 1110 году. Мощи пр. Пимена почиваютъ въ Антоніевой пещерѣ (Четы-Миненъ. Русс. свв. Филарета, арх. черн. Жит. свв. Муравьевъ).

Св. Наркисъ, патріархъ іерусалимскій, умеръ около 212 года.—Св. Созонтъ былъ родомъ изъ Никомидіи; будучи брошены въ огонь, онъ вышелъ изъ него незрѣдымымъ и умеръ въ мірѣ.—Пр. Иоаннѣй жилъ въ 4 вѣкѣ и скончался въ мірѣ.—Пр. Іоаннѣй, первыя врачъ, жилъ около 862 года.—Пр. Никаноръ чудотворецъ жилъ въ горѣ каллистратовской. Житіе и глава его въ монастырѣ Заворда въ гребневской епархіи (Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія т. 2-й, стр. 206—207).

Преподобный Дометій проводилъ иноческую жизнь и подвизался въ горахъ Филоѳеевской обители, на Адонѣ. Въ сообществѣ съ нимъ три года безмолствовалъ и пре-
подобномуч. Доміань Філоеєвській (пам'ять его 23 февраля). Время жизни преп. Дометія относится къ 16 вѣку (Аооп. Патер. ч. 2-я стр. 70).

8-е число.

Св. Емиліана исповѣдника, еп. кизическаго. Св. Мирона, еп. критскаго. Свв. муч. Елевтерія и Леонида. Преп. Григорія сина Ап. Праздніе предшествій Дѣва Благодатнаго, явленія ради предшествующей Ея чудотворной иконы, парящейся Толгской.

(Преп. Теодоръ, игумен оровскаго. Пр. Кассіана. Десяти подвижниковъ египетскихъ. Двухъ мучениковъ миѳическихъ. Іоанна Богослова въ храмѣ Богоявленія въ Маршалѣвѣ. Обновленіе Петра и Павла въ средневѣковіи. Муч. Спиракія. Запальникъ солнца при импер. Дѣва арміи и братья его Александра. Муч. Триандафилла ил. Загоры. Пр. Григорія, иконописца печенѣскаго).

СВ. ЕМИЛІАНА ИСПОВѢДНИКА, ЕП. КИЗИЧЕСКОГО.

Св. Еміліанъ жилъ въ царствованіе императора иконооборца Льва арміины (813—820); онъ въ санѣ епископа кизическаго, много разъ принуждаемый вмѣстѣ съ другими епископами оставить поклоненіе святымъ иконамъ, отказывался и твердо стоялъ за авторитетъ церковный. На убѣженія императора иконооборца онъ отвѣчалъ:

СВ. МИРОНА, ЕП. КРИТСКАГО.

Св. Миронъ родился и получилъ воспитание на островѣ Критѣ, въ городѣ Равки или Равцѣ, близъ знаменитаго города Кносса, въ царствованіе императора Декія. Въ началѣ своей жизни онъ былъ женатъ и занимался земледѣліемъ, пріобрѣтая хлѣбъ трудами и даже имѣя возможность помогать бѣднымъ. Однажды онъ встрѣтилъ на своемъ гумнѣ воровъ, которые не могли поднять съ земли мѣшки, наполненныхъ житомъ, украденными у св. Мирона. Праведникъ вместо того, чтобы удержать ихъ и наказать, помогъ имъ поднимать мѣшки и своими руками клалъ на ихъ плечо похвистенное пшенице, и имъ далъ добро; онъ даже запретилъ имъ разказывать о томъ. За добродѣтельную жизнь и милосердіе къ бѣднымъ онъ былъ поставленъ въ пресвитера и училъ людей благочестію и твердости въ вѣрѣ, укрѣпляя ихъ на страданія, такъ какъ тогда было жестокое гоненіе на христіанъ, воздвигнутое Декіемъ. Когда кончилось гоненіе, то св. Миронъ былъ поставленъ епископомъ своего отечественнаго города. Онъ почтилъ память свв. мучениковъ, пострадавшихъ во время гоненій, и сотворилъ много чудесъ. Такъ онъ остановилъ во время наводненія рѣку
Тритонъ *) и, перешедши чрезъ нее носуку, послалъ свой жесть съ повелѣніемъ рѣкъ продолжать свое теченіе. Прославленный отъ Бога и другими многими чудесами, онъ скончался 100 лѣтъ отъ рождения, около 350 года (Четы-Минен. Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 237).

Святые мученицы Елевеорій и Леонидъ во многихъ памятникахъ называются младенцами; они скончались за Христа огнемъ. Соборъ ихъ въ домѣ св. Иринѣ въ Густиннановыхъ (Четы-Минен. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, т. 2 стр. 207).

ПРЕП. ГРИГОРІЯ СИНАИТА.

Пр. Григорій синаитъ жилъ въ царствованіе Михаила 8-го Палеолога и Андроника 2-го Палеолога, и быть однимъ изъ представителей созерцательной жизни на Афонской горѣ; въ 14-мѣѣ вѣкѣ пр. Григорій синаитъ и прен. Макеевъ ковсокаливскій были два великихъ столпа такъ называемаго „умнаго дѣланія“, сподобившихся въ равной мѣрѣ вкусить плодовъ этого дѣланія. Не скрывавая даннаго имъ отъ Бога таланта, они прилежно обучали этой наукѣ изъ наукъ и художеству изъ художествъ всѣхъ желающихъ войти во льстницѣ духовнаго восхожденія. Въ особенности же ревновалъ объ этомъ прен. Григорій синаитъ: онъ побуждалъ упражняться въ умной молитвѣ и храненіи ума и пустынниковъ, и киновіатовъ, и вообще всѣхъ. Но такою ревностію къ распространѣнію

* *) Въ славянскомъ прологѣ вказано здѣсь неточность. Тритонъ — это рѣка, а не чѣловѣкъ; рѣка Тритонъ въ Крѣтѣ была известна еще Діодору сицилійскому (Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія т. 2-й, замѣт. стр. 237).
своего учения преподобный возбудил против себя противников; против него возстали прежде всего мнимоученные монахи. Двукратные завистию к нему, они предприняли роковое нападение против него со святой горы. С ними согласились по неведению и некоторые простцы и неопытные в тайнах духовных. Завистники и духовные невежды вопили божественному Григорию: „не учи насъ пути, коего мы не знаемъ“, разумь подъ этимъ умную молитву и блюдение ума. Преподобный, видя разгаръ зависты, умолкъ на время. Потомъ, взявъ съ собою одного своего ученика и нѣкого подвижника Исаию, явился для разсуждения о своемъ учении въ Протатъ (главный монастырь на Аеонѣ). Протъ (начальникъ всѣхъ аеонскихъ монаховъ) былъ не изъ числа завистниковъ и духовныхъ невѣждъ, а если что-либо и имѣлъ противъ преподобнаго, то развѣ одно то, за чѣмъ онъ учили безъ его позволенія; но, зналъ чрезвычайные подвиги св. Григорія и истинную высоту его Божественного учения, оставилъ все и искренно съ нимъ подружился. Бѣглдуя съ Григоріемъ и Исаиою, онъ говорилъ: „сегодня я бѣдную съ главами апостоловъ—Петромъ и Павломъ!“ Недоброжелательствующіе св. Григоріо отцы, видя ласковый пріемъ, сдѣланый ему протомъ св. горы и слыша похвалы со стороны главы иноческой своей семьи божественному Григорію, убѣдились въ истинѣ его учения, и съ того времени всѣ вообще и пустынники и не пустынники съ великою радостью признали и имѣли общиемъ своимъ учителемъ преп. Григорія.

Памятники древней славянской письменности 15-го и 16-го столѣтій называютъ преп. Григорія крмъ грековъ еще учителемъ умнаго дѣланія или божественного трезвѣнія для болгаръ и сербовъ. Въ какомъ смыслѣ на-
добно понимать это, открывается изъ обстоятельствъ его жизни: турки, грозившіе уже тогда Византійскую имперію, грозили и святой горѣ потребленіемъ и порабощеніемъ. Св. Григорій, не имѣя возможности безмолвствовать въ Лавры св. Аѳанасія, гдѣ онъ поселился по возвращеніи изъ своего путешествія, всполѣть внутрь ея. Но многолюдная, совокупная жизнь была не по немъ: онъ жаждалъ уединенія для своего созерцанія. Поэтому, взявъ съ собою нѣсколько приближенныхъ учениковъ, тайно удалился изъ Лавры и отправился сперва въ Адрианополь, а оттуда въ Македонію. Въ горахъ этой области, найдя удобное для безмолвія мѣсто, онъ основалъ обитель, пменяемую Скрытная (Парапійскай). Жизнеописатель пр. синаита не означаетъ въ точности мѣста этой обители, но изъ житія одного изъ послѣдующихъ ея настоятелей, пр. Ромила. видно, что она находилась не въ дальнемъ разстояніи отъ г. Скопія, въ четверугольникѣ, образуемомъ городами: Скопіею, Истипбомъ (древн. Бречальница), Софіею и Платиною—Рыло *). Но и въ Скрытной горѣ св. Григорій не нашелъ сначала желаемаго покоя, такъ какъ гора эта въ тоже время служила убѣжищемъ многимъ разбойникамъ (тайдукамъ). Они, возбуждаемые завистливымъ діаволомъ, боящимся, чтобы святый не обратилъ пустынію въ жилище земныхъ ангеловъ, много его безпокоили. Но св. Григорій не отчаивался; онъ зналъ, что для нагаго хищники тлѣнныхъ вещей не опасны. Услышавъ же о благочестіи тогдашняго болгар-
скаго царя Александра (1348—1363 г.), человѣкъ Божій, возложивъ свое упованіе на Бога, всегда поспѣшалъ ствующаго благимъ намиреніемъ своихъ служителей, посылаетъ къ царю своего ученика изъ болгаръ, пр. Теодосія Терновскаго, и чрезъ него извѣщаетъ державнаго о себѣ и о своемъ пустынномъ пребываніи, прося себѣ отъ него во имя Вожіе помощи и защиты отъ разбойниковъ. Слухъ о благочестіи этого царя не обманулъ св. Григорія. Дивный этотъ царь, почтиная добродѣтель и добродѣтельныя, признала съ радостію извѣщеніе святаго и сдѣлала болѣе, чѣмъ просила преподобный. Царь, любитель благочестія, воздвигъ цѣлую обитель со всѣми хозяйственными къ ней принадлежностями, все устроилъ въ ней по-царски; послалъ святому и довольно количество денегъ на содержаніе его дружину; посвѣтилъ для будущаго пропитанія братіи обители нѣсколько деревень и одно озеро для рыбной ловли, прислать множество воловъ, овецъ и большое количество рабочаго скота. Здѣсь святой мирно оканчивалъ остатокъ земнаго своего странствія, продолжая заботиться о благѢ душъ всѣхъ и каждого. Онъ горѣлъ желаніемъ всю вселенскую обогатить знаніемъ восхожденія на высоту дѣянія и созерцанія и желалъ во всѣхъ розжечь пламенное стремленіе къ этому восхожденію. Пр. Григорій снабжаетъ является такимъ наставникомъ не только въ изустной бесѣдѣ и наставленіяхъ, но и въ письменныхъ svoихъ произведеніяхъ; вотъ что онъ пишетъ: „собирай свой умъ, пѣй всѣдва умную молитву; Богъ есть вѣчный умъ; имѣй дѣятельную, умную и сердечную молитву. Бессонные п молитвы много помогаютъ усовершенствованію человѣка; человѣкъ можетъ ощутить благодатные признаки и духовную прелест; человѣку для того, что-
бы постигнуть „желаній край“ т. е. Бога и соединиться съ вѣчнымъ умомъ—трѣдымъ Вогомъ,—для этого по- требны ему теплота и дѣйствие. Земля объятовнія есть безстрасти, исполненная какъ бы медомъ и млечомъ — духовнымъ вселеніемъ“. Этой-то высокой наукѣ и учить пр. Григорій синаитъ своихъ учениковъ. Но необходимо замѣтить, что основаніемъ и фундаментомъ этого высоко- каго ученія во всѣхъ дѣятельности учениковъ пр. Гри- горія синаита служило высокотворное смирніе. Самъ преподобный былъ образцемъ этой добродѣтели, уча ей словомъ и дѣломъ: „я ниже всѣхъ людей, по незнанію души моей, земли и пепелъ ного ихъ. Какъ не считать мнѣ себя нечестивѣйшимъ всѣй твари, которая остается въ своемъ естественномъ состояніи по прежнему, тогда какъ я нахожусь въ естества моего беззаконными безза- коніями моими? Истинно, звѣри и скоты чище менѣ грѣш- наго; я ниже всего и прежде смерти лежу въ дну низ- верженный. Кто не сознается искренне, что грѣшникъ хуже бѣсовъ, какъ послушливый рабъ ихъ, и потому вмѣстѣ съ ними затворенъ въ безднѣ? Истинно, какъ бѣ- совъ тотъ, ктѣмъ владѣютъ они. Ты съ ними наслѣдовала безднѣ, несчастная душа моя. Жалва же прежде смерти въ землѣ и адѣ, какъ стыдъ могу считать себя правед- никомъ? Нѣть, я содѣлалъ себя нечистымъ грѣшникомъ, подобнымъ бѣсу“. Такъ училъ Григорій синаитъ и слово въ дѣломъ всѣхъ желающихъ быть его слушателями и учениками. Вообще, какъ говорить его жизнеописа- тель св. патріархъ Каллистъ, объ немъ въ нѣкоторомъ отношеніи можно сказать эти божественныя слова: „во всю землю пойдё вѣчаніе его, и въ концы вселенныя сила глаголы его“ (Пс. 18, 5), такъ какъ не только у грековъ, но и у болгаръ и сербовъ, если не самъ сво-
них лицемь, то по крайней мѣрѣ через своихъ учениковъ (славянскаго проповѣдования) разсѣлять свое божественное учение. И силѣ его слова рѣдко не уступала всякая лютость. Даже свирѣпыхъ и дикихъ разбойниковъ и убийцъ онъ превратилъ вь кроткихъ разумныхъ овецъ и, дѣлая ихъ здѣсь на землѣ пастырями безсловесныхъ овецъ, вводить ихъ непорочными агнцами въ ограду Преображенаго Пастыря душъ нашихъ.

Жизнеописатель прп. Григория Синанта, говоря о его блаженной кончины, не означаетъ года; однако кончицу преподобного приблизительно полагають около 1310 года. Погребень онъ вь основанной имъ „Скрытой пустили“, какъ это видно изъ житія ученика его прп. Теодосія Терновскаго. „Скрытая пустилица“ продолжала свое существование и въ теченіи второй половины 14-го вѣка, какъ это видно изъ житія тогдашняго настоятеля ея, прп. Ромила (Читы-Минен. Душен. Чт. 1871 г. т. 1-й стр. 351—363. Христ. Чт. 1824 г.).

ПРАЗДНЕСТВО ПРЕЧИСТБЫ ДѢВЫ БОГОРОДИЦѢ, ЯВЛЕНІЯ РАДИ ПРЕЧЕСТНЫЯ ЕЯ ЧУДОТВОРНЫЯ ИКОНЫ, НАРИЦАЕМЫЯ ТОЛГСКІЯ.

Явленіе Толгской чудотворной иконы послѣдовало въ 1314 году, въ Ярославѣ, въ княженіе благовѣрнаго князя Давида Теодоровича, во время управления Русскою церковью св. митрополита Петра. Въ этомъ году епископъ ростовскій и ярославскій Прохоръ (въ схимѣ Трифонѣ), обозрѣвая свою епархію, посѣтилъ монастырь преп. Кирилы Бѣлозерскаго, а оттуда поѣхалъ водою внизъ по рѣкѣ Шекенѣ въ Волгу къ Ярославлю. За 7 верстъ отъ города, при наступлѣніи ночи, онъ остановился на пра-
вомь населенномь берегу Волги; взопшдышь на гору, онь
всѣль раскинуть тамь надь берегомь палатку для поч-
лега, противь того мѣста, гдѣ, на другой сторонѣ Волги,
вь нее входятъ рѣчка Толга и гдѣ вь то время былъ
dремучий лѣсъ. Вь полночь, когда всѣ спали, епископъ
проснулся и съ удивленіемъ увидѣть яркий свѣтъ, оза-
рявшій окрестныя мѣста. Вышедши изъ своей палатки,
onь увидѣлъ на противоположной сторонѣ Волги огненный
столбъ, необыкновенно свѣтлый, и мость, проведенный
къ нему оть берега черезъ Волгу. Вь недоумѣніи и страхѣ,
сотворивъ молитву, епископъ взялъ свой желѣз и, не
разбудивъ никого изъ спящихъ, вступилъ на видѣнный
имъ мость, который на самомъ дѣлѣ былъ не обыкно-
венный мость, а сущенная сверхъестественно сплою
вода, по которой онъ шелъ, какъ по твердому дереву.
Перешедши такимъ образомъ на другую сторону рѣки и
приблизившись къ огненному столбу, епископъ увидѣлъ
образъ Божіей Матери съ младенцемъ Иисусомъ Христомъ,
стоявшій на воздухѣ болѣе, нежели на 5 аршинъ вь
вышину, такъ что человѣку нельзя было достать его съ
земли руками. Святитель долго и усердно молился предь
этимъ образомъ со слезами и колѣнопреклоненіемъ и,
помолившись, пошелъ въ обратный путь, забыя свой
желѣз на томъ мѣстѣ, гдѣ молился. Перепешдши опять
чрезъ рѣку по тому же чудесному мосту и возвратившись
въ свою палатку, онъ нашелъ тамъ всѣхъ спящихъ и
до слѣдующаго дня никому не объявлять о своемъ ви-
дѣніи и хожденіи за Волгу. На другой день, по окон-
чаніи утренні, когда епископъ хотѣлъ пдти къ берегу,
гдѣ стояла его лодка, слуги стали искать его желѣзь,
поставленный ими наканунѣ въ палаткѣ, но не могли
найти. Тогда святитель вспомнилъ, что забылъ свой желѣзь
на той сторонѣ рѣки и, видя, что Богъ хочетъ сдѣлать известнымъ видѣніе имя чудо, отъ слезъ не могъ ничего выговорить, а только показалъ рукою въ ту сторону, гдѣ забылъ жезлѣ; потому тихимъ голосомъ пересказалъ о своемъ видѣніи за Волгою и послѣдъ туда своихъ слугъ взять его жезлъ на указанномъ мѣстѣ. Переставъ чрезъ рѣку, слуги увидѣли въ лѣсу икону Пресвятой Богородицы уже не на воздухѣ, а на землѣ—между деревьями и около нея епископскій жезлъ. Помолившись честному образу и взявъ жезлъ, они возвратились къ архіерю и разсказали ему видѣніе. Тогда святитель переправился за Волгу со всѣми бывшими при немъ людьми; увидѣли икону Богоматери, онъ призналъ въ ней ту самую, которая была видима имя на воздухѣ ночью, при свѣтѣ огоньковъ столба. Онъ возрадовался, повергся предъ святой иконой и долго молился со слезами, равно какъ и всѣ сосутствовавшій ему. Потомъ вмѣстѣ съ ними онъ началъ собственноручно рубить лѣсь, приготовлять деревья, очищать мѣсто для построенія церкви, которая тогда же и была заложена въ маломъ размѣрѣ. Жители Прославля, узнавъ о чудесномъ событии, немедленно устремились многочисленными толпами къ тому мѣсту, гдѣ чудо совершилось, и, поклонившись новоизвѣллой иконѣ, сердечно содѣйствовали сооруженію церкви, такъ что она докончена была къ полудню. Епископъ освятилъ ее вечеромъ того же дня во имя Пресвятой Богородицы, въ честь Ея Введенія, перенесъ въ нее чудотворную икону и установилъ праздникъ ея явленія въ 8 день августа. За тѣмъ при этой церкви основалась обитель сперва небольшая, но со временемъ увеличивавшаяся, существующая донынѣ подъ именемъ Толгской. Съ самаго дня явленія образа Пресвятой Богородицы начали совершаться чудеса; вотъ
и некоторых изъ нихъ. При игуменѣ Германѣ, однажды во время утреннѣ, когда предъ 9 пѣснію возглашали: „Богородицу и Матерь свѣта пѣсными возвеличимъ“, — внесено изъ иконы Пресвятой Богородицы, изъ правой руки ея, истекло муро. Церковь наполнилась благоуханіемъ, и всѣ, съ благоговѣйнымъ удивленіемъ смотря на это чудо, прославляли Бога и Пречистую Богородицу. Когда же послѣ утренни, во время молебна пѣли: „Владычица! пріпни молитву рабовъ Своихъ“, то изъ другаго мѣста св. иконы появилось св. муро—изъ лѣвой руки младенца Иисуса Христа, находящагося на рукахъ Богородицы; муро это цѣлебное: мажущіеся имъ, какими бы больными ни были одержимы, дѣлаются здоровыми. Въ другой разъ случился пожаръ въ монастырѣ. Пламя охватило храмъ такъ сильно, что пики не могли войти туда и вынести что-либо; когда церковь сгорѣла,—думали, что и чудотворная икона Богоматери стала жертвою пламени; но къ удивленію и радости псковцевъ, вскорѣ послѣ пожара чудотворную икону нашли за монастыремъ въ лѣсу, совершенно неповрежденную огнемъ, изъ пламени не человѣческими руками, но ангельской силою. (Четы-Минев. Днѣ богослуж. Дебольскаго, ч. 1-я, стр. 222—224).

Десять подвижниковъ египетскихъ скончались въ мирѣ.—Два мученика тирскихъ были влекомы по землѣ. — Муч. Спраций былъ усѣченъ мечомъ. (Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й стр. 208).

Муч. Тріандфилъ былъ родомъ изъ Загоры, по заня- тіямъ морякъ; онъ пострадалъ въ Константинополѣ, будучи 18 лѣтъ, въ 1680 году. О немъ упоминается въ своей летописи Іоаннъ Каріофилль. (Христ. муч. Свящ. П. Соловьевъ).
ПР. ГРИГОРИЯ ИКОНОПИСЦА ПЕЧЕРСКОГО.

Название иконописца, съ какимъ пр. Григорій упоминается въ рукописныхъ святцахъ и известенъ въ пещерѣ, показываетъ, что онъ благоговѣйно занимался писаніемъ свв. иконъ. По сказанію объ иконописцахъ, „пр. отецъ Григорій печенскій, иконоописецъ киевскій, спостникъ бѣ преподобному Алипію (1114 г.) и много свв. иконъ написалъ чудотворныхъ“. Мощи его почиваютъ открыто въ Антоніевой пещерѣ; а часть ихъ есть въ Софійскомъ соборѣ (Печ. Пат. Ист. слов. о свят. стр. 80).
9-е число.

Св. ап. Матоиа. Св. муч. Антония. Свв. муч. Иулиана, Маркiana, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия (Фоки), Петра, Леонтия, Марии патрикии и иже с ними. Пр. Псоя.

(Обръщение нерукотворенна образа Спасителя камуліанскаго. Пр. Макарія).

СВ. АП. МАТОІЯ.

Св. ап. Матоиій происходил изъ племени Іудова изъ города Виелеема. Учитель его, св. Симеонъ Богоприимецъ, съ раннихъ лѣтъ располагалъ его къ строгому исполнению закона и научилъ его вести жизнь добротвѣрную. Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ выступилъ на дѣло Своего служенія роду человѣческому, то Матоиій вспыльлъ къ Нему любовию, оставилъ все и послѣдовалъ идти съ народомъ и учениками за Божественнымъ Учителемъ, внимая его проповѣди и учению и дивясь Его чудесамъ. Господь видѣлъ любовь къ Себѣ св. Матоиія, видѣлъ и его чистую совѣсть и избралъ его не только въ Свой ученики, но и въ апостолы: въ числѣ 70 учениковъ, посланныхъ Іисусомъ Христомъ на проповѣдь, находился и св. Матоиій (Лук. 10, 1). Когда, по вознесеніи Господа на небо, явилась необходимость избрать 12-го апостола, то въ числѣ избранныхъ находился и Матоиій, какъ постоянный спутникъ и непосредственный ученикъ Хрі-
с товъ и свидѣтель Его чудесъ и знаменій. Жребій избранія палъ на св. Матѳія, и онъ былъ сопричисленъ къ однинадцати апостоламъ. Это избраніе Господь въ пророка утверждалъ ниспосланіемъ Св. Духа, нисшедшаго и на св. Матѳія, находившагося въ къ съ другими однинадцатью апостолами.

По принятіи Св. Духа, когда апостолы бросили жребій, кому пдти въ какую сторону съ проповѣдью Евангелія, св. ап. Матѳію выпала жребій проповѣдывать въ Иудеѣ. Обходя города и селенія иудейскіе, онъ благовѣствовалъ всѣмъ явившееся спасеніе миру. Проповѣдь ап. Матѳія не ограничилась одной Иудеей: по преданію, онъ проповѣдывалъ Евангеліе и во всякой Европей, гдѣ претерпѣли многія муки: его влажили въ землю били, вбивали, строгали ребра острый желѣзомъ, но всѣ эти муки еще болѣе укрѣпляли его въ вѣрѣ Христовой. Св. ап. Матѳій проповѣдывалъ Христа и въ Македоніи. Греки, желающіе испытать силу проповѣдаемой имъ вѣры, дали выпить ему отравы, отъ которой человѣкъ тотчасъ же дѣлается слѣщимъ. Но св. Матѳій выпилъ отраву и остался невредимъ, и не только самъ спасся отъ слѣноты, но исцѣлили отъ нея и другихъ числомъ до двухъсотъ пятидесяти человѣкъ. Ослѣпленныхъ тую же отравою, возлагая на нихъ свои руки и призывая имя Христа Спасителя. Когда послѣ этого ап. Матѳій сталъ обличать идолопоклонство грецѣвъ, то они хотѣли схватить его и посадить въ темницу; но силою Божію апостолъ сталъ для нихъ невидимъ, хотя и находился между ними. Наконецъ, черезъ три дня онъ самъ добровольно отдался въ ихъ руки. Они связали его и посадили въ темницу, но ночью явился апостолу Самъ Господь и ободрилъ его, освободилъ отъ цѣней и отворилъ двери темницы. Съ наступленіемъ
дня, св. апостолъ явился посреди народа и смѣло про-
повѣдалъ Христа. Когда нѣкоторые язычники хотѣли
убить за это апостола, то внезапно разверзлась земля и
поглотила ихъ; оставилися убоялись, обратились ко Хри-
ству и крестились.

Изъ Македоніи ап. Матѳй возвратился снова въ Иудею.
Проповѣдую здѣсь слово Божіе, онъ обращалъ ко Христу
многихъ іудеевъ, увѣряя ихъ знаменіями и чудесами;
онъ преодолѣлъ слѣпыхъ и хромыхъ, очищалъ прокажен-
ныхъ, изгонялъ злыхъ духовъ и возвращалъ къ жизни
умирающихъ. Ап. Матѳй училъ вѣровать во Христа,
прообразованнаго знаменіями отъ самого Моисея и пред-
возвѣщеннаго пророками—того Христа. Котораго Богъ
Отецъ послалъ воплощеннаго отъ Дѣвы Маріи на сна-
сеніе міра. Св. апостолъ толковать іудеямъ все, что пред-
возвѣщено о Христѣ пророками, и что уже было на
пришедшемъ Мессіѣ. Въ то время въ Иудѣѣ правителемъ—
arхіереемъ былъ Ананій, сильный вонитель христіанъ.
Когда св. Матѳй приходилъ Галилею и проповѣдывалъ
Христа Сына Божія въ собраніяхъ и синагогахъ іудей-
скихъ, тогда озлобленные и невѣрующіе іудеи взяли его
и привели въ Іерусалимъ къ архіерею Ананію. Архіереи
собрали соѣдѣнь изъ іудейскихъ старшійшихъ и предста-
вилъ ихъ апостолу для допроса. Онъ сказалъ собранію
рѣчь, въ которой Іисуса Христа и Его учениковъ назвы-
валъ развратителями народа, возмутителями его, изгнан-
никами отечеству, людьми, желющими его гибели, и за-
ключилъ рѣчь слѣдующими словами: „почему предстоя-
ній предъ нами ученикъ Христовъ достойнъ смерти; по
пусть онъ прежде размышлять объ этомъ; даемъ ему на
это время. Желая не гибели его, по неправленію; пусть
выберетъ онъ что-либо одно: или послѣдуетъ закону,
данному Богом чрезъ Моисея, и тогда останется живъ, или пребудеть христианиномъ и умретъ". На это св. апостолъ сказалъ: "о той винѣ, которую вы, братіе, налагаете на меня, не надобно много говорить: что я христианинъ, то это не вина, а слава. Самъ Господь говорить въ пророцествѣ Ісаінъ: въ послѣдніе дни работающімъ Мнѣ наречется имя новое!" Архіерей слушалъ св. Матѳія. Тогда св. апостолъ сталъ говорить собранію о преобразованіяхъ и предвозвѣщеніяхъ о Христѣ изъ ветхозавѣтныхъ книгъ; онъ изъяснялъ имъ пространно и убѣдительно. Архіерей Афанась не вытерпѣлъ этого: онъ сильно разгневался на апостола. Но св. Матѳій, не обращая на это вниманія, продолжалъ: "я не отступаю отъ истины, которую обрѣть однажды. Сердцемъ вѣрую и устами неповѣдую, что Іисусъ Назорѣйнікъ, Котораго вы предали на смерть, есть истинный Сынъ Божій, равный Отцу, съ Нимъ сосоединенъ и предвѣщенъ, и смѣло говорю,—я рабъ Христовъ!" Тогда архіерей, затыкая свои уши и сжимая зубами, воскликнулъ: "богохульствуетъ, богохульствуетъ! пускай онѣ усыпятъ законъ!" Была открыта книга закона и прочтено то мѣсто, гдѣ написано: "человѣкъ, который проклянетъ Бога Своего, грызье прииметь, нарицай же имя Господне, смертию да умретъ: камениемъ да побьютъ его весь соіинъ израильскій!" Когда прочли это мѣсто, архіерей сказалъ апостолу: "ты самъ свидѣтельствовалъ на себя, кровь твоя будетъ на твоей главѣ!". Архіерей осудилъ св. апостола на смерть,—на побиеніе камнями.

Мучители повели св. апостола Матѳія на мѣсто, называемое "домомъ побитыхъ камнями". Когда пришли на это мѣсто, св. апостолъ, обращаясь къ ведущимъ его издѣвкъ, сказалъ: "лицемѣры, какъ хорошо предрекъ о
вась Давидъ: уловяты на душу праведную и кровь не-
повинную осудятъ", и Іезекійль говорить: "умерцляете души, которы мъ не должно умереть." Въ это время два свидѣтелей, по закону, положили свои руки на голову св. апостола и свидѣтельствовали, что онъ хулить Бога, Моисея и законъ; они первые бросили въ него камни. Св. Матея позлил ихъ, чтобы они похоронили съ нимъ эти первые два брошенные ими камни, во свидѣтельство страданія за Христа. Послѣ этого весь присутствующій народъ началъ бросать камень въ св. апостола; онъ воззѣлъ руки къ небу, предалъ духъ свой Господу. Когда св. Матея былъ уже мертвъ, мучители, въ уголь римлянамъ, отсѣли ему голову за то, что будто бы апостолъ Христовъ былъ противъ Цесаря. Вѣрующіе похоронили тѣло апостола. По свидѣтельству русскаго паломника Антонія, главы св. ап. Матея въ 1200 году была въ Константинополь въ храмѣ апостоловъ. На день преставленія св. апостола Матея митрополитъ Теофанъ въ 9-мъ вѣкѣ написалъ канонъ (Четы Михеі. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія т. 2-й замѣт. стр. 238).

СВ. МУЧ. АНТОНИЙ.

Св. муч. Антоній по происхожденію былъ александриецъ. Схваченный и приведенный къ правителю, онъ твердо и мужественно исповѣдалъ себя христіаниномъ; за это его привязали къ столбу и строгали его тѣло. Когда же, не смотря на сильныя мученія, онъ не отрекся отъ Христа, то его осудили на сожженіе огнемъ. Брошенный въ огонь, онъ такъ учили предстоящий народъ: "возлюбленные братья! не работайте тѣлу, но гораздо болѣе душѣ, помня, что она дана намъ отъ Бога
и сродна Ему, поэтому ее нужно принести Богу чистою". Твьло св. мученика после сожжения было найдено несколько не пострадавшим от огня (Пролог).

СВВ. МУЧ. ИУЛИАНА. МАРКІАНА. ЮАННА. ІАКОВА. АЛЕКСІЯ. ДИМИТРИЯ. ФОТІЯ (ФОКІ). ПЕТРА. ЛЕОНТИЯ. МАРИІ, ПАТРИКІІ И ПРОЧИХЪ *)

Въ царствованіе Льва Исаврина было воздвигнуто сильное гоненіе на икону и иконопочитателей: св. иконы были выносины изъ домовъ и изъ храмовъ и предава- емы огню. а почитатели иконъ ссылаемы въ ссылку или же подвергаемы мученіямъ и смерти. И въ то время, когда много было гонителей иконопочитания, не мало было и ревностныхъ защитниковъ его, по- лагавшихъ свою жизнь за иконы; къ числу такихъ за- щитниковъ относятся и мученики, пострадавшие съ Маріею патрикіею по слѣдующему случаю. Въ Константинополѣ въ это время были такъ называемыя мѣдныя ворота, надъ которыми съ древнихъ лѣтъ стоялъ мѣдный образъ Спасителя. Когда еретики-иконоборцы, по повелѣнію царя, хотѣли сбросить этотъ образъ, и одинъ изъ воиновъ приставивъ лѣстницу, взошелъ по ней, тогда многие православные мужчины и женщины, ревнуя о благочестіи, столкнули эту лѣстницу въ вмѣстѣ съ воиномъ, который разбился и умеръ. Царь, узнавъ обь этомъ, вывелъ про- тивъ православныхъ войско съ обложенными мечами; въ это время было убито множество народа. Но такъ какъ начальствовавши изъ православныхъ: свв. муч. Иулианъ, Маркіанъ, Іоаннъ, Іаковъ, Алексій, Димитрій, Фотій, Петръ

*) Всѣхъ ихъ было 13; кроме помѣннованныхъ, еще Григо- рій протоспахарій и два юноши, непазвѣтныя по имені.
и Леонтий были живы, то их схватили, были жестоко палками и бросили в темницу: здѣсь они были содержимы до восьмидесяти дней. Каждый день наказывали на свв. мучениковъ по пятисотъ ударовъ, но святые мученики терпѣли все. Мучитель, видя их терпѣніе и мужество, велѣлъ жечь лица ихъ разожжениемъ железомъ, а потомъ вывѣстъ на площадь и отсѣчь имъ головы. Втѣстѣ съ святыми мучениками была удивлена мечомъ за почитаніе иконы и одна изъ знатныхъ женъ.—Марія. Свв. тѣла мучениковъ были брошены въ море. По православнымъ вѣдніямъ вынудили ихъ оттуда и похоронили въ Пелагіевыхъ, близъ храма св. муч. Теодора. Свв. мощи ихъ найдены нетленными, пролежавъ въ землѣ 139 лѣтъ, при патріархѣ Игнатіи велѣдствѣ троекратнаго откровенія, бывшаго ему въ ночномъ сновидѣніи. Въ числѣ святыхъ были найдены въ землѣ нетленными два юноши, незнаемые по имени (Четырь-Миней. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2-й замѣт. стр. 238).

Прп. Псей былъ ученикъ Пахомія Великаго, подвизавшагося въ Египтѣ въ 4 вѣкѣ (о немъ см. 15 мая. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія т. 2-й стр. 209).

Прп. Макарій былъ ученикъ Александра Свирскаго: онъ основалъ пустынь во имя Успенія Пресвятая Богородицы на р. Ореджѣ, за Ладожскими озерами. Когда преставился прп. Макарій, неизвѣстно; мощи его находятся подъ снудомъ упраздненнаго монастыря (Слов. ист. о свв. стр. 155. Ист. Росс. Іер. ч. 5. стр. 370).
10-е число.

Свв. мучч. Лаврентия архидаакона, Сикста папы и прочих с ними (Феликисима, Агапита, Романа).

(Ивана философа, Шести мучч. в Визан. Пресвященное благочестивого Лаврентия иорданского калужского).

СВВ. МУЧЧ. ЛАВРЕНТИЯ АРХИДАИКОНА. СИКСТА ПАПЫ И ПРОЧИХ С НИМИ.

Св. Сикстъ, по происхождению грекъ, родился въ Аёнияхъ. Получивъ философское образованіе, онъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ принялъ христианство и, какъ человѣкъ образованный и благочестивый, былъ скоро возведенъ на священныя степени. Когда же мученически скончался св. Стефанъ, папа римскій, то св. Сикстъ былъ избранъ и возвѣденъ на его мѣсто. Векорѣ царь Декій послѣ войны съ персами возвращался победителемъ въ Римъ, гдѣ ему готовилась торжественная встрѣча. Въ это время Валеріанъ, соправитель Декія, схватилъ св. Сикста съ его клиромъ и посадилъ ихъ въ народную темницу. Когда они сидѣли въ темницѣ, на площади римской были мученики за Христа двое племенныхъ персидскихъ князей, Авдонъ и Сенисъ. По убіеніи ихъ, почитъ Декія и Валеріана, вели привести въ одинъ изъ языческихъ храмовъ св. Сикста. Святитель, уходя изъ темницы, сказалъ прочь узникамъ-христианамъ: „братія! не бойтесь временныхъ муку: вы знаете, какія мученія терпѣли
святые прежде нас, чтобы получить върно вѣчной жизни. Не бойтесь пострадать за Христа, потому что съ Нимъ воцаритесь!" Взяйте съ нами повелел и двухъ дьяконовъ Феликисима и Агапита и представили царю. "Знаешь ли, за что ты взятъ и представленъ намъ?" спросил св. Сикста Едкій. "Знаю хорошо", отвѣчалъ папа. "Принеси жертву нашему богамъ, скажаль царь, и будь начальникомъ надъ всѣми жрецами!" «Я, отвѣчалъ папа, Богу Отцу и Сыну Его, Господу нашему Иисусу Христу, и Св. Духу приношу всегда чистую и непорочную жертву." Тогда императоръ приказалъ войнамъ отвести святителя къ Марсову храму, чтобы тамъ онъ принесъ жертву идоламъ; если же не принесетъ, то приказалъ заключить папу и дьяконовъ въ Мамертинскую темницу. Святитель былъ приведенъ съ обоими дьяконами къ Марсову храму, но, вопреки волѣ царя, не поклонился идоламъ и даже хулилъ ихъ; тогда воины, исполняя приказаніе царя, повели папу и дьяконовъ въ темницу.

Въ это время св. архидьяконъ Лаврентій, увидѣвъ, что Сикста ведуть въ темницу, всклицнулъ: "куда, отецъ, идешь безъ сына? куда, архіерей Божій, идешь безъ служителя своего? Раззь ты когда-нибудь безъ меня принесешь жертву Богу?! Возьми меня съ собою! Учителъ, возьми ученика своего!" "Я не оставлю тебя, сынъ мой, отвѣчалъ св. Сикстъ. Я -- старецъ иду на легкую смерть, тебѣ же предстать больѣ тяжкая страданія. Чрезъ три дня и ты послѣдешь за мною; теперь же иди и раздай бѣднымъ церковнымъ сокровищамъ." Святителя заключили въ темницу, а св. Лаврентій поспѣшилъ исполнить послѣднее завѣщаніе своего настыря: онъ взялъ всѣ церковные сокровища и искалъ по всему городу скрывшихся клириковъ и бѣдныхъ христіанъ; находя
их, онь помогалъ имь въ нуждахъ. Придя на гору Хиллонь, онь у одной вдовы, именемъ Киріакій, которая скрывала у себя гонимыхъ христіанъ, нашелъ многихъ христіанъ съ пресвитерами и клириками; ночью св. Лаврентій принесъ имь и денегъ, и одежду, и вообще все необходиное, и умывалъ ноги служителямъ Божіимъ и прочимъ христіанамъ. Между тѣмъ Киріакія сильно страдала головною болью; подойдя къ св. Лаврентію, она просила его положить свои руки ей на голову, что—бы избавиться отъ болѣзни. Святой, положивъ ей на руки полотенце, которымъ отирая ноги, сложилъ крестообразно свои руки и съ молитвою къ Іисусу Христу возложилъ ихъ на голову больной; болѣзнь тотчасъ же утихла. Въ туже ночь св. Лаврентій пошелъ въ Канарійскую улицу; тамъ въ домѣ одного христіанника, именемъ Наркиса, онь нашелъ многихъ христіанъ, умилъ имъ ноги и помогъ имъ изъ церковнаго имущества; адъ же онь исцѣлилъ слѣпа Крискентіана. Узнавъ, что въ Непотіановыхъ церквахъ находятся скрывавшіеся христіане, св. Лаврентій пошелъ туда и нашелъ семьдесять два человѣка христіанъ обоего пола, въ томъ числѣ и пресвитера Густина; онь принесъ имъ хлѣба и отдаль имъ послѣднія деньги изъ церковнаго имѣнія.

Между тѣмъ св. папа Сикста съ двумя диаконами были приведены на судъ въ храмъ Теллуды. Св. Лаврентій, узнавъ объ этомъ, пошелъ туда, чтобы видѣть происходящее. Царь и Валеріанъ стали убѣждать науу принести жертву идоламъ, но святитель сказалъ имъ на это: „не хулите небеснаго Бога, а лучше покажитесь въ напрасномъ пролитіи крови святыхъ, чтобы вамъ не погибнуть“*. Раздраженный этими словами, Декіі приказалъ—было казнить Сикста; но Валеріанъ велѣлъ отвести его съ диаконами въ храмъ Марсовъ для принесенія жертвы идоламъ, въ
случае жела отказала приказать отсечь имь головы на томь же мьстѣ. Когда мучениковъ привели къ храму Марса, находившемуся за городомъ, предь Аппиевыми воротами, то св. Сикста сказалъ храму: „да сокрушить тебя Христа, Сына Божа живаго!“ Съ этими словами вдругъ случилось землетрясение: часть храма упала, и идол сокрушился. Тогда находящийся здесь Лаврентий сказалъ папѣ: „не оставь меня, отче, я уже истратилъ все врученнное тобою имущество“6. Вопны, услышавъ о сокровищахъ, схватили Лаврентія, а папѣ и двумъ диаконамъ, Феликсѣ и Игнатію, отдѣли головы, тѣла же оставили не погребенными. Ночью пришли пресвитеры и диаконы со множествомъ христіанъ и, взявъ честныя тѣла мучениковъ, похоронили ихъ въ честномъ мѣстѣ.

По убіеніи св. папы Сикста, вонны взяли св. Лаврентія и, приведя его къ Валеріану, сказали: „мы взяли архідіакона папы, который послѣ него взялъ сокровища и драгоцѣнности и гдѣ-то скрылъ ихъ!“ Валеріанъ спросилъ Лаврентія: „гдѣ церковныя сокровища, которыя ты скрылъ?“ Лаврентій не отвѣчалъ на это ни слова. Тогда Валеріанъ приказалъ выяснить его о церковныхъ сокровищахъ и принудить къ поклоненію идоламъ; въ случаѣ же неуспѣха въ томъ и другомъ предать его мученіямъ. Съ этимъ цѣллю Лаврентій былъ отданъ для пытатель военачальнику Ипполиту; этотъ заключилъ св. архідіакона въ темницу ватѣсъ съ другими узниками, въ числѣ которыхъ находился потерявшій зрѣніе грекъ Лукиллій. Лаврентій сказалъ ему: „върнусь къ Сыну Божія, Господу нашего Исусу Христу, и крестись, и Онъ дастъ тебѣ зрѣніе“, — „Я давно желаю крестится во имя Христово“, отвѣчалъ Лукиллій и съ плачемъ воскликнулъ: „вѣрую въ Господа Исуса Христа, а идоловъ су-
етных отвергали. Св. Лаврентий крестил Лукиллию, который после крещения прозрел и прославил Бога. Узнав об исцелении слепца, многие другие слепцы приходили к святому узнику; и он, прозревая имя Иисуса Христа и возлагая руку на глаза больных, исцелял их. Проповедь и чудеса Лаврентия подъяствовали и на Ипполита; он однажды сказал Лаврентию: "покажи мне сокровища церковных?" "Если будешь веровать в Иисуса Христа, Бога истинного, тебе будет показано сокровище, и дастся тебе жизнь вечная", отвечал св. Лаврентий и стал убеждать Ипполита оставить язычество и креститься христианским крещением. Ипполит согласился и привел св. Лаврентия из темницы в свой дом; здсь св. архидиакон, огласив Ипполита, крестил его и всеих находившихся в его доме, числом до девятнадцати человек обосого пола. Между тьм отъ Валерiana пришло поволнение Ипполиту привести св. Лаврентия на допросъ. "Пойдемъ, скажал святый, получивш известие, такъ какъ и мнь и тебѣ готовится мученический вѣнецъ". По приходѣ къ Валериану, этотъ послѣдній сказал Лаврентию: "перестань сопротивляться и покажи скрытная тобою сокровища". — "Дай мнѣ срокъ на два или на три дня, отвѣчал св. Лаврентий, и я покажу тебѣ сокровища!" Валеріанъ согласился на это и отпустил Лаврентія подъ надзоръ Ипполита, а царю донесъ, что архидиаконъ чрезъ три дня обѣщался показать сокровища. Въ продолженіи трехъ дней св. Лаврентій собрал въ домѣ Ипполита множество пищихъ, вдовъ, сиротъ, слѣпыхъ, хромыхъ, больныхъ и, чрезъ трьи дня приведи ихъ къ Докію и Валеріану, находящимся тогда въ Салустіевой палатѣ, державою и безбоязненно сказалъ: "вотъ сокровища христианской церкви, и
кто влагает свои имущия въ эти сосуды, тотъ получает ихъ съ избыткомъ въ небесномъ царствѣ!"

Царь и Валеріанъ пришли въ гнѣвъ и, переставть спрашивать о сокровищахъ, начали припугивать св. Лаврентія къ принятию язычества. Но святый отвѣчалъ: "за чѣмъ вы слушаетесь дьявола и убѣждаете христіанъ кланяться бѣсамъ; разсудите сами, справедливо ли покланяться созданію руку человѣческімъ взясто Создателя всего мира и человѣка—Бога живаго, находящагося на небесахъ!" Разгнѣванный такими словами, царь приказалъ обнажить св. Лаврентія и быть толкою железною цѣпью съ острыми зубцами по голому тѣлу мученика. Кровь мученика обагрила землю, а жестокій Декій кричалъ: "не хули боговъ, не хули!" На это святый мученикъ, страдая, говорилъ: "я благодарю Божа моего, что Онъ сподобилъ меня части рабовъ Своихъ, св. мучениковъ". Послѣ этого, приказалъ прекратить побои, Декій велѣлъ принести самого страховую орудія мученій и, указывая на нихъ св. исповѣднику, сказалъ: "всеми этими орудіями я буду мучить тебя, если ты не принесешь жертвы богамъ". "Я давно желаю всего этого, какъ царствія, отвѣчалъ св. Лаврентій, вѣдь для васъ это кажется мученіе, для насъ же это—слава!" "Если такъ, сказалъ мучитель, то скажи намъ, гдѣ скрываются прочіе христіане? Пусть приведутъ ихъ сюда, и они вмѣстѣ съ тобою примутъ участіе въ этомъ царствіи!" На это исповѣдникъ отвѣчалъ: "вамъ очи недостойны видѣть тѣхъ, чьи имена написаны на небесахъ!" Царь собрался пдти въ Тивериеву палату, туда же онъ велѣлъ привести и св. Лаврентія. Въ палатѣ царь снова сказалъ исповѣднику: "укажи намъ всѣхъ нечистыхъ христіанъ, и мы очистимъ отъ нихъ городъ,
самъ же поклонись нашимъ богамъ и перестань надѣ- яться на сокровища, которыя ты скрываешь: они не спасут тебя". „Рабовъ Христовыхъ я тебя не назову, а на сокровища дѣйствительно надѣюсь“, отвѣчалъ Лаврентій. „Неужели серебромъ ты надѣешься искупить себя отъ мученій?“ спросил царь. „Я—рабъ Христа, отвѣчалъ мученикъ, и уповаю на Него: я знаю, что Онъ уготовалъ сокровища небесныя Своимъ служите- лямъ“. Царь приказалъ мучить Лаврентія; его били жестоко палками, жгли раскаленными желѣзными дос- ками бока его: онъ все переносилъ спокойно, благодаря и славословя Господа. Недовольствуясь этимъ, мучитель приказалъ бить св. мученика оловянными прутьями; во время побоевъ св. мученикъ воскликнулъ: „Господи, Иисусе Христе, прими духъ мой!“ На это небесный го- лось отвѣчалъ святому мученику: „ты долженъ будешь страдать еще болѣе!“ Царь, услышавъ этотъ голосъ, раз- глядывалъ еще болѣе и велѣлъ продолжать мученія; свя- тый же въ мученіяхъ продолжать молиться Богу. Тогда одинъ молодой воинъ, Романъ, видя невыносимую твердость мученика, увѣролъ во Христа и восклик- нулъ: „св. Лаврентій! я вижу пресвѣтлаго ионицу, сто- ящаго при тебя; онъ полотенцемъ утѣряетъ твои раны и все твое тѣло: умоляю тебя Христомъ Господомъ, не оставь меня“. Когда, послѣ истязаній, привели св. Лав- рентія въ темницу, Романъ пришелъ къ нему и, приготивъ воды, ныль къ ногамъ мученика и просилъ, чтобы онъ простили его. Послѣ крещенія другихъ воиновъ, узнавъ объ этомъ, схватили Романа и привели его къ царю; прежде допросовъ св. Романъ воскликнулъ: „я христіанинъ!“ Царь велѣлъ отсѣчь ему голову: его вы- вели за городъ и отсѣкли голову; святое тѣло его пре-
святые Густямъ ночью честно похоронить. Въ тотъ же день вечеромъ св. Лаврентія описать къ Декію и Валеріану въ Олимпіадскій банѣ для послѣдняго допроса. Ипполитъ, узнавъ объ этомъ, началъ плакать, но св. Лаврентій сказалъ ему: „не плачь о мнѣ, но лучше веселись, такъ какъ я иду къ славному мученическому вѣнцу“. „Отчего я не могу сказать теперь, что я христианинъ, чтобы умереть съ тобою?!“ сказалъ Ипполитъ. Святой исповѣдникъ отвѣчалъ: „утанъ нынѣ Христаово исповѣданіе въ своеемъ сердцѣ; вскорѣ я призову тебя, и ты придешь ко мнѣ!“ Когда св. Лаврентія привели къ царю, этотъ послѣдній сказалъ ему: „оставь волшебство свое и скажи, кто ты по происхожденію?“ „Я родомъ изъ Испаніи, воспитанъ въ Римѣ и христианинъ съ младенчества“, отвѣчалъ св. Лаврентій. Царь началъ убѣждать мученика принести жертву ядамъ, но убѣженія остались безуспѣшны. „Принеси жертву богамъ, наконецъ воскликнулъ въ гнѣвѣ мучитель, иначе всю ночь будешь мучен!“ На это мученикъ отвѣчалъ: „ночь моя не пугаетъ темноты, но вся сіятѣ свѣтомъ“. Царь велѣлъ бить св. мученика камнями по лицу, потомъ сказалъ служителямъ: „принесите желѣзнный одръ: пусть почиваетъ на немъ въ эту ночь гордый Лаврентій“. Принесли желѣзнную решетку и на нее положили ногаго св. Лаврентія, а подъ нею разложили горящіе уголья. Слуги желѣзными вилами придерживали тѣло мученика, которое пеклось, какъ мясо. „Поклонись богамъ нашимъ!“ сказалъ царь. „Я принесъ самого себя въ жертву Богу моему“, отвѣчалъ св. мученикъ. Между тѣмъ слуги все больше подкладывали огня и сильно разжигали решетку. Лаврентій съ твердостью переносилъ ужасное страданіе и говорилъ мучителю: „знай, нечести-
венцъ, что эти горящие уголь готовят мнѣ прохладу и покой". Всѣ предстоящие удивлялись жестокости царской, какъ онъ велѣлъ испечь живаго человѣка. Но св. мученикъ съ свѣтлымъ лицомъ говорилъ: "благодарю Тебя, Господи Іисусе Христе, что Ты укрѣпилъ меня!" Потомъ, обратясь къ Декію и Валеріану, сказалъ: "вы уже испекли одну сторону моего тѣла, оборотите на другую и фильт мое испеченное мясо!" Во всѣ время страданія мученика на лицѣ его сияла радость. Онъ громко славословилъ Господа, благодарилъ Его и молился объ освященіи невѣрующихъ. Съ этой молитвою онъ предалъ Богу душу, въ 258 году. Царь и соправитель его Валеріанъ со стыдомъ удалились съ мѣста мученія. Ночью военачальникъ Ипполитъ взялъ останки мученика, обвили ихъ плащаницею съ ароматами и съ помощью св. пресвитера Іустина, похоронилъ на землѣ вдовы Кириаки— въ пещерѣ, въ присутствіи многихъ христіанъ. Св. пресвитеръ совершилъ Божественную литургію, и всѣ присутствующіе причастились св. Таинства.— Самое древнѣйшее свидѣтельство о мученической кончинѣ св. папы Сикста, бывшаго епископомъ Римскимъ 11 силикомъ епископомъ, и о почитаніи его, какъ мученика, находится у св. Кириана въ письмѣ къ Сукцесу. Память св. Лаврентія, по величію его страданій, распространена болѣе, чѣмъ память папы Сикста. Мѣсто погребенія св. Лаврентія было на восточной сторонѣ Рима, въ вертѣ отъ города, по Тибертинской дорогѣ. На этомъ мѣстѣ, по свидѣтельству Анастасія библіотекаря, былъ построенъ святому великолѣнный храмъ Константиномъ Великимъ. Моцъ, или вѣрнѣе, часть мощей его положена была въ церкви во имя его въ Константинополѣ при Феодосіи Младшемъ 27-го сентября. Въ настоящее время
монахи св. Лаврентий находятся в Риме в загородной церкви его имени, по Тибуртиской дороге, а глава в домовой церкви его имени ризничаго квиринальского дворца. Монахи мучеников Феликисима и Агапита в Риме же, в церкви Вогоматери Милостивой, а монахи св. папы Сикста 2-го в церкви его имени в Риме (Четыр-Миней. Мъсяц. Вост. А. Сергея, замѣт. стр. 239—240).

Иронъ философъ кончался въ мирѣ.—Шесть мучениковъ въ Визан пострадали отъ строганія плоти и сокрушенія костей. (Мъсяц. Вост. А. Сергея, т. 2-й, стр. 210).

ПРЕСТАВЛЕНИЕ БЛАЖЕННАГО ЛАВРЕНТЬЯ ЮРОДИВАГО КАЛУЖСКАГО.

Кто былъ св. Лаврентий родомъ и откуда, сказать трудно; объ отцѣ и матери его, какъ говорить старинная записка, ничего неизвѣстно. Впрочемъ въ книгу синодика рода Хитровыхъ, находящейся въ Лютиковскомъ Троицкомъ Перемышльскомъ монастырѣ, возобновленномъ боярами Хитровыми, во главѣ всѣхъ имеемъ въ подолѣнии Григорія Самсоноевича Хитрова упомянутъ Лаврентий чудотворецъ, юродивый инокъ; поэтому можно заключить, что святой Лаврентий калужский принадлежалъ къ роду бояръ Хитровыхъ. Этотъ подвижникъ здѣсь и лѣтомъ ходилъ босой, въ рубашкѣ и овчинномъ покровѣ; такъ изображается онъ на старинныхъ иконахъ. Въ его время Калужскій удѣлъ правилъ князь Симеонъ Іоанновичъ, получивший въ 1505 году отъ своего отца въ свое завѣдываніе Калужскій удѣлъ. Это былъ добрый князь, отъ того въ его домѣ живалъ блаженный Лаврентий; впрочемъ у князя въ домѣ онъ жилъ по времени, болѣе же всего проводилъ время тамъ, гдѣ нынѣ монастырь его имени. Здѣсь, въ полуверстѣ отъ тогдаш-
ныя города Калуги, на вершине горы, покрытой густыми лесами, стояла уединенный храм Рождества Христова. Близи этого-то храма стояла хижина блаженного Лаврентия, из которой он по ночам выходил на палерть храма и совершал молитвы; днем же блаженный служил службу церковную из подземного хода, прокопанного из хижин. Святость его жизни была столь велика, что еще при жизни он прославился чудом. Когда в 1512 году напали на город Калугу татары и против них выступил князь Симеон с гражданами, то св. Лаврентий, бывший в это время в доме князя, внезапно говорить громким голосом: „даите мне вострый топор; псы напали на князя Симеона, надобно оборонить его от псов“, и, схватив топор, он ушел. В то время князь Симеон сражался с судна на Окъ с татарами, которые во множестве обступили князя; внезапно на судне явился св. Лаврентий и укреплял князя и все войско словами: „не бойтесь“. Одушевленные появлением святого, воины побились татаръ; а праведный Лаврентий опять явился в княжеском дворцѣ и шумѣл: „оборонить князя Симеона от псов“. Князь, возвратясь с поля битвы, разсказал, как явился праведникъ и какъ его помощь побѣждены были враги, наавшие на городъ Калугу. Съ топоромъ, насаженнымъ на длинное топорище, изображается пр. Лаврентий и на древнихъ иконахъ. Этотъ фактъ избавления Калуги отъ нашествія татарь отмѣченъ и въ эпопеяхъ: но нимъ, это было неожиданное насаждение крымскихъ татарь въ маѣ 1512 года; сыновья крымскаго хана Менгли-Гирея вслѣдствіе интригъ литовскаго короля и подкупленные литовскимъ золотомъ, нарушили миръ, заключенный ихъ отцомъ съ великимъ княземъ московскимъ, ворвались съ
толпами хищниковъ въ предѣлах Россіи и разбойничьи грабили одоевскія помѣстья, находившіся вблизи Калуги. Послѣ Калуги хищники бросились на Рязань, но воеводы великаго князя встрѣтили ихъ и, разбивъ ихъ, заставили поспѣшно уйти въ улусы. Такимъ образомъ Калуга была обставна своимъ спасеніемъ отъ разоренія, а князь и сохраненіемъ своей жизни праведному Лаврентію. Влаженный преставился въ 1515 году. Мои праведника починаяютъ въ монастырѣ, прозваннымъ по его имени Лаврентіевскимъ. Этотъ монастыръ находится въ двухъ верстахъ отъ г. Калуги; онъ основанъ около половины 16 вѣка, но къ нему неизвѣстно; впрочемъ, впрочемъ, впрочемъ, князь Симеонъ, обставленный праведника спасеніемъ жизни, въ память его устроялъ инокескую обители.

Въ рукописномъ житіи праведнаго Лаврентія записано нѣсколько посмертныхъ чудесъ его. Первое было въ 1621 году; это было исцѣленіе параличнаго бояршнаго Кологривова, который не владѣлъ ни руками, ни ногами, ни языками. Его принесли и положили близъ гробницы св. Лаврентія; во время пѣнія молебна, когда читали евангелие, разслабленный проговорилъ, поднялъ правую руку и сталъ изображать ею на себѣ крестное знаменіе, потомъ всталъ, подошелъ къ рѣкѣ и приложился къ ней. По окончанию молебна, онъ уже свободно говорилъ и сталъ здоровъ. Въ 1641 году принесень былъ къ рѣкѣ праведника сынъ калужскаго гражданина, большой ногои, такъ что онъ самъ не могъ ходить. Добрый отецъ принесъ его на себѣ. Здѣсь у рѣки онъ совершенно выздоровѣлъ. Кромѣ того исцѣлены бѣсноватый попадѣкій и двѣ слѣпныя дѣвицы. (Русск. свв. Филарета, арх. чер. Слов. истор. о свв. стр. 142—143. Ист. Росс. Иер. ч. 6, стр. 1019).
II-е число.

Св. муч. Евпил диякона. Св. муч. Сосаны и с нею Гая, царицы римскаго, Гавирия преосвящего, отца ея, Максима компита, Клавдия брата егоже, жены егоже Предпредпины и двухъ сыновь Александра и Кузьмы. Преп. Эвдогора и Василия печенскихъ.

(Муч. Неофита, Зинона, Гаия, Марка, Макария и Гаїана. Пр. Пассаргіона. Обновление храма Богоявленья Милостивия. Сказаніе о нерукотворенной иконь Спасителя, явившейся при импер. Тиверіи. Пр. Пифоны, напріархъ константинопольскаго).

СВ. МУЧ. ЕВПИЛА ДИАКОНА.

Въ жестокое гоненіе на христіанъ, воздвигнутое Діоклетіаномъ въ Сициліи, въ городѣ Катанѣ жил діаконъ Евпилъ. Городскимъ начальникомъ въ этомъ городѣ былъ нѣкто Калвіанъ. Исполняя царскій указъ, онъ приказывалъ преторіанцамъ (царская гвардія) всюду отыскивать христіанъ и приводить къ нему. Христіанамъ запрещено было имѣть у себя священной книги; языческая власти тщательно отыскивали ихъ и предавали огню. Между тѣмъ св. Евпилъ, не обращая вниманія на это запрещеніе, носилъ съ собою св. Евангеліе и, обходя съ нимъ улицы и дома, училъ народъ слову Божію и проповѣдывалъ христіанскаго Бога. Вслѣдствіе этого на него донесли Калвіану; онъ велѣлъ привести къ себѣ св. діакона. Св. Евпилъ въ это время читалъ въ одной бѣд-
ной хижинѣ св. Евангеліе и объяснялъ его собравшимся слушателямъ. Его схватили, связали ему руки и привели къ начальнику города съ книгою въ рукахъ. На вопросъ Калвисіана: „онъ ли хулитель боговъ ихъ и преслѣдникъ царскаго указа?“ св. Евпль исповѣдалъ Христа Господа и назвалъ языческихъ боговъ идолами. Разгневанный Калвисіанъ приказалъ его за это обнажить, по- вѣсить на деревѣ и строгать его тѣло желѣзнными греб- нями. Когда во время мученія св. Евпль молился Господу о своемъ укрѣплении, то успѣшалъ съ неба гласъ, укрѣ- плывшій его: „мужайся, Евпль, и крѣпись, тебѣ приготовлено жѣсто въ царствѣ славы!...“ Съ своей стороны и Калвисіанъ убѣждалъ св. мученика оставить свое упор- ство, а лучше поклониться идоламъ, обѣщая за это и царскія милости и почести, и свою дружбу и располо- женіе. Но ревностный исповѣдникъ ни чѣмъ не соблаз- нился: онъ все отвергъ и, укоряя мучителя, просилъ лишь одного — еще большихъ и сильнѣйшихъ мученій. Калвисіанъ приказалъ снять его съ древа, надѣлъ ему на пеною св. Евангеліе и отвести въ темницу; въ тоже время онъ велѣлъ приставить къ ея дверямъ крѣпкую стражу и не давать мученику ни пищи, ни питья, же- лая уморить св. Евпла голодомъ и жаждою. Въ такомъ положеніи мученикъ дѣлился пробылъ семь дней; нако- нецъ его стала мучить жажда; тогда онъ обратился къ Богу съ молитвою, проси Его послать источники воды въ темницѣ. По молитвѣ мученика, вдругъ въ темницѣ за- струилась вода, и святый узникъ утолилъ ею свою жажду и прославилъ Господа. Когда, по прошествіи семи дней, воины пришли, чтобы вести св. Евпла къ начальнику города, то испугались, увидѣвъ воду въ темницѣ. Но св. Евпль повелѣніемъ своимъ сдѣлать воду невидимую
для воиновъ. Въ страхѣ они говорили другъ другу: „верноету великъ Богъ, которому служить этотъ человѣкъ!“ Когда воины привели св. мученика къ Калвисиану, этотъ постѣдний удивился, видя св. Евпля здоровымъ на видь и съ радостнымъ и веселымъ выражениемъ лица, такъ какъ онь думалъ увидѣть святаго по меньшей мѣрѣ истомленнымъ, если уже не мертвымъ. „Поклонись хотя теперь богамъ нашимъ“, сказалъ мученику начальникъ города. Но св. Евпля отвѣчалъ: „разве кто захочетъ оставить святъ и ходить во тьмъ?“ Тогда, разгневанный такою твердостью мученика, Калвисианъ приказалъ отрѣзать ему уши и наконецъ осудилъ его на усѣченіе мечемъ. Услышавъ о своей участи, св. Евпля просилъ Калвисиана дать ему краткій срокъ для предсмертной молитвы; Калвисианъ согласился. Св. мученика повели на казнь, поѣлъ ему на пшею Евангеліе; множество народа сопровождало его; въ числѣ народа было не мало и тайныхъ исповѣдниковъ имени Христова. Придя на мѣсто казни, св. Евпля раскрылъ Евангеліе и сталъ читать о чудесахъ Христовыхъ и учить народъ познанію истинаго Бога. Потомъ, помоляся Господу, онь радостно склонилъ свою голову подъ мечъ палача. Христіане взяли св. тѣло его и главу и похоронили въ нарочито приготовленномъ мѣстѣ. Это было въ 304 году. Въ канонѣ, составленномъ въ честь св. диакона Евпля писано: „послыпление Евпля по происхожденію сициліанскому (+883 г.), говорится въ 8-й главѣ, что св. мощи его нечѣлятъ нѣгды и изгоняютъ бѣсовъ. Мощи его находятся въ предѣлахъ неаполитанскѣхъ, въ Триніко; когда онъ свода пренесена изъ Катани, неизвѣстно. Въ 1656 году пренесена отсюда одна постъ его обратно въ Катану (Четы-Миней. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 240).
Св. Муч. Сосанны и СЪ Нею Галия, Папы Римского, Гавиния Пресвитера, Отца Ея, Максима Комита, Клавдия Брата Его, Жены Его Преподобны и Двухъ Сыновъ Александра и Кузьмы.

Въ царствованіе Диоклитіана и соправителя его Максимиана Геркула, жилъ въ Римѣ пресвитеръ, именемъ Гавиній, родной братъ тогдашнему римскому епископу Гайю. Гавиній былъ человѣкъ научно образованный и ревностный христіанинъ, написаній, по совѣту брата-епископа, много сочиненій противъ язычества. Оба они: и папа и пресвитеръ—были родственниками императору Диокліану, но не пользовались его расположениемъ и были удалены отъ двора за то, что были христіанами, которыхъ императоръ не любилъ. Гавиній имѣлъ единственную дочь, Сосанну; воспитавъ ее въ духѣ вѣры христіанской и въ правилахъ христіанскаго благочестія, Гавиній далъ возможность своей дочери познакомиться и съ различными свѣтскими науками, такъ что Сосанна, при вѣчной своей красотѣ, была умная и образованная дѣвушка, но цѣломудренная и вѣрна и усердно любившая Христа Господа. Наслышавшись о красотѣ и умѣ Сосанны, императоръ Диокліанъ захотѣлъ женить ее на ней пріемнаго сына своего, Максимиана Галерія. Съ этимъ цѣлью онъ послалъ родственника своего Клавдія поговорить объ этомъ съ отцемъ Сосанны. Клавдій, принесяй къ Гавинію, началъ убѣждать его вступить въ родство съ царемъ, выставляя на видъ всѣ выгоды предстоящаго брака. На это Гавиній просилъ дать ему время, подъ предлогомъ узнать на этотъ счетъ мысли своей дочери. По уходѣ Клавдія, Гавиній пригласилъ къ себѣ своего брата, епископа Гайя, и сообщилъ
ему о предложении царя; отвечают, призвавших Сосанну, предлагая ей замужество с царским сыном. Но на все их доводы и убеждения св. Сосанна отвечала отказом, от сестры быть женой наследника царского престола. „Где мудрость ваша, говорила им дочь. Если бы я не была христианкой, то тогда можно было бы говорить о том, что вы предлагаете мне теперь. Не вы ли, отец, часто внушили мне хранить мое достоинство из любви к Господу Иисусу, и теперь я настолько утверждалась в любви моей к жениху Христу, что даже не могу и помыслить о плотском супружестве, но хочу работать одному Богу!“ Последних слов св. Сосанна оба служители Божии не стали больше уговоривать ее к замужеству.

Чрез три дня Клавдий снова пришел к вельможе царскому, к Гавинио; у него он застал и св. папу Гаио. Последние совета Гавиниа и Сосанна повел речь о желании царя одеть Сосанну своей невесткой. Но Гавиний отклонил от себя ответ, просил сообщить о таком желании царя и Гаио. Когда же на слона Клавдий Гаио ничего не отвечал, то Гавиний предложил познать Сосанну, чтобы от нее узнать: согласна она на брак с царским сыном. или нет? Когда явилась Сосанна, то Клавдий по родственному хотели поцеловать ее, но она отвернулась и сказала: „не осужденный утеш мой, так как я никогда не целовала с мужчинами: это знает Господь мой!“ — „Я хотел поцеловать тебя по родственной любви, сказала Клавдий, так как ты виновата мнѣ“ — „Я грушу о том, как поцелуешь, отвечала Сосанна, только потому, что уста твои осушенены идолскими жертвами!“ Сильно поразили Клавдий такие слова дочери;
онъ умились сердцемъ и спросилъ Сосанну: „что же сдѣлать, чтобы очистить уста мои отъ смертныхъ?“ „Покайся и крестись во имя Отца и Сына и Св. Духа!“ сказала дѣвушка. Тогда Клавдий, обратясь къ епископу Гаію, сказалъ: „очисти меня!“ Святитель, видя въ Клавдій дивную персмѣнну, произведенную словами дѣвушки, вразумлялъ ея обратиться къ писателю Богу. „Увѣруй въ Бога, сказалъ въ заключеніе Гаій, покайся въ пролитіи невинной крови святыхъ Божіихъ и не медли принять крещеніе“. — „А когда я приму крещеніе, простятся ли мои грѣхи?“ сказалъ Клавдій. „Простятся, отвѣтилъ святитель, только вѣрный искренне, отъ всего сердца“. Сосанна просила святителя, чтобы онъ немедленно крестилъ Клавдія; но царь, желая испытать искренность вѣры его, только огласилъ его и отпустилъ домой. Вскорѣ Клавдій съ женой Пренедигію и двумя своими сыновьями—Александровмъ и Купфемъ ночью пришли къ царю Гаіо и просили его сподобить ихъ крещенія. Царь немедленно крестилъ ихъ и, совершилъ литургію, приобщилъ ихъ къ св. Танту. Съ этого времени Клавдій сталъ продавать свое имѣніе и помогать ницымъ, узникамъ, а также и скрывающимся отъ гоненія христіанамъ.

Спустя поѣсколько времени, Діокліантъ, желая знать о послѣдствіяхъ посылки Клавдія къ Гаіію, уѣхалъ, что Клавдій боленъ. Онъ послалъ къ нему младшаго брата его Максима комита посѣтить болѣзнягаго и спросить о Сосаннѣ. Максимъ, пришедши въ домъ Клавдія, увидѣлъ его одѣтаго въ влашницу и молящимся Богу; потомъ, взглянувъ на измѣнившееся отъ поста и внутренней борзлы лице брата своего, онъ спросилъ о причинѣ такой перестрѣлки. Тогда Клавдій разсказалъ ему все по порядку о своемъ обращеніи въ христіанство при посредствѣ Со-
санны и убь́ёмвашь самогого Максима оставить язычество и принять христианское крещение. Максимъ, убь́ёдданный краснорѣ́чивыми доводами брата и видя прощедющую въ немъ перемѣ́ну къ лучшему, послѣ́довалъ совѣ́ту брата. Тогда оба они отправились въ домъ Гавпинія, куда была призвана не далеко живущий папа Гаїй. Простая и увълекательная бесѣ́да папы о путяхъ спасенія, о прощеніи грѣ́ховъ, о будущихъ благахъ и наградѣ́ на небесахъ, исполненная христианскаго спиренія, сильно подъѣ́йствовала на Максима и еще болѣ́е, чѣ́мъ рѣ́чь Клавдія, распо положила его сдѣ́латься христианиномъ. Онъ просилъ ско́рѣ́е ввести его въ новую жизнь съ новыми радостями, съ новыми обязанностями, но св. папа, огласивъ его и наложивъ на него пость, отпустилъ его домой. Максимъ сначала храпилъ въ тайнѣ́ свое намѣ́реніе сдѣ́латься христианиномъ, но потомъ, горя сильную любовию къ Иисусу Христу, сталъ открыто исповѣ́дывать имя Христово и называть себя христианиномъ. Тогда папа Гаїй и пресвитеръ Гавпиній посовѣ́товали ему въ продолженіи пяти дней не разглашать объ этомъ, пока онъ не продастъ своего имѣ́нія и не раздастъ бѣ́днымъ и христианамъ. По проповѣ́дямъ пяти дней, онъ пришелъ къ папѣ́, и папа немедленно крестилъ его, пріоби́цивъ потомъ св. Тайнѣ́. Послѣ́ этого онъ продалъ не проданное и не розданное въ продолженіи пяти дней имѣ́ніе и началъ раздавать деньги бѣ́днымъ христианамъ, при посредствѣ́ друга-своего Оарсона, которы́й былъ тайнымъ христианиномъ и послѣ́ описалъ страданія этихъ свв. мучениковъ. 

По проповѣ́дямъ пятинащати дней, Діокліанъ, узнавъ о переходѣ́ Клавдія съ семействомъ и его брата Максима комита въ христианство, сильно опечалился; потомъ сказа́лъ своей женѣ́-царицѣ́ Сиренѣ́, какъ онъ хотѣ́лъ же-
нить своего сына на Сосанил. Царица Спрена была тайною христианкой; поэтому, услышав о поступке Сосанины и Гавиния, в двух благодарила Бога, царю же отвечала: „дай, какъ велить тебѣ Богъ“. Царь же обратить вниманія на ея слова и, призвавъ къ себѣ военачальника Юлія, закоренѣлаго язычника и жестокаго по характеру, разказалъ ему объ обращеніи своихъ родственниковъ въ христианство. Юлій отвѣчалъ такъ, какъ внушала ему жестокая его душа и долгъ солдата: „всѣ презирающіе царскія повелѣнія, хотя бы они были и несправедливы, подвергаются смертной казни; это же твое повелѣніе было правильно, а такъ какъ они нарушили его, то достойны смерти“. Согласный съ его мнѣніемъ, императоръ велѣлъ послать воиновъ и взять всѣхъ, кроме епископа Гаія. Св. пресвитеръ Гавиний и дочь его Сосания были взяты подъ стражу, а св. Максимъ и Клавдій съ семействомъ были сосланы въ изгнаніе, а потомъ сожжены въ городѣ Остія, и ненарокъ ихь брошенъ въ море. Чрезъ пятьдесятъ пять дней Діоклеціанъ приказалъ своей женѣ-царицѣ, взять Сосанию во дворецъ и уговорить ее вступить въ бракъ. Сосания, находясь въ темницѣ, когда увидѣла, что за нею идутъ, вздыхала и сказала: „Господи, не оставь раба Своего!“ Когда ей привели во дворецъ, то царица Спрена, увидѣвъ Сосанию, поклонилась ей, такъ какъ почитала въ ней благодать Христову и ея цѣломудренное дѣйствіе. Въ свою очередь и св. Сосания упала предъ царицею на землю; но царица, поднимая ее, сказала: „радуется о тебѣ Христосъ, Спаситель нашея!“ Услышавъ это устъ царицы имя Христова, Сосания съ радостію благодарила Господа. Съ этой минуты царица и Сосания находились постоянно вмѣстѣ и усердно молились Господу. Между тѣмъ Діоклетіанъ со дня на день
ждалъ согласія дѣвицы на бракъ; наконецъ, насущнѣе ожиданіемъ, послалъ къ царицѣ спросить: увѣрѣли она убѣдить Сосанну ко вступлѣнію въ бракъ съ Максиміаномъ? Но царица отвѣчала: „напрасень трудъ тамъ, гдѣ дѣло невозможно; я не вижу въ ней никакаго намѣренія вступить въ бракъ съ твоимъ сыномъ, и не думаю, чтобы кто-либо какимъ-нибудь способомъ могъ принудить ее къ этому!“ Диокліанъ сильно разгневался и далъ позволеніе своему сыну Максиміану обезпечить Сосанну, но только не во дворѣ царскомъ, а въ домѣ отца ея, Вавилія. Сосанну изъ царскихъ комнатъ отвели въ домъ ея родителей; царица утѣшила ее надеждою на спасеніе, и плача разстала съ ней. Въ ту же ночь царскій сынъ пришелъ въ домъ Гаврилы и послѣдній возвѣщалъ въ ложницу Сосанны; тамъ св. дѣва молилась Богу. Исполненный сквернаго похотінія, онъ хотѣлъ—было уже подойти къ ней, но вдругъ увидѣлъ надъ св. Сосанною ангела Вожія въ больномъ сіяніи. Страхъ объялъ сластолюбца, и онъ убежалъ послѣднію во дворецъ и разказывалъ о томъ Диокліану. Царь послалъ одного изъ своихъ приближенныхъ, нѣкоего Куртія, посмотришь, что дѣлается въ домѣ Со- санны, но и этотъ въ страхѣ бѣжалъ къ царю. Въ то время царь съ царицею спорили о присестіи Христо- вомъ; побѣжденный въ спорѣ царицею, онъ вспомнилъ о Сосанѣ и сказалъ: „почему ты не убѣдила эту прекрасную и умную дѣвушку на бракъ съ сыномъ моимъ?“ — „Она, сказала царица, избрала себѣ лучшее, и самъ сынъ твой говоритъ, что видѣлъ надъ нею неприступный свѣтъ“. Царь пришелъ въ гневъ и повелѣлъ нѣкоему Македонію, закопѣльному язычнику и жестокому до безчувственности, пдти къ Сосанѣ и угрозами и муками принудить ее къ ідолопоклонству, но сдѣла это въ тайнѣ, чтобы не было
царю укора, чтобы он не жалел своей родственной крови. Македоний пришел к Сосании небольшого золотого идола и повелевать ей поклониться ему, но св. дъва бунту на идола и сказала: „Господи, Иисусе Христе! пусть глаза мои не видать диавольского орудия“; с этими словами идолу исчез из рук Македония. Онъ дивился этому и, думая, что Сосания какъ-нибудь украла его, сказалъ ей: „внизу, что ты любишь золото, такъ какъ украла моего идола; но я за это не сержусь и напротивъ хвалю, такъ какъ вижу въ этомъ твою любовь къ идолу“. — „Нѣтъ, напротивъ, отвѣчала Сосания, Господь послалъ ангела Своего, который удалилъ идола отъ моихъ глазъ и выбралъ изъ моего дома!“ Въ это время взошелъ слуга Македонія и сказалъ, что онъ видѣлъ идола брошенымъ на дворѣ. Въ гитѣ Македоній своими руками раздралъ одежду на св. Сосании и былъ ее безъ пожалей; святая же мученица говорила: „слава Тебѣ, Господи!“ — „Принеси жертву нашимъ богамъ!“ говорилъ въ гитѣ мучитель. — „Я, отвѣчала Сосания смиренно, сама себя приншу къ жертве Господу Богу моему!“ Когда Македоній донесъ царю о твердости св. Сосании въ исповѣданіи Христа, что царь велѣлъ убить ее мечомъ въ ея домѣ: св. Сосании, въ силу этого повелѣнія, была отсѣчена голова. Узнавъ о убиѣніи св. Сосании, царица Сирена ночью пришла и взяла честное тѣло мученицы; обвила его плащаницею съ ароматами, положила тамъ, гдѣ погребены были тѣхъ многихъ мучениковъ. Святѣйшій же папа Гаій, пришелъ въ домъ брата своего Гавинія, ту комнату, гдѣ была усѣчена мечомъ св. Сосания, обратилъ въ церковь, освятилъ ее и совершилъ въ ней Вожественную литургию. Вскорѣ пострадали и святые мученики Гавиній и Гаій. Мучени-

ПРЕПП. ТЕОДОРА И ВАСИЛИЯ ПЕЧЕРСКИХЪ.

Блаженный Теодоръ владѣлъ большииимъ имѣніемъ, но потомъ, раздавъ все свое богатство нищимъ, поступилъ въ монахи въ Печерскій монастырь и по волѣ игумена поселился въ дальней пещерѣ, называемой Варляжской. Но тамъ во мракѣ пещеры его постигло искушеніе: діаволь возбудилъ въ его сердцѣ печаль о розданномъ имѣніи. Ему представилась мысль, что онъ долго проживетъ, невозможно тѣломъ и не въ состояніи будетъ довольствовать монастырскою пищею. Занятый этими мыслями, оставивъ надежду на Бога, онъ продавался своей печали болѣе и болѣе, такъ что впалъ даже въ уныніе. Уныніе привело его къ отчаянію о минутой нищетѣ, и онъ не скрывалъ своей скорби отъ другихъ иноковъ. Въ той же обители былъ черноризецъ—Василий; онъ приялъ участіе въ Теодорѣ, желая извлечь его изъ пропасти отчаянія. „Братъ Теодорѣ, сказалъ ему Василий, не теряй своей награды. Если раскаиваешься въ розданномъ тобою имѣніи, я постараюсь все возвратить тебѣ, только дай слово предъ Богомъ, что все розданное тобою будетъ моимъ поданіемъ, и ты перестанешь печалиться, получивъ обратно свое имѣніе. Только остерегись, потерпѣть ли это Господь, такъ какъ вотъ что однажды случилось въ Царьградѣ. Нѣкто тоже жалѣлъ о роздан-
номь имъ имѣній въ милостыню и вмѣнилъ оное предъ Богомъ другому, позабывъ, что отъ Бога принять то, что раздавать. Лишь только онъ сказалъ: не я, Господи, сотворилъ милостыню, но да прочтется она сему! внезапно наль онъ среди церкви и умеръ". Услышавъ это, Теодоръ раскаялся въ своемъ согрѣшеніи и благодарилъ Василя; съ тѣхъ поръ они сильно полюбили другъ друга, и Теодоръ опять сталъ подвизаться въ иноческой жизни. Но страсть сребролюбія еще не совсѣмъ погасла въ душѣ Теодора. Однажды шокъ Василя по дѣламъ службы былъ посланъ игуменомъ изъ монастыря и пробылъ въ отсутствіи три мѣсяца. Дьяволъ, пользуясь его отсутствіемъ, принявъ на себя его видъ и пришелъ къ Теодору, какъ бы для полезнаго собесѣдованія. „Какъ успѣваешь ты въ послѣбіи въ монастырѣ?“ спросилъ онъ Теодора, перестала ли у тебя мысль о розданіи тобою имѣній?" Не проникнувъ демонскаго коварства, Теодоръ отвѣчалъ мужчину: „услѣважу при помощи твоихъ молитвъ и уже болѣе не слушаю демонскихъ внушеній; пытъ что повелишь, то исполню, такъ какъ ты совѣтъ мой и молитвой большую пользу“. Дьяволъ, въ образѣ: шока Василя сдѣлавшись дерзновеніе, такъ какъ Теодоръ въ бесѣдѣ не помянулъ имени Вождя, сказалъ обольщеніему: „пытъ я тебя даю другой совѣтъ, въ исполненіи котораго найдешь себѣ успокоеніе и награду за розданіе тобою имѣніе. Проси себѣ у Бога много золота и серебра и не позволи никому входить въ собѣ въ пещеру, и самъ изъ нея не выходи“. Теодоръ обѣщался исполнить его волю и, слѣдуя лукавому внушенію, сталъ просить себѣ у Господа сокровища. обѣщая все раздать на милостыню. Ночью во снѣ явился ему какъ бы святлый ангелъ и указалъ ему въ одномъ мѣстѣ пе-
щеры сокровище; это видн{"е}ние повторялось нѣсколько почей къ ряду. Теодоръ сталъ копать на указанномъ мѣстѣ и дѣйствительно нашелъ сокровище. Дивившись опять въ образѣ Василия, диаволъ спрашивалъ Теодора: „гдѣ найденное сокровище“, о которомъ будто бы и ему было открыто въ видѣніи? Но Теодоръ, страдая уже корыстолюбиемъ, не хотѣлъ сказать о найденномъ сокровищѣ. Тогда диаволъ сталъ впушать ему, что-бы онъ никому не разказывать о своемъ богатствѣ и не разда- вать его нищимъ, иначе снова впадетъ въ уныніе; со- вѣтовалъ ему лучше выйти изъ монастыря, купитъ имѣніе и жить въ мирѣ спокойно. Теодоръ колебался и сты- дился оставить монастырь и пещеру, въ которыхъ оби- щался прожить до своей смерти. Видя это колебаніе, диаволъ продолжалъ впушать обольщениямъ ипоку, что онъ иначе не можетъ сохранить дарованнаго ему сокро- вища. Слово это произвело рѣшительное дѣйствіе на сребролюбиваго пещерника; онъ рѣшился-было оставить монастырь; но Господь не допустилъ обольщенія до конечнаго паденія. Возвратившись изъ своего отсутствія, ипокъ Василий пришелъ къ Теодору и началъ спрашив- вать: „какъ спасался во время долгаго его отсутствія?“ Изумился Теодоръ такому вопросу и возразилъ: „не вчера ли и третьею дня былъ ты со мною и не по твоему ли совету я удалась изъ монастыря?“ Василий въ свою очередь не понялъ рѣчи Теодора и, подозрѣвая какое нѣбудь диавольское искушеніе, просилъ своего друга ничего не утаивать отъ него; съ гнѣвомъ отвѣ- чалъ ему Теодоръ: „вчера ты говорилъ мнѣ одно, а сего дня другое, такъ что уже не знаю, чему и вѣрити!“ и въ порывѣ негодованія выгналъ Василия изъ пещеры. Между тѣмъ Василий, собравъ нѣсколько опытныхъ стар-
це́въ, пришелъ съ низи въ пещеру и сталъ говорить Теодору: "старцы эти мнѣ свидѣтели, что я три мѣсѣца былъ въ отсутствіи по монастырскимъ дѣламъ и не болѣе трехъ дней, какъ возвратился въ монастырь. ты же увѣряешь меня, будто вчера видѣлъ меня. Думаю, что въ моемъ образѣ было твѣткое бѣсовское явленіе; если хочешь узнать истину, не позволяй никому бесѣдовать съ тобою прежде, нежели произнесешь молитву Иисусову". послѣ этого Василій прочелъ надъ обольщенными молитву запрещеній, призывая на помощь ему свв. угодниковъ. діаволь не смѣлъ болѣе являться Теодору, который уразумѣлъ его прелесть и уже никому изъ приходившихъ къ нему не позволялъ вступать въ бесѣду безъ молитвы Иисусовой. онъ закончилъ глубоко въ землю найденное сокровище, чтобы погибла отъ нѣмъ совершенно память, и молилъ Бога даровать ему забвѣніе этого мѣста и искорененія всякой страсти сребролюбія. Однако, опасаясь новыхъ искушений вслѣдствіе праздности, благословитъ Теодоръ пославъ у себя въ пещерѣ жерновъ и, принося изъ монастыря жито, собственными руками молотъ его для брата его, проводя такимъ образомъ въ ручной дѣлѣ и молитвѣ безъ сна и отдыха ночи; день и ночь относилъ муку въ монастырь и приносилъ новое жито, не давая себѣ ни малѣйшаго отдыха. Также Теодоръ провелъ многіе годы; умирился келарь лавры, видя пещерника постоянно въ столь тяжкой работе и, когда однажды въ лавру былъ привезенъ новый запасъ жита, онъ послалъ къ Теодору нять возовъ, чтобы самъ подвигникъ не трудился ходить за житомъ въ лавру. Теодоръ ссыпалъ жито въ жерновъ и началъ молоть, воспѣвая псалмы. Но діаволь и здѣсь хотѣлъ искушать его, заставивъ во время отдыха преподобнаго молоть жернова сами собою;
проразумѣть въ этотъ бѣсовское навожденіе, пр. Теодоръ силою молитвы побѣдилъ искушеніе. Сила молитвы его была столь велика, что не только въ одну ночь чудным образомъ смололося все жито, но даже и увеличилось вдвое, такъ что къ пяти возамъ прибавилось еще пять.

Оба блаженные—Преодоръ и Василій положили между собою совѣтъ ничего не таить другъ отъ друга, но все дѣлать по взаимному разсужденію. Василій остался жить въ пещерѣ на мѣстѣ Преодора, а этотъ по старости удалился въ монастырь, гдѣ своими руками выстроилъ себѣ келлію, вскорѣ послѣ сожженія монастыря половцами. Своими подвигами и непрестанной молитвою пр. Преодоръ настолько возвысился духовно, что нѣсколько разъ побѣждалъ бѣсовское навожденіе.

До Метислава, сына Святополка, дошелъ слухъ, что пр. Преодоръ нанесъ много сокровища въ пещерѣ. Призвавъ Преодора, князь спросилъ его: „точно ли нанесъ онъ сокровище?“ „Правда, князь, я видѣлъ сокровище въ пещерѣ“, отвѣчалъ преподобный. „И много золота, серебра, сосудовъ? Къ чему слышно, все это положено?“ поспѣшило спросить князь. Старецъ отвѣчалъ: „къ житіи св. Антонія разсказывается, что здѣсь была поклажа варяговъ, да и сосуды—латинскіе, почему и пещера нынѣ называется Варяжскою пещерою. Золота и серебра тамъ многое множество“.—„Почему не откроемъ мнѣ этого сокровища, сказалъ князь, я подѣлюсь съ тобою, и ты будешь другомъ мнѣ и отцу моему Святополку“. На это Преодоръ отвѣчалъ: „добрый князь, свободенъ я отъ страсти серебролюбія и все бы отдѣлъ тебѣ, но Господь у меня отнялъ самую нить того мѣста, и теперь я не знаю, гдѣ зашито то сокровище“. Князь сильно разгневался на преподобнаго и велѣлъ своимъ слугамъ
связавъ инока по рукамъ и по ногамъ, три дня не давать ему ни хлѣба, ни воды. Чрезъ три дня, не получивъ опять удовлетворительнаго отвѣта отъ преподобного, князь приказалъ сильно быть его, такъ что вся власицинца обагрилась кровью; потомъ велѣлъ повѣсить его въ густомъ дымѣ и жечь мальымъ отнѣмъ. Все это съ терпѣніемъ переносилъ пр. Теодоръ, по огонь не прикоснулся къ его власицицѣ. Одинъ изъ присутствующихъ сказалъ объ этомъ князю Мстиславу: ужаснулся князь и спросилъ старца: „для чего губишь себя, не отдавая сокровища, намъ принадлежащаго?“ Теодоръ отвѣчалъ: „истинно говорю тебѣ, молитвами брата моего Василия я былъ спасенъ тогда отъ сродоблюбія, когда нашелъ сокровище. и теперь, какъ сказалъ, я забылъ мѣсто, гдѣ зарытъ золото.“ Князь немедленно послалъ за блаженнымъ Василиемъ, котораго насильно привели изъ пещеры. „Не ты ли разсказалъ мнѣ, сказалъ князь Мстиславъ, о сокровищѣ, найденномъ Теодоромъ, которое онъ не хочешь теперь показать мнѣ, не смотря на все муки“.— „Познай, князь, козни людкаго бѣса, прельстившаго тебя, сказалъ Василий, и насть обоихъ обоглѣнаго: вотъ уже 15 лѣтъ никто не видѣлъ меня выходящимъ изъ пещеры“.

За такой отвѣтъ князь Мстислиавъ велѣлъ его мучить такъ же, какъ и Теодора и, разгоряченный виномъ, онъ взялъ стрѣлу и пустилъ ее въ Василия. Блаженный выпули стрѣлу изъ своего тѣла и, бросивъ ее къ князю, сказалъ: „чрезъ нѣсколько времени этою стрѣлой ты будешь убить самъ!“ Едва живыхъ велѣлъ онъ посадить обоихъ преподобныхъ въ темницу, чтобы на другой день подвергнуть ихъ еще болѣе лютымъ мученіямъ. Но въ наступившую ночь оба друга скончались. Кончины преподобныхъ падобно от-
нести къ 1098 году. Спустя не много времени послѣ блаженной ихъ кончины и салъ Метиславъ застрѣлень былъ на городской стѣнѣ г. Владимира по пророчеству Василия, когда былъ съ княземъ Давидомъ Игоревичемъ. Онъ узналъ свою стрѣлу, которую пронзилъ Василия, и воскликнулъ: „нынѣ умираю за преподобныхъ Теодора и Василия!“

Моши св. Теодора и Василия похоронены были въ Варяжской пещерѣ, въ которой они подвизались, а потомъ перенесены были въ Антоніеву пещеру, гдѣ покоятся и нынѣ. Заложенный входъ въ Варяжскую пещеру нынѣ видятъ близъ затвора пр. Лаврентія. Недавній и неоднократный осмотръ этой пещеры показалъ, что въ ней было довольно затворническихъ келлій съ сѣдалицами. Составленные изъ разноцвѣтныхъ цвьковъ келлій и сѣдѣлица представляются какъ бы покрытными полосатою матеріею. (Четьи-Минеи. Рус. свв. Филарета арх. черн. Жит. свв. Муравьевъ).

Муч. Неофитъ, Зинонть, Гаій, Маркъ, Макарій и Гаваіль пострадали отъ сожженія огнемъ; соборъ ихъ у Космы и Даміана въ Даріевскихъ, въ Царьградѣ.


Обновленіе храма Богоматери Милостивыя (см. 12 ноября).

ПРЕП. НИФОНТА, ПАТРИАРХА КОНСТАНТИНО-ПОЛЬСКАГО.

Пр. Нифонтъ родился въ Греціи отъ знатныхъ и благородныхъ родителей: отца — Мануила и матеря—
Маріп. При крещеній онъ панменованъ былъ Николаемъ. Былъ отданъ въ отроческомъ возрастѣ въ училище, онъ отличался скромностью поведенія и удавался различныхъ детскихъ игрѣ, столь свойственныхъ отроческому возрасту. Вмѣстѣ занятія дѣтскими увеселеніями онъ любилъ больше слушать разсужденія о жизни добродѣтельной и богоугодной и, по возможности, старался быть подражателемъ хорошихъ и добродѣтельныхъ поступковъ. При такихъ прекрасныхъ свойствахъ душѣ, имѣя при томъ хорошія дарованія, Николай въ короткое время опередилъ въ ученіи всѣхъ своихъ сотоварищей. Любимцемъ занятіемъ его въ свободное время было чтеніе жизнеописаній святыхъ, а обыкновенно его пиццею были хлѣбъ и вода. Къ поддержанию Николая и къ утвержденію его въ начаткахъ благочестивой и добродѣтельной жизни много способствовалъ уважаемый въ то время всѣми за свою добродѣтельную жизнь ієромонахъ Іосифъ. При частыхъ бесѣдахъ съ нимъ Николая объ отшельнической жизни и пустынномъ безмолвіѣ, юноша упросилъ добродѣтельного старца, чтобы этотъ тайно увелъ его въ какой-нибудь монастырь, такъ какъ явное удаление надѣвало бы много хлопотъ и могло имѣть много непріятныхъ посусловій. Старецъ съ удовольствіемъ выслушалъ юношу Николая и скрылся съ нимъ изъ училища. Они пришли въ Енідавріонъ, гдѣ въ то время славился святостью своей жизни отшельникъ Антоній. Странники явились къ нему, и онъ съ радостію принялъ ихъ; его умныя и назидательныя рѣчи такъ увлекли юного Николая, что онъ, надѣли къ ногамъ Антонія, залился слезами и просилъ старца позволить ему оставаться при немъ. Напрасно выставлялъ Антоній труды подвижничества и иподесского житія, напрасно опъ указывалъ Николаю на юный его
възрасть,—ничто не могло убьдить юношу: чьмь болѣе старецъ устрашалъ Николая не для всѣхъ выносимымы трудами пустынной жизни. желая отклонить отъ себя юношу, тьмь сильнѣе этотъ послѣдній стоялъ въ своемъ намѣреніи, извѣляя готовность на все, чего требуютъ долгъ и обязанности ионочества. Удивился старецъ такой непреклонности желаній Николая и принялъ его, давъ ему келлію и наставление, какъ вести себя и бороться съ своими страстями и кознами дьявола. Но недолго оставался Николай подъ старческимъ искусомъ. Онъ съ любовью несть послушаніе и исполнялъ всѣ наставления старца, стараясь во всемъ подражать ему, такъ что спустя немного времени просилъ себѣ апостольского образа. „Если такъ, сказалъ ему на это блаженный Антоній, то знай, что, по принятіи этого образа, ты долженъ будешь совершать болѣе подвиги и труды, чтобы дьяволъ, какъ завистникъ ионоческаго смиренія, не могъ искушить тебя. Къ тому же, кромѣ крестнаго и скорбнаго пути пить иного къ небу“. Послѣ такихъ и подобныхъ этимъ наставленій старецъ Антоній постригъ Николая и нарекъ его Нифонтомъ.

Сдѣлавшись иночомъ, Нифонтъ совершенно посвятилъ себя Богу, восходя чрезъ подвиги по степенямъ духовнаго совершенства. Но не дремалъ и врагъ—дьяволъ: то мыслію объ оставленномъ богатствѣ, то воспоминаніемъ о родителяхъ не переставалъ онъ возмуцать спокойствіе и миръ души молодаго інока, желая отвлечь его отъ подвиговъ ионочества. Въ такихъ случаяхъ Нифонтъ являлся къ старцу и, припадая со слезами къ его ногамъ, открывался ему въ помыслахъ, которыми искушалъ его сатана, п. молитвы, и утѣшнія старческия были для него тогда оплотомъ и п. цѣленіемъ. Ведя уединенную жизнь,
Нифонть занимался рукоделием: он был прекрасный поконошенец и отъ этого занятия приобрёл себя пропитание. Любимых же занятий молодаго пинка было чтение священного писания, которое до того трогало его, что, при чтении божественных истинъ, онъ плакалъ. Въ то же время онъ отличался молчающей, такъ что въ обыкновенныхъ трудахъ бесѣдовать не пчаче, какъ по благословенія старца. Всѣдствіе этого Нифонть былъ во всѣхъ отношеніяхъ писецкой жизни свѣтлымъ образцомъ подражанія. Недолго, впрочемъ, пользовался онъ опытнымъ руководствомъ и наставленийами своего старца Антонія: этотъ послѣдний, достигра глубокой старости и преисполненный подвижнической славы, мирно отошелъ ко Господу. Горько и неутѣшно оплакивалъ Нифонть пѣвасскимъ для себя потерю и, пробывъ еще долгое время, по кончины старца, въ Апидаврионѣ, удался оттуда въ крѣпость Нардаесь, где тогда славилась добромыстельно сти жизнью старецъ Захарія, выходецъ съ Аеонской горы. Чтобы изучить правила читанія церковного и церковно-священства аѳонскаго, Нифонть остался при Захаріи. Въ это время восточная церковь находилась въ волненіи: на Флорентийскомъ собраніи императоръ Иоаннъ Палеологъ, изъ политическіхъ разсчетовъ, предательски уклонился на сторону римской церкви. Всѣдствіе этого восточная церковь находилась въ волненіи. Въ эту тяжелую годину блаженный Захарія вместѣ съ Нифонтомъ, желаю оказавъ содѣйствіе и помощь волнующейся церкви, удалился въ Асколонъ, гдѣ силою слова убѣждали и умолили христианъ оставаться верными православію, постановленіямъ святъ апостоловъ и вселенскихъ соборовъ. Наконецъ, Иоаннъ Палеологъ умеръ: его преемникъ Константинъ, родной братъ умершаго Иоанна, торжественно объявилъ Флорен-
тійскій соборъ недѣйствительнымъ, предательскимъ для восточной церкви, уничтожилъ всѣ его постановленія, и чрезъ это прекратилъ всѣ волненія въ церкви.

Между тѣмъ наступила странныя година. Турки въ 1453 году покорили своему владычеству Восточную греческую имперію и столицу ея, Константинополь. Смутили и неистовствѣ, кровопролитію и насиленіе со стороны турокъ не было предѣловъ и границъ. Несчастные христіане переходили въ вѣстѣ на вѣстѣ въ надеждѣ скрыться отъ непріятеля, пока водворится спокойствіе. Вѣстѣ съ другими и блаженный Захарія съ Нифонтомъ удалились на одну изъ пустынныхъ горы, откуда потомъ перешли въ Ахридѣ, въ монастырь Пресвятія Богородицы, и поступили въ число братіи монастырской. Въ это время скончался митрополитъ ахридскій—Николай. Епископы, клирикъ и народъ убѣждали просили Захарію, какъ достойнаго по своей добродѣтельной жизни, занять святительскую каѳедру ахридской церкви. Долго смѣренный старецъ отрекался отъ святительской каѳедры, выставляя на видъ собственныя немощи и тяжесть апостольскаго служенія церкви. Но общія мольбы клира и народа превозмогли: Захарія былъ рукоположенъ во епископа. Тогда блаженный Нифонтъ, чувствуя стѣненія своимъ для себя оставаться при Захаріи, смѣренно просилъ у него благословенія удаляться на Афонскую гору для безмолвія. Но Захарія отвѣчалъ ему на это: „когда я болѣе всего требую твоего присутствія и нуждаюсь въ тебѣ при возложенномъ на меня многосложномъ званіи,—ты хочешь оставить меня; въ нѣкоторыхъ познаются истинные друзья: зачѣмъ же отрекаешься отъ меня, дитя мое?“ Сказавъ это, святитель Захарія заплакалъ. Слѣзы старца поразили и тронули блаж. Нифонта, и онъ, не имѣя силы про-
типиться волк своего владыки. тоже зашалать. Наступившую ночь они провели вь молитвѣ и бдѣніе; но когда, къ разсвѣту, архіерей заснувъ, то увидѣть во снѣ ангела Вожія, который приказалъ Захарію дать свободу Нифонту и не удерживать его отъ избраннаго имъ пути. Велѣдствіе этого Захарія и блаженный Нифонтъ разстались. Нифонтъ, исполняя свое намѣреніе, пошелъ на Афонскую гору. По прибытии туда, онъ остановился въ обители Ватопедской, посвященной имени Богоматери, гдѣ нашелъ онъ много опытныхъ подвижниковъ, которыми и старался подражать. Отецъ Нифонтъ перешелъ въ Карею, гдѣ настоятелемъ тогда былъ Даниилъ, старецъ строгой жизни, славившійся даромъ разсудительности. Обрадованный прибытиемъ Нифонта, Даниилъ ласково принялъ его и сказалъ: „давно и отъ многихъ слышалъ я о тебѣ, а потому и просилъ Бога, чтобы Онъ удостоилъ меня видѣться съ тобою въ настоящей жизни, и вотъ исполняется мое испренее моленіе, такъ какъ ты необходимъ для здѣшней братіи, требующей и образца для подражанія, и мудрыхъ наставлений“. „Здоровье не требуютъ врача, отвѣчалъ Нифонтъ; не итого я пришелъ сюда, чтобы пользоваться, а пользоваться отъ другихъ“. „Не для тебя, возразилъ Даниилъ, дай тебе отъ Бога благодать и даръ слова, но болѣе для пользы другихъ; значить, когда просить у тебя слова углубленія и совѣтовъ, грѣхъ отказывать“. Съ этого времени блаж. Нифонтъ остался на святой горѣ, ходя по пустыннымъ обителямъ и скитамъ сколько для собственной пользы, столько же и для пользы другихъ. Келейнымъ же его занятіемъ было, какъ и ранѣе, иконоописаніе, дававшее ему средства къ жизни. Сильно нравилось блаженному Нифонту безмятежное какъ всей горы, такъ и каждой ея
обители порознь; но обитель Пределеви, также называемая Донисиат, казалась для него единственною во всѣх отношенияхъ. Вселѣдствіе этого, посвятил Пантократорскую обитель и лавру св. Аѳанасія, онъ избралъ себѣ постояннымъ жилицемъ Донисиатъ. Игуменъ и братія радовались о вдовореніи у нихъ св. Нифонта и просили его принять на себя санъ священства; но Нифонтъ, зная себя недостойнымъ, такого высокаго званія, отказался; но когда просьбы усилились, не могъ устоять против убѣженій братской любви и былъ возвѣденъ на степень священства. Такое отличіе нисколько не располагало блаженнаго Нифонта къ гордости и высокому мнѣнію о себѣ, но гораздо болѣе располагало къ смиренію, къ строгимъ подвигамъ и терпѣнію. По свидѣтельству современнаго великаго старца Петронія, Нифонтъ былъ свѣтлѣмъ не только для своей обители, но и для всей святой горы Аѳонской. Однажды этотъ Петроній, по надобности, остался съ божественнымъ Нифонтомъ въ обители; когда наступила полночь, и Петроній началъ молиться, то увидѣлъ, что дивный свѣтъ окружалъ молящагося Нифонта, и этотъ свѣтъ, освѣзающій Аѳонскую гору, достигалъ до небесъ. Испугавшись такого видѣнія, Петроній безъ чувствъ упалъ на землю... Напрасно смиренный Нифонтъ умолялъ старца никому не открывать видѣнія. Петроній, возвратившись въ обитель, тайно передалъ о томъ игумену, который строго запретилъ до времени никому не объявлять о случившемся, такъ какъ изъ-за этого боися удаленія отъ нихъ Нифонта, составлявшаго красоту обители.

Въ то время скончался болгъмскій митрополитъ Парѳоній. Слава о добродѣтельной жизни Нифонта, объ его образованіи и назидательныхъ бесѣдахъ, которыми онъ
уклевать и трогать слушателей, были уже давно известны въ Солунѣ. Поэтому общій голосъ клира и народа, при избрании нового митрополита на освобожденную солунскую каѳедру, вызывалъ на нее блаж. Нифонта. Двумъ изъ епископовъ дано было поручение отъ клира и народа пойти и вызвать изъ Аѳонской пустыни на святительскую каѳедру желаемаго Нифонта. Зная его смирение и любовь къ пустынной жизни, епископы, по прибытии въ обитель Предтечи, не вдругъ объявили ему желаніе и просьбу солунской паствы,—прежде всего они сообщили объ этомъ тайно игумену и нѣкоторымъ изъ старшихъ братій. Тяжело было слышать имъ о вызовѣ смиренаго Нифонта; еще тяжелѣ было имъ помыслить о вседушной разлуку съ нимъ. После многихъ возраженій со стороны игумена на убѣжденія епископовъ отпустить съ ними Нифонта, епископы и бывшее съ ними клирики обратились съ теплотою молитвою къ Богу и Предтечѣ, испрашивая свыше содѣйствія къ успѣшному окончанію возложеннаго на нихъ порученія солунской паствы. Между тѣмъ блаж. Нифонтъ, замѣтивъ прибывшихъ епископовъ, спросилъ игumenу о цѣли ихъ прибытия. Ни слова не отвѣчалъ на это старецъ. „Не печался, сказалъ тогда Нифонтъ игумену, я знаю, затѣмъ прибыли епископы, и надѣюсь, что никто не разлучитъ меня съ вами и съ обителью; я здѣсь кончу жизнь мою, но обѣщанію Предтечи Господня“.—„Вуди тебя, возлюбленный, по слову твоему. Но видишь ли ты епископовъ, о которыхъ меня спрашивали?—это посланные отъ всей паствы солунской, пришедшіе взять тебя и возвести на святительскую каѳедру солунской митрополіи. Хотя ты и надѣешься еще возвратиться сюда, продолжай игumenъ, залываясь “слезами, но я уже не увижу тебя“. 
Горько заплачал емиренный Нифонтъ при словахъ игумена, идя на полъ храма и воскликнулъ: „значу ли я что нибудь? мнѣ ли грѣшному принять на себя плача свои времена апостольского служения?“ Услыша горючий плачъ Нифонта, нокин стеклись въ церковь на его плачъ, но никто не зналъ причины его плача и слезъ. Когда же игуменъ сообщилъ собранному братству о цѣли прибытия къ нимъ епископовъ и о причинѣ плача ихъ благой Нифонта, то плачъ и слезы сдѣлались общими. Нифонта всё окружили, обнимали его и плакали, просвящаясь съ нимъ. Воспользовавшись такимъ состояніемъ нокинъ обители, епископы солунскіе и ихъ клирики явились въ храмъ и предъ лицемъ Бога и братіи вручили Нифонту пригласительныя граматы солунской паствы. Нацрено емиренный Нифонтъ отрекался, ссылаясь на своё недостоинство и желаніе кончить жизнь своё въ пустынѣ. Самъ игуменъ, дотолѣ не хотѣвший разлуки съ нимъ, принялъ сторону епископовъ и вмѣстѣ съ ними убѣжалъ его не противиться волѣ Божіей. „Въ эту ночь мнѣ повелѣно отъ Бога не удерживать тебя, сказалъ игуменъ, такъ, иди, куда зовутъ тебя Богъ, и не забывай насъ. Для насъ ты былъ и всегда будешь, гдѣ бы ты ни былъ, чадомъ нашей обители“. Сказалъ это, игуменъ и братія обняли благой Нифонта и простились съ нимъ. „Да будетъ, отцы мои и братіи, воля Господня и ваша, сказала Нифонтъ, иду въ путь, назначенный мнѣ Богомъ, но и велика бѣда идетъ за мною: молитесь о мнѣ!“ По прибытии въ Солунь, Нифонтъ былъ возведенъ на степень святительскаго достоинства, къ неописанной радости православныхъ и къ сильной досадѣ западныхъ миссионеровъ, разсѣявшихъ всюду нововведенія Флорентинскаго лже-собора. Чтобы уничтожить ихъ козны и
нанести имъ рѣшительный ударъ, Нифонтъ тотчасъ, по вступлении на каѳедру, сталъ почти ежедневно проповѣдывать проповѣди, въ которыхъ убѣждалъ православныхъ не увлекаться ложными мнѣніями Запада, но твердо и нерушимо хранить православіе отцевъ; вѣстѣ объ этомъ онъ побуждалъ соотечественниковъ терпѣливо и безропотно переносить иновѣрное иго магометанской власти. Какъ истинный отецъ и наставникъ, Нифонтъ не забывалъ также бѣдныхъ и нищихъ, умоляя и прося богатыхъ дѣлиться съ ближними всѣмъ, чтобъ только возможно съ ихъ стороны. Онъ самъ подавалъ въ этомъ отношении другимъ трогательный примѣръ состраданія: много разъ его видали среди ночи отправляющимся къ бѣднымъ и больнымъ, которыхъ онъ утѣшалъ и доставлялъ имъ успокоеніе. Невѣрные также испытывали на себѣ благодѣнія Нифонта: многихъ изъ нихъ онъ отрѣзалъ отъ ихъ заблужденій и привелъ ко Христу. Всѣдствіе этого слава о немъ и святости его жизни носилась всюду; своими подвигами и ревностію къ православію онъ сдѣлался, наконецъ, извѣстнымъ и великимъ Константинопольской церковью.

Чрезъ два года по рукоположеніи Нифонта въ священническій санъ, по нуждѣ своей церкви, ему пришлось отправиться въ Константинополь. Здѣсь онъ былъ принятъ съ уваженіемъ со стороны патріарха и его супрада, равно также и клирикъ и народъ оказали ему то же. Здѣсь же Господь углубилъ его свиданіемъ съ бывшимъ его наставникомъ, святителемъ Захаріею. При такой неожиданной встрѣчѣ радость для обоихъ была конечно невыразима, но въ тоже время и непріятательна: чрезъ нѣсколько дней Захарія заболѣлъ и умеръ. Почти всѣдѣ за этимъ смертію последовала другая, сразившая самого
патриарха константинопольского. Жребій общаго избранія на каэдру вселенской церкви палъ на смиреннаго Нифонта. Онъ въ духѣ апостольской ревности и въ смирѣнномъ сознаніи своего высокаго званія, оправдалъ надежды православныхъ, смущаемыхъ западнымъ фанатизмомъ. Не менее благотворно дѣйствовала онъ и на соотечественниковъ, страдавшихъ подъ тяжелымъ владычествомъ турокъ; равнымъ образомъ и самихъ турокъ-магометанъ силою слова и святостью своей жизни привлекала къ христианству, отвращая отъ магометанинства. Но такая полезная дѣятельность пастыря константинопольского продолжалась не долго. Изъ числа клириковъ константинопольскихъ нашлись также, которыми бла- женныѣй Нифонтъ казался несноснымъ. Они оклеветали патриарха предъ султаномъ, и Нифонтъ былъ позложень и выгнанъ изъ патриаршаго дома. Поручая себя волѣ Вождѣ, онъ радостно сложилъ съ себя патриаршее до- стоянство и удалился въ Сизополь, въ монастырь честнаго Предтечи, надѣясь найти тамъ тишину безмолвія. Но и здѣсь слава дивной жизни Нифонта не дала ему желаемаго покоя: много народа стекалось въ монастырь, чтобы слышать проповѣды, видѣть святѣйшаго изгнанника. Прожилъ два года жизни въ изгнаніи, и блаж. Нифонтъ снова былъ призванъ занять патриаршій престоль, но и онъ не надолго. Однажды послѣ литургіи, возвращаясь изъ приходской церкви домой, въ патріархію, онъ встрѣтилъ печалию на пути султана. По признанію онъ отдалъ ему честь. Но гордый повелитель, усвоющая себѣ богоподобное владычество, остался недоволенъ почитательностью патриарха и въ виду всего народа укорилъ и обезпечилъ его, упрекая въ невѣжествѣ противъ царской власти. По прибытии во дворецъ, султанъ
тотчасъ отдали приказъ—сослать патріарха въ заточеніе въ Адріанополь, подъ строгимъ надзоромъ янычаръ. Въ Адріанополь святому заточнику назначено было жить при церкви первомученника Стефана, гдѣ патріархъ свободно служилъ Богу, но имѣя въ виду никакой человѣческой помощи и утвѣщенія.

Междѣ тѣмъ слава добродѣтельной и святой жизни Нифонта достигла до Валахій (нынѣшней Румыніи), и тогдашній господарь Валахійскій Радулъ сильно желалъ видѣть его; это ему удалось. Однажды по обязанности господарь долженъ былъ лично явиться въ Константинополь; такъ какъ путь лежалъ черезъ Адріанополь, то онъ исходатайствовалъ предъ турецкими властями Адріанополя дозволеніе видѣть блаж. Нифонта. Это ему было дозволено. Свиданіе патріарха съ господаремъ утвѣтило обоихъ до такой степени, что господарь, тронутый сладкой бесѣдою патріарха, его увлекательнымъ емпірізмъ и безусловною преданностью волѣ Божіей, убѣдительно просилъ Нифонта сдѣлаться архипастыремъ Валахіи. Ходатайство предъ Портою объ увольненіи Нифонта изъ Адріанополя на архієрейскую каѳедру Валахіи господарь принималъ на себя. Блаж. Нифонтъ взятъ былъ въ готовность вступить на поприще новыхъ подвиговъ апостольскаго служенія, и Радулъ, по окончаніи сихъ дѣлъ въ Константинополь, имѣть желаемый успѣхъ въ ходатайствѣ предъ Портою относительно Нифонта. Радулъ и блаж. Нифонтъ прибыли въ Валахію и всѣмъ народомъ были приняты съ восторгомъ и нервенною радостію. „Отцы, ты наши пастырь и наставникъ, говорилъ Радулъ св. Нифонту предъ лицемъ народа, твои слова для насъ—законы!“ „Благословенно твое желаніе, отвѣчалъ на это св. Нифонтъ, дай Богъ, чтобы ты сдер-
жаль свое слово и общанье до конца твоей жизни! Впрочем, прошу тебя, государь, если пограничье в чем либо, как человекъ, не уклоняйся отъ моего духовного названія, такъ какъ ты образецъ для всего народа какъ въ отношеніи къ добродѣтели и благочестію, такъ и въ уклоненіи отъ путей Господнихъ". – "Ты нашъ отецъ, возразилъ государь, что полезно для душъ нашихъ, твори, не сомнѣвайся: мы съ радостью и безусловнымъ повиновеніемъ готовы слушать и исполнять твои наставления и советы". Первымъ дѣломъ св. Нифонта, по занятіи имъ Валаамской кәсѣды, было созваніе помѣщичаго собора, подъ предсѣдательствомъ самого государя и верховныхъ сановниковъ страны. На этомъ соборѣ онъ изложилъ догматы Церкви и правила христіанской нравственности, какъ основаніе общественнаго мира и залогъ благословенія свыше, убѣждалъ строго содержать ихъ и слѣдовать имъ неуклонно. Чтобы удовлетворительно достичь исполненія изложеннаго на соборѣ и для исправленія народной нравственности, онъ открылъ двѣ новыхъ епархіи, рукоположилъ въ нихъ епископовъ и далъ новоустановленнымъ въ руководство правило, какъ достойно править вѣреною имъ паствою. Въ заключеніе, обратившись къ государю, просилъ его, какъ властителя, наказывать безчинныхъ, не обращать при судѣ вниманія на общественное положеніе судимаго, а творить правдивый судъ. Точно тако и священникамъ, и монахамъ благъ. Нифонтъ внушалъ неукоризненно проходить свое званіе, убѣждалъ ихъ къ этому духовъ кротости и любви и гроза имъ судомъ Божіимъ. Народъ, видя такіе распоряженія своего новаго владыки и слыша при частныхъ его священнодѣйствіяхъ поученія и боѣды, полны убѣжденія къ любви, увлекательныя силою слова, назвать
блаж. Нифонта Златоустомъ своего времени и съ усердиемъ приходилъ въ церковь, чтобы видѣть, а тымъ болгье усиливалъ отъ него назидательное слово. Такь старадся Нифонть отвлечь свою паству отъ безправственности, которая тогда усилилась особенно отъ пьянства. Но не долго пришлося св. Нифонту действовать съ апостольскою ревностью въ новомъ мѣстѣ своего служенія; случилось одно обстоятельство, которое заставило ревностнаго святителя оставить Валахскую каѳедру. — Нѣкто Богданъ, человѣкъ безправственной жизни и дурнаго характера, за свои преступленія подъ валы въ своемъ отечествѣ подъ судъ высшей власти. Чтобы избѣжать за служенной казни, онъ, оставивъ на родинѣ жену и дѣтей, пришелъ въ Валахію. Здѣсь онъ обратилъ на себя внимание господаря Радула и такъ расположилъ его въ свою пользу, что тотъ, сдѣлавъ его близкимъ къ себѣ сановникомъ, рѣшился вѣдать за него свою сестру, вопри полномъ церковнымъ и законамъ гражданскимъ, такъ какъ господарь зналъ, что Богданъ женать и имѣть семейство. Действительная жена Богдана, узнавъ о его второмъ бракѣ, написала письмо блаж. Нифонту, жалуясь и доказывая, что Богданъ женать и имѣть дѣтей. Отсроченный такимъ известіемъ, Нифонть пригласилъ къ себѣ Богдана и передалъ ему жалобу его жены, убѣждалъ съ своей стороны не расторгать узъ законнаго брака. Безправственный царедворецъ взвѣсился, наговорилъ святителю грубостей и, удаляясь отъ него, грозилъ святителю отомстить за свою поруганную честь. Чтобы достигнуть своей цѣли, онъ обратился къ Радулу съ жалобою на владыку Нифонта. Но и этотъ послѣдній явился къ господарю и, предьявляя письмо цервой жены Богдана, брошенней имъ, просилъ не нарушать правилъ церковъ.
пыхъ. Но Радуль, не принимая въ уважение законныхъ словъ святителя, возражалъ, что люди мирскіе не могутъ безусловно слѣдовать требованиямъ церковнымъ. „Мое дѣло, отвѣчалъ Нифонтъ, строго слѣдить за нравственностью паствы, и я ясно исполняю мою обязанность. Для чего же иначе твоя свѣтлость и вызывалъ меня сюда, если не для того, чтобы нелицемѣрно обличать неправду и беззаконіе. Не свои собственные законы я проповѣдаю вамъ, а законы божественные, за которые готовъ положить мою душу. Если же вы не хотите слушать меня, я чистъ предъ Богомъ!“ Послѣ этого онъ оставилъ дворецъ и, пришедши въ церковь, приказалъ созвать народъ, преподалъ ему назидательное слово; потомъ, облачившись въ архіерейскія одежды, торжественно отлучилъ отъ церкви Богдана съ новою его женой и всѣхъ участниковъ незаконнаго брака. Наконецъ, въ пророческомъ духѣ изложилъ грядущія на Валахію смути, предсказалъ Радулу и Богдану несчастную смерть за ихъ беззаконіе и, сложивъ съ себя знаки архіерейскаго достоинства на св. престолѣ, приложился къ святымъ иконамъ и удалился изъ храма. Радуль, узналъ объ этомъ, выспѣлъ раскаянія въ своей виновности, предписалъ всюду не пытать никакаго сношенія съ Нифонтомъ, грозя въ противномъ случаѣ чтителямъ святителя смертною казнью и отнятіемъ имущества въ пользу государства. Нифонтъ тайно поселеніе въ домѣ одного дворянина, своего духовнаго сына, именемъ Неанка. Радуль же, хотя и гнѣвался на Нифонта, однако, размышляя о своемъ отлученіи отъ церкви, невольно трепеталъ гнѣва Божія, такъ какъ зналъ, что патріархъ истинно праведенъ и благочестивъ. Поэтому онъ почтительно приглашалъ къ себѣ святителя и ласково началъ просить извиненія, оправ-
дывая бракъ Богдана соизволенiем на то великой Константинопольской церкви; въ тоже время просилъ, чтобы и онъ, Нифонтъ, съ своей стороны благословилъ Богдана и его новую супругу.—"Радуй, Радуй! отвѣчал на это съ тяжелымь вздохомь блаж. Нифонтъ, что бы ты ни обвидалъ мнѣ, какь бы ты ни умолялъ меня о соизволенiи на преступный бракъ Богдана, все напрасно. Вспомни, не ты ли вызвалъ меня сюда; за что же гонишь меня? Если я сдѣлаю какую неправду, свидѣтельствуй о ней. Мой долгъ—обличать беззаконіе, чтобы устранить соблазнъ, и я исполняю это. Ты вызвалъ меня сюда, ты же и гонишь меня отсюда. Я удаюсь, куда Господь укажетъ мнѣ путь; но знай, что великое зло и безчисленные скорби постигнутъ твою область; самъ ты умрешь ужаснымъ и несчастнымъ образомъ. Будетъ время, попищете меня и не найдете!" Сказалъ это, Нифонтъ удалился. При прощанiи съ Неанкомъ, онъ сказалъ этому вельможѣ: "сынь мой! великое бдствіе постигнетъ здѣсьное мѣсто; вирождемъ Богъ сохранить тебя, если исполнимъ мой отеческий завѣтъ, даже ты будешь возведенъ. И я съ своей стороны не перестану ходатайствовать о тебѣ предъ Богомъ!" Они разстались.

Въ сопутствѣ учениковъ своихъ, Макарія и Иоасафъ, блаж. Нифонтъ прибылъ въ Македонію, откуда чрезъ несолько времени удалился на св. гору и поселился въ Ватопедской обители. Съ пскреннею радостію и уваженіемъ приняли его святогорцы: изъ самыхъ дальнихъ скитовъ и келлій приходили къ нему подвижники, какъ для принятія отъ него благословенія, такъ и для наставательныхъ его бесѣдъ. Чрезъ несолько времени, взявъ съ собою ученика своего Иоасафа, Нифонтъ тайно удалился изъ Ватопедской обители и въ видѣ поселилъ
принесъ въ любимый имъ монастырь св. Донисія. Въ этомъ монастырѣ существовала такой уставъ, переданный ктиторомъ обители: приходящаго въ монастырь для монашества прежде всего опредѣлять въ черные труды, ходить за рабочимъ скотомъ, возить дрова и исполнять всѣ низинія послушанія на неопредѣленное время; когда оканчивался такой пекусъ, послушника, по усмотрѣнію настоятеля, принимали въ монастырь и числили къ братіи. Всѣдствіе этого и св. Нифонтъ, какъ невѣдомый человѣкъ, былъ назначенъ ухаживать за рабочимъ скотомъ. Пока онъ такъ трудился, скрывая отъ всѣхъ свое званіе, по распоряженію Константинопольской церкви его выслали всюду для возведенія снова на вселенскую каѳедру. Посланцы были и на Аѳонской горѣ, по Нифонтъ остался никому невѣдомъ. Но настало время, когда званіе Нифонта было открыто чудеснымъ образомъ. Однажды онъ назначенъ былъ караульнымъ на холѣ, по причинѣ нечаянныхъ нападеній морскихъ разбойниковъ. Когда наступила ночь, былъ. Нифонтъ сталъ на молитву; вдругъ надъ молявшимся поднялся огненный столбъ отъ земли до самого неба, самъ Нифонтъ сдѣлался какъ-бы святлымъ. Это видѣніе замѣтили всѣ, находившіеся въ окрестности наѣздовъ, иноки, а также и инокъ, находившійся вмѣстѣ съ Нифонтомъ. Онъ въ страхѣ отъ видѣнаго чуда явился въ монастырь и разсказалъ всѣмъ о случившемся, его разсказъ подтвердили и другіе монахи. Старцы и всѣ иноки ужаснулись, услышавъ разсказъ. Съ обиженій молитвами обратились они къ Богу за разрѣшеніемъ: кто такой угодникъ, такъ прославляемый свыше? Богъ открылъ эту тайну: итумену монастыря представилось въ видѣніи, что онъ находился въ храмѣ; тамъ является ему Іоанну Предтечу и говоритъ: „собери
иновъ и выйдите на ветрѣнчъ патріарху Нифонту. высота его смирнія пусть будетъ образцемъ для васъ: онъ—патріархъ, а снизопился до состоянія одного изъ вашихъ рабочихъ". Пробудившись, игуменъ приказалъ ударить въ доску и, когда собрались иноки, онъ разказалъ имъ о видѣніи и словахъ Предтечи Господня. Тогда всѣ узнали въ своемъ караульщикѣ патріарха Нифонта. Въ это время святѣйший работникъ находился въ лѣсу, отправившись за дровами. Когда онъ возвращался съ своего послушанія, всѣ вышли на ветрѣнчъ ему и, какъ патріарху, почтительно поклонились. „Кончился искусъ терпѣній твоего, святѣйшаго вселенія, сказала ему игуменъ, цѣлая его святѣйшую десницу; довольно смирнія твоего для смирнія нашей немощи." Плакали блаж. Нифонтъ, глубоко потрассенный событиемъ; плакали и иноки, а всѣ особенности тѣ, которыя отмѣчали его.— „Для того, отцы и братія, скрѣпъ меня Господь отъ вашей любви, сказала Нифонтъ, что я самъ просилъ его о томъ, чтобы въ смирніи моемъ помянулъ меня Господь." Потомъ онъ торжественно вошелъ въ монастыръ, окруженный братіею. Оставшись въ монастырѣ, Нифонтъ посвятилъ себя всей строгости иноческой жизни, не переставая съ братіею раздѣлять всѣаго рода труды, хотя отъ старости, болѣдствій и изнаній былъ слабъ тѣломъ. Онъ то копалъ въ огородъ, то помогалъ на мельницѣ, то разгружалъ и нагружалъ суда, неутомимо трудясь такъимъ образомъ, чтобы другіе не роптали на него. Кромѣ такихъ занятий онъ досвѣдалъ немощныхъ, угѣщалъ нѣчальныхъ. Не смотря на такие труды и неукротимо любовь къ близкимъ, находились люди, которые всѣ труды и подвиги смирнаго Нифонта приписывали лицемѣрію, а его бесѣды называли пустословіемъ. Но Ни-
фонть прощаль враговъ своихъ, молясь объ ихъ спасеніи *)).

Наконецъ наступило время кончины блаж. Нифонта. Узнавъ, по откровенію свыше, что время это близко, онъ призвалъ къ себѣ иконовъ и объявилъ о наступающей своей кончинѣ. При этомъ онъ отечески убѣждалъ всѣхъ строго хранить обѣты монашеской жизни и всѣми силаами достигать царства небеснаго. „Теперь, продолжалъ св. Нифонть, сжжите, братія мои, что вамъ необходимо.

*) Разсказываютъ объ одномъ чудѣ, совершенномъ блаж. Нифонтомъ еще при его жизни и свидѣтельствующемъ, насколько велика и угодна была молитва этого праведника предъ Богомъ. Однажды инонъ везли на корабль монастырскую пшеницу. Поднялась бури, и корабль, носивший въ виду обители по волнамъ, находился въ опасности. Замѣтивъ это, блаж. Нифонть отпра- здравился на корабль, и лишь только ступилъ онъ на палубу, бури утихла и настала невозмутимая тишина. Тогда инонъ пала въ погабы святителя и умоляли его непрость у Бога на будущее время заступить отъ всѣхъ опасностей и бѣдствій, могущихъ по- стигнуть ихъ въ морѣ отъ бури. „Богъ дасть вамъ по вашему желанію, отвѣчалъ Нифонть, если будете свято исполнять положенное правило и церковная служба и не будете праздно- славить“. Поэтому, преклонявъ колѣна на якорѣ, молились до-вольно долго, благодарили якорь и сказали: „слушайте, братія, храните этотъ якорь въ приличномъ мѣстѣ, когда же наступитъ бури, спускайте его въ море“. Съ этого времени, дѣйствительно, когда инонъ бываи въ морѣ, и поднималась бури, они опускали якорь въ колышъ съ призываніемъ имени св. Нифонта, и буры утихали. Такая знаменія отъ безчувственнаго металла такъ поражали иконовъ, что, во время кажденія виміамонъ иконъ, они кадили и якорь. Самый якорь наименованъ „патріархомъ“, и когда наступала на морѣ бури, говорили: „опустите въ море патріарха!“ Этотъ якорь, какъ драгоцѣнность и святиню, хранятъ въ Іонисіатѣ болѣе 150 лѣтъ.
чего бы я просилъ вамъ у Божьей премудрости. Премудрость предложитъ Ему душу мой". "Святейший владыко, отвчали рѣшающе премудрость, оставь намъ разрѣшительніе молитвы, которыми бы сказались надъ каждымъ изъ умирающихъ братьевъ, съ полной увѣренностью ради твоихъ святыхъ молитвъ подали: на страстномъ судѣ помилованіе и прощеніе". Тронутый такимъ прозрѣніемъ окружающей братіи, Нифонтъ заплакалъ, и умоляя Богу, чтобы Онъ исполнилъ желаніе отцѣвъ и сказалъ ученику своему Иоасафу: "пиши, что я буду говорить, и это будетъ послѣдній даръ обителя". Потомъ, обращаясь къ Иоасафу, сказалъ: "я отхожу ко Господу, а ты, сынъ мой, ступай въ Константинополь; тамъ ожидаешь тебя страдальческая подвигъ и вѣнцы райской славы". Послѣ этого, простиравшись съ братію, онъ приостановился св. Таннъ и тихо предалъ духъ свой Господу 11-го августа, будучи 90 лѣтъ. Быстро разнеслась по Афонской горѣ весть о кончины св. Нифонта: множество иноковъ пришло, чтобы отдать послѣдній долгъ почившему патріарху. Такимъ образомъ, при многочисленномъ стеченіи святогорскихъ отцѣвъ, торжественно схоронили священныя останки Нифонта.

По скопчаніи блаж. Нифонта, ученикъ его Иоасафъ отправился въ Константинополь, и поклонился тамъ предъ турками имя Христово, проклиная ложнаго ихъ пророка Магомета, за что и былъ обезглавленъ, исполнивъ предсказанный завѣтъ своего учителя.

Еще при жизни св. Нифонта, вскорѣ послѣ того, какъ онъ удалился изъ Валахіи, въ церкви Валахийской произошли много смуты и нестроений по винѣ собственного клира ея; за тѣмъ открылась сильная засуха, пастухъ послѣдствіе, и тогда весь сознавался, что все это произошло въ наказаніе за невинное изгнаніе св. Нифонта.
Сознавая свою виновность, господарь Радулъ старался узнать, гдѣ находится изгнанникъ, но его искали и не нашли, какъ онъ прорекъ, оставляя Радула. Всѣдѣ за конченою блаж. Нифонта, Радула постигла неиздѣльчимая болѣзнь: тѣло его покрылось ранами, и заразительный запахъ отъ нихъ до того былъ не выносимъ, что никто не могъ близко подойти къ несчастному страдальцу. Въ этомъ мучительномъ положеніи онъ скончался и былъ погребенъ въ обители святителя Николая, построенной самимъ Радуломъ. Но и по смерти гнѣвъ Божій не пересталъ поражать жестокаго гонителя Нифонта: могила Радула въ теченіи трехъ дней тряслась, къ ужасу народа. Между тѣмъ терпѣлъ несчастія и Неанкъ, любимецъ блаж. Нифонта, заступившій мѣсто господара Радула: Михна, а за нимъ Владулу жестоко тѣснили Неанка. Но, по предсказанію блаж. Нифонта, онъ не погибъ, а былъ воззвань: избраніемъ всего народа онъ былъ возведенъ въ достоинство господара всей Угро-Валахіи. Видя, какъ предсказанія блаж. Нифонта исполнялись вѣрно и точно, Неанкъ задумать перенести святыхъ мощи его въ Валахію. Съ этою цѣлью благочестивый Неанкъ отправилъ двухъ игуменовъ и двухъ знатныхъ сановниковъ на Афонскую гору, въ обитель Діонисія, съ граматами и многими дарами, прося отпустить къ нему въ Валахію святыхъ мощи блаж. Нифонта. Такое желаніе Неанка поразило скорбію обитель св. Діонисія; впрочемъ, не смѣя противиться волѣ господара и не дерзая съ своей стороны коснуться святыхъ мощей Нифонта, старцы и иноки монастыря предоставили самимъ посланнымъ раскопать могилу и взять оттуда святыхъ мощи. Тогда одинъ изъ сановниковъ, взявъ заступъ, перекрестился и сказалъ: "по вѣрѣ господара моего, принимаю на себя это дѣло, уповая,
что усердием и любовию нашим не огорчится нашъ архиепископъ, отецъ и учительъ". Едва только саповникъ разрыть могилу, и открылись мощи св. Нифонта; неизъяснимое благоухание распространялось въ воздухѣ. Мощи были вынуты изъ могилы, заложены въ драгоценный ковчегъ и внесены въ церковь. На открытие мощей св. Нифонта изъ келлій, изъ скитовъ, изъ монастырей стеклось множество иноковъ, и когда совершалось бдѣніе, Богъ прославилъ святаго даромъ чудотворенія. Одинъ пѣвкой монахъ приселъ поклониться и обложить мощи св. Нифонта; въ то самое время, когда любовался имъ, развязался у него языкъ и исчезла его глухота. Точно также и слѣпецъ, будучи приведенъ къ мощамъ, лишь только коснулся ихъ, прозрѣлъ. Много и другихъ чудес совершалось отъ мощей святаго. Чрезъ три дня послѣнные Неанка и пѣкоторые изъ братіи обители отправились въ Валахію. Переправиншись черезъ Дунай, они послали извѣстіе господарю о своемъ приближеніи. Тогда на встрѣчу святымъ мощамъ Нифонта отправился крестный ходъ, сопровождаемый множествомъ архіерейскъ, священниковъ, диаконовъ и монаховъ; а какъ скоро мощи приблизились къ Вukanесту, самъ господарь съ множествомъ народа встрѣтилъ Нифонта, а потомъ, поднявъ гробницу на свои плечи, при помощи священниковъ, внесъ мощи въ монастырь св. Николая и поставилъ на могилу Радула. Цѣлую ночь совершалось бдѣніе: Неанкъ и народъ умоляли св. Нифонта о прощеніи Радула. Наконецъ, утомленный бдѣніемъ, господарь заснулъ, и ому видится во снѣ: могила, Радула раскрылась, тѣло его казалось черно, какъ уголь, и отъ него исходилъ нѣвыносимый запахъ. Неанкъ сталъ усердно ходатайствовать предъ св. Нифонтомъ за несчастнаго; всѣгда представляется
далже Неанку: св. Нифонтъ всталъ изъ своей гробницы, приблизился къ Радулову трупу и омылъ его святою водою; тогда злобніе исчезло, тѣло Радула сдѣлалось чистымъ, и святъ запряталъ въ лицѣ его. Могила Радуловъ закрылась, а св. Нифонтъ, приблизившись къ Неанку, сказалъ: „видишь; сынъ мой, какъ я исполняю твою молитву; исполни же и ты мой завѣтъ: мирно управляй вѣреннымъ тобѣ народомъ и отправь въ мой монастырь часть мощей моихъ, въ утвѣщеніе подвивающихъся тамъ братій“. Видѣнное кончилось; пробудившися Неанкъ пришелъ къ себѣ и разсказалъ всѣмъ видѣнное, за тѣмъ вмѣстѣ съ народомъ прославить Бога. На слѣдующей день къ литургіи со всѣхъ странъ Валахіи стекло множество народа. Много больныхъ вскаго рода, прикасавшихся со слезами въ руку къ св. мощамъ Нифонта, отъ одного прикосновенія получали исцѣленіе.

Господарь, видя, что чудодѣйственная сила святаго умножается съ каждымъ днемъ, собралъ помѣстный соборъ, на которомъ было положено праздновать св. Нифонта 11-го августа, въ день его кончины. Въ это же время была составлена ему служба. Благочестивый Неанкъ устроилъ золотую раку въ видѣ много-главой церкви, украшенную драгоцѣнными камнями и эмалью. На крышкѣ ея съ внутренней стороны были изображенъ благ. Нифонтъ, а предь нимъ колпопреклоненный Неанкъ. Въ эту раку Неанкъ вложилъ св. мощи Нифонта и отправилъ ихъ къ аѳонскую Діонисіеву обитель, отдѣливъ отъ нихъ для себя главу и руку. Эту святиню Неанкъ до самой своей смерти имѣлъ при себѣ, и умирая, завѣщалъ эту святиню построенному имъ монастырю Арцез, гдѣ она находится и до сего (Аѳон. Пат. ч. 2-я, стр. 3—25).
12-е число.

Свв. мучч. Аникиты и Фотия и многих с ними. Свв. мучч. Памфила и Капитона. Св. священномуч. Александра, еп. Команского.

(Преп. Сергия и Стефана. Пр. Нагибона. Мучч. 12 воинов из Крита. Пр. Кастора. Мучч. 33 в Палестине.)

СВВ. МУЧЧ. АНИКИТЫ И ФОТИЯ И МНОГИХ СЪ НИМИ.

Императоръ Диоклитианъ, возбудивъ жестокое гонение на христианъ, приказалъ поставить въ городѣ Никомидіи на площади орудія казней для мученія исповѣдниковъ вѣры Христовой. Въ это время въ Никомидіи былъ одинъ благородный и знатный мужъ, именемъ Аникита; пришедши къ царю, онъ сѣлъ исповѣдать Господа Иисуса Христа и, называя языческихъ идоловъ бездунной тварью, укорялъ самыхъ идолопоклонниковъ, говоря: „царь, всѣ мученія и казни, приготовленныя тобою для христианъ, намъ не страшны: мы ни во что вмѣняемъ какъ эти муки, такъ и вашия идолыъ!“ Разгневанный царь приказалъ предать его мученіямъ: его били воловыми жицами до тѣхъ поръ, пока не показались наружу кости. Не довольствуясь этимъ, Диоклитианъ приказалъ отдать св. Аникиту на съденіе дикимъ звѣрамъ;
но выпущенный на него страхный левъ, приблизившись къ святому, ласкался къ нему и сдѣлался до того кроткимъ, что своею лапою безъ вреда для мученика отиралъ потъ съ его лба. Видя такое промышленіе о немъ Бога, св. мученикъ благодарилъ Его и просилъ силы превозмочь чуднъ мучителя. Какъ бы въ отвѣтъ на это и въ доказательство благоволенія Божія къ мученику вдругъ сдѣлалось землетрясеніе, и упало капище Геркулеса и часть городской стѣны, погубивъ весьма многихъ изъ язычниковъ. За это царь велѣлъ отсѣчь мечемъ голову св. мученику; но лишь только налъчъ занесъ мечъ, чтобы отсѣчь голову, его поразило разслабление, и онъ безъ чувствъ упалъ на землю. Тогда царь приказалъ колесовать св. мученика и палить его тѣло огнемъ, чтобы онъ испытывалъ двойное мученіе. Но когда св. Аннита помолилась Богу, чтобы Онъ разрѣшилъ его отъ узъ мученица, вдругъ узы его разрѣшились, колесо стало и огонь погасъ. Наконецъ, озлобленный Діоклитанъ приказалъ бросить св. мученика въ котель съ кипящимъ оловомъ; но лишь только бросили св. Анниту въ котель, предсталъ ему ангелъ, и олово остыло: мученикъ остался невредимъ.

Сродникъ св. Анниты, Фотій, видя силу Христову, сохраняющую раба своего, нисколько не боюсь, вышелъ изъ среды народа на площадь, подошелъ къ св. Аннитѣ, привѣтствовалъ его и изъявилъ готовность пострадать за Христа. Потомъ, обращаясь къ царю, сказалъ: „идолопоклонникъ, твои боги—ничтоже!“ „Отсѣкните ему голову за это!“ сказалъ царь. Но когда одинъ изъ слугъ, которыхъ казни поднялъ мечъ надъ головою святаго, то поразилъ себя мечемъ по колѣнамъ и палъ мертвымъ. Царь велѣлъ сковать обоихъ мучениковъ цѣпью и поса-
дить в тьмницу. Чрезъ три дня, призвавъ ихъ опять къ себѣ, царь началъ дѣйствовать на нихъ лестью: „если послушаете меня и поклонитесь богамъ, то прославлю васъ и обогащу!“ На это свв. мученики отвѣчали: „погибні ты съ своею честью и богатствомъ!“ Гнѣвомъ воскликнулъ царь и приказалъ обнажить свв. мучениковъ, повѣсить ихъ на столбѣ и строгать железными ногтями ихъ тѣла, опалить огнемъ и бить камнями. Но свв. мученики съ твердостью переносили всѣ эти мученія и благодарили Господа, и Господь хранилъ ихъ. Потомъ свв. мученики были привязаны за ноги къ дикимъ конямъ, но влажными ими оставались невредимы, несясь, какъ бы на колесницѣ; наконецъ дикие кони остановились, и ноги мучениковъ отвязались сами собою. Діоклеянианъ снова приказалъ бить ихъ и, растворившись огнть съ солью, распить этимъ составомъ ихъ раны; наконецъ заключилъ ихъ въ тьмницу, гдѣ святые мученики пробыли три года. Чрезъ три года они снова были выведены на мученіе: Діоклеянианъ приказалъ разжечь народную каменную баню и запереть въ ней святыхъ мучениковъ. Но, по молитвѣ святыхъ, баня развалилась, брызнула струя холодной воды, и мученики остались невредимы. Послѣ этого царь велѣлъ держать мучениковъ въ узахъ до тѣхъ поръ, пока не измыслятъ какого-либо иного средства для ихъ гибели. Чрезъ нѣсколько времени онъ приказалъ сдѣлать большую пещь, которая могла бы вмѣстить въ себѣ множество людей, и разжечь ее. Онъ хотѣлъ сжечь въ этой печи всѣхъ христианъ съ женами и дѣтьми. Христіане, не дожидаясь насилиственнаго влечения и вверженія со стороны мучителей, сами или добровольно къ этой печи, восклицали: „мы христіане, почитаемъ одного Бога!“ Первыми во-
или въ разженную печь мученики Анникута и Фотий; за ними вошло множество христианъ. Все они, посреди пламени поднявъ руки къ небу, благодарили Господа и съ молитвою на усахъ скончались. Свв. муч. Анникута и Фотий тремя часами пережили другихъ своихъ собратій по мученію. Когда послѣ ихъ смерти слуги вынули тѣла ихъ изъ печи, то эти тѣла оказались на столько испорченными, что даже волосы были не опалены. Отрадное этихъ мучениковъ относится къ 305 или 306 году (Четы-Минен).

Свв. муч. Памфиль и Капитонъ были усечены мечомъ. Въ славянской редакціи Мъсяцеслова Василия читаемъ: Памфилъ и Капитонъ въ Оливріи. Оливрія, по всей вѣроятности, цареградская вѣстность, где совершалась память ихъ (Четы-Минен. Мъсяц. Вост. А. Сергія т. 2-й, замѣт. стр. 241).

СВЯЩЕННОМУЧ. АЛЕКСАНДРА, ЕПИСКОПА КОМАНСКАГО.

Въ городѣ Команѣ *) въ третьемъ вѣкѣ жилъ блгосчестивый человѣкъ, по имени Александръ. Получивъ высокое образованіе, онъ по великому смирѣнію старался казаться предъ всѣми человѣкомъ простымъ и необразованнымъ и жилъ въ бѣдности трудами рукъ своихъ, продаая на площади уголья. Многіе легкомысленные люди относились съ презрѣніемъ къ бѣдному угольщику Александру, истинное достоинство котораго было известно одному Богу. И Богъ превознесъ смиренаго служителя.

*) Городъ Команъ находится въ Понтѣ полемоніакскомъ, при рѣкѣ Ирисѣ, въ сосѣдствѣ съ Неокесарією.
Своего для пользы многихъ. Въ Кананѣ умеръ епископъ, и надобно было избрать достойнаго преемника ему. Въ древней Церкви избраніе епископовъ совершалось не однимъ кляротомъ, но съ участіемъ мірянъ; кромѣ того избраніе мѣстной Церкви утверждалось согласіемъ одного или нѣсколькихъ сосѣднихъ епископовъ. На этомъ основаніи жители Кананъ пригласили къ себѣ св. Григорія Чудотворца, епископа неокесарійскаго, просилъ его содѣйствія въ избраніи для нихъ новаго наставника. Начали провозглашать имени кандидатовъ на святительскій санъ; одни хотѣли избрать святителя изъ людей знатныхъ, другихъ изъ людей ученыхъ и краснорѣчивыхъ, третьи изъ богатыхъ жителей. Но святитель, Григорій не изящилъ своего согласія, какъ бы ожидая указанія свыше; бездуну съ собраніемъ, онъ напомнилъ народу, что не внѣшня достоинства и отличія, но чистота сердца и святость жизни должны отличать избранника и слу- жителя Вождя. „Человѣкъ смотрить на лицѣ, сказалъ онъ избирателямъ, Господь же смотрить на сердце: Онъ судить не по внѣшнимъ достоинствамъ человѣка, но по тому, что сокрыто у него въ сердцѣ“. Эти слова св. Григорія были непріятныѣ нѣкоторымъ; они, недовольные этими словами, стали смѣяться. „Если такъ, сказали они, то уже не избрать ли намъ въ епископы Александра угольщика?“ Многіе разсмѣялись при этой шуткѣ; но св. Григорій спросилъ у присутствующихъ: „кто этотъ Александъ? Я желаю видѣть его“. Александръ, стоявный между народомъ, былъ отъ восторга и приведены къ святителю. Онъ былъ, по обыкновенію, въ бѣдномъ и из- дранномъ рубищѣ, покрытый съ ногъ до головы уголью пылью. Всѣ стали смѣяться надъ нимъ, но св. Алексан- дръ стоялъ предъ св. Григоріемъ честно и не сму-
щался и не обращал внимания на смех. Святитель
просрёлся Духомъ Божиемъ въ этомъ смиренномъ че-
ловѣкѣ избранника Божія. Отвѣдя его въ особое мѣсто,
просилъ его сказать о себѣ всю истину; св. Александръ
sказалъ святителю, что онъ былъ прежде философомъ, но
Божа ради принял добровольную нищету и смиреніе.
Св. Григорій началъ его опытнымъ въ Божественномъ
письмѣ, велѣлъ вести его въ свое жилище, омыть и
одѣть въ хорошія одежды и привести въ собраніе. Когда
св. Александръ представился собранію въ свѣтлой одеждѣ,
то всѣ едва узнали его. Св. Григорій сталъ дѣлать ему
вопросы наслѣ св. Письма, онъ отвѣчалъ благоразумно; тогда
всѣ увидѣли его мудрость и удивлялись, что такой че-
ловѣкъ, уставъ въ себѣ мудрость, жилъ посреди нихъ,
какъ простой и неученный. Всѣ съ радостью и единогласно
избрали его епископомъ. Св. Григорій посвятилъ его въ
епископы и повелѣлъ ему сказать поучительное слово
народу. Проповѣдь св. Александра увидѣли всѣхъ; всѣ
ради были такому настьрую. Въ царствованіе Дюклиніа-
ана во время гоненія на христіанъ, св. Александръ былъ
припущенъ язычниками къ идолопоклонству, но не от-
рекся отъ Христа; за это язычники мучили его и бро-
сили въ огонь (Четьь Миней).
Преп. Сергій и Стефань скончались въ мирѣ.—Прп.
Паламонь жилъ въ Египтѣ въ началѣ 4 вѣка, онъ былъ
наставникомъ прп. Пахомія. Дѣйствіе мучениковъ вои-
новь изъ Крита были усѣчены мечемъ. (Мѣсяцъ Вост.
А. Сергія т. 2-й, стр. 211).
13-е число.

Пр. Максима исповедника. Св. муч. Ипполита и съ нимъ муч. Конкордии. Иринея и Аундия. Обрътеніе честныхъ мощей влаженнаго Максима, московскаго юродиваго. Пренесеніе въ Москву чудотворныхъ иконы Пресв. Вогородицы Страстнаго. Иже во святыхъ отца нашего Тихона, вписк. воронежскаго, задонскаго и всевъ Росси въ чудотворца. Отданіе Преображенія.

(Память царицы Ирины, въ иночествѣ Ксений. Царцы Евдокіи, супруги воинъ и благовѣщенія новаго. Пр. Серафима, игумена гавскаго).

Въ настоящій день празднуется преложеніе или перенесеніе мощей пр. Максима исповедника; память же его сн. 21 января.

Св. Муч. Ипполита и съ нимъ Муч. Конкордии, Иринея и Аундія.

Ипполитъ, смотритель темницъ въ Римѣ, получившій повелѣніе отъ императора Декія мучить св. архідіакона Лаврентія, услышавъ проповѣдь этого мученика, увѣрившись въ Христа. Послѣ кончины св. мученика Лаврентія св. Ипполитъ, похоронивъ св. тѣло мученика, возвратился въ свой домъ. Всѣ домашніе его, числомъ девятнадцать человекъ, были уже христіанами: съ ними св. Ипполитъ молился и причащался Св. Таинства. Послѣ духовной пищи, всѣ они хотѣли сѣсть за трапезу; но
вдруг пришли воины и взяли св. Ипполита и привели къ царю Декию. На вопросъ царя о вѣрѣ, св. Ипполитъ назвалъ себя христианиномъ; царь велѣлъ камнями бить его въ уста и снять съ него одежду.—"Пожри богамъ!" сказалъ царь. Но св. мученикъ отказался и ждалъ умереть за Христа. Тогда царь велѣлъ растянуть св. мученика и бить палками; страдая, св. мученикъ говорилъ: "я христианинъ!" Мучитель велѣлъ одѣть св. страдальца въ воинскую одежду и сказалъ: "вспомни свой санъ и будь нашимъ другомъ, принося съ нами жертвы, какъ прежде!" Но св. мученикъ отвѣчалъ: "я воинъ Христа Спасителя моего и желаю умереть за Него". Послѣ этого царь приказалъ отнять у св. мученика его имѣнія и мучить его; имѣніе св. мученика было разграблено, а домашніе его всѣ приведены къ царю. Въ числѣ домашнихъ св. мученика была его кормилица, Конкордія. — "Пойдите жизнь свою, да не погибните съ господиномъ своимъ", сказалъ царь. "Мы, сказала Конкордія, желаю лучшему умереть въ вѣрѣ Христовой съ господиномъ своимъ, нежели безчестно жить съ вами!" Декій велѣлъ засѣчь се оловянными прутьями, а св. Ипполита съ его домашними вести за городъ, за Тибуртинскія ворота на смерть. Св. мученикъ укрѣплялъ своихъ домашнихъ и говорилъ имъ: "не бойтесь, я и вы имѣемъ одного Владыку!" На мѣстѣ казни всѣ домашніе св. мученика обоего пола и всякаго возраста, числомъ восьмнадцать человѣкъ, были обезглавлены. А св. Ипполита привязали къ дикимъ конямъ; онъ былъ влажнымъ ими дотолѣ, пока скончался. Св. Густия пресвитеръ съ прочими христианами похоронилъ тѣла мучениковъ; лишь не могъ похоронить тѣла св. Конкордіи: оно было брошено по повелѣнію царя, въ нечистое мѣсто. Двое христианъ: Ириней и
Авундий, отыскали тьло св. мученицы и похоронили его съ участием св. пресвитера Густина. Декий, узнавъ объ этихъ двухъ христианах, велъ потопить ихъ въ нечистотах. Мощи Ипполита и Конкордии находятся въ Римѣ (Четы Минеи).
Объ обрѣтеніи честныхъ мощей блаженного Максима московскаго юродиваго смотр. въ памяти его 11-го ноября.

ПЕРЕНЕСЕНІЕ ЧУДОТВОРНЫХЪ ИКОНЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ СТРАСТНЫХЪ.

Въ селѣ Палицахъ, Нижегородской губерніи, одна женщина, по имени Екатерина, была одержима бѣснами и съ самаго вступленія своего въ супружество. Въ такомъ печальномъ состояніи она находилась семь лѣтъ. Наконецъ несчастная совершенно помѣнялась въ умѣ и стала удаляться отъ людей, скитаюсь по лѣсамъ и не обитаемымъ мѣстамъ. Нерѣдко она покушалась лишить себя жизни, бросаясь въ воду или надѣвая на себя петлю; но, къ счастью, всѣй разъ была благовременно удерживаема отъ этого. Однажды больная пришла въ сознаніе. Сознавая и чувствуя свое бѣдственное положеніе, она обратилась съ молитвою къ Богоматери, слезно просила избавить ея отъ бѣсовскаго мученія; при чемъ дала обѣтъ, въ случаѣ выздоровленія, вступить въ монастырь. Вскорѣ послѣ этого она получила исцѣленіе, но обѣтъ свой забыла и начала жить съ мужемъ и, приживъ дѣтей, занялась ихъ воспитаніемъ. Спустя впрочемъ нѣкоторое время, она вспомнила свое обѣщение и почувствовала страхъ за нарушеніе данного обѣта: душевное волненіе ей было такъ сильно и мучительно, что она слегла въ постель. И вотъ она слышитъ, что кто-то подходить къ дверямъ ея
комнаты и читает молитву; дверь отворилась, и к бо-лящей вошла Дева, одетая в багряное одяжение, все истканное золотом неизреченного свята, в сопровождении другой святоносной дьвы. Пресвятая Дева сказала: „Екатерина! зачём ты не исполнила данного обета— служить Сыну Моему и Богу в чине твоем? Иди теперь и возвести всем о Моем явлении тебя и скажи, чтобы живущие в мир'e воздерживались от злобы, зависти, пьянства и всякой нечистоты". Два раза явилась Богоматерь Екатеринъ. Но так как послѣдняя все еще не исполняла повелѣнія Богоматери, то при третьемъ явлении она была наказана: она была поражена полной немощью. Наказавъ непослушную за ослушаніе, Богоматерь сказала ей: „иди немедленно въ Нижній Новгородъ къ иконописцу Григорію. У него находится написанный имъ образъ во имя Мое, именуемый Одигитрія. Скажи ему о Моихъ явленіяхъ тебе и, собравъ именемъ Моимъ семь серебряныхъ монетъ, отдай ихъ иконописцу на украшеніе этого образа. Когда ты помолишься предъ нимъ съ вѣрою, то получишь исцѣленіе ты и многие другие". Екатерина исполнила повелѣніе, нашла у указанного ей иконописца образъ Богоматери и, послѣ усердной молитвы предъ нимъ, получила исцѣленіе. Съ этого времени отъ этой иконы начали совершаться чудеса. Она перенесена была въ село Палицы, отчину князя Лыкова, и поставлена въ церкви свв. безсрѣбренниковъ Космы и Дамиана. Отсюда въ 1641 году, по волѣ царя Алексѣя Михайловича, эта чудотворная икона перенесена въ Москву. На мѣстѣ срѣченія ея у Тверскихъ воротъ построена церковь, а въ 1654 году—девичий монастырь, называемый Спасскимъ. Празднование этой чудотворной иконы совершается въ шестое воскресенье послѣ Пасхи,
въ память чудесъ Божией Матери, бывшихъ въ этотъ день. Название Страстной эта икона получила отъ того, что около лика Божией Матери изображены два ангела съ ору- диями страстей Господнихъ (Дип богослужения Деболь- скаго ч. 1-я, стр. 222—225).

ИЖЕ ВО СВЯТЫХЪ ОТЦА НАШЕГО ТИХОНА, ЕПИСК. ВОРОНЕЖСКАГО, ЗАДОНСКАГО И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА.

Св. Тихонъ родился въ 1724 году, Новгородской губер- ніи, Валдайскаго уѣзда, въ селѣ Корецкѣ, отъ быв- шаго въ томъ же селѣ дѣтка Саввы Кириллова, и при крещеніи былъ названъ Тимоѳеемъ. Вскорѣ послѣ рож- денія этого ребенка Савва умеръ, оставилъ семью въ самомъ бѣдственномъ и плачевномъ состояніи. Не весело потекла жизнь Тимоѳея послѣ смерти отца. „Какъ я началь себя помнить, говорилъ въ послѣдствіи св. Тихонъ своему келейнику, въ домѣ при матери папеѣ было насть четыре брата и двѣ сестры. Старшій братъ былъ дѣткомъ, средний взятъ въ военную службу, а мы всѣ еще были малы и жили въ великой бѣдности, такъ что нуж- дались въ дневной пицѣ. Мать наша сильно скорбѣла, какъ пропитать насть. Въ нашемъ приходѣ жилъ без- дѣтный богатый ямщикъ; онъ хаживалъ къ намъ въ домъ и полюбилъ меня. Не разъ онъ просилъ меня у матушки на воспитаніе, обѣщая отдать мнѣ все свое имѣніе. Матушка отказывала ему: жаль ей было отдѣлять меня; но крайний недостатокъ въ пропитаніи заставилъ ее наконецъ согласиться. Однажды, взявъ меня за руку, она повела меня къ ямщику. Старшаго брата въ то время не было дома; когда онъ возвратился, то спросилъ се-
структуру: где матушка? Повела Тиму къ ямщику, отвѣтчила та. Братъ, догнавъ матушку и ставъ предъ нею на колѣни, сказала: куда вы ведете брата? Вѣдь ямщика отдадите, ямщикомъ онъ и будетъ; не хочу я, чтобы онъ былъ ямщикомъ; я лучше съ сюмой по миру пойду, а брата не отдамъ въ ямщики. Постараемся обучить его грамотѣ, тогда онъ можетъ опредѣлиться въ дьячка или пономара. Матушка воротилась домой". Любовь братская спасла Тихона; но, оставшись въ родительскомъ домѣ, онъ продолжала томиться подъ гнетомъ тяжкой нищеты, о которой вспоминалъ и въ послѣдніе годы своей жизни. "/ Когда бывало дома йсть нечего, говорилъ онъ, я ходилъ на цѣлый день боронить землю у какого-либо богатаго мужика, чтобы онъ только накормилъ меня хлѣбомъ". Такъ шло воспитаніе Тимоѳея до четырнадцатилѣтняго возраста.

Указъ императрицы Анны Іоанновны, предписывавшій записывать не учившихся дѣтей духовнаго званія въ военную службу, имѣлъ большое вліяніе на участіе Тихона. Желая избавить своего сына отъ военной службы, мать повезла его въ Новгородъ въ славянскую школу при архіерейскомъ домѣ. Туда на послѣднія свои деньги старились пристроить дѣтей своихъ убогихъ церковно-служителей; но мать Тимоѳея, по чрезвычайной скудости отъ бывнаго неурожая, не нашла у себя средствъ, чтобы содержать своего сына въ училищѣ. Она надѣялась, что сынъ примутъ на казенное содержаніе, но надежды ея едва не остались тщетными. Тимоѳей уже былъ назначенъ къ исключенію изъ духовнаго званія для опредѣленія въ военное училище, когда опять надѣло ихъ скалился старшій брать, служившій причетникомъ при одной изъ новгородскихъ церквей. Не смотря на ску-
достъ своихъ средствъ, онъ рѣшился взять брата на свое содержаніе и упросилъ началюство опредѣлить его въ духовное училище. Но обукаясь тамъ, малчикъ занимался и дома, подъ надзоромъ брата, чтеніемъ полезныхъ книгъ; въ свободные же часы самъ добывалъ себѣ пропитаніе, нанимаясь у городниковъ копать гряды. До 1000 учениковъ, сбѣжавшихся отъ страха попасть въ военную службу, при двухъ только учителяхъ съ нѣсколькими помощниками, препятствовали успѣху занятій. Но когда въ 1740 году переведенъ былъ изъ Вологды епископъ Амвросій Юшкевичъ, то новгородское училище получило лучшее устройство. Ревностный пастырь преобразовалъ училище въ семинарию, помѣстилъ ее въ Антоніевомъ монастырѣ и вызвалъ изъ Кіева ученаго іеромонаха Иннокентія, которому и поручилъ семинарію. Изъ 1000 человѣкъ учениковъ прежнаго училища было выбрано лишь 200 самыхъ лучшихъ, которые и помѣщены въ семинарію на казенный счетъ. Въ числѣ этихъ избраныхъ попалъ и Тимоѳей, прозванный Соколовымъ. Онъ могъ наконецъ съ успѣхомъ продолжать свое образованіе, но и тутъ одолѣвала его низцета. „Вывало, говорилъ онъ самъ, получу казенный хлѣбъ; половину оставлю себѣ на пропитаніе, а другую продамъ и куплю свѣчу, чтобы можно было читать. Товарищи моя—дѣти богатыхъ отцовъ, случалось, иногда найдутъ отопки лампей и, смѣясь надо мною, начнутъ ими махать на меня, приговаривая: „величаемъ тя“. Оть природы умный и прилежный, Тимоѳей въ теченіи шести лѣтъ переходилъ успѣшно въ высшіе классы и съ такимъ усердіемъ занимался изученіемъ греческаго языка, что, будучи еще ученикомъ богословскаго класса, опредѣленъ былъ учителемъ этого языка. Должность эта доставила ему жа-
ловань 50 рублей. 9 четв. мукою,—пособие, очень значительное для сироты—ученика. Когда, по смерти архиепископа Амвросия, на его место былъ сдѣланъ новгородскимъ святителемъ псковскій архиепископъ Стефанъ Калиновскій, то Тимоѳей, благодаря своимъ отличнымъ способностямъ, приобрѣлъ любовь этого новаго архипастыря и, по окончаніи курса въ семинаріи въ 1754 году, былъ определенъ учителемъ риторики. Какъ только позволили ему средства, по должности учителской, онъ взялъ на свое содержаніе старшую сестру, которая въ силной бѣдности жила въ Валафѣ. Другие родственники, видѣвши въ немъ единственную опору, старались всѣчески склонить молодого учителя вступить въ бракъ, чтобы онъ получилъ гдѣ-либо мѣсто приходскаго священника. Но не того желалъ и искалъ Тимоѳей. Онъ любилъ родныхъ и дѣлалъ для нихъ все, что могъ; но прежде всего любилъ онъ Господа и внимательно изучалъ пути Его: давнишнее его желаніе и стремленіе было посвящено въ монахи. „Когда былъ я учителемъ, разказывалъ онъ, архимандритъ Александровскаго (Свирскаго) монастыря во время вакаціи приглашалъ насъ—учителей къ себѣ въ гости. Мы отправлялись. По пріѣздѣ въ монастырѣ, я одинъ изъ любопытства пошелъ на колокольню осмотрѣть окрестности монастыря. Не оробевъ переплѣ, я оперся на нихъ, а они вдругъ упали на землю, меня же какъ будто кто толкнулъ назадъ, и я упалъ къ колоколамъ полумертвымъ. Едва опомнился, съ трудомъ могъ я сойти къ колоколямъ и дойти до архимандритичей келліи. „Что ты измѣнился въ лицѣ Тимоѳея Савельича, спрашивали товарищи. Посмотрись въ зеркало, братець, ты похожъ на мертвца“. Я отвѣчалъ имъ: „пожалуйте чашку чаю, послѣ того скажу“. Напив-
шись чашу, повел их к колокольцам, тамъ перемѣнился разбитымъ въ дребезги. Такъ и мнѣ бы быть разбиту, сказалъ я". Понятно, это заставило думать Тимоѳея, какъ близка къ намъ смерть и какъ надобно быть готовымъ къ вѣчности. Еще болѣе расположило Тимоѳея къ нючеству слѣдующее событие, какъ разказывалъ онъ самъ. "Когда я былъ учителемъ, я любилъ проводить ночное время безъ сна и заниматься чтеніемъ душеполезныхъ книгъ, то душеполезными размышленіями. Однажды въ мужѣ месяцы ночь была пріятная, тихая и свѣтла; я вышелъ изъ комнаты на крыльцо, обращенное къ сьеру и стоя размышлялъ о вѣчности. Вдругъ разверзлись небеса, и я увидѣлъ такой свѣтъ, что бреннымъ языкомъ и умомъ обнять нельзя. Это было на короткое время, и небеса снова закрылись. Отъ этого чуднаго видѣнія я возвысь уже болѣе горячес желаніе уединенной жизни. Долго и послѣ того чуднаго явленія я чувствовалъ и восхищался умомъ; и теперь липь вспомню, ощущаю въ сердцѣ, веселье и радость".

Но желаніе сдѣлаться монахомъ и проводить уединенную жизнь не могло скоро придти въ исполненіе; послѣ умертваго въ 1753 году архіепископа Стефана, Новгородская пастырь четыре года оставалась безъ архіерея, а въ это время Тимоѳея не могъ ни на что рѣшиться. Но лишьъ только переведенъ былъ изъ Рязани въ 1757 году въ Новгородъ архіепископъ Дмитрій Свѣченовъ, то Тимоѳей немедленно подалъ ему прошбу о своемъ постриженіи. Вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ учителемъ философіи, Стефаномъ Лаговскимъ, Тимоѳей Савельичъ въ Лазареву Субботу былъ постриженъ въ иночи ректоромъ Новгородской семинаріи, архимандритомъ Парѳніемъ, и назвали мирское имя Тимоѳея на иначеское,—Тихона, которымъ
ему суждено было прославиться въ церкви Русской. Тотчас послѣ своего постриженія, Тихонъ былъ вызванъ въ Петербургъ, гдѣ архіепископъ Дмитрій на Томиной недѣлѣ посвятилъ новаго пономѣ вѣ ергодіакона, а лѣтомъ, во время вакаціи, архіепископъ опять вызвалъ Тихона въ столицу и рукоположилъ въ іеромонаха. Въ томъ же году онъ преподавалъ философію и былъ префектомъ семинаріи, но не долго оставался въ этой должности: Епископъ Тверской Авраамій, хорошо знавшій дарованія и жизнь Тихона, выпросилъ его себѣ въ епархію у архіепископа Дмитрія. Въ Твери онъ немедленно былъ поставленъ въ архимандрита Желтикова монастыря, а вскорѣ опредѣлень былъ въ ректора Тверской семинаріи и настоятеля Отроцкаго монастыря. Быстро подвигался Тихонъ на поприщѣ духовномъ; многимъ уже давно было известно внутренне его достоинство, и его ожидали высшая степень епископства, но не мечтали о себѣ Тихонъ, а смиренно трудился на предоставленномъ ему поприщѣ. Онъ, по своему глубокому смиренію, никогда не думалъ, что онъ можетъ когда либо достигнуть степени епископской; онъ трудился всего болѣе надъ своей душею и искалъ мыслями пустыни. „Я никогда и не мыслилъ о важномъ санѣ, разказывалъ онъ въ послѣдствіи. У меня были мысли непремѣнно удѣлиться въ пустынный монастырь, быть монахомъ и проводить удлиненную жизнь. Близь города Твери была монастырская вотчина и при ней роща; положеніе мѣста прекрасное и удлиненное, я имѣлъ намѣреніе въ этой рощѣ выстроить себѣ келію для удли- ненія“. Но промышль Божій судилъ иначе. Однажды въ день Пасхи на божественной литургіи, во время пѣнія хоруэвской пѣски, Тихонъ подошелъ вмѣстѣ съ другими пресвитерами къ архіерею, который вынималъ части изъ
процессъ у жертвеника. „Помяни ми, владыко святый“, сказал по обычаю архимандрить Тихонъ. Аѳанасиій, забывшись, отвѣчалъ: „епископство твое да помните Господь Богъ во царствіи Своемъ“. Смутился епископъ Тихонъ, но архипастырь, улыбаясь, сказалъ: „ды Ваши вамъ быть епископомъ!“ Какъ открылось послѣ, въ этотъ самый день первенствующій членъ Синода, митрополитъ Димитрій Свіченовъ, взялся съ смоленскимъ епископомъ Епифаніемъ избиралъ викария для Новгородской епархіи. Уже написаны были имена семи кандидатовъ, выборъ которыхъ долженъ былъ быть рѣшиться по жребію, когда смоленскій епископъ просилъ приписать къ нимъ еще имя ректора Тверской семинаріи, Тихона. „Онь еще молодъ, время не ушло“, отвѣчалъ митрополитъ Свіченовъ, однако велѣлъ записать. Три раза кидали жребій, и три раза выпадалъ жребій Тихона.— „Ну, знать, такъ Богу угодно, быть ему епископомъ; я не туда назначалъ его“, сказалъ митрополитъ. Послѣ митр. Димитрій самъ говорилъ Тихону: „я имѣлъ намѣреніе переѣхать тебя въ Троицкую лавру архимандритомъ“. Въ то время, когда пришелъ указъ о назначении Тихона епископомъ, самъ онъ находился въ полѣ и наблюдалъ за сельскими работами, но, услышавъ благовѣстъ, пошелъ въ церковь. Едва лишь онъ сталъ на своемъ мѣстѣ, какъ явился посланный съ зовомъ оть епископа Аѳанасія, и велѣлъ за нимъ другой. Смутился Тихонъ, опасаясь какого-либо доноса; но, при входѣ въ архіерейскіе покои, былъ встрѣченъ самимъ владыкою, который поздравилъ его епископомъ и велѣлъ ему незамедлительно ѣхать въ Петербургъ, а самъ заплакалъ, говоря: „жалѣ мнѣ разставаться съ вами!" 1761 года 13-го мая, по именному указу Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, на 37 году своей
жизни св. Тихонъ былъначало управленъ въ Петербургскомъ Петроградскомъ соборѣ въ епископа городовь Кексгольма и Ладоги, викарія Новгородской епархіи. Для пребыванія его назначенъ былъ Хутынскій монастырь, туда немедленно и отправился новый епископъ. Съ любовью встрѣтили новгородцы новаго настоятеля своего, воспитывавшагося въ ихъ кругу, котораго издавна привыкли уважать по его монашеской жизни. Многіе изъ его соотоварищей, которые сбѣжались надъ нимъ, были тогда уже священниками и дьяконами въ Новгородѣ. Съ большимъ смущеніемъ представи они къ своему владыкѣ, ожидая отъ него укоровъ, но Тихонъ встрѣтилъ ихъ кротко; улыбаясь, онъ напомнилъ имъ древніе годы: „вы тогда махали на меня отпѣками, а теперь будете махать кадилами“.— „Простите, владыко святый!“ сказали они въ смущеніи. Но священник, прибавилъ: „а это путя говорю вамъ!“ Въ числѣ встрѣчавшихъ Тихона была и родная его сестра, но она не смѣла явиться къ нему. На другой день онъ изъ Хутынія монастыря послалъ за ней коляску. „А она бѣдная, говорилъ священникъ, приѣхавши, не смотрѣть и войти ко мнѣ въ келію. Я, отворяя двери, сказала ей: пожалуй, сестрица! Она, залившилься слезами, вошла ко мнѣ. О чемъ ты плачешь, сестрица? спросилъ я.— Я плачу, сказала она, отъ радости великой, братецъ! Вы помните, въ какой мы бѣдности воспитывались при матушкѣ; бывало, не имѣли и дневной пищи, а теперь вижу васъ въ какомъ высокомъ санѣ! Я просилъ ее чаще поѣздать меня. Сестрица, говорилъ я, теперь есть на чемъ пріѣхать вамъ; у меня есть прислуга, лошади и коляска для васъ. Благодарю, братецъ, сказала она, но могу наскушить вамъ частымъ пріѣздомъ.—Нѣть, родная, сказалъ я
её, никогда не соскучу, я твоих посвящений, я сердечно люблю и считаю тебя!—По прибытии в Новгород сестра моя жила только месяц и скончалась. Я сам отпевал её тело. По чину архиерейской службы приложился я к св. иконе, пошел к гробу, открыл крышку и осенил её тело, а она будто мгл улыбнулась. Один Бог знает, вообразилось ли это моим глазам: но я стал делать вид, будто умирает от радости, тогда и до рогою плакать и всю ободренно и погребение едва мог сложить от горьких слез. Она была жизнью хорошей".

В августе 1762 года святейший Синод отправился в Москву для священного коронования Императорицы Екатерины 2-й; на это время епископ Тихону повелено было прибыть в Петербург и председательствовать в Синодальной конторе. Между тем в январе 1763 года скончался епископ воронежский, Иоанн Павлович. По представлению св. Синода, имянным указом Императрицы Екатерины 2-й, на воронежскую кафедру февраля 3 быть назначен преосвященный Тихон, викарий Новгородский. Но не ранье однако весны, уже по возвращении Синода из Москвы, отправился Тихонъ к своей новой паствѣ, и 14-го мая 1763 года прибыл в загородный домъ воронежскихъ архиереевъ. Десятимѣсѣнный послѣ первоначального святителя Митрофана вступилъ на его кафедру епископъ Тихонъ. Въ той же обители Троицкой, гдѣ нѣкогда готовился къ смерти великий его предшественникъ за слово обличенія царю противъ нечеловѣческихъ идолскихъ изображеній, нашелъ себя приютъ достойный его преемникъ, который не уступалъ ему въ ревности по церкви.

Положеніе Тихона по управлію епархіей было весьма затруднительно. Ко времени управлія Тихона Воро-
нежская епархия сильно разрослась к югу по течению Дона и Донца, так что до 800 церквей и болгее восьмьсот тысяч жителей составляли обширную паству святителя Тихона. Но она была лишена всѣхъ вещественныхъ средствъ, потому что въ это самое время были отобраны церковные имущества, а положенные по новымъ штатамъ оклады еще не производились. Напрасно писалъ о томъ Тихонъ къ властямъ светскимъ и духовнымъ, представляя всю затруднительность положенія,—упадокъ духовнаго образования, разрушение самыхъ церковныхъ зданий. Жалобы его остались безъ вниманія, и онъ долженъ былъ искать себѣ помощи въ силѣ своего духа и благодатномъ обилии пастырской своей ревности. Святитель весьма хорошо понимать, что для нравственного усовершенствованія своей паствы прежде всего необходимо обратить вниманіе на ближайшихъ пастырей, непосредственно ею руководящихъ. Узнавъ, что нѣкоторые изъ духовныхъ не умѣютъ совершать службу Всѣху, всѣдствіе чего не бываетъ служенія даже въ праздники, святитель предписалъ надзирать за духовенствомъ лично удостовѣряться, какъ совершаются службы церковныхъ и незнающихъ присылать къ нему. Такого рода извѣстіе было вполнѣ справедливо.

"Являются ко мнѣ, писалъ Тихонъ не мого возрѣнаго предписанія, многие священники и діаконы, которые крайне не знаютъ евангелія и апостола чести. Не читающи Новаго Завѣта, не можемъ знать воли Отца небеснаго, а не знаячи, не возможно исполнять, и отъ неполненія воли Его святой слѣдуетъ явная погибель. Поэтому приказывается всѣмъ, начиная съ монаха до священника, пѣть каждому у себя Новыя Завѣты и читать ихъ съ благоговѣніемъ и прилежаніемъ". Въ 1764 году разослано было составленное св. Тихономъ наставление священнослужите-
лямъ объ ихъ главныхъ обязанностяхъ съ тьмъ, чтобы оно было прибито въ каждомъ алтарѣ. Въ томъ же году разо- слали были наставление о бракахъ и наставление объ испо- вѣди, для руководства не опытнымъ священникамъ при исповѣди: какъ имъ бесѣдовать съ людьми, хотя быми раскрыть предъ ними (священниками) свою душу. Не доволь- ствуйся этимъ, св. Тихонъ написалъ окружное посланіе ду- ховенству своей паствы, внушая священникамъ проводить скромную и трезвенную жизнь, взаимное братолюбіе и любо- бовь къ прихожанамъ и напоминая словами Евангелія вы- сокий долгъ ихъ званія. Узнавъ, что нѣкоторые изъ священ- никовъ уѣзжаютъ въ воскресные и праздничные дни на ярмарку, верстъ за сто, святитель строго предписывалъ не от- лучаться отъ прихода безъ разрѣшенія начальства. Святит- ель много заботился о томъ, чтобы храмы Божіи содержали въ чистотѣ; гдѣ есть діаконы, тамъ онъ велѣлъ пору- чить имъ ризницу и попеченіе о ея чистотѣ. Особенно под- вергалъ онъ строгому наказанию священниковъ за небрежное храненіе св. Таинъ: у одного велѣлъ отобрать еставленную грамату, другаго отослалъ на годъ въ монастырь. „Такимъ небреженіемъ, писалъ святитель, Самому Христу Спаси- телю, въ тайнахъ подъ видомъ хлѣба и вина присутствующему, не малое непочтеніе, даже же и безчестіе на- носятъ“. Онъ употреблялъ всѣ завѣщенія отъ него мѣры для того, чтобы вино для св. Евхаристіи употреблялось свѣжее и лучше; въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ торговли, благочинные обязаны были покупать бочками вино для всего благочінія: относительно же городовъ сносился съ гражданскимъ начальствомъ, чтобы при посредствѣ его доставлялось самое чистое и не окисшее вино.

Для того, чтобы приготовить лучшихъ служителей алтаря Божія, святитель принималъ дѣятельныя мѣры
относительно духовных училищ. Въ Семинаріи, по прибытии въ Воронежъ, св. Тихонъ нашелъ въ архиерейском домѣ одно только убогое училище славянскаго языка; св. Тихонъ старался, сколько могъ, поддерживать своими средствами эту школу, завѣла и другія по городамъ, но они оказались мало полезными. Поэтому открыты были латинская училища въ Острогожскѣ и Ельце. Но лишь только былъ полученъ первый незначительный окладъ на содержаніе училища, Тихонъ немедленно собралъ въ Воронежѣ полную Семинарію. Для нея были выписаны учителя изъ Киева и Харькова, начертанный порядокъ преподаванія наукъ, т.к. что въ короткое время она достигла цвѣтущаго состоянія. Самъ святитель постоянно заботился о ней: часто посѣщалъ онъ классы и знакомился съ характеромъ учениковъ, указывалъ учителямъ, какого порядка имъ лучше держаться при образованіи юношества; отмѣчалъ назидательныя мѣста изъ духовныхъ писателей и самъ поучалъ словесно учениковъ; отличившихся между ними ободрялъ подарками книгъ или платъ, иногда п денежнымъ жалованьемъ, или принималъ ихъ на полное казенное содержаніе. Сверхъ того учредилъ для семиаристовъ по воскреснымъ днямъ открытое преподаваніе Закона Божія въ соборномъ храмѣ. Ежедневно, при въходѣ изъ школы, одинъ изъ учениковъ долженъ былъ читать вслухъ своимъ товарищамъ составленное Тихономъ наставление о томъ благочиніи, какое прилично людямъ, готовящимся на служеніе церкви; и правила эти всѣдствіе частаго повторенія ихъ глубоко вкоренились въ сердца юныхъ питомцевъ.

Святитель наблюдалъ, чтобы въ Консисторіи не приѣздили духовныхъ. Однажды за несправедливое рѣшеніе дѣла онъ наложилъ тяжелый штрафъ на члена Кон-
систории и на секретаря и только ради св. Пасхи про- стилъ ихъ. Строго запретил онъ чиновникамъ Консистории грубо и дерзко обращаться съ священниками. Въ тоже время и для духовныхъ правленій онъ начерталъ руководство, съ увѣщеніемъ соблюдать правосудіе и при- сягу. Въ судебныхъ опредѣленіяхъ св. Тихона видѣли не столько судью, карающего грѣхъ, сколько пастыря, заботливаго объ исправленіи виновнаго. Тогда было въ обычай подвергать духовныхъ лицъ тѣсенному наказанію въ Консисторіи; но св. Тихонъ писалъ о священникахъ: „не чинить на тѣлѣ никакого наказанія“.

Св. Тихонъ не оставлялъ безъ вниманія и своихъ па- сомыхъ; онъ постоянно то тѣмъ, то другимъ старался возбуждать христіанское благочестіе въ народѣ. Онъ на- шелъ въ своей епархіи болѣе простоты въ правахъ, но гораздо менѣе образованности, тѣмъ на сѣверѣ Россіи; потому, соображаясь съ духовными нуждами народа, добрый пастырь предписывалъ: „по заамбонной молитвѣ на литургіи въ каждый воскресный и праздничный день читать или толкованіе Евангелія, или изъ другой книги, принятой церковью, или хотя полезное слово изъ Пролога“. Въ продолженіе всего своего служенія пастырь, онъ строго наблюдалъ за исполненіемъ этого предписанія и подвергать не исправившихъ денежныхъ штрафамъ. Въ разное время онъ составлялъ маленькія книжки, подъ заглавіемъ: а) краткое увѣщеніе для всѣдшей памяти о смерти, б) замѣтки изъ священнаго Писанія для возбужденія грѣшника отъ сна грѣховнаго, в) наставленіе о взаимныхъ обязанностяхъ родителей и дѣтей и наконецъ г) плотъ и духъ или взаимная ихъ борьба. Святитель вѣлъ священникамъ прочитывать эти книжки народу въѣстно церковныхъ поученій, а нѣкоторые листы съ краткими
наставлениами приказа́ль даже развѣ́шивать на стѣ́нахъ, чтобы они всегда были на глазахъ. Святитель Тихонъ былъ близокъ къ народу, какъ по своему пропы́ховденію, такъ и по первоначальному воспитанію, а потому особенно любилъ простой народъ и умѣ́лъ съ нимъ сближаться нѣ́кременнымъ словомъ, которое было доступно сердцу каж- даго. Наставление въ истчнахъ вѣ́ры было главною его цѣ́лю; для этого онъ выписалъ изъ Московской Акаде- міи просвѣ́щенаго студента, котораго посвятить въ діа- кона каѳедральнаго собора, и этому діакону поручи́ть ката- хизическую проповѣ́дь по воскреснымъ днямъ. Но когда узналъ, что народъ мало вмѣняетъ этимъ катахизическимъ поученіямъ, то самъ проповѣ́дуетъ обличительное увѣ́щеніе, которое вѣ́лъ проповѣ́дь во всѣхъ церквахъ. „Когда щутъ щутить передъ тобою, говорилъ святитель, или ласка- тель „жжетъ, ты съ охотою и удовольствіемъ слушаешь ихъ; а когда проповѣ́дникъ среди церкви проповѣ́дуетъ истину, говорить глазами жизни вѣ́чной, отвращаешь уши... Думаю, что если бы адсь преподавали учение о томъ, какъ наживать деньги, какъ доставать чины и отличія, еюда приходили бы и родители и дѣ́ти“. Свя- титель Тихонъ предписать строго наблю- дать за тѣ́мъ, чтобы прихожане приходили въ храмъ въ воскресные и праздничные дни и, приходя, стоялъ бы благовѣ́йно, не разговаривали бы и не щумѣ́лъ. Особенновозмущало его душу не христианское препровож- дение церковныхъ праздниковъ, которые болѣ́е ознаменовы́вались гульбиццами и несдромыми играми, нежели молитвою; онъ внушилъ священникамъ удерживать при- хожанъ отъ такихъ безобразій. Общественныя гулянья, несдромныя игры, нетрезвыя веселости праздничныхъ дней выставлялъ онъ пожаромъ, опустошающимъ души;
сильно возставал он против таких безчинств. Достоин внимания в этом отношении один случай, который свидетельствует о ревности св. Тихона, не уступающей ревности великих святителей: Иоанна Златоустого и Амвросия Медиоланского.

В Воронеже с давних времен существовал языческий обычай праздновать перед началом Петрова поста цвёлую неделю п'якоему Ярилу. Окрестные жители собирались, как бы на ярмарку, на площадную площадь, куда выводили молодого человека, опутанного лентами и цвётами, с поясками вокруг руках, который плясал пред народом и представляя собой того языческого идола Ярилу, в честь которого совершалось п'ялое торжество, заканчивавшееся пьяством, кулачными боем, и иногда и человекоубийством. Когда в 1765 году началось такое же безчинное празднование, то сердце ревности св. Тихона не могло вынести такого безчинств; он не потерпеть идолеслава требовала средничества христианского города, тем более, что это безчестие и буйство год от года возрастили. В первый день Петрова поста он рашпился сам выехать к народу из своего загородного уединения, и как горько были поражены взоры его непостным зрелищем! Вот как он сам описывает видение ему картину: „Я увидел, что множество мужчин и женщин, старых, молодых и детей со всего города собрались на то место, и на площадь. Среди этого множества я увидел пьяных почти безчувственно пьяных, между пьями сооры, между пьями драки; пьяных — раненых, других окровавленных; причитали и плясали пьяных женщин съ скверными п'янами…“ Исполненный негодования, св. Тихон въехал въ самую середину безчинствующих и сказалъ свое обличительное слово
къ народу, которое возбудило стыдь и раскаяние. Оду-
певляемый паствърскою ревностю, онъ обличалъ, умо-
лялъ, совѣтывалъ и наконецъ съ угрозою отлученія отъ
церкви повелъваль прекратить это нечестивое игрище.
Многіе сейчасъ же разбѣжались, другие еще остались на
площади, но уже не для игръ, а чтобы со смирнѣніемъ
слушать увѣщанія своего пастыря. Въ своемъ присут-
ствиі онъ немедленно заставилъ раззорить всѣ шалаши,
строенные для праздника, и тогда уже возвратился до-
мой. На другой день преосв. Тихонь созвалъ къ себѣ
въ загородную обитель всѣхъ городскихъ священниковъ
и лучшихъ гражданъ и въ обличительномъ словѣ объ-
яснилъ имъ все безобразіе бывшаго торжества, умоляя
навсегда оставить его. Въ ближайшее воскресенье онъ
назначилъ всенародное собрание въ Воронежскомъ кафед-
ральномъ соборѣ и тамъ опять произнесъ сильное слово
противъ праздника Ярлы. Описавъ сначала въ этомъ
словѣ простыхъ, по выразительнымъ образомъ безчин-
ствъ этого праздника, святитель Тихонъ продолжалъ:
„хотя какой праздникъ, слушатели, усмотрѣть я въ хри-
стіанахъ,—въ тѣхъ людяхъ, которые троечратнымъ отре-
ченіемъ отверглись сатаны и всѣхъ дѣль его, троечратно
приягнули служить Христу и записались въ Его вои-
чество; въ тѣхъ людяхъ усмотрѣть я этотъ праздникъ, ко-
торые исповѣдаютъ Бога, сотворившаго небо и землю,
которые устами прославляютъ имя Св. Троицы, укра-
шаются христіанскимъ именемъ, исповѣдаютъ вѣру, при-
нимаютъ св. таинства, чаяютъ воскресенія мертвыхъ и
жизни будущаго вѣка. А когда? въ такое время, въ ко-
торое, по указанію церкви Христовой, истинны хри-
стіане начали пость, въ такое время, въ которое св.
Церковь не успѣла отпраздновать праздникъ св. Пятн-
десятницы... И кто же празднует так? Так же празднуют христиане,—люди славного рода, рода Христа; люди, род Господень, царское священное, языческое святое, люди обновления; они-то совершают этот праздник и с таким усердием и горячностью, как в начале слова моего слышали вы, слушатели. Но увы ослепления! Христиане забылись, что они христиане; устами исповедуют Христа, а душой отрицаются Его; словом прославляют Бога, а безчинными делами хулят Его пресвятое имя. Я вам самим предлагаю разсудить, слушатели: сами разсудите, что это за праздник,—собираются во множестве на пустое место, упиваясь до безумия, производить пляски, игры безчинные, друг с другом сквернословить, браниться, ссориться, друг с другом драться, друг с друга ранить, друг с друга кровь наливать и прочая сим подобная дела, которых слух цвёлому-дренной души не может стерпеть. Последующий Тихонь доказывает, что праздник этот есть цолопоклоннический, бессовский и неприличный христианам, и с отеческим уважением присловокупляется: "в сей горести и болезни сердца обращаю мое слово ко всем живущим в этом городе и с плачем умоляю, нетребните это зло. Священники! наставь словесных овец Христовых! стражи дома Господня! по своей должности настойте, умлите, запретите, посадите души, порученных вам от Пастыреничальника Инсуа Христа, за которые вы в день судный имете отдать ответ слышателю Судии! Господа командующего, которым отъ Благочестивейшей Монархии поручень мечъ на устранение злодейств и нечестующихъ! устрашайте мечемъ этими и прескайте безчинствъ и соблазны людей, противящихся слову истинъ. Честные отцы и матери! удерживайте...
живайте отъ того своихъ дѣтей всякимъ образомъ, а на-
начае воспитывайте ихъ въ страхѣ Божій и во всѣкомъ
наказаніи, чтобы не быть наказанными за нихъ въ день
судный. Господа, воспрещайте продерзость рабамъ сво-
имъ! Честною сѣдиною и житіемъ непорочнымъ крася-
шіеся граждане! совѣтуйте благообразнымъ совѣтомъ.
Всѣхъ вообще молю! не допускайте этого и другихъ по-
добныхъ этому праздниковъ.... Напослѣдокъ и я, недо-
стойнымъ пастырь вашъ, увѣщеваю и молю удаляться
этихъ злыхъ и душевредныхъ обычаевъ и предать заб-
вѣнію этотъ бѣсовскій праздникъ. Ибо чѣмъ болѣе, какъ
не этимъ беззаконнымъ и неистовымъ праздникомъ ху-
лится имя Христово и благочестивая наша вѣра поро-
чится? Противники наши, видя такое неистовство, пра-
вильно поносятъ и говорятъ: вотъ-де какіе у нихъ празд-
ники! знать такая и вѣра у нихъ, такое и благочестіе!
этому празднику безчестится и этотъ городъ; жите-
ли другихъ русскихъ городовъ, смотря на таковые празд-
ники, справедливо говорятъ: вотъ что у нихъ дѣлается!
Въ Воронежѣ существуетъ такой праздникъ, какого ни
гдѣ нѣть!! Отъ этого беззаконнаго торжества терпитъ
укоризну и пастырь вашъ: чего-де онъ смотрить такое?
вѣль-де онъ на то поставленъ, чтобы отстѣкать такія
возрастающія нечестія. Знайте, онъ или не знаетъ своего
званія, или позабылъ, или не радитъ о томъ. Да, спра-
ведливо скажутъ это!... Разрушиите, молю и прошу, ра-
зрушиите сомнѣніе сіе! не позволѣйте вперед совершаться
этому беззаконному собранію! погладьте изъ вашей па-
мати варварское и мерзкое имя Ярила! Предайте заб-
вѣнію эти праздникі! а празднуйте единому Тріппоста-
сному Богу—Отцу и Сыну и Св. Духу, и на всѣкомъ мѣ-
стѣ прославляйте величество Его!" Это одушевленное
слово св. Тихона имело удивительный успех; в церкви весь народ рыдал, и частые стонь слушателей иногда заглушали слово пастыря. Всё съ чистым сокрушением сердца раскаивались, и к славь св. Тихона, действительно, навсегда был оставлен в Воронеже этот безчинный праздник и с тѣхъ поръ уже не существует. Увѣнчание святителя повторено было во всѣхъ приходскихъ церквахъ для большаго впечатлѣнія на народъ. Многие изъ простыхъ людей, увлеченныхъ давностью обычаевъ, въ которомъ не давали себѣ отчета, приходили къ уединенной обители своего пастыря и тамъ со слезами просили у него прощеніе за нанесенное ему огорченіе. Св. Тихонъ смиренно благодарилъ Бога за дарованный ему успехъ. Онъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы прекратить и другія безчинная увеселенія на сырой недѣль, объяснивъ доступно для каждаго, какъ мало они соответствовали духовному значенію этихъ предготовительныхъ дней, служащихъ преддверіемъ великому посту, которые означены святочнымъ чтеніемъ о странной судѣ. Слово это также имѣло желанный успѣхъ, и во все остальное время управлѣнія Тихона не повторялись болѣе прежнія безчинія на мѣстѣ.

Святитель Тихонъ входилъ, сколько могъ, и въ частную жизнь членовъ своей паствы; особенно онъ старался тщить ссоры. Такъ во второй годъ управлѣнія своего писалъ онъ одному епископу: „какъ будете молиться Богу: остави намъ долги наша, яко же и мы оставляемъ? Братъ нашъ такой же, какъ и мы, а мы черви, земля, грязь срамная, сколько разъ прогибаемъ Бога, Создателя своего... Оставьте памятозлобіе“. Случалось однако краткому пастырю терпѣть и осужденіе за свою ревность; немощнымъ людямъ не правилось иногда,
что святитель во время общих бдений налагал особые посты на гражданъ. Но страхъ оскорбить его заставлял повиноваться, такъ какъ еще заживо видѣли въ немъ угодника Божія, и говорили между собою: "нельзя не послушаться, Богу пожалуется". Дѣйствительно, бывали случаи, когда Господь видимо наказывалъ осмѣнниковъ. Іхъ святитель однажды осенялъ московскимъ трактомъ на погребеніе помѣщицка и остановился въ селѣ Хлѣбномъ для перемѣны лошадей. Крестьяне не давали ему лошадей и дерзко говорили: "ты вѣдь не губернаторъ нашъ, чтобы скоро собрали мы лошадей". Когда св. Тихонъ сказалъ, что не добро почитать и архипастыря, они оскорбили его новою грубостью: "ты, говорили они, пастыръ надъ попами да надъ дьячками". Пастыръ говорилъ: "побойтесь Божа, не мучите меня", и едва послушали его. Въ послѣдствіи, уже въ Задонскѣ, виновные приходили просить прощенія у святителя. "Онъ, говорили, проклиялъ, и у насъ падаютъ всѣ хороший лошади". Святитель былъ въ это время болѣнный и чрезъ келейника. отвѣчалъ, что онъ не проклиналъ, а Самъ Богъ наказываетъ ихъ за оскорбленіе архіерѣя; онъ же съ любовью разрѣшаетъ ихъ. Между тѣмъ здоровье Тихона видимо ослабѣвало отъ пастырскихъ забоѣ и подвиговъ, такъ какъ онъ былъ чрезвычайно дѣятельный и все принималъ къ сердцу. Ни одного праздника не оставлял онъ безъ церковной службы и безъ назиданія своей паствѣ; онъ цѣлыми ночи проводил иногда безъ сна, чтобы только копить дѣла, которыя накопились въ его канцеляріи. Все утро онъ посвящалъ рассматриванію епархіальныхъ дѣлъ и безотлагательно принималъ просителей, выслушивая каждаго съ большимъ участіемъ: вѣрующихъ увѣщавалъ къ взаимному примиренію, а иногда и строго
обращался съ виновными. После обеда, когда краткій сонъ освѣжал его силы, св. Тихонъ занимался до самой полночи нравственными сочиненіями для своей паствы и отказывал себѣ въ отдыхѣ, предпочитал ему чтеніе сочиненій св. отцевъ. Если отвлекало его отъ занятій посвященіе пребывающихъ, которыя неколи заданія добраго пастиря, онъ старался, чтобы безъ съ ними, по возможности, была краткою и душепасительною. Людямъ же бѣднымъ, въ особенности нищимъ, всегда быль къ нему доступъ; ни о чемъ онъ такъ не заботился, какъ о вспоможеніи убогимъ и утѣшеніи скорбящихъ. На Пасху и Рождество и наканунѣ всѣхъ постовъ цѣль нообыкновенно посылать подаяніе въ богодѣльни и остроги. Иногда онъ одѣвался простымъ монахомъ и по вечерамъ самъ посѣщалъ жилища убогихъ, вѣстѣ съ милостынею подавая и слово утѣшенія. Трудная ночь не позволяла ему начать узнавать добраго пастиря, но въ послѣдствіѣ нѣкоторые стали догадываться, и св. Тихонъ принужденъ быть оставить этотъ христианский обычай, а только послѣдялъ отъ себя монаховъ съ подаяніемъ, почиталъ нищихъ Христовою и своюю братію.

Постоянные труды и частыя затрудненія, при исполненіи благихъ намѣреній, способствовали къ развитію въ святителѣ Тихонѣ нервныхъ болѣзней, къ которымъ онъ склоненъ былъ съ самого дѣтства. Частая безсонница и волненіе крови, лишая его покоя, наводили на него мрачное расположение духа и даже иногда припадки ипохондрии. Тихонъ началъ чувствовать себя неспособнымъ исполнить болѣе пастырскія обязанности, а между тѣмъ его подвигала совѣсть, что отъ его душевнаго разстройства можетъ пострадать его паства, и самъ онъ подвергается страшной отвѣтственности предъ судомъ Божіимъ.
Еще въ первый годъ своего правления онъ просилъ св. Синодъ уволить его отъ епархии, потому что чувствовалъ себя больнымъ и не могъ иногда служить. Тихонъ просилъ себя келлію въ Троицкой лаврѣ, но св. Синодъ не согласился его уволить, въ надеждѣ на выздоровление. Три года спустя, онъ повторилъ свою просьбу, прося себя временнаго пребывания до излѣчения болѣзни въ Задонскомъ монастырѣ; но и на это не послѣдовало разрѣшенія. Наконецъ годъ спустя, Тихонъ обратился прямо къ Императрицѣ съ просьбою о своемъ увольненіи; на этотъ разъ она была уважена. Ему дозволили избѣгать для жительства какой-либо монастырь своей епархіи и назначено 500 рублей на содержаніе. Въ первыхъ числахъ генваря 1768 года святитель Тихонъ получилъ давно желаемый уѣздъ и немедленно простоялъ съ своими паствою, которая только четыре года съ половиною пользовалась его отеческимъ правленіемъ. Еще прежде, нежели получить увольненіе, св. Тихонъ удалился для укрепленія въ Толчевскій монастырѣ, за 40 верстъ отъ Воронежа. Расположенный посреди дремучихъ лѣсовъ, этотъ монастырь привлекъ къ себѣ вниманіе святителя своею глубокою тишиною. Святитель надѣялся, что свѣжій воздухъ и спокойствіе при сельскихъ работахъ восстановить его силы, но болотистая мѣстность оказала неблагопріятную для его здоровья. Самая густота лѣсовъ, отъ которой обитель получила название Толчей, сырость своею усилила его болѣзненные припадки. Осенью онъ почувствовалъ, до какой степени вредно для него пребываніе въ дремучихъ лѣсахъ Толчи. Притомъ же настоятель монастыря былъ зараженъ расколомъ и съ неудовольствіемъ смотрѣлъ на водвореніе у себя бывшаго своего епископа, противника раскольниковъ. Волѣ года
колебался святитель и наконец на следующий год, во время великого поста, ршлся перемнить место, избрав для своего мирного убежища благоприятную по клмату обитель Задонскую, лежащую на веселом месте, над берегом Дона. Там поселился св. Тихон навсегда, въ небольшом каменном домѣ, пристроенном къ колокольню у св. воротъ. Впрочемъ святитель Тихонъ не забывалъ и обители Толщевской: онъ иногда бѣгомъ и зимою приезжал туда на нѣсколько дней для молитвенаго уединения. „Здѣсь, говаривалъ онъ, походить на монастырь и сама монашеская уединенная жизнь, и если бы не гнилая вода, я никогда бы не подумалъ оставить это место.“ Въ Толщевскомъ монастырѣ Тихонъ чувствовалъ себя спокойнѣе духомъ, пѣлъ и читалъ на клиросѣ, бывалъ на трапезѣ съ братіей, по ночамъ обходилъ соборную церковь и становился на колѣна предъ ея дверями, воспѣвая псалмы. Клматъ Задонскій, вслѣдствіе открытой мѣстности и обилия источниковъ, былъ дѣйствительно гораздо полезнѣе для здоровья уединившагося святителя, но тутъ имъ овладѣла душевная болѣзнь: дѣятельная душа его начинала тяготиться покоямъ. По мѣрѣ укрѣпленія своихъ силъ, св. Тихонъ сталъ испытывать сердечную скорбь о своей мнимой праздности; обида времени тяготило его душу: ему казалось, что онъ совершенно бесполезенъ для общества, а между тьмъ получаетъ пенсию за прежнюю службу. Св. Тихонъ укрѣплялъ себя даже въ томъ, что приняль, хотя и на короткое время, епископский санъ, котораго не почиталъ себя достойнымъ, не исполнивъ того, что бы могъ сдѣлать къ благу своей паствы. Все эти мрачные думы волновали его сердце, и онъ часто признавался въ этомъ окружающимъ его и приезжимъ; писалъ даже къ первен-
ствовавшему тогда въ св. Синодѣ архиепископу Гавріилу, который зналъ его лично и уважалъ. Желая успокоить Тихона, Гавріилъ предложилъ ему въ управление Валдайскій Иверскій монастырь, но Тихонъ не рѣшился еще разъ перемѣнить мѣсто покоя; наконецъ мысли его успокоились. Сильно онъ боролся съ ними, иногда на цѣлыя сутки зацѣрился онъ въ келлію и никого не пускалъ къ себѣ; келейники слышали только голосъ его молитвъ. Келейникъ его пишетъ: „не разъ собирался онъ выѣхать изъ Задонскаго монастыря въ Новгородскую епархію, куда приглашалъ его митрополитъ Гавріилъ. Однажды онъ рѣшился на выѣздъ и написалъ уже прошеніе, куда слѣдуетъ“. Когда келейникъ объявилъ о томъ при встрѣчѣ уважаемому свт. Тихономъ, одному старцу Аарону, этотъ сказалъ: „что ты бьєшешься? Мать Вожій не велѣтъ ему выѣзжать отсюда“. Келейникъ передалъ эти слова святителю, который смиренно отвѣчалъ: „да и не поѣду отсюда“, и разорвалъ приготовленную уже просьбу. Такъ свои зрачныя мысли и борьбу съ ними свт. Тихонъ прекрасно описалъ въ одной статьѣ своей книги „Сокровище духовное“, подъ заглавіемъ: „вода мимотекущая“.

Рѣшившись нигдѣ не выѣзжать изъ Задонска, свт. Тихонъ съ одной стороны предался строгимъ подвигамъ иночной жизни, а съ другой наполнялъ средства и въ уединеніи быть полезнымъ Церкви и обществу. Каждый день почти онъ ходилъ въ храмъ на литургію и вечерню и самъ пѣлъ на клиросъ. Послѣ церковной службы онъ занимался большою частью писаніемъ написательныхъ сочиненій, а вечеръ посвящалъ чтенію святоотеческихъ твореній; во время обѣда келейникъ читалъ ему книги пророческія, и съ такимъ умилениемъ внималъ чтенію свя-
той труженикъ, что иногда забывалъ о пищѣ, а сидѣлъ и плакалъ. Если ему казалось, что келейникъ не понималъ того, что читалъ, святитель останавливалъ его среди чтенія, и самъ, начиная объяснять ему трудныя мѣста; особенно любилъ онъ книгу пророка Исай; цал-тьръ же всегда носить съ собою за пазухою и, зная его нанузывать, постоянно читалъ про себя псалмы, сидя въ келліи или во время прогулки. Трапеза его была самая скруная, но и туть онъ говаривалъ, какъ бы упрекая себя въ роскоши: „слава Богу, вотъ какая у меня хороная пища, а братія моя—иной бѣдный въ темницѣ сидить, иной безъ соли есть; горе мнѣ окайлиному“. Одежда Тихона была самая простая, потому что онъ хотѣлъ быть инокомъ и подвижникомъ въ полномъ смыслѣ слова и, при самомъ началѣ своего уединенія, продалъ все, что казалось ему излишнимъ,—даже карманы часы, довольствуясь одними стѣнными съ кукушкою. Спалъ онъ на коврѣ, набитомъ соломою, а вмѣсто одѣвала служилъ ему овчинный тулупъ, кратый китайкою. Дома любилъ ходить въ лаптахъ и, только выходя въ церковь, обувался въ шерстяные чулки и коты; ряса у него была лишь одна и то камлотовая; когда же еп. Тихонъ, второй преемникъ св. Тихона, подарилъ ему штофную рясу, то отшельникъ Задонскій долго отъ нея отказывался; принявъ же, позволялъ себѣ надѣвать ее только въ церковь, а по возвращеніи тотчасъ снималъ ее и даже не позволялъ келейнику бережно ее складывать. Въ коллѣ его не было никакаго убранства, кромѣ пиконъ; въ баню святитель никогда не ходилъ и не любилъ, чтобы ему прислуживали, развѣ только когда бывалъ боленъ. Ночи св. Тихонъ проводилъ безъ сна; упражненіемъ его въ ночной время были молитвы съ поклонами, при-
томъ же не холодный, но самья горячія; иногда на пѣсколько минутъ онъ приходилъ какъ бы въ изступленіе отъ воспоминанія смерти и страшнаго суда, и послѣ того вырывались изъ уста его стопы и восклицанія: Господи помилуй! Господи пощади! не погуби насъ съ беззаконіемъ нашимъ! услышь Господи! Самъ же главою ударять объ полъ. Въ полночь выходилъ въ переднюю комнату, пѣвалъ тихо и умилительно святые псалмы. Когда бывалъ въ мрачномъ настроеніи духа, пѣвалъ: благо ли, яко смирлия мя еси; когда же на душѣ святителя было легко, пѣлъ: хвалите Господа съ небесъ; пѣвалъ св. Тихонъ и другіе утѣшительные псалмы, но всегда со слезами и сердечнымъ вздоханіемъ. Только на разсвѣтѣ давалъ себѣ часа четыре покоя и еще около часа послѣ обѣда. Потомъ выходилъ на прогулку въ монастырскій садъ, но и тутъ любилъ погружаться въ богомысліе и, удаляясь куда-нибудь въ чашу деревъ, приказывалъ келейнику не тревожить его, а если нужно, то предупреждать какимъ-либо знакомъ. Случалось однажды, что келейникъ, хотя и много разъ кашлялъ, не былъ однако услышанъ Тихономъ, и засыпалъ его на колбахъ, съ поднятыми къ небу руками. Вздрогнулъ подвижникъ, холодный потъ выступилъ по его лицу, и скорбно было ему, что обнаруженъ его тайный подвизъ. Иногда онъ занимался въ саду копаніемъ грядъ, или рубилъ дрова, чтобы разбить кровь; вообще не любилъ праздности и очень огорчался, когда заставалъ своихъ келейниковъ безъ дьла. Иногда послѣ обѣда, по своей любви къ уединенію, выѣзжал онъ въ одноколкѣ на поле, или въ сосѣдній лѣсъ, въ сопровожденіи одного келейника. Любимая прогулка его была вдоль рѣки Дона къ селу Патріаршему. Въ полутерѣ верстъ отъ Задонска,
на полянѣ среди густаго лѣса, онѣ останавливался у родника свѣжей воды, который онѣ обдавалъ своими руками въ колодезь. „Мѣсто это святое и утѣшаетъ мою душу, словно рай земной!“ говоривалъ онъ келейнику. Если бывалъ одинъ, то, чтобы не оставаться празднымъ, косилъ траву для своей лошади, а иногда приглашалъ туда своихъ знакомыхъ и близкихъ и назидалъ ихъ духовною бесѣдою. Былъ и другой колодезь, за три версты отъ Задонска, который также любилъ навѣщать святитель, чтобы тамъ освѣжиться чистою водою. Св. Тихонѣ любилъ также посѣщать, за 15 верстъ отъ Задонска, село Липовку, гдѣ былъ уединенный господскій домъ, но господа Бахтѣевы не жили въ немъ. По вечерамъ жилъ онъ тамъ мѣсяца по два и болѣе; самъ отправлялъ въ домѣ вечернюю, утреню и часы; онъ соѣдѣнялъ одному изъ своихъ пріятелей, любителю безмолвія, поселиться тамъ для спасенія своей души. Душа святителя жаждала все большаго уединенія: „если бы можно, говорилъ онъ, я бы сложилъ съ себя не только этотъ сань, но и самую рясу, и, какъ простой мужикъ, пошелъ бы куда-нибудь въ пустынный монастырь, но та бѣда, что у насъ этого нельзя сдѣлать“. Часто своею мыслью онъ странствовалъ по священнымъ высотамъ Аѳоны и воображалъ себѣ подвиги своей братіи—епископовъ и самыхъ патриарховъ, которые спасались тамъ, какъ простые иноки. Если иногда на св. Тихона нападала духъ упнія, то лѣкарствомъ для его смущенной души служилъ рясоформный монахъ Стефанъ, жившій при его келліи, старецъ самый простой изъ однодворцевъ, безграмотный, но добрый. Когда Тихонъ впадалъ въ мрачное расположеніе духа: „Стефанъ!—скажетъ—пора, пора на родину, мнѣ уже наскучила жизнь, радъ бы
умереть, лишь бы не лишиться вѣчнаго блаженства", то Теофанъ прерывалъ духовныхъ слова святителя и начиная говорить свое. "Ваша! такъ звалъ онъ просвященнаго, слушай!", и просвещенный слушать номудраго Теофана и успокоивался. "Теофанъ — утѣха моя, говорилъ онъ, люблю его за простосердечіе, и за то, что никогда не бываетъ празденъ, а всегда въ трудѣ". Теофанъ плелъ лапти и портянки, и св. Тихонъ такъ любилъ его, что безъ него рѣдко садился за столъ. Но истиннымъ другомъ и сотвѣтникомъ святителя въ Задонскомъ монастырѣ былъ ехимонахъ Митрофанъ, старецъ хотя и неученый, но весьма благочестивый и строгій по жизни. Тихонъ зналъ его еще, когда управлялъ епархію, и поручалъ ему нѣкоторья человѣколюбивыя дѣла, когда хотѣлъ, чтобы они сохранились въ тайнѣ. Его руководству поручалъ онъ и юныхъ подвижниковъ, которые приходили къ нему за духовными совѣтами и до самой кончины сохранялъ къ нему постоянную привязанность. Большимъ утѣшеніемъ для уединившагося святителя служило также другое распошеніе къ нему второго его преемника Тихона. Онъ нерѣдко посѣщалъпустиннную келлію своего предшественника въ Задонскѣ, чтобы научиться отъ него духовной мудрости и получать опытная наставления по управлению епархіею. Святитель Тихонъ платилъ ему свъ своей стороны также расположеніемъ и, хотя не любилъ далеко отлучаться изъ своего уединенія, однако дважды ъздить къ нему въ Воронежъ. Чѣмъ болѣе совершенствовалась св. Тихонъ въ подвижнической жизни, тѣмъ болѣе становился строгимъ къ самому себѣ и синодѣйствовыми къ ближнимъ. По природной живости характера ему случалось иногда оскорблять другихъ, въ такомъ случаѣ онъ приходилъ къ обѣжненному, призна-
валъ себя виновнымъ и просилъ прощенія. Тѣхъ, кото-
рья еоскорбляли его, онъ прощалъ безъ просьбы съ
ихъ стороны о прощеніи. Не только неразсудительный
начтатель обители дѣйствіе святителю разныя еоскорбле-
ния, даже отъ монастырскихъ слугъителей онъ терпѣлъ
много. Иногда прохаживался онъ по монастырю, когда
они работали, и случалось, что они смѣялись въ слѣдѣ
ему. Но онъ какъ будто ничего не слышитъ, а послѣ
скажетъ: „такъ Богу угодно, что и слуги еостятся
надо мною, я и достоинъ того за грѣхи моя“. Въ таки-
хъ случаяхъ онъ часто говорилъ: „прошеніе лучше
мщенія“ Разъ сидѣлъ онъ на крыльцѣ своей келліи и
боролся съ помышленіями самомнѣній, которыя упорно на-
падали на его душу. Вдругъ подбуджалъ къ нему юро-
динный, окруженный мальчиками, и ударилъ его по щекѣ,
сказавъ ему на ухо: „не высокоуно!“ „Въ тѣ же минуту,
говорить святитель, я почувствовалъ, что бясь высоко-
умилъ отсутствовать отъ меня“. За такое вречество св. 
Тихонъ положилъ выдавать юродивому каждый день по 3
конфійки и выдавалъ до самой своей смерти.

Совершенно успокоившись въ своихъ мысляхъ и осво-
бодившись отъ мучившихъ его сомнѣній и страстей, св.
Тихонъ рѣшился посвятить всего себя служенію на пользу
Церкви и общества. Все свободное отъ молитвы и под-
виговъ время онъ посвящалъ дѣламъ милосердія и со-
страданія къ ближнимъ. Бывая почти на каждой службѣ
въ церкви, св. Тихонъ, по выходѣ изъ ней, останавли-
вался на дворѣ и на крыльцѣ келліи, вступалъ въ разго-
воры съ монастырскою братіею, съ послушниками и бы-
вавшими простыми богомольцами, допускалъ всѣхъ къ
благословенію, а между разговорами увѣщевалъ ихъ чаще
приходить въ церковь. Въ особенности святитель ла-
скаль детей, стараясь привучать ихъ къ церкви; и въ будни, и въ праздник, при выходѣ святителей изъ храма, его окружали дѣти и высть съ нимъ входили въ его келлию; войдутъ, положать три поклона и громко скажутъ, во его наставлении: ,,слава Тебѣ, Воже нашъ, слава Тебѣ!" Послѣ этого, онъ училъ ихъ молиться Богу: возрастныхъ заставлялъ твердить молитву Господню, а малолѣтнихъ привучалъ произносить хотя краткія прошенія: ,,Господи помилуй; слава Тебѣ Господи; Иисусе, Сыне Божій, помилуй насъ; Превозстаніе Богородица, спаси насъ!" ,,Вотъ хорошо дѣти!" скажетъ онъ, поглаждитъ ихъ по головѣ, дасть имъ по копѣйкѣ, а въ лѣтнее время по яблоку. Нищихъ, которыхъ также всегда стекалось къ нему множество, святитель Тихонъ иногда самъ, иногда же чрезъ келейниковъ, отдѣлялъ милостыню или на дворѣ, или на крыльца своей келліи. Въ это же время т. е. предъ обѣдомъ, а иногда и послѣ вечерни, онъ принималъ прихожихъ къ нему знакомыхъ и подолгу бесѣдовалъ съ ними. Когда онъ былъ здоровъ, разговоръ его былъ живой и быстрый. Онъ приспосаблялъ его къ состоянію, званію и обстоятельствамъ посѣтителей; съ молодыми, напримѣръ, разговаривалъ объ опасностяхъ страсти и свѣтскихъ обхожденій; съ старыми о совершенномъ отреченіи отъ мира, о богобоязненномъ воспитаніи дѣтей; съ дѣтми о почитаніи родителей. Но преимущенно св. Тихонъ любилъ бесѣдовать съ простымъ народомъ и въ особенности, когда эти люди не узнавали его подъ простымъ одѣяніемъ инока. Встрѣчая ихъ на дворѣ или у крыльца, онъ заводилъ съ ними простодушный разговоръ, сажалъ около себя, расчищавъ каждаго сперва объ ихъ работахъ и дѣлахъ, а старшихъ о прежнихъ происшествіяхъ, потому о хозяйственныхъ вы-
годахъ и невыгодахъ, о нуждахъ, объ общественныхъ повинностяхъ. Для каждаго у него было назидательное слово: унылыхъ онъ ободрялъ, печальныхъ утѣшалъ, безъ-помощнымъ帮忙алъ. Принимь собесѣдники—просто-людины, считая его за простаго инока, въ свободномъ разговорѣ часто открывали ему то, чего бы подробно не осмѣлились и сказать, если бы знали его санъ. Всѣд-ствіе этого св. Тихонъ имѣлъ возможность оказывать по- мощь истинно бѣднымъ, и на самомъ дѣлѣ нуждающимся, а не притворщикамъ. Всю почти свою ежегодную пен-сію онъ употреблялъ на всепомощенствованіе бѣднымъ, оставляя для себя лишь самую незначительную часть. Бѣдные, слыша о его милосердіи, стекались къ нему со всѣхъ сторонъ, высказывая ему свои нужды и просили помощи, которую непремѣнно отъ него и получали. Когда, случалось, что кто-либо изъ сосѣдныхъ крестьянъ пострада-далъ отъ неурожая или отъ пожара, добрый пастырь давалъ ему, по возможности, пособіе деньгами; разорен-нымъ отъ худаго управления крестьянамъ онъ покупалъ скотъ, земледѣльческія орудія и хлѣба на посѣѣ. Если же кто изъ богомольцевъ дорогого заболѣвалъ, то св. Ти-хонъ принималъ его въ свои келліи и держалъ до вы-здоровленія, а имѣя посылалъ на домъ пищу и лѣкар-ства; никто изъ больныхъ монаховъ монастыря не оста-вался безъ его призрѣнія. Не только людямъ простымъ онъ оказывалъ помощь, но призиралъ сиротъ и изъ дво-рянскаго званія и не отказывалъ въ деньгахъ для во-спитанія благородныхъ дѣвицъ. Пользуясь общимъ ува-женіемъ, св. Тихонъ ходатайствовалъ иногда въ судахъ за притѣснѣемыхъ и давалъ отъ себя просительныхъ писемъ, которая въ большинствѣ случаевъ имѣли благопріятное влияніе. Въ этомъ отношеніи особенно достопѣнъ внима-
нія примѣръ его ходатайства за двухъ родныхъ братьевъ, служившихъ причетниками въ приходской церкви Задонска. Они отданы были по-наррасну въ солдаты; послѣ нихъ остались въ крайней нищетѣ маты-старуха, жены и девять малолѣтнихъ дѣтей. Святитель Тихонъ, прогуливаясь однажды въ монастырской рощѣ, нашелъ все это семейство въ горькихъ слезахъ и, неудовольствовавшись однимъ денежнымъ пособіемъ, рѣшился за нихъ ходатайствовать. Онъ собралъ о нихъ вѣрныхъ священникъ и нацьжалъ отъ лица малолѣтнихъ просьбу въ св. Силодъ; въ то же время нарочно отправилъ въ столицу одного изъ своихъ келейниковъ съ письмомъ къ митрополиту Гавріилу. По его ходатайству дѣло было вытребовано опять, и, при новомъ обсужденіи, отмѣнень строгий приговоръ: оба причетника были возвращены къ своимъ семействамъ.

Не одинъ Задонскъ, но и сосѣдній городъ Елецъ былъ предметомъ отеческихъ заботъ св. Тихона: Елецъ онъ любилъ и за благочестіе жителей называлъ его Сіономъ. Когда въ 1769 году Елецъ погорѣлъ, то св. Тихонъ самъ тѣсnilъ въ Воронежъ и Острогожскъ для сбора поданій пострадавшихъ отъ пожара. Часто посылалъ онъ въ Елецъ своего келейника съ тайною мисеюю въ богатырскій и тюремы. Иногда въ торговые дни посланный его вступалъ въ разговоръ на городской площади съ пріѣзжавшими на торгъ крестьянами, разводя объ ихъ нуждахъ, закупая у нуждающихся хлѣбъ и, выдавъ имъ часто денегъ какъ бы въ задатокъ, самъ скрывался. Если не доставало у добраго пастыря денегъ на подаяніе, то онъ выписывалъ ихъ у благотворителей, или же продавалъ тѣ изъ своихъ вещей, которыя ему казались не нужными. Постояннымъ предметомъ его состра-
дания были заключенные в тюрьмах; так как Задонск еще не был тогда уездным городом, то святитель посещал с этойю целью соседний Елец. Обыкновенно вечером он подъезжал к городу и, оставив свою повозку за рекою Сосною, пешком поднимался на высокую Елецкую гору, прямо к тюрьмам. Заключенные встречали его, какъ отца, и онъ радушно садился между ними будто въ кругу семьи, разговаривая каждаго о его винѣ и старался пробудить въ немъ раскаяніе, или внушить терпѣніе для перенесенія своей участіи. Когда же Задонскъ былъ сдѣланъ въ 1779 году уѣзднымъ городомъ, то св. Тихонъ могъ доставлять утѣшеніе узникамъ, не выходя изъ своей обители: по недостатку городскихъ строений, больницы и тюремъ первоначально были помѣщены въ монастырскихъ здѣніяхъ. Тамъ вполне могла удовлетвориться человѣколюбивая душа его заботами о несчастныхъ, и онъ по цѣлымъ часамъ просиживалъ или у постеля больнаго, или въ затворѣ узника. Благотворительность св. Тихона простиралась и на другія мѣста и губерніи, кроме Воронежской. Въ городѣ Липкахъ, Орловской губерніи, святитель устроилъ богадельню при Георгіевской церкви, существующую и донынѣ подъ вѣдѣніемъ соборнаго протоіерея. Не забывая святитель и своей родины: онъ посыпалъ въ Валдайскій уѣздъ своего келейника для раздачи милостыни по убогимъ, посылая онъ въпомощество своею келейникомъ и своимъ братьямъ, и тотъ отдалъ „брату Ефиму 5 рублей, а другому брату Петру, который жилъ въ Новгородѣ, 10 рублей“.

Изрѣдка онъ оставлялъ обитель для посвященія сосѣднихъ помѣщиковъ и купцовъ, между которыми онъ имѣлъ много близкихъ и друзей, у которыхъ онъ гостилъ по
сутках и более. Случалось большиею частью так, что присутствтвие его было необходимо для того семейства или дома, куда онъ пріѣзжалъ, такъ что безъ этого они сами хотѣли бы призвать его; это случалось большею частью при раздорахъ семействъ, при раздѣлѣ имѣнія, при разлѣдахъ дѣтей съ родителями. Поэтому каждый приѣздъ его считался семейнымъ праздникомъ и, если бывали какія-либо неудовольствія, то всѣ они умиротворялись краткимъ его словомъ; его встрѣчали, какъ ангела, и, онъ оставлялъ въ домѣ миръ и любовь. Вообще для мнѣніхъ изъ окрестныхъ помѣщиковъ и купцовъ св. Тихонъ былъ усерднымъ учителемъ. „Компаний развращен-ныхъ берегись, какъ моровой язвы, писалъ онъ одному молодому дворянину, не скоро узнаешь отъ нихъ язву на себѣ, но почувствуешь несравненно вреднѣйшую, не-жели моровая язва дѣласть“. Строго обличалъ святитель женъ за богатыя парыды и богачей за усилившавшуюся роскошъ. Послѣ увѣшаній святителя многие изъ людей развѣянныхъ разставались съ худыми примѣтами, когда же иные вновь впадали въ грѣхъ, то вразумляли были казнями Вожѣнми. Однѣй помѣщикъ, по убѣжденію святителя, разстался съ страстью къ ласовой охотѣ, но по-томъ пристранился къ картежной игрѣ, и за это былъ наказанъ: у него утонулъ сынъ. Это такъ поразило его, что онъ бросилъ карты и роскошь и остальную жизнь провелъ, какъ добрый христіанинъ. Случалось, впрочемъ, что св. Тихонъ бывалъ и недоволенъ своими посвящени-ями друзей и горько послѣ рассказывалъ; это бывало по- слѣ такихъ посвященій, когда святителя вовлекали въ неприятные разговоры и сужденія, въ особенности же, когда его благочестиивый слухъ оскорбился различными дозволенными въ обществѣ двусмысленными разговорами,
разказывают о худых делах других, пересудами близких и превратными понятиями о вещах. Опровержая и обличая различных лиц, святитель передко затрагивал самолюбие других и доводил их до гнезда. Однажды св. Тихонъ вступилъ въ словопрение съ однимъ богатымъ помѣщикомъ, воспитаннымъ въ безнравственности и певрѣйнъ милювскаго столетія; святитель ждалъ обратить его на путь истинный. Помѣщикъ разгорячился и выходилъ изъ себя, а св. Тихонъ напротивъ кротко представляя ему неопровержимую истину, и чѣмъ болѣе горячился помѣщикъ, тѣмъ кротче разсуждалъ святитель. Но самая кротость святителя еще болѣе раздражала помѣщика, и въ порывѣ ярости онъ ударилъ св. Тихона по щекѣ. Что же святѣлъ? Онъ уѣхалъ въ ноги своему оскорбителю и сказалъ: „простите меня, Божа ради, что я ввелъ васъ въ искушеніе!“ Тогда только пришелъ въ себя запальчивый помѣщикъ: въ свою очередь онъ бросился въ ноги святителю, просил прощенія и съ того времени совершенно измѣнилъ свой образъ мыслей. Просьбы святителя и его благочестивыя и душепсоластильная бесѣды способствовали тому, что нѣкоторые оставляли свѣтскую жизнь и ея удовольствія и поступали въ монастырь; святитель съ особенной любовью заботился о такихъ лицахъ. Сынъ богатаго помѣщика, Вѣхтѣева, Никандръ Алексѣевичъ, съ юности любивший Тихона, напутствующимъ благословеніемъ этого святителя, поступилъ—было въ военную службу, и оскорбъ оставилъ ея и рѣшился поступить въ монастырь. Но отецъ не хотелъ и слышать о томъ; онъ заперъ сына въ верхнемъ этажѣ дома и прервалъ его сношенія съ св. Тихономъ. Такъ прошло два года; наконецъ, будучи въ силахъ переносить такого тягостнаго положенія, Никандръ Алексѣ-
евичь однажды ночью ушел изъ родительского дома. Святитель, встретив его на берегу Дона, сказал: „я чувствовал, что нынѣшнюю ночь вы оставите родителей, запелъ за Митрофаномъ, чтобы встрѣтить вась, не бойтесь; хотя и будутъ вась искать, но вы останетесь въ оградѣ Христовой“. Придя въ келлию о. Митрофана, Тихонъ приказал напоить чаемъ Никандра Алексѣевича и за тѣмъ скрыть его, гдѣ знаете; о. Митрофанъ отвелъ его въ пещеру, бывшую подъ келліей. Отецъ съ гнѣвомъ приѣзжалъ въ монастырь; онъ жаловался губернатору и архієрею, который едва уговорилъ его успокоиться. „Опасно. говорилъ онъ отцу, оскорблять праведника; у васъ есть еще два сына, поэтому пусть этотъ служитъ Царю небесному“. Такъ Никандръ Алексѣевичъ остался въ обители Задонской, гдѣ прожилъ въ подвигахъ сорокъ лѣтъ и умеръ 1813 года.

Съ особенной ревностью и усердіемъ дѣйствовалъ святитель Тихонъ на раскольниковъ и старался примирить ихъ съ церковью. Онъ говорилъ, что желаетъ всѣмъ спасенія не только раскольниковъ, но и не вѣрующихъ въ Иисуса Христа туркамъ, евреямъ: пусть всѣ получать вѣчное блаженство. Ещё при самомъ началѣ жительства Тихона въ Задонскѣ раскольники, долго искали себѣ архіерея на Востокѣ, наслышавшись о святой жизни Тихона, а можетъ быть и о томъ, что онъ скорбить о прежней своей паствырской дѣятельности, предлагали ему быть у нихъ епископомъ. Но ревнитель православія съ презрѣніемъ отвергъ предложеніе и сказалъ: „какіе пустые темные люди!“ Не смотря на это, и вслѣдствіи святитель продолжалъ пользоваться уваженіемъ раскольниковъ, которые часто приходили къ нему за вразумленіемъ. Одинъ ревностный священникъ привезъ къ св. Тихону для увѣ-
щанія п'есколькихъ донскихъ раскольниковъ. Святитель вразумилъ ихъ и убѣдилъ для большаго утвержденія въ истинѣ бхать въ Петербургъ къ митрополиту Гавриилу; убѣжденныя этимъ послѣднимъ, они возвратились чадами св. Церкви. Тихонъ пришелъ въ восторгъ, обнялъ ихъ и говорилъ: "да возрадуется душа моя о Господѣ, яко оборвѣтъ овцы погибнія; слава Богу, слава Богу за Его благость къ намъ!" Онъ благословилъ ихъ иконами и далъ имъ въ назиданіе п'есколько тетрадей своихъ сочинений.

Св. Тихонъ питалъ сердца людей и успокаивалъ ихъ души не только своими изустными словами, но и своими письменными наставлениями и сочиненіями. Это между прочимъ успокоивало и его собственную душу, по времени смущавшуюся мыслью о раннемъ покое. Всѣ лучнія его творенія написаны имъ на покое: на другой годъ своего уединенія святитель предпринималъ написать пространное сочиненіе "о истинномъ христианствѣ", въ шести книгахъ, которое и написалъ въ теченіи двухъ лѣтъ. Это есть полная система нравственнаго богословія, которую св. Тихонъ назвалъ большую частью изъ заисокъ, какія онъ составлялъ еще въ бытность свою ректоромъ Тверской семинаріи. Послѣ книги "о истинномъ христианствѣ" св. Тихонъ занялся другимъ обширнымъ сочиненіемъ, въ четырехъ частяхъ, подъ названиемъ: "сокровище духовное, отъ мира собираваемое", въ которомъ записалъ многие назидательные случаи изъ собственной жизни, относя ихъ по смиренію къ другимъ лицамъ. Въ промежуткѣ между двумя этими сочиненіями, св. Тихонъ написалъ еще такъ называемая "писемъ келейная", въ которыхъ заключается много мыслей догматическаго и нравственнаго характера. Кромѣ того, онъ велъ пере-
писку съ помѣщиками и купцами о душевномъ спасеніи. Хотя самъ Тихонъ не позволялъ себѣ открыто проповѣдывать въ храмѣ, какъ уже оставившій епархію, однако желалъ, чтобы народъ пользовался его наставленіемъ; съ этого цѣла онъ сочинялъ краткія поученія, которыя приказывалъ читать въ монастырской церкви. Онъ наблюдалъ также, чтобы непремѣнно были читаемы въ праздники поученія, изданная отъ св. Синода для народа, и побуждалъ къ тому настоятеля Задонской обители.

По мѣрѣ умноженія лѣтъ жизни святитель Тихонъ болѣе и болѣе увеличивалъ свои подвиги, приготовляя себя къ блаженной вѣчности, такъ что всѣдствіе такихъ подвиговъ самоотреченія и любви къ ближнимъ душа святителя возвысилась до созерцаній небесныхъ и до просвѣщенія будущаго. Въ 1778 году въ тонкомъ снѣ ему было такое видѣніе: Божия матерь стояла на облакахъ и около нея ап.Петръ и Павелъ; самъ Тихонъ на колѣнахъ просилъ Богоматерь о продолженіи милости къ миру. На это ап. Петръ громко сказалъ: „егда рекуть миръ и утвержденіе, тогда нададеть на нихъ внезапно всегубительство“. Святитель проснулся въ трепетѣ и слезахъ. Въ слѣдующемъ году онъ опять видѣлъ Богоматерь на воздухѣ и около нея пѣсколько лицъ; онъ упалъ на колѣна, и около него шили на колѣна четверо одѣтыхъ въ бѣлую одежду; онъ просилъ Пречистую за кого-то, чтобы тѣмъ не удалялся отъ него. Въ городица отвѣчала: „будетъ по твоей просьбѣ“. Когда былъ полученъ манифест о рождении велик. князя Александра Павловича, св. Тихонъ, въ разговорѣ съ другомъ своимъ Вехтѣвымъ, предсказалъ многое, что сбылось при Александрѣ 1-мѣ. Въ 1812 году, когда Наполеонъ только-что вступилъ въ Россію, Никандръ Алексѣевичъ со словъ св. Тихона го-
ворил, что Голиаф погибнет, а Россия восторжествует. Раз св. Тихонъ ходилъ по саду и вдругъ остановился. сталь на колѣна, приложилъ руки къ сердцу, устремилъ глаза къ небу, какъ-бы что видѣлъ тамъ, лице его измѣнилось и просвѣтлѣло. Все это видѣлъ звонарь съ колокольни и, въ страхѣ прибѣжавъ, рассказалъ монахамъ о видѣніи; тѣ послѣдніи на колокольню, но Тихонъ уже покойно ходилъ по саду. Подобныя явленія бывали и въ келліи, по святителю запрещалъ келейникамъ говорить о томъ. За три года до кончины каждый день онъ молился: „сажи мнѣ, Господи, кончну мою“. И тихій голосъ на утренней зарѣ сказалъ: „въ день недѣльный“. Въ томъ же году онъ видѣлъ во снѣ прекрасный лугъ и на немъ чудный палаты, хотѣлъ войти въ двери, но ему сказали: „черезъ три года можешь войти, а теперь потрудись“. После этого видѣнія св. Тихонъ безпокоюно заключился въ своей келліи, совершенно устраняясь отъ мира, и принимать къ себѣ только рѣдкихъ друзей. Многолюдство возрастающаго города около обители начинало тяготить святителя, тѣмъ болѣе, что келліи его находились у самыхъ воротъ, и на пути въ церковь безпредѣйно встрѣчался народъ. Сначала онъ пересталъ выходить только въ праздничные дни, а потомъ уже и въ будни дни не сталъ ходить. Здоровье его отъ старости и подвиговъ замѣтно разстроилось, первые припадки умножились и причинили ему безсонницу и даже обмороки. Въ 1779 г., въ праздникъ Рождества Христова, св. Тихонъ послѣдній разъ былъ въ церкви. По прочтѣніи евангелія, Тихонъ сказалъ келейнику: „пойди вперед и очисти мнѣ дорогу“; пос тояя немного на сѣверной сторонѣ храма, онъ опять возвратился въ церковь, чтобы сослужить литургію. При
выходи, народ тянулся к нему за благословением, что еще более утомило его; он едва мог дойти до своей келлии и велел запереть двери. С этого дня святитель уже нигде не выходил, развив только на задние крыльца, чтобы небольшое подышать свежим воздухом. Кромё всех близких знакомых и духовных лиц, никого не допускал к себе, а если кого и принимал, то лишь на короткое время, даже с келейниками говорил только необходимое. Но бедные и нуждающиеся по прежнему приходили к нему за милостыней и по прежнему получали ее, хотя и заочно. Избывая однако посвящений, св. Тихон не отказывал никому в совети и, если кто прибегал к нему за назидательным словом, никогда не ленился отвечать письменно; такая почти постоянная переписка продолжалась до конца его жизни. Особенно он скорбели, если слышал, что кто-либо из его друзей без его руководительства начинал ослабывать в добродетельной жизни; с болезненного брата он старался вразумить таких, лишая их о страшном судьбе.

Больше, нежели за год до кончины, святителю представилось однажды во сне, что он стоит в придворной церкви Задонского монастыря; знакомый священник вынес из алтаря в царские двери младенца под покровом. Тихон подошел и поклонился младенцу в правую щеку, а младенец ударил его в лоб. Проснувшись, святитель почувствовал, оттого, что левой щеки, левой ноги и трясение левой руки; эту болезнь он принял с радостью, как посланное ему свыше напутствие к вечною жизни. В другой разъ, не задолго до своей кончины, святитель видел во сне высокую и крутую лестницу и услышал повеление выходить по
нёй. „Я, разказывал Тихонъ своему другу Космѣ, сначала боялся своей слабости; но, когда сталъ входить, народъ, стоявший около лѣстницы, казалось, подсаживалъ меня все выше и выше—къ самымъ облакамъ“. Косма объяснилъ ему, что это означаетъ его таинственное восхождение въ царство небесное. Святый со слезами сказалъ: „я и самъ тоже думаю,—чувствую близость кончины“.

Завѣщеніе его было уже написано за полтора года до смерти, все оно было исполнено выраженіемъ живѣйшей благодарности Господу. Свои сочиненія, надъ которыми трудился въ уединеніи, въ шестнадцати частяхъ, онъ поручалъ своему келейнику Іоанну отвезти въ св. Синодъ. Краткою запискою онъ отказывалъ убогія свои вещи бѣднымъ; распорядился также о своемъ погробеніи, чтобы его похоронили въ крашениной рясѣ и архіерейской мантии, съ малымъ омофоромъ и панагіою, въ клобукѣ, а не въ митрѣ. Но по слабости своей онъ уже не въ силахъ былъ подписать этой записки предъ своей кончиною, а только приложилъ въ удостовѣреніе свою печать. Рѣдкую недѣлю святитель пропускалъ безъ причастія святыхъ Тайнъ, а въ послѣднюю недѣлю своей жизни причащался дважды и за три дня самъ предсказывалъ о своей кончины. Въ тотъ же день онъ позволилъ приходить къ себѣ всѣмъ, желавшимъ его видѣть, и со всѣми прощался, благословляя ихъ вести христіанскую жизнь. Нѣкоторые изъ его друзей день и ночь сидѣли у болѣзненнаго о дѣла его, взывая къ нему: „на кого ты насъ покидаешь и къ кому прибѣгнемъ за помощью?“ Онъ безмолвно указывалъ пять на икону распятаго Спасителя. За день до кончины, чувствуя онѣмѣніе языка, святитель Тихонъ не велѣлъ уже никого пускать къ себѣ. Вечеромъ, наканунѣ его смерти, игу-
мень Сamuиль пришель спросить умирающего: „не будь ли от него какого приказания?“ Святитель отвечал отрицательно и тихо сказал келейнику, чтобы его уже больше не тревожили, так как ему хочется последния минуты посвятить молитвам. В полнолуние святителю сделалось очень трудно, и он послал просить чередного иеромонаха пораньше отслужить литургию: ему хотелось еще раз уробоиться св. Танис, но просьба его не была исполнена, а между тем он стал видимо изнемогать и легать спокойно с закрытыми глазами. В исходе шестого часа, когда кончилась утрени, умирающий святитель открыл на минуту глаза, чтобы уже на визи их закрыть. Это было на рассвете 13 августа 1783 года. Только четверо келейников присутствовали при кончине св. Тихона. Монастырская братия была еще в церкви; даже друг его, ехимонах Митрофан, не был при нем в смертный час, не ожидая столь скорой кончины; а игумень Самуиль, накануне просивший предупредить его о приближении кончины святителя, так крепко заснув, что его не могли пробудить. Таким образом праведному мужу суждено было скончаться на руках своих близких друзей в том глубоком уединении, какого он желал. Св. Тихон окончил свою многотрудную жизнь на 59 году от рождения.

Лишь только весть о кончине святителя разнеслась по городу и окрестными селениям, обитель наполнилась народом, и громкий плач по усопшему святителю слышался быть всюду; особенно же сильно плакали монахи и убогие, потеряяшие в святителе Тихоне своего питателя. До самого дня погребения множество поселян и городских жителей изъ Ельца и Воронежа привезали в обитель и требовали панихида надъ усопшимъ,
такъ что не доставало іеромонаховъ для службы. Лучшим свидѣтельствомъ благочестія усопшаго святителя служило то, что послѣ него осталось только 14 рублей, которыхъ не достало-бы для расходовъ при погребеніи. Хотя гробъ былъ купленъ ев. Тихономъ еще при жизни, но онъ оказался слишкомъ малъ; поэтому слѣдки купцы сдѣлали новый, обитый чернымъ плисомъ. Самое облаченіе, въ которомъ св. Тихонъ завѣщалъ похоронить себя, на четвертый день послѣ его кончины было замѣчено другимъ, которое пришло епископъ воронежскій, Тихонъ 3-й: онъ хотелъ положить своего предстоятеля въ полномъ облаченіи, какъ подобало архиерею. Вѣдь тотъ же день тѣло св. Тихона было перенесено въ соборную монастырскую церковь, гдѣ оно простояло до отпѣванія еще трое сутокъ. 20-го августа проезжавший Тихонъ 3-й, еп. воронежскій, совершилъ отпѣваніе тѣла святителя. Тихона и сказалъ на усопшемъ надгробное слово, въ которомъ краснорѣчиво изобразилъ весь настъ освѣдомленнымъ собравшимся святителя своего предстоятеля. Онъ призывалъ къ соучастью и пользовавшихся его венчественною милостынею, и назидавшихся его поучительнымъ словомъ, призывалъ всеобщую смирнѣйшую, узниковъ и больныхъ,—всѣхъ призывалъ къ плачу о томъ, кто былъ окончный для страдающихъ, одежду для нагихъ, утѣху для скорбящихъ и врачѣмъ недуговъ душевныхъ и тѣлесныхъ. Послѣднее слово, которымъ онъ завѣчилъ надгробную рѣчь, было уже какъ бы предчувствіе будущей славы усопшаго: "о мужѣ праведный! предстоя нищѣ предъ престоломъ всѣ-благачаго Бога, помяни и насть, любящихъ и почитающихъ тебя!" Предъ послѣднимъ цѣлование было прочтено въ слухъ всего народа духовное завѣщаніе святителя Тихона, которое начиналось словами: "слава Богу о
всемь" и, по исчислении всѣхъ благодарній Вожіихъ къ святителю, оканчивалось тѣми же словами. Въ этомъ завѣщаніи Тихонъ, приглашая всѣхъ молиться о себѣ, смиренно просил себѣ и прощенія у тѣхъ, кого онъ обидѣлъ. "Простите, возлюбленные, и помнайте Тихона", — такъ оканчивалось завѣщаніе, и эти простые слова возводили еще большій плачъ. Не къ церковному порогу,— тамъ, гдѣ св. Тихонъ смиренно избралъ себѣ могилу, но подъ алтарь соборной церкви перенесено было священниками тѣло Тихона въ нарочито приготовленный склепъ. Этотъ склепъ въ послѣдствіи былъ украшенъ игуменомъ Задонскаго монастыря Тимоѳеемъ, и на немъ была положена скромная надпись, составленная еп. Тихономъ 3-мъ воронежскимъ: "Здѣсь скончался 1783 года, августа 13 дня, преосвященный Тихонъ епископъ, прежде бывшій Кесаревскій, а потомъ Воронежскій, роджденный 1724 года, епископствовавшій съ 13 мая 1761 года, пребывшій на обѣщаніи съ 1767 года по смерть, показавшій образъ добрѣдѣтели: словомъ, житіемъ, любовью, духомъ, вѣрою, чистотою. 1783 года августа 20 погребенъ здѣсь".

Въ 1842 году, по случаю сооруженія въ Задонскомъ монастырѣ новаго храма въ честь Владимірской иконы Божіей Матери, встрѣтилась надобность разобрать ветхій каменный храмъ и алтарь, подъ которыми въ склепѣ былъ погребенъ св. Тихонъ, и перенести гробъ его для удобства въ другое мѣсто. При этомъ случаѣ оказалось, что склепъ, подъ которымъ почивалъ святитель, отъ давности времени обвалился, гробовая крышка раздавлена кирпичами, и самый гробъ близокъ къ разрушению; между тѣмъ архіерейское облажение, въ которомъ былъ погребенъ св. Тихонъ, не смотря на 63-хъ лѣтніе пребываніе въ сырости мѣстѣ, найдено цѣлымъ и даже мало измѣннѣ-
пимся в своем цвете, а тело святителя оборотено неглубинам и пребывающим в том положении и виду, в каком почищают угодники Божии в Киево-Печерской лавре. Вселенствее этого тело святителя положено в новую гробницу и поставлено в теплой монастырской церкви. Об этом тогда же покойный архиепископ воронежский Антоний два раза доносил св. Синоду, доводя вмеше с тьм до его свидетельства о многих чудесных испытаниях, совершавшихся над разными лицами при молитвенному призывании святителя Тихона. Вмеште со вторым доносением св. Синоду преосвященный Антоний за несть часовъ до своей кончины, послѣдованной 20 декабря 1846 года, подписалъ письмо на Высочайшее имя императора Николая Павловича, въ каковымъ письмѣ свидѣтельствовали архиерейскою совѣстю, что, по особому внушению, взыываютъ себѣ въ священныя долги довести до Высочайшаго свидѣтельства о чудесахъ, совершавшихся при гробѣ святителя Тихона, а также о всеобщемъ „сладостномъ и притрепетномъ желаніи“ стекающихся изъ отдаленныхъ мѣстъ въ За- донск многочисленныхъ богомольцевъ. „Да явится будетъ предъ глазами всѣхъ этотъ великий святительныя вѣры и добрыхъ дѣйствъ, лежащій теперь подъ снудомъ“. Въ послѣдующее за тьмъ время, хотя и не поступало отъ епархіальнаго начальства никакихъ формальныхъ доносеній по этому предмету, но изъ частныхъ свидѣтельствъ было известно, что благодарныя знаменія и чудеса продолжались и что въ православномъ народѣ все болѣе и болѣе возрастала и утверждалась увѣренность въ святости блаженно почищающаго святителя Тихона. Въ началѣ же 1860 года преосвященный воронежскій Иосифъ подтвердилъ всѣ прежнія доносенія своего предмѣстника; вмѣстѣ
съ тѣмъ засвидѣтельствовалъ, что еще въ самое недавнее время совершались чудесные исцѣленія при гробѣ святителя Тихона, и что многія лица неоднократно выражали ему, преосвященному Иосифу, всеобщее желаніе объ открытии мощей этого блаженного святителя. При этомъ преосвященнымъ Иосифомъ доставлены были собственоручныя показанія иконъ, находящихся въ Задонскомъ монастырѣ съ 1846 года, и засвидѣтельствованныя копіи съ записки подробнаго священія о чудесахъ святителя Тихона. Всѣ эти документы, вместе съ отзывомъ воронежскаго преосвященнаго, послѣдние были на Высочайшее вождѣніе Государя Императора. Всѣдствіе чего ближайшее обслѣдованіе дѣла было возложено на преосвященнаго митрополита кievскаго (нынѣ новгородскаго и санктпетербургскаго) Исидора, мѣстнаго преосвященнаго архіепископа Иосифа и московскаго Покровскаго монастыря архимандрита Пансія, которые, присоединивъ къ себѣ двѣхъ лицъ изъ задонскаго духовенства, пользующихся по своей безукоризненной жизни общимъ довѣріемъ, и двѣхъ иеромонаховъ Задонскаго монастыря, извѣстныхъ по своему благочестію, вскрыли гробницу святителя Тихона. По освидѣтельствованіи оной найдено было, что тѣло святителя Тихона, по благодати Божіей, сохранилось нетленнымъ, и архіерейское облаченіе, въ которомъ было положено святитель, также осталось въ целостности, не смотря на сырость могилы. Независимо отъ этого освидѣтельствованія, преосвященные Исидоръ и Иосифъ, вместе съ другими означенными духовными лицами, получили показанія разныхъ лицъ, засвидѣтельствованныхъ подъ приtextarea, что изъ нихъ одинъ на себѣ, а другіе на своихъ сродникахъ испытывали чудесныя исцѣленія заступленіемъ святителя, при молитвѣнномъ призываніи
благодатной его помощи. Таких событий, с 1820 г. до января 1861 года, обследовано ими 48, из числа которых 19 были в свое время внесены в особо введенния при Задонском монастырь книги. Св. Синодъ, разсмотрѣвъ во всей подробности и со всевозможнымъ тщаниемъ все вышеизложенная обстоятельства, пришелъ къ полному убѣжденію въ истинѣ неплѣнія тѣла святителя Тихона и въ достовѣрности чудесъ, совершающихся чрезъ него; вслѣдствіе этого и подносили Его Императорскому Величеству всеподданнѣйший докладъ, въ которомъ изъяснилось слѣдующее: 1) Во благоуханіи святыхъ почищенія Тихона, епископа воронежскаго, признать въ ликѣ святыхъ, благодатию Вожией прославленныхъ, а неплѣнное тѣло его—св. мощами. 2) Изнеся оныя съ подобающею честью изъ Богородице-Рождественской церкви, гдѣ погребены покоятся, въ главный Богородицкій соборъ, положить въ приличномъ и открытомъ мѣстѣ для общаго поклоненія. 3) Службу святителю Тихону составить особую *), а до времени составленія таковой отправлять ему общую службу святителямъ; память же святителя праздновать какъ въ день преставленія его, 13-го августа, такъ и въ день, который Его Императорскому Величеству благоугодно будетъ назначенъ для открытия мощей святителя. 4) Объявить объ этомъ во всенародное извѣстіе указами Синода**. При этомъ докладѣ были представлены на Монаршее усмотрѣніе подлинный актѣ свидѣтельства о мощахъ святителя Тихона и описание случаевъ чудодѣйственной помощи прибѣгавшимъ въ болѣзняхъ и несчастіяхъ къ его заступленію. На означенному докладѣ Си-

*) Служба особая святителю и чудотворцу Тихону составлена покойнымъ профессоромъ Московскѣй Духовной Академіи, Петромъ Симоновичемъ Казанскимъ.

**) При этомъ указаніи на Монаршее усмотрѣніе даны указы Синода.
нада Государь Императоръ собственноручно соизволилъ написать: „согласенъ съ мнѣніемъ Святѣйшаго Синода“. Въесть объ открытіи святыхъ мощей святителя Тихона привлекла къ этому времени въ Задонскъ изъ разныхъ мѣстъ обширной России до 300,000 богомольцевъ. Наканунѣ дня открытія мощей, въ субботу 12-го августа, преосвященный Теофанъ, епископъ тамбовскій, совершилъ божественную литургію въ Богородице-Рождественской церкви, въ которой собирали подъ спудомъ мощи святителя Тихона, со времени обрѣтенія ихъ въ 1846 году, и молебствие съ водоосвященіемъ предъ находящейся въ той церкви чудотворною Владимірскою иконою Богоматери. Въ часть по полудни начался въ монастырѣ и городскомъ соборѣ благовѣщенье съ перезвономъ. Монашествующіе собрались въ соборную Богородичную церковь и облачились для встрѣчи градскаго крестного хода; бѣлое духовенство было собрано въ градскомъ Успенскомъ соборѣ. Въ два часа крестный ходъ прибылъ въ монастырѣ и былъ встрѣченъ, по установленному чину, у святыхъ монастырскихъ воротъ архимандритомъ и настоятелемъ монастыря съ братією. Духовенство установилось въ томъ порядкѣ, въ какомъ надлежало ему быть въ общемъ крестномъ ходу. По выходѣ изъ алтаря, архіереи стали посреди церкви и раздали духовенству и народу свѣчи; по предназначительному молитвословіи, первенствующій архіерей—митрополитъ Исидоръ съ колѣнопреклоненіемъ была прочтена молитва къ Господу Иисусу Христу о благословеніи къ неосужденному совершенію открытія святыхъ мощей угодника Его, святителя Тихона. Послѣ этого, при умильтельномъ пѣніи 50-го псалма, начался общѣй крестный ходъ изъ Богородичнаго собора въ Богородице-Рождественскую церковь. По внесѣніи въ эту
церковь, при п'янін пеалма: Благословлю Господа на всякое время, всѣ архіерей и священнослужители, назначенные къ песни св. мощей, стали вокругъ рпи. Митрополить Исидоръ, окропивъ св. вдою лентионъ и покровы для св. мощей, прочиталъ всѣ колѣннопреклоненіемъ молитву къ святителю и чудотворцу Тихону о милости къ нему прибывающимъ. За тѣмъ архіерей и архимандриты подняли металлическое надгробіе, подъ которыми находилась деревянная гробница. Митрополить Исидоръ снялъ печать и шнуръ, опоясывавший гробницу, архіерей подложили лентионъ подъ деревянную гробницу, въ которой заключался гробъ съ нетлыми мощами святителя, и взялись съ сослужаціемъ подняли и перенесли на средину церкви, при громогласномъ возгласеніи духовенства: „Господи помилуй!“ Всѣ благовѣйно простояли предъ мощами, взывая въ умиленіи: „святителю отче Тихоне, моли Бога о насъ!“ Началось первое молебное п'яніе новоявленному углодику Божію, и возгласеніе было вновь сложенный въ честь его троицы. По совершеніи молебного п'яніе новоявленному святителю Тихону, нетление останки его были перенесены изъ Богородице-Рождественской церкви въ Богородичный соборъ. Въ 6 часовъ по полудни начался благовѣйный весьончному бдѣнію, которое совершали митрополить и три архіерея съ священнослужителями, назначенными къ служенію литургіи на 13-е августа. Когда п'ясчіе прошли: Хвалите имя Господне, митрополить и архіерей воздали троекратное поклоненіе святителю Тихону. Въ это время первенствующему архіерею, митрополиту Исидору, былъ поданъ ключъ отъ гробницы, хранившейся за печатью, и онъ, оставивъ себя крестными знаменіемъ, отперъ гробницу; за тѣмъ архіерей на лен-
тіонах подняли гробъ изъ деревянной гробницъ, которая поставлена въ лѣвой сторонѣ храма подъ болдахникомъ, а св. мощи положены на катафалкѣ, покрыты покровомъ, а сверхъ него—уцѣлѣвшую мантію св. Тихона; послѣ этого всѣхъ священными соборомъ было воспѣто величаніе новоявленному чудотворцу. Служба продолжалась медленно и кончилась въ первомъ часу по полуночи, а помазаніе елеемъ продолжалось до 2-хъ часовъ ночи. Августа 13-го торжественную литургію совершали митрополит Исидоръ и три архіерея въ сослуженіи архимандритовъ и прочихъ священнослужителей, всего до 40 человѣкъ. На маломъ выходѣ св. мощи были внесены въ алтарь и поставлены на горнемъ мѣстѣ, лицемъ къ св. престолу; архіереи стали по сторонамъ ихъ, какъ сослужители. По окончаніи литургіи, св. мощи были вынесены изъ алтаря и поставлены на приготовленномъ для нихъ мѣстѣ—посреди собора. Началось торжественное молебное пѣніе, по окончаніи котораго открылся крестный ходъ вокругъ монастыря. На это торжество были приглашены все причты Воронежскаго уѣзда и причты Елецкаго уѣзда (Орловской губерніи), принадлежавшаго во время жизни Тихона къ Воронежской епархіи. Когда св. мощи были вынесены на паперть собора, весь народъ, окружавший паперть, палъ на колѣна, съ выраженіемъ глубокаго чувства умиленія и благоговѣнной радости. По мѣрѣ того, какъ крестный ходъ подвигался вокругъ монастыря, предстоящие падали на колѣна. Всѣ окружавшія зданія, стѣны, ограды, мѣтычія возвышения, даже и отдаленныя возвышеннося мѣста въ городѣ—за широкимъ рвомъ были покрыты толпами народа. По пути, гдѣ песены были мощи, были бросаемы деньги. Дорога, въ особенности къ концу крестнаго хода, мѣстами была устлана накидан-
пышны квадратами, кустами холста, полотенцами, так что из них образовался целый сплошной валь. Большая часть народа встретила св. мощи и сопровождала крестный ход с возженными свечами. С таким торжеством св. мощи были принесены обратно в собор и поставлены на уготованное для них место—на левой стороне собора, в средине арки, под святым. Первенствующий архиерей, митрополит Иоанн, прочел молитву святителю Тихону с кольцом преподобнием, а по отпуску и многолетний прикладывались к св. мощам, как духовенство, так и народ. (Сочинен. св. Тихона, ч. 1, 3, 4. Мокштевинь, 1843 г. № 4-й. Воскр. чтен. 1838 г. № 37-й. Жит. свв. Муратова).

Царица Ирина, в пчестх Ксения, создала монастырь Всецерковный в Цареграде; она скончалась в 1124 году. — Царица Евдокия, супруга Теодосия Младшего, умерла в 460 году в Византии; она была писательницей. — Пр. Серапий, игумен Гавриил, жил в 6 вчке (Месяц. Вост. А. Сергия, т. 2, стр. 212).
14-е ЧИСЛО.

Св. пророка Михея. Священномуч. Маркелла. Преписение честныхъ мощей пр. Тодосия пещерскаго. Предпразднство Успенію Богоматери.

(Внененіе честнаго креста въ царскія палаты изъ Софіи. Муч. Урсикій. Муч. Лукія воина. Муч. Симеона тропефунтскаго).

СВ. ПРОРОКА МИХЕЯ.

Св. пророкъ Михей принадлежитъ къ числу 12-ти такъ называемыхъ меньшихъ пророковъ. Онъ происходилъ изъ колѣна Іудина и родился въ Морасей, небольшомъ городѣ, лежавшемъ близъ Елеонерополя, на югъ отъ Іерусалима. Пророкъ Михей проходилъ свое пророческое служение при ѣудейскихъ царяхъ: Іоазарѣ, Ахазѣ и Езекиѣ (около 778—716 г. до Рож. Хр.), въ продолженіе почти цятнадцати лѣтъ; онъ былъ современникомъ пророковъ: Исайи, Амоса и Осии, поэтому въ своихъ пророчествахъ св. Михей имѣетъ нечто сходство съ этими пророками, особенно съ Исайею. Свои обличенія и предсказанія св. Михей направляетъ и по отношенію къ царству ѣудейскому, и по отношенію къ царству Израилевскому. Живымъ краскамъ изображая тѣ бѣдствія и опустошенія, какія подвергнется столица израильскаго царства—Самарія, пророкъ въ тоже время обращаетъ свое слово и къ ѣудейскому царству, самымъ яснымъобра-
зомь предсказываетъ пришествіе на Іудею Сеннахирима и изображаетъ всѣ ужасны и опустошения этого нашествія. Но вдругъ, оставивъ этотъ предметъ, онъ опять возвращаеться къ царству израильскому, грозно обличаетъ въ немь господствующіе безпорядки, предсказываетъ близкую его гибель и пленъ его жителей, и заключаетъ обѣщаніемъ Іоакима. Указывая причину такого несчастія въ беззаконныхъ дѣлахъ и преступленіяхъ лишь начальствующихъ, пророкъ Михей обращаетъ свое слово къ начальникамъ народа, судіямъ, городскимъ властямъ, князьямъ, жженорокамъ и обличаетъ ихъ дѣла безъ пооща. Іеремія показываетъ, что пророчество это было произнесено въ царствованіе Єзекія и что въ царствованіе Іоакима оно спасло пророка Михея отъ смерти, которую ему грозили за то, что онъ предсказывалъ такую же судьбу Іерусалиму. Послѣ печальныхъ предсказаний Іудѣй, пр. Михей возвѣщаетъ ей лучія времена, которыя очень легко отличить отъ временѣ послѣдовавшихъ за пленомъ и возвращеніемъ изъ Вавилона. Эти времена наступятъ со времени явленія Спасителя, о которомъ пришествіи Котораго пророкъ и предсказываетъ; съ этого же времени, по предсказанію пророка, наступать и времена всеобщаго мира. Говоря о благоустроеніи со времени явленія Спасителя, пророкъ Михей означаетъ мѣсто рождения Мессія: "и ты, Внеолеемъ, земля Іудина, хотя и малъ среди воинства Іудинихъ, но изъ твоей среды произойдетъ князь израильскій, имѣющій свое бытіе прежде начала мира (Мих. 5, 2) . Но это время наступитъ послѣ того, какъ на Іудею нака- дуть асиріане и послѣ того, какъ Богъ возбудитъ семь пастырей или восемь князей, которые разрушатъ царство Асирио-Вавилонское. Это пророчество толкователи
относятся к Дарису Гистаспу и семи сатрапам, которые истребили магов вавилонских. Послѣ этого пророчество предсказывает цвѣтущее состояніе иудеевъ въ ихъ отечествѣ послѣ царствованія Дарія и послѣ маккавеевъ, и все это въ такихъ выраженіяхъ, которые весьма приличны церкви Христовой. Послѣдняя проповѣдь пророка содержатъ длинное обличеніе безпорядковъ Самаріи; здѣсь же пророчество предсказываетъ разрушеніе Вавилона и возстановленіе городовъ иудейскихъ, распространеніе Иудеевъ, благодарствіе ея жителей и милосты, которыми освятилъ ихъ Богъ. Въ этой послѣдней проповѣди есть также много мѣстъ, которыя вполнѣ идутъ къ церкви Иисуса Христа и Его священству (Мих. 6 и 7 главы).

Что касается до подробностей жизни Михея, то онъ почти совсѣмъ не извѣстны, равно какъ не известно ни время, ни обстоятельства его смерти. Моши пророка Михея въ четвертомъ вѣкѣ, въ царствованіе Іоанна Великаго, обрѣзены были въ Вираѳскіи, но откровенію самого пророка, явившагося въ ночномъ видѣніи Севенику, еп. елеѳеропольскому (Четыр-Минеи. Дни богослуж. Дебольскаго ч. I, стр. 266).

СВ. СВЯЩЕННОМУЧ. МАРКЕЛЛА, ЕП. АПАМЕЙ-СКАГО.

Сынъ богатыхъ и знатныхъ родителей острова Кипра, получивъ хорошее образованіе, Маркеллъ еще на гражданскихъ должностяхъ удивлялъ всѣхъ чистотою жизни, кротостью, милосердиемъ и краснорѣчиемъ. Оть брачнаго союза онъ имѣлъ десять, но, оставивъ все, предался монашеской жизни (около 375 года) въ Сиріи. Жители Апаменъ, приведя его въ городъ, какъ бы для
другаго какого-то полезнаго дѣла, избрали въ епископа Св. Маркеллъ, сдѣлавшись епископомъ, отличался особою ревностью къ распространенію св. вѣры въ своей пастиѣ, въ которой еще много было язычниковъ. Теодоритъ кирскій, близкій къ нему по мѣсту и времени, называет его изъ всѣхъ отличнѣйшимъ архіереемъ, божественнымъ Маркелломъ и разказываетъ объ немъ слѣдующее: когда Маркеллъ недоумѣвалъ о томъ, какъ бы разрушить весьма твердо складенный храмъ Юпитера въ Апамѣѣ, на что имѣлъ дозволеніе отъ императора Теодосія Великаго, къ нему явился простой человѣкъ, привыкній посѣщать на плачахъ только камни и деревья, и объявился разрушать храмъ, прося платы только на двухъ работниковъ. По извѣстленіи на это епископомъ своего согласія, работникъ подрывалъ три огромныхъ колонны, подпирѣвъ ихъ оливковыми деревьями, потому началъ поджигать деревья; по какой-то по виду черный дымъ проникъ дѣйствію огня. Когда объ этомъ было доложено Маркеллу, онъ тотчасъ побѣжалъ въ св. храмъ и, приказанъ принести въ сосудѣ воду, поставилъ ее подъ божественный жертвеникъ, послѣ молитвы освятилъ ее крестнымъ знаменіемъ и велѣлъ діакону Экітію съ вѣрою окрестить деревья. Послѣ этого они быстро сгорѣли, и колонны упали, увлекшись за собою прочія колонны и одну стѣну. Распространявшися по всему городу тревогъ былъ такъ сильенъ, что собрали всѣхъ на зрѣлище. Св. Маркеллъ скончался въ огнѣ, въ который былъ брошенъ язычниками, около 389 года. По Созомену, это было близъ Авла, въ области Апамейской; когда вонны разрушили храмъ въ Авла, онъ (Маркеллъ) стоялъ въ отдѣленіи отъ мѣста борьбы язычниковъ съ разрушителями храма и брошенъ въ огонь язычниками и умерщвленъ. Когда
были открыты убийцы, сыновья Маркелла хотели мстить им, но поместный собор воспрепятствовал этому, признав несправедливым мстить за такую кончину, за которую должно благодарить Бога. Собор св. Маркелла был совершаем в Царьграде в храме Иоанна Предтечи в Сфоракиевых (Пролог. Мвсяц. Вост. А. Сергія, т. 2, зам. стр 241—242).

Пренесение честных мощей пр. Теодосия печерского было в 1091 изъ пещеры въ притворъ Великой церкви. Жит. пр. Теодосия печерскаго см. 3-го мая.

О внесении честнаго креста въ царскія палаты изъ Софиин см. 1-го августа.

Муч. Урсикій, пострадавъ въ Никомидіи при Максиміанѣ, скончался 10 августа.—Муч. Лукій воинъ скончался въ огнѣ (Мвсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й стр. 213).

МУЧ. СИМЕОНА ТРАПЕЗУНТСКАГО.

Трое константинopolскихъ христианъ однажды вечеромъ возвращались изъ Безестени домой, въ Галату и, проходя еврейскимъ кварталомъ, встрѣтили необыкновенно высокаго ростомъ еврея. Одинъ изъ христианъ, бывший ниже всѣхъ ростомъ, остановился и началъ съ удивленіемъ смотрѣть на великана. Еврею не понравилось такое настѣшное любопытство; въ гнѣвѣ онъ схватилъ христианина за поясъ и, взбросивъ его на свои плечи, понесъ по улицѣ. Христианину показалось весьма неудобнымъ такое неестественное положеніе; онь вынуль ножъ и воинулъ его въ спину великана. Пьяный еврей сначала не почувствовалъ удара; сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, онъ сбросилъ христианина, который и не замедлилъ уйти. Между тѣмъ изъ раны еврея потекла кровь, и
онъ почувствовалъ боль въ спинѣ. Случившися тутъ единовѣрцы бросились—было ловить христианна, но не нашли виновнаго. Между тѣмъ мимо шумящей толпы евреевъ проходили другіе христиане и останавливались, любопытствуя узнать причину такого смутенія евреевъ. Въ числѣ проходившихъ былъ и тотъ Симеонъ. Узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ сказалъ: „важное дѣло, что умрѣть какой-нибудь еврей!“ Едва только онъ успѣлъ произнести эти слова, какъ евреи тотчасъ же схватили Симеона и стали кричать, что это тотъ самый, который нанесъ рану ихъ собрату. Они передали его блюстителямъ порядка, а тѣ представили его визирю; съ Симеономъ явился къ визирю и нѣкоторые жи́ды съ ложными показаніями, что будто бы они своими глазами видѣли, какъ Симеонъ ранилъ пожелъ еврея. По приговору суда, невинный Симеонъ былъ заключенъ на сорокъ дней въ темницу съ тѣмъ, что, если евреи умрѣть раньше этого срока, то онъ долженъ быть казненъ; если же выздоровѣтъ, то, заплативъ за лѣкарство, получить свободу. Евреи жиль болѣе сорока дней, въ это время было издержано на лѣкарства двѣсті восьмидесять гроти. Наконецъ около 50-го дня евреи умеръ; евреи деньгами склонили судей приговорить Симеона къ смертной казни. Продажные судьи предложили Симеону для спасенія своей жизни принять магометанство, въ противномъ случаѣ угрожали ему неизбѣжною смертію. Мученикъ отвѣчалъ: „если бы осудили меня и на тысячу смертей, все же не поколеблете меня въ вѣрѣ и любви къ Иисусу Христу“. Надь Симеономъ произнесли смертный приговоръ и передали палачу для исполненія. Палачъ вывелъ мученика за городъ въ Вакче-Капу и тщетъ повѣсилъ на деревѣ. Это было въ 1653 году, августа 14.
Тело его погребено на кладбище Беги-Огу (Христ. мучен. на востоке, свящ. П. Соловьева).

15-е число.

Успение Пресвятой Владычицы нашей Божией Матери.


УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЬЯВЫ МАРИИ.

После вознесения Спасителя на небо, свв. апостолы, возвратившись съ горы Елеонской, пребывали въ Иерусалимѣ, ожидая обѣщанного имъ Утѣшителя Св. Духа. Всѣ вѣрующіе пребывали въ единодушии, любви и непрестанной молитвѣ. Съ ними была также и Матерь Іисуса Христа и нѣкоторая другія женщины, служившія Спасителю при Его жизни. Присутствіе Богоматери служило великою отрадою и утѣшениемъ для учениковъ, скорбѣвшихъ о разлученіи съ своимъ Божественнымъ Учителемъ. Всѣдуя съ ними, Она передавала имъ тѣ слова, которыми, по сообщенію св. евангеліста Луки,
Она „сохранила, слагая вь сердцѣ своеемъ“ (Лук. 2. 19. 51), слова, относившаяся къ чудеснымъ событиямъ благовѣщенія, безвѣменнаго зачатія и нетлѣннаго рождения отъ Ней Господа, Его младенчества и всей земной жизни. Пресвятая Дѣва жила на горѣ Сіонѣ, въ домѣ св. Иоанна Богослова, котораго Самъ Господь со креста, въ послѣдняя минуты Своей жизни, усыновилъ вмѣсто Себя Своей Пречистой Матери: Иоаннъ съ тѣхъ поръ взялъ Ее къ себѣ въ домѣ (Иоан. 19, 26. 27.) и служилъ Ей, какъ матери. Послѣ счастія Св. Духа въ день Пятидесятницы, апостолы пребывали въ Иерусалимѣ около 10 лѣтъ. Во время гоненія, воздвигнутаго на юную церковь Христову царемъ Иродомъ (Дѣян. 12, 1—3), Пр. Дѣва Марія удалилась вмѣстѣ съ Иоанномъ Богословомъ въ Ефесь, гдѣ проповѣдывала вышѣль ирпѣй этому апостолу. Впрочемъ, по сказанію преданія, Она была не только въ Ефесь, но посѣтила также Аѳонскую гору и островъ Кипръ, гдѣ былъ епископомъ праведный Ла- зарь, воскресенный Господомъ. Объ этомъ церковномъ преданіи разсказываетъ слѣдующее. Когда апостолы бросили ирпѣй, кому куда пяти для проповѣди Евангелія, то Богоматерь пожелала раздѣлить ихъ труды и велѣла ирпѣю бросить ирпѣй и для Ней. Ей выпали на долю земли Иверская (Грузія) и Аѳонская гора; но ангель Божій, явившись Ей, сказалъ, чтобы Она до времени не отлучалась изъ Иерусалима. Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ этого, Она пожелала посѣтить св. Лазаря и отправилась на кораблѣ на островъ Кипръ. Во время плыванія поднялась страшная бура, и корабль, уклонившись отъ своего назначения, прибылъ къ горѣ Аѳонской. Здѣсь стоалъ идольскій храмъ, полный кумировъ; но какъ только Пр. Дѣва сошла на берегъ, кумиры пали, и Во-
гоматерь стала проповедывать неугомонныйм жителямъ о Сынѣ Своемъ Иисусѣ Христѣ. Многие увѣрежали, и Мать Божія сказала: "сие мѣсто будетъ Мѣстъ въ крестьи, данный Мнѣ Сыномъ и Всемогущему Моимъ. Не оскудѣеть милость Божія на семъ мѣстѣ, и Я буду ему заступницею и ходатайствіею". Когда утихло гоненіе, воздвинутое на церковь Иерусалимскую, Пр. Дѣва возвратилась въ Иерусалимъ и жила здѣсь, окруженная благовѣлѣнною любовию вѣрныхъ. По мѣрѣ распространенія христианской вѣры, возраставала и слава Богоматери, и многіе приходили изъ далекихъ странъ, чтобы видѣть Ее. Язычники и іудеи, ненавидѣвшіе христіанъ, пегодовали на Мать Божію за оказываемое Ей уваженіе. Зная, что Она часто посѣщаетъ мѣста страданій Господа, они имѣли покушеніе убить Ее, но Господь охранялъ Пречистую матерь и готовилъ Ей тихое, славное успѣніе. Какъ нѣкогда предвозвѣщенное было Ей о воплощеніи отъ Нея Сына Божія, точно также Господь открылъ Ей и о блаженномъ Ея успѣніи. Однажды, во время Ея молитвы на горѣ Елеонской, Она увидѣла предъ Собою архангела Гавріила, держащаго въ рукахъ финиковую вѣтвь; онъ воззвѣстилъ Ей, что Она преставится черезъ три дня. "Сынъ Твой и Богъ нашъ возьметъ Тебя въ горнее царство Свое, чтобы Тебѣ жить и царствовать съ Нимъ во вѣкѣ", сказалъ архангелъ и, подавъ Ей райское финиковое вѣтвь, удалился. Богоматерь съ жибкійшою радостію приняла вѣсть о близкой Своей кончинѣ, давно горя желаніемъ переселиться въ вѣчныя обители. Она преклонилась до земли, долго молилась и благодарила Господа.

Возвратясь въ домъ, сія божественною славою, Пресв. Владычица стала приготовлять все къ Своему успѣнію.
Она возвестила усыпленному Ей св. Иоанну Богослову о скором уснении Своем и показала врученнную архангелом райскую весть, завещая Иоанну несть ее предъ Ея гробом. Потом Владычица повелела украшить по- кои и гробъ, облагоухать ихъ кадилами, зажечъ свечи и приготовить все къ погребенью. Св. Иоаннъ известила св. Иакова, еп. Иерусалимскаго, о близкой кончинѣ Во- гоматери, далъ знать о томъ же всѣмъ Ея сродникамъ и вѣрующимъ не только въ Иерусалимѣ, но и въ окрест- нихъ городахъ и селеніяхъ. Со св. Иаковомъ собрались всѣ сродники и множество вѣрующихъ обоего пола. Владычица говорила всѣмъ о скоромъ Своемъ исходѣ; слы- ша слово Богоматери о Ея уснении, всѣ плакали и ры- дали, умоляя Богоматерь не оставлять ихъ въ еретителяхъ. Она просила не плакать, но радоваться о Ея исходѣ и обѣщала не оставлять всѣ миръ по Своемъ уснении. Пр. Вогородица завѣщала отдать двѣ Свои ризы двумъ бѣд- нымъ вдовамъ, которая служили Ей съ усердіемъ, и про- сила похоронить пречистое Свое тѣло въ Геосиманскомъ селеніи, гдѣ покоялись тѣла родителей Ея и обручника Ея, св. Иосифа. Одно желаніе оставалось еще у Богома- тери предъ оставлениемъ этого мира: Ей хотѣлось еще разъ увидѣть тѣхъ, которыхъ Господь называлъ вѣког- да Своими чадами и друзьями и которые теперь были разсѣяны по всей землѣ для евангельской проповѣди, и святое желаніе Ея исполнилось. Свв. ангелы восхоти- ли свв. апостоловъ съ разныхъ концовъ вселенной и на облакахъ принесли ихъ въ Иерусалимъ и поставили на Сонѣ, предъ дверями дома Богоматери. Увидѣвши другъ друга, они изумились. Св. Иоаннъ Богословъ вышелъ къ нимъ и возвѣстилъ имъ о скоромъ уснении Влады- чицы. Войдя въ домъ, свв. апостолы увидѣли Вогороди-
цу, сидящую на одре и сияющую духовною радостью; они приветствовали Владычицу и говорили: „благословена Ты от Господа, сотворившего небо и землю!“ Когда же Пресв. Дева возвестила им о Своей близкой кончине, то сердца их исполнились скорби. Но Бого-матерь утешила их и долго беседовала с ними: „не плакайте, друзья и ученики Христовы, говорила Она, не расторжайте своими слезами Мой радости, но лучше радуйтесь со Мною, ибо Я отхожу к Сыну и Бого Моеу! Вы же несите Мне тело в Гефсимании, предайте его погребению и спова возвратитесь к своей службе и проповеди! Меня же вы можете увидеть и по Мне от Вас отшествий, если угодно Господу!“ В это время прибыл св. ап. Павел; призвав к погам Владычицы, Он говорил: „радуйтесь, Матерь Жизни и моей проповеди изложения; если я и не насладился лицерейным Христа Господа моего во плоти на земле, то нынче, видя Тебя, все равно, что вижу Его!“ Св. ап. Павлом прибыли и его посланники и многие из семидесяти апостолов. Матерь Божия призывала к Себе каждого по имени, благословляла и желала вечного блаженства.

Наступил день преставления „Матери Живота“. С утра в Ея доме горели светодиодники в знак радости и торжества. Апостолы молились и славовали Господа. Бого-матерь возлежала на украшенном овре в радостном ожидании смерти. В друг, в третьем часу, необыкновенный небесный свет озарило комнату, крыша дома как будто раскрылась, и очам присутствующих предстало чудное явление: Сам Господь Иисус в небесной славе, окруженный ликами ангелов и святых, сходил с неба принять душу Бого-матери. Увидя при-
шесть Сына и Господа. Она радостно воскликнула: "величить душа Моя Господа и возрадовался дух Мой о Богъ Спасителъ Моемъ, что призрѣль Онъ на смирение рабы Своей!" Господь, приближаясь, съ любовию взирая на Свою Пречистую Матерь и говоря Ей: "прини, ближняя Моя, прини, грудь Моя, прини, драгая Моя, и войди въ хранилище вечной жизни!" Пр. Владычица, поклонившись, сказала: "благослови имя славы Твоей, Господи, Боже мой, изволнившей избрать Меня, смиреннную рабу Твою, въ служение Твоему танцеству; помяни Меня, Царь славы, въ безконечномъ царствѣ Твоемъ!" Господь съ любовию призывалъ Свою Матерь отъ земли на небо. Она радостно отвѣчала: "готово сердце Мое, Боже, готово сердце Мое! Буди мнѣ цвѣть по гла- голу Твоemu!" Сказавъ это, Матерь Божія возлегла на олдрѣ въ неизреченной духовной радости предала Свою душу въ руки Сына Своего, не имѣя ни одной тѣлесной болѣзни, но какъ бы уснувши сладкимъ сномъ. Послѣ шалось сладкое ангельское пѣніе: "радуйся, благодарная! Господь съ Тобою, благословенна ты въ женахъ!" Свв. апостолы обступили олдръ со слезами и съ благоговѣніемъ взирали на это преславное видѣніе; а когда потомъ подошли къ олдру, на которомъ возлежало Пречистое тѣло Богоматери, то увидѣли, что лице Ея сіяетъ необыкновеннымъ свѣтомъ. Всѣ цѣловали Пречистое тѣло Влады- чицы со страхомъ и благоговѣніемъ. Однимъ прикосновеніемъ къ олдру Пресвятой Богородицы исцѣлялись вся- кія болѣзни.

Когда настало время погребенія пречистаго тѣла Ма- тери Господа, то апостолы подняли олдръ на свои плеча и съ псаломѣніемъ понесли его чрезъ городъ въ Гео- манское селеніе. Множество народа со свѣчами и кади-
лами или вокруг одра. Впереди шел Йоаннъ Богословъ, держа въ рукѣ райскую вѣсть. Надь всѣмъ шествіемъ неслось сияющее кругообразное облако, и ангельское пѣніе сливалось съ голосами вѣрующихъ. Множество жителей города, услышавъ дивное пѣніе и увидя преславное провожаніе Богородицы, вышли изъ домовъ и пришлились къ шествію. Первосвященники и начальники іудейскіе, узнавъ, что такая необыкновенная честь ока-зывается почишенной Матери распятаго ими Нѣкогда Хри-ста, послѣди вооруженныхъ воновъ разогнали собравшуюся толпу и отнать у христіанъ тѣло Богоматери, на-мѣреваясь предать его огню. Но, при приближеніи во-новъ, сияющій облачный кругъ вдругъ опустился и какт бы каменною стѣною оградилъ шествіе. Гонители сля-пали только пѣніе, но не видѣли щедрыхъ за облакомъ. Святые ангелы, невидимо парившіе надъ пресвятѣмъ тѣ-ломъ Заступницы и надъ соборомъ вѣрующихъ, поразили слѣпотою гонителей; не зная куда идти, они ослали стѣны и искали проводниковъ. Въ то время одинъ изъ ветхозавѣтныхъ священниковъ, Афоній, увидѣвъ шествіе, съ яростью устремился къ св. одру, собиравая опрокинуть на землю тѣло Пресвятой Богородицы, но когда руки его коснулись одра, то кисти ихъ, какъ опечененные мечемъ, покрылись, прикрѣпленны къ гробу, а самъ Афоній упалъ на землю и кричалъ. Познаѣвъ грѣхъ свой, онъ говорилъ свв. апостоламъ: „помилуйте меня, рабы Христовы!“ Тогда св. анъ Петръ совѣтывалъ священнику для получения исцѣленія увѣрять въ Иисуса Христа, какъ въ истиннаго Мессію. Священникъ увѣрять, и свв. анъ Петръ повелѣлъ ему приложить свои руки къ отсѣ-ченнымъ и висѣвшимъ у одра кистямъ рукъ и призвать съ вѣрою имя Богоматери. Священникъ исполнилъ это,
и руки его исцѣлились: онъ прилепились къ своимъ суставамъ. Ослѣпленные вонны, сознавъ свое прергѣвшеніе, также получали исцѣленіе, съ показаніемъ прикасаюсь къ одру Пресвятой Богородицы. Апостолы посмотряли тѣло Богородицы въ Геосиманіи—въ пещерѣ и завалили входъ въ нее камнемъ. Они жили въ Геосиманіи три дня, пре- бывая при гробѣ Пресвятой Дѣвы и совершая псалмопѣніе. Случилось, что св. ап. Іоаннъ не былъ на преславномъ по- гребеніи тѣла Пресвятой Богородицы; онъ прибылъ въ Геосиманію только на третій день и сильно огорчился тѣмъ, что не засталъ въ живыхъ Пресвятой Богоматери и не удостоился отъ Нея послѣдняго благословенія и цѣленія. Свв. апостолы, желая утѣшить его, рѣшились открыть гробъ, чтобы онъ, вонзевшихъ въ пещеру, могъ воздать поклоненіе пречистому тѣлу. Но когда отвалили камень и открыли гробъ, то всѣ ужаснулись: гробъ былъ пустъ; въ немъ уже не было тѣла Матери Жизни, лежали только погребальный пелены, и ощутимо было дивное благоуханіе. Апостолы въ недоумѣніи молили Бога открыть имъ тайну этого дивнаго события и въ тотъ же день получили разрѣшеніе ея. Вечеромъ, собравшись за общую трапезу, они бесѣдовали объ успѣніи Богоматери. За трапезою они имѣли обыкновеніе оставлять одно мѣ- сто пустымъ и полагать при немъ хлѣбъ, въ честь воскреснаго Господа Иисуса; по окончаніи трапезы, они воз- носили этотъ хлѣбъ, называвшійся частью Христовою, и, прославляя Пресвятую Троицу, воскликали: „Господи Иисусе Христе, помогай намъ!“ Потомъ вкушали этотъ хлѣбъ, какъ благословеніе Иисуса Христа. На этотъ разъ, въ то самое время, какъ онѣ встали послѣ трапезы, что- бы вознести Христову часть; онѣ вдругъ услышали ан- гельское пѣніе и, поднявъ глаза къ небу, увидѣли на
облахъ Пречистую Матерь Божію, сияющую и окруженную ликами ангеловъ. „Радуйтесь! сказала Она, ибо Я съ вами во всѣ дни“ Целые невыразимой радости, они, вмѣсто обычной молитвы своей, воскликнули: „Пресвятая Богородица, помогай намъ!“ Съ тѣхъ поръ свв. апостолы увѣрились и увѣрили всю церковь, что Пречистая Матерь Божія воскрешена Господомъ въ третій день и взята съ тѣломъ на небо *). Евсевій кесарійскій говорит, что успеніе Богоматери было въ 19-мъ году по вознесеніи Господа, т. е. въ 48-мъ году по Р. Хр. (Четы-Миней).

Праздникъ Успенія Пресвятія Богородицы принадлежит къ числу дванадесятыхъ праздниковъ. Къ достойному празднованію этого праздника вѣрующіе приготавляются дваждыѣльнымъ постомъ, который называется „успенскімъ“, или по простонародному, „госпожинками“. Поетъ начинается 1-го августа и оканчивается 14-го августа; впрочемъ, если праздникъ Успенія случится въ среду или пятницу, то на мясо, сыръ и яица не разрѣшается. Празднованіе успенію Богоматери установлено съ давнишняго времени. Этотъ праздникъ находится въ 4 и не позднѣе 5 вѣка въ одномъ римскомъ календарѣ подъ 15 августа; на востокѣ въ началѣ 7-го вѣка на этотъ праздникъ говорилъ слово Модестъ, патріархъ іерусалимскій. Въ этомъ же вѣкѣ или въ началѣ 8-го вѣка св. Андрей критскій очень ясно говорить о торжественномъ празднованіи этого дня въ трехъ словахъ на этотъ праздникъ. Этотъ праздникъ находится въ самомъ древнемъ,

*) Въ память явленія Богоматери апостоламъ св. церковь приняла обыкновеніе дѣлать въ честь Ея вознесеніе, называемое—папагін—всесвятан.
допеднемъ до нась, праздничномѣ евангелії 175 года и во всѣхъ другихъ календарныхъ памятникахъ 8-го и послѣдующихъ вѣковъ. Безъ сомнѣнія, вѣра христіанъ въ воссѣщеніе Богоматери на небо въ прославленной плоти истинна. Если Енохъ изъ міра допотопнаго и пророкъ Илія изъ міра подзаконнаго восхіщенцы на небо съ плотью, то ужѣ пречистая плоть честнѣйшей херувимовъ и славнѣйшей серафимовъ предана тѣмъ? Сонны мучениковъ и подвижниковъ прославлены нетленіемъ благоухающихъ моцей, изливающихъ токи пѣчалинъ; тѣлеса многихъ изъ нихъ, бывшихъ безъизвѣстными, послѣ немаловременнаго пребыванія въ землѣ, открыты для почитанія чрезъ видѣнія и чудеса, а пречистое тѣло Богоматери, хотя бы и нетленное, развѣ гдѣ-либо скрывается въ землѣ въ безъизвѣстности? Нѣть ни въ одномъ углу христіанскаго міра части моцей Богоматери; это потому, что вѣра въ воссѣщеніе на небеса съ пречистою плотию весьма древня, современна апостоламъ и мученикамъ. Поясъ Богоматери и свв. одежды Ея открыты для честовѣнія христіанскому міру. Хранимыѣ съ благовѣніемъ, раздѣляемы по лицу земли на части, они творили и творятъ чудеса. Многочисленныя иконы Ея повсюду изливаютъ токи пѣчалинъ и знаменій, а св. тѣло Ея не извѣстно гдѣ въ землѣ? Свв. моцы прославленныхъ угодниковъ Вожнихъ съ теченіемъ времени иногда подвергаются, по грѣхамъ живущихъ на землѣ, обѣйшей части землѣнаго: дѣйствію огня, наводненій, землетрясеній, поруганію отъ варваровъ. Это не допущено въ отношеніи къ Пречистому тѣлу Богоматери, не оставлено случайнымъ перемѣнамъ переходящаго міра, но и не упінено предъ тѣлами святыхъ безъизвѣстныхъ сокрытіемъ въ землѣ; оно несравненно болѣе возвышено надъ нами
преславнымъ вознесеніемъ на небеса (Мѣсяц. Вост. А. Сергія. т. 2-й, замѣт. стр. 245—246).

ОВИНОВСКІЯ ИКОНЫ БОГОСЫТРІЯ.

Икона Богоматери Овиновской получила свое название по слѣдующимъ обстоятельствамъ. Въ княженіе Дмитрія Ioаниовича Донскаго, лѣтнѣкъ бояринъ Овиною, жившій вблизи Николаевской обители (Костромской губерніи), захотѣлъ построить въ ней новую церковь, вмѣсто прежней обетованной. Однажды въ воскресный день бояринъ Ioаниъ (такъ звали Овинова) выпилъ посмотрѣть мѣсто строенія храма и, приблизившись къ монастырскимъ воротамъ, увидѣлъ внезапно явившися двухъ прекрасныхъ юношей, несущихъ ему на встрѣчу икону Пречистой Богоматери. Они кратко сказали ему: „радуйся Ioаниъ, родители твоей супруги посылаютъ тебѣ эту икону Богоматери и заповѣдали соорудить церковь во имя ея и святителя Николая“. Ioаниъ поклонился въ землю предъ иконою и, принявъ ее, внесъ въ монастырскую ограду и разсказалъ о чудномъ видѣніи игумену и братіи. Овиновъ дѣйствительно построилъ храмъ въ честь Успенія Богоматери и постановилъ въ немъ полученную отъ двухъ юношей икону Богоматери, назвавъ самый монастыръ Успенскимъ. Съ этимъ поръ икона эта стала известна подъ именемъ Овиновской. Когда великій князь московскій, Василій Васильевичъ (въ 1433 г.), велъ войну противъ Георгія Дмитріевича галицкаго, онъ взялъ эту икону въ Москву и, поставивъ ее въ соборной церкви, повелѣлъ хранить ее за стряжею; но въ ту же ночь икона невидимой силой перенесена была въ прежній монастыръ. Послѣ, когда Василій Васильевичъ въ
другой разъ воевать подъ Галичемъ съ Дмитриемъ Шемякою, изъ благоговѣнія къ иконѣ не сдѣлать никакого вреда монастырю. Около 1449 года игуменъ обители, преп. Пансиій, здѣсь въ Москву съ кошіею Овчинской иконы Богоматери просить великаго князя о покровительствѣ обители Успенской. Торжественно встрѣченный княземъ, митрополитомъ и народомъ въ крестномъ ходѣ, онъ по- лучилъ грамату о защищеніи монастыря отъ всякихъ нападеній (Слава Богояв. ч. 3-я, отд. 2, стр. 38 — 39. Дебольскаго дни богослуж. ч. 1-я, стр. 230).

СЕМИГОРОДНЫЕ ИКОНЫ ВОГОМАТЕРИ.

Икона Успенія Богоматери, изображаемая Семигородная, писана преп. Донніємъ Глушицкимъ въ 15 вѣкѣ; отшелыниками изъ его обители приписана была въ на- проходимье лѣса, на разстояніе 20 верстъ отъ его обители, за рѣку Двину. Тамъ была построена приход- ская церковь для Семиградской волости. Въ страшную чуму, опустошавшую вологодскія волости въ 15 вѣкѣ, всѣ жители этой волости вымерли. Около полутораста лѣтъ церковь стояла въ запущеніи. Въ 1593 году одной старіцы Юліаны, изъ рода Вѣлосерскихъ дворянъ, долго болѣвшей и уже три года лежавшей въ разсѣб- леніи въ московскомъ Новодвѣличемъ монастырѣ, было видѣніе. Ей явилась Богоматерь и обѣщала исцѣленіе, если она пойдетъ въ Семигородскую церковь и возобно- вить ее. Давъ обѣтъ исполнить повелѣніе, старіца по- лучила исцѣленіе. Пришедшис наѣздство обители, она на- писала здѣсь одну только церковь и въ ней Доннієеву икону Богоматери. Она построила здѣсь келлію, а около 1602 года—обитель, и до самой кончины жила тутъ въ
общежитиі съ нѣсколькоими сестрами. Вѣконѣ 17 вѣка эта обитель обращена была въ мужскую; въ 1810 году на 13½ версты лѣсьомъ прочищена широкая дорога для проезжающихъ къ чудотворной Семигородной иконѣ Богоматери, отъ которой совершившіся многія чудеса и исцѣленія записаны въ особенной монастырской книгѣ. Вѣ настояще время икона эта находится въ Тупичевскомъ монастырѣ Могилевской губерніи (Слава Богомат. ч. 3-я, отд. I, стр. 31 — 32. Дебольскаго ч. 1-я, стр. 225—226).

ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ ВЛАДИМИРСКАЯ-РОСТОВСКАЯ.

О происхожденіи этой иконы въ житіи преп. Алипія Печерскаго пишется слѣдующее: Однінъ благочестивый человѣкъ, жившій въ Киевѣ, соорудить на киевскомъ Подолѣ церковь, желалъ для украшенія ея имѣть семь большихъ иконъ. Пришедшій въ Печерскій монастырь къ двумъ знакомымъ ему монахамъ и давши имъ значительнную сумму денегъ и изготовленная доски, просить договориться съ преп. Алипіемъ иконочесцемъ. Монахи взяли деньги, но ничего не сказали Алипію; чрезъ нѣсколько времени заказчикъ приказалъ узнать о судьбѣ иконъ, но монахи сказали, что Алипій требуетъ еще денегъ; деньги были даны и еще, но и опять были удержаны монахами. Чрезъ нѣсколько времени монахи опять просили денегъ, и еще разъ деньги были посланы. Наконецъ на вопросъ объ иконахъ монахи сказали, что Алипій, взялъ деньги, отказывается писать иконы. На Алипія была принесена жалоба игумену; напрасно Алипій доказывалъ, что онъ ничего не знаетъ объ иконахъ;
для изображения его, игумен приказал принести дески, приготовленные для икон, и еще в прошедший день бывшем не написанными. Дески были принесены, и с удивлением весь увидели на них священные изображения. Чудесное событие доказало невинность пр. Алипия и обличило злобу клеветников. На одной изъ чудных икон был изображен Спаситель, на другой—Богоматерь съ Предвѣтнымъ Младенцемъ, на прочихъ лики святыхъ. Монахи, взявшие деньги, были удалены изъ монастыря, но, не выходя изъ монастыря, въ злобѣ стали клеветать на самыхъ иконъ, говоря, что они сами написали ихъ. Этотъ слухъ останавливать порывъ ревностныхъ христианъ, хотѣвшихъ видѣть и любовать чудныя иконы. Но Господь самъ показалъ, что эти иконы чудесныя. Они поставлены были въ той церкви, для которой предназначались. Черезъ нѣсколько времени сильный пожаръ истребилъ эту церковь. Въ нѣкоторой церкви чудныя иконы были найдены безъ малѣйшаго поврежденія. Великий князь Владимиръ Мономахъ, узнавъ объ этомъ чудномъ событии, пришелъ самъ посмотреть на иконы и, услышавъ объ ихъ чудесномъ происхожденіи, взялъ одну изъ этихъ иконъ, названъ икону Богоматери, и послалъ ее въ Ростовъ, съ повелѣніемъ поставить ее въ число мѣстныхъ въ каменной церкви Успенія Богоматери. Своды этой церкви рухнули, но икона осталась целѣ; была выстроена новая церковь, въ которую поставили икону Богоматери; въ 1160 году въ большой пожаръ эта церковь сгорѣла, но огонь не коснулся иконы. Выстроить былъ каменный храмъ Успенія; но въ 1408 году былъ опять ужасный пожаръ въ Ростовѣ; тогда растопилась крыша собранной церкви, своды и глава пали внутри, пламень пожиралъ иконы и утварь
церковную, но чудная икона не пострадала от огня. В настоящее время эта икона находится в Ростовском Успенском Соборѣ (Слава Божией Матери, ч. 3, отд. 1, стр. 47—49).

Крымская икона Божией Матери изображена на скалѣ „въ горѣ чудотворнѣ“; водою изъ-подъ образа многіе и до днесь исцѣляются (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2-й, стр. 214).

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ ИКОНА БОГОСЛАВИЯ.

Псково-пещерская икона Успенія Божией Матери явилась въ 1472 году исцѣленіемъ слѣпой женщины и находится въ Псковско-пещерскомъ мужскомъ монастырѣ, основанномъ при западномъ городѣ Печерахъ (въ 56 верстахъ отъ Пскова), по случаю явленія иконы надъ древнею пещерою, отъ которой получили свое имя—городъ, монастырь и икона. Явленная икона прославилась многими чудесами, въ память которыхъ установленъ праздникъ 15 августа. Въ 1521 году псковскими купцами Василиемъ и Теодоромъ пожертвована въ Печерскій монастырь новая икона Успенія Богородицы—Умиленіе, прославившаяся съ 1523 года чудесами. Но обь икона прославились особенно во время нашествія на Псковъ и на Печерскій монастырь Стефана Ваторія, короля польского; въ 1581 году. 27-го августа этого года одному благочестивому мужу Дороѣ о было явленіе Вожей Матери, открывшей ему объ имѣящемъ быть нападеніи на городъ со стороны угла крѣпости при Псковскомъ монастырѣ. Поэтому игуменъ Печерскаго монастыря, Тихонъ, еще до осады вызванный въ городъ съ чудотворными иконами Печерскою и Умиленія Богородицы, началъ, по повелѣнію царя и епископа, совершать крестныя
хождения съ этими иконами на упомянутое мѣсто. 6-го сентября игумень Тихонъ и протоіереи Лука по утру созвали благовѣстомъ городанъ въ соборѣ, откуда совершили крестный ходъ къ Покровскому углу съ чудотворною Печерскою иконою Богородицы, съ мощами св. благовѣрнаго князя Псковскаго Гавриила и съ древнею Печерскою хоругвью. Народъ сопровождалъ ихъ съ плачемъ, не ожидая себѣ ни откуда болѣе помощи кромѣ Бoga. 7-го и 8-го сентября происходили усиленные и непрерывные приступы Баторія къ стѣнамъ Пскова. Наконецъ до народа, собравшагося въ соборѣ на молитву, дошла горестная вѣсть о проломѣ въ стѣнахъ и о занятіи врагами стѣнъ Пскова. Страхъ овладѣлъ сердцами всѣхъ... Когда всѣ устремились на защиту пролома въ стѣны и храбро отражали нападенія непріятели, защитниками города пришло на мысль отвезти большое псковское орудіе къ церкви Похвалы Богородицы, чтобы поразить имъ отсюда враговъ. Это удачное распоряженіе поколебало ряды осаждавшихъ и заставило ихъ отступить. Но король, увидѣвъ бѣгство своихъ воиновъ, немедленно выслалъ на помощь имъ свѣжія, лучшія войска свои, съ рѣшительнымъ приказаніемъ не отступать отъ стѣнь до окончательнаго взятія города. Возобновилась упорная битва, и защитники города начали опять ослабывать отъ сильнаго напора непріятелей. Тогда воеводы послали въ соборъ къ духовенству сказать, чтобы изъ собора были принесены мощи св. благовѣрнаго князя Гавриила и чудотворная иконы Богоматери. Немедленно были подняты эти святитель, а напередъ ихъ прибыли къ пролому три инока Печерскаго монастыря и громко возвьсили къ воеводамъ и воинамъ: „не бойтесь братія! ста- немъ крѣпко, устремимся вкупе на литовскую силу! Во-
городица къ намъ грядеть съ милостію и заступлениемъ и съ помощью всѣхъ святыхъ!" Это́ть не ожи́данный утѣшительный и ободрительный го́лосъ ожи́вилъ и воображение всѣхъ осла́бѣвающихъ. Съ мужествомъ всѣ повторяли: „Во́городица къ намъ грядеть, умреть вку́щ за вѣру Христову и за православнаго царя и не преда́дымъ града!“ Всѣ́дъ за этимъ появилось духовенство, неся мощи благовѣрнаго князя Гавриила и чудотворныхъ ико́ны. Началось молебствие предъ самымъ проломомъ въ виду защитниковъ и осаждающихъ и продолжалось шесть вѣ́мъ къ Покровской церкви. Это благоговѣйное зрѣ́лище такъ воодушевило защитниковъ города, что всѣ́ они единодушно устремились въ проломъ на непрія́телей. Борьба съ обѣ́ихъ сторонъ была жаркая, долговременная и упорная. Уже при паступлении ночи непрія́тели были вытѣ́снены назадъ въ проломъ, сбиты со стѣ́ны и проникли въ безпорядкѣ́ въ поле, гдѣ́ они были избиты, а нѣ́которые взяты въ пленъ. Чтобы хотя чѣ́мъ либо за- гладить свою неудачу, Баторій рѣ́шился взять Печер- скій монастырь, гдѣ́ кромѣ́ иноковъ для защиты было только 200—300 воиновъ, но защитники монастыря мужественно отразили два приступа и взяли въ пленъ трехъ знатныхъ сановниковъ. Царь Иоа́ннъ Васильевичъ 4-й обложилъ чудотворную Псковско-печерскую икону золотомъ и устроилъ для нея серебряный куполъ. Псковско- печерскіе иконы, въ воспоминаніе своего избавленія отъ Баторія, дали обѣ́щение ежегодно ходить въ Псковъ съ чудотворною иконою въ седьмую недѣ́лю по пасхѣ́. Генна́дій, еп. псковскій, въ 1601 году утверждо́лъ и уставь этого хожденія съ росписаниемъ всѣго порядка церковныхъ службъ. (Слава Богомат. ч. 3-я, отд. 1-й, стр. 21—29). О Чухломской икона́ Богоматери см. 20 іюля.
ВЛАХЕРНСКИЯ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

Эта икона находится в Квабтахевском монастыре, в средней Карталинин. Обитель Квабтахевская или Кватахевская основана учениками св. Шио еще при его жизни в исходь 5-го века и означает упцелье пещеръ. До времени блаженного грузинского царя Да-виды 3-го она была обителью иноковъ; когда же этотъ благочестивый царь въ 1119 году возобновилъ эту обитель, построивъ здания для келлій и соорудивъ великолдный храмъ въ честь Успенія Богоматери, то на- селялъ эту обитель инокинями, которыя мирно про- живали тутъ до нашествія Тамерлана; они сжегъ и разорилъ эту прекрасную, богатую и знаменитую обитель, поступивъ весьма жестоко съ ея обитательницами. Разграбивъ обитель, одинъ изъ военачальниковъ Тамер- лана собралъ предъ собою инокинь монастыря и заста- вилъ ихъ петь. Июкины, уступая силъ жестокаго по- бѣдителя, исполнили его волю; но татаринъ не удоволь- ствовался этимъ: онъ заставилъ инокинь плясать предъ собою и для большаго поруганія приказалъ надѣть на нихъ позвонки. Когда подобное приказаніе было исполнено, и воины силою принуждали инокинь плясать, то эти послѣднія, видя такое униженіе, съ гордыми сле- ЗАМ готовы произносили: „горе намъ инокинямъ! что это зву- читъ на насъ?“ Когда военачальникъ удовлетворился этой насмѣшкой, то приказалъ отвести всѣхъ инокинь въ соборный храмъ Пресвятой Богородицы, наполненный плѣнными христіанами; за тѣмъ приказалъ завалить всѣ входы и выходы, обложить храмъ дровами и хворо- ростомъ и все это поджечь. Зрѣлище было ужасное: отчаянныя стоны и рыданія удиравшихъ въ храмъ хри-
стінъ потрясали воздухъ. Послѣ этого погрома обитель снова была восстановлена усердіемъ и стараніемъ грузинскихъ царей, царицъ и народа и опять населена иноками. Храмъ въ честь Успенія Богородицы существоуетъ и доньнѣ; онъ весь построенъ изъ тесанаго желтаго камня, съ великолѣпными и разнообразными украшеніями вокругъ оконъ, дверей и купола. Наружный стѣны храма украшены рѣзными каменными изображеніями крестовъ въ большомъ размѣрѣ (Груз. свв. Са-бинина ч. 3-я).

ЦИЛКАНСКІЯ ИКОНЫ БОГОМАТЕРІ.

Эта икона находится въ Цилканскомъ храмѣ Пре- святой Богородицы, существующемъ до нашихъ дней. Этотъ храмъ былъ построенъ въ городѣ Цилкани *) царемъ Вакаромъ I-мъ (342—364), сыномъ святаго царя Миріана; въ этомъ-то храмѣ и находится весьма дорогое сокровище изъ первыхъ вѣковъ христіанства—икона Цил- канской Божіей Матери, писанная на доскѣ изъ Врабеевскихъ яслей. Какъ передаетъ древнее преданіе, она относится ко временамъ принятія грузинами христіанства, т. е. современна св. равноапостольной Нинѣ и настолько ветха, что золотая окладка ея съ разноцвѣтною эмалью уже все износилась. Самая живопись иконы показываетъ, что икона эта написана въ весьма раннюю пору, когда церковная живопись была еще, можно сказать, въ самомъ зародышѣ. (Груз. свв.—Сабинина ч. 3-я).

*) Г. Цилкани находится въ средней Карталинѣ, у подошвы горъ, посѣнныхъ название Тинн, близъ рѣчки Наренкави, впадающей въ рѣчку Аракви. На вѣкть прежняго города Цилкани нынѣ находится весьма большее и довольно богатое селеніе.
АЦКУРСКАЯ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

Эта икона находится в Георгиевском кафедральном соборе, близ г. Кутаны, на правой стороне иконостаса. История этой иконы весьма замечательна и достойна внимания. Когда, по вознесении Господа, апостолы бросали жребий, кому из них идти в какую страну для проповеди Евангелия,—Преблагословенная Богоматерь сказала: "не хочу и Я оставаться без части, желаю пройти въесть съ вами жребий, чтобы я была страну, которую изволятъ дать мнѣ Самъ Богъ". Апостолы бросили жребий, и Пресвятой дивѣя досталось въ удѣл Иверія. Владычица съ радостью приняла удѣл свой и собралась уже идти туда для проповѣданий Евангелия, какъ предъ самыми выступленіемъ Ея явился Ей Господь Иисусъ Христосъ и сказалъ: "о Матерь Моя, не отвергу жребія Твоего и не оставлю народа Твоего безъ участія въ небесномъ благѣ,— пошли вмѣсто Себя первозваннаго апостола Андрея въ Твой удѣл и пошли съ нимъ образъ Твой, который изобразится приложеніемъ къ Твоему лицу приготовленной на то доски; этотъ образъ будетъ замѣнять Тебя и послужитъ хранителемъ людей Твоихъ во вѣки". Матерь Божія призвала къ Себѣ ап. Андрея и сказала ему: "чадо Мое, Андреѣ! когда нажрѣвалася Я идти въ Свой удѣлъ для просвѣщенія его учениемъ Сына Моего и Бога, то въ это самое время явился Мнѣ Самъ благій Сынь Мой и вѣлъ Мнѣ, чтобы Я вмѣсто Себя отправила туда съ Моимъ образомъ тебя; Я буду Хранительницѣю жизни обитателей этой страны". Апостолъ Андрей отвѣтилъ на это: "воля благаго Сына Твоего и Твоя да будетъ во вѣки". Тогда Матерь Божія потребовала доску, умывши лице Свое, приложила ее
Осюда эта икона перенесена была в Гаенатский собор палестинским вонителем царем Иверским, Багратом Великим (Там же ч. 1-я).

Гаенатская икона Божией Матери, бывшая у св. княгини Тамары, находится в Гаенатском соборе близ Кутанса.

Византийская икона Божией Матери находится в Кашкелесском соборе в города Тифлис (Мясин. Вост. А. Сергия т. 2-й стр. 214).

16-е число.

Пренесение перуктовоеренного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа отъ Едеса въ Царь-градъ. Св. муч. Дионисиа врача. Пр. Херимона. Память че- ловъколюбия Божия, егда возврати со студомъ безбожнымъ агарянъ при Львѣ Исаѣвѣ.

(Перуктоверенного образа на Керамик. Истощаніе и снова наполненіе св. воды въ храмъ живоноснаго источника. Муч. Алкивиада. Память страннаго труса. Св. преподобнаго. Никодима метеорскаго. Св. муч. Стаматія. Пр. Іоанніа овдовежаго. Св. муч. Мемсамбія).

Пренесение Неруктоверенного образа Господь Бога и Спаса нашего Иисуса Христа отъ Едеса въ Царь-градъ.

Въ то время, когда Господь жилъ и проповѣдывалъ землѣ Иудейской, въ сирійскомъ городѣ Едесѣ жилъ князь и правитель Авгаръ. Онъ впалъ въ тяжкую бо-
лень: все тело его покрылось проказою, и врачи не могли найти средства для исчезления его. Потеряв всякую надежду на облегчение своей болезни, Авгавр услышал об Иисусе Христе, что Он однажды словом Своим вралчует всякую болезнь. Князь возгорелся желанием видеть Господа, надеясь получить от Него себя исцеление. Но болезнь мешала ему предпринять путешествие в Иудею; поэтому он послал к Господу письмо, в котором просил Его прийти к нему в Едессу. Однако сомневаясь, вошлиет ли Господь прийти к нему, Авгавр послал искусного живописца Ана-ния, чтобы он на икону изобразил лице Господа, надеясь видеть изображение Спасителя и иметь чрез это отраду в своей болезни. Посланное с этими поручениями нашли Иисуса Христа в Иерусалим, во время беседы Его с народом, о чем свидетельствует евангелист Иоанн: «из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Евреи. Они подошли к Филиппу и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп скажут ему о том Иисусу. Иисус же сказал им: пришел час прославиться Сыну человеческому» (Иоан. 12, 20—23). После вручили Иисусу письмо своего царя, который писал: «Авгавр, князь Едесский, Иисус, Спасителю и Благотворителю, явившемуся в Иерусалимской земле, посылаю приветствие! Я слышал о Тебе и о славных чудесах Твоих, что Ты без лекарства исцеляешь больных: слепых даешь зрение, хромых хождение, очищаешь прокаженных; одним словом исцеляешь разслабленных и воскрешаешь мертвых. Услышав все это о Тебе, я теперь думаю одно из двух:..."
или Ты—Богъ, сшедшій съ небесъ, или Сынъ Божій, потому что творишь такія удивительныя чудеса. Я посылаю Тебѣ это мое спременное письмо; потрудись прийти ко мнѣ, чтобы исцѣлить меня отъ неисцѣлимыхъ болѣзней, отъ которыхъ я страдаю много лѣтъ. Слышишь я также, что евреи ропщутъ на Тебя и хотятъ предать Тебя мученіямъ: у меня есть небольшой, но красивый городъ, приходи ко мнѣ и будешь жить со мною въ моемъ городѣ,—его достаточно было бы для насъ обоихъ". Въ то время, когда Господь читалъ это письмо, живописецъ Ананія старателъ приближиться къ Господу, но никакъ не могъ по причинѣ народной тѣсноты. Дожидался времени, когда разойдется народъ, онъ сталъ на камень и, смотря прильжно на лице Спасителя, старателъ изобразилъ Его, но ни какъ не могъ: Божественное лице Господа чудесно измѣнилось и дѣйствовало совершенно неизобразимымъ, Ананія трудился долго, но ничему не успѣлъ. Усердное стараніе живописца изобразить Божественный ликъ Спасителя обратило наконецъ на него вниманіе Самаго всевѣдущаго Сына Божія. Прочитавъ письмо, Господь велѣлъ св. апостолу Іомѣ принести стоящаго на камѣ живописца. Когда онъ былъ приведенъ къ Спасителю, то Господь назвалъ его по имени и по занятію—живописцемъ. Ананія пришелъ въ удивленіе и ужасъ отъ прозорливости Господа.
Спаситель, милостиво принявъ пословъ Авгара, не принявъ однако его приглашенія, а удостоилъ его отвѣтомъ, написаннымъ апостоломъ Іомою, слѣдующаго содержанія: "Счастливъ ты, Авгарь, что, не видѣвъ Меня, увѣровалъ въ Меня, такъ какъ написано о Мнѣ: "видящіе Меня не будутъ вѣровать, а не видящіе Меня увѣруютъ въ Меня и наслѣдуютъ жизнь вѣчную." Ты пи-
шесть ко Мил, чтобы Я пришел к тебе, но Мил по-
добает исполнить то, за чьем Иисус и, сотворив
это, возвратиться к пославшему Меня Отцу. Когда я
буду вознесен к Нему, тогда поклю к тебе одного
из Своих учеников, который совершенно исцелит тебя
от болезней и дасть тебе и другим, находящимся
с тобою, жизнь вечную.» Написав такое письмо Ав-
гарю, Господь запечатал его печатью, на которой было
написано по-еврейски: «Божие видение, Божественное
чудо.» Потом, исполнив желание Авгаря и его живо-
писца, Спаситель велел принести воды, умыть пресвя-
тнее лицо Свое и отереть его поданным Ему четырех-
угольным полотенцем (убрусом), и тотчас на полотн
изобразилось пресвятое подобие Божественного лица Гос-
пода. Господь, подавая его с письмом живописцу Ана-
ни, сказал: «неси и отдай пославшему тебя!» Это было
в последнее дни земной жизни Господа, не за долго до
Его страданий. Ананий с своими товарищами, принявь
от Иисуса Христа Его изображение и послание, с радоси
оставили Иерусалим и отправились в Едессе обра-
довать и утешить царя. Получив послание Господа и
Его изображение, Авгарь с великою радостью лобзать
какъ то, такъ и другое и, поклонившись с благоговь-
ніемъ и въ руо образу Христову, тотчас почувствовал
большее облегчение въ своемъ недугѣ и съ нетерпѣ-
ніемъ началъ ожидать того дня, когда Богъ удостоить
его принять общцанаго апостола. По вознесеніи Гос-
пода, въ Едесс пришелъ св. Таддея, одинъ изъ се-
мидесяти апостоловъ. Онъ крестилъ Авгаря, весь домъ
его и всѣхъ жителей Едеса. На главныхъ воротахъ го-
рода съ давняго времени стоялъ идолъ, которому дол-
женъ былъ покланяться всякий, входивший въ городъ.
Авгарь велел сбросить идола и поставить на его место нерукотворенный образ Спасителя с тремя, чтобы каждый, проходящий чрез ворота, поклонился уже не суетному и ничтожному идолу, но святой иконе Христа Спасителя. По воле Авгара, нерукотворенный образ был украшен золотым окладом, внизу которого были начертаны следующие слова: "Христе Боже! всякый, надвигающийся на Тебя, никогда не постыдится". Однако эти достопамятные распоряжения Авгара сохранялись недолго. В царствование одного из правнуков Авгара в Едесе возобновилось древнее нечестие; князь открыл капища и принял языческое богослужение, а чтобы скорее распространить его, вознамерился снять с главных ворот города нерукотворный образ Спасителя и заменить его идолом. Однако это нечестивое его намерение не имело успеха: оно было открыто Богою в явлениях епископу едесскому Аддею. Вследствие этого вида епископ ночью, в сопровождении нескольких человек, пошел к воротам, на которых находился нерукотворенный образ, зажег пред ним лампаду, заложил углубление и, сдвинув это место совершенно незаметным, удалился. Князь, не видя нерукотворного образа Христа, позабыл о своем намерении уничтожить его. После того прошло много времени—около пяти столетий, так что из памяти жителей города Едеса изгладилось воспоминание о том, что у них сохраняется нерукотворный образ Христа Спасителя, и он, может быть, навсегда остался бы незаветным, если бы не помощь слѣдующий особенный случай. Между жителями Едеса хранилось предание, что город их никогда не будет покорен врагами. Но, к ужасу их, в 545 году персидский царь Хозой осадил Едесу съ
многочисленныхъ войскомъ. Они приказывали своимъ войскамъ наносить какъ можно болѣе дерева въ, чтобы между ними и городомъ насыпать всякаго рода вещество для насыпи. Когда наложены были деревья, Хозрой, построивъ изъ нихъ стѣну около городской стѣны и насыпая въ средину земли, шелъ прямо къ городу. Такимъ образомъ навстрѣчали мало-по-малу стѣну, возвышая насыпь и подвигаясь къ городу, онъ поднялся на такую высоту, что наконецъ стоять выше городской стѣны и сверху могъ бросать стрѣлы въ защитниковъ города. Осажденные, видя, что насыпь приближается къ городу— будто гора и что непріятели намѣрены сойти въ городъ, рѣшились раннимъ утромъ провести къ насыпи подземный ходъ (подкопъ) и тамъ развести огонь, чтобы пламенемъ его истребить деревья, а насыпь обрушить на землю. Дѣло было сдѣлано. Но, разведщики огонь, они не достигли цѣли, потому что огонь не имѣлъ выхода, чтобы, вырвавшись въ воздухъ, охватить деревья. Увидя эту неудачу, едва князь снова пришелъ въ отчаяніе и, поручивъ себѣ Богу, съ горестинымъ сердцемъ и со слезами начали призывать Его на помощь. Молитва ихъ была услышана: въ эту же ночь явилась въ видѣніи епископу города Едеса, Блаженному Невѣота въ іерусалимѣ великій и сказалъ ему: „нди достань нерукотворенный образъ нашаго Спасителя, находящійся на большихъ воротахъ ва- шего города, въ кругломъ задѣланномъ углубленіи, и обрете себѣ и городу спасеніе“. Ободренный видѣніемъ, епископъ на другой же день пошелъ къ указаннымъ воротамъ, отыскалъ указанное мѣсто, снялъ камень и увидѣлъ Божественный образъ во всѣмъ его величинѣ со- вершенно цѣлымъ,—и лампаду, засвѣченную 500 лѣтъ тому назадъ епископомъ Аддесеемъ, и продолжавшую горѣть до
сихъ порь. Но удивление его увеличилось, когда онъ увидѣлъ, что на казнѣ, который былъ поставленъ между образомъ и лампадою для безопасности, изображился ликъ Спасителя совершенно такой же, какой былъ на нерукотворенномъ образѣ. Съ священными страхомъ и благоговѣніемъ снялъ онъ икону и, держа ее въ рукахъ, пошелъ къ тому мѣсту, гдѣ былъ выкопанъ ровъ, бросилъ нѣсколько капель изъ лампады, горѣвшей предъ св. убрусомъ, въ огонь и на дрова—и божественная сила тотчасъ же явилась на помощь вѣрующимъ: пламень вдругъ охватилъ деревья и уничтожилъ всѣ непріятельскія соруженія. Послѣ этого Хозрой, отказавшись отъ всякой надежды на овладѣніе городомъ, удалился безславно домой.

Нерукотворенный образъ, явившись такимъ чудеснымъ образомъ, сохранился въ продолженіе еще нѣсколькоыхъ вѣковъ въ Едессѣ, куда со всѣхъ странъ стекались для поклоненія люди всѣаго званія; и слава о чудесахъ отъ этой иконы распространилась по всѣму востоку, такъ что въ 8-мъ вѣкѣ христіане, по примѣру Едесской церкви, во многихъ мѣстахъ уже праздновали нерукотворенному образу Спасителя. Когда Едесъ и вся окрестная страна подпали власти магометанъ, христіане весьма скорѣли о томъ, что великая и дорогая для нихъ святиня находится въ рукахъ невѣрныхъ. Въ 10 вѣкѣ греческіе императоры Константинъ Вторграпродный и Романъ Лакапенъ предлѣгали за нее богатый выкупъ владѣльцамъ Едеса. Послѣдніе долго не согласились, но наконецъ отдѣли императорамъ нерукотворенный образъ, выговоривъ у нихъ взамѣнъ этого освобожденіе 200 сараційскихъ плѣнниковъ, 12,000 сребренниковъ и обѣщеніе никогда не покушаться на овладѣніе Едесомъ. Въ 944 году, 16 августа, нерукотворенный образъ былъ принесенъ въ Константинополь
с великих торжествомъ. Подробное описание торжества перенесения нерукотворенного образа изъ Едеса въ Константинополь такъ изображается Георгиемъ Кедринымъ: „Для принятия божественного образа императоръ Лакапенъ послалъ въ Едесъ епископа самосатскаго, пребывавшаго въ то время въ Византии. Шествие святой иконы сопровождалось славою многихъ чудесъ. Въ день Успенія Божией Матери, 15-го августа, который императоры, по древнему обычаю, торжествуютъ во всесвятномъ Ея храмѣ Влахернскомъ, рано утромъ собрались туда священнослужители и на горнемъ мѣстѣ Влахернского храма поставили кiotъ, вмѣщавшій въ себѣ образъ и письмо Спасителя къ Авгарию. Вскорѣ въ храмѣ прибыли императоры и съ умилениемъ, слезами и глубокимъ благоговѣніемъ поклонились до земли святѣнн и лобзали ея. Изъ Влахернского храма святая икона съ торжествомъ была перенесена въ Фаросскую церковь. На другой день, 16-го августа, послѣ молитвенно-благоговѣйныхъ лобзаний и земныхъ поклоновъ, весь освященный соборъ и императоры подняли кiotъ со святинею при умильтомъ-торжественныхъ пѣсенопѣніяхъ и тысячахъ возженныхъ свѣчей и обратно поплыли въ столицу. Достигнувъ берега, императоры и весь царскій дворъ пѣшкомъ и съ открытыми головами, а также патриархъ, епископы и все духовенство съ изумительнымъ великолѣпіемъ, по особо-установленному для этого случая чину, сопровождали ковчегъ, заключавшій въ себѣ святѣйшее для христіанъ залого. Когда подошли къ золотымъ воротамъ и вступили въ городъ, то псалмы и пѣсенопѣнія духовные увеличились, ослѣпительный блескъ свѣтильниковъ еще болѣѣ умножился, тысячи народа собирались со всѣхъ сторонъ, чтобы удостоиться счастія видѣть и сопровождать свя-
щеннее шествие. Въ продолженіе несения св. нерукотвореннаго образа Спасителя столько было пролито христианами радостныхъ слезъ, столько вознесено къ Господу горячихъ молитвъ, умильительныхъ благодареній и заповѣдныхъ обѣтовъ, что словами этого изобразить нельзя! По принесеніи иконы въ знаменитый храмь Премудрости Божіей, ея поставили предъ царскими вратами. Отсюда, послѣ молебныхъ пѣсенопѣній съ колѣнопреклоненіемъ, святую икону снова подняли всѣмъ церковнымъ соборомъ и отправились къ царскимъ чертогамъ. Во дворцѣ святую икону Спасителя вознесли на царскій тронъ, предъ которыми обыкновенно производились важнѣйшія государственные дѣла, весьма разумно и справедливо полагая, что непремѣнно надобно освятить царственное сдѣлалось и чрезъ то сообщить возсѣдающимъ на немъ правду, истину и милосердіе. По совершѣніи молебна во дворцѣ, св. образъ былъ поднятъ и отнесенъ обратно въ Фаросскую церковь. Тамъ святая икона была поставлена на правой сторонѣ къ востоку, во славу вѣрныхъ, въ соблуденіе царей, въ безопасность всего царства и заступленіе христіанѣ. (Четы-Миней. Христ. чтен. 1874 года. Декабрь).

Нерукотвореннаго образа давно уже нѣть въ Константинополь. По одному сказанію, онъ около 1362 года былъ отданъ императоромъ Иоанномъ Палеологомъ генуэзскому генералу Леонардо-де-Монтальдо за избавление Греческой имперіи отъ нападеній сарацинъ; а Монтальдо отдалъ его въ монастырь св. Варооломея въ Генуѣ, гдѣ онъ находится и донынѣ. По другому, болѣе вѣроятному, сказанію, онъ во время владычества крестоносцевъ въ Царь-градѣ (въ 1204—1261) похитенъ венецианскимъ дожемъ Дандоло; но корабль, на которомъ онъ находился вмѣстѣ съ другими священными предметами, потонулъ въ Про-

СВ. МУЧ. ДІОМИДА ВРАЧА.

Св. Діомидь былъ родомъ изъ Киликійскаго города Тарса, вѣрою христіанинъ; изучивъ врачебное искусствов, онъ старался обращать его въ средство къ душевному спасенію ближнихъ: подавая пособіе въ болѣзни, онъ въ тоже время убѣждалъ болѣзнихъ обратиться къ Христовой вѣрѣ, врачующей душу. Онъ успѣлъ многихъ отвратить отъ падою поклонства и просвѣтить евангельскимъ учениемъ. Съ этойю благою цѣлью онъ странствовалъ по разнымъ городамъ и пришелъ наконецъ въ городъ Никею; здѣсь, по обычаю, врачая народъ, исцѣляя именемъ и крестомъ Христовымъ больныхъ и обращая невѣрныхъ. Діоклеціанъ, узнавъ о томъ, приказалъ взять его и везти изъ Никея въ Никомидію. Дорогою святый сошелъ съ телѣгъ, понолился и умеръ; воины разсуждали представить царю одну голову мученика и отсѣкли ее. Но вдругъ они сдѣлались слѣпыми и, уже ведомые другими, признали царю голову мученика. Увидя голову и слѣпыхъ воиновъ, царь велѣлъ имъ отнести св. голову назадъ и приложить ее къ тѣлу. Когда воины исполнили это, то снова прозрѣли и увѣривали въ Христа, истинаго Бога. Памятъ св. муч. Діомида была издревле весьма славная въ Царьградѣ. Самъ Константинъ Великий построилъ во имя его храмъ, находившийся близъ Златыхъ воротъ (Четын-Минен. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 246).
ПРЕПОДОБНАГО ХЕРИМОНА.

Преподобный Херимонъ подвизался въ Египтѣ, въ Скитской пустынѣ. Пещера его отстояла отъ церкви на 40 поприщ, а отъ воды на 12. Кассианъ, посвящавший этого святаго въ своей молодости (около 390—397 г.), говоритъ, что, ему было тогда болѣе 100 лѣтъ. Палладій свидѣтельствуетъ, что св. Херимонъ скончался съ работою въ рукахъ во время пребыванія его (Палладія) у египетскихъ пустынниковъ. Пр. Херимонъ скончался или въ самомъ конце 4-го вѣка, или въ первыхъ годахъ 5-го вѣка, такъ какъ путешествія Палладія продолжались отъ 388 до 404 года (Четы-Минен. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, зам. стр. 246).

ПАМЯТЬ ЧЕЛОВѢКОЛЮБІЯ БОЖІЯ, ЕГДА ВОЗВРАТИ СО СТУДОМЪ БЕЗБОЖНЫЯ АГАРЯНЫ ПРИ ЛЬВѢ ИСАВРѢ.

Въ царствованіе императора Льва Исаврина въ 716 году сарацены обступили Константинополь, намѣреваясь взятъ его и, уничтожиіі христіанство, замѣнить его магометанствомъ. Въ страхѣ царь обѣщалъ платить имъ дань. Сарацены хотѣли поставить стражу у воротъ города, но это имъ не удалось. Тогда одинъ изъ военачальниковъ сараценскихъ, Селимъ, непросилъ позволеніе войти въ городъ и посмотрѣть, что тамъ дѣляется; но когда онъ подъѣхалъ къ конѣ къ городскимъ воротамъ и намѣревался пройти на Воловую площадь, то конь его не хотѣлъ идти въ ворота, не смотря на то, что кони передовыхъ всадниковъ прошли безпрепятственно. Взглянувъ къ верху. Селимъ увидѣлъ надъ воротами икону
Богоматери и понял, что она запрещает ему въездъ въ городъ за его злословія на нее. Онъ пошелъ въ городъ пешкомъ, укоряя себя за свои грыхи. Вскорѣ послѣ этого Богъ поразилъ сухопутныхъ сааргинскихъ войска моремъ и голода и, афлъ ихъ и морскія силы погубили огненнымъ градомъ, и какъ враги 15-го августа осадили Царьградъ, такъ 15-го же августа, ровно чрезъ годъ, и отступили отъ него (Прологъ).

НЕРУКОТВОРЕННОГО ОБРАЗА НА КЕРАМИ (на кирпичъ или черепицѣ).

Императоръ Никифоръ Фока въ 965 году принесъ въ Царьградъ нерукотворенный образъ Спасителя, отпе- чатлѣвшийся на черепицѣ въ Иераполѣ, когда Анастія, невѣстъ образъ Авгарю, скрылъ его внѣ Иераполя въ черепицахъ (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2-й, стр. 215).

Муч. Алквіадъ скопчался въ огнѣ.—Св. преподобномуч. Никодимъ метеорскій пострадалъ въ 1551 году (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія т. 2-й, стр. 215).

СВ. МУЧ. СТАМАТИЯ.

Св. Стаматій родился въ волынскомъ округѣ, въ се- леніи св. Георгія. Въ нихъ округѣ прибылъ въ 1680 году новый сборщикъ податей. Чиновникъ позволялъ себѣ во- дящихъ несправедливости въ отношении христіанъ и сильно разорялъ ихъ. Обиженные отправлялись искать суда и правды въ Константинополь. Они явились въ высшее присутственное мѣсто и привезли жалобу на притесненія сборщика самому визирю. Визирь, давній другъ и по- кровитель корыстолюбиваго чиновника, приказалъ вы- гнать человѣтчиковъ. Слуги вытолкали съ побоями и без-
честіємъ христианъ. Въ числѣ человѣчниковъ былъ и Стаматій. Друзья сборщика, замѣтивъ, что этотъ христианинъ настойчивѣе другихъ, схватили его и представили визирю съ ложнымъ доносомъ, что онъ когда-то принявъ магометанство, а теперь опять сталъ христианиномъ; Стаматій рѣшительно отказался отъ гнуснаго отступничества. Визирь отослалъ обвиняемаго къ судѣ для изслѣдованія дѣла. Судья также допрашивалъ христианина, на что тотъ отвѣчалъ, что „все это—одна, клевета, мнѣ и на умы даже никогда не приходило такой постѣпокъ“: „Если ты, прервалъ его судья, никогда не дѣлался магометаниномъ, то судѣлся имъ теперь и прими нашъ законъ“. „Боже сохрани меня отъ такого безумія, воскликнулъ Стаматій, я никогда не отрекусь отъ Христа. Я лучше соглашусь умереть, чтобы жить со Христомъ, нежели благодарствовать въ этомъ суетномъ мѣрѣ“. Судья не зналъ, что дѣлать съ обвиняемымъ, и отправилъ его къ визиру съ донесеніемъ, что подсудимый при всѣхъ его стараніяхъ не соглашается оставить христианство. Визирь самъ принялъ убѣжданіе неповѣдника къ отступничеству, обѣщая его первымъ человѣкомъ въ своемъ домѣ, представилъ огромное жалованье и проч. „Все мое богатство, отвѣчалъ восторженный Стаматій; вся слава моя въ Иисусѣ Христѣ, Который уготовалъ мнѣ жилище на небесахъ, нетленную славу и жизнь вечную. Ваша же слава и почести суетны,—онъ гибнутъ взмѣстѣ съ ищущими ихъ“. Визирь отослалъ Стаматія въ тюрьму, гдѣ ожидали его наказанія. Чрезъ нѣсколько дней его вывели изъ тюрьмы и снова представили визиру для выслушанія тѣхъ же убѣжденій и предложеній. Саповникъ, видя безусловность своихъ кроткихъ убѣжденій, сталъ угрожать Стаматію жестокими мученіями, если онъ
не исполнить его воли. Эти угрозы не устранили твердаго исповедника. „Мучите меня, отв'ячал онь, убейте, если это необходимо, я готовъ все вытерп'ьть, но знайте, что я, докол' буду жить, не отрекусь отъ моего Господа!“ Такое мужество христианина сильно раздражило визиря; в'ь пылу гн'ява визирь передалъ его палачу, который привелъ мученика на площадь предъ царскимъ дворцемъ и мечетью св. Софіи и тамъ мечомъ отс'ялъ Стаматію голову (Христ. муч. на вост. свящ. II. Соловьева).

ПАМЯТЬ ПР. ЙОАКИМА ОСОГОВСКАГО.

Преподобный Йоакимъ былъ одинъ изъ четырехъ великихъ отшельниковъ болгарскихъ, возбудившихъ свойми подвигами сотни и тысячи болгаръ къ христианскому подвигничеству. Этотъ преподобный жилъ и подвизался въ послѣдней половинѣ XI вѣка. Желая вести уединенную жизнь, Йоакимъ молилъ Господа указать ему уединенное мѣсто. После молитвы въ маломъ храмѣ с. Новаго-Градца, онъ съль на церковной паняти. Добрый и богатый владѣлъ того мѣста вступилъ въ разговоръ съ нимъ. Въ разговорѣ Йоакимъ сказалъ, что желалъ бы вести уединенную подвижническую жизнь, но не знаетъ удобнаго мѣста для этого. Внинуя въ желаніе молодаго подвижника, владѣлъ указалъ ему мѣсто, удобное для уединенной жизни. „Съ одного бока Осоговской горы, гово- рилъ владѣлецъ, при рѣкѣ Скундѣ, въ мѣстности Ба-бинъ-дольъ, есть глубокая пещера, защищенная скалами: вотъ тѣбѣ мѣсто, спасайся тамъ о Господь“. Преподобный, возблагодаривъ Бога за открытие мѣста, сообразнаго съ его желаніями, просилъ владѣльца по временамъ вспоминать о его нищетѣ своей щедростью. Поселясь въ пе
щерб, пр. Иоакимъ подвизался здесь не мало времени въ постъ и молитвѣ, незнаемый никтѣмъ. Только уже предъ кончиною его, по волѣ Божіей, открыли мѣсто его уединенія два звѣролова. „Вы что-то печальны, сказалъ имъ старецъ при встрѣчѣ“. „На этой горѣ, отвѣчали они, мы всегда имѣли счастливый ловъ, но на этотъ разъ ходили нѣсколько дней и ничего не поймали“. „Такъ какъ, дѣти мои, день близится уже къ вечеру, то отдохните у меня эту ночь, а завтра утромъ ступайте вотъ въ ту сторону и съ вершины горы идите въ домъ свой“ Охотники на утро встрѣтили на вершинѣ горы самый счастливый ловъ. Одинъ изъ нихъ пришелъ къ старцу благодарить его за соѣтвѣ. „Божіе благословеніе да будетъ съ вами“, сказалъ старецъ. Съ того времени въ домѣ охотниковъ появилось довольство. Чрезъ нѣсколько времени охотники пришли посѣтить старца, но не нашли его въ живыхъ: онъ почилъ смертію праведника. Кончина его послѣдовала въ началѣ 12-го вѣка. Благодарные охотники до самой своей смерти приносили свѣчи на могилу преподобнаго.

При императорѣ Мануилѣ (1143—1179) Богъ благоволилъ прославить раба Своего. Священникъ Теодоръ села Осминдола, страны Овчепольской, овдовѣлъ, пожелалъ оставить мѣръ и, успѣшивъ о мѣстъ подвиговъ препод. Иоакима, отправился въ Осоговской горѣ съ рѣшимостью отшельнически подвизаться тамъ. Когда онъ пришелъ туда, то ему въ сонномъ видѣніи являлся препод. Иоакимъ и спрашиваетъ: „куда идешь ты?“ Теодоръ сказалъ ему о своемъ желаніи. Преподобный благословилъ его и, вынувъ сосудъ, отеръ водой ему голову, лице и руки и сказалъ: „иди, чадо, съ миромъ!“ Проснувшись, Теодоръ отъ радости прослезился. Принявъ иночество
съ именемъ Ософана, онъ построилъ храмъ на мѣстѣ подвиговъ преподобнаго. Чрезъ нѣсколько времени, обрѣтили гробъ преподобнаго, по неоднократному явленію его, открылъ мощи его въ общее назиданіе (Свв. южн. славянъ Филирета, арх. черн.).

17-е число.


(Пр. Филиппа яновскаго).

СВ. МУЧ. МИРОНА ПРЕСВИТЕРА.

Св. муч. Миронъ родился въ Ахайѣ отъ богатыхъ и благочестивыхъ родителей. Отличаясь кроткимъ правовѣріемъ, любовью къ Богу и богоугодною жизнью, онъ, въ царствованіе императора Декія и въ правленіе Ахайею Антипатора, былъ сделанъ пресвитеромъ. Однажды въ праздникъ Рождества Христова Антипаторъ вошелъ въ храмъ христіанскій, чтобы захватить собравшихся въ немъ христіанъ. Находившійся въ храмѣ пресвитеръ Миронъ укорилъ правителя за такой его поступокъ и безбожненно обличилъ его въ идолопоклонство. За это онъ былъ схва-
чень и предань мучениям: его повсюда на деревь, строгали железными гребнями и жгли огнем. Когда же растопили печь и бросили туда мученика, то огонь вырвался из печи, пожег стоящихъ вокруг слугъ, святый же остался невредимъ. Послѣ этого правитель приказалъ св. мученику поклониться идоламъ, но святый отказался; за это Антипастро приказалъ рѣзать изъ его тѣла резаны. Въ это время мученикъ, отрывавши одинъ ремень, бросилъ его въ лице мучителя; разгнѣванный такимъ поступкомъ, мучитель велѣлъ снова строгать по ободрившему тѣлу мученика и потомъ отдать на съдѣніе звѣрямъ; но звѣри не тронули мученика. Видя такую твердость св. Мирона, Антипастро въ ярости убилъ самого себя. Святый же мученикъ былъ отведенъ въ городъ Кизику и усѣчень тамъ мечомъ (Четьи-Миней).

СВВ. МУЧЧ. СТРАТОНА, ФИЛИППА, ЕВТИХИМА И КИПРИАНА.

Эти святые, живя въ Никомидии, ходили на народныхъ зрѣлищахъ и училъ тамъ народъ христианской вѣрѣ. Дѣйствуя такъ, они многихъ успѣли отвратить отъ язычества и сдѣлать христианами, вслѣдствіе чего народныхъ зрѣлищъ мало-по-малу пустѣли. Однажды правитель, явившись на зрѣлище, былъ сильно удивленъ малочисленностью зрителья; ему объяснили, что это сдѣлали святые: Стратонъ, Филиппъ, Евтихіанъ и Кипріанъ, которые участь народъ пренебрежать отеческими обычаями, не посвящать зрѣлищъ, а вести жизнь совсѣмъ иной. Правитель приказалъ привести святыхъ, которые, явившись къ нему, твердо исповѣдали себя христианами. За это ихъ отдали на съдѣніе звѣрямъ, но когда звѣри не тронули святыхъ
исповѣдникомъ, то ихъ бросили въ огонь, гдѣ святые и скончались (Прологъ).
О свв. мучч. Фірсѣ, Левкінъ, Коронатѣ и дружинѣ ихъ смотр. 14-го декабря.
О свв. мучч. Павлѣ и Іуліанѣ, сестрѣ его, см. 4-го марта.

"СВ. МУЧ. ПАТРОКЛА.

Въ царствованіе Авреліана было гоненіе на христіанъ. Въ то время въ Галліи, въ городѣ Трикасениѣ *) жилъ въ своемъ домѣ одинъ богатый гражданинъ, по имени Патроклъ. Онъ жилъ благочестиво, любилъ заниматься чтеніемъ священного писанія и прилежно молился Богу; при этомъ онъ строго соблюдалъ воздержаніе, такъ что вкушалъ пищу только однажды въ день, а имѣя достаточныя средства, помогалъ бѣднымъ и нуждающимся, въ особенности же христіанамъ. За такую благочестивую и богоугодную жизнь Господь сподобилъ его дара исцѣленій, и онъ многихъ исцѣлялъ отъ различныхъ недуговъ и болѣзней. Авреліанъ, прибывъ въ Трикасению и слыша о свв. Патроклѣ, приказалъ привести его къ себѣ. Когда святаго привели, то императоръ спрашивалъ его о его имени и о вѣрѣ и принуждалъ его отречься отъ христіанства и поклониться идоламъ, обѣщая за это различных почестій и богатства. Но святой отвѣчалъ, что онъ не знаетъ ни какаго другаго Бога, кроме Того, Который сотворилъ небо и землю. Императоръ принуждалъ его, но праведникъ отказывался. "Огню тебя предамъ, наконецъ въ гнѣвѣ сказалъ Авреліанъ,—если не прино-
сень жертвы нашимъ богамъ!". На это святый Патрокль отвётилъ: "я жертвую хвалы и самого себя приношу Богу моему, Который благоволилъ призвать меня къ мученичеству за имя Свое!" Тогда царь приказалъ сковать ноги праведника раскаленнымъ желтвомъ, а руки связать назади раскаленную цѣлью и заключить его въ темницу. Чрезъ три дня Аврелианъ снова приказалъ привести къ себѣ св. Патрокла и снова предъ народомъ принудилъ его принести жертву идоламъ. Но святый и теперь отказался и обличилъ царя въ нечестии, продолживъ ему, если онъ желаетъ, свои сокровища, "такъ какъ вижу тебя—прибавилъ святый—нищимъ". "Какъ ты называешь меня, царя, нищимъ?" спросилъ Аврелианъ. — "Дѣйствительно—отвѣчалъ святый—ты имѣешь большое земное богатство, но не имѣешь сокровища вѣчнаго, небеснаго; потому что не вѣруешь въ Господа Исуса, за что и будешь осужденъ на вѣчныя мученія!"—"Ты уже слишкомъ много досаждаешь мнѣ—отвѣчалъ царь, не могу быть милосердъ къ тебѣ!" и осудилъ святаго на усѣченіе мечемъ. При этомъ Аврелианъ приказалъ воннамъ убить св. мученика не на сухой землѣ, но въ болотѣ, чтобы не удостоить его погребенія, но чтобы его сѣли птицы, гады и звѣри. Вонны повели св. мученика къ берегу рѣки Секуана (Сены), чтобы въ прибрежномъ болотѣ совершить казнь. Во время пути св. мученикъ молился Господу, чтобы Онъ не попустить его тѣлу остаться въ болотѣ, но повелѣть идти ему чрезъ рѣку и тамъ на сухой землѣ излить кровь свою. Вдругъ очи воиновъ помрачились, такъ что они не могли видѣть мученика; онъ же въ это время перешелъ чрезъ глубокую рѣку на сухой берегъ, вошелъ на гору и благодарилъ Господа. Воины же, не видя св. мученика, удивились и пришли въ ужасъ, боясь
царскаго гнёва. Они стояли въ недоумѣніи и разсуждали между собою о праведнику: „великъ Богъ того человѣка, Который невидимо избавилъ его отъ насъ“ — говорили одни; „нѣтъ, это былъ не человѣкъ, а привидѣніе“ — говорили другіе. Въ это время одна женщина, переплывая рѣку, услышавъ разговоръ воиновъ и ихъ печаль, ука- зала имъ мѣсто, гдѣ былъ св. мученикъ. Воины пере- плыли на лодкѣ рѣку и стали принуждать св. мученика къ идольскимъ жертвамъ; но святый отвѣтилъ имъ: „я не покланяюсь бѣсамъ, а только единому истинному Богу, и не боюсь смерти, потому что мы—христіане ожидаемъ получить вѣчную жизнь отъ Христа, Бога нашего, и съ любовию и усердіемъ умираемъ за Него“. Воины обна- жили мечи; св. мученикъ помолился Господу и былъ усѣченъ. Воины далеко бросили голову св. мученика отъ его тѣла и удалились. Въ то время на той горѣ жили два престарѣлыхъ нищихъ христіанъ; они, увидя кон- чину св. мученика, скрыли св. тѣло и главу мученика, потомъ вечеромъ сказали пресвитеру Евсевію, который, присѣдши съ диакономъ Ливеріемъ, взялъ тѣло мученика и похоронилъ его по христіанскому обычаю. Мощи св. Пат- рокла находятся въ Соестѣ, въ Вестфаліи (Четын-Миней).

ПР. АЛИПІЯ ИКОНОПИСЦА ПЕЧЕРСКАГО.

Въ княженіе благовѣрнаго князя киевскаго Всеволода Ярославича, при игуменѣ Никонѣ, въ Киевѣ прибыли греческіе иконописцы, чтобы украсить печерскую церковь. Родители Алипія отдѣли его учиться иконописанію этимъ константинопольскимъ художникамъ; св. Алипій учился иконописанію и помогалъ мастерамъ. Когда окончена была настѣнная живопись въ печерской церкви, Алипій
быть постриженъ Никономъ въ иночество. Онъ трудился и писалъ еван. иконы игумену и братіи, ничего не принимая за свой труд. Алипій самъ просилъ извѣщать его, если гдѣ-либо въ церкви видѣли обвешившія иконы; онъ бралъ ихъ къ себѣ и поправлялъ, не требуя за это платы. Пр. Алипій никогда не оставался празднымъ, такъ что по трудолюбію уподоблялся древнимъ отцамъ: днемъ онъ занимался иконописаніемъ, а большую часть ночи проводилъ въ молитвѣ и пѣніи псалмовѣ; только божественная служба, которой онъ не оставлялъ ни для какого дѣла, отвлекала его отъ обычныхъ занятій. Если случалось ему получать плату за свой трудъ, то одну часть онъ употреблялъ на покупку материала для иконо-писанія, другую на милостыню нищимъ, а третью на свои нужды. Такъ трудился пр. Алипій въ теченіе многихъ лѣтъ. Игуменъ лавры, уважая его величія добротелей и чистую жизнь, воззвѣлъ его въ санѣ священства; съ этого времени пр. Алипій прославлялъ еще большую красотою добродѣтелей, какъ иноческихъ, такъ и іерейскихъ, такъ что благодарить Божія видимо почила на немъ, обнаружившись даромъ чудотвореній.

Однажды кievлянинъ страдалъ такою силою проказою, что ему не могли помочь никакія лѣкарства. По совѣту своихъ друзей, но безъ собственной вѣры въ возможность выздоровѣнія, онъ пришелъ въ пещерскій монастырь просить себѣ молитвы преподобныхъ отцевъ. Игуменъ приказалъ напоить его водою изъ колодезя пр. Теодосія и тою же водою намочить голову. Но лишь только большой напился воды, какъ внезапно же за свое невѣріе покрылся смрадными струями, такъ что люди стали бѣгать его. Съ горестію онъ возвратился домой, не смѣя никому показаться и ожидала себѣ смерти. Но вотъ однажды
пришло ему на мысль идти снова въ обитель и покаяться въ своихъ прегрѣшенияхъ. Онъ пришелъ въ монастырь и искренно исповѣдалъ предъ Алипіемъ свои грѣхи, какъ и свою скорбь. Алипій покрылъ всѣ его струпы красками, приготовленными для святыхъ иконъ; за тѣмъ привелъ въ церковь, пріобѣгъ св. Тайнъ, обмылъ струпы его водою, принесенною для литургіи,—и онъ весь сталъ здоровымъ.

„Набожный киевлянинъ, построивъ храмъ, захотѣлъ для его украшенія приобрѣсть икону депсусъ*) и еще нѣсколько другихъ. Онъ поручилъ двумъ пещерскимъ инокамъ заказать Алипію иконы, какой бы цѣны тотъ ни потребовалъ, и далъ дески и часть денегъ. Иноки два раза брали у него деньги и послѣ того, но Алипію не говорили ни слова. Долго ждали иконъ, киевлянинъ настойчиво потребовалъ ихъ у иноковъ, и тѣ отвѣчали, что Алипій, взявъ деньги, не хочетъ писать иконъ. Тотъ явился съ жалобою къ игумену. Призванный Алипій отвѣчалъ, что ни слова не слыхалъ о порученіи и не видалъ денегъ. Послали за иноками и десками. Дески оказались съ превосходными ликами святыхъ“. Игумень Никонъ выгналъ корыстолюбивыхъ и лживыхъ иноковъ изъ монастыря. Въ пожарѣ церковь, въ которую были поставлены иконы, сгорѣла, а тѣ иконы найдены цѣльными. Великій князь Владимира Мономахъ, узнавъ обо всемъ этомъ, прибылъ на мѣсто, благоговѣйно взялъ себѣ одну икону—Богоматери и отослалъ ее въ Ростовъ для построенаго имъ храма. Въ Ростовѣ она еще два раза чудеснымъ образомъ была сохранялена отъ пожара.—Другой

*) Моленіе Богоматери и Иоанна Предтечи предъ Спасителемъ называлось по гречески депсисъ, а у позднихъ русскихъ депсусъ.
благочестивый человекъ заказалъ Алипию написать икону Богоматери къ празднику Успенія Богоматери. Алипій захворалъ и не могъ взяться за кисть. Заказчикъ не разъ приходилъ за иконою; Алипій отвѣчалъ: „положись на Бога, Онъ все выполнитъ“. Заказавшій пришелъ наканунѣ праздника, а икона еще не была готова. „Зачѣмъ ты не сказалъ мнѣ о твоей болѣзни?“ говорилъ съ досадою заказавшій икону, „я поручилъ бы написать икону другому иконописцу. А теперь ея не будетъ къ празднику Успенія“.

Преподобный отвѣчалъ: „не гнѣвайся брать! Господь утѣшитъ тебя“. По удалении этого человѣка, взошелъ къ Алипію въ келлію юноша и началъ писать заказанную икону. Алипій сперва думалъ, что заказчикъ, проглядывавшійся на него, прислалъ своего иконописца для довершенія работы, но скорость и простота дѣла показывали, что пришелъ — не простой иконописецъ, такъ какъ, по прошествіи трехъ часовъ, онъ написалъ весьма благолѣпную икону. Окончивъ живопись, онъ спросилъ: „доволенъ ли ты, отче? не допущено ли ошибки въ иконѣ?“ Алипій отвѣчалъ: „хорошо написано, Богъ помогъ тебѣ“. Къ вечеру исчезъ изъ его келліи дивный иконописецъ. Между тѣмъ заказчикъ всю ночь не спалъ отъ слезъ, горюя о томъ, что къ празднику не готова праздничная икона. Всталъ съ постели, онъ первый пришелъ въ храмъ и въ изумленіи едва не упалъ: онъ увидѣлъ дорогую для него икону, стоящую на приготовленномъ для нея мѣстѣ. Благочестивый человекъ послѣдникъ извести о случившемся игумена, который со всею братіею пошелъ въ келлію къ преподобному и застали его уже при послѣднихъ минутахъ жизни. Однако игуменъ успѣлъ еще спросить его: „кто и какъ написалъ чудную икону?“ — „былъ у меня, отвѣчалъ Алипій, юноша,
но думаю, что это — ангел: такъ скоро написалъ и по-чезъ; вотъ онъ теперь предстопы предо мною”. Съ этими словами преподобный скопчался. Полагаютъ, что преподобный дошелъ до 1114 года; мощи его открыто поки-ваютъ въ Антоніевыхъ пещерахъ. У правой руки его три первые перста сложены совершенно ровно, а два послѣдніе пригнуть къ ладони. Одна икона, писанная преп. Алипіемъ и извѣстная подъ именемъ: „предста царица одесную тебе“, нынѣ находится въ иконостасѣ Московскаго Успенскаго собора,—одѣяніе Царицы не-бесной отдѣлано роскошно, раскраска похожа на мозаику. Икона Божіей Матери, перенесенная Владиміромъ Мон-махомъ въ Ростовѣ, нынѣ стоять въ иконостасѣ камен-наго Ростовскаго собора (Чтѣл-Мине. Русс. свв. Фи-ларета, арх. черн. Жит. свв. Муравьева).

ИКОНЫ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ СВѢНСКІЯ.

Празднованіе въ честь Свѣнской иконы Богоматери 17-го августа установлено въ память избавленія г. Брянска отъ нашествія французовъ въ 1812 году. Когда войска французскія стремились къ Брянску, жители его и окрест-ныхъ селеній устроили крестный ходъ вокругъ города съ чудотворною Свѣнской иконою Богоматери, прося Ее о заступлении города. Вскорѣ они были утѣшены вѣстю, что войска, шедшія на Брянскъ, поворотили назадъ. Въ 1815 году жители Брянска устроили на Свѣнскую икону Богоматери золотую ризу съ вѣнцами, и установленъ ежегодный крестный ходъ вокругъ города со св. иконою 17-го августа. (Слава Богоматери, ч. 3-я, отд. 2-е стр. 98. Дебольскаго Дни богослуж. ч. 1-я, стр. 186-я).
ПР. ФИЛИППА ЯНКОВСКАГО.

Пр. Филиппъ несколько лѣтъ подвизался отшельнически на Янковой горѣ, въ 2 верстахъ отъ Устюга. На-божныя устюжане, уважая его жизнь и желая видѣть вблизи города обитель иноковъ, выпросили дозволеніе построить на мѣстѣ его пребыванія обитель. Въ 1654 году былъ построенъ храмъ въ честь иконы—Знаменія Богоматери съ придѣломъ во имя вновь прославленнаго святителя Филиппа, митрополита московскаго. Подъ руководствомъ опытнаго въ духовной жизни отшельника собрались ревнители благочестія, но преподобный не принялъ сана игумена и скончался инокомъ около 1662 года (Русс. свв. Филарета, арх. черн. Ист. Росс. Иер. ч. 6-я, стр. 593. Слов. ист. о свв. стр. 268).
18-е число.


(Муч. Иулианъ близъ Строгилы. Муч. Львы. Четыре подвижника въ пустынн. Множества бдительныхъ. Пр. Варнавы и Софронія, племянника его. Пр. Христофора. Никона Божіей матери Одигитрии).

СВВ. МУЧЧ. ФЛОРА И ЛАВРА.

Святые Флоръ и Лавръ были родные братья, родомъ изъ Илліі. По вѣрѣ христіане, по ренеслу камено-священы. Случилось, что въ сосѣдней съ Илліій страни нужно было построить великолѣпный языческій храмъ. Правитель этой страны просилъ Илліійскаго правителя Ликіона прислать ему искусныхъ мастеровъ. Ликіонъ, зная Флору и Лавру за искусныхъ мастеровъ, послалъ ихъ къ сосѣднему князю. Братья отправились и начали усердно работать; а деньги, получаемыя ими за работу, отдавали бѣднымъ, сами довольствуясь самымъ необходи-димымъ. Но, оказывая ближнимъ вещественную помощь, они вмѣстѣ съ тѣмъ старались и о просвѣщеніи ихъ свѣтомъ цистны, проповѣдующа язычникамъ объ цистническомъ Богѣ и о Христѣ Спаситѣлѣ. Благодаря этому, многіе
ихъ слушавшихъ ихъ проповѣдь обратились ко Христу. Однажды святыя братья тесали камень; въ это время къ нимъ подошелъ сынъ языческаго жреца Мамертиса— молодой юноша и смотрѣлъ на ихъ работу; вдругъ отъ камня отскочилъ осколокъ и выбилъ глазъ юношѣ. На его крикъ прибѣжалъ отецъ и, видя кровавленнаго сына, въ ужасѣ разорвалъ на себѣ одежду и началъ бранить святыхъ каменосѣчцевъ, порываясь ихъ ударить. Но другіе работники не позволяли ему сдѣлать это, доказывая невинность работниковъ и обвиняя самого юношу, который стоялъ очень близко къ камню. Свв. Флоръ и Лавръ съ своей стороны утѣшили скорбящаго отца, объяская исцѣлить глазъ его сына. Съ этой цѣлію они взяли на ночь юношу къ себѣ въ домъ и стали учить его познанію истинаго Бога. „Если будешь, говорили святые братья юношѣ, вѣровать въ проповѣдаемаго нами Бога, то глазъ твой вскорѣ будетъ здоровъ“. Юноша объяснять вѣровать. Тогда свв. Флоръ и Лавръ начали молиться Богу, прося Его исцѣлить глазъ юноши; помолившись, они освятили большой глазъ крестными знаменіями, и глазъ сталъ здоровъ, какъ и прежде. Послѣ такого чуда не только самъ исцѣлившися увѣрился во Христѣ, но и отецъ его, прежде бывшій языческимъ жрецомъ. Число вѣрующихъ ежедневно умножалось, и когда храмъ былъ уже готовъ, то увѣровавшіе въ этой странѣ, числомъ около 300 человѣкъ, рѣшились посвятить его истинному Богу. Они поставили въ немъ къ востоку святой крестъ и сотворили всенощное бдѣніе; какъ бы въ ознаменованіе присутствія Вождія въ новомъ храмѣ, свѣтъ небесной славы освятили этотъ храмъ. Потому святые братья вмѣстѣ съ вѣрующими истребили идолы, предназначавшихся для новаго храма: вѣрующіе обязали ихъ своими поясами и до
тёхь поръ влачили по землë, пока идолы не разбились на мелкия части. Правитель страны, узнавъ объ этомъ, взялъ свв. братьевъ и всѣхъ участвовавшихъ съ ними вь разореніи языческой святини; участниковъ князь осудилъ на сожженіе, а свв. Флора и Лавра жестоко наказать, а потому отослали вь оковахъ вь Иллрию, къ тамошнему правителю Ликіону. Правитель старался сначала склонить ихъ къ отреченію отъ Христа; но, видя ихъ твердыми вь христіанской вѣрѣ, велѣлъ бросить ихъ вь безводный колодезь и засыпать землею. Послѣ многихъ лѣтъ св. мощи мучениковъ Флора и Лавра были обрѣтены при Константинѣ Великомъ и перенесены вь Константинополь. По прологу праздникъ и храмъ ихъ былъ близъ церкви св. апостола Филиппа: это былъ монастырь съ ихъ мощами. Паломникъ Антоній вь 1200 году видалъ ихъ мощи: „Флоръ и Лавръ вь тѣлѣ лежать“, а Стефанъ новгородецъ около 1350 года видалъ ихъ главы вь монастырѣ Вседержителя (Четы-Минен. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 248).

Прим. Русскій народъ вь святыхъ угодникахъ Флоръ и Лавръ видять покровителей лошадей. На какомъ именно основаніи это вѣрованіе приурочено къ имени и дню свв. Флора и Лавра, на это не возможно найти никакого объясненія въ житіи этихъ угодниковъ. Св. Дмитрій Ростовскій, лучшей изслѣдователь въ этомъ отношеніи, прямо замѣчаетъ, что въ повѣствованіи объ этихъ угодникахъ рѣшительно нѣть какихъ положительныхъ данныхъ для вышеуказанного народнаго вѣрованія. Не находя прямаго указанія для объясненія этого вѣрованія въ житіи свв. Флора и Лавра, Карамзинъ дѣлаетъ догадку, что обмненованіе приводить лошадей въ день Флора и Лавра, вѣроятно, происходить отъ древняго язычества. (Душепол. Чтеніе 1871 г. августъ. 109—130).
Святые мученики: Ермъ, Серапионъ и Полиенъ, жи-
tели Рима, были оговорены язычниками въ исповѣданіи Христа. За это ихъ схватили и представили къ рим-
скому правителю, предъ которымъ святые дерзновенно исповѣдали свою вѣру во Хristа. Правитель сначала велѣлъ заключить ихъ въ смирную темницу; а потомъ, когда они вторично отказались поклониться идоламъ, онъ приказалъ ихъ влакить по камнямъ и стремянамъ. Му-
чимые такъ, они предали духъ свой Господу (Прологъ).

Свят. Іоаннъ и Георгій, патріархи константинополь-
скіе, жили въ 7-мъ вѣкѣ: Іоаннъ 5-й былъ патріархомъ отъ 669 до 674 года, а Георгій 1-й отъ 678 до 683 
года,—оба въ царствованіе императора Константина По-
гоната (Четы-Минен. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, 
затѣмъ стр. 248).

СВ. СВЯЩЕННОМУЧ. ЕМИЛІАНА ЕПИСКОПА И 
ИЖЕ СЪ НИМЪ.

Св. Емиліанъ родился въ Армении отъ богатыхъ и бла-
городныхъ родителей, которые отдали его учиться книж-
ному искусству священно-иноку Иларіону. Придя въ воз-
растѣ, св. Емиліанъ жилъ цѣломудренно и богоугодно, 
проводя время въ постѣ, молитвахъ и чтеніи душесна-
сительныхъ книгъ. Въ тоненіе на христіанъ Діоклитіана 
и Максіміана, онъ возгорѣлся сильной любовью ко Христу 
и желалъ положить за Него свою душу, для этого рѣшился идти и пострадать за исповѣданіе Христа. Уговоривъ къ 
этому учителя своего священно-инока Иларіона и двухъ 
братьевъ своихъ—Діонисія и Ерміпіа, св. Емиліанъ 
прибылъ въ Италію, въ городъ Сполетіонъ (Сполетту). 
Тамъ они нашли много христіанъ и поселились съ ними.
Спустя нѣсколько времени, въ городѣ Треби умеръ епископъ; жители—христіане, наслышавшись о святой жизни и мудрости св. Еміліана, избрали его въ свой городъ епископомъ и просили папу Маркелліна посвятить его. По рукоположеніи во епископа Еміліанъ прибылъ въ Требію (Лукку) съ своими учителемъ и братьями свопимъ и управлялъ паствою, обращая язычниковъ въ христіанство и совершая исцѣленія. Въ то время въ этой странѣ правитель Максіміанъ гналъ христіанъ. Услышавъ о томъ, что еп. Еміліанъ обращаетъ въ христіанство и разоряетъ языческія капища, онъ прибылъ въ Требію, потребовалъ къ себѣ Еміліана и сталъ принуждать его къ поклоненію идоламъ. Еміліанъ отказался поклониться идоламъ; правитель велѣлъ бить его за это и говорилъ, что Богъ христіанскій не имѣетъ никакой силы. На это святитель сказалъ: „не-пытай, если хочешь узнать, чья больше сила—Христова или вашихъ боговъ? Прикажи принести кого либо изъ больныхъ, пусть твой жрецъ помолится своемъ богамъ о его исцѣленіи; потомъ позволюсь и я своему Богу, и чеооу силою болной встанетъ, тотъ и будетъ истинный Богъ!“ Предложеніе понравилось правителю и, по его приказанію, былъ принесенъ больной, имѣющий разслабленіе во всемъ тѣлѣ. Жрецы начали молиться своимъ богамъ, чтобы они исцѣлили больнаго,—долго молились они, но ничего не вышло отъ ихъ молитвы. После нихъ сталъ молиться св. Еміліанъ, проса Господа для вразумленія окружающихъ язычниковъ и для прославленія Своего имени исцѣлить больнаго; потому, подошедши къ разслабленному въ руку, сказалъ: „во имя Господа нашего Иисуса Христа, встань и будь здоровъ!“ больной исцѣлился и сталъ здоровъ. Многіе, видя это чудо, увѣривши въ Господа, даже самъ прави-
тель начал—было склоняться к христианству; но жрецы убедили его не вбрывать и просили погубить святителя, говоря, что святой сотворил чудо не божественною силою, но при помощи волшебства.

Правитель, доверившись болне словам своих жрецов, нежели видимой силы Божией, стал снова приучать святителя к поклонению идолам. Но Еммиань отказался, изъявив скорее готовность пострадать, нежели поклониться идолам. Правитель велел обнажить его, повесить на дерево и опалить его тело свечами; мученик великудушино терпял это мучение, так как Господь укрывал его в страданиях; между тем огонь вокруг погас и руки мучителей скорчились. Видя это, правитель спросил мученика: „какою хитростью ты погасил огонь и искалечили руки слуги?“ „Хитрость моя, отвечал святой, есть Христос мой, и если ты предан меня еще большими мучениями, то Онъ подаст мнѣ еще большую силу и терпѣніе для перенесения страданій“. Правитель велел растопить въ котлѣ олово и бросить въ него свв. епископа; но силою Божею огонь угас, котель лопнул и олово разлилось, а праведник остался невредимъ. Удивился правитель этому и велел повесить камень на шею свв. мученику, съ камнемъ бросить его въ рѣку и потопить, но Господь явился свв. мученику и, взявъ его за руку, вывелъ на берегъ. Воины взяли святаго и снова привели къ правителю; этотъ тыранъ велелъ бросить его на съденіе звѣрямъ, но звѣри, львы и леопарды сдѣлались, какъ кроткіе агницы, и лишили ноги и руки у угодника Божія. Народъ, видя такія чудеса, кричалъ: „великъ Богъ христіанскій!“ и увѣрвало во Христа въ тотъ день около тысячи человѣкъ. Раздраженный такимъ поступкомъ народа, пра-
вителем приказывал воинам убить уврываемых во Христа, велел даже избить звёзд, не сдавших врежон. Не зная, что более сжать съ св. мучеником, правителем приказывал до времени посадить его въ темницу. 
Потомъ велел сдѣлать колесо съ желѣзными острыми зубьями, привязать къ нему св. мученика и скатить съ горы. Но споло Господа св. мученикъ былъ отрѣшень и снятъ съ колеса, которое, скатившись съ горы, убило многихъ язычниковъ. Св. Емніанъ снова былъ брошенъ въ темницу. Между тѣмъ правителемъ узналъ о существованіи двухъ братцевъ св. Емніана и учителя его Иларіона, приказалъ отыскать ихъ и привести къ себѣ. Ихъ отыскали и заключили въ темницу вмѣстѣ съ Емніаномъ, къ радости его святаго; потомъ, когда они отказались поклониться идоламъ, правителемъ усѣкнуть ихъ мечемъ. На утро правителей призвавъ св. Емніана, сказалъ ему: „вотъ братцы твои и учитель отреклись Христа и посланы мною въ другой городъ, чтобы принять тамъ почести“. Но святый, узнавъ по откровенію отъ Бога о смерти своихъ братьевъ, сказалъ правителю: „даже, мучитель, они не отверглись Христа, но свои души положили за Него и отправились въ небесный городъ“. Разсерженный этимъ послѣднимъ отвтъ, вмѣстѣ съ другими святаго, правителемъ осудить его на усеченіе мечомъ. Св. Емніанъ былъ выведенъ за городъ на казнь; много народа шло за святымъ мученикомъ; когда палачъ ударилъ мечемъ въ шею св. мученика, мечъ согнулся. Воины присали къ ногамъ страдальца и просили его помолиться за нихъ Христу Господу. Емніанъ молился не только о воинахъ, но и о всѣхъ христіанахъ, и въ тоже время просилъ Господа сподобить его мученической кончины. Тогда другой палачъ отсѣкъ голову св. муче-
ніка, вмѣсто крови изъ щен истекло молоко. Многіе изъ язычниковъ, видя предсмертныя чудеса мученика Еміліана, увѣривали въ Господа. Тѣло св. мученика было погребено христіанами на мѣстѣ казни, а по окончании гоненія было перенесено въ городъ (Четы-Миней).

О преподобномъ МАКАРІІ см. 1-го апрѣля. — Муч. ЛЕВЪ скончался въ морѣ, близъ Муръ Ликійскихъ.— МНОЖЕСТВО ВѢДНЫХЪ скончались въ огнѣ за сокрушеніе идоловъ.— Преп. ВАРНАВА и СОФРОНИЙ, племянникъ его († 412), происходили изъ Аѳинъ, спаслись на горѣ Мела близъ Трапезунта, въ Малой Азіи.— Пр. ХРИСТОФОРЪ— настоятель вышеуказанной горы Мела, былъ родомъ изъ трапезунтскаго мѣстечка Газаріи и жилъ при Константинѣ 3-мѣ (641—668), скончался 19 августа.— ИКОНА БОГОСМѢТРИ ОДИГІТРИИ находится въ томъ же монастырѣ Мела или Сумела, она написана евангelistомъ Лукою (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2, стр. 217).
19-е число.

Св. муч. Андрея стратилата и иже съ нимъ. Свв. мучч. Тимофея, Агапия и Θεκλы. Празднество Пресв. Бого родица въ бывшаго ради милосердія отъ иконы Ея святыхъ, нарицаемыя Донскія, въ избавленіи Москвы отъ татаръ.

(Мучч. Евтихіана и Стратигія. Пр. Ософана, новаго чудотворца).

СВ. МУЧ. АНДРЕЯ СТРАТИЛАТА И ИЖЕ СЪ НИМЪ.

Въ царствованіе Максиміана, въ Сиріи былъ воевода Антіохъ. Подъ властью этого воеводы между прочими тысяченачальниками былъ св. Андрей. Онъ тайно вѣ ровалъ во Христа и не былъ еще крещенъ. За свою удивительную храбрость и силу онъ пользовался всеобщимъ уваженіемъ и любовью. Въ то время была война съ персами. Правитель Сиріи рѣшился дать Андрею начальство надъ войскомъ и отправилъ его въ походъ противъ неприятеля, вручивъ начальство надъ всѣми военачальниками и назвавъ его стратилатомъ. Подавая своимъ воинамъ примѣръ мужества и неустрашимости и обращаюсь со всѣми кротко и любовию, Андрей заслужилъ довѣріе и любовь своихъ подчиненныхъ. Возвлагая
самъ во вс̄мъ надежду на милосердаго и вс̄могущаго Бога, онъ научилъ и своихъ воиновъ в̄ровать въ Господя Бога и уновать на Него. Одушевляямы своеимъ вождемъ, воины св. Андрея разбили персидское войско и, пресл̄дую его, многихъ убили. Одержавши блиста́тельную поб̆ду надъ врагами, Андрей съ войскомъ возвратился въ отечество. Правителю Спирін не было изв̄стно, что Андрей испов̄дуетъ христианство. Посл̄ поб̆ды св. Андрея, его сотоварищи, завидуя его славь, опасли на него Антиоху, что онъ испов̄дуетъ Христа. Андрей безстрашно подтвердить сидаланное противъ него показание. Тогда онъ былъ преданъ суду: правитель приказалъ воинамъ привести его связаннымъ къ себ̄ и предъ вс̄мъ народомъ сталъ допрашивать его и уб̄дьжалъ его отказать отъ св. в̄ры. Но и на судѣ св. Андрея предъ вс̄мъ испов̄даль себя христианиномъ. За это правитель приказалъ подвергнуть его истязаниймъ: св. мученика жгли на раскаленномъ одр̄, но огонь не вредилъ ему. Антиохъ приказалъ взятъ также и воиновъ изъ дружинъ Андрея, в̄роявавшихъ во Христа, и пригвоздить ихъ къ деревяннымъ крестамъ: вс̄ они мужественно переносили это мучение. Тогда правитель вел̄ть ихъ вм̄ст̄ св. Андреемъ заключить до времени въ темницу. А самъ, между прочимъ, обратился письменно за разр̄шениемъ императора— казнить св. Андрея, такъ какъ безъ царскаго дозволения не могъ сд̄лать этого. Максимианъ, зная, что Андрей пользуется ув̄жениемъ народа, побоялся предать его смерти за в̄ру. Поэтому онъ приказалъ освободить его и воиновъ; но въ то же время приказалъ правителю постараться найти противъ него вину, за которую бы можно было законно предать его смерти, если онъ останется съ своими воинами в̄ренъ христианству. Полу-
чнвь свободу отъ узъ, св. Андрей ушель со всѣми своими войнами, вѣровавшими во Христа, въ киликійскій городь Тарсъ, чтобы тамь принять святое крещеніе, такъ какъ ни одинъ еще изъ нихъ не былъ крещень. Христіанскія дружина св. Андрея состояла изъ 2593 человѣкъ. Между тѣмъ правитель Сирій Антіохъ, узнавъ объ уходѣ св. Андрея съ дружиною въ Киликію, далъ знать въ Тарсъ, что Андрей тайно бѣжалъ съ войнами, возмутившись противъ царя, и потому просилъ правителя Киликійской области взять его живаго или мертваго. Получивъ такое извѣстіе, Селевкъ—правитель Киликіи, сталъ разузнавать о мѣстѣ пребыванія Андрея съ дружиною и, узнавъ, что они находятся въ Тарсѣ, пошелъ туда, чтобы захватить ихъ. Между тѣмъ въ это время св. Андрей просилъ тарсийскаго епископа Петра и епископа города Верин, Нона, окрестить его и его дружину. Принявъ св. крещеніе, св. Андрей съ своей дружиною ушелъ изъ Тарса въ мѣстечко Таксайти. Не найдя св. Андрея въ Тарсѣ, Селевкъ съ войскомъ поспѣлъ всѣдъ за святою дружиною, которая держала путь свой въ армянскіе предѣлы, къ горѣ Таврость. Селевкъ настигъ св. дружину въ ущельяхъ Тавра. Видя свою ненавистную гибель, св. Андрей обратился къ своей дружинѣ съ слѣдующими словами: «друзья и дѣти мои! станемъ въ любви Божіей единодушно и мужественно! Помолимся Господу, чтобы Онъ принять наши души въ Свои руки!» Послѣ этого св. Андрей сталъ посреди своей дружины и, поднявъ руки къ небу, сталъ молиться: «Господи, услышь молитву раба Твоего и всѣхъ стоящихъ со мною: пріими въ мирѣ души наши и сподоби ихъ райскихъ селеній; также молимъ Твою благость, Владыко, и о тѣхъ, которые будутъ почитать нашу память. Будь пьемъ
помощником во всѣхъ трудахъ; а на семѣ же вѣстѣ, на которомъ прольется наша смирная кровь за Тебя, да будетъ источникъ исцѣленій и приходящимъ сюда подавай здравіе душевное и тѣлесное!" Въ то время, какъ св. дружина молилась съ св. Андреемъ Господу, Селеевъ съ войскомъ настигъ ихъ: воины обнажили мечи и бросились на святую дружину; дружинники смиренно склонили свои головы подъ мечи и радостно приняли смерть. На томъ мѣстѣ, гдѣ пролилась кровь свв. мучениковъ, истекъ источникъ воды. Кончины мучениковъ видѣли епископы Петръ и Нонъ; они съ своими клириками съ холма смотрѣли на побѣніе св. дружинѣ и, по уходѣ Селеева съ войскомъ, плакали надъ тѣлами свв. мучениковъ и погребли ихъ на томъ мѣстѣ. Въ это же время обнаружила свою чудодѣйственную силу вода вновь явившагося источника. Однѣтъ клирикъ долгое время страдалъ отъ нечистаго духа, но лишь только напился воды изъ того источника, нечистый духъ оставилъ его (Четь-Миней).

СВВ. МУЧ. ТИМОФЕЯ, АГАФІЯ И ТЕКЛА.

Въ второй годъ гоненія Діокліатіанова, простиршагося не только на предстоятелей церквей, но и на мірянъ, при Палестинскомъ префектѣ Урбанѣ, въ Газѣ былъ схваченъ св. Тимоѳей и бѣлы жителями города; потомъ, по приказанію префекта, былъ терзаемъ бичами и остримъ гребнями и наконецъ сожженъ медленнымъ огнемъ. Въ это же время были схвачены и мученики Агапій и Текла, которыхъ осудили на сѣдzenie звѣрями. Это было 19-го августа 304 года (Прологъ. Мѣстн. Вост. А. Сергія, т. 2-й, зам. стр. 250. Христ. чт. 1830 г.).
ПРАЗДНЕСТВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦѢ БЫВШАГо РАДИ МИЛОСЕРДІЯ ОТЪ ИКОНЫ ЕЯ СВѢТѢЯ, НАРИЦАЕМѢЯ ДОНСКІЯ, ВѢ ИЗБАВЛѢНИИ МОСКВѢ ОТЪ ТАТАРѢ.

Донская икона Божіей Матери принесена была донскими казаками великому князю Дмитрію Іоанновичу Донскому во время войны его съ Мамаем и оставалась въ продолженіе всей войны при русскомъ войсѣ. Въ день славной Куликовской битвы, 8-го сентября 1380 года, эта икона была носима среди православныхъ русскихъ воиновъ для ободрения ихъ и для вспомоществованія противъ враговъ. По слѣдствіственного пораженія непріятелей, икона принесена была казаками въ даръ великому князю, которыій съ береговъ Дона перенесъ ее въ свою столицу—Москву и поставилъ сначала въ Успенскомъ соборѣ, а по основаніи Благовѣщенскаго собора перенесъ сюда. Въ память побѣды, одержанной заступленіемъ Богоматери надъ татарами на берегахъ Дона, икона эта наименована Донскою. Ея же помощью совершилось чудесное избавленіе Москвы отъ крымскихъ татаръ въ 1591 году, въ царствованіе Теодора Іоанновича. Въ этомъ году крымскій царевичъ Нурадынъ, съ братомъ своимъ Муромъ—Гереемъ и съ многочисленными войскомъ, вторгнулся въ предѣлы Россіи, подступилъ къ Москве и расположился близъ нея, при рѣчкѣ Котлакѣ на Воробьевыхъ горахъ. Царь Теодоръ Іоанновичъ былъ приведенъ въ сильное смущеніе этимъ внезапнымъ нападеніемъ враговъ и тѣмъ сильнѣе, что большая часть его войска была отправлена противъ шведовъ. Не надѣясь отразить татаръ воинскою силою, царь обратился съ молитвою о помощи къ Заступницѣ христіанѣ. Онъ пове-
лъть совершить вокруг города крестный ходь съ Донской иконою Богоматери и съ другими святыми иконами, и потомъ поставить Донскую икону въ своей походной церкви среди воинскихъ рядовъ. Всю ночь благочестивый царь Теодоръ провелъ въ усердной молитвѣ къ Богоматери и тутъ же получилъ отъ Нея извѣщеніе, что силою Христа и Его представительствомъ онъ одержитъ надъ врагами славную побѣду. Наступилъ день: татары съ ожесточеніемъ бросились на русскихъ и цѣльны сутки бились съ ними; но вдругъ, устрашенные невидимою силой, они обратились въ бѣгство, оставивъ на полѣ сраженія множество убитыхъ и раненыхъ и весь свой станъ. Въ благодарность небесной Заступницѣ за чудесную помощь въ томъ же году на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ образъ Донской Богоматери среди русскаго войска, царь основалъ Донской монастырь. Въ немъ была поставлена св. икона и установленъ ежегодный праздникъ 19 августа въ честь Донской иконы Богоматери. Съ того же времени былъ установленъ и крестный ходь въ эту обитель изъ Успенскаго собора, совершавшийся виро чемъ въ разные времена до 1641 года, когда татары сдѣлали нападеніе на курскіе предѣлы и счастливо были отражены. Царь Алексѣй Михайловичъ, питавший особенную вѣру къ Донской иконѣ Богоматери, учредилъ постоянный крестный ходь въ Донской монастырь 19-го августа. Донская икона Божіей Матери теперь находится въ Благовѣщенскомъ соборѣ, на лѣвой сторонѣ отъ царскихъ вратъ; на задней сторонѣ ея изображено благовѣщеніе Богоматери (Прологъ. Дебольскаго Дни богослуженія, ч. 1-я, стр. 235—237).

Свв. муч. Евтихіанъ и Стратігій скончались въ огнѣ (Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, стр. 218).
ПР. ОТЦА ΘΕΟΦΑΝΑ.

Пр. Θεофана происходил из города Яницы. Съ молодыхъ летъ онъ отличался любовию къ Богу и преданностию Его волѣ; поэтому, приседени въ возрастъ, онъ оставилъ родину, семью, друзей—словомъ все мирское и удалился на Аеонскую гору, гдѣ поступилъ въ братство обители Дахиаръ (нынѣ Дюритъ); здѣсь онъ скоро былъ постриженъ въ иноки и сталъ проводить подвижническую жизнь; его постъ, молитва, пренебрежение земными благами, умерщвление плоти, попечение о чистотѣ души, о соблюдении ума отъ нечистыхъ помысловъ, противодѣйствіе бѣсовскимъ навожденіямъ—все эти подвиги и добрѣдѣтели были истинно дивны. Всѣ невольно обращали вниманіе на такую истинно подвижническую жизнь Θео-фана и старались подражать ему. За такое совершенство въ добродѣтели онъ, по смерти игумена, единодушно и единогласно былъ избранъ братіею въ настоятеля обители. Сдѣлавшись вождемъ словеснаго стада, онъ еще болѣе увеличилъ свои подвиги, такъ что проводилъ жизнь на землѣ какъ бы неземную, во плоти—какъ бы безплотную, вообще жилъ какъ будто бы въ чужомъ тѣлѣ. Не смотря на мудрое управление взвѣрнымъ блаженъ. Θео-фану обществомъ иноковъ и на святую подвижническую жизнь, онъ долженъ былъ однако подвергнуться испытанію. Его родной племянникъ попалъ въ плѣнь къ туркамъ, былъ отвѣденъ въ Константинополь и тамъ обращенъ въ магометанство. Горько было душѣ Θео-фана переносить это бѣдствие; поэтому онъ немедленно отправился въ Константинополь и, успѣлъ выручить изъ бѣды несчастную жертву изувѣрства турокъ. Возвратив-
шия въ монастырь вмѣстѣ съ юнымъ племянникомъ сво-
имъ, блаж. Теофанъ вскорѣ удостоилъ его инокескаго
образа и сопричислилъ къ братству обители. Но отцы
монастыря, боась, чтобы чрезъ огласку не потерпѣть имь
какихъ-либо бѣдствій отъ турокъ, за обращеніе людей
изъ ихъ вѣры въ христіанскую, стали выражать неудо-
вольствіе на своего игумена, выказывая непріязнь какъ
ему, такъ и его племяннику. Теофанъ, видя происход-
ящее изъ-за него въ обители нестроеніе, счелъ за лучше
оставить монастырь и удалился вмѣстѣ съ своимъ пле-
мянникомъ не только изъ обители Дахіарской, но даже
и съ Аона и пришелъ въ Веррію. Здѣсь въ скитѣ
Предтечи онъ создалъ храмъ во имя Богоматери; потомъ
собралъ значительное число иноковъ и далъ имъ права
жизни иноческой. Чрезъ нѣсколько времени, оставивъ
здѣсь настоятелемъ своего племянника, самъ удалился
одинъ въ Насу. Въ Насѣ, нашедши удобное мѣсто,
онъ воздвигъ превосходный храмъ въ честь архангеловъ
и, построивъ монастырь, собралъ значительное число
иноковъ, сдѣлался ихъ игуменомъ и мудро руководилъ
ихъ на пути подвизничества. Проживъ здѣсь довольно
времени, блаж. Теофанъ возвратился въ созданную имъ
въ Верріи первую обитель. Наконецъ, достигнувъ глубо-
кой старости и узнавъ, по откровенію свыше, о времени
скорой своей кончины, онъ созвалъ всѣхъ своихъ ино-
ковъ, объявилъ имъ объ этомъ и вмѣстѣ утѣшилъ пла-
чующихъ, обѣщая имъ никогда не разлучаться съ ними
духомъ; затѣмъ мирно отпился въ вѣчность. Моши преп.
Теофана доньѣ находятся въ Насѣ.
За святую и добрѣдѣтельную жизнь Богъ прославилъ
пр. Теофана многими знаменіями и чудесами какъ при
его жизни, такѣ особенно по смрти. Когда пр. Тео-
фанъ возвращался изъ Константинополя на Аѳеискую гору, случилось всѣмъ находящимся съ нимъ на кораблѣ терпѣть жажду, за недостаткомъ прѣсеной воды. Тогда св. Теофанъ, помолившись Богу, превратилъ соленую морскую воду въ прѣсную и, сдѣлавъ ее чрезъ это годною для питья, спасъ всѣхъ отъ неминуемой смерти. Во время этого же плаванія онъ своюю молитвою укротилъ бурю, угрожавшую кораблю потопленіем.—По смерти пр. Теофана силою его молитвъ совершались и теперь совершаются безчисленныя чудеса для всѣхъ приходящихъ съ вѣрою къ мощамъ его. Одинъ мучимый бѣсомъ, находясь при погребеніи святаго, отъ одного только благоговѣйнаго лобзанія честныхъ его ногъ избавился отъ мучений бѣсовскихъ. Святый Теофанъ благоволилъ оказывать благодатную свою помощь не только христіанамъ, но и туркамъ-магометанамъ. Одинъ турокъ страдалъ проказою на головѣ. Много онъ истратилъ денегъ на лѣченіе въ надеждѣ исцѣленія, но помощи никакой не получилъ. Наконецъ, оставивъ лѣченіе, пришелъ въ монастырь, гдѣ почивали мощи Теофана, и попросилъ воды съ мощей святаго, и лишь только вымыть голову этой водою, проказа, какъ чешуя, спала съ его головы. Нѣсколько разъ Насуса спасалась отъ моровой язвы, и однажды отъ бездождія, вслѣдствіе благоговѣйнаго призыванія на помощь св. Теофана. И не одна Насуса, но и другія селенія получали избавленіе отъ язвы, когда были приносины туда мощи святаго. Одинъ иеромонахъ, видя великое множество притекающихъ съ молитвою къ мощамъ св. Теофана и досадуя на это, хотѣлъ скрыть мощи гдѣ-нибудь въ тайномъ мѣстѣ, но за такое намѣреніе тотчасъ же у него раслабли и лишились употребленія руки и ноги. Видя неблаговолѣніе святаго бѣгъ мощамъ
его скрытыми от людей, иеромонах раскаялся в своем замысле и тотчас же получил исцеление. В 1451 году в крепости Веррийской один христианин, приняв магометанство и быв сдлан за это одним из начальствующих лиц округа, стал сильно притеснять и преследовать христиан. Христиане и особенно монастыри христианские потеряли от него много бед. Распространя всюду страх и ужас и нигде не встречая препятствий своим злодейням, преступный отверженник грозил напасть и на Наусу, преимущественно же грозил разрушить монастырь Теофила, а монахов в нем погубить. Действительно, однажды он напал на монастырь, разгребил его и многое в нем разрушил; но тогда же настал и конец его зврежству: по молитвам оскорбленного святаго, жестокий мучитель умер мгновенно (Аеон. Патер. ч. 2, стр. 267—271).
26-е число.

Св. пророка Самуила. Свв. муч. Севира и Мемона сотника и съ ними 37.

(Муч. Фотиньы. Муч. Лукия сенатора. Муч. Иліодора и Досы).

СВ. ПРОРОКА САМУИЛА.

Въ періодъ судей израильтскихъ, въ городѣ Рамѣ (впослѣдствіи Аримаesa) жилъ человѣкъ, по имени Елкана. По ветхозавѣтному закону, дозволявшему имѣть евреямъ по нѣсколько женъ, Елкана имѣлъ двухъ женъ: Анну и Фенанину. Фенанина рождала дѣтей, между тѣмъ какъ Анна, которую въ особенности любилъ Елкана, была неплодна. Въ установленные праздники Елкана имѣлъ обыкновеніе ходить въ Силюмъ, гдѣ въ то время находился кивотъ Завѣта, на поклоненіе Господу. Однажды, приидя съ своими женами въ Силюмъ, Елкана присѣлъ жертву Богу; послѣ жертвоприношенія онъ отдѣлилъ отъ жертвенного мяса нѣсколько частей и далъ Фенанину нѣсколько частей, такъ какъ она имѣла дѣтей, Анну же далъ только одну часть. Бездѣтная Анна, сильно скорбя о своемъ неплодствѣ, ничего не ѣла, позидѣла и плакала. Какъ ни утѣшалъ ее Елкана, она не хотѣла утѣшаться. По окончаніи жертвоприношеній, она пошла къ скини Божіей и, плача,
молила Господа даровать ей дитя, обещаясь посвятить его Богу. Первоосвященник Илий, сидя около скиния и видя молящуюся Анну, думал, что она молится в пьяном состоянии. Он сказал ей: "зачем ты, пьяная, не уходишь отсюда? Ступай прочь от святаго мѣста и отрекись!" "Я, господинь, сказала она, не пьяна и ничего никогда не пила, но плаку и молюсь, по причинѣ множества скорбей". Тогда Илий отвѣчал: "иди съ миромъ, Богъ израилевъ исполнитъ всякое твое прошеніе". Господь, дѣйствительно, услышалъ молитву Анны: она вскорѣ зачала и родила сына, котораго назвала Самуиломъ, что значитъ испрошенный у Бога.

Анна дала обѣтъ до тѣхъ поръ не ходить въ Силомъ на поклоненіе Богу, пока не выкорчить свое дитя; а такъ какъ у евреевъ была обычай кормить дѣтей молокомъ материннымъ въ продолженіе трехъ лѣтъ, то Анна три года не ходила на поклоненіе Богу, доколѣ Самуилъ не возросъ и не окрѣлъ. Чрезъ три года она взяла съ своими сыномъ и мужемъ отправилась въ Силомъ, взявъ въ даръ Господу три тельца и три мѣры пшеничной муки. Пришедшій къ первоосвященнику Илию, она сказала: "я та женщина, которую ты три года тому назадъ видѣлъ молящуюся предъ храмомъ о разрѣщеніи неплодства. Господь услышалъ мою молитву и даровалъ мнѣ сына; его, по обѣщанію моему, я отдаю на служеніе Богу". Отдавъ отрока первоосвященнику Илию, Анна и Елкана принесли жертву Господу и возвратились домой. Между тѣмъ отрокъ воспитывался при храмѣ Господнемъ, учился грамотѣ и служилъ святинѣ Божіей. Мать часто приходила съ дарами къ Господу, приносила одежды своему сыну и радовалась о немъ, видя, какъ онъ ростетъ и въ греческой льняной ризѣ служитъ въ
храмъ Господнѣмъ. Первосвященникъ Илій любилъ отрока за его усердіе къ службѣ. Такъ Самуилъ, возраста тѣломъ и развиваясь душево и разумомъ, дѣлался болѣе и болѣе угоднымъ Богу. Когда ему исполнилось двѣнадцать лѣтъ, Господу угодно было открыть чрезъ него ожидающее первосвященника Илія и весь его домъ наказаніе за грѣхи сыновей первосвященника. Однажды ночью, когда отрокъ Самуилъ спалъ внутри скинии, а первосвященникъ Илій сидѣлъ въ дремотномъ состояніи въ преддверіи скинии, гдѣ имѣлъ обыкновеніе проводить время, вдругъ изъ Святаго Святыхъ послышался гласъ: „Самуилъ, Самуилъ!“ Самуилъ всталъ и, думая, что его зоветъ Илій, пошелъ къ первосвященнику; но Илій сказалъ: „иди, спи, я тебя не звалъ!“ Самуилъ легъ, но чрезъ нѣсколько времени опять услышалъ голосъ, призывающій его; онь опять отправился къ первосвященнику, но этотъ и на сей разъ отвѣчалъ, что онъ его не звалъ. Голосъ былъ слышанъ Самуиломъ и еще разъ. Уразумѣлъ тогда первосвященникъ, что Господь призываеть отрока, и вѣлѣлъ ему на будущій призываеть отвѣчать: „говори, Господи, слышитъ рабъ Твой“. Когда въ четвертый разъ Самуилъ услышалъ голосъ, призывающій его, то поступилъ такъ, какъ сказалъ ему Илій: „говори, Господи, — рабъ Твой слышитъ“, отвѣчалъ онъ на призывъ Господя. Тогда Господь открылъ отроку, что Онъ погубить домъ Илія за беззаконія сыновей его; съ трепетомъ слушалъ Самуилъ глаголъ Божій. На утро же боялся разсказывать Илію откровеніе Божіе, но Илій заклиналъ его ничего не утановать. Когда св. Самуилъ разсказывалъ все, Илій со смирениемъ сказалъ: „какъ угодно Господу моему, такъ пусть и сотворить!“ Но Илій уже не могъ исправлять сыновей своихъ, по старости своей, и сыновья не
боялись его. Между тем Самуил возрастал и благословил Вождя умножалась в нем; он говорил пророческие слова; и евреи уразумели, что Самуил — пророк Господень.

Наконец наступило время отмщения Вождя дому Илиеву и всему народу еврейскому, так как он оставил Бога истинного и стал поклоняться идолам и творить другие пороки и преступления. Господь предал их в руки филистимлян; они напали на евреев, которые выступили против врагов. Но битва была неудачна для евреев: их погибло до четырех тысяч в неудач они вспомнили Бога и рьяно поднялись принести на поле сражения кибит Зафата. При кибит находились и нечестивые сыновья первосвященника Илия. Но и присутствие киботов не помогло евреям: Бог окоочателенно противился на них. Сыновья Илия были убиты, около тридцати тысяч евреев погибло в битве и в заключение кибит Зафата был взят в плен. Так Господь наказал евреев за их беззакония; евреи были разбиты и разбежались, и только один войн из племени Вениамина рвшился оставить своих домашних и скончался. По смерти Илия, евреи двадцать лет переносяли тяжелое рабство филистимлян. Наконец Господь увидел порядком над народом Своим и послал им пророка Самуила. Господь не иначе хотел помиловать народ Свой, как через покаяние евреев; и св. Самуил проповедывал покаяние всем племенам израильским, увещевая их оставить поклонение идолам и обратиться к Богу истинному. Народь
слушал Самуила и верил его словам, так как при- вык с самаго его детства слышать из его устъ одну правду. Евреи оставили поклонение чужим богом и стали служить единому Господу и избрали Самуила своим судьею и правителем. Онъ всѣхъ евреямъ собраться въ городъ Массафа въ на высокую гору, чтобы тамъ съ покаяниемъ помолиться Богу. Они собрались, и св. Самуилъ принесъ Господу жертву о оставлении грѣ- ховъ израильтянъ. Филистимляне, услышавъ, что собрались евреи и думая, что они приготовляются напасть на нихъ, рѣшили предупредить евреевъ и напасть на нихъ сами. Евреи испугались и обратились къ Самуилу, который ободрил ихъ и просилъ молиться Богу. Лишь только онъ сталъ молиться Господу о евреяхъ и еще не успѣлъ принести жертвы, какъ враги приблизились къ евреямъ. Вдругъ Господь послалъ на филистимлянъ громъ и молнию, они смутились отъ страха и побѣжали; евреи погнались за ними и поразили ихъ. Послѣ такого по- раженія филистимляне не осмѣлялись больше присту- пать къ предѣламъ еврейскимъ во всю жизнь Самуила и возвратили евреямъ всѣ ихъ города, взятые прежде. Въ правленіе Самуила еврейскій народъ пользовался миромъ и благоустройствомъ, потому что св. Самуилъ приложилъ къ этому все свое стараніе: онъ самъ обходилъ всѣ города и мѣстечки и вездѣ производилъ судъ и расправу, исправляя все, что нужно было исправить, справедливо и нелицемѣрно. Управляя еврейскимъ народомъ въ про- долженіи многихъ лѣтъ и состарившись, св. Самуилъ оставили наконецъ дѣла правленія и поставилъ судами народу двухъ своихъ сыновей. Но дѣти въ дѣлахъ пра- вленія народомъ не подражали отцу: стали судить на- родъ несправедливо, брали взятки и т. п. Тогда евреи
пришли къ Самуилу и просили его поставить имь царя, по примѣру прочихъ народовъ, управляемыхъ царями. Самуилу была не угодна такая просьба народа; онъ молился Господу, и Господь велѣлъ исполнить просьбу народа, напередь объяснивши ему, въ чемъ будутъ состоять права и власть царская. Самуилъ объяснилъ евреямъ, какъ тяжело на народъмъ благосостояніи отозвеется содержаніе царя и его двора, но народъ не обращалъ на это никакого вниманія и требовалъ себѣ царя. Тогда Самуилъ, по откровенію Божію, помазалъ на царство Саула, сына Кисова, изъ колыча Вениамина. Новый царь былъ представленъ народу; его красивая и величественная наружность, его молодость и здоровье произвели хорошее впечатлѣніе на народъ: онъ полюбилъ царя. Святый Самуилъ предложилъ евреямъ царскіе законы и написалъ книгу законовъ. Вскорѣ послѣ этого, когда народъ праздновалъ торжество помазанія Саула на царство, Самуилъ обратился къ народу съ рѣчью, въ которой спрашивалъ евреевъ, не обидѣлъ ли онъ кого-либо въ продолженіе своего правленія, и если кого-нибудь обидѣлъ, то онъ готовъ сейчасъ вознаградить обиженаго. Народъ единолично отвѣчалъ, что никто не обиженъ святымъ пророкомъ, и просилъ только Самуила молиться за весь народъ и царя. Самуилъ обѣщался исполнить эту просьбу, если народъ и царь не будутъ грѣшить. Послѣ этого онъ сложилъ себѣ власть суда еврейскаго, оставшиесь только первосвященникомъ.

Но чрезъ нѣсколько времени царь Саула сталъ разращаться и проглядывать Господа, такъ какъ оказался явнымъ парушителемъ и преступникомъ повелѣній Божіхъ. Тогда Господь сказалъ Самуилу: „Я раскался, что помазалъ Саула на царство; онъ отвратился отъ
Меня и не соблюдает словъ Мойхъ!" Св. Самуилъ плачалъ о Саулѣ и молился о немъ. Но Господь не внялъ молитвъ праведника, ибо Саулъ все болѣе и болѣе погрязалъ въ нечестіи и преступленіяхъ заповѣдей Божіихъ. Вселѣствие этого Самуилъ не хотѣлъ видѣть Саула до своей смерти. Чрезъ нѣсколько же времени Господь велѣлъ ему избрать другаго царя, для чего приказалъ ему идти въ Виелеемъ къ нѣкоему Іессею. Тамъ, въ Виелеемѣ, Господь избралъ царемъ одного изъ сыновей Іессея — Давида, св. Самуилъ помазалъ его на царство. Возвратившись послѣ этого въ городѣ Армаеемъ, св. Самуилъ вскорѣ умеръ. Всѣ евреи сильно плакали о немъ и погребли его въ его отечественномъ городѣ Армаеемѣ.—

По свидѣтельству Іеронима, мощи святаго пророка Самуила изъ Іудеи были перенесены въ Царгырадъ при императорѣ Аркадіѣ; по свидѣтельству пасхальной хроники, это было въ 406 году. Іосифъ thuyền пишетъ: "въ его (Аркадія) царствованіе при патріархѣ Аттику (406—425) принесены были въ Константинополь останки св. Самуила и за 10 дней до іульскихъ календѣ (22 іюня) положены въ его храмѣ близъ Евдома". Августа 20, вѣроятно, было освященіе храма (1-я кн. Царствѣ, гл. 1—25; Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 250).

СВВ. МУЧ. СЕВИРА И МЕМНОНА СОТНИКА И СЪ НИМИ ТРИДЦАТИ СЕМИ МУЧЕНИКОВЪ.

Св. мученикъ Севиръ былъ родомъ изъ Ораки; за исповѣданіе Христа они были преданы мученіямъ: его сначала строгали желѣзными гребнями, потомъ надѣли на его пальцы раскаленные перстни, опоясали раскаленнымъ желѣзнымъ пояскомъ и наконецъ отсѣкли ему голову. Обра-
щенный св. Севиром, сотник Мемнонъ былъ растянутъ между двумя столбами, затым изъ его тѣла съ головы до ногъ были выкроены три ремня; наконецъ растопили большую печь и бросили въ нее Мемнона и другихъ 37 мучениковъ, отрубивши имъ предварительно руки и ноги. Все эти мученики пострадали во Ораки въ 304 году (Прологъ).
Муч. Фотина, вѣроятно, самарянка, пострадала въ вратъ властерикихъ.—Муч. Лукій сенаторъ усѣченъ мечемъ на о. Кипрѣ вскорѣ послѣ 310 года.—Муч. Иліодоръ и Доса пострадали при Сапорѣ 2-мъ въ Персіи, въ 380 году (Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2-й, стр. 218).
21-е число.

Св. ап. Θαδдее отъ 70. Св. муч. Вассы и чадь ся: Θεογνία, Αγαπία и Πιστά. Пр. Авраамия смоленскаго.

(Пр. Θεохристи чудотворца. Пр. Ефрема смоленскаго, ученика пр. Авраамия. Пр. Авраамия. Пр. Корнилия и ученика его Авраамия палестинскихъ. Муч. Сармеана).

СВ. АП. ΘΑΔΔΕΙΑ ΟΤЪ 70.

Св. апостолъ Θаддее былъ родомъ еврей и происходилъ изъ города Едеса. Придя въ Иерусалимъ на поклонение, онъ услышалъ проповѣдь св. Иоанна Крестителя, былъ пораженъ его ангельской жизнью и крестился отъ него. Потомъ, увидавъ Господа Иисуса Христа и чудеса Его и услышавъ Его учение, онъ послѣдовалъ за Нимъ и причтенъ былъ Имъ къ лику семидесяти меньшихъ апостоловъ. Послѣ вознесения Господа на небо и сошествія Св. Духа, Θаддее былъ посланъ проповѣдывать Евангеліе въ Едесѣ. Здѣсь онъ остановился у иврійского Товія и началъ силою Божіею исцѣлять всякую болѣзнь и всякое разслабленіе. Владѣтельный князь Едеса—Авгарѣ или Абгарѣ, услышавъ о св. апостолѣ Θаддее и о совершаемыхъ имъ силою Иисуса Христа чудесахъ, понялъ, что онъ—тотъ самый, о которомъ писалъ ему Христосъ: „когда вознесешь, то пошли къ тебя одного изъ
Моих учеников, который исцелить тебя от болезни". Призвавъ къ себѣ Товія, князь сказалъ: "я слышалъ, что нѣкій мужъ, пришедший изъ Иерусалима, живетъ въ твоемъ домѣ и совершаетъ много исцѣленій во имя Иисуса. Пришелъ его ко мнѣ". Товія, пришедши домой, передалъ ан. Таддею волю князя. "Пойду, отвѣчалъ Таддея, ибо къ нему-то собственно я и посланъ". На другой день утромъ Товія взялъ съ собою Таддея и пришелъ къ Авгарию, который въ это время былъ окруженъ вельможами. Съ первой минуты вступления Таддея во дворецъ на лицѣ его показалось великое сіяніе, увидѣвъ которое, князь поклонился апостолу. Всѣ бывшіе при этомъ изумились, не замѣчая въ Таддеѣ ничего особеннаго. Между тѣмъ Авгарь спросилъ Таддея: "ты ли ученикъ Иисуса, Сына Божія, Который письмомъ обѣщалъ прислать ко мнѣ одного изъ Своихъ учениковъ, чтобы исцѣлить меня и даровать мнѣ жизнь вѣчную?"—"Такъ какъ ты показалъ вѣру въ посланнаго меня Господа Иисуса, отвѣчалъ апостолъ, то я и отправленъ къ тебѣ. Если еще болѣе увѣрюешь въ Него, то исполнятся всѣ желанія твоего сердца". Авгарь сказалъ: "я такъ увѣровалъ въ Него, что хотелъ-было пойти съ войскомъ и истребить распявшисъ Его іудеевъ, если бы отъ этого предприятія не отклонило меня опасеніе со стороны Римской имперіи". Апостолъ отвѣчалъ: "Господь нашъ Иисусъ Христосъ во время Своего страданія отъ іудеевъ не требовалъ помощи человѣческой,—Онъ могъ представить себѣ легіонъ ангеловъ; но, исполняя волю Отца Своего, пострадалъ за весь міръ, а потомъ вознесся со славою на небеса". Послѣ этого ан. Таддея возложилъ руку на Авгаря во имя Иисуса Христа, и Авгарь тотчасъ же исцѣлился отъ болезни. Исцѣлилъ также отъ злой болезни Абдіу, сына
Абда—велиможи и человěка, извѣстнаго при царскомъ дворѣ. На другой день князь велѣлъ собраться всѣмъ гражданамъ, которымъ св. апостолъ благовѣствовалъ объ Иисусѣ Христѣ. Многие увѣрѣвали и приниши отъ него св. крещеніе. Устроивъ килръ и вообще едесскую церковь, ап. Ыаддей взялъ учениковъ и отправился въ Арменію.

Онъ прибылъ въ армянскую землю къ царю Санатруку, бывшему въ то время въ области Шавартъ; здѣсь было лѣтнее местопребываніе армянскихъ царей. Здѣсь апостолъ Ыаддей проповѣдывалъ Евангеліе, совершивъ знаменія какъ при царскомъ дворѣ, такъ и въ домахъ велиможъ. Многіе изъ придворныхъ приходили слушать отъ него сладкорѣчивую проповѣдь евангельскую и видѣть чудеса, такъ какъ Ыаддей исцѣлялъ прокаженныхъ, хромыхъ возставлялъ ходить, изгонялъ болѣзни и исцѣлялъ отъ всѣхъ злыхъ недуговъ. При видѣ всѣхъ этихъ чудесъ, многіе увѣрѣвали во Христа. Однажды дочь царя, по имени Сандухть *)}, юная по возрасту, прекрасная лицемъ, приходить ночью къ св. апостолу, чтобы послушать отъ него проповѣдь евангельскаго слова. Пораженная проповѣдью апостола, она падаетъ къ его ногамъ и просить просвѣтить ея свѣтомъ евангельской истинъ; она въ продолженіи нѣсколькоихъ дней наставляеть ея въ истинѣ свѣры. Наконецъ, вида пламенную ея любовь ко Христу, ап. Ыаддей крѣстилъ ее; въ это время сошелъ свѣтъ на святую дѣву и изъ среди свѣта былъ слышанъ гласъ ангеловъ. Многіе въ это время увѣрѣвали во Христа. Объ этомъ жрецы разсказали жесто-

*) Сандухть—имя сложное, образованное изъ перваго слова собственного имени Санатрука и изъ духа, что значить дочь. Поэтому Сандухть значить—дочь Санатрука.
кому царю своему. Разгневанный царь приказал предать смерти всех уврёвавших в Христа. Но явившееся небесное знамение привело в страх беззаконных, так что многие из них пропали безследно, приведенные в ужас лучами света. Никто не держал взять св. апостола. Тогда Спаситель явился, сказал: "мужайся, Таддея, Я пришел спасти тебя". Св. Таддея пол на землю и со слезами говорил: "Господь мой и Бог! не покидай меня. Вот я пришел, по Твоему повелению, к царскому двору этого царя — и стал проповедовать слова св. Евангелия, но никто не вникает, потому что уврёвавших в Тебя — одних предали мечу; других подвергнув палочным ударам, бросили в темницу. Но Господь сказал: "встань, явишь им и вооружись терпением, так как много бедствий ожидает тебя" и, благословив Таддея, вознесся на небо. Радостно исполнился апостол от явления Спасителя; ночью он пошел в темницу, где содержали царскую дочь — Сандухту и других врывающихся. Двери сами собою растворились пред ними; св. апостол, вступив в темницу, сказал: "мир вам, возлюбленные Христа!" При виду его заключенные обрадовались, они же, подошедши к Сандухте, обольщали ея умы, говоря: "блаженна ты дочь Царя небесного!" Потомъ, сдѣлавъ знакъ врывающимся, чтобы они молчали и молились, самъ, вздѣявъ руки кь небу, сказал: "благодарю Тебя, Господи Вождь мой, пришедший въ мирь для спасенія рода человѣческаго! Воззри теперь сь небесъ на этихъ рабовъ Твоихъ, заключенныхъ здѣсь, осій ихъ свѣтомъ Твоего Вождества и яви знаменіе Твоего могущества на сихъ тѣлесно-пораженныхъ". Лишь только онъ кончил эту молитву, сдѣлалось сильное землетрясение, крыша тем-
ницы поднялась, и небесный свет, гораздо сильнейший солнечного, осветил находящихся в темнице. Из среды света раздался голос небесного привета: „мужайтесь, будьте тверды, ибо Я приду и возьму вас к Себе“. Едва они услышали небесный голос, как разъярились их умы и исчезли члены их тела,—они встали и начали единогласно прославлять Христа Бога. По окончании молитвы, когда прекратилось сияние лучей, апостол встал, благословил их и дал им царство любви небесной. Темничные стражи, видевшие знамения, только теперь заметили, что двери темницы разворены настежь и что посереди заключенных находится ап. Оадей. Они бросились внутрь темницы, пали предъ св. апостолом и в трепет свалили: „и мы веруем в Бога Твоего, Которого ты возвещаешь! Прими наши в числе уврнавших; прости нас, мы не по своей воле, но по принуждению, изъ страха беззаконного царя, оторжени свои врнавших“. Святый апостол узнал, что это призвание было отъ Господа Бога, вследствие чего они и увиднели свет, осиявший съ неба, и услышали голосъ, такъ сильно испугавший ихъ. Онъ сказалъ: „братья мои! вы посвятили себя Богу, уврнавъ въ Сына Его и въ Святаго Духа, поэтому я обращусь за васъ съ мольбою ко Христу о дарованіи вамъ прощенія“. Послѣ этого св. апостолъ, сказавъ имъ—„молитесь“,—поднялъ они къ небу и началъ молиться о ниспосланіи небесной благодати на вновь присоединяющихся. Совершивъ молитву, онъ въ ту же ночь окрестилъ темничныхъ стражей. Уврнавшихъ въ это время и крестиившихся было до трехъ тысячъ человѣкъ—мужчинъ и женщинъ, большею частью изъ числа темничной стражи.
Когда настало утро, царь созвал совет для разсуждения о том, что ему д'яться съ своею дочерью Сандухтъ. Приказать убить ее онъ не могъ, такъ какъ горячо и безм'рно любилъ ее; при одной мысли объ этомъ горячія слезы катились у него изъ глазъ. Онъ послалъ въ темницу одного изъ своихъ вельможъ за Сандухтъ, приказать въ то же время всѣду искать св. апостола Іаадея и представить его къ нему. Когда вельможа увидѣлъ разтворенными настекъ двери темницы, онъ сильно удивился, но удивленіе его еще болѣе возрасло, когда онъ замѣтилъ сильное сияніе свѣта, окружающее находившихся въ темницѣ, и св. апостола, стоящаго среди заключенныхъ и поучающихъ ихъ. При видѣ всего этого, въ особенности же небеснаго свѣта, становившагося все ярче и ярче, вельможа пришелъ въ трепетъ и упалъ на землю, постигнутый невидимыми муками. Апостолъ Іаадей, вышелъ изъ темницы, возложилъ руку на вельможу и исцѣлилъ его; благодарный вельможа увѣровалъ во Христа, съ нимъ увѣровали пятьдесятъ человѣкъ. Этотъ вельможа былъ лице весьма значительное: это былъ главный армянскій жрецъ, правитель всего царскаго двора, вообще—второе лице послѣ царя въ армянскомъ царствѣ. Царь, узнавъ объ этомъ происшествіи, приказалъ казнить всѣхъ увѣровавшихъ, и погибло въ этотъ день до двухъ сотъ человѣкъ. Когда наступила ночь, небесное сияніе со всѣхъ сторонъ окружило тѣла мучениковъ. Сандухтъ послала къ себѣ въ домъ принести тонкаго полотна и вмѣстѣ съ другими вѣрующими обвила полотномъ тѣла мучениковъ, затѣмъ схоронила ихъ недалеко отъ царскихъ покоеи, строго наказавъ, чтобы никто не говорилъ объ этомъ кому-либо изъ дворцовыхъ людей. Возвратившись въ темницу, она увидѣла ап.
Андрея молящагося и освященного великим святом,—
въ слезахъ она пала къ ногамъ его и цѣловала ихъ.
Апостоль, видя ея слезы, ободрялъ ее и прочихъ вѣрующихъ словами св. Евангелія, говоря: „будьте тверды, такъ какъ вы нынѣ примете свѣтлые вѣнцы“. Послѣ этого подали хлѣбъ,—апостоль взялъ хлѣбъ, благословилъ его и предложилъ Сандухть и ея товарищамъ, вкусивъ немного и самъ; потомъ, вставъ, они возблагодарили Бога и заснули. Между тѣмъ св. апостоль сталъ молиться; во время молитвы ему явился Спаситель и укрѣплялъ его въ предстоящемъ ему подвигѣ мученичества, обѣщая за это прославление послѣ смерти его и всѣхъ находящихся съ нимъ и имѣющихъ принять мученический вѣнецъ. Когда Спаситель отошелъ, апостоль разбудилъ всѣхъ вѣрующихъ, и они начали всѣ взмѣстѣ молиться, воспѣвая псаломъ: „благословлю Господа на всѣкое время“ и другіе псалмы. По совершении молитвы, апостоль сказалъ вѣрующимъ: „будьте тверды и терпѣливы, вы скоро примете вѣнецъ мученичества“. Взглянувъ на Сандухть и видя лице ея, облитое слезами, онъ подумалъ, что она боится, и сказалъ: „не бойся и не унывай!“ Но она отвѣтила: „я не унываю, господицъ мой, по радуюсь и ликую, ибо вскорѣ увиду свою надежду Христа“. Было утро, когда апостоль прекратилъ свою рѣчь. Въ это время къ дверямъ темницы прибыли воины. Они вывели изъ темницы Сандухть и прочихъ христіанъ и привели ихъ въ царскій дворецъ всѣхъ въ оковахъ, кромѣ царской дочери. Царь потребовалъ ей къ себѣ и сказалъ: „ты отреклась меня и полюбила совратителя. Если ты не откажешься отъ своего упорства, клянусь всѣми богами, что предамъ и тебя и его смерти“. На это Сандухть отвѣтила: „точно, кого ты называешь совратителемъ, изъ
влечъ меня изъ мрака къ свѣту и далъ мнѣ возможность познать истиннаго Бога, Творца неба и земли". „Кто— тотъ, кого ты называешь Богомъ и Отцемъ?“—спросилъ царь.—„Богъ— тотъ, кто создалъ все изъ ничего и словами устъ Своихъ утвердилъ всѣ творенія. Вы же поклоняетеся изображеніямъ бездушныхъ цдоловъ, которые не видать и не слышать въ которыхъ живутъ обѣя". Царь разгнѣвался и приказалъ сковать свою дочь, потому терзать и жечь огнемъ; палачъ надѣлъ оковы на Сандухтъ и повелъ пытать. Однажды въ вѣряющихъ пошель и разсказалъ ап. Таддею, что Сандухтъ заключили въ оковы и готовятся предать ее пыткамъ; апостолъ прослезился и сталъ молиться Богу о ея укрѣпленіи въ страданіяхъ. Въ это время и Сандухтъ, готовясь принять пытку, обратилась къ небу и громко произнесла: „Господи Иисусе Христе! поспѣши мнѣ на помощь!“ Вдругъ задрожало все мѣсто, явились съ неба свѣтъ, и послышался голосъ: „мужайся, дочь моя, ибо Я съ тобою. Оквы ея распались; палачъ и многие другие разбѣжались. Ужасъ обыйя ца ры и всѣхъ окружающихъ его. Между тѣмъ Сандухтъ поспѣшила къ апостолу Таддею. Она пала къ его ногамъ и обняла ихъ, говоря: „господинъ мой, вотъ—я: Христосъ освободилъ меня отъ оковъ и покрылъ стыдоль сатану и его служителей“. Они встали и возблагодарили Господа. Въ это время, по повелѣнію царя, явились одинъ князь, упалъ на землю предъ св. апостоломъ и сказалъ: „царь послалъ меня къ тебѣ сказать— согрѣшнилъ онъ предъ тобою и предъ Богомъ твоимъ, прости насть и молись, чтобы миновалъ насть страшный гнѣвъ Его, мы совсѣмъ погибаемъ; мы неполнимъ всѣ твои желанія. Онъ приказалъ и васъ освободить отъ оковъ“.
Услышавъ такую просьбу царя, апостолъ Таддея
проследился и стал молиться: „Отець Господа на- шего Иисуса Христа! воззрі на народъ Свой и не поступай съ ними по грѣхамъ ихъ; прости ихъ, ибо они не знаютъ, что творятъ“. Послѣ этой молитвы со всѣхъ вѣрующихъ сняли оковы и прекратилось странное колебаніе. При видѣ этого князь принесъ въ ужасъ; но апостолъ сказалъ: „не бойся, но поди и разкажи царю, что видѣлъ“. Тотъ принесъ и сказалъ царю: „я увидѣлъ въ апостолѣ не человѣка, но нѣчто выше человѣка: онъ былъ окруженъ свѣтомъ онъ помолился, и гнѣвъ Бога его оставилъ нашу страну“. Царь сказалъ: „нѣть, не онъ отвѣлъ гнѣвъ, но великіе наши боги-покровители нашей страны и слава царей нашихъ“. Этотъ князь, приходивший къ ап. Ѳаддею, увѣрился въ Христа со всѣхъ домомъ своимъ, принять крещеніе и получить имя Самуилъ. Царь, узнавъ объ этомъ, приказалъ вбить ему въ плечо раскаленные гвозди, отъ чего онъ и умеръ, такою же смертю окончили жизнь и многіе другіе изъ учениковъ св. апостола; въ числѣ ихъ было семеро ар- мянъ: однимъ изъ нихъ продѣвали раскаленное железо по щиколоткамъ, другихъ отсѣкали головы мечомъ. Съ наступленіемъ ночи, ап. Ѳаддея, въ сопровожденіи вѣрующихъ, принесъ на мѣсто казни мучениковъ, поднявъ ихъ тѣла, показалъ масломъ и предалъ ихъ землѣ въ небольшой долинѣ.

Между тѣмъ Саундухъ проводилъ истинно-христіанскую жизнь: она углажала страждущихъ, снабжала нуждаю- щихся пищею и одеждой, проповѣдывала евангель- ское слово и многихъ обращала ко Христу, совершая знаменія и чудеса. Благодаря ей, увѣрила одна жен- щина знатнаго происхожденія Зармандухъ со всѣмъ сво- имъ домомъ; вмѣстѣ съ нею увѣрили и были крещены апостоломъ еще до двухъ сотъ человѣкъ. Царь, узнавъ объ
этомъ, приказалъ отсѣчь голову одной только Зарландухтъ; въ день ея кончины также утверждало много народа. Царь въ гнѣвѣ рычалъ подобно льву, болѣе всѣхъ обвиняя свою дочь Сандухтъ: "больше всѣхъ она вводить народъ въ заблужденіе", сказалъ онъ, и приказалъ убить ее мечемъ. Св. апостолъ, узнавъ о повелѣніи беззаконнаго царя, всю ночь не переставала молиться Богу за Сандухтъ. Съ разсвѣтомъ пришла сама Сандухтъ къ св. Оаддею и, призываю его, говорила: "нить ночью, когда я спала, меня осѣнилъ светъ, и посреди свѣта явился какой-то мужъ, одѣтый въ луцеранную одежду; онъ назвалъ меня по имени, говоря: "Сандухтъ! встань и облекись Моимъ свѣтомъ!" Я же отвѣтила со слезами: "Господи! я недостойна!" Не смотря на это, онъ облекъ меня свѣтомъ, какъ бы плащемъ, наложилъ мнѣ на голову свѣтлый вѣнецъ и между тѣмъ, какъ я стояла въ восхищеніи, сказалъ: "радуйся Сандухтъ! Я тебя не оставлю". Послѣ этого вдругъ сдѣлалось страшное колебаніе, и я проснулась, встала и начала молиться Богу. Слушая этотъ разсказъ, ап. Оаддей понялъ, что Сандухтъ нынѣ же переселится изъ этого міра и приметъ на свою голову свѣтлый вѣнецъ мушенства, и со слезами сказалъ: "блаженна ты, Сандухтъ, явившейся тебѣ Мужъ есть Христосъ. Слова же: радуйся! Я не оставлю тебя, означаютъ, что Онъ не разлученъ съ Своими возлюбленными и радуетъ всѣхъ живущихъ Его божественною любовью". Сандухтъ, услышавъ объясненіе дивнаго своего видѣнія, благодарна апостола; онъ сказалъ ей: "скоро ты придешь къ живому Свѣту, Котораго ждала". Сандухтъ просила его не покидать ее до самой послѣдней минуты своей жизни. Потомъ они стали молиться, послѣ чего ап. Оаддей благословилъ ее, говоря: "мужайся, Хри-
стосъ укрѣпить тебя!" Въ это время у дверей явились начальники въ сопровождении воиновъ; апостоль незамѣтно сталъ среди нихъ. Сандухтъ взяли и повели на мѣсто казни. Она обратилась къ ведущему ея и сказала: "потерпи немного, дайте мнѣ помогться Господу и Богу моему". Поднявъ къ небу глаза, полные слезъ, она начала молиться Богу, чтобы Онъ принялъ ее въ Свое царство и удостоилъ вѣчнаго блаженства; потомъ, принявъ благословеніе отъ ап. Таддея и простясь съ нимъ, она сказала палачамъ: "придите и исполните приказаніе"; и добрадовольно положила голову на плаху. Палацъ поднялъ мечъ, чтобы отсѣчь голову Сандухтъ, но ударъ его палъ на старшаго палача, который тутъ же палъ мертвымъ. При видѣ этого окружающіе пришли въ ярость и, взявшись за оружіе, бросились на дѣву-мученицу, но вѣстно ея стали поражать и убивать другъ друга. Тогда какой-то юноша ударилъ ее мечемъ въ грудь, кровь потекла изъ раны, и она отдала душу Богу. Съ неба явился свѣтлый столбъ, все задрожало. Этотъ свѣтлый столбъ три дня и три ночи стоялъ надъ ея святымъ тѣломъ. Въ день кончины Сандухтъ увѣрялъ до двухъ тысячъ человѣкъ. Св. апостоль пришелъ ночью и, окрестивъ ихъ, похоронилъ тѣло Сандухтъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ она мученически скончалась.

На четвертый день по смерти Сандухтъ, къ разсвѣту было откровеніе св. ап. Таддею, что онъ скоро приметъ мученическій вѣнецъ. Таддея благодарилъ Господа за это и просилъ Его не оставлять вѣрующихъ Своимъ милостію. На утро апостоль сказалъ вѣрующимъ: "дѣти мои! вотъ я переселяюсь къ Господу моему Христу; я буду молить Его послать ангела, который бы сохранить васъ отъ языческаго заблужденія, изъ котораго вы
извлечены". Когда върующіе услыхали, что апостолъ скоро кончается, всѣ начали плакать и, призвавъ къ ногамъ его, цѣловали ихъ, говоря: "господинъ нашъ! молись за насъ, проси Христа, что бы Онъ не оставлялъ насъ Своюю помощью". Апостолъ молился и, простившись съ ними, отпustилъ ихъ по домамъ. Когда върующихіе ушли, явились два сановника въ сопровожденіи многочисленныхъ воиновъ съ приказаніемъ взять ап. Щаддея. Они искали его, но апостолъ самъ представилъ предь ними и сказалъ: "вотъ я, кого вы ищете". Его привели къ царю, который спросилъ: "ты ли Щаддей?" "Я самъ", отвѣчалъ тотъ. Царь взглянулъ на него и, увидѣвъ лицо его сияющимъ и внушающимъ страхъ, хотя и ужаснулся, однако спросилъ: "какъ же это ты соблазнилъ прелестную дѣву—мою дочь, овладѣлъ ею и отвлекъ ее отъ ея отеческаго престола, отъ порфиры, и златотканнѣй одеждъ, сдѣлалъ ею ненавистную въ глазахъ нашихъ боговъ, обратилъ ее въ нищую, довѣлъ ее до того, что она подъ мечемъ сдѣлалась жертвою моего гнѣва?" На это св. Щаддей сказалъ: "ты говоришь правду; я действительно укрылъ св. дѣву, извлекши ее изъ водоворота мертвечьей, холодной бездны вашей вѣры и служенія вашимъ богамъ, обратилъ ея мысли ко Христу, Который цыцъ облекъ ее лучами небесной славы. Ты думалъ убить ее, но она перешла отъ смерти къ жизни; окрыленная, она встала въ сонмѣ ангеловъ, приняла неувядаемый вѣнецъ, любовью соединилась съ Божествомъ и посреди серафимовъ стала славить святую Троицу". Разгнѣванный этими словами, царь сказалъ: "не слѣдуетъ жить этому человѣку!" Св. ап. Щаддей взяли и, сковавъ его цѣлинами, заперли въ городской башти, гдѣ находились хищные звѣри. На
него выпустили двухъ львовъ, но они легли у его ногъ и стали лизать сандалии апостола, рыча и ласясь. Святый помолился, и распались его оковы, а львы по мановенiu его руки пошли по своимъ мѣстамъ. Тогда нечестивый царь приказалъ раздѣчъ печь, и, когда она раскалилась, бросили въ нее святаго апостола, связанного цѣнами. Но онъ помолился, и вдругъ поднялся сильный влажный вѣтеръ, который, вырывая изъ печи пламя, выбрасывалъ его на нечестивыхъ варваровъ. Въ то же время съ неба раздались голоса, отъ которыхъ въ ужасѣ всѣ разбѣжались; царь же скрылся въ свой дворецъ, гдѣ изнемогая отъ страха, оставался въ недоумѣніи. Между тѣмъ св. апостолъ стоялъ съ сіющихъ лицевъ и поучалъ до четырехъ сотъ человѣкъ, увѣровавшихъ во Христа и взывавшихъ: „великъ Богъ христіанскій!“ ихъ апостолъ тотчасъ же и крестилъ. Наконецъ царь приказалъ отрубить ему голову мечемъ. Войны взяли св. Таддея и вывели изъ малой долины на небольшую возвышенность между скалъ. Дорогою св. апостолъ молился; послѣ молитвы, обратился къ палачамъ и сказалъ: „дѣлайте, что хотите“. Падать поднять—было мечъ на св. мужа, но ударомъ убилъ брата своего Земента, приближенного къ царскому двору и начальника надъ всѣми дорогами въ государствахъ. Смерть этого человѣка огорчила св. апостола, такъ какъ умершему, апостолъ мысленно помолился Господу и, взявъ за руку мертвеца, сказалъ: „встань во имя Иисуса Христа, Сына Божія!“ Тотъ ожилъ и всталъ и, припавъ къ ногамъ ап. Таддея, сказалъ: „вѣрую въ Бога твоего, ибо Онъ одинъ Богъ и нѣтъ другаго бога!“ Вмѣстѣ съ Зементомъ увѣролали до семи сотъ человѣкъ; апостолъ окре-
Св. МУЧ. ВАССЫ И ЧАДЬ ЕЯ—ТЕОГНІЯ, АГАПІЯ И ПИСТА.

Св. Васса жила въ городѣ Едесѣ (въ Македоніи) и была женой языческаго жреца Валерія. Будучи са́мой христианкою, она и дѣти свои въ Теогнія, Агапія и Писта воспитывала въ христианской вѣрѣ и благочестіи. Во время гоненій Максіміана она была оклеветана своими мужемъ и предана суду гонителей. Она исповѣдала себя христианкою и была посажена съ своими дѣтми въ темницу. Послѣ этого сыновья ея были жестоко мучени и страда́льски копили свою жизнь въ глазахъ матери, которая ихъ укрѣпляла. Св. Васса снова была заключена въ темницу, гдѣ ея морили голодомъ; потомъ, по повелѣнію мучителя, она была отведена въ другой городъ Македоніи, гдѣ ея принуждали поклониться идоламъ и прислать имъ жертву, но она отказалась. За это ея жестоко били камнями, бросали въ огонь и воду, отдавали на сѣдѣніе
звбрый, святая осталась нередимою после всех этих мучений; тогда ее бросили в море. Но явились три святоосныхъ юноши (полагаютъ, что это были три ея сына, замученные ранее) и, извлекши ее изъ воды, посадили на корабль; через восемь дней она явилась воннамъ на островъ Адонъ не далеко отъ Кизика въ Пропонтидѣ, или Мраморномъ морѣ. Ее привели къ правителью Кизика, который принуждалъ ее принести жертву идоламъ; Васса отказалась, за что ей связали назадъ руки, жестоко били и наконецъ отсѣкли мечомъ голову. Въ Халкидонѣ около 450 года существовала церковь во имя м. Вассы, по свидѣтельству Теодора чтеца. (Четырия-Милен. Мъсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 252).

ПР. АВРАМІЯ СМОЛЕНСКАГО.

Пр. Аврамій родился въ Смоленскѣ отъ богатыхъ и благочестивыхъ родителей. Они имѣли двѣнадцать дочерей, но у нихъ не было ни одного сына; усердно молили они Бога, чтобы Онъ даровалъ наслѣдника ихъ роду и всему имѣнію. Наконецъ молитва ихъ была услышана: у нихъ родился сынъ, при рождении котораго было чудное видѣніе матери: ей въ сонномъ видѣніи предстала святыя жена въ блокой одежды и вручила ей дѣтище.—Уже въ самомъ отроческомъ возрастѣ видно было духовное направление отрока, который чуждался дѣтскихъ игръ и любилъ болѣе проводить время въ молитвѣ, часто посѣщая храмъ Божій. Когда Аврамій достигъ возмужалости, родители хотѣли сочетать его бракомъ, какъ единственноаго своего наслѣдника, но юноша уклонился отъ брачныхъ узъ, чувствуя въ себѣ влеченіе къ иноческой жизни. Вскорѣ умерли родители Аврамія,—
онъ, раздавъ все оставшееся послѣ нихъ имущества по монастырямъ, церквамъ и бѣднымъ, ходилъ въ рубицѣ, моля Божа указать ему путь спасенія. Наконецъ оставилъ свой родной городъ Смоленскъ и за пять верстъ отъ него построилъ въ обители Богоматери,—на мѣстѣ, называемомъ Селице. Здесь молодой инокъ проходилъ разныя подвиги послушанія и трудился отъ всей души. Въ 1177 году въ Смоленскѣ совершалось чудо, которое имѣло сильное вліяніе на душу Аврамія. Ослѣпленные владивірцами князья—Мстиславъ и Ярополкъ Ростиславичи, братья владѣтельнаго князя смоленскаго, на пути въ Южную Россію, усердно молились свв. мученикамъ Борису и Глѣбу въ ихъ Смолянскомъ монастыря и въ день убіенія св. Глѣба прозрѣли. Пораженный этимъ чудомъ, св. Аврамій сталъ еще болѣе—бла́гоугождать Богу. Мысленно онъ обходилъ всѣ святыя мѣста, на которыхъ пострадалъ за насъ Господь, и тѣ дальныя пустыни Египта и Палестины, гдѣ спасались великие подвижники: Антоній и Савва, Иларіонъ и Евдокій. Любя чтеніе, Аврамій ревностно читалъ отеческия сочиненія, особенно Златоустаго и Ефрема Сирія, также житія святыхъ: Теодосія великаго, Теодосія печерскаго и другихъ. „Жизнь земная, говорилъ онъ,—война, а для войны нужны оружія, нужны познанія опытнія: такъ для брани духовной нужно учиться многому у опытныхъ свв. мучей; нужно отъ нихъ узнать, какое духовное оружіе полезно въ какомъ случаѣ; отъ нихъ же можемъ хорошо узнать и враговъ нашихъ“. Аврамій усердно трудился и въ келліи по своему добровольному изволнію, трудился и по монастырю, съ точностью исполняя поручаемыя ему дѣла. Видя добродѣтельную жизнь Авраама, игуменъ убѣдилъ его принять санъ священства. Съ принятіемъ нового сана еще болѣе воспламе-
нилась ревность Аврамия, такъ что со дня своего посвященія до самой кончины онъ добровольно не пропускалъ ни одного дня безъ совершения божественной службы. Игумень поручилъ ему должность духовника и дозволилъ принимать къ себѣ желающихъ слушать его наставлений. Уже болѣе 30 лѣтъ пр. Аврамий прожилъ въ обители, и ничто не возмущало его покоя. Наконецъ и для него настало время огорченій и испытаній: зависть людская не оставила въ покое даже и этого великаго подвижника. Его поznанія внутренней, духовной жизни человѣка, его наставленія и наставденія привлекали къ нему многихъ, какъ изъ духовныхъ, такъ и изъ мирянъ, такъ что почти всѣ жители города приходили слушать его ученія. Это обстоятельство возбудило противъ преподобнаго нѣкоторыхъ изъ священниковъ города Смоленска, и даже изъ числа монастырской братіи нашлись у него нѣкоторые завистники. Не зная, чтобъ укрить его, они вымышляли на преподобнаго разныя клеветы и напосили ему разныя огорченія. Завистники возбудили противъ него даже самаго игумена: „я за тебя отвѣчаю предъ Богомъ, говорилъ онъ подвижнику, ты же для чего принимаешь на себя неподобающее тебѣ званіе учителяства и привлекаешь къ себѣ такое множество народа?“ Цѣлыѣ пять лѣтъ терпѣлъ пр. Аврамий непріятности, наконецъ долженъ былъ удалиться въ Смоленскъ. Здѣсь онъ поселился въ бѣдномъ „монастырѣ св. креста“; но и туда къ нему приходило много народа, такъ какъ граждане хотѣли насладиться его богоугоднымъ ученіемъ. Много приносили пожертвованій преподобному, который употреблялъ ихъ въ пользу монастыря и храма, или же раздавалъ нищимъ. Будучи искуснымъ иконописцемъ, онъ написалъ двѣ большии иконы: на одной изображенъ страшный
судь, на другой мятиарства; на этих картинах он часто останавливает взоръ своихъ слушателей, напоминая имъ о страшныхъ испытанияхъ, встрѣчающихъ душу по смерти, и о будущемъ всеобщемъ судѣ Христовомъ.

Пр. Аврамий проводилъ весьма строгую подвижническую жизнь, умерцвляя плоть свою чрезвычайнымъ постомъ: сухота его тѣла и блѣдное его лице выражали труженический его подвигъ. Вина онъ совѣты не пить и даже воду употреблять въ мѣру; онъ не любилъ также дорогихъ одеждъ, а одѣвался въ худыя одежды. Много испытывалъ пр. Аврамий искушеній демонскихъ какъ видимыхъ, такъ и невидимыхъ: думая устрашить преподобаго, дьяволъ являлся нѣсколько разъ ему въ страшныхъ образахъ, но молитвою преподобаго всегда было побѣждаемо. Наконецъ дьяволъ, не будучи въ силахъ дѣйствовать лично на святаго, возбудилъ противъ него людей. Многіе изъ мѣрящихъ и изъ духовныхъ стали распускать молву, будто Аврамий проповѣдуетъ еретическое учение и совращаетъ всѣ свои ученики мужчинъ молодыхъ людей,—читается „голубиня книги‖, живетъ нечисто, прикрывая темные дѣла наружно святость. Такие разнообразныя толки донесли до самого смоленскаго епископа Игнатія и возстановили его также противъ святаго; весь народъ пришелъ въ волненіе и движение: бояре, духовные и многіе изъ простаго народа возстали противъ святаго мужа, совѣщаяся, что бы сделать праведному мужу. Нѣкоторые совѣтовали сослать его въ заточеніе, другіе—сжечь на кострѣ, иные наставили, чтобы Аврамія водить по городу съ побоями и потомъ бросить въ воду,—наконецъ согласились всѣ въ одномъ: пошли просить у епископа Игнатія суда надъ Авраміемъ.—Городское духовенство собралось для суда на владычнѣй дворѣ; посланы слуги привести на судъ
Аврамией. Когда слуги явились в обитель, Аврамий в это время молился; они схватили его и двух учеников его и съ безвестием и бранью повели къ епископу. Но смиренный иной безмолствовалъ; ни слова не отвчая на всѣ укоризны, онъ только молился во время пути и такъ съ спокойнымъ духомъ представалъ онъ на судѣ во владычный дворъ, где ожидали его враги. Въ это время одинъ благочестивый иной, Лука Проспистъ, совершавший девятый часъ молитвы въ монастырѣ св. архангела Михаила, слышалъ съ неба гласъ: „воть ведуть угожника Моего Аврамия съ его учениками на судъ, но ты не соблазняйся этимъ“. Лука послышалъ на судѣ и сталъ обличать неправедныхъ судей. „Не виненъ тотъ, говорилъ онъ, кого хулите вы. О! когда грѣхи его были бы на митр!“ Но его не слушали. На судѣ епископъ всѣ обвиненія, какія выставляли противъ Аврамія, оказались клеветою. Напрасно князь и вельможи искали вины на праведнаго мужа! они ни въ чемъ не могли обличить его; однако не приняли вѣрь къ обузданію людей безпокойныхъ. Епископъ для общаго покоя велѣлъ Аврамию удалиться въ Богородичный монастырь, запретивъ ему совершать богослуженіе и даже говорить съ людьми. Но изъ запрещенія, возложеннаго на Аврамія, вышло много вредныхъ послѣдствій. Люди спабѣ, которыхъ онъ удерживалъ отъ пороковъ своими наставленіями, стали жить теперь порочно; многіе изъ учениковъ его разошлись вельствіе непріятностей изъ монастыря и стали заниматься прежними мирскими дѣлами. Тогда благочестивый смоленскій священикъ Лазарь — тотъ самый, который послѣ Игнатія былъ епископомъ, пришелъ къ епископу Игнатію и сказалъ: „городъ строго будетъ наказанъ, если не раскается въ своей неправедливости противъ Аврамія“. 
Епископъ, призывавъ всѣхъ игуменовъ и священниковъ города, строго запретилъ имъ оскорблять Аврамія, такъ какъ весь городъ за осужденіе праведника навлекъ уже на себя наказаніе: тяжкія бѣдствія посѣщали виновный городъ, иногда засухи и бездождіе, иногда же болѣзни смирили враговъ пр. Аврамія; поражены были смертію нѣкоторые изъ священниковъ, несправедливо клеветавшіе на него; но онъ не осуждалъ ихъ, въ душѣ своей говоря: „Богъ имъ—судья“. Наконецъ наступила страшная засуха въ Смоленской странѣ. Напрасно совершались молебствія о дождѣ,—его не было. Игнатій чувствовалъ, что онъ допустилъ слабость, сдѣлавъ уступку просвѣдкомъ злобы. Онъ послалъ сказать врагамъ Аврамія, чтобы пришли въ себя и перестали поносить Аврамія. Но тѣ мало думали о себѣ. Тогда одинъ благочестивый священикъ, пришедъ къ епископу, сказалъ: „мы молились Богу и не были услышаны; не отъ того ли это, что невинному Аврамію запрещено священнодѣйствовать?“ Тронулся этимъ благовременнымъ напоминаніемъ Игнатій и, призывая себѣ Аврамія, разрѣшилъ ему священнодѣйствіе; просилъ у него прощенія себѣ и городу и молитвъ его о дождѣ. „Кто я, грѣшный, смиренно отвѣчалъ Аврамій, что возлагаешь на меня такое повелѣніе, которое выше моихъ силъ. Воля Божія да будетъ о всѣхъ нась; ты же, какъ пастырь, помолись о вѣренномъ тебѣ стадѣ, да послушаетъ тебя Господь“. Преподобный удалился въ келлію и, тамъ затворяясь, усердно помолился Господу, чтобы Онъ услышалъ молитву епископа и народа и послалъ бы дождь на землю. Едва онъ произнесъ эту молитву, какъ понесъ обильный дождь и оросилъ сухую землю. Всѣ увидѣли въ этомъ силу молитвъ праведника, и стали высоко уважать его.
Святитель Игнатий построил близ города новый "монастырь в честь положения ризы Божией Матери", по- чтительно приглашая к себе пр. Аврамию и поручил ему настоятельство в его обители. С любовью принял смиренный Аврамий предложение святителя и после благословения Господа, дарованного ему служение Божьей Матери. Он благолепно украсил новый храм богатыми завсегда, иконами и лампадами. Уже не боялись, приходить к нему желавшие послушать его сладких душеприкасательных бесед, отовсюду толпами стекались к преподобному бояре и простолюдини, богатые и бедные, чтобы послушать его наставления. Много было желающих поступить в Аврамиеvu обитель, но преподобный не всех принимал, и лишь посл в строгых испытаниях, так что у него было только 17 братий. Радовался епископ, что нашёл такого игумена своей обители, радовался и Аврамий, что написал себе любовь святителя. Но непродолжительна была их общая радость. Вскоре в глубокой старости преставился епископ Игнатий; пр. Аврамий пережил духовного друга своего, еп. Игнатия. После его смерти, он еще более стал готовиться к исходу из сей жизни, молился день и ночь о том, чтобы непостижно предстать ему пред жестокое судилище Христово. Тоже напоминал и своим духовным чадам, просит не забывать его в своих молитвах. Пятнадцать лет подвизался пр. Аврамий в иночной жизни и посл в краткой болезни предал Богу чистую свою душу, не позже 1220 года. Рукописная служба "на память отца нашего Аврамия, смоленского чудотворца, и ученика его Ефрема", молитв преподобных: "молитеся Христовы даровати православным избавленіе отъ поганскихъ плѣненій... Молите милостиво, да насъ избавить
отъ агарянскихъ обстояній*. Очевидно, эта служба составлена была подъ гнетомъ татарскаго ига. Въ каемномъ храмѣ обители одинъ придѣлъ посвященъ пр. Авраамію. Но мощи его; во время польскаго разгрома 1609 года, не извѣстно гдѣ сокрыты (Четьи-Миѳей. Русс. свв. Филярета, ар. черн. Жит. свв. Муравьева. Ист. Росс. іер. ч. 3-я, стр. 65).

ПР. ІѢОКЛИТЫ ЧУДОТВОРИЦЫ.

Родинаю св. ІѢоклиты была провинція оптиматовъ, въ малой Азіи. Родители ея, Константинъ и Анастасія, были искреннѣ христиане и воспитывали дочь свою съ ранняго возраста въ благочестіи. Выпшедши замужъ за Захарію, она уговорила его жить съ нею, какъ съ сестрою, всѣдствіе чего никогда не узнала удовольствій брачнаго ложа и осталась навсегда девственницей. ІѢоклита усердно занималась чтеніемъ душеполезныхъ книгъ; всѣ свои средства, свои труды и силы она посвящала преимущественно на пользу ближнихъ. Родина ея доставляла ей много случаевъ къ тому: провинція оптиматовъ (вельможей) называлась такъ въ настѣшку. Эта была самая бѣдная страна; жители ея, по словамъ императора Константина Порфиророднаго, деньги ки офицеровъ и высшихъ придворнѣйшихъ чиновниковъ; они же погонщики при походахъ войскъ; при бѣдности они грубы. Въ такой-то странѣ совершала подвиги милосердія св. ІѢоклита. Оптиматы съ ихъ разнородными нуждами находили въ ней неисчерпаемый родникъ утѣшеній. Св. ІѢоклита не утомлялась трудами служенія другимъ, не оскорблялась непризнателительностью людьми; каждому помогала съ любовью и радостію. Подвигами самоотверг...
желенной любви она настолько возвысилась в духовной жизни, что, когда приблизилось время ее кончины, объявил знакомым о дне своей смерти и частных будущих ея обстоятельствах. По смерти ея, мощи ея прославились множеством чудес. Подвиги догробнаго ея милосердья совершались при императоръ въ въ 9-го вѣка. (Подв. вост. церк. Филарета, арх. чер. стр. 249 — 252).

ПР. ЕФРЕМА СМОЛЕНСКАГО, УЧЕНИКА ПР. АВРАМИЯ.

При Ефремъ былъ самыя любимымъ ученикомъ пр. Аврамиа; онъ въ особенности изъ всѣхъ учениковъ его прославился святостью жизни и описалъ жизнь своего учителя. Достойный ученикъ достойнаго учителя былъ усерднымъ подражателемъ добрѣйшихъ его: любви къ ближнимъ, его кротости, его смирѣнія. Какое смирение воспитало въ себѣ пр. Ефремъ подъ руководствомъ своего учителя, лучше всего показываютъ собственныя слова Ефрема. Въ заключеніе житія Авраміева Ефремъ пишетъ: „я, грѣшный и недостойный Ефремъ, пребываю въ великомъ нерадѣніи и не совершилъ ничего добраго. Называюсь черноризцемъ, а по дѣламъ вовсе не таковъ.... И при жизни пр. Авраміа я былъ послѣднимъ изъ учениковъ, потому что вовсе не слѣдовалъ его жизнѣ: терпѣнію, смирѣнію, любви, молитвѣ и другимъ добрѣйшимъ учителямъ. Онъ въ умиленіи плакалъ, а я веселился; онъ ревностно ешьшалъ на молитвы, на чтеніе священныхъ книгъ и славословіе въ церкви Вожкіи, а я предлагалъ дремотѣ и глубокому сну.... Онъ не праздногословилъ и не осуждалъ, а я осуждалъ и говорилъ не нужно. Онъ
любил памятовать о страхном суде, а я помышлял о трапезе и шряхе. Он старался подражать житию святых, а я подражал суетным обычаям худых людей. Он смировал и унижал себя, а я увлекался веселіем и гордостью. Он любил нищих и раздавал все нуждающимся, а я только собирал и никому не давал, побѣждающий скупостью и немилосердіем….. Господи Иисусе Христе! много согрѣшьль я пред Тобою, прогневаля Тебя больше, чѣм кто-нибѣдь, но не знаю я иного Бога кромѣ Тебя, создавшаго все. Наставь и научи меня, Господи, творить волю Твою….. Подай и всему граду и рабу Твоему руку помощи. Не допусти, Владыко, чтобы взята была душа моя изъ тѣла безъ покаянія, пріими се малое покаяніе, воскресіе и оживи меня грѣшнаго, молитвами Пречистой Богородицы и всѣхъ небесныхъ силъ². Таковъ былъ пр. Ефремъ! (Четы-Мищенъ въ житіи пр. Аврамія смоленскаго).

ПР. АВРАМІЯ КІЕВО-ПЕЧЕРСКАГО.

На старинной иконѣ печерскихъ чудотворцевъ Антоніевой пещеры пр. Аврамій названъ игуменомъ; точно съ тѣмъ же сапомъ онъ названъ и въ рукописныхъ святцахъ. Окончивъ онъ въ исходѣ 14 вѣка. Пр. Аврамій „трудолюбивый“ открыто почиваетъ въ пещерахъ Антонія. Послѣднее время своей жизни онъ подвизался въ пещерахъ и здѣсь послѣ молитвы трудился надъ приготовленіемъ всего нужнаго для пещерной братіи, чѣмъ и заслужилъ названіе трудолюбиваго (Ист. слов. о свв. стр. 4. Печер. патер.).
ПР. КОРНИЛИЯ И УЧЕНИКА ЕГО АБРАМИЯ ПАЛЕОСТРОВСКИХЪ.

Пр. Корнилий палеостровский родился въ городѣ Псковѣ, принялъ въ зрѣломъ возрастѣ пческий санъ, странствовалъ по многимъ монастырямъ и наконецъ, нѣча уединенія, избралъ себѣ на Онежскомъ озерѣ островъ Палій, иначе Всачье, и поставилъ тамъ хижину. По причинѣ пожаровъ и опустошеній, производимыхъ разкольниками въ Палеостровской обители, не сохранилось достовѣрныхъ свѣдѣній о времени пришествія пр. Корнилия на островъ Палій. Принимая во вниманіе то, что до прен. Лазаря, какъ говорить его завѣщаніе, не было на Онежскомъ озерѣ ни монастырей, ни церквей, приходили къ убѣжденію, что подвиги основателя палеостровской пустыни относились къ концу 14-го и къ началу 15-го вѣка. Красота мѣстоположенія острова Палія весьма сильно понравилась пр. Корнилию. Дѣйствительно трудно найти уединеніе болѣе полное и болѣе красивое, какъ Палій островъ; островъ не великъ, доступъ къ нему возможенъ только въ одномъ мѣстѣ; съ вершины отвѣской скалы его открывается панорама всего Онежскаго озера, во всей ликой красотѣ. Только въ началѣ весны караванъ соловецкихъ богомольцевъ заходитъ къ мощамъ пр. Корнилия, затѣмъ круглый годъ не бываетъ въ пустынѣ ни богомольцевъ, ни посетителей. Такъ бываетъ въ настоящее время; можно поэтому судить, что было тутъ въ конце 14-го вѣка! Вотъ на такомъ-то островѣ жилъ пр. Корнилий для подвиговъ поста и молитвы. Красота мѣстоположенія и благочестивая жизнь отшелыника привлекали къ нему ревнителей отшелынической жизни, которые поселились на островѣ. Преподобный устроилъ для нихъ
келлии и построил храмъ Богоматери; это было начала Рожественского монастыря. Пр. Корнилий построил и другой храмъ—теплый во имя пророка Илии и учредил общежитие. Бывшая Онежская страна хлѣбомъ, но островъ Палій могъ питать безъ затруднений своихъ пустынниковъ рыбой: заливы въ берегахъ острова и теперь еще изобилуютъ особенныхъ родомъ рыбы, сообщающимъ острову свое имя—палійрыба. Пр. Корнилий, управляя обителью, часто отходилъ для единенной молитвы въ устроенную самую природою пещеру, у подошвы горы на томъ же островѣ. Въ послѣднее же время своей жизни онъ пребывалъ въ ней постоянно, посвящая время молитвѣ и подвигамъ поста. Нося тяжелая жѣлезная вериги, въ молитвѣ и постѣ кончилъ онъ дни свои въ пещерѣ около 1420 года. Послѣ пр. Корнилия начальникомъ обители былъ ученикъ его пр. Аврамий, который перенесъ изъ пещеры мощи своего учителя пр. Корнилия. Аврамий также проводилъ подвижническую жизнь; о немъ въ рукописныхъ святцахъ сказано: „преп. Аврамий, игуменъ Рождества Богородицы Палеостровской, новгородской чудотворецъ“. Мощи обоихъ начальниковъ обители Палеостровской почивають подъ спудомъ въ храмъ Рождества Богородицы (Ист. слов. о свв. стр. 140. — Ист. Росс. іер. ч. 4-я, стр. 451.
22-е число.

Свв. муч. Агафоника, Зотика, Теопрепия (Боголюба) Акиндина, Севирэна и иже с ними. Св. муч. Ангела и Афанасия, епископа, крестившаго её, и двоихъ слугъ ея Харисима и Неофиата. Св. муч. Евлалии девицъ. Празднество Пречистый День Богородицы, ради чудесъ отъ иконы Ея честныхъ грузинскихъ.

(Мучч. Ириней, Ора и Оропса. Муч. Зинона. Соборъ Богородицы въ Пиресь елладскомъ).

Свв. Муч. Агафоника, Зотика, Теопрепия, Акиндина, Севирэна и иже съ ними.

Въ царствованіе Макеимана, когда было воздвигнуто гоненіе на христіанъ, комитъ Евлолмий, посланный для преслѣдованія христіанъ во всей южной странѣ Чернаго моря даже до Неокесарии, пришедши въ мѣстечко Карпенъ, схватилъ здѣсь св. Зотика съ его учениками и умертиль ихъ. Въ Никомидіи Евлолмий схватилъ нѣкаго начальника сената (принципса), котораго обратали въ христіанство Агафоникъ, происходившей изъ знатнаго рода Гиппазіева и сына правителя Асклинада. Схвативши здѣсь же Зинона, Теопрепія, Акиндина и Севирэна, комитъ Евлолмий связалъ всѣхъ этихъ мучениковъ и отправилъ съ ними во Фракію; на пути во Фракію въ мѣстечкѣ Потамонѣ-Зенонѣ Теопрепій и Акиндина
были убиты за то, что не могли дальше идти вследствие прежних мучений. При дальнейшем следовании, были убиты св. Севирисань; прочие же никомидийские христиане вмести съ Агаоникомъ были приведены въ Византию и здесь замучены, положивъ душу свою за Христа. Св. Агаонику было построено храмъ еще Константиномъ Великимъ въ Царь-градѣ, этотъ храмъ при Иустинианѣ былъ возобновленъ, а при Маврикии сделался частично новопостроенными царскими палатой. Въ продолжении 57 лѣтъ храмъ св. Агаоника былъ каѳедральнымъ храмомъ патриарховъ, и въ немъ коронованы четыре императора. Мощи Агаоника въ церкви его видѣль паломникъ Антоний въ 1200 году (Четьи-Минеи. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 253).

СВ. МУЧ. АНЮСЫ И СВ. СВЯЩЕННОМУЧ. АОАНАСИЯ ЕПИСКОПА, КРЕСТИВШЕГО ЕЕ И ДВОИХЪ СЛУГЪ ЕЯ, ХАРИСИМА И НЕОФИТА.

Св. Анюса жила въ царствованіе императора Августа; она происходила отъ богатыхъ и знатныхъ родителей: Антонина и Маріи, жительниц Селевкии. Родители Анюсы были язычники. Св. Анюса, желая принять христіанское крещеніе отъ Аоанасія, епископа Тарса киликийскаго, выпросила у своей матери двухъ ослицъ въ священномъ ихъ рабовъ Харисима и Неофида подъ тѣмъ предлогомъ, что она хочетъ посвятить свою корзину. По вмѣшательству Вожія, еп. Аоанасій самъ вышелъ къ Анюсу на встрѣчу; увидѣль епископа, она поклонилась ему и просила его немедленно сподобить ее св. крещенія. Въ этомъ мѣстѣ не нашлось воды; св. Аоанасій помолился Богу и внезапно явился источникъ воды,
явился также два ангела и подали новокрещенной белую одежду; съ нею крестились и оба ея служителя. Послѣ крещения, облеклись въ бѣдную одежду, она отдала епископу свою драгоцѣнную одежду съ тѣмъ, чтобы онъ отдалъ ее бѣднымъ. Аноуса приняла къ кормилицѣ, но это не узнала питомица, вида ея въ бѣдной одеждѣ. Разсержилась и мать, узнавши о переходѣ дочери въ христианство. Тогда св. Аноуса, совѣснымъ оставивши родителей своихъ и домъ, ушла къ еп. Аоанасию, приняла отъ него монашеское постриженіе и, удалившись въпустыню, въ власяницѣ 23 года прожила со звѣрями и питалась съ ними. Между тѣмъ еп. Аоанасій, вскорѣ послѣ крещенія св. Аноусы и ея удаленія въпустыню, былъ схвачень и приведенъ къ императору Авреліану, который послѣ многихъ истязаній приказалъ отсѣчь ему голову. Равнымъ образомъ и слуги св. Аноусы—Харнисиъ и Неофитъ, по удаленіи своей госпожи и по смерти еп. Аоанасія, были приведены къ Авреліану и исповѣдали себя христианами. Онъ отдалъ ихъ для истязанія правителю Апелліану, который повѣсилъ ихъ на деревѣ и въ продолженіи трехъ часовъ строгалъ ихъ тѣла и билъ палками, наконецъ отсѣкъ имъ головы. Св. Аноуса пережила своихъ сподвижниковъ на 20 лѣтъ и преставилась въ мирѣ. Тѣло ея, найденное спустя нѣсколько лѣтъ пустынницѣ Полихронію, по указанію пантеры звѣря, погребено монахомъ Авраміемъ съ братіею, и близъ пещеры основался монастырь (Прологъ Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 253).

СВ. МУЧ. ЕВЛАЛИЙ ДѢВИЦЫ.

Св. Евлалія была родомъ изъ Испаніи и происходила отъ христианскихъ родителей, которые жили въ одномъ
селеніи близъ города Варкинона (нынѣ городъ Варселонъ). Кротость, смирение и разумъ не по лѣтамъ были отличительными качествами юной дѣвь; въ родительскомъ домѣ она жила въ отдѣльномъ помѣщеніи съ нѣсколькою своими сверстницами, гдѣ онѣ занимались рукодѣліемъ, чтеніемъ божественныхъ книгъ, молитвою и славословіемъ Господа. Когда Евлалій было уже болѣе четырнадцати лѣтъ, случилось гоненіе на христіанъ, воздвигнутое Діоклетіаномъ. Въ Варкинона былъ присланъ для обращенья христіанъ въ язычество правитель Дакіанъ. Онъ началъ приносить жертвы языческимъ богамъ и велѣлъ искать христіанъ, чтобы принуждать ихъ къ языческимъ жертвамъ. Все пришло въ движение, и слухъ о гоненіи достигъ и до комнатъ Евлалія. При этой вѣсти св. дѣва исполнилась радости, и она просилась, и она возвзлагала Бога, что Онъ исполнитъ ея желаніе. Родители ея и подруги удивлялись, видя въ ней такое восторженное настроеніе; они спрашивали ея о причинѣ радости; но она, всегда откровенная и за это всѣми любимая,—теперь упорно молчала; она боялась, какъ бы не встрѣтить препятствія своему намѣренію. И вотъ тайно, ночью, св. Евлалія, помолившись Богу и не сказавъся родителямъ, вышла изъ дому и пошла къ городу, ничего не боясь, воодушевляемая одной мыслию—пострадать за Христа, своего Жениха. Когда она пришла въ городъ, уже наступила день. Входя въ городскія ворота, она услышала голосъ вѣстниковъ, созвавшихъ народъ на площадь; здѣсь, на высокомъ мѣстѣ, ей дѣлъ правитель Дакіанъ. Пробираясь сквозь народъ, св. Евлалія подошла къ правителю и сказала: "судѣній неправедный, ты свидѣль на высокомъ мѣстѣ и не боялся Господа. Который выше всѣхъ! Неужели ты за тѣмъ ен-
дницъ, чтобы судить невинныхъ людей?" Изумился Да-кіанъ такой смѣлости дѣвицы и спросилъ: "кто ты, дерз-нувшая прийти непризнанную предъ судилище и гово-рить укоризненного слова?" — "Я Евлалія христіанка", отвѣчала дѣва, и начала обличать правителя въ пodigo-поклонствѣ и жестокости. Разгнѣвался правитель и ве-лѣль обнажить ей и бить по хребту палками; во время побоевъ онѣ убѣждали св. мученицу пощадить себя: со-вѣтывали ей признать свой поступокъ дѣломъ неразумія, необдуманности, говорилъ, что онѣ и самѣ жалѣть ей— такую молодую и прекрасную. На это святая отвѣчала: "зачѣмъ ты принуждаетъ меня лгать, будто я по не-вѣдѣнію сказала тебѣ справедливое слово? Не могу я солгать, такъ какъ я боюсь моего Владыки Господа, Ко-торый жестоко наказываетъ говорящихъ ложь. Для меня же терпѣть муки лучше всего, такъ какъ отъ страданій моя дѣвическая юность больше украшается и лучше прославляется мое благодѣство!" Правитель приказалъ повѣсить св. мученицу на крестообразномъ деревѣ и стро-гать железными гребнями чистое ея тѣло. Во время этихъ страданій святая молилась Господу, чтобы Онъ простилъ ея грѣхи и укрылъ въ страданіяхъ; прави-тель въ это же время убѣждали ей поклониться идоламъ и отречься истиннаго Божа. Евлалія постоянно отказы-валась. Тогда правитель велѣлъ опалить и жечь ее свѣ-чами до тѣхъ поръ, пока не умретъ. Радости исполнен-лась мученица, предвидя скорый свой конецъ, и продол-жала молиться Господу; въ это время пламень обратился на служителей и ожегъ ихъ. —Св. Евлалія воскликнула Господу: "Господи Иисусе Христѣ! услышь молитву мою, возьми меня къ избраннымъ Своимъ въ покой, въ жизнь вѣчную!" Такъ помолившись, она скончалась; бѣла го-
лубица вылетела изъ ея устъ и возлетела къ небу. Христиане, находившиеся среди народа, радовались, что будут имьть за себя ходатайцу на небесахъ.

Узнавь, что св. Евлалия скончалась, правитель ушел домой, приказавь оставить тѣло мученицы на сѣдѣніе птицамъ и поставить около него стражу. Ночью пошелъ снѣгъ и покрылъ тѣло мученицы на подобіе бѣлой одежды; стражи, видя это, перепугались, отошли и издали наблюдали за тѣломъ. Между тѣмъ родители ея, не найдя въ домѣ своей любезнай дочери, искали ее всюду. Узнавъ же, что она въ городѣ предана мученіямъ, они пошли въ Баркинонъ со слезами; увидя ее висящую на деревѣ и уже мертву, покрытую снѣгомъ, они и рыдали и радовались, что она получила мученический вѣнецъ. Они хотѣли-было взять ея тѣло, но стражи не позволили имъ сделать этого. Но чрезъ три дня благодаря люди ночью украли св. тѣло мученицы и обвили его плащаницею при платья ея родителей и всѣхъ вѣрующихъ. Св. Филиппъ, пострадавшей за Господа послѣ, взирая на лице умершей мученицы, со слезами сказалъ: „Евлалия! ты прежде насъ сподобилась мученическаго вѣнца!” Тогда лицо св. умершей дѣвы улыбнулось говорившему, какъ живое, и всѣ сидѣвшие тамъ стали пѣть псалтырь: „возвыша начальная, и Господь услыша ихъ“… (Четы-Миней).

ПРАЗДНЕСТВО ПРЕЧИСТЫЙ ДѢВѢ ВОГОРОДИЦѢ, РАДИ ЧУДЕСТЬ ОТЪ ЧЕСТНЫЯ ЕЯ ИКОНЫ ГРУЗИНСКАЯ.

Когда персидскій шахъ Аббасъ въ 1622 году, въ царствованіе Михаила Феодоровича, покорилъ Грузію и взялъ тамъ ризу Господню, тогда персами взяты были и многія
других святых и честных иконы — не для почитания, а для продажи бывшим в Персии русским купцам. В 1625 году одному из русских торговцев, именем Стефана, прикашку архангельского купца Георгия Лыткина, один из сергиевских церквей, принес в продажу в Грузию икону Божией Матери. Стефан с радостью купил её и хранил ее у себя. В это время хозяину Стефана — Георгия, находившемуся в Ярославле, было в сне откровение от Бога о драгоценности, приобретенной Стефаном, и приказание отослать ее в Красногорский монастырь в Двинской области (теперь Архангельская губерния), основанный в 1603 году. Когда Стефан в 1629 году возвратился с иконою на родину и показал ее Георгию, последний, воспоминая о бывшем ему видении, отправился со св. иконою в Двинские пределы — в обитель Черногорскую, названную так от того, что она построена на гористом месте, представлявшем, по причине густых лесов, мрачный вид и называвшемся поэтому называвшейся Черногорской горою (впоследствии этот монастырь, находящийся в 16 верстах от Холмогор, переименован Красногорским). Звезда с иконою Георгий принес от себя не мало пожертвований для ее украшения. Грузинская икона Божией Матери, поставленная в Красногорском монастыре 22 августа 1629 года, прославилась здешь многими чудотворениями. В то время, когда Георгий прибыл в монастырь с иконою, в монастырском храме шло всенощное бдение; в число молящихся в церкви присутствовал один монах, много летнего не видавший и ничего не слышавший. Во время молитвы внезапно осветил его святой, он испугался, думая, что это божественное наваждение, потому что много лет не видел. Он перекре-
стился, поднял глаза кверху и увидел там как бы святящийся луч солнца; сотворив молитву, монах стал всё видеть и слышать. После утрени он разсказал игумению и братии о случившемся; всх прославили Бога, а находившийся вдоль же купец Георгий обещался выстроить в монастыре храм во имя Божией Матери. Многие, страдавшие различными болезнями и недугами, обращаясь с молитвою к иконе Богоматери Грузинской, в разное время получили исцеления.—Празднование в честь чудотворной Грузинской иконы Богоматери 22 августа установлено патриархом Никоном в 1650 году. В 1698 году, по желанию архипастыря холмогорского и вражеского Афанасия, смотрителя московской типографии, Евстропа Поликарпович, составил канон в честь Грузинской иконы Божией Матери. В этом же году постановлено ежегодно приносить чудотворную Грузинскую икону в Архангельск—‚ради освящения града и христолюбивых народов, требующих Божией и Ея— Богоматери милости‘. После 22 августа Грузинская икона отправляется из Красногорского монастыря в Архангельск, где остается до 8 сентября. В этот день она приносится из Архангельского монастыря в Рождественскую приходскую церковь, в двух верстах от города, а оттуда послеп литургии и молебна с крестным ходом препровождается в соборную кафедральную церковь. Во вторую неделю великого поста после литургии она возвращается в Красногорский монастырь, в котором, по прибытии ея в субботу похвалы Богородицы, совершается великое празднование, при большом стечении народа. — Списки с чудотворной Грузинской иконы Божией Матери находятся: в Москве, в церкви Троицы, близъ Варварскихъ воротъ, и в Рапе—
ской обители, въ Казанской епархіи. Въ московскомъ Алексѣевскомъ монастырѣ есть Грузинская икона, принесенная также изъ Грузии (Прологъ. Дебольскаго Дня богослуж. ч.1-я, мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, стр. 220).
Муч. Ириней, Орѣ и Оропь усѣчены мечомъ (Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, стр. 220).

23-е число.
Св. муч. Лупп开花. Препп. Евтихія и Флорентія. Св. священномуч. Ириней, еп. Лугдунскаго (люнскаго). Св. Каллиника, патриарха Цареградскаго. Отданіе праздника Успенія Богородицы.

Св. Муч. Лупп开花.
Точнихъ свѣдѣній ни о мѣстѣ, ни о времени мученія этого мученика нѣть. Впрочемъ нѣкоторые не безосновательно полагаютъ, что этотъ Луппѣ былъ слуга великомученика Димитрія. Онъ, находясь при своемъ господинѣ во время его кончины, омочилъ его кровью одежды и перстень и послѣ въ Солунѣ творилъ пни многія чудеса, за что Макаріанъ велѣлъ отсѣчь ему голову. Юсифъ писописецъ написалъ ему канонъ (Четьи-Мипет. Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 254).

ПРЕПП. ЕВТИХІЯ И ФЛОРЕНТИЯ.
Эти ипоки подвизались въ Италіи, въ предѣлахъ Нурсеи (Норций). Евтихій, ревнуя о спасеніи ближнихъ,
обращалъ ихъ къ Богу своимъ душеполезнымъ ученiемъ и увѣщаніями. За 6000 шаговъ отъ мѣста ихъ отшельнической жизни находился монастырь; случилось, что въ этомъ монастырѣ умеръ инокъ,—иноки, пришедши къ Евтихію, упросили его быть у нихъ инumenомъ. Согласившись принять начальство надъ монастыремъ, онъ не захотѢлъ оставить безъ призрѣнія и надзора прежнее мѢсто подвижниковъ и построенную тамъ церковь: онъ остав­илъ тамъ сподвижника своего св. Флорентія. Св. Флорентій сподобился отъ Бога еще при жизни дара чудо­твореній. Такъ, онъ силою почивающей на немъ благо­дати приручилъ медвѣдя, который прислуживалъ ему: пасъ овецъ, подавалъ пищу, посилъ воду и т. п. Случи­лось однажды, что четырѣ инока изъ монастыря св. Ев­тихія, позавидовавъ славѣ Флорентія, убили этого мед­вѣдя. Узнавъ, кто были убійцы медвѣдя, онъ въ бесѣдѣ съ св. Евтихіемъ сказали: „уповаю, что Богъ въ сей жизни предъ глазами всѣхъ накажетъ злодѣевъ, убившихъ медвѣдя“. Съ того времени иноки покрылись гнилыми струпьями и въ этомъ положеніи оставались до своей смерти. Въ другой разъ пришелъ къ св. Флорентію одинъ дiаконъ, чтобы принять благословеніе отъ святаго. Но, подошедъ къ келлiи, онъ увидѣлъ вокругъ нея множество змѣй и различныхъ гадовъ; непугавшись, онъ восклик­нулъ: „рабъ Божій, помогись!“ Св. Флорентій, вышедъ изъ келлiи, возвелъ очи свои къ небу и началъ молиться. Вдругъ раздался громъ, засверкали молнии и побили га­довъ, а наветвящія послѣ этого птицы очистили мѢсто отъ гадовъ, разнесши ихъ по разнымъ мѢстамъ.— Достиг­нувъ старости и мудро управляя вырѣнное ему стадо иноковъ, св. Евтихій скончался 28 мая около 540 года. Св. Флорентій послѣ кончины своего сподвижника, уда­
лился въ Фульшніумъ (Фолиньо) къ св. епископу Ви- кентию и скончался 1 июня 547 года. Если св. Евтихій при жизни не творилъ чудесъ, то сподобился отъ Бога дара чудотвореній по смерти: отъ оставшихся послѣ него одеждъ подавались исцѣленія отъ различныхъ недуговъ. А когда бывала долгая засуха, то брали одежды святаго и проходили съ ними по селамъ и нивамъ, и обильный дождь орошалъ послѣ того землю.—Житіе святыхъ описано св. Григоріемъ Двоесловомъ, папою римскимъ, получившимъ свѣдѣнія о нихъ отъ Сакнтула, почтеннаго пре- свитера той обители. Впрочемъ и самъ папа былъ бли- зокъ ко времени ихъ жизни (Четы-Миненъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 254).

ИРИНЕЯ, ЕП. ЛІОНСКАГО.

Св. Ириней, еп. ліонскій, родился около 130 года по Рождествѣ Христовѣ. Греческое имя Иринея, его зна- комство съ греческою литературою и его близкія и ран- нія отношенія къ св. Поликарпу, еп. смирнскому—все это показываетъ, что Ириней по прописанію былъ грекъ, родился въ Малой Азіи, въ Смирѣ или, по край- ней мѣрѣ, въ ея окрестностяхъ, гдѣ жилъ и дѣйствовалъ Поликарпъ. Еще въ отроческомъ возрастѣ онъ былъ от- данъ своими родителями къ св. Поликарпу для настав- ленія въ христіанской вѣры. О послѣднемъ обстоятельст- вѣ Ириней въ позднѣйшіе годы своей жизни передаетъ свое воспоминаніе въ живыхъ и трогательныхъ словахъ. Въ письмѣ къ Флорину, бывшему также ученикомъ св. Поликарпа, онъ пишетъ: „Я былъ еще отрокомъ, когда видѣлъ тебя въ Малой Азіи у Поликарпа; тогда ты былъ знаменитъ при царскомъ дворѣ и старался снискаить бла-
говорение его (Поликарпа). Что было в то время, я помню живъе, чѣмъ недавно случившееся.... Такъ я могъ бы теперь изобразить мѣсто, гдѣ сидѣлъ и разговаривалъ блаженный Поликарпъ, изобразить его походку, его образъ жизни и внѣшній видъ, его бесѣды къ народу, какъ онъ разсказывалъ о своемъ обращеніи съ Иоанномъ и съ прочимъ самовидцами Господа, какъ онъ припомнилъ слова ихъ и пересказывалъ, что слышалъ отъ нихъ о Господѣ, Его ученіи и чудесахъ. Такъ какъ онъ слышалъ все отъ самовидцевъ жизни Слова, то разсказывалъ согласно съ писаніемъ. По милости Божіей комѣ, я и тогда еще внимательно слушалъ Поликарпа, и записывалъ его слова не на бумагѣ, но въ моемъ сердцѣ, и по милости Божіей всегда сохраняю ихъ въ свѣжей памяти". Кромѣ св. Поликарпа Ириней зналъ и другихъ мужей, обращающихся съ апостолами: онъ слышалъ ихъ слова и видѣлъ ихъ дѣла. Онъ не передалъ ихъ имени, но Иеронимъ по своей ли догадкѣ, или на основаніи преданія, упоминаетъ о Папіи іерапольскомъ, также ученикѣ ап. Иоанна. Обращеніе съ свидѣтелями апостольскаго времени внушило Иринею глубокую любовь и ревность къ дѣлу Христа Спасителя и Его церкви и приготовило пламеннаго поборника истины противъ гностическихъ умозрѣній. Жива въ Смирѣ, славившейся тогда просвѣщеніемъ, Ириней съ раннихъ поръ познакомился съ произведениями греческихъ поэтовъ и хорошо изучилъ философскія ученія грековъ, въ особенности ученіе Платона.

Достигши зрѣлыхъ лѣтъ, Ириней отправился съ востока на западъ—въ Галлію (нынѣшнюю Францію). Онъ былъ посланъ туда св. Поликарпомъ, вѣроятно, для вспомоществованія Поопну, еп. ліонскому, въ проповѣ-
даних христианства. Поставленный Поецновъ въ пресвитера, Ириней ревностно и съ успѣхомъ для дѣла христианства подвизался въ предѣлахъ Лонской церкви и дѣятельно помогалъ своему простаршему епископу въ исправленіи его труднаго служенія. Объ его плодотворной дѣятельности засвидѣтельствовала сама Лонская церковь. Время императора Марка Аврелия было весьма сурово, и тяжело для христианства: гоненіе, испытывавшее по всѣмъ мѣстамъ тогдашняго мира, охватило и церковь Лонскую вмѣстѣ съ Влескою (около 177 г.). Объ этомъ страшномъ событии оставили намъ память самая эти церкви въ своихъ посланіяхъ къ малоазиатскому церковамъ, въ коихъ съ потрясающею силою изображены всѣ ужасы гоненій. Множество христианъ, по приказанію римскаго намѣстника, послѣ разныхъ пытокъ были заключены въ темницу. Мужественные исповѣдники имени Христова, въ ожиданіи предстоящихъ страданій и мученической кончины, не опускали изъ виду общихъ дѣлъ церкви и изъ темничаго заключенія простирали свою заботливость о мирѣ церковномъ за предѣлы Галлии. Около того времени въ Малой Азіи явился Монтанъ, родомъ фригіецъ, который выдавалъ себя за органъ объщенаго Христова Утѣшителя, воззвѣщалъ близость второго пришествія Христова и Его тысячелѣтняго царства и проповѣдывалъ чрезвычно строгія требования относительно нравственной жизни христианъ (постъ, безбрачную жизнь и др.). Такое ученіе нашло себѣ не малое сочувствіе въ христианахъ среди тогдашнихъ гоненій, долѣе оно не приняло по мѣстамъ противоерархическаго направленія. Когда послѣдователи его появились и въ Римѣ, епископъ Елевсериѣ послѣ нѣкотораго колебанія разорвалъ всѣкія связи съ приверженцами монтанизма.
Въ виду внѣшнихъ опасностей христіанства, живо чувствую всю необходимость крѣпкаго единенія и мира внутри церкви, ліонскіе исповѣдники написали по этому дѣлу посланіе къ римскому епископу. Ліонскіе исповѣдники, изложивъ православный и благоразумный судъ о послѣдователяхъ монантізма, увѣщавали римскаго епископа къ болѣе мирному отношенію къ нимъ. Доставить въ Римъ это посланіе возложено было на пресвитера Иринея. Въ этомъ порученіи уже видно высокое довѣріе галльской церкви къ Иринею, какъ мужу, способному быть миротворцемъ; но ліонскіе христіане въ самомъ посланіи выразили высокое мнѣніе о посланномъ ими пресвитерѣ. «Доставить тебѣ это письмо,—говорятъ они,—мы убѣдили сообщника и брата нашего Иринея. Просимъ тебя имѣть къ нему расположеніе, какъ къ ревнителю завѣта Христова. Если бы мы знали, что мѣсто кому либо придасть въ твоихъ глазахъ достоинство, то особенно представили бы тебѣ Иринея, какъ пресвитера церкви».

Посольство Иринея увѣчалось успѣхомъ: Елеазерій даровалъ миръ послѣдователямъ Монтана, хотя не надолго.

По смерти 90 лѣтняго Поопина, скончавшагося мученически въ 177 году, Ириней былъ избранъ на его мѣсто въ епископа ліонскаго. Въ санѣ епископа первою заботою Иринея было залѣчить раны, нанесенные ліонской церкви страшнымъ гоненіемъ, облегчить участь пострадавшихъ отъ него, утѣшить тѣхъ, кто оплакивалъ смерть близкихъ людей. Стараясь о распространеніи вѣры Христовой между язычниками, онъ „въ короткое время почти весь городъ сдѣлалъ христіанскимъ“. По преданію, сохранившемуся въ мученическихъ актахъ, онъ посылалъ для проповѣди Евангелія нѣкоторыхъ изъ своихъ пресвитеровъ и діаконовъ и въ отдаленіяхъ части Галліи —
въ Безансонъ и Валенсию. Распространяя христианство.
св. Ириней въ тоже время защищалъ Церковь и вѣру
христианскую отъ еретиковъ. Издавна существовавший
близкія и легкія отношенія между Малой Азіей и Гал-
ліей привели немало послѣдователей Валентина и на
берега Роны. Видя опасность, какой подвергались люди
простодушные и тщеславные, Ириней принялъ дѣятель-
ность мѣры противъ распространявшагося лжеученія: устно
и письменно онъ старался обличать его пелѣстности и
обращать заблудившихся въ здравой вѣрѣ и истинно-
христианской жизни. Плодомъ его многолѣтней пастьры-
ской дѣятельности остались „пять книгъ противъ ере-
сей“. Простирая свою заботливость за предѣлы своей па-
ствы, онъ писалъ посланія къ римскимъ пресвитерамъ —
Власту и Флорину для обращенія ихъ отъ заблужденій.
Но особенно благотворное влияние оказала Ириней въ
спорѣ о празднованіи Пасхи между римскими епископами
Викторомъ и азійскими церквами. Различіе въ празд-
нованіи Пасхи впервые сдѣлалось предметомъ разсужденій
во время пребыванія епископа емпирійскаго св. По-
лиарпа въ Римѣ при еп. Антикѣ (около 160 г.). Оно
состоило въ томъ, что малоазійскіе христиане, сообразу-
ваясь съ иудейскимъ времененіемъ и опираясь на ав-
торитетъ евангелиста Иоанна и апостола Филиппа, празд-
новали Пасху въ 14 день Нисана, оканчивая въ этотъ
dень постъ и совершая къ вечеру Евхаристію съ вче-
рею любви, въ воспоминаніе искупительной смерти Хри-
ста за людей. Между тѣмъ церковь западная, по своему
обычно, всегда праздновала Пасху, приурочивая ее къ
dнямъ седьмцѣ; она совершала годовой праздникъ Воск-
ресенія Христова именно въ воскресный день послѣ во-
сенняго полнолуния. Дѣло шло о томъ, чѣмъ опредѣлить
христианский праздник Пасхи: днем ли иудейской пасхи, на какой бы день недели они ни падали, или христианским днем воскресных. Разность в этом не имела особенной догматической важности, а потому, хотя представитель восточных церквей — св. Поликарп и представитель западных — римский епископ Анникита не могли согласиться друг с другом по этому делу, желая каждый удержать обычай своей страны, они разъялись в мирь между собою. Мир церковный не прерывался и в послѣдующее время, не смотря на то, что в самом Римѣ приходило множество малоазийских христиане соблюдали свой обычай въ праздновании Пасхи, и что пресвитер Властъ даже пытался произвести тамъ изъ-за этого расколъ. Но чуждый христианской терпимости, римский епископъ Викторъ рѣшился настоятельно положить конецъ такой разности. Онъ потребовалъ безусловаго согласія малоазийскихъ церквей съ обычаемъ римскомъ, и когда возстать противъ этого въ защиту малоазийскаго обычая ефесскій епископъ Поликарпъ, онъ грозилъ отлучить не согласившихся отъ церковнаго общения. Такой поступокъ Виктора вызвалъ осуждение со стороны многихъ епископовъ, какъ восточныхъ, такъ и западныхъ, хотя они держались мнѣнія и обычая, защищаемаго Викторомъ. Въ числѣ другихъ и Ириней отъ лица гальскихъ христианъ написалъ посланіе къ Виктору по поводу времени празднования Пасхи. „За этотъ обычай (празднования Пасхи) никто и никогда не былъ отвергать: напротивъ тѣ самыя, не соблюдавшіе его предшествовавшие тебѣ пресвитеры, братіямъ, приходившимъ изъ другихъ соблюдавшихъ его епархіяхъ, посылали Евхаристію. Когда блахенный Поликарпъ при Анниките приходилъ въ Римъ, то оба они
и касательно других предметов не много спорили между собою, но тотчас согласились, а об этом вопросе и спорить не хотели, потому что и Аникита не мог убедить Поликарпа не соблюдать того, что он всегда соблюдал, живя с Иоанном, учеником Господа нашего, и обращаясь с другими апостолами, ни Поликарп не убедил Аникиту соблюдать, ибо Аникита говорил, что он обязан сохранять обычай предшествовавших себя преосвятителей. Не смотря на такое состояние дела, они однакоже находились во взаимном общение... и оба разстались в мире, равно как в мире со всей церковью находились и соблюдавшие тот обычай и не соблюдавшие". Подобным образом Ириней писал, не только к Виктору, но и к другим епископам, и мир церковный возстановился. Так Ириней, миротворец по имени, был миротворцем и по праву, — как заметил Евсевий. Ириней жил недолго после возстановления мира. Во время гонений Септимия Севера (около 202 г.) церковь лонская лишилась своего доброго пастыря: св. Ириней кончила свою жизнь славною смертю мученика.

Ириней оставил после себя весьма важное по своему содержанию сочинение: "Обличение и опровержение лжеизменного знания" или "пять книг против ересей". Написание этого сочинения было вызвано сильным рас пространением учения валентиниан, которые во время Иринея проникли в Галлию и привлекали к своему таинственному учению много людей необразованных и легковерных, особенно между женщинами. Это обстоятельство внушило Иринею мысль для блага христианства разоблачить темные лжеучения гностиков, показать ложность и вред их мыслей и предотвратить их гибельное влияние. Сочинение против ересей разделяется на
пять книг. Въ первой книгѣ Ириней представляет всѣ виды ересь, начиная съ ереси Валентина, и разнообразныхъ, взаимно себѣ противорѣчащихъ, мнѣніемъ еретиковъ противопоставляетъ единую во всемъ мѣрѣ хранимую и отъ апостоловъ преданную вѣру церкви. Во второй книгѣ Ириней обличаетъ самыхъ еретиковъ, называя вѣдущихъ гностикахъ мыслей: о Богѣ, объ зонахъ, о происхожденіи міра, о душѣ человѣческой и пр. Въ остальныхъ трехъ книгахъ содержится опровержение ересей на основаніи Священнаго писанія ветхаго и новаго завѣта: въ третьей книгѣ Ириней указываетъ сначала для оправданія авторитета Св. писанія на апостольское преданіе, потомъ въ опроверженіе еретиковъ защищаетъ учение о Богѣ, Творцѣ міра, объ Исусѣ Христѣ, Сынѣ Божіемъ, воплотившемся для спасенія людей. Въ четвертой книгѣ онъ, въ защиту единства и связан между ветхимъ и новымъ Завѣтомъ, раскрываетъ мысль о различныя степеняхъ единаго откровенія Единаго Бога и единаго строительства спасенія нашего. Пятая книга посвящена ученію о послѣдней судьбѣ міра и о будущей жизни: въ ней съ особенной обстоятельностью доказывается воскресеніе тѣла, и излагается ученіе о явленіи антихриста, будущемъ судѣ и т. п. Здѣсь же Ириней высказываетъ свои мнѣнія о тысячелѣтнемъ Царствѣ Христѣ. Вообще Ириней сообщаетъ въ этомъ своемъ сочиненія весьма важныя свѣдѣнія для изученія гностикахъ философскорелигіозныхъ системъ. Стоя по времени въ первомъ ряду послѣ апостоловъ, чрезъ учителя своего Поликарпа смирнскаго близко примыкая ко времени и духу Ioanna Вослова, по рождению и образованію принадлежа востоку, а по мѣсту дѣятельности своей западу и служа
посредствующим звеном между восточным и западным церковью, св. Иринеи занимает первостепенное место в ряду богословов и отцов церкви. Он, опровергая ложные мнения еретиков, выступил с тем, положил первые камни для систематического изложения христианского учения и выразил в полноте и единстве основные начала вселенского православия, не только для своего века, но и для последующих времена. В его сочинениях искал свидетельства истинной православной отечественной церкви свв. Ипполит, Епифаний, Василий Великий, Кирyll и Иерусалимский, Ефрем Сирин, Августин и Освободитель. К его авторитету в новейшее время обращались римско-католические и протестантские богословы для решения в вопросах еретических вопросов, для уяснения вопросов о каноне свящ. книги, истории обрядов и догматов церкви (Четырьмииней. Учене обь отц. церк. Филарета, арх. черн. т. I § 48. Прибавл. к твор. св. отц. 1843 год. ч. I стр. 385—413; Прав-Обоэр. 1868 г. ч. 2).

Св. КАЛЛИНИКА, ПАТРИАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО.

Св. Каллиника до постановления его в патриаршество был священником и сосудохранителем при церкви Влахернской Богоматери. Когда же скончался патриарх Павел, то св. Каллиника был возведен на его место; это было в царствование императора Юстинiana 2-го (685—711), человека жестокого и злоуправного. Ревностный монах был почти с самого же начала своею правлением церковью стал во враждебные отношения к императору. Император задумал построить для себя вели-
коллений дворец; недалеко отъ мьста постройки находилась церковь Всематери, называемая митрополичья; по плану постройки двора эта церковь нужно было разрушить. Онъ просил благословенія патріарха на разрушение церкви, но патріарх отвѣчалъ, что построенныхъ църквей разрушать нельзя. Царь не унимался и грозно приказывалъ патріарху разрушить церковь; тогда святый патріархъ со слезами сказалъ: „слава Тебѣ, Господи, терпящему все“, и церковь разрушилась сама собою. Но за такой поступокъ самь царь вскорѣ поплатился весьма жестоко. Не любившій народомъ, царь боялся, какъ бы не взбунтовался противъ него народъ; съ этой целью онь приказалъ нѣкому царедворцу Стефану, родомъ персу, человѣку жестокому, въ одну ночь убить всѣхъ знатныхъ и влиятельныхъ гражданъ. Но нѣкто Леонтий, уважаемый всѣми за свою храбрость въ началѣ, провѣдавъ объ этомъ зломъ замыслѣ, сообщилъ многимъ изъ своихъ друзей и, согласившись съ ними, пошелъ во дворцу и схватилъ тамъ спящаго царя. Потомъ выпустили изъ темницъ заключенныхъ съ приказаніемъ ходить по улицамъ города и сзвывать народъ. На утро вывели на площадь связанныго царя и отрѣзали ему носъ, потомъ отослали въ Херсонъ въ заточеніе, а Леонтия провозгласили царемъ, котораго и вѣчнымъ назвали изъ царства патріархъ Каллиникъ. Но Леонтий, царствовавъ три года, былъ свергнутъ воеводою Апситаромъ, воцарившимся подъ именемъ Тиберія З-го, который послалъ Леонтия въ заточеніе въ Далматскій монастырь. Апситаръ царствовалъ только семь лѣтъ. Въ это время Густипианъ бѣжалъ изъ Херсона и, нанявъ хазарскія и болгарскія войска, подступилъ къ Константинополю. Апситаръ бѣжалъ въ Аполлоніаду, а Густи-
ніань послалъ къ патріарху и синклиту сказать, что онъ никаго вреда никому не сдѣлаетъ и давалъ въ этомъ клятву. Патріархъ, посовѣтовавшись съ вліятельными лицами, предложилъ Иустиніану для скрѣпленія клятвы цѣловать крестъ и Евангеліе и приобѣщаться Св. Таннѣ. Онъ согласился, но, вступивъ въ столицу, преступилъ клятву: началъ избивать многихъ изъ правительственно-ныхъ лицъ и вліятельныхъ гражданъ. Потомъ приказалъ и Леонтия и Апсимиара связанныхъ провести по городу, послѣ чего онъ наступилъ на ихъ преклоненной предъ нимъ головы и приказалъ обезглавить. Святаго же патріарха Каллиника, выкололъ ему глаза и отрѣзавъ носъ и языкъ, отослалъ въ Римъ въ заточеніе и приказалъ заложить его въ каменную стѣну. Но когда, по прошествіи 40 дней, разгородили стѣну, то нашли патріарха еще живаго, но едва дышащаго; чрезъ 4 дня онъ скончался. Въ сонномъ видѣніи римскому папѣ Иоан-ну 6-му было повелѣно свв. апостолами Петромъ и Па- вломъ, чтобы онъ похоронилъ честно тѣло п. Каллиника въ апостольской церкви. Папа исполнилъ повелѣніе. (Прологъ. Четы-Минел).
24-е число.


(Петровскія иконы Божией Матери).

СВ. СВЯЩЕННОМУЧ. ЕВТИХІЯ.

Св. Евтихій происходилъ изъ города Севастополя или Севастіи въ Палестинѣ. Слыша проповѣдь о Христѣ, онъ оставилъ родителей и сродниковъ и сдѣлался ученикомъ возлюбленнаго апостола Христова Иоанна Богослова, внималъ его ученію и слѣдовалъ его жизнѣ и дѣ- ламъ. Съ апостольскою ревностью онъ проповѣдывалъ Евангелие и искоренялъ язычество. Во время своихъ проповѣдническихъ трудовъ онъ встрѣтился съ ап. Павломъ и вмѣстѣ съ нимъ проходилъ разныя страны, му- жественно перенося всѣякія лишенія. За свои труды на поприщѣ евангельской проповѣди онъ названъ однимъ изъ меньшихъ апостоловъ, хотя и не упоминается въ числѣ 70 апостоловъ. Однимъ изъ начальниковъ апо- столовъ, только неизвѣстно Иоанномъ Богословомъ или Павломъ, онъ былъ рукоположенъ въ санъ епископскій. Во время своей проповѣди св. Евтихій претерпѣлъ много различныхъ мученій; однажды онъ долго былъ томимъ
голодом въ темницѣ, но ангелъ Господень принесъ ему хлѣба и подкрѣпилъ его силы; въ другой разъ, когда его повѣсили на дерево и начали строгать железными когтями, изъ его тѣла вмѣстѣ съ кровю истекло благовонное муру; когда же его бросили въ огонь, по- шедший дождь и снѣгъ угасили его. Наконецъ, когда его бросили на сѣдѣніе дикихъ звѣрѣмъ, онъ укротилъ ихъ и сдѣлалъ подобными овцамъ; но всего удивительнѣе было то, что выпущенный на него левъ заговорилъ человѣческимъ голосомъ. Такъ велика была благодарная Божія, почивающая на св. Евтихіи! Онъ окон- чилъ жизнь свою въ своемъ родномъ городѣ Севастопольѣ, куда былъ приведенъ изъ Ефеса: онъ былъ усѣченъ мечемъ (Прологъ. Служба, находящ. въ Минѣв жѣмч.).

СВ. МУЧ. ТАТИОНА.

Св. Татіонъ родился въ Гоноріадской области въ Ви- оппіи, въ Мантинѣ, принадлежавшемъ къ Клавдіопольской митрополіи. Обличенный въ исповѣданіи Христа, онъ былъ приведенъ въ Клавдіополь къ правителю Ур- бану, предъ которыми безбоязненно исповѣдалъ себя христіаннѣмъ, за что и былъ посаженъ въ темницу. Чрезъ нѣсколько времени, принуждаемый къ отреченію отъ христіанства и къ принятію п الدولةоклонства, святый въ другой разъ отказался. Его сильно били палками, строгали железомъ; наконецъ, влажный по городу на мѣсто казни, у городскихъ воротъ предалъ духъ свой Господу. Такъ какъ мучителемъ св. Татіона былъ Урбанъ, то мученіе его относится ко временамъ Диоклітіана, и именно къ 305 году. (Прологъ. Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 255).
ПР. ГЕОРГИЯ ЛИМНЕОТА ИСПОВѢДНИКА.

Пр. Георгій съ юношескаго возраста подвизался въ Олимпійскихъ горахъ, достигнувъ въ суровыхъ подвигахъ глубокой старости. Когда Левъ Исаврійъ воздымалъ гоненіе на иконы и сталъ жечь ихъ и топить св. мощи; св. Георгій, движимый христіанскою ревностію, сталъ обличать нечестиваго гонителя за его безбожіе. Постѣ перенесенныхъ за это различныхъ мученій, ему наконецъ отрѣзали носъ и опалили волосы; въ такихъ истязаніяхъ, благодаря Бога, онъ предалъ духъ свой Господу, будучи девяноста пяти лѣтъ отъ роду (Прологъ).

СВ. МУЧ. СИРЫ ДѢВИЦЫ.

Св. Сира родилась въ двадцать осмой годъ царствованія персидскаго царя Хозроя старшаго, въ городѣ Хирхаселевкосъ. Отцѣ ея былъ язычникъ, языческій жрецъ, знаменитый магъ и волхвъ, долгое время занимавший предсѣдательское мѣсто въ средѣ персидскихъ жрецовъ. Какъ языческій жрецъ, онъ не желалъ, чтобы его дочь имѣла какое-либо общение съ христіанами, которыхъ въ то время было уже много въ Персіи. Съ этой целью, по смерти матери, онъ отправилъ дочь свою еще въ младенческомъ возрастѣ на воспитаніе къ одной волшебницѣ, въ городѣ Фарсъ. Дѣвица выросла и была прекрасна; наученная волшебницей, она хорошо знала всю персидскую волшебную науку и была уже жрицею при языческомъ храмѣ. Кажется, все обѣщало Сирѣ завидную будущность, ее ждали и слава, и почетъ, но Промыселъ Божій судилъ иначе.

Однажды она встрѣтилась съ христіанскими женщинами—нищими и, улыбаясь отъ нихъ объ Иисуѣ Христѣ,
стал разъяснять о христианской вере, о ее истиннах и жизни христианской. Слушанное глубоко запало в ею душу: оставшись наедине, она начала сравнивать персидскую религию и христианскую между собою и убедилась, что христианство есть религия истинная и чистая, между тем как персидская— есть ложная; это привело Сири к рвущимости оставить язычество и сдаться христианству. Чтобы ближе ознакомиться с христианством, она стала посещать тайные христианские храмы и слушать церковные службы. Христианство ей полюбилось, и она стала подражать христианской жизни: постигаться, умерщвлять плоть свою и т. п. Сири исполнилось уже семнадцать лет, и она одного боялась, как бы не отдали ее замуж, так как тогда разстроилось бы ее желание— сдаться христианство. Вследствие этого она сторонилась от знатных персидских женщин и девушек, бегала бессильно и дружба с ними; напротив, любила сходиться с христианскими девицами и женщинами и беседовать с ними об Иисусе Христе и вообще о христианстве. Обращение с христианами и бессильно с ними сильно действовало на молодую душу Сири; часто она запиралась в своей комнате, читала там христианские книги, учила христианские молитвы и псалмы и молилась христианскому Богу, так что, не будь превышена христианское крещение, она уже была христианкой по жизни. Но особенно сильно подействовал на Сири и еще более привлек ее к христианству следующий случай. Однажды она сильно заболела; не найдя помощи от волшебства, она пришла в христианский храм и просила у священника немного церковной земли, думая получить от нея исцеление, но священник отказал ей, как язычицу. Не обиделась Сира на это,
сознавая свое недостопытство, но съ вѣрою прикосновлась къ ризѣ священника и получила исцѣленіе. Возвратясь домой совершенно здоровою, она разсуждала: „если уже служители Христа имѣют такую силу, то сколько болѣе сплень Самъ Христосъ?“ Съ этого времени она стала размышлять, какъ бы ей принять христіанское крещеніе; но безъ колебаній и сомнѣній не могла обойтись даже и такая истинно убѣжденная душа, какъ душа Сиры: и ей иногда приходила въ голову мысль объ отступничествѣ; но Богъ избавилъ ее отъ этого: въ сонномъ видѣніи Онъ открылъ ей ея будущую судьбу, послѣ видѣнія она успокоилась и начала проводить еще болѣе строгую жизнь.

Сродники Сиры, смотря на измѣнившееся отъ поста и воздержанія лице ея, видя, что она стала задумчива и молчалива, что она уклоняется отъ жертвоношеній и молитвъ богамъ, догадывались, не хочетъ ли уже она быть христіанкою. Они просили ея мачху — убѣдить дѣвицу отказаться отъ своего желанія, чтобы не обезпечить ихъ родъ и не навлечь гнѣва царя на ихъ домъ. Хитрая мачхиха стала убѣждать Сиры, предлагая ей втайне исповѣдывать христіанство, наяву же приносить жертвы идоламъ. Совѣтъ ея едва было не подѣйствовалъ на святую дѣву, — но Богъ не допустилъ совершиться этому; Она подкрѣпила ее новымъ откровеніемъ. Наступившую четырёдесятницу Сира задумала провести въ тайномъ постѣ и подвигахъ, и, когда начала поститься, однажды въ сонномъ видѣніи увидѣла на одной сторонѣ всѣхъ свояхъ родственниковъ и отца лежащими въ смрадномъ мѣстѣ, а на другой увидѣла свѣтлый чертогъ, въ которомъ находилось множество свѣтлыхъ лицъ, призывавшихъ ее къ себѣ. Послѣ этого видѣнія Сира пошла къ
епископу Иоанну и просила себѣ крещенія. Но епископъ, боясь съ одной стороны, какъ бы не навлечь гнѣва жрецовъ, а съ другой, сомнѣвавшись, какъ бы Сипра вслѣдствіе гнѣва и побоевъ отцовскихъ не отступила отъ Христа, откакалъ ей въ крещеніи, послѣдовавъ прежде исповѣдать Господа предъ своими родными. Однажды мачиха велѣла ей совершить устроенную жертву богамъ; Сипра, показывая видъ, что она слушается мачихи, взяла всѣ употребляемья при идололюбіи орудія, подошла къ жертвеннику и въ глазахъ всѣхъ сокрушила ихъ (орудія), потомъ плонула на жертвенный огонь, почитаемый персами за божество, разметала его и, опрокинувъ алтарь, громко воскликнула: „я христіанка! Отрицалъ идоловъ, плюю на этихъ ложныхъ боговъ и на нечистые алтари ихъ, а въру только въ одного христіанскаго истиннаго Бога!“ Родные, мачиха и всѣ домашніе схватили ее и затворили въ отдѣльной комнатѣ; но Сипра просила призвать отца, чтобы и предъ нимъ исповѣдать себя христіанкою. Родственники со слезами убѣждали дѣвушку не печалить родителя и не безчестить своего рода: Сипра ничего не хотѣла слушать. Между тѣмъ приплелъ отецъ ея и, увидѣвъ опрокинутый алтарь, разметанный жертвенныя орудія и усыпавшѣ, какъ его дочь прославляетъ имя Христово, сильно разгнѣвался, сталъ безъ пошады своими руками бить ее и бить до тѣхъ поръ, пока не изнемогъ отъ побоевъ. Потомъ со слезами сталъ убѣждать ее, ласкать и упрашивать, но, ничего не уступивъ, затворилъ ее въ темномъ мѣстѣ, морилъ ее голодомъ, и жестоко бить; иногда же опять и самъ, и при помощи родственниковъ ласками старался склонить ее въ язычество. Но св. Сипра была непоколебима.
Видя, что Сиро пичтъ не возможно отвратить отъ христианства, отецъ ея донесъ о ней князю волховь. Князь велъ привести дѣвницу къ храму и, въ присутствіи жрецовъ, волховъ и многочисленного народа, сталъ спрашивать о причинѣ ея отреченія отъ отечественной религіи. Сира отвѣчала, что она убѣдились въ истинности христианства и потому принимаетъ его. Князь, жрецовъ сталъ грозить ей муками, если она не отречется отъ христианства, на что святая изъзвиала полную готовность,—и сколько послѣ этого князь ни говорилъ ей, сколько ни убѣждалъ ее, она молчала, читая псалмы Давидовы. Когда князь узналъ, что она читаетъ христианской молитвы, онъ приказалъ бить ее по устамъ, потому началъ ночью склонять ее на бракъ, наконецъ отдалъ ее на увѣщеніе родителю. Св. мученица, возвращаясь въ домъ, радовалась, что сподобилась предъ княземъ и народомъ страдать за имя Христово. Находясь въ отцовскомъ домѣ, святая дѣва была утѣшаема и укрѣпляема Господомъ; ей являлись иногда ангелы, иногда Моисей, Илія, ап. Петръ, иногда же другіе святые. Отецъ сильно старался отвлечь дочь отъ христианства, но усилия были тщетны. Въ это время прибылъ въ городъ одинъ изъ царскихъ сенаторовъ. Родитель св. Сиръ ждалъ ей на свою дочь. Сенаторъ также послалъ убѣждать ее и обѣщалъ ей царскія награды, въ случаѣ же отказа грозилъ предать ею мукамъ. Но св. мученица отвѣчала, что она сама хотѣла идти къ сенатору и сказать, что она христианка, что она не отречется отъ Христа и готова умереть за Господа своего. Сенаторъ приказалъ взять ее изъ отцовскаго дома и посадить въ городскую темницу, связать оковами и лишить ее пищи и питья. Когда черезъ три дня она снова отказалась сдѣлаться
язычицею. ее сковали так, что голова ея была преклонена к ногам и в таком положении бросили в темный сиратный ров. Но Господь послал ей святъ, оковы растаились и спали съ нея, а сиратъ претворился в благоуханіе. Между тѣмъ христіане, собравшись съ своими епископомъ въ церковъ, молились Богу, чтобы Онъ укрѣпилъ рабу Свою въ страданіяхъ. Св. мученица пробыла во рву пятнадцать дней, и всѣ уже отчаивались видѣть ея живою. Въ это время случились засуха и бездождіе, и въ народѣ говорили, что это случилось въ наказаніе за невинно-гонимую Сиру. Узнавъ, по происшествіи пятнадцати дней, что Сира жива, сенаторъ приказалъ вывести ее и заключить опять въ городскую темницу. Когда св. мученицу вывели изъ рва, то пошелъ сильный дождь; народъ говорилъ, что Господь послалъ дождь ради св. мученицы.—Господь даровалъ св. Сирѣ даръ чудотворений и исцѣленій: многие приходили къ ней въ темницу и получали исцѣленія. Во время праздника въ церкви свв. мучениковъ, пострадавшихъ прежде въ Персіи, св. мученица поколѣла быть на всенощной службѣ. Одинъ христіанинъ далъ стражамъ денегъ и поручился за св. мученицу, что онъ къ утру приведетъ ее въ темницу. Мученица переѣздила одежду и была въ церкви, гдѣ исцѣлила одну бѣсноватую женщину. Въ другую ночь св. мученица была за порукой и за деньги отпущена стражами изъ темницы и приняла крещеніе отъ епископа.

Чрезъ нѣсколько времени сенаторъ и крецы рѣшились послать св. Сиру къ царю; но, чтобы вмѣсто нея не была представлена другая, они положили на нее мученицѣ печать. Воины привели ее въ городъ Алякъ, гдѣ въ то время былъ царь, и представили ее къ городскому начальнiku съ указаниемъ ея вины, ея рода и мученій.
вынесенныя ею. Начальник попытался-было подействовать на нее ласкою, но, не убедив ее, велел одеть ее въ рубище и отдать на увѣшаніе иудеямъ. Іудеи заключили св. мученицу въ желѣзныя оковы, бросили въ темницу и давали ей мало хлѣба. Они досаждали св. узницѣ, брали ея и хулить Господа, настаивая говоря: „посмотри, избавить ли тебя твой Господь отъ оковъ!“ Когда однажды они такъ поносили ее, она помолилась Господу, и оковы спали съ неї, съ рукъ и ногъ ея; иудеи удивились. Чрезъ одиннадцать дней начальник снова потребовалъ къ себѣ св. мученицу и послалъ ее къ начальнику волхвовъ. Но этотъ, сколько ни убѣждалъ, не могъ убедить ее и отослать ее опять къ иудеямъ, которые безчеловѣчно мучили ее и томили разными способами. Одинъ саповниковъ—главный начальникъ надъ темницами, узнавъ о св. мученицы, перевелъ ее отъ иудеевъ въ свою темницу. Они знали, что христіане имѣютъ обыкновеніе давать деньги за входъ въ темницу. Чрезъ нѣсколько времени царь отправлялся въ другой городъ; за нимъ отправлялись все персидское вельможи и начальники волхвовъ. Велѣлъ за ними повели и св. Сиро съ прочими узниками. Во время пути св. мученица пѣла псалмы; воины, сопровождавшіе узниковъ, запрещали ей это и даже сковывали ея тѣлами оковами, но она не умолкала. Когда путники были въ мѣстечкѣ Карса, начальникъ волхвовъ велѣлъ привести св. мученицу на истязаніе: Сира снова исповѣдала себя христіанкою. „Я христіанка, говорила она, Христаю раба, Его я люблю, Ему служу и за Него желаю умереть!“ Начальникъ волхвовъ заставлялъ ее произносить различныхъ волшебныхъ выражений, которыми она учились прежде, но св. мученица въ отвѣтъ на это говорила из-
речения изъ Псалтири. Тогда начальникъ вохновъ велѣлъ разорвать на ней одежды и поставить ее нагою. „Не стыдно ли тебя?“ спросилъ онъ. „Чего же стыдиться?“ спросила въ свою очередь мученица. Я не хищница, не блудница; если вы и обнажили меня, то я имѣю одежду пресвѣтлую, непрѣдѣльную, вѣчную на небесахъ, которую приготовилъ мнѣ мой Господь, за Котораго я обнажена!“ Народъ кричалъ: „повинна смерти, такъ какъ хулить боговъ, унижаетъ царя и смѣется надъ князьями!“ Св. Сира была осуждена на смерть, но некоторые изъ святыхъ отложили смерть ея до другаго времени, чтобы она была убита не въ этомъ городѣ, гдѣ было много христианъ. Св. мученица была связана съ прочими узниками. Царь отправился въ городъ Веаарисъ; туда была приведена и св. Сира и брошена въ темницу. Тамъ она разболѣлась, но помолилась Господу, чтобы Онъ не лишилъ ея возможности сокончиться мученически,—и Господь исцѣлилъ ее. Одинъ изъ темничныхъ стражей, хотелъ обезпечить св. дѣву, но былъ пораженъ за это проказою и, падши на землю, непрестанно кричалъ. Не смотря на это, начальникъ темничный задумалъ сдѣлать тоже, но и онъ тоже палъ замертво, будучи наказанъ Господомъ; во гнѣвъ онъ задумалъ удавить мученицу веревкою и призвалъ кузнеца, чтобы снять съ св. мученицы желѣзныя оковы. Но святая, обратясь къ начальнику, сказала: „не нужно здѣсь кузнеца!“ и, сказавъ это, сбросила съ себя оковы. Начальникъ велѣлъ связать ей руки, чтобы она не противилась, но святая сказала: „оставь, я свою шею добровольно отдамъ на смерть за Господа моего!“ Послѣ этого св. Сира была удавлена за Христа Господа. Честное тѣло ея было отдано на сожженіе пасхъ, но псы не прикоснулись къ нему. Когда тѣло было выброшено
за ограду, христіане взяли его и честно похоронили. Св. Сира скончалась въ 558 году (Четы-Миней).

ПРЕНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫХЪ МОЩЕЙ СВ. ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА КИЕВСКАГО И ВСЕЯ РОССИИ.

Честное тѣло святителя Петра, по преставлении его (21 декабря 1326 года), было положено въ Московскому соборномъ храмѣ Успенія Пресвятія Богородицы близь св. жертвеника—на мѣстѣ, приготовленномъ самимъ святителемъ. Гробъ святителя со дня преставления его сделали прибѣжящемъ для вѣрующихъ; къ такъ его пра- вославные христіане притекали для молитвы и получали благодатную помощь. Великіе князья и первосвятители русскіе въ своихъ граматахъ называли св. Петра великимъ чудотворцемъ. Честныя и многоцѣльныя его мощи были обрѣтены нѣглѣнными въ 15 вѣкѣ, по случаю построенія въ Москвѣ новаго обширнѣйшаго Успенскаго храма. Въ 1472 году, по волѣ великаго князя Іоанна 3-го Васильевича и по благословенію московскаго ми- трополита Филиппа I-го, съ благоговѣніемъ открыли гроб- ницу св. Петра, и мощи его, по словамъ лѣтописи, „какъ свѣтъ сияли“. По устроеніи для нихъ въ новосозидаемомъ храмѣ раки, совершенъ былъ и установленъ праздникъ „пренесенія честныхъ мощей иже во святыхъ отца нашаго Петра митрополита и чудотворца всея Россіи“. По случаю же паденія новосозидаемаго храма, въ кото- рый были перенесены мощи святителя, онъ отсюда были препровождены въ 1475 году на время въ церковь Іоанна Лествичника; когда же Успенскій соборъ былъ совсѣмъ оконченъ строеніемъ, онъ вторично были перенесены сюда и положены подъ спудомъ. После вторичного перенесе-
пия мощей св. Петра. праздник пренесения их установлен в 24 день августа. В том же въки Пахомий сербяинь, пискъ Тропцикаго Сергіева монастыря, написалъ два канона на пренесение мощей святителя Петра. Въ 1535 году мощи Петра митрополита переложены в золотую раку, устроенную великим князем Василием Иоанновичемъ, по случаю рождения у него царевича Іоанна. Въ 1812 году, по удалении изъ Москвы французовъ, мощи св. Петра были торжественно, по благословенію святѣйшаго Синода, открыты пресвященнымъ Августиномъ московскимъ.

ПР. АРСЕНИЯ, ИГУМЕНА КОМЕЛЬСКАГО.

Пр. Арсений произошелъ изъ боярскаго рода Сухорусовыхъ и родился въ Москвѣ. Еще въ юныхъ лѣтахъ онъ постригся въ иночествъ въ обители прп. Сергія Радонежскаго, гдѣ въ продолженіи многихъ лѣтъ преуспѣвалъ въ подвигахъ иночества и занимался съ усердіемъ переписываніемъ священныхъ книгъ. Здѣсь въ 1506 г. онъ и "написалъ евангелие", которое и донынѣ находятся въ Арсеньевой комельской обители. Это евангелие драгоцѣнны для нашего времени какъ потому, что писано великимъ подвижникомъ, такъ и потому, что писанное безъ разстановки словъ, съ точкою и двоечіемъ, оно представляетъ собою списокъ съ весьма древняго подлинника. Живя въ Тропической лаврѣ, прп. Арсений своими подвигами, своею благочестивою жизнью и послушаниемъ приобрѣлъ себѣ общую любовь, такъ что былъ избранъ въ настоятеля великой лавры; это было въ 1525 году. Добрый примѣръ его жизни былъ гораздо назидательнѣ за его учительныхъ словъ для многочисленной его братіи. Какъ велико было смирѣніе прп. Арсе-
нія и любовь его къ ницетѣ, показываетъ слѣдующій случай. Однажды пришелъ на богослужение въ Троицкій монастырь великий князь Василій Иоанновичъ; увидя игумена богатой обители въ разодранный и ушитой заплатами одеждѣ, онъ изумился и спросилъ о причинѣ такаго страннаго одѣянія игумена. „Игуменъ нашъ, отвѣчали иноки, истинный рабъ Божій, живетъ по Богу и только о томъ и думаетъ, какъ бы удалиться ему въ пустыню, такъ какъ онъ болѣе всего возлюбилъ уединеніе и безмолвіе“. Великий князь оторчился, улыбаясь это: ему жаль было разстаться съ игуменомъ Арсениемъ; иноки также не желали разставаться съ своимъ настоятелемъ. Они умоляли великаго князя упросить пр. Арсения остаться еще на некоторое время настоятелемъ обители для ихъ душевнаго успокоенія. Князь исполнилъ ихъ просьбу и убѣдилъ преподобнаго Арсения остаться на это время въ обители: подвижникъ не держнулъ отказывать такому просителю. Но наконецъ рѣшился послѣдовать давнему влеченію своего сердца; въ 1527 году онъ тайно оставилъ монастырь и удалился въ непроходимыя дебри вологодскихъ лѣсовъ, отыскивая себѣ мѣсто, идѣ бы онъ могъ окончательно уединиться отъ мірской суеты. Онъ пламенно молилъ Господа указать ему удобное мѣсто, и Господь услышалъ его молитву. Арсений пришелъ на берега рѣчки Кохтышкъ Лежід. Болотно и непроходимо было тогда то мѣсто. Преп. Арсений, неся на себѣ для смирения тяжелый деревянный крестъ, споткнулся, и крестъ упалъ съ плечъ труженика; въ ту же минуту лучъ небесного свѣта озарилъ предъ нимъ темную дѣбру. Преподобный принялъ это за указаніе Божіе, остановился на этомъ мѣстѣ и водрузилъ здѣсь свой крестъ. Вблизи креста онъ поставилъ себѣ хижину и сталъ подвизаться.
Крестьяне, ходившие сюда для звериной ловли, сочли племя для себя целесообразным. Арсений и убили его келейного старца. Смоделированный отшельник оставил на время дикий комельский лес и пришел в пиленник, на речку Ингорь (или Маслянку), где стал опять подвизаться в постах и молитвах. Он поставил здесь келию, и к нему начали стекаться ревнители благочестия ради душевной своей пользы. Арсений всем приносил с любовью, поуча их: все сердцем любить Господа.

Довольно времени прожил цер. Арсений в пиленниковском лесу, проводя время в подвигах и молитвах. Вдруг на вологодскую страну съездили нападение татары, все предавая огню и мечу. Толпами бежали жители из селений в пиленниковский лес, куда вслед за ними хотели проникнуть и татары, но были удержаны молитвою человека Вожки. Все, искалечив себе убийством под его кровом, спаслись от меча татарского, но в дикой пустынке состоялось царствоселение, и уже не возможно было там безмолствоватъ. Любитель безмолвия, поручив не безмолвную „Арсеньеву пустынь” одному из своих учеников, рвениле поселиться опять в комельском лесу. Уже не люди, но звери стали там требовать его дикое уединение, но преподобный молитвою смирил суровость медведей, и они уступили ему свои берлоги. Когда собрались к нему довольно братин, он испросил благословение у вологодского святителя Алексия—поставить церковь в пустынке, в честь положения ризы Богоматери во Влахерни и составить общежительную обитель. Бывший игумен великой Троице-лavra благоустроил место и эту малую свою обитель, снабдив ее святыми иконами и книгами. Въ 1543 году великій князь Иоанн Васильевич пожаловал игумена
Арсения граматою, въ силу которой обитель его съ ея имѣніями освобождалась, какъ отъ подсудности мѣрѣскихъ властямъ, такъ и отъ постоечъ. Пр. Арсений не оставлялъ однако и Шилегонской своей пустыни, отстоявшей за 30 верстъ отъ новаго монастыря: онъ посѣщалъ и ее. На пути изъ одной пустыни въ другую онъ имѣлъ обыкновеніе бесѣдовать со всѣми, кто ему встрѣчался, наставляя каждаго душевному спасенію; иногда заходилъ въ селенія, останавливаясь тамъ даже на нѣсколько дней, чтобы раздать своимъ словомъ крестьянъ. Останавливаясь въ крестьянскихъ избахъ, преподобный не дозволялъ готовить для него особой пищи, довольствуясь тѣмъ, что находилъ въ домѣ; когда одна жды ученникъ его, думая угодить ему, самъ изготовилъ для него пищу въ чужомъ домѣ, какъ бы отъ лица хозяина, то преподобный укорилъ его, обличивъ его неправду и человѣкокуражливо.

Послѣ долгихъ лѣтъ подвижнической жизни, проведенной въ постѣ, молитвѣ и непрестанныхъ трудахъ, преп. Арсений почувствовалъ изнеможеніе тѣлесныхъ силъ своихъ и близкую кончину. Онъ собралъ братію, завѣщалъ имъ взамѣнъ любовь и хранѣніе церковныхъ и монастырскихъ уставовъ и, съ теплою молитвою пріобѣздившись св. Таннѣ, предалъ душу свою Богу, 24 августа 1550 года. Иноки съ плачемъ похоронили своего любимаго наставника близъ алтаря построенія имъ церкви Богоматери. Впослѣдствиіи мощи его источали многие исцѣленія. Спустя сто лѣтъ постѣ кончины пр. Арсения, игуменомъ Іоасафомъ была сооружена каменная церковь, съ приѣдѣлиами во имя пр. Сергія и самого пр. Арсения, гдѣ подъ спудомъ почитаются его мощи. (Прологъ. Ист. Росс. іер. т. 3-й, стр. 279—297. Ист. слов. о свв. стр. 43. Русс. свв. Филарета, арх. черн. Жит. свв. Муравьева).
ПЕТРОВСКИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Петровскою называется икона Божией Матери, написанная св. Петром, митрополитом всероссийским. Хотя св. Петром, по древним сказаниям, написаны дѣѣ иконы Богоматери—Владимирская, находящаяся въ Владимировскомъ соборѣ, и Успенія, находящаяся въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ, однако подъ именемъ Петровской преимущественно разумѣется послѣдняя, написанная св. Петромъ въ то время, когда онъ былъ игуменомъ Ратиславо го монастыря на Волини. Объ этой иконѣ извѣстно слѣдующее: митрополиту Максиму, занимавшему въ то время престолъ первосвятителя всей Россіи, случилось проходить изъ Владимировъ Русскую землю. На пути къ нему пришелъ игуменъ Петръ съ своей братіею принять отъ него благословеніе и принесъ образъ Божіей Матери, который самъ написалъ. Благословивъ его, митрополитъ съ радостію принялъ образъ Пречистой Богородицы, украсть его золотомъ и дорогими каменьми и до конца жизни благовѣшень хранилъ у себя въ келліи, молясь предъ нимъ днемъ и ночью о соблюдении вѣтренной ему паства. Когда митрополитъ Максимъ скончался во Владимировъ, одинъ игуменъ—Геронтій дерзнуло самовольно восхитить санъ первосвятительства. Взявъ всю свя тительскую утварь, пастырскій жезлъ и икону, написанную св. Петромъ, онъ отправился съ своими приверженцами въ Константинополь, какъ бы уже имѣя въ своихъ рукахъ желаемое. Вся земля русская съ неудовольствіемъ услышала отъ безчиннаго поступка Геронтія. Галицкій князь Юрій, негодуя на выскомъ Геронтія, упросилъ св. Петра отправиться въ Константинополь. Петръ склонился на его просьбы и предпринялъ дальній
путь, не зная и не ожидая того, что ему дано будет епископство. Между тъмъ путешествие Геронтия было неудачно: вовремя его плаванія поднялась страшная буря, и противный вѣтеръ задержалъ ходъ корабля, на которомъ онъ плылъ. Напротивъ, кораблю, на которомъ плылъ св. Петръ по другой полосѣ Чернаго моря, благоприятствовали тихий попутный вѣтеръ, такъ что онъ какъ будто во снѣ перешелъ пучину и достигъ цареградской пристани. Геронтия же ночью посреди бури явилась Вожкая Матерь въ томъ видѣ, какая она была написана на иконѣ Петра, съ строгою укоризною: „напрасно трудишься, предпринимаешь такой долгой путь; на тебя не возложится великий святительскій санѣ, которыій ты хотѣлъ восхитить: тотъ, кто написалъ Меня, Петръ—послѣдний Ратскій, служитель Сына Моего и Бога, будетъ возведенъ на верховный престоль Русской митрополіи и украсить его и упасеть своихъ людей“. Геронтия въ ужасѣ встала отъ сна и страшнаго видѣнія, о которомъ сообщилиць всѣмъ бывшимъ на кораблѣ, прибавивъ: „напрасно трудимся, братья, мы не получимъ желаемаго!“ Послѣ многихъ бѣдствій, перенесенныхъ отъ бури, онъ едва могъ достигнуть Константинополя, гдѣ его уже предупредилъ св. Петръ. Патріархъ Аѳанасій съ радостью принялъ Петра и поставилъ его митрополитомъ всей земли Русской. Нѣсколько дней спустя, приплылъ въ Константинополь и Геронтий. Представившись патріарху, онъ, хотя и противъ желанія, принужденъ былъ разсказать видѣніе, бывшее ему на морѣ. Патріархъ взялъ у него святительскій ризи и пастьрскій жезлъ съ честною иконою Петра и, передавъ все это законномъ святителю, сказалъ: цѣными святой Богородичный образъ, который ты написалъ своими руками, такъ какъ сама Владычица воз-
дала тебя за это, предсказав о тебе". Въ 1825 году, при пересвященіи митрополіи изъ Владиміра въ Москву, Петровская икона перенесена сюда митрополитомъ Петро мъ и находится теперь въ Успенскомъ соборѣ. Образъ этотъ почитается чудотворнымъ и всегда былъ особенно чтимъ. Когда патріархъ Иовъ хотѣлъ убѣдить Вориса Годунова принять въ нѣчто Мономаха, то вмѣстѣ съ иконою Богоматери Владимірской и Донской взялъ и икону Богоматери Петровской. Когда, по избраніи на престоль Русскій Михаила Теодоровича, инокиня Мароа—его мать не согласилась отпустить юнаго сына на престоль, то, прибывшій во главѣ послѣдства, архіепископъ рязанскій Теодоритъ взялъ въ руки икону Богоматери Петровской, а Аврамій Палыцынъ образъ святителей московскихъ и, поднесъ ихъ къ матері Михаила, они сказали: "зачѣмъ же совершили съ нами такой долгій путь, пречистая и чудотворная икона Богоматери и великие святители Христія? Ради этого чудотворнаго образа Царицы всѣхъ и Богоматери и ради великихъ святителей не отриньте просьбы нашей". Такое убѣжденіе преклонило инокиню Мароу, и она согласилась отпустить Михаила на престоль Русскій. Икона Богоматери Петровской поднимается только въ большіе крестные ходы вмѣстѣ съ Владимірской (Ист. Росс. іер. ч. 2-я, стр. 648—654. Добольского. Дни богослуж. ч. 1-я, стр. 239—240).
25-е число.

Пренесение честныхъ мощей св. ап. Варѳоломея изъ Дары на о. Липару. Ап. Тита отъ 70, еп. критскаго. Св. Мины, патріарха константинопольскаго. Свв. юродивниковъ Христовыхъ, въ Египтѣ отъ арианъ гоненіе претерпѣвшихъ.

(Св. Иоанна, патр. константинопольскаго. Св. Епифанія, патр. константинопольскаго).

ПРЕНЕСЕНІЕ ЧЕСТНЫХЪ МОЩЕЙ СВ. АП. ВАРЕОЛОМЕЯ ИЗЪ ДАРЫ НА О. ЛИПАРУ.

Ѳеодоръ чтецъ, жившій въ 6-мъ вѣкѣ, говорить объ императорѣ Анастасіи (496—515): „царь Анастасій построилъ городъ Дары (Дару или иначе Анастасіополь) п. постройкѣ его, видѣлъ во снѣ ап. Варѳоломея, который говорилъ ему, что онъ самъ будетъ хранить этотъ городъ. По этой причинѣ Анастасій перенесъ туда и положилъ тамъ его останки“. Это было около 508 года, и мощи, вѣроятно, перенесены изъ Албани армянской (т. е. изъ Баку). О пренесении мощей въ Дару согласно съѲеодоромъ говорить и церковный историкъ Никифоръ. Въ концѣ сего вѣка Григорій турскій (+594) говорить, что язычники бросили свинцовый гробъ св. ап. Варѳоломея въ морѣ, и онъ приплылъ въ Липару. Такимъ образомъ чудесное пренесеніе совершилось въ концѣ 6-го вѣка и заѣвѣдѣтельствовано современнымъ писателемъ.
Августъ 25 число.

Но какимъ образомъ св. твло апостола, будучи въ Дарф, въ Месопотамии, было брошено въ отдаленное отъ нея Черное море? Извѣстно, что персы подъ начальствомъ царя Хозроя взяли Дару при императорѣ Иустинѣ 2-мѣ и простерли свое опустошеніе до береговъ Чернаго моря. Нѣкоторые изъ дарскихъ христіанъ, взявъ св. мощи, удались къ берегамъ Чернаго моря, но были застигнуты врагами, которые и бросили мощи св. апостола Вароломея съ мощами другихъ четырехъ мучениковъ въ Черное море. Отыска св. мощи, проплывъ Геллеспонтъ, а также Эгейское и Іонійское моря, пристали къ берегу острова Липары. О прибытии св. мощей было открыто въ соцнозь видѣній епископу ликарскому Агафону, который, въ сопровожденіи клира и народа, пересѣлъ св. мощи въ церковь, где отъ нихъ истекло цѣльное море и стали совершаться чудеса. Мощи св. ап. Вароломея находились на о. Липарѣ до 839 года, когда на этотъ островъ напали мусульмане. Правитель Беневента, питаю глубокое уваженіе къ мощамъ св. апостола, не желая оставлять на поруганіе врагамъ этого драгоцѣннаго свидѣтельства, перенесъ мощи св. ап. Вароломея въ Беневентъ. Въ срединѣ 8-го вѣка часть мощей ап. Вароломея перенесена изъ Липары въ Константинополь. Въ настоящее время идетъ споръ о мощахъ этого апостола: находятся ли они въ Беневентѣ, или пренесены въ Римъ въ 10-мѣ вѣкѣ императоромъ Отгономъ. (Прологъ. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 256).

Св. АП. ТИТА ОТЪ 70, ЕП. КРИТСКАГО.

Св. апостолъ Титъ былъ родомъ изъ Крита (нынѣшей Канді): родители его принадлежали къ царскому роду и были язычники. Получивъ, какъ язычникъ, языческое
образование, онъ съ молодости полюбилъ чтение греческихъ философовъ и поэтовъ, стараясь найти у нихъ истину, которой жаждала его душа. Ещё будучи язычникомъ, Титъ проводилъ жизнь добродательную, незлобивую и цѣломудренную, даже дѣвственную, какъ святительствуетъ объ этомъ св. Игнатій Богоносецъ (въ посл. къ Филадельфійцамъ). Когда Титу исполнилось 20 лѣтъ, онъ однажды во снѣ услышалъ слова: „Титъ! тебѣ надобно пьти отсюда и спасти свою душу, а греческое образованіе и языческая мудрость не приведутъ тебя къ спасенію“. Пораженный этимъ голосомъ, Титъ и еще разъ желалъ услышать его; и вотъ въ другой разъ онъ услышалъ тотъ же голосъ, повелѣвавшій ему читать евангелийскій книги. Титъ внялъ этому голосу и, выучившись евангельскому языку, сталъ читать пророческія книги. Особенно подъѣстествовала на него книга пророка Исаіи, именно тѣ мѣста, гдѣ говорится о суетности и ложности языческихъ пѣвцовъ и объ истинности Бога еврейскаго. Въ этихъ книгахъ Титъ нашелъ ключъ къ познанію истинаго Бога: онъ узналъ суетность язычества и увѣрѣвалъ въ единаго Бога, Творца мира. Между тѣмъ на островѣ Критѣ сталъ распространяться слухъ объ Исусѣ Христѣ, появившемся въ Иудѣй, о чудесахъ, творимыхъ Имъ, и о новомъ ученіи, которое Онъ возвѣщаетъ людямъ. Для удостовѣренія въ истинности этихъ слуховъ, правитель острова послалъ въ Иерусалимъ Тита, который былъ ему племянникомъ. Св. Титъ пришелъ въ Иерусалимъ и, увидѣвъ Господа, постѣдовалъ за Нимъ и Его учениками, видѣвъ чудеса Господа, Его страданіе и увѣрѣвалъ въ Его воскресеніе. Въ день пятидесятницы Титъ усыпалъ апостоловъ, на которыхъ сошель Духъ Святый, проповѣдывающими на различныхъ нарѣчіяхъ
великия дела Божиих. Утверждён во Христе, св. Титъ съ этихъ поръ постоянно находился при апостолахъ и послѣдствіи принялъ крещеніе отъ св. ап. Павла. Великий апостоль языковъ искренно любилъ Тита, и называлъ его чадомъ своимъ; Титъ часто сопутствовалъ ап. Павлу по разнымъ странамъ и дѣлалъ вмѣстѣ съ нимъ труды благовѣстничества. Апостолъ Павелъ посылалъ его проповѣдывать христіанство въ Далмаци, поручилъ ему отнести свое посланіе къ коринеямъ и часто упоминаетъ о немъ, какъ о любезномъ братѣ, равненно исполнявшемъ свое служеніе. Когда ап. Павелъ, послѣ Критъ, обратилъ тѣмъ многихъ къ Христу, то поставилъ св. Тита епископомъ новооснованной церкви. Изъ Никополя, города въ Македоніи, ап. Павелъ написалъ къ нему посланіе, въ которомъ преподаетъ ему наставленин, какъ пастырю Церкви. Когда ап. Павелъ прибылъ вторично въ Римъ, Титъ поставилъ его, и видѣлъ мученическую кончину своего учителя; послѣ этого событий Титъ возвратился въ Критъ и трудился неутомимо въ проповѣдѣ евангельской. Когда, по повелѣнію царскому, на островъ строился большой идолскій храмъ, св. апостолъ Титъ, идя мимо, помолился Господу и храмъ вискащо упалъ; велѣдствіе этого чуда множество язычниковъ обратилось къ Христу, а на мѣстѣ языческаго храма была создана церковь во имя Господа. Онъ обратилъ ко Христу великое множество людей и скончался 25 августа въ глубокой старости, на 94 году жизни. Сказаніе о немъ, или житіе его составлено преемникомъ его св. Андреемъ критскимъ. Св. тѣло его почиовало въ каѳедральной церкви въ Гартичѣ. Послѣ опустошеній острова Крита сарацами въ 823 году, отъ мощей его осталась одна голова, которая и перенесена въ Венецию, въ храмѣ св. Марка;
но по другим известиям глава его хранится в самом острове Крит, в его храме (Четьи-Минен. Месец. Вост. А. Сергия, т. 2-й, зам. стр. 257).

СВ. МИНА, ПАТРИАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО.

Св. Мина из пресвитера и надзирателя над странным притямным домом св. Сампсона (27 июня) был рукоположен после низверженного за ересь патриарха Анеима в патриарха константинопольского папою Агапитом, бывшим тогда в Константинополе, в 536 году. Но Мина не мало вынес скорбей от преемника Агапита, папы Василия, который, достигнув прописками папского престола, по случаю монофизитских споров, подверг св. Мину отлучению. Во время его патриаршества в Константинополе случилось славющее чудо: один еврейский мальчик, западин с христианскими детьми в храме во время причащения Божественными тай-нами, причастился с прочими детьми. Родитель, узнал объ этом, бросил отрока в раскаленную печь, в которой дым был стекло: мать со слезами искала от-рока, и через три дня, подойдя к печи и услышав его голос, вынула отрока из огня живым. Когда она его спросила, каким образом он остался жив, отрок сказал матери, что одна пресвитальная жена часто приходила к нему и оставала огонь, принося воду и пищу. Вскоре объ этом чуде стало известно по всему городу, досель слух и до императора Иустиниана и патриарха Мины. По их убеждению, мать и отрок приняли св. крещение, а упорный отец был казнен позорною смертью, как человѣкоубийца. При патриархѣ
Минъ былъ освященъ знаменитый храмъ святых Софіи, созданный императоромъ Густинианомъ. Св. Мина скончался въ августѣ 552 года, правилъ церковью 16 лѣтъ, отъ 536 до 552 года. (Четы-Минен. Мѣсяцъ Вос. А. Сергія, т. 2-й, замѣт. стр. 257).

СВВ. ИСТОВЪДНИКОВЪ ХРИСТОВЫХЪ, ВЪ ЕДЕСЪ ОТЪ АРИАНЪ ГОНЕНИЕ ПРЕТЕРПѢВШИХЪ: ВАРСИСА И ЕВЛОГІЯ, ЕПИСКОПОВЪ ЕДЕССКИХЪ, И ПРОТОГЕНѢА, ЕП. КАРРИЙСКАГО, И ДРУГИХЪ СЪ НИМИ.

Въ царствованіе императора Валента православные терпѣли много бѣдствій отъ арианъ; епископы и пресвитеры христіанскихъ отрѣшили отъ каѳедръ и храмовъ и на ихъ мѣста назначали лицъ, держащихся аріанскаго образа мыслей. Въ это время въ городѣ Едесѣ былъ епископомъ Варисомъ, человѣкъ по образу мыслей православный, по жизни—святой; онъ имѣлъ отъ Бога даръ писать всѣкіе недуги. Императоръ Валентъ, не терпя его, какъ человѣка православнаго, лишить его каядеры и отослалъ въ заточеніе: сначала на острѣвъ Арандѣ, но когда къ Варису сюда стало приходить много народа и слушать его православное ученіе, заточили его въ городѣ Оксирнѣхъ, въ Египтѣ; когда же и здѣсь его чудеса привлекали къ нему много народа, императоръ отослалъ его въ самый отдаленный городъ—Феополь, гдѣ св. Варисъ и скончался. Василій Великій писалъ Варису (или Варсу) въ заточеніе письма и послалъ письмо. Сохранились два его письма къ Варсу: первое относится къ 377 году, второе—къ 378, въ которомъ Варсъ и скончался. Онъ поставленъ былъ изъ города Харрана въ епископа
Едеса, по волѣ императора Констанция, въ 361 году, а 
изгнань около 373 года Валентомъ. Послѣ св. Варисса 
быть сдѣланъ едесскимъ епископомъ никто Лупусъ по 
своимъ религіознымъ убѣжденіямъ аріанинъ, но съ нимъ 
никто ни изъ клириковъ, ни изъ мірянъ православныхъ, 
не хотѣли имѣть общения, какъ съ еретикомъ. Тогда импе- 
раторъ Валентъ, въ это время прибывшій въ Едесѣ, со- 
звалъ къ себѣ всѣхъ пресвитеровъ и клириковъ, не пови- 
новавшихся аріанствующему епископу, и убѣждалъ ихъ 
войти въ общение съ Лупусомъ и оказать этимъ повинно-
веніе ему—царю. Когда же въ это всѣ молчали, царь обра- 
тился къ главному и старѣйшему изъ всѣхъ пресвитеровъ— 
Евлогію съ словами: ,,почему же ты не отвѣчаешь мнѣ?"— 
,,Потому что ты говоришь ко всѣмъ, а если меня о чемъ 
спросишь, отвѣчу тебѣ",—сказалъ на это Евлогій. Царь 
сталъ спрашивать его, почему онъ не хочетъ вмѣстѣ съ 
нимъ—царемъ имѣть общение съ аріанами и ихъ еписко-
пами. Тогда вмѣстѣ съ св. Евлогіемъ всѣ находившіеся во 
дворцѣ пресвитеры единодушно отказались имѣть общеніе 
съ еретиками и повиноваться ихъ епископу. За это ихъ 
около восемидесяти человѣкъ велѣно было схватить, за-
ковать въ железо и отослать въ заточеніе во Оракію. По 
пути, народъ выходилъ къ нимъ на встрѣчу, оказывалъ 
имъ большую честь и доставлялъ все нѣчто. Когда 
императору донесли, что обвиненнымъ вмѣстѣ безчестіе 
оказывается почесть, онъ приказалъ разлучить ихъ и ра-
зослать по разнымъ странамъ: однихъ во Оракію, дру-
гихъ въ Арию, другихъ въ Египетъ. Тогда послѣдовала 
Евлогія и съ нимъ другаго пресвитера Протогена ото-
сланы въ Опавдскій городъ Антиою, где было очень 
мало христіанъ и безчисленное множество язычниковъ; 
ревностные пастыри Христовы своимъ ученіемъ и чудесами
обратили многихъ ко Христу. После Валента на престоль Римской империи вступилъ Теодосий Великий, ересь арианская стала прекращаться и гонители превратились въ гонимыхъ. Всѣ епископы и пресвитеры, сосланные арианами въ ссылку и заточеніе, были возвращены на свои каѳедры и мѣста. Тогда и Евлогій съ Протогеномъ возвратились въ Едессѣ, где св. Евлогій былъ поставленъ въ епископа этого города, а Протогенъ былъ рукоположенъ въ епископа города Каринъ, въ Месопотаміи (Чети-Минеи).

26-е число.

Свв. мучч. Адриана и Наталии и иже съ ними. Празднование Срѣтенію иконы пресв. Богородицы Владимировскія.

(Свв. мучч. Апилица, Сисинія и прп. Иннестіоніа. Муч. Адриана, сына царя Проба. Пр. Тихона оптинскаго. Пр. Адріана ордусовскаго).

СВВ. МУЧЧ. АДРИАНА И НАТАЛИИ.

Императоръ Макеяміанъ, всюду преслѣдую христианъ, прибылъ однажды въ Никомидію Винонскую и приказалъ отыскивать христианъ. Были объѣдены награды и почети тѣмъ, которые будутъ доносить и указывать скрывающихся христианъ или сами станутъ приводить ихъ. Всѣ находились въ страхѣ, такъ какъ были взаимные доносы: другъ доносилъ на друга, брать на брата; одни изъ-за наградъ,
другие изъ-за боязни царскаго гнѣва. Въ это время до- несли, что въ одной пещерѣ близъ Никомидии скрываются христиане и по ночамъ поютъ и молятся своему Богу. Были посланы воины, которые, схвативъ 23 христианиновъ и ско- восъ цѣнами, отвели къ царю по городскимъ улицамъ. От- правясь въ храмъ для жертвоприношения идоламъ, импера- торъ на пути встрѣтила этихъ узниковъ и, узнавъ, что они христиане, сообщалъ имъ отрѣчаться отъ христианства, но они отказались. Царь велѣлъ растянуть ихъ и бить палками, суврными жилами, камнями по лицу. Во время такихъ му- ченій Максимианъ убѣждалъ ихъ отрѣчаться отъ христианства, вначалѣ обѣщалъ отрѣзать мученикамъ языки; но святые были непоклонны и сами грозили мучителю вѣчными мукахъ въ будущей жизни. За это царь приказалъ ско- вать ихъ цѣнами и заключить въ темницу. Когда мученики были приведены въ судебнную палату, гдѣ должно было записать ихъ имена и отвезти, то начальникъ палаты— Адрианъ, видя страданія свв. мучениковъ, спросилъ ихъ: „скажите мнѣ безъ утайки, какой награды вы ожидаеете отъ своего Бога за свои муки?“ „Уста наши, отвѣчали свв. мученики,—не могууть разказать тебѣ, упи твои не могууть събѣть, и умь твои не можетъ постигнуть тѣхъ радостей и почестей, которыя мы ожидаемъ получить отъ нашего Владыки!“ Тогда Адрианъ сказалъ писцамъ, записывающимъ имена мучениковъ: „запишите и мое имя съ этими святыми, такъ какъ я христианинъ и съ радостию уму съ ними за Христа Бога“. Писцы донесли объ этомъ царю, который приказалъ св. Адриана и ска- зать: „неужели ты обезумѣлъ и хочешь погибнуть?“ „Не обезумѣлъ, отвѣчалъ Адрианъ, но отъ безумія образ- тился къ здравому разуму“. „Не разсуждай много, ска- залъ царь, но проси прощенія и покайся предъ воп-
нами, что ты согрешил!" На это св. Адриан отвечал: "съ этого времени я начну молить истинаго Бога, чтобы Он простил мнѣ моя грѣхи, которые я сотворил въ языческомъ заблужденіи!" Царь велѣл соковать его цѣлыми и бросить въмѣстѣ съ мучениками въ темницу. Одинъ изъ слугъ св. Адриана поспѣшилъ домой и сказалъ супругѣ его, Наталии, что господинъ ихъ заковали въ цѣлѣ и его повели въ темницу. Съ ужасомъ услышала обѣ этимъ Наталия, заплакала, разорвала на себя одежды и сказала рабу: "за какую же вину взять въ темницу мужа мой?" "Онъ, отвѣчалъ рабъ, просилъ впослѣдствіе свое имя въ числѣ осужденныхъ на смерть за Христа и хочетъ умереть вмѣстѣ съ ними!" Наталия, будучи тайною христианкой, при такой вѣсти взралась и перестала плакать; она одѣлась въ хорошую одежду и пошла въ темницу съ тѣмъ, чтобы и себя объявить христианкою. Войдя въ темницу, св. Наталия пришла къ ногамъ своего супруга и сказала: "блаженъ ты, господинъ мой! Ты, увѣровавъ въ Христа, приобрѣлъ въ своей молодости такое сокровище, какое не оставили тебѣ родители твои и какого ты бы и въ старости своей не могъ приобрѣсти, оставаясь въ языческомъ заблужденіи!" Многими и другими словами она утѣшила и укрѣпила своего мужа на мученический подвигъ. Наступилъ уже вечеръ, и св. Адрианъ сказала ей: "иди домой и спи спокойно, а я, когда узнаю время, въ которое поведутъ насъ на мучение, извѣщу тебя, чтобы ты могла видѣть кончину нашу". Св. Наталия обошла всѣхъ учениковъ, цѣлилась ихъ вериги и просила ихъ вспомнить ея супругу терпѣніе въ перенесеніи мученій. Потомъ, подождавши опять къ супругу, сказала: "не щади своей молодости и красоты, бренное тѣло наше есть пища червямъ; не
думай также и объ имения, о золотѣ и серебрѣ: они не принесут пользы въ день страшнаго суда! Одни лишь добрый дѣла и вѣра принимаются Божиемъ, какъ дары!" Чрезъ нѣсколько дней св. Адріанъ, узнавъ о скоромъ намѣреніи царя предать его суду и мученію вмѣстѣ съ другими узниками, сказалъ свв. мученикамъ: "господа мои, можно ли мнѣ пойти домой и сказать Наталиѣ о времени нашихъ мученій, такъ какъ я обѣщался призвать ее въ часъ страданій?" Святые узники поручили за него, а темничные стражи, подкупленные деньгами, свободно выпустили его. Во время пути одинъ изъ гражданъ увидѣлъ св. Адріана и предуѣздомилъ св. Наталию, что мужъ ея освобожденъ изъ темницы. Думая, что онъ отрекся отъ Христа, св. Наталия опечалилась и, увидя въ окно своего супруга, бросила бывшую въ рукахъ ея работу, затворила предъ нимъ двери и сказала: "уйди отъ меня, отступникъ Божій!" Св. Адріанъ удивился, слыша такія слова изъ устъ своей юной супруги (со дня ихъ брака прошло только лишь тринацать мѣсяцевъ). Видя ея печаль, онъ ступилъ въ двери и говорилъ: "отвори мнѣ, Наталия; я не бѣжалъ отъ мученія, какъ ты думаешь, но пришелъ звать тебя—посмотри наше кончину! За меня поручались свв. мученикъ, и если я въ назначенное время не возвратусь, то они вмѣстѣ съ своими муками примутъ муки и за меня!" Св. Наталия съ радостью отворила двери, и супруги припали другъ къ другу. "Влаженна ты между женами, говорилъ св. Адріанъ Наталиѣ,—ты познала Господа, чтобы спасти своего мужа; воистину ты любящая жена, блажень вѣнець твой, такъ какъ ты общица мученикамъ, хотя и не терпить муки!" Дорогою св. Адріанъ говорилъ Наталиѣ: "какъ мы распорядимся съ нашимъ имѣ-
нимь?“ - „Оставь помыслы о земномъ, отвѣтила ему на это Наталия, заботясь лучше о томъ, какъ тебѣ совершить подвигъ, чтобы получить вѣчный блага на небесахъ!“ Войдя въ темницу, св. Наталия цѣловала узы свв. мучениковъ и, видя ихъ раны, послала служанокъ домой за полотномъ и перевязками, потомъ своими руками перевязывала раны свв. узниковъ и служила имъ въ темницѣ семь дней. Наконецъ насталъ день суда: царь велѣлъ привести мучениковъ на мучenie. Слуги пришли въ темницу и, увидѣвъ свв. узниковъ, изнемогшихъ отъ ранъ и не могшихъ идти, повели ихъ всѣхъ—двадцать три человѣка связанныхъ одной цѣпью; св. же Адриана вели позади всѣхъ, связавъ ему руки назадъ. Царь велѣлъ представить всѣхъ узниковъ нагими, готовыми къ мученіямъ. Но ему донесли, что только одинъ Адрианъ здоровъ и свѣжъ-тѣломъ, другіе же узники слабы, сквозь ихъ раны видны кости, такъ что, если ихъ начнуть мучить, они не перенесутъ мученій и вскорѣ умрутъ. „Между тѣмъ мы не хотимъ,—говорили царю азіачики,—чтобы узники умерли отъ краткихъ мученій, какъ бы мало виновны; ты, царь, дай имъ время выздоровѣть и укрѣпиться, и пусть они потомъ потерпѣть многие муки за свои беззаконія!“ Царь велѣлъ ввести только св. Адриана; слуги обнажили его и дали ему въ руки орудія мученій, чтобы онъ несъ ихъ самъ. Другіе святые—сподвижники Адриана, сказали ему: „блахенъ ты, что сподобился понести крестъ свой и послѣдовать Христу. Не бойся видимыхъ мученій, надѣйся получить лучшую награду отъ Господа!“ Такъ же и св. Наталия говорила супругу: „ни о чемъ другомъ не думай, кромѣ одного Господа, и пустъ ничтѣмъ не устрашается твое сердце; трудъ небольшой, но покой безконечный, страданіе ко-
ротко, но слава мученическая вѣчна. Если ты, служа царю земному, не шадилъ здоровья и шель на смерть во время войны, то теперь тѣмъ мужественнѣе ты долженъ нести муки и умереть за Царя небеснаго!" Уви- дѣвъ св. Адриана, царь Максиміанъ сказала ему: "не— ужели ты еще пребываешь въ своемъ безуміи и хочешь лишиться жизни?"—"Я уже прежде сказалъ тебѣ—отвѣчалъ св. Адрианъ—что я не обезумѣлъ, но вразумился и готовъ умереть."—"Принеси жертвы и поклонись бо- гамъ!" сказала царь. На это св. мученикъ отвѣчалъ: "ты заблуждаешься самъ и другихъ вводишь въ тоже заблужденіе, заставляя поклоняться вмѣсто истиннаго Бога бездушнымъ, ничего не стоящимъ истуканамъ." Такой отвѣть показался царю дерзкимъ, и онъ велѣлъ бить св. мученика палками. Св. Наталия, услышавъ, что стали бить ея супруга, передала объ этомъ другимъ его сподвижникамъ—мученикамъ и сказала: "господинъ мой уже началъ страдать!" Тогда свв. мученики стали мо- литься Господу, чтобы Онъ укрѣпилъ св. Адриана въ мукахъ. Максиміанъ во время мученія укорялъ Адриана и другихъ его сподвижниковъ, называя ихъ льстцами и хулителями боговъ; на что св. Адрианъ отвѣчалъ, что онъ—царь самъ хулить истиннаго Бога и несется за это наказание въ будущемъ. За это Максиміанъ прика- залъ четверымъ сильнымъ слугамъ бить св. мученика толстыми кольями, а самъ въ это время говорилъ ему: "поклонись нашимъ богамъ, и ты займешь прежнее положеніе въ обществѣ; тебѣ не должно сравниваться съ тѣми, съ которыми ты сидѣлъ въ темницѣ; вѣдь ты сынъ благородныхъ родителей и, хотя молодъ, но удостоенъ боль- шихъ почестей."—"Вижу, отвѣчалъ св. Адрианъ, что ты знаешь родъ мой и происхожденіе; но, если бы ты зналъ
родь тѣхъ святыхъ и богатое наслѣдство, котораго они ожидають, ты бы первый палъ къ ихъ ногамъ, просионь бы ихъ помолицца о себѣ и своими руками сокрушилъ бы своихъ идоловъ." Ещё сильнѣе разгневался царь и велѣлъ наложамъ бить св. мученика по черву.

У св. Адриана было юное и нѣжное тѣло: онъ былъ лишь двадцати осьми лѣтъ отъ роду,—но мужественно терпѣлъ муки. Когда чрево святаго мученика было все истертано, мучитель велѣлъ прекратить пытку и сказаалъ ему: „видишь, какъ я щажу тебя! Ты хотя словомъ призови боговъ, и они будутъ милостивы къ тебѣ, а я призову врачей, чтобы они исцѣлили твои раны, и ты нынѣ же будешь въ моемъ дворцѣ!“—„Пусть—отвѣчаля св. мученикъ—боги твои сами своими устами сказуютъ мнѣ, какое благодѣяніе обѣщають мнѣ; когда я услышу ихъ слова, то принесу имъ жертвѣ и поклонюсь“.—„Они не могутъ говорить“—сказаалъ царь.—„А если не могутъ говорить, то зачѣмъ и кланятся имъ—нѣмымъ и бездуховнымъ?“ отвѣчалъ св. Адрианъ. Послѣ этого царь велѣлъ связать св. мученика съ прочими узниками и заключить ихъ, снова въ темницу.

Св. Наталия укрѣпляла и утѣшала своего супруга и, положивъ свою руку на плео его, говорила: „блаженъ ты, господинъ мой, что снодобилъ участі св. мучениковъ; блаженъ ты, свѣтъ очей моихъ, что страдаетесь за Пострадавшаго за тебя!“ Говоря это, св. Наталия отпрали его кровь. Свв. мученики радовались мужественному терпѣнію св. Адриана и цѣловали его; св. Адрианъ отвѣчалъ имъ, что своими терпѣніемъ онъ обязанъ ихъ молитвамъ, и на будущее время просилъ ихъ молиться за него. Вмѣстѣ съ св. Наталией были и другія благочестивыя женщины, которыя служили узникамъ и перевязывали ихъ раны.
Когда слух об этом дошел до царя, он запретил пускать женщин в тенницу. Но самоотверженная Наталия и тут нашла способ проникнуть в тенницу: она острогла свои волосы и оделась в мужскую одежду; под видом мужчин, она посещала тенницу и служила своему мужу и другим узникам — мученикам. Окончив уход за страдальцами, она садилась у ног св. Адриана и говорила: "умоляю тебя, господин мой, помни наш союз и это мое сочувствие к твоим страданиям, и помолись Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он и меня взял с тобою; как мы были вмесст в этой исполненной грехов жизни, так и чтобы нам быть неразлучными и в той блаженной жизни. Молю тебя, когда представишь Христу Господу, принеси Ему эту первую обо мн молитву, так как я знаю, что все, что ты попросишь у Него, даст тебе Господь! Ты знаешь нечестие граждан и царское безбожие, и я боюсь, что-бы меня не принудили выйти за другого мужа — язычника, и тогда распорядится святой союз наш! Молю тебя, соблюдай свою супругу, как учил апостол!" Благочестивых женщин, узнав, что св. Наталия в мужском одевался служит святым, также остроглась и оделась в мужских одеждах. Вследствие этого он по прежнему входили в тенницу и служили святым. Царь, узнав о благочестии женщин и о том, что узники изнемогли от ран и едва живы, велел принести к ним в тенницу наковалню и железный молот, чтобы отбить свв. узникам головы и руки: царь хотел, чтобы узники умерли насилиственною смертью. Св. Наталия, увидев железный — наковалню и молот и узнав причину прихода царских служ, встретила их с мольбою, чтобы они начали с Адриана. Мучители послушали св.
Наталию и приступили к св. Адриану. Св. Наталия подняла ноги мужа и положила их на наковальню; мучители сильно ударяли молотом по ногам мученика и отбили ноги.— „Умоляю тебя— сказала после этого Наталия своему мужу— пока ты еще дышишь, протяни свою руку, чтобы отбили ее, и ты тогда сравнешься с прочими мучениками, которые болше пострадали, не жели ты. Св. Адриан протянул свою руку, а св. Наталия положила ее на наковальню. Мучитель ударил по рукам молотом и отскак ее: св. мученик скончался от великой боли. Мучители пошли с наковальней и молотом к прочим мученикам,— свв. мученики сами клали на наковальню свои ноги и руки и говорили: „Господи, прими душу нашу!“ Царь велел сжечь тела мучеников, чтобы христиане не взяли их. Св. Наталия, слыша это, поспешила руку своего мужа и скрыла ее. Когда слуги разожгли печь и выносили тела мучеников к печи, св. Наталия и прочий благочестивых женщины пошли за ними и собрали мученическую кровь; они купили за деньги даже одежду слуг, омоченную кровью мучеников. Когда свв. тела были брошены в печь,— женщины со слезами восклинили: „помяни нас, господа наши, в покое вашем!“ А св. Наталия бросилась к печи, желая умереть вместе с своим мужем, но ее не дозволили этого. Вдруг загремя гром, заблистала молния, и пошел сильный дождь, который угасил печь и наполнил водою весь городские улицы. Слуги разбежались, и многие из них погибли, будучи поражены молнией. В это время христиане взяли тела мучеников, неповрежденных огнем. Один благочестивый человек с егою жею просил св. Наталию и других женщин отдать им тела муче-
никовъ. „Мы—говорилъ онъ—отправляемся въ Византию; мы отвеземъ свв. тѣла отсюда на корабль и сохранимъ ихъ у себя до смерти нечестиваго Максиміана; потомъ привеземъ ихъ сюда снова. Если же онъ нынѣ останется здѣсь, то царь опять велить сжечь ихъ!“ Всѣ согласились съ этимъ, и тѣла мучениковъ были перенесены на корабль и отправлены въ Византию.

Между тѣмъ св. Наталия жила въ Никомиціи, въ своемъ домѣ, пяты у себя руку любезнаго своего супруга—Адріана; она помазала ея драгоцѣннымъ муромъ и, обвивши ее, положила въ изголовье своей постели. Спустя нѣсколько времени, тысяченачальникъ императорской арміи пожелалъ жениться на Наталии; она была молода, прекрасна собой и богата. Царь согласился на этотъ бракъ; женихъ послалъ женщинѣ къ св. Наталии съ предложе- ниемъ своей руки; но св. Наталия сказала женщинамъ: „я рада этой вѣсти, но прошу васъ, подождите мое отвѣта до трехъ дней!“ Между тѣмъ сама помышляла о побѣдѣ. Когда женщины ушли, она вошла въ свою спальню, гдѣ была рука св. Адріана, и стала молиться Господу о по- мощи. Отъ изнуренія и печали она успала тонкимъ сномъ: въ это время ей явился одинъ изъ свв. мучениковъ и велѣлъ немедленно идти къ кораблю. „Господь—сказалъ св. мученикъ—приведетъ тебя къ намъ!“ Проснувшись, св. Наталия оставила все; взяла съ собою только лишнюю одну руку своего супруга, съ нею вышла изъ дома и направилась къ морскому берегу, тамъ нашла корабль, собирающійся отплыть въ Византию. Корабль вскорѣ от- правился къ пути; большая часть плавующихъ на немъ были христіане. Трибунъ, узнавъ о побѣдѣ св. Наталии, выпросилъ у царя вонную и на другомъ кораблѣ по- гнался за нею. Но когда корабль уже отплылъ на зна-
чительное разстояние от берега, вдруг поднялась бура, и волной прибило корабль обратно к берегу. Между тьм корабль, на котором плыла св. Наталия, съ помощью Божией достигъ Византии. Св. Наталия вышла на берегъ, близъ котораго былъ храмъ, гдѣ покоялись тѣла свв. мучениковъ. Святая въ этотъ храмъ и съ радостью и слезами пришла къ св. мощамъ. Она приложила руку своего супруга къ св. тѣлу его и долго молилась; потомъ призываеться христіаны, бывшихъ тамъ въ то время. Они просили ее отдохнуть послѣ пути. Во снѣ св. Наталия явился св. Адрианъ и сказалъ ей: „хорошо, что ты пришла сюда, раба Христова и дочь мученическая: прійдя въ покой свой, готовый тебѣ отъ Господа!“ Вставъ отъ сна, св. Наталия разказала своей сонъ находившимся при ней христіанамъ и просила ихъ помолиться о ней. Послѣ этого она уснула снова: върающіе приняли черезъ нѣсколько времени разбудить ее, и нашли ее уже еговчанство. Такъ св. Наталия совершала свой мученический подвигъ, хотя и безъ пролитія крови; такъ какъ она много испытывала свв. мученикъ, служила имъ въ темницѣ и смотрѣла на ихъ страданія, а также покинула ради цѣломудрія и домъ свой и отечество. Мощи св. Адриана въ послѣдствіи были перенесены въ Римъ и находятся въ церкви его имени на римскомъ форумѣ (Четьи-Мисси).

ПРАЗДНОВАНІЕ СРѢТІІО ИКОНЫ ПРЕСВѢТІЯ БОГОРОДИЦЫ ВЛАДИМІРСКІЯ.

Въ настоящей день Церковь Русская совершаетъ праздникъ въ честь чудотворной Владимірской иконы Божіей Матери по слѣдующему поводу. Въ 1395 году странный
завоеватель востока—Темир-Аксакъ (железный хромец) или Тамерланъ, вступивъ въ предѣлы Россіи, привелъ въ ужасъ русскій народъ. Съ своими полчищами онъ приблизился къ Рязанскому предѣламъ, взялъ городъ Елецъ, взялъ елецкаго князя и губилъ множество русскихъ. Онъ уже приближался къ берегамъ Дона, намѣреваясь пойти къ Москвѣ. Великій князь Василій Димитриевичъ, сынъ Димитрія Донскаго, выступилъ съ войскомъ къ Коломны и остановился на берегу Оки. Не полагаясь однако на силу оружія, великий князь русскій молился съ своими христолюбивымъ воистину Божу и Пресвятой Богородицы объ избавленіи своего отечества, призывая на помощь великихъ угодниковъ Божихъ: Петра, Алексія и Сергія, писать къ митрополиту Кириллу въ Москву, чтобы наступивший постъ предъ праздникомъ Успенія былъ посвященъ во всемъ московскомъ княжествѣ самымъ усерднымъ молитвамъ и подвигамъ показанія. Въ храмахъ Божихъ съ утра до ночи толпился народъ для молитвы: священники безпрерывно совершали молебствія о князѣ и воинствѣ; митрополитъ почти не выходилъ пзъ храма, то утсьая оставшихся въ столицѣ, то молясь за идущихъ на битву за вѣру и отечество. Недовольствуясь этимъ, великий князь рѣшился послать во Владиміръ—поднять оттуда чудотворную икону Божіей Матери, съ которою Андреи Боголюбскій побѣдилъ нѣкогда болгаръ, и принести ее въ Москву для защиты столицы русскаго княжества. Митрополитъ, возблагодаривъ Бога, вложившаго такую добрую мысль въ сердце великаго князя, немедленно послалъ во Владіміръ за св. иконою почетное духовенство Успенскаго собора. Отправленное во Владіміръ духовенство, послѣ литургіи и молебна въ день Успенія, приняло на свои руки чудотворную икону Богоматери
при многолюдном стечении опечаленного народа, со слезами взыкавшаго: „куда ты отходишь отъ насъ, Владычице? для чего оставляешь насъ сиротами, отвращаешь отъ насъ лице Свое?“ Чрезъ 10 дней священное шествие съ иконою приблизилось къ стѣнамъ Москвы. Безчисленное множество народа, по обѣмъ сторонамъ дороги преклоняя колѣна, съ душевнымъ сокрушеніемъ и слезами взывало: „Матерь Вожья, спаси землю Русскую!“ Московское духовенство съ крестнымъ ходомъ, лица вѣликокняжескаго семейства, бояре и граждane торжественно встрѣтили святыню за городомъ и проводили икону до Успенскаго собора. Усердная вѣра и горячія молитвы русскаго народа были не напрасны: въ тотъ самый день и часъ, когда жители Москвы встрѣчали икону Богоматери, Тамерланъ дремалъ въ своемъ шатрѣ и увидѣлъ предъ собою во снѣ велику гору, съ вершиною которой или многѣ святителямъ съ золотыми жезлами въ рукахъ, а надъ ними онъ видѣлъ жену въ дочернаго синя, окруженную тьмами молниеобразныхъ впоіовъ. Грозно обративъ свой взоръ на Тамерланъ, Она повелѣла ему оставить предѣлы Россіи; въ то же время, по Ея волѣ, устрѣмились на Тамерланъ молниеобразные вспышки, окружавшіе Ее. Тамерланъ въ испугѣ проснулся. Сознавъ вѣрное, онъ справлялъ ихъ о значеніи этого видѣнія. „Эта величественная Жена,—отвѣчали мудрѣйшіе изъ нихъ, есть Богоматерь, Заступница русскихъ“. —„Итакъ мы не одолѣемъ ихъ“, —сказалъ Тамерланъ и велѣлъ своимъ полчищамъ идти обратно, къ изумленію русскихъ и самихъ татаръ. „Такъ ради добродѣтельнаго житія великаго князя Василя Дмитріевича, говорится въ одной древней граматѣ, Богъ прославилъ его, а Русскую православную землю прославилъ оть нашествія безбожнаго
Темиръ-Аксака, пришествіемъ чудотворнаго образа Пре-чистыя Своей Матери, его же богословный Лука на-писа". (Грамата 1598 года 1-го августа объ избрании Годунова царемъ). Въ память этого славнаго освобождения Москвы и земли Русской отъ страшнаго завоевателя, благодатію Божіею и молитвами Пресвятой Богородицы, на Кучковомъ полѣ, гдѣ встрѣчень были жителями сто-лицы образъ Богоматери, при переносеніи его изъ Владимира въ 1395 году, основанъ Срѣтенскій мужской мо-настырь, и въ день святенія, 26 августа, положено празд-новать во всей Россіи Срѣтенію Владимировской иконы Божіей Матери. Въ самой Москве въ этотъ день установленъ крестный ходъ изъ Успенскаго и другихъ соборовъ въ Срѣтенскій монастырь, для болѣе живаго воспоминанія первоначальнаго святенія чудотворной иконы, принесен-ной въ Москву изъ Владимира. Во Владимировскомъ соборѣ вмѣсто иконы, принесенной въ Москву, поставлена другая въ мѣру и подобіе подлинной, написанная, по преданію, св. Петромъ митрополитомъ. Чудотворные списки Владимировской иконы Богоматери находятся: въ Красногорскомъ монастырѣ, Архангельской губерніи, во Флю-щенной пустынѣ, Владимировской губерніи и въ Сырковѣ монастырѣ, Новгородской губерніи (Прологъ. Слава Во-гомат. ч. 3-я, отд. 1-е, стр. 37—39).
Муч. Адрианъ, сынъ царя Проба, пострадалъ при Ли-кинѣ въ 320 году.—Пр. Тимей овнанскій былъ учени-комъ Пахомія Великаго, умеръ въ 4-мъ или 5-мъ вѣкѣ (Мѣсяц. Вост. А. Сергія, т. 2-й, стр. 224).
27-е число.


(Память и обрѣтеніе образа муч. Фанурия, въ Критѣ и Родосъ славнаго).

Пр. Пимена Великаго.

Св. Пименъ былъ родомъ египтянинъ. Взявъ двухъ младшихъ своихъ братьевъ, онъ ушелъ съ ними въ одинъ изъ пустынныхъ египетскихъ монастырей, где они и постриглись въ иноческіе. Чрезъ нѣсколько лѣтъ матеръ ихъ, движимая любовью къ дѣтямъ, пошла къ нимъ, желая увидѣть ихъ. Долго она дожидалась у церкви, поджидая увидѣть своихъ дѣтей въ то время, когда они пойдутъ въ церковь. — Наконецъ она увидѣла ихъ, но лишь только мать показалась дѣтямъ, какъ они убѣжали отъ нея и, войдя въ келлію, затворили передъ нею двери. Подшедши къ дверямъ, мать стала стучаться и со слезами звать сыновей, но они не отпирали дверей и не отвѣчали. Долго мать стояла у дверей келліи и плакала; слыша это, авва Анувиій другими дверями вошелъ къ инокамъ и сказалъ св. Пимену: „какъ же мы поступимъ съ этой старушкой? она не отходитъ отсюда и плачетъ!“
Тогда св. Пименъ подошелъ къ дверямъ и сказалъ: „что плачетъ старушка?“ Услышавъ голосъ сына, но не видя его, такъ какъ двери были затворены, мать отвѣчала: „хочу видѣть васъ, дѣти мой: не я ли матъ ваша? Не я ли родила и воспитала васъ? Я уже при смерти и смутна еще болѣе, слыши голосъ твой и не вида тебя,—пынъ я желаю видѣть васъ. дѣти мой, прежде чтымъ скончаюсь!“ На это св. Пименъ сказалъ матери: „здѣсь ли хочешь видѣть насъ или въ той будущей жизни?“—„Если здѣсь не увижу васъ—отвѣчала мать—буду ли тамъ видѣть васъ, дѣти мой?“ „Если ты величдуино стерпишь, чтобы не видѣть насъ здѣсь, отвѣчалъ св. Пименъ, то будешь тамъ видѣть насъ, такъ какъ мы въ этомъ надѣемся на Бога“. Успокоенная этимъ обѣщаніемъ, мать сказала: „если истинно я тамъ увижу васъ, то не хочу видѣть васъ здѣсь!“ и ушла съ надеждою и радостю, желая лучше въ будущей жизни видѣть дѣтей своихъ, нежели во временной жизни.

Св. Пименъ проводилъ жизнь свою въ постническихъ подвигахъ, въ непрестанныхъ молитвахъ и вноческихъ добродѣтеляхъ; онъ былъ великъ въ лавенѣ между пустьнножителями, какъ по своимъ подвигамъ, такъ и по добродѣтелияжъ. Въ одно время начальникъ страны пожалалъ видѣть св. Пимена и послалъ къ нему вѣдника съ просьбою, чтобы онъ позволилъ князю придти къ себѣ. Св. Пименъ опечалился и говорилъ самъ себѣ: „если вельможи стануть приходить ко мнѣ и почитать меня, тогда и многіе изъ народа будутъ мѣшать моему безмолвию, и я лишусь благодати смирения, которую отъ юности съ большиыми трудами приобрѣлъ при помощи Божией“. Поэтому онъ просилъ вѣдника, чтобы князь не приходилъ къ нему. Князь опечалился и, желая во
что-бы-то нистало видеть праведника, придумал хитрость. Он взял племянника св. Пимена, как будто за нёкоторую вину, и посадил в темницу, надеясь, что праведник придет к нему просить о своем племяннике. Князь сказал своим слугам: "если придет св. Пимень, то освобожу юношу, если же п'ять, не оставлю его без наказания". Слыла это, сестра св. Пимена — мать юноши— пошла в пустыню к брату и, стуча в двери его келлии, умоляла его со слезами, чтобы он шел к князю и просил отпустить ея сина. Но св. праведник не отвечал сестре; сестра стала укорять и ругать его; праведник послал к ней своего ученика сказать ей, чтобы она уходила от него. Князь, узнав объ этом, сказал своим друзьям: "попросите старца, чтобы он хотя написал ко мне просительное письмо, и я отпущу его племянника". Уступая просьб многие, св. Пимень написал князю письмо следующего содержания: "повели испытать вину юноши, и если найдется в нём что-либо достойное смерти, пусть умрет; если же он не окажется повинным смерти, то накажи его по закону и отпусти!" Князь, прочитав такое письмо, удивился добродетельному великодушию праведника и из уважения к нему отпустил юношу. Через несколько времени св. Пимень, бывшая славы человеческой, скитаюсь по разным местам, потом снова присел в египетскую пустыню.

Наставляя учеников своих смиренномудрию, праведник говорил им: "недавно монахъ египтянинъ жилъ близъ Константинополя на одномъ безмолвномъ мстѣ, имѣя небольшую келлию. Однажды случилось проходить тамъ благочестиивому царю Теодосию Младшему. Узнавъ о мѣстопребываніи инока, царь оставилъ свиту, и, какъ
простой воинъ, пришелъ къ келлии инока и постучался въ двери. Инокъ отперъ двери, и, не узнавъ царя, принялъ его, какъ простаго воина. Послѣ молитвы они сѣли. Царь сталъ разсказывать о жизни и подвигахъ египетскихъ пустынниковъ и отшелниковъ. Инокъ отвѣчалъ: „всѣ молятъ о спасеніи воиновъ!“ Царь разсматривалъ келлію и, не увидѣвъ ничего кроме корзины, висѣвшей на стѣнѣ, и въ ней немного сухаго хлѣба, сказалъ ему: „благослови меня, отче, вкуси немного пищи!“ Инокъ налилъ въ блюдо воды, всыпалъ соли и положилъ туда сухихъ кусковъ хлѣба. Они оба стали есть. Потомъ инокъ приселъ сосудъ съ водою и далъ царю пить. Тогда царь сказалъ иноку: „знаешь ли, кто—я?“ „Не знаю— отвѣчалъ инокъ, Богъ тебя знаетъ!“ — „Я—сказалъ гость— царь Теодосий!“ Тогда инокъ поклонился ему, а царь сказалъ: „блаженны вы, иноки, свободные отъ попечений міра сего, живя безмолвно и заботясь только о спасеніи души своей, какъ получить жизнь военную! Истинно говорю тебѣ, что я рожденъ въ царствѣ и нынѣ царь, а никогда не вкушалъ съ такой сладостью хлѣба и воды, какъ нынѣ!“ — „Такъ какъ мы, иноки, отвѣчалъ царю инокъ, вкушаемъ всегда съ молитвою и благословеніемъ, поэтому и худая эта пища бываетъ сладкою; а въ вашихъ домахъ трапеза бываетъ безъ молитвы, но съ празднословіемъ, поэтому и кушанья ваши не получаютъ услаждающаго благословенія. Царь простился съ инокомъ и съ того времени началъ почитать его“.

Св. Пименъ поучалъ учениковъ своихъ и другимъ добродѣтелеймъ, и ученіе его не проходило даромъ, такъ какъ оно многимъ показало путь ко спасенію. Поэтому къ нему приходили не только новоначальные, неопытные въ подвижнической жизни, но и опытные и состарѣвшіеся
въ подвигахъ иноки; они, вопрошая о пользѣ душевной, получали богоугодные отвѣты и записывали ихъ въ отеческия книги. Вотъ два изъ его изреченій и наставлений: „братъ, живущий съ ближними, долженъ быть, какъ каменный истуканъ,—досаждаемый—не сердиться, прославляемый—не превозноситься“. „Злоба никогда не уничтожить злобы, — говорил онъ еще,—но если кто сдѣлаетъ тебѣ зло, ты сдѣлай ему добро, и это твое добро побѣдить его злобу“.—Св. Пименъ и молчаніемъ своимъ, подобно какъ и изустными наставлениами, поучалъ многихъ и наставлялъ на путь истины. Однажды пришли посѣтители св. Пимена пресвитеры окрестныхъ церквей; авва Анузей хотелъ угостить ихъ, чтобъ Богъ послалъ, и пошелъ сказать объ этомъ Пимену; но преподобный не давалъ отвѣта, и авва Анузей съ печалью вышелъ отъ Пимена. Когда, по уходѣ Анузя, находившіеся при Пименѣ иноки спросили о причинѣ его молчанія, онъ отвѣчалъ: „я уже мертвъ, а мертвые не говорятъ, и вы не считайте меня живымъ“. Это онъ сказалъ съ тою цѣлью, чтобы его не звали на трапезу, потому что болелъ много вкушать пищи. Въ другой разъ, одинъ инокъ пришелъ къ Пимену изъ-далека, чтобы послушать его наставлений. Преподобный принялъ инока любезно; когда же принесшій инокъ началъ говорить старцу отъ божественного писанія о вопросахъ возвышенныхъ и недовѣдомыхъ для человѣческаго разума, то Пименъ отворотился отъ говорящаго и молчалъ. Долго говорилъ инокъ и, не получивъ отъ Пимена въ отвѣтъ ни одного слова, вышелъ отъ него съ печальнымъ и недовольнымъ лицемъ. Обратясь къ ученику преподобнаго, онъ сказалъ: „напрасно я предпринималъ такое длинное путешествіе въ надеждѣ поучиться отъ святаго, онъ ни одного слова не сказалъ мнѣ!“
Ученик передал объ этом Пимену, который сказал: „онъ изъ умныхъ и ученыхъ, поэтому и говорить о вещахъ возвышенныхъ, а я простой человѣкъ и помышляю о земномъ; если бы пришедший брать сталъ бесѣдовать со мною о душевныхъ страстяхъ и о тѣлесныхъ немощахъ, я бы сталъ отвечать ему“.
Ученикъ разсказал объ этомъ пришедшему ийоку. Умилился ийокъ и, войдя къ св. Пимену, сказалъ: „что мнѣ дѣлать, отче, одержимому страстями?“ На это старецъ съ радостнымъ лицемъ отвѣчалъ: „вотъ теперь хорошо сказалъ, теперь я стану отвечать!“ Послѣ этого долго онъ говорилъ о томъ, какъ нужно побѣждать страсти и бороться съ ними; иногда со вниманиемъ и умножениемъ слушалъ св. Пимена и, поблагодаривъ его, возвратился домой съ радостью. Препод. Пименъ скончался при императорѣ Теодосиѣ Младшемъ, около 450 года (Четы-Мипей).

ПР. ПИМЕНА ПАЛЕСТИНСКАГО.

Преподобный Пименъ былъ родомъ изъ Галатиа, подвизался въ Палестинѣ, въ пустынѣ Рувѣ, въ царствованіе императора Маврикия. Въ пустынѣ онъ жилъ въ пещерѣ, питался кореньями и ходилъ нагимъ зиму и лето. Объ этомъ подвизникъ авва Агафоникъ, пугунъ лавры Саввы освященнаго, разсказываетъ слѣдующее. „Однажды я пришелъ къ пр. Пимену; я поговорилъ съ нимъ. Исповѣдать предъ нимъ грѣхи свои, и такъ какъ былъ уже вечеръ; то онъ оставилъ ночевать меня въ своей пещерѣ, а самъ пошелъ въ другую. Въ эту ночь былъ сильный морозъ, и я жестоко страдалъ отъ стужи. На утро пр. Пименъ спросилъ меня: „какъ, чадо, проводилъ эту ночь?“ „Прости меня, отче, всю ночь сильно
страдал отъ холода",—отвѣтил я.—"А я такъ нѣчего!" сказала Пименъ. Удивляясь этому, такъ какъ преподобный былъ нагъ, я спросилъ его, почему онъ, не смотря на свою наготу, не пострадалъ отъ холода. Старецъ отвѣчалъ мнѣ: "лѣвъ, принедвии, летъ около менѣ и согрѣлъ менѣ." При этомъ онъ сообщила, что онъ будетъ захвѣпно звѣрьми. Когда я спросилъ его о причинѣ такой его кончины, онъ сказалъ: "до своего построженія въ иноки я пасъ овецъ на своей родинѣ; однажды мимо меня проходилъ какой-то человѣкъ, собаки мои бросились на него и разорвали его,—я же, изъ возможности избавить его отъ смерти, не избавилъ. Чрезъ нѣсколько времени мнѣ было открыто Богомъ, что я умру такою же смертію". Вотъ что разсказываетъ о пр. Пименѣ арх. Агафонъ!. Предсказаніе св. Пимена о своей смерти сбывалось въ точности: онъ былъ захвѣпенъ звѣрьми; время его жизни относится къ 6-му вѣку (Четьи-Минеи. Лугъ духовн. по русск. переводу, § 166-й).

СВ. ЛИВЕРИЯ, ПАПЫ РИМСКАГО.

Св. Ливерій вступилъ на престоль послѣ Иулия 1-го, въ 352 году 22 мая, при императорѣ Констанціи, и съ самаго начала своего правленія былъ постояннымъ защитникомъ св. Аѳанасія. Императоръ Констанцій ни угрозами, ни ласкаствами, ни чрезъ своихъ приближенныхъ, ни самъ лично не могъ привлечь его къ осужденію св. Аѳанасія, а слѣдовательно и православія, наконецъ поставилъ его въ ссылку въ Берію во Эракіи. Но когда Констанцій въ 357 году былъ въ Римѣ, народъ въ просбахъ и угрозами напросилъ у императора возвращеніе папы въ Римѣ. Однако прежде возвращенія въ
Рим св. Ливерий был вызван на 3-й Сирийский собор, полукраинский по своему направлению, где был принужден подписать под определение въры этого собора. Только послѣ этого, получивъ позволеніе возвратиться въ Рим, онъ возвратился туда въ 358 году изъ двухлетней ссылки. Свое насилиственное отступничество на Сирийскомъ соборѣ онъ загладилъ въ Римѣ равнозначно дѣятельностью въ пользу православія. Онъ умеръ въ 366 году 23 или 24 сентября (Четь-Минеи. Мѣсяц. Вост. А. Сергія т. 2-й, замѣт. стр. 259).

СВ. ОСПИ ИСПОВѢДНИКА, ЕП. КОРДУВІЙСКАГО.

Св. Осія родился около 260 года въ Испаніи, въ городѣ Кордовѣ; въ конце 3-го вѣка онъ вступилъ на кордунійскій епископскій престолъ, который занималъ болѣе 60 лѣтъ. Онъ былъ весьма близокъ къ Константину Великому и былъ однимъ изъ приближенныхъ его советниковъ. Посланный въ Александрию для подавленія распространявшагося тамъ аріанства и не успѣвши въ этомъ дѣлѣ, онъ склонилъ императора къ созванію первого вселенскаго собора въ Никѣ. Хотя на этомъ соборѣ онъ и не былъ предсѣдателемъ и, можетъ быть, папскимъ намѣстникомъ, однако подписался первымъ подъ опредѣленіями этого собора по особенному благоволенію къ нему императора. Затѣмъ онъ предсѣдательствовалъ на соборѣ Сардикійскомъ въ 347 году. Послѣ того онъ мирно жилъ въ своей епархіи. Когда же узналъ о вторичномъ осужденіи Аѳанасія при Констанціи, то сдѣлался однимъ изъ горячихъ его защитниковъ. Императоръ потребовалъ шестидесятилѣтняго епископа и столѣтняго старца къ себѣ на лице въ Миланѣ; но, пораженный
впечатлённым, произведенным на него епископом, отпустил домой. Когда же вследствие письма к нему императора объ Афанасию он послал ему письменный ответ в пользу Афанасия, то император заточил его в Сирмию в 355 году. Здѣсь он угрозами, темницей и насилиями был принужден подписать арианское исповѣданіе второго Сирмийскаго собора 357 года. По возвращеніи послѣ того в Кордову, онъ скончался въ 359 году, предъ смертію снова предавъ арианство анаѳемѣ (Прологъ. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія т. 2-й, замѣт. стр. 259—260).

ПРЕП. КУКШІ ЦВѢЩЕЧНОМУЧ. И ПИМЕНА ПОСТНИКА ПѢЧЕРСКИХЪ.

Священномученикъ Кукша былъ одинъ изъ многовѣчныхъ Печерской обители, всѣмъ известный и уважаемый за свою ревность къ православной церкви. Онъ былъ просвѣтителемъ и проповѣдникомъ Евангелия среди вятичей, повраченныхъ тьмой невѣрия, и многихъ изъ нихъ сподобилъ таинства крещенія. Во время своей проповѣди онъ творилъ многія знаменія и чудеса, которыя привлекали къ нему грубыхъ язычниковъ, изумлявшихся чудной его силѣ: св. Кукша непроспѣлъ дождь съ неба во время засухи, изсушилъ воду озера, затоплявшаго нивы и, сокрушая идолы, изгонялъ бѣсовъ, сотворилъ онъ многія другія чудеса. Наконецъ, много потерпѣлъ истязаній отъ невѣрныхъ, преподобный Кукша былъ убить съ ученикомъ своимъ Никономъ. Въ конце 11-го и въ началѣ 12-го вѣка поселенія вятичей—Мценскъ, Брянскъ, Козельскъ держались еще язычества; здѣсь-то и проповѣдывалъ пр. Кукша съ своимъ ученикомъ, здѣсь же онъ
и окончилъ мученически свою жизнь въ 1113 году. Языческое имя Кукши и самое званіе проповѣдника вятчей даютъ право заключать, что пр. Кукша самъ былъ урожденецъ страны вятчей.

Въ одинъ день съ преподобнымъ Кукшею и Никономъ скончался и пр. Пимень постникъ, прославленный такъ потому, что велъ весьма суровую постническую жизнь. Онъ былъ сподобленъ отъ Бога благодатнаго дара исцѣленій и чудной прозорливости: онъ многихъ исцѣлялъ, многимъ пророчествовалъ. Даже свою собственную кончину онъ предузналъ за два года, а также прорѣзъ и мученическую кончину блаженного Кукши на далекомъ разстояніи отъ обители Печерской. Ставъ однажды среди церкви, Пименъ громко сказалъ: „брать нашъ Кукша убитъ нынѣ на разсвѣтѣ отъ невѣрныхъ“. Сказанъ это, онъ и самъ скончался; это было въ одинъ и тотъ же день и часъ съ смертю пр. Кукши. Мощи преп. Кукши и Пимена почидаютъ въ Антониевой пещерѣ (Печер. патерикъ).

Время жизни пр. Саввы непоказано, непоказано также и мѣсто жизни его—Венефаль.—Муч. Анонса за исповѣданіе Христа была брошена въ колодезь; время и мѣсто кончины ея непоказаны; въ отличіе отъ другихъ она называется новою. (Мѣсяцъ, Вост. А. Сергія, т. 2-й, стр. 225).

Икона мучен. Фанурія, славнаго въ Критѣ и Родосѣ, обрѣтена около 1500 года (Мѣсяцъ, Вост. А. Сергія т. 2-й, стр. 225).
Пр. Моисея Муриня. Св. Анны, дщери Фануилова. Пр.
Саввы церковского или крыпецкого.

(Муч. Диомида и Даврентия. Праведного цари Евсевии. Тридцати шрелъ муч. изъ Ираклии. Памятъ свв. печеносныхъ угодниковъ, пьющающихъ въ дальней пещерн (пр. Теодосия): Моисея чудотворца, Даврентия затворника, Нарциса схимника, Пафнutyя затворника, Мартирія диакона, Теодора князя Острожскаго, Левпосія затворника, Діонасія затворника, Теофіла, еп. новгородскаго, Зиновія постника, Григорія чудотворца, Платія врача и црьлевника, Лукіана священномученика, Іосифа многобольшеннаго, Павла послѣдніаго, Сисоя схимника, Нестора непимежнаго, Памяти затворника, Теодора закончленавого, Софронія затворника, Никанорія іеромонаха затворника, Анатолія затворника, Альона затворника, Мардарія затворника, Піора затворника, Мартирія затворника, Руфи затворника; въ церкви Благовѣщенія въ пнгѣ же пещеряхъ: пр. Веніамина, пр. Евфросинія игуменія полонки, пр. Массіана затворника, Арсенія прудоллюбивого, Ефімія схимника, Тима воина, Ахиллы диакона, Панси, Меркурія постника; въ церкви пр. Теодосія: Макарія диакона, Паисія постника, Леонія каноніръ печенскаго, Геронта каноніръ печенскаго, Захарія постника, Силуана схимника, Агафона чудотворца, Ипатіи архимандрита печен-
Пр. Моисея Мурина.

Въ четвергтн вѣкъ въ Египтѣ жилъ разбойникъ Моисей, своими злодѣяніями наводившимъ ужасъ на всю страну. Родомъ египтянинъ (муринъ), онъ жилъ въ ранней молодости рабомъ у одного знатнаго человѣка, который выгналъ его изъ своего дома за его дурное поведеніе. Моисей не захотѣлъ добывать себѣ пропитаніе честными трудами, а вступилъ въ шайку разбойниковъ. Выскокий ростъ, необыкновенная тѣсная сила, сжѣстость и неустранимость доставили ему вскорѣ уваженіе разбойниковъ, и онъ сдѣлался ихъ начальникомъ. Не зная ни страха, ни жалости, онъ готовъ былъ на все, что бы отомстить врагу или исполнить задуманное злодѣяніе. Разказываютъ, что однажды онъ захотѣлъ отмстить одному бѣдному пастуху за то, что собаки послѣдняго помѣшали ему въ одномъ дѣлѣ. Узнавъ, что пастухъ носить свое стадо на другой сторонѣ рѣки Нила, Моисей рѣшился убить его. Но Нилъ былъ въ то время въ полномъ разливѣ и имѣлъ въ ширину около 6000 шаговъ. Явная опасность не удержала неукротимо-мститель-
наго Моисея: они разделяли, привязывали свою одежду къ голову, взяли мечъ въ зубы и переплывъ рѣку. Пас-туха они не нашели, потому что тотъ, увидѣвъ его, скрылся; за то они убили лучшихъ его барановъ и, связавъ четверыхъ изъ нихъ, переплывъ съ ними рѣку обратно. Долго онъ злодѣйствовалъ и наводилъ ужасъ на всю окрестную страну. Но Господь, не желающій погибели грѣшника, послалъ ему свѣтлую минуту раскаянія. Сознавъ и почувствуя, какъ онъ грѣшень предъ Богомъ и людьми, Моисей, въ чувствѣ глубокаго раскаянія, бросилъ своихъ товарищей по ужасному ремеслу, со слезами сокрушенія явился въ иноческую обителъ и здѣсь, громко исповѣдуя свои грѣхи, молилъ братію принять его въ число иноковъ. Зная его ужасное прошлое, они долго не сдавались на его просьбы. Но Моисей не отходилъ отъ монашескихъ воротъ и не переставалъ молиться, просить и плакать. Наконецъ, повѣривъ его искреннему раскаянію, настоятель принялъ его въ обитель и наложилъ на него строгое послушаніе. Моисею было тогда около 30-ти лѣтъ. Онъ вполнѣ покорилъ волъ настоятеля. Питаясь только хлѣбомъ и водою, проводя цѣлыми ночи въ молитвѣ, Моисей безропотно и со спокойствіемъ исполнялъ все, что ему приказывали и безпрестанно проливалъ слезы о прежней своей жизни. Спустя нѣкоторое время, настоятель обители дозволилъ ему жить отдѣльно въ отдельной клѣткѣ, въ пустынѣ „Скитъ“. Тутъ однажды на него напали четыре разбойника. Моисей связалъ ихъ, привелъ къ игумену и сказалъ: „вотъ эти четыре разбойника напали на меня; я связалъ ихъ, но не мнѣ ихъ наказывать. Что прикажешьъ съ ними дѣлатъ?“ — „Отпустите ихъ, отвѣчалъ игумень. Намъ не слѣдуетъ убивать ни-
кого". Разбойники были сильно удивлены таким не-
знакомым для них милосердием; а когда узнали, что
связавший их есть знаменитый Моисей, то сами упи-
лились сердцем и раскаялись: они бросили разбой и
вступили в монастырь. Трудны были первые годы пустынной жизни для Моисея. Ему приходилось выдер-
живать сильную внутреннюю борьбу. Часто в нем воз-
никало почти непреодолимое желание оставить пустыню
и возвратиться к прежней свободе и разгулу, к прежне-
ним дзлям. Тогда он со слезами покорялся на колени,
молил Господа не оставить его без благодарной помощи.
"Не унывай—говорил ему один из подвиж-
ников—это еще слёзы твоей греховной жизни". И
Моисей усиливал свои подвиги, стоял целый день
на молитве, но иногда и во сне его мучили воспоми-
нания прежней жизни. Тогда он побеждал сон по-
стоянными трудами и молитвой: он по целым но-
чам молился или обходил келию старцев—подвиж-
ников, носил для них воду из отдаленного монастыря.
После многих тяжких годов испытаний и борьбы,
Господь писал подвижникам более спокойное и святлое
состояние духа. Святая жизнь бывшего разбойника про-
славила его имя. Однажды правитель области прибыл
в ежит нарочито для того, чтобы увидеть обращен-
ного разбойника. Узнав об этом, Моисей оставил
свою келлию, чтобы скрыться, и встретил правителя,
который спросил его: "где келлия старца Моисея?"—
"На что тебе его? отвертил Моисей;—онь человек недостойный и глупый". Правитель удивился и, пришедши в церковь, сообщил людям, какой отзыв он слышал о Моисее. Тогда они обратились, потому что все глубоко уважали подвижника.—"Каковь был нынъ, встрети-
вопрос тебя?" — спросили они у правителя. "Высокаго роста, лицемъ черный, въ ветхой одеждѣ" — отвѣчалъ правителъ. — Да это былъ самъ Моисей — сказали пники — онъ избѣгает славы человѣческой и не желаетъ, чтобы его хвалили и превозносили". Между тѣмъ какъ пники скитскіе удивлялись строгой и святой жизни Моисея, онъ самъ продолжалъ хранить глубокое смирение, скорбя о своихъ грѣхахъ и считая себя недостойнымъ милости Божіей. Когда, при рукоположеніи его въ первую степень священства, его облекли въ бѣлую одежду, то архіепископъ сказалъ: "вотъ, Моисей, ты теперь весь сдѣлался бѣль". — "Владыко — отвѣчалъ смирный подвижникъ — снаружи я таковъ, дай Богъ, чтобы былъ такимъ и внутри". — Горячая любовь къ ближнимъ была главною добродѣтелью Моисея: онъ ласково и привѣтливо принималъ приходившихъ къ нему и охотно бесѣдовалъ съ ними о предметахъ душеупотребительныхъ. Самъ храня строжайшей посты, онъ радушно угощалъ посѣщавшихъ его. Однажды въ скитѣ положено было поститься цѣлую недѣлю, т. е. вкушать только сухой хлѣбъ. Въ это время къ Моисею пришли братія изъ Египта. Чтобы угостить ихъ, онъ приготовилъ варево, которое и вкусили вместе съ ними, считая это дѣломъ братской любви христіанской. Нѣкоторые пники, видя, что изъ его келлія выходилъ дымъ, донесли настоятелю, что Моисей нарушилъ заповѣдь. "Когда онъ въ субботу придетъ въ собраніе братьевъ, то обличу его" — сказалъ настоятель. Когда же Моисей вошелъ въ церковь, то настоятель сказалъ ему: "авва Моисей! ты нарушилъ заповѣдь человѣческую, но исполнилъ заповѣдь Божію". Доживъ до семидесяти пяти лѣтъ, Моисей предузналъ время и образъ своей кончины. Однажды онъ сказалъ своимъ ученикамъ:
„бъгите отсюда и скройтесь, потому что нынче варвары нападут на скит“.— „А ты, авва,—сказали ученики, разве не скроешься с нами?“ — „Нет! отвечал Моисей,— я спящих старъ; притомъ на мнѣ должны исполниться слова: взявший мечъ мечемъ погибнетъ (Мате. 26, 52).— „И мы не убежимъ, но умремъ съ тобою“ — отвечали ученики. Однако Моисей убѣдил ихъ наконецъ скрыться. Только семеро учениковъ осталось съ нимъ, желая раздѣлить его участіе. Когда же варвары дѣйствительно сдѣлали нападеніе, то одинъ изъ оставшихся убежалъ и скрылся въ окрестностяхъ. Варвары умертвили преподобнаго Моисея и шестерыхъ его учениковъ. Это было около 400 года (Четырь-Миней).

О сб. Аннѣ пророчицѣ, дочери Фануиловой; срѣтившей Господа въ Иерусалимскомъ храмѣ см. 3-го февраля.

ПР. САВВЫ ПСКОВСКАГО ИЛИ КРЫПЕЦКАГО.

Въ чужихъ странахъ родился и воспитался Савва, такъ что неизвѣстно, кто были его родители и гдѣ онъ по- стриженъ въ иноци. Нѣкоторые полагаютъ, что онъ пришелъ въ Псковъ изъ Сербии, другіе же, что—съ Аѳонской горы. Сперва преподобный поселился въ обители Рождества Богородицы, называемой Сяная гора, за три версты отъ Пскова, гдѣ былъ съ любовью принятъ игуменомъ и братіею. Но спустя немного времени, онъ перешелъ въ болѣе уединенное мѣсто—на рѣку Толву—въ лавру пр. Евфросина, который съ радостью принялъ Савву, потому что провидѣлъ въ немъ избранный сосудъ Господа. Здѣсь Савва тщательно исполнилъ всѣ поручаемья ему монастырскія службы и никогда не отступалъ ни отъ правила церковнаго, ни отъ заповѣдей своего наставника.
Когда у него явилось желание послужить Богу въ безмолвіи пустынномъ, онъ, припавши къ стопамъ преп. Евфросина, открылъ ему это свое тайное желаніе. Настоятель, зная духовную крѣпость св. Саввы, благословил его вести отшельническую жизнь и сказал: „иди съ миромъ, чадо—избраникъ Христовъ; Богъ да будетъ съ тобою и Пречистая Богородица да сохранить тебя отъ всѣхъ сѣтей діавольскихъ. Слѣдуй жизни святыхъ великихъ отцевъ, идя ихъ путемъ и всегда имѣй на своихъ устахъ молитву, а также въ бдѣніи, посты и самовольной нищетѣ поучайся следовать стопамъ нашего Спасителя!“

Недалеко однако отшель пр. Савва отъ монастыря пр. Евфросина: онъ поселился за 15 верстъ отъ Толвы, въ Крыпецкой пустынѣ, бывшей тогда почти непроходимою. Здѣсь онъ жилъ одинъ на большомъ холмѣ, при небольшемъ озерѣ; вокругъ были лѣсъ и мхи, гдѣ жили только медведи и другие дикие звѣри. Пищею для отшельника были только хлѣбъ и вода, но и этого онъ вкушалъ по немногоу и то къ вечеру, въ среду же и пятницу вовсе ничего не вкушать. Въ теченіи дня преподобный не оставался праздными: онъ воздѣлывалъ землю, чтобы питаться трудами рукъ своихъ. Онъ терпѣлъ много нападеній отъ нечистыхъ духовъ, которые старались изгнать его страшными привидѣніями, по преподобный силою молитвы и крѣстнаго знаменія побѣждалъ ихъ. Спустя нѣсколько лѣтъ отшельнической жизни пр. Саввы, слава о немъ распространилась по окрестностямъ: одни восхваляли его высокое смиреніе, кроткій нравъ и трудолюбивый подвигъ, другихъ поражала сладость его ученія. Привлекаемые такою молвою о святой жизни пр. Саввы, къ нему стали собираться изъ Пскова и окрестныхъ
мьстъ ревнители пустынной жизни; всѣхъ съ любовью принималъ преподобный, какъ достойный ученикъ учителя своего Христа. Ученики упросили его устроить обитель; онъ построилъ храмъ въ честь св. Иоанна Богослова, и этимъ было положено начало Крыпецкой обители, по настоятельства надъ обителью пр. Савва не принялъ, а поручилъ управлять ею Кассиану. По высокой жизни основателя обитель скоро получила известность, и ее стали многие посѣщать. Князья, посадники, бояре и благожелательные люди города Пскова стали приходить къ Саввѣ за духовнымъ совѣтомъ, и онъ всѣхъ отпускалъ съ назиданіемъ, поучая ихъ воздерживаться отъ лѣности и неправды, отъ зависти и клеветы. Посѣщавшему его мирили онъ свободно предлагалъ врacciства противъ немощной того времени. Онъ училъ ихъ соблюдать чистоту тѣлесную, напоминая о судѣ апостольскомъ противъ сквернителей тѣла. Вельможамъ и сudderѣмъ онъ внушалъ производить справедливый судъ и не обижать бѣдныхъ. Богатыхъ увещевалъ подавать милосрѣдіе, напоминая сказанное въ писаніи, что домъ милостивыхъ не оскудѣетъ. Вообще всѣмъ онъ напоминалъ уклоняться отъ ссоръ и вражды, вредныхъ и для земнаго счастія, — а лучше сохранять любовь и миръ и покрываю ошибки другихъ исповѣданіемъ, чтобы и насъ проявили. Такъ пр. Савва устроилъ спасеніе многихъ душъ, и нѣкоторые изъ приходившихъ къ нему не хотѣли болѣе возвращаться въ миръ, но принимали отъ него постриженіе и оставались въ монастырѣ иноками. Управляяшій Псковою князь Ярославъ Васильевичъ Оболенскій особенно часто посѣщалъ обитель пр. Саввы и благотворилъ ей: онъ еженедѣльно приѣзжалъ въ монастырь ко всенощному бдѣнію, чтобы потомъ насладиться духовною бесѣдою старца. Однажды онъ прибли-
жался къ обители вмѣстѣ съ больною супругою. Савва послалъ сказать ему: „старец, грѣшный Савва, говорить тебѣ, князь, не вступай въ обитель съ княгинею; у насъ здѣсь такое правило—женщины не должны входить въ обитель. Если нарушшь отеческую заповѣдь, княгиня твоя не получитъ отъ Бога исцѣленія въ своей болѣзни“.
Смиренно повиновался князь и одинъ пришелъ въ монастырь просить прощенія у старца въ своей винѣ. Савва, разрѣшилъ князя отъ невольнаго грѣха, вышелъ съ братіею за ворота обители; тамъ былъ совершенъ молебень, послѣ котораго княгиня у ногъ преподобнаго просила его молитвъ. Освящая ее крестнымъ знаменіемъ, онъ сказалъ: „во имя Отца и Сына и св. Духа, молитвами св. Иоанна Богослова, будь здрава и къ тому не согрѣшай“; княгиня получила исцѣленіе отъ своей болѣзни. Въ благодарность за исцѣленіе своей супруги, князь приказалъ построить длинный мостъ на 1400 саженей длины черезъ мхи и болота къ обители Саввы. Этотъ мостъ и донынѣ называется прославовыми. Сверхъ того, по убѣжденію доброго князя, Пековъ выдалъ въ 1487 году грамату на землю для обители. Прен. Савва устроилъ въ своей обители общежитіе, не дозволяя никому ничего называть своимъ. Самъ преподобный ничего не имѣлъ даже и тогда, когда въ обитель Саввы собиралось довольно братій и довольно средствъ; въ келліи его не было ничего, кромѣ двухъ нконъ, мантии и рогожки, на которой онъ ложился для отдыха. Той же нищетѣ онъ обучалъ и братію. „Кто любить мѣръ сей, въ томъ нѣть любви Отчей“, говорилъ онъ словами писанія. Онъ завѣщивалъ своимъ нюкамъ воздѣлывать землю своими руками, что сохранялось прежде и сохраняется донынѣ въ его обители. Въ другое время онъ
говорил брати: „къ чему называемъ мы древнихъ подвижниковъ отцами своими, когда не живемъ ихъ жизнью, какъ слѣдуетъ дѣтямъ. Они—бездомные, нищіе проводили время въ вертепахъ, въ пустыняхъ и для Господа со всюю твердостью покоряли свою плоть духу, не зная покоя ни днемъ, ни ночью“. „Возлюбимъ, дѣти, благо Господа—говорил онъ еще;—не звуками только и одеждою будемъ показывать нашу любовь къ Нему, а дѣлами: любовию другъ къ другу, слезами, постомъ, всякихъ воздержаніемъ, какъ совершали это древнѣе отцы“.

Проведя многіе годы въ строгомъ житіи, пр. Савва достигъ мѣстной старости и наконецъ впалъ въ тяжкую болѣзнь. Чувствуя скорую свою кончину, онъ призвалъ всю братію и въ послѣдній разъ заповѣдалъ свято соблюдать инокескѣ обѣты. Свою обитель онъ поручилъ игумену Кассіану, старцу Евфимію и диакону Герасиму, съ которыми долго подвизался. Пріобщившиесь 28-го августа 1495 года св. Таннъ, онъ въ мирѣ екончался. Съ великимъ плачемъ погребли его ученики по правую сторону созданной имъ церкви Иоанна Богослова.

Прошло уже 60 лѣтъ постѣ преставленія пр. Саввы, когда игумену Текстику пришло на мысль соорудить каменную церковь во имя св. Иоанна Богослова на мѣстѣ деревянной, надъ гробницей же преподобнаго поставить придѣлъ во имя святителя сербскаго Саввы, имя котораго носилъ основатель обители. Игуменъ сообщилъ свое намѣреніе братии, и съ общаго согласія всѣ усердно приступили къ дѣлу; разобрали церковь и ветхую гробницу преподобнаго и начали копать рвы для основанія каменной церкви, въ которыхъ нашли много человѣческихъ костей, но ничего не нашли въ самой гробницѣ, и много скорбѣли объ этомъ. Это было въ 1557 году, на самый
праздник великомученика Георгия. В этот день по-стиженинику обители, пресвитеру Исаиа, послѣ трапезы легъ отдохнуть в своей келліи, во снѣ ему представили: слѣдующее: три черноризца-Патермуей, Даниилъ и Власій ходятъ съ заступами по монастырю и, раскашавая гробы, всюду ищутъ мощей начальника обители. Не далеко от того мѣста, гдѣ была старая гробница, они нашли ближе къ церкви дубовый гробъ и въ немъ мощи; но, не узнавъ въ нихъ мощей преподобнаго, опять закрыли гробъ. Тогда самъ собою гробъ открылся, и изъ него раскашававшись услыхалъ голосъ: „братья, кого ищете?“ Иноки испугались и отъ ужаса едва могли отвѣтить: „намъ отца Савву, строителя этой обители“. Тогда, восставъ изъ гроба, сѣлъ на немъ старецъ высокаго роста, съ брадою сѣдой какъ снѣгъ, кругло, густою и не очень долгою, и сказалъ: „я есмь многопрѣтный старецъ Савва, начальникъ этой обители, который претерпѣлъ много напастей на этомъ мѣстѣ отъ бѣсовъ и злыхъ людей; нынѣ же пришло время, такъ угодно Господу, быть извѣстными моимъ мочамъ“. Спящему иноку продолжалось видѣніе, будто самъ игуменъ Тихонъ съ братіею пришли принять благословеніе святаго, и Савва, благословляя ихъ, далъ имъ три ягоды, говоря: „возмите плоды моихъ духовныхъ трудовъ на посвященіе этому мѣсту. Отнынѣ будетъ вамъ известно, братія, что не оскудѣетъ обитель эта, но исполнена будетъ духовныхъ и тѣлесныхъ благъ, потому что я постоянно молю о ней Господа, Пречистую Его Матерь и св. евангелиста Иоанна“. Сказалъ это, преп. Савва опять благословилъ всю братію и возлегъ въ гробъ. Видѣніе кончилось; инокъ Исаиа проснулся отъ такого чуднаго видѣнія и послѣдній разсказалъ о немъ игумену, который пришелъ на мѣсто, ука-
занное во снѣ пресвятотеру Исаи. Раскопавъ землю, нашли большой дубовый гробъ; доски его полустѣли, кромѣ нижней, на которой покопались мощи пр. Саввы въ со вершеннѣй неглѣни. Священные останки переложили въ новую раку, обломки же старой раздавали благоговѣйнымъ покоиникамъ для исцѣленія отъ болѣзней.
Изъ загробныхъ чудесъ пр. Саввы известны многие замѣчательные случаи. Пришли однажды ночью разбойники къ обители съ намѣреніемъ ее ограбить. Начальникъ ихъ, оставивъ не вдалекѣ свою дружину, прибылъ къ воротамъ и увидѣлъ множество невѣдомыхъ ему людей, ходившихъ по монастырю съ фонарями. Со стра хомъ онъ носился объявить о томъ дружинѣ, которая бросилась бѣжать; разбойникамъ казалось, что за ними гонится много народа и впереди всѣхъ старецъ, украшенный юдами съ жезломъ въ рукахъ, который грозилъ разбойникамъ, какъ держали они насть на мо настырь. На другой день нѣкоторые изъ числа разбой никовъ пришли въ обитель и спрашивали: "кто были вооруженные люди, ходившее ночью съ фонарями по мо настырю?" Они изумились, услышавъ, что никого не было, и пришли покаяться въ своей винѣ игумену, началь никъ же ихъ постригся въ монашество и остался жить въ обители. Старецъ Патермуой, просфорникъ обители, стра далъ долгое время лихорадкою и совершенно изнемогъ отъ болѣзни. Усердно онъ молилъ преподобнаго о помощи, выставляя то, что уже 25 лѣтъ трудился въ обители. Во снѣ являлся ему преподобный и говорилъ: "зачѣмъ ты тревожишь меня?" Потомъ, взявъ его за голову, гово рить: "во имя Отца и Сына и св. Духа будь здоровъ и спасай свою душу". Больной исцѣлился. Служитель монастырскій, Иванъ Дойч, сильно страдалъ отъ горячки.
Однажды он услышал голос, внушивший ему пойти к гробу преподобного Саввы; когда он пришел и, пришед, к священнику, призвал имя святого, предстал на яму высокий ростом старец, с широкою седою бородою и, взявъ больного за голову, крестообразно по тряся ее и сказалъ: „Иоаннъ! будь здоровъ; служи же въ моей обители върно и не грѣши болѣе, чтобы не случилось съ тобой большей бѣды“. Больному казалось отъ жестокой боли, что вся кожа сюшла съ него отъ головы до ногъ, но это послѣдняя боль была знаменіемъ исцѣленія: онъ выздоровѣлъ. Когда, въ царствованіе царя Иоанна Васильевича, польский король подступилъ съ сильнымъ войскомъ къ Пекову, изъ Крыпецкой обители всѣ иноки бѣжали въ укрѣпленный городъ. Въ обители остался только одинъ изъ братіи, по имени Иоаннъ; онъ разсказывалъ, что литовцы много разъ подходили къ обители и хотѣли зажечь келліи и церковь, но, по молитвѣ чудотворца, не могли. Пришли однажды три ротмистра съ полками, чтобы окончательно разорить монастырь, но имъ было страшное видѣніе: они увидѣли вооруженнаго воинъ, идущаго съ востока прямо къ церкви Иоанна Богослова, изъ которой вышелъ ему на встрѣчу другой воинъ, тоже вооруженный, — оба эти воина пошли къ гробницѣ преп. Саввы, откуда явился третій ратникъ съ оружіемъ. Потомъ стали отовсюду выходить изъ келлій, изъ гробницъ вооруженные воины, такъ что ими наполнился весь монастырский дворъ. Съ ужасомъ смотрѣли литовцы сквозь святня ворота на это чудное явленіе и въ страхѣ разсѣялись по окрестнымъ лѣсамъ и болотамъ. Только на третій день могли они разными путями собраться въ свой станъ и повѣдали королю, что большое войско московское стоитъ въ обители Кры-
пецкой. Напрасно однако допытывали плёныхъ о войскѣ; всѣ единодушно свидѣтельствовали, что въ обители нѣть ни одного ратника. Король, пораженный чудомъ, за- претилъ своимъ воинамъ приближаться къ обители и наносить ей малѣйшій вредъ; такъ какъ понялъ, что кто-либо изъ угодниковъ Вожжихъ ограждаетъ монастырь своимъ присутствіемъ. Отпущенные на свободу плѣнники пришли въ Псковъ и разказали о чудномъ событии. Тогда игуменъ съ братіею возвратились въ обитель и увидѣлъ ее совершенно цѣлою, воспѣли благодарственный молебень Господу, Богоматери, св. Іоанну Вогослову и пр. Саввѣ, чудно сохранившему свое жительство. (Прологъ. Ист. слов. о свв. стр. 237. Русс. свв. Филарета, арх. черн. Жит. свв. Муравьевъ).

Мучч. Діомидъ и Лаврецтій были умерщвлены стрѣлами (Мѣсяцъ. Вост. А. Сергія. т. 2-й, стр. 226).

ПАМЯТЬ СВВ. ПЕЧЕРСКИХЪ УГОДНИКОВЪ, ПО- ЧИВАЮЩИХЪ ВЪ ДАЛЬНЕЙ ПЕЩЕРѢ — ПР. ОЕОСІЯ.

Въ 28-й день августа Киов-печатская Лавра совер- шаетъ память всѣхъ подвижниковъ, нетѣнно почитав- щихъ въ пещерѣ Оєодосіевой. Всѣхъ преподобныхъ, почитающихъ здѣсь, 45: изъ нихъ видимо почитаютъ 32 и въ затворѣ 13. Соборъ ихъ празднуется 28 августа, и кромѣ того во 2-ю недѣлю великаго поста, вмѣстѣ съ соборомъ преподобныхъ отецъ Антоніевой, или близней пещеры. Преподобнымъ, почитающимъ въ Оєодосіевой пещерѣ, положена служба всѣхъ вообще вмѣстѣ 28 августа, тогда какъ почитающіе въ Антоніевой пещерѣ имѣютъ особые дни службы имъ. Здѣсь будутъ излагаться житія
или черты изъ жизни только тѣхъ святыхъ, свѣдѣнія о которыхъ сохранились.

Преп. МОИСѢЙ чудотворецъ, желая представить Богу свое тѣло чистымъ, старался умерщвлять его разными способами; напр. носить на головѣ тѣлъ желѣзный поясъ и желѣзный крестъ, который устроилъ себѣ самъ; за такие подвиги и труды удостоился дара чудотвореній. Кальпо-фойскій писалъ: „преподобные двое, во св. Духѣ братія, Мартирий и Моисей, положены въ одномъ гробѣ, цѣлыя въ святыхъ тѣлахъ своихъ“. Нынѣ они покоятся отдѣльно.


Преп. МАРТИРИЙ диаконъ, по древнему извѣстію, за великую чистоту и постническіе подвиги удостоенъ быть диаконствомъ и дара чудесъ. Многіе обращались къ нему за помощью въ своихъ нуждахъ еще при жизни, и всѣ, за кого онъ молился предъ Богомъ, стоя на амвонѣ, получали просимое: или здоровье, или благую мысль. Онъ былъ страшенъ бѣсамъ и издали прогонялъ ихъ молитвою; постѣ долгихъ подвиговъ и трудовъ переселился въ Богу.

Преп. ІЕГОДОРЪ князь Острожскій, отдаленый потомокъ Владимирова святаго, усердно строилъ и украшалъ православные храмы на Волыни въ то время, когда папизмъ старался разрушать ихъ. Ревностный сынъ православной церкви, князь Іеодоръ былъ мужественнымъ защитникомъ православныхъ противъ насильій папизма. Когда
Ягелло, отступник от православия, для жены своей Ядвиги стала тъснить св. вѣру и права русскихъ, князь Теодоръ, по словамъ современного польскаго историка, "самый храбрый изъ всѣхъ князей Литвы и России и самый опытный въ военномъ дѣлѣ", принявъ сторону низверженного защитника православныхъ Свидригайла, въ 1432 году нѣсколько разъ разбивалъ поляковъ, взялъ Смотричъ и евва не уничтожилъ польскую армию. Побѣда его выпустила Ягелла оградить законъ свободу православія, сравнить русское дворянство съ польскимъ и остаться безъ исполненія замыслы, непріязненные православію. Когда же Ягелло пережилъ въ отношеніяхъ своихъ къ православію, князь Теодоръ примирился съ Польшею и въ 1435 году, освободясь изъ рукъ жестокаго Свидригайла, возымѣвшаго къ нему недовѣріе, осипанъ былъ милостынями Польши. Въ послѣдній разъ мы встрѣчаемъ въ исторіи имя князя Теодора въ 1438 году, когда онъ участвовалъ въ жаркой битвѣ съ татарами, въ которой, по словамъ современника, "палъ цвѣть русскаго дворянства". Вѣроятно, вскорѣ послѣ этого онъ вступилъ въ Киево-печерскій монастырь и съ принятіемъ инческаго чина принялъ вмѣсто мірскаго имени новое имя — Теодосія и смѣнилъ княжескую мантию на инческое вретище. По древнему печерскому известію, онъ, оставивши прелест міра сего и княжескую славу, взялъ на себя святое инчество, крѣпко подвигался для своего спасенія до самой смерти". Неизвѣстно положительно, былъ ли преп. Теодоръ посвященъ въ санѣ іеромонаха или же скончался въ санѣ простаго инока. На обыкновенныхъ лаврскихъ иконахъ, известныхъ подъ именемъ "собора святыхъ угодниковъ печерскихъ", преп. Теодоръ изображается въ одеждѣ простаго монаха: въ мантии и подряснику, опоя-
сапоном кушаком, съ княжескою короною у ногъ. Подлинник изображаетъ его такъ: „преп. Теодоръ, князь Острожский, надседь; брада на конецъ косами, власъ съ ушей; на плечахъ клобукъ черный; риза преподобниче- ская; руки на крестъ держитъ у сердца“. Точно также безъ всякихъ признаковъ священства изображается преп. Теодоръ и на иконѣ, стоящей надъ его мощами. Между тѣмъ въ Пятиницкой церкви въ городѣ Острогѣ есть старинный образъ преп. Теодора въ рость, находившійся нѣкогда, какъ говорить предание, въ бывшей острожской семинарской Преображенской церкви. На этой иконѣ преп. Теодоръ изображенъ въ мантии, съ книгой въ руку и въ епитрахили. Въ такомъ же видѣ изображается онъ и въ церкви Кирилло-Меѳодіевскаго Острожскаго братства. Значитъ, на Волыни издревле было предание о посвя- щеніи преп. Теодора въ санѣ священства. Преп. Теодоръ скончался, вѣроятно, 11-го августа, потому что въ этотъ день издревле особо совершается его память въ Києво-печенерской лаврѣ.

Преп. ДІОНІСІЙ затворникъ, по прозванію Щепа, іеро- монахъ и блюститель пещеръ. При немъ въ 1463 году, въ княженіе благочестиваго киевскаго князя Святослава Александровича, при митрополитѣ Іонѣ и архимандритѣ пещерскомъ Николаѣ, было слѣдующее событие въ пещерѣ Антоніевой. Въ день святой Пасхи, во время пасхаль- ной утрени, когда преп. Діонисій со крестомъ обходилъ пещеру, чтобы покадить святыхъ мощи усопшихъ подвиж- никовъ и, придя въ пещеру, въ избыткѣ духовной радости и любви къ нимъ, воскликнуть: „святые отцы и братья! сьверння есть великолѣнный день: Христосъ Воскресе!“ въ тоже мгновеніе ему отвѣчалъ отъ всѣхъ святыхъ го- лосъ, какъ громъ: „воистину воскресе!“ послѣ этого со-
бытия преподобный Дийнисий заключился въ затворь, гдѣ и скончался.

Св. ΘΕΟΦΙΛЪ, епископъ новгородскій, послѣдній владыка вольнаго Новгорода. Начало своей иноческой жизни онъ проводилъ въ Отсюкской обители и при святителѣ Іонѣ былъ проподякономъ и ризничимъ архіерейской кафедры. По смерти святителя Іоны Θеофилъ жребіемъ былъ избранъ въ архіепископа новгородскаго. Но монахъ Пименъ, бывшій ключникомъ и умѣній обогащалъся на счетъ архіепископской казны, сильно домогался той же власти. Онъ присталъ къ партии недовольныхъ великимъ княземъ и объявилъ своимъ друзьямъ: „поплите меня въ Кіевъ, я согласенъ принять рукоположеніе отъ Григорія“. Но его прописки не удалось: онъ былъ уличень въ расхищеніи архіепископской казны, его обобрали и выгнали изъ города. Послѣ этого послѣди въ Москву къ митрополиту просьбу о дозволеніи явиться Θеофилу для посвященія во епископа. Между тѣмъ въ это же время начались сильныя волненія въ Новгородѣ противъ величаго князя; нѣкоторые изъ мятежниковъ хотѣли отдать Новгородъ подъ покровительство Польши и, измѣнивъ государю Московскому, готовы были поколебать въ руку своихъ праотцевъ. Напрасно преподобный Θеофилъ уговоривалъ безпокойныхъ искателей суеты опомниться: Новгородъ, по требованію людей своекорыстныхъ, вступилъ въ договоръ съ королемъ польскимъ; Θеофилъ останавливалъ буйныхъ и говорилъ имъ: „или не измѣните православію, или я не буду настыремъ отступниковъ,—иду назадъ въ емпременную келлію, откуда вы извлекли меня на позорище мятежа“. Но его удержали въ домѣ епископа и заставили принять участіе въ договорѣ. Свою наслѣдственную измѣну Θеофилъ загладилъ по крайней мѣрѣ.
тъмь, что настоять въ договорѣ, чтобы православная вѣра оставалась неприкосновенною въ новгородскихъ владѣніяхъ и отнюдь не было бы здѣсь костеловъ; о самомъ посвященіи архіепископа было сказано, что онъ будетъ посвящаться тамъ, гдѣ угодно Новгороду. Митрополить московскій Филиппъ, благодаря связямъ съ Теофиломъ, не разъ посылалъ письменныя увѣщанія Новгороду—разорвать связь съ королемъ польскимъ. Но ослѣпленный народъ не вникалъ словамъ пастыря: Новгородъ рѣшился на войну съ великимъ княземъ. Война началась къ несчастью не удачная для Новгорода, потому что новгородцы всѣколько разъ были разбиваемы; наконецъ Шелонская битва (14 июля 1471 г.), въ которой полкъ архіепископа, по его наставлению, не принималъ участія, рѣшила участь новгородцевъ: князь разбиль ихъ окончательно. Теофилъ заставилъ новгородцевъ просить милости у православнаго Государя и при его посредствѣ былъ заключень договоръ съ великимъ княземъ Московскимъ. Все это дѣлалъ Теофилъ, не будучи еще посвященъ въ санъ архіепископа; наконецъ въ декабрѣ его посвятили въ архіепископа въ Москвѣ, и онъ выпросилъ у великаго князя свободу 30 знаменитыхъ гражданамъ, захваченныхъ въ пленъ. Послѣ посвященія архіепископъ мирно занимался церковными дѣлами и посвящалъ Псковъ для обыкновенныхъ судныхъ дѣлъ. Въ 1475 году Иоанну донесли на неправосудіе новгородскихъ сановниковъ; обвиненіе, къ несчастью Новгорода, было справедливо; архіепископъ два раза являлся къ великому князю съ ходатайствомъ о милосердіи къ виновнымъ. Иоаннъ 3-й оказалъ нѣкоторое снисхожденіе. Но въ 1477 году снова всѣхъ увлекли смуты; Иоаннъ при такихъ смутахъ потребовалъ отъ Новгорода, чтобы онъ отказался отъ всѣхъ древ-
ихъ своихъ правъ. Блаженный Теофиль много употреби- 
билъ трудовъ на то, чтобы, какъ великий князь смягчилъ 
свои суровья требованія, такъ и Новгородъ не былъ сли- 
комъ настойчивъ на свои отжившія права; не разъ архі- 
епископъ являлся къ великому князю съ просьбами за 
Новгородъ. Иоаннъ сдѣлалъ кое-какія уступки, но неваж- 
нія. Послѣ этого Новгородъ снова отважился вступить 
въ сношенія съ польскимъ королемъ, и Теофиль по званію 
архіепископа новгородскаго вовлечь былъ въ это дѣло. 
Тогда Иоаннъ 3-й вошелъ въ Новгородъ съ войскомъ, и 
въ чѣмъ навсегда умоляло. Новгородская каѳедра лишена была 
многихъ сель и имуществъ, собранныхъ вѣками; затѣмъ 
Теофила заставили отказаться граматою отъ управлѣнія 
епархіею, отправили въ Москву, где онъ около трехъ лѣтъ 
жилъ въ Чудовомъ монастырѣ, сперва въ тѣсномъ заклю- 
ченік, а потомъ больной. На пещерной доскѣ, закрѣплен- 
ной мозги блаженнаго святителя, было написано слѣдую- 
щее: „когда Теофилъ лежалъ больной въ Чудовомъ мо- 
настырѣ,—явился ему новгородскій епископъ Нифонтъ, 
почивающій въ ближнихъ пещерахъ, и напомнилъ ему 
обѣщанье его поклониться пещерскимъ преподобнымъ. 
Теофилъ отправился въ Киевъ и уже приближался къ 
Диокру, какъ болѣзнъ его усилилась, и онъ получилъ 
откровеніе, что хотя онъ не достигаетъ живымъ до пе- 
щеръ, но тѣло его упокоится въ нихъ, и это исполнится“.

Преп. ЗИНОНЪ, постникъ и трудолюбецъ, благоуго- 
дилъ Богу многими подвигами добрѣдѣтельнаго иноческаго 
житія,—постомъ, молитвами, смирениемъ, послушаніемъ. 
Калюшовскій писалъ: „почивъ послѣ трудовъ своихъ 
благословенный иночъ Зинонъ; въ тѣлѣ цѣлюму лежитъ“.

Преп. ГРИГОРІЙ чудотворецъ отличался подвигомъ воз-
держанія и поста. Пищею ему во всю жизнь служила
невареная трава, а питьем — вода; ночь он проводил в молитве. За такие подвиги он сподобился от Бога дара чудотворения: всё недужные, вкушая съ водою траву, которую он шилал, получали исцеление.

Преп. ИПАТИЙ, врач и целебник, весь день непрестанно трудился на послушании монастырском, а ночи стоял на молитве, очень рѣдко ложась для малаго успокоения; вкушалъ только хлѣбъ и воду — и то въ маломъ количествѣ. Служа святымъ отцамъ во время ихъ болѣзнѣ, онъ самъ получилъ отъ Бога такой даръ, что прикосновенiemъ руки исцѣлялъ больныхъ; и нынѣ, кто въ болѣзни притекаетъ къ мощамъ его, получаетъ исцѣленіе.

Св. ЛУКІАНЪ пресвитерь, благочестиво поживъ въ священствѣ и иночествѣ, потерялъ мученическую смерть, при паневстіи Батыя въ 1239 году.

Преп. ІОСИФЪ многоболѣзненный, находясь много лѣтъ въ болѣзни, обѣщался до смерти служить въ пещерскомъ монастырѣ, если Господь даруетъ ему здравіе. Господь услышалъ его молитву: онъ выздоровѣлъ; поступивъ въ монастырѣ, онъ до смерти усердно подвизался, угощалъ Господу Богу постомъ и молитвою и служа братіи съ смиреннымъ послушаніемъ. Правая рука починія его прец. Іосифа остается въ положеніи молящейся: три первые перста соединены вмѣстѣ, два послѣдніе — безымянныій и малий пригнуты къ ладони.

Преп. ПАВЕЛЪ послушный, принявъ на себя иноческий образъ въ пещерскомъ монастырѣ, безропотно выполняя все послушаніе, какое ни назначалъ ему настоятель, и никогда не былъ празднымъ.

Преп. СИСОЙ схимникъ проводилъ свою жизнь въ великихъ постническихъ трудахъ, коимъ удивлялись всѣ его знавшее. Богъ даровалъ ему побѣду надъ страстями и
злыми духами и освятил его Свою благодатию. Задолго до смерти он предвидел и предсказал свою кончину. По рукописным святым, он был канонархистом, — конечно до принятия схимы.

Преп. НЕСТОРЪ, по древнему известию, „не книжный, не тотъ, что написалъ летопись о России, а другой“. Этотъ былъ неученный и рода простаго. Оставилъ свять и мирскія хлопоты, онъ такъ горячо служилъ Господу, что, слушая благочестивыя поученія, никогда не дремалъ; молясь, не думалъ ни о чемъ другомъ, какъ о Богѣ, и о томъ, что говорилъ языкомъ. Онъ виддьлъ при молитвахъ ангеловъ и Самаго Христа и узналъ день своей смерти.

Преп. ПАМВО, по древнему известію, „поиманный на послушаніи монастырскомъ отъ поганъ, много отъ нихъ пострада, не хотячи Христа отвергися“. Нужно полагать, что онъ терпѣлъ страданія за вѣру отъ татаръ-язычниковъ. По всей вѣроятности, это было въ 1240 году, когда иноки, затворившись въ пещерахъ отъ враговъ, были послать Памву за пищею. Какъ ни велика была опасность, Памвъ принялъ на себя дѣло послушанія, но былъ схваченъ татарами, которые подвергли его мукамъ. Освобожденный чудесно отъ смерти, онъ покинулъ въ затворѣ.

Преп. ТЕОДОРЪ молячный, избравъ молчаніе путь въ всѣдѣнцу божественно и средствомъ удержать себя отъ согрѣшенія даже и въ словѣ, угодилъ чрезъ это Господу и получилъ отъ Него даръ чудотворения.

Преп. СОФРОНИЙ затворникъ каждый день прочитывал псалтирь, всегда носилъ власяницу и еще носилъ на тѣлѣ желтый поясъ.

Преп. АММОНЪ затворникъ много странствовалъ въ свою жизнь. По благословенію игумена, путешествовать на святу Аѳонскую гору и въ Иерусалимъ, ревнуя жизнь
великих святых отцев; вернувшись, он жил так же свято, что для многих служил образцем иерусалимского жития.

Преп. МАРДАРИЙ затворник, по рукописным святцам, "нестяжательный", по древней надписи "безселенийый". Съ тѣхъ порь, какъ сталъ монахомъ, онъ старался хранить постъ, молитву и послушание, и приучилъ себя къ полному безкорыстию, такъ что ничего не хотѣлъ держать въ своей келліи, кромѣ одежды, которую носилъ на себѣ.

Преп. ПИОРЪ затворникъ отличался особенно постомъ и трудолюбиемъ. Преп. Руфъ затворникъ, выполняя послушанія, постоянно заботился быть лучшимъ.

Преп. ВЕНТАМИНЪ изъ богатыхъ купцовъ обратился къ иерусалимскимъ подвижникамъ размышленіемъ о словахъ Псалмовъ: "яко неудобъ богатиѣ винду б царствію небесному"; раздавъ все свое богатство, онъ принялъ добровольную нищету и постригся въ монахи. Святая мощи почитаются нелѣпно.

Преп. АРСЕНИЙ трудолюбивый никогда не былъ празднымъ, а всегда—то молился, то исполнялъ монастырское послушаніе; пищи никогда не принималъ прежде захожденія солища.

Преп. ЕВФИМИЙ схимникъ жилъ чисто и безмолвно, подражая добрдѣтелямъ великихъ святыхъ. Кальвовойшииши пеньетъ, что ременнымъ крестомъ преп. Евфимія благословляются приходящие къ нему, и нѣкоторые больные получаютъ исцѣленіе. По древнему извѣстію, онъ съ тѣхъ поръ, какъ облекся въ схиму, ни съ кѣмъ не говорилъ ни слова; пищи вареной никогда не вкушалъ, а только одно сухое зелье.

Преп. ТИТЪ воинъ, будучи на войнѣ, смертельно былъ раненъ въ голову, вслѣдствіе чего оставилъ военную службу.
Немного оправившись от болезни, он пришел в пещерский монастырь и был принят в число иноков; постригнувшись, он усердно подвизался в посте и молитве, вождем с невидимым врагом—дьяволом; усердными молитвами слезами он снискал у Бога такую благодарность, что ему еще при жизни было возвышено обет отпущенний его грехов.

Преп. АХИЛА диаконъ не только никогда не вкушать вкусной пищи, приправленной или варенной, но и суровой еды мало; пищею ему служила просфора, вкушаемая разъ в неделью. При таком постѣ „онъ былъ твердъ въ молитвенныхъ бдѣніяхъ“.

Преп. ПАЙСІЙ и МЕРКУРИИ, живя между собою въ перезеленой братской любви и единомыслии, непрестанно просили Бога о томъ, чтобы Онъ не разлучилъ ихъ другъ съ другомъ ни въ сей жизни, ни въ будущей. И Господь далъ имъ по молитвѣ и вѣрѣ ихъ: на землѣ они жили всегда въ одной келліи и по смерти были положены въ одномъ гробѣ. Нынѣ, незвестно съ какого времени, они почишаютъ въ особыхъ ракахъ другъ противъ друга, по обнявъ сторонами пещерного коридора.

Преп. МАКАРІЙ диаконъ, будучи больнымъ ребенкомъ, обѣщаны быть Богу, если выздоровѣть, и, по выздоровленіи, отданъ быть пещерскімъ отцамъ; обученный въ монастырѣ всему добруму удостоился монашества и диаконства, въ каковомъ санѣ еще усерднѣе служилъ Богу въ постѣ и молитвѣ, такъ что сподобился дара чудесъ.

Преп. ПИМЕНЪ постникъ былъ игуменомъ пещерскаго монастыря съ 1132 года до 1141 года; при немъ подвизались св. князь Николаи Святополкъ, преп. Спиридонъ и Никодимъ.
Онъ имѣлъ отъ Господа ту благодарность, что вкушаль пищу только одинъ разъ въ недѣлю и то весьма мало и никогда не ослабѣвалъ отъ поста и труда въ монастырскихъ послушаніяхъ: днемъ онъ молился въ жертвахъ, послѣдній дрова для братіи, а ночью подвигался въ молитвѣ.

Преп. ЛЕОНТІЙ и ГЕРОНТАІІ канонархіи печенѣскіе, исполнившіе важную должность канонаршескую въ великой церкви печенѣской обители, оба еще въ отрочествѣ постриглись въ иночествѣ и угощали Господу молитвами, воздержаніемъ и ревностнымъ прохожденіемъ своего служенія, уподобляясь въ этихъ подвигахъ совершеннымъ въ духовномъ возрастѣ святаго отца.

Преп. ЗАХАРИЯ постникъ въ иночествѣ не вкушаль ни печеного, ни варенаго, а питался только зернами яроваго хлѣба, употребляя эту пищу въ самомъ маломъ количествѣ, и то по захожденіи солнца; онъ былъ страшенъ бѣгомъ, такъ что одно призываніе его имени отгоняло ихъ.

Преп. СИЛУАНЪ схимникъ, по канону, „ревнитель чистоты и охранитель садовъ“ однажды связалъ воровъ, пришедшихъ воровать плоды. Древнее извѣстіе вотъ что разсказывается объ этомъ: однажды воры пришли красть,—преп. Силуанъ связалъ ихъ молитвою, такъ что они не могли двинуться съ мѣста три дня, а потомъ, доведши ихъ до раскаянія, отпустилъ.

Преп. АГАФОНЪ чудотворецъ за постническую жизнь сподобился такого дара, что на какого больнаго возлагалъ руку, тотъ получалъ исцѣленіе; онъ имѣлъ также и даръ пророчества и знаніе о времени своей смерти.

Преп. ИГНАТИЙ, архимандритъ печенѣскій (съ 1435 года), за свою святую жизнь получилъ отъ Бога даръ чудесъ: своею молитвою онъ исцѣлялъ многихъ больныхъ; кому
давалъ просфору, освященную во время его служения, тотъ получалъ исцеление.

Преп. ЛОНТИНЪ вратарь печенскій имѣлъ, по древнему извѣстію, такой даръ отъ Господа, что зналъ мысли людей, съ какими кто входилъ въ монастырь и съ какими выходилъ; кого видѣлъ съ дурными мыслями, тому напоминалъ, чтобы онъ оставилъ свою злую мысль, грозя ему гнѣвомъ отъ Господа.

Св. ИЛАРИОНЪ, митрополитъ Киевский, по извѣстіямъ преп. Нестора, до своего посвященія въ епископство выполнялъ священническую службу при храмѣ княжескаго села Берестова, гдѣ былъ дворецъ великаго князя и гдѣ, по призыву своего отца, любилъ жить благовѣрный Ярославъ. Въ то время Иларіонъ былъ извѣстенъ какъ „мужъ благій и книжный, еще же и постникъ“. Постриженіе въ иночество онъ принялъ отъ преп. Антонія, вероятно, не задолго до своего святительства. Когда (въ 1049 году) умеръ митрополитъ Теодоръ, то великій князь Ярославъ рѣшилъ возвести благочестиваго и просвѣщенаго Иларіона на каѳедру митрополита всей Руси. Влаженный Иларіонъ былъ поставленъ въ митрополита въ Киевъ соборомъ русскихъ архіепископовъ. Просвѣщенный по древнему правилу, Иларіонъ, по установившемуся обычаю, испрашивалъ и получилъ утвержденіе себѣ въ званіѣ митрополита отъ патріарха. Ко времени управления Иларіона русская церковью относились блистательными церковными событиями. Въ его время начало процвѣтать духовное просвѣщеніе—умножены церковная училища; въ его же время разцвѣтало искреннее благочестіе; къ его же времени относилось устройство церковнаго богослуженія. Достовѣрно неизвѣстно, когда послѣдовала блаженная кончина святителя, но, вероятно, не прежде 1066 года.
По своим писаниям митрополит Иларий оставляет навсегда незабвенные учителем врёмы и благочестия. Его „поучение о законе и благодати“, „похвала Кагану Владимиру“, „посвящение врёмы“ и „наставление о жизни“ — памятники его живого благочестия и глубокого знания врёмы, живого красноречивого и сильного чувства.—Самое замечательное из этих сочинений — „поучение о законе и благодати“.
Ученое о ветхом и новом завете показывает собою, что тогда имели нужду говорить против иудейства. Иларий в своём поучении показывает превосходство благодати Христовой перед законом прежде всего историей Агари и Сарры, потом раскрывает всемирное значение христианства и веяние, временное — Закона Мosisева. „Закон существовал прежде, но не надолго возвысился и прешёл. Врёма христианское, хотя и явилась послѣ, стала болѣе закона и распространялась на множество языковъ. Благодать Христова наполнила всю землю, покрыла ее какъ морская вода. Всѣ, оставивъ ветхое, испортившееся по худобѣ иудеевъ, держатся новаго…
Прежде въ одномъ Иерусалимъ было место для поклоненія Богу; нынѣ же св. Троица славится по всей землѣ и признается поклонение отъ всей твари: малые и великие славятъ Бога“. За тѣмъ излагается основная мысль христианства — соединение божества съ человѣческимъ и обличается слѣпота иудеевъ, не понявшихъ божественного величія въ Иисусѣ Христѣ и ученія пророковъ о Мессиѣ. Наконецъ мысль о всемирномъ значеніи христианства излагается въ приложеніи къ русскому народу, при чемъ показывается, какія высокія благодаія ния пришесо съ собою христианство въ Россію. „Уже не безъ надежды мы, но уповаемъ на жизнь вѣчную, уже не капища строимъ, но созидаемъ церкви Христовы,
не закалаем друг друга въ жертву бьсамь, но Христосъ за насъ закалается и раздробляется въ жертву Богу и Отцу, уже не кровь жертву вкушаемъ и погибаемъ, но вкушаемъ пречистую кровь Христову и спасаемся..... Слѣпыми были, не зная свѣта петинаго и блахдая въ тьмѣ идолопоклонства,— глухи мы были, не слыша спасительного учения, но помиловалъ насъ Богъ и пролилъ на насъ свѣтъ видѣній.......Мы были прежде подобны звѣрямъ и скотамъ, не умѣли различать правой руки отъ лѣвой, привязаны были къ земному и ни мало не заботились о небесномъ, но и къ намъ Господь послалъ заповѣди, которая ведуть къ вѣчной жизни".

О св. АМФИЛОХИІІ, еп. Владиміра вологскаго, лѣтописи говорять намъ только то, что онъ хиротониалъ въ 1105 году и скончался въ 1122 году. Въ одномъ спискѣ святцевъ сказано, что "святой Амфилохий въ пещерѣ преставился".

Игуменъ ТИМОФЕЙ съ 1127 года былъ предшественникомъ Пимена и преемникомъ Прокора. Въ 1130 году онъ обложилъ раку преп. Теодосія серебромъ и золотомъ, на что сувалдскимъ тысячковъ Юрию Симоновичемъ было придано 500 гравенъ серебра и 50 гравенъ золота.

Преп. ДОСИФЕЙ, архимандритъ печенскій, первый пришелъ въ Россію съ св. горы афонской чинъ пѣнія дванадесятнія псалмовъ и написалъ отвѣтъ на предложенные ему вопросы о жизни афонскихъ иноковъ. Незавѣстно, когда принято имъ имя Теодосія,— въ малой ли ехимѣ, или въ великой, только въ назидательномъ повѣствованіи его о жизни афонцевъ по снимкамъ онъ называется то Досифеемъ, то Теодосиемъ.
Преп. АКИНДИНЪ, игуменъ печерскій, съ 1219 г. былъ преемникомъ преп. Досиея — Теодосія. По тѣмъпм Акиндінъ въ 1231 году былъ на посвященіи ростовскаго епископа Кирилы. Влажный Симъ епископъ называешь его “мужемъ святымъ”. О ревности его къ духовной жизни свидѣтельствуетъ то, что онъ приказывалъ благочестивому и наблюдательному Поликарпу описать жизнь печерскихъ подвижниковъ, въ названіе и назиданіе черноризамъ. Поликарпъ, какъ самъ онъ говоритъ, исполнилъ эту волю влажнаго игумена въ “15 годъ его игуменства”, т. е. въ 1234 году.

Въ Едосіевскихъ пещерахъ, въ церкви Рождества Христова находятся еще тридцать муроточніыхъ главъ, неизвѣстныхъ по имени святыхъ. Вотъ что разсказываетъ о нихъ одно уважаемое свѣтское лицо: “въ той части пещеры, которая доступна для всѣхъ богомольцевъ, муроточивыя главы лежать на блюдахъ, прикрытыя особаго устройства колпаками; изъ главъ сочится на эти блюда по каплямъ мура, что-то въ родѣ безцѣтнаго и безвку-сечаго масла на видѣ жиже обыкновеннаго деревяннаго, нѣжно пріятнаго запаха. Однажды при мнѣ былъ такой случай: мой знакомый, докторъ Савенко, не вѣрилъ, чтобы изъ главъ могло истекать мура, и притомъ безцѣрвью, онъ думалъ, что это—продѣлка монаховъ. Поэтому, какъ только ему случилось быть въ Киевѣ, онъ не преминуть сдѣлать относительно этого опытъ, разумѣется, съ разрѣ-шенія монастырскихъ властей. Опытъ состоялъ въ томъ, что Савенко взялъ одну изъ муроточивыхъ главъ, вытеръ ее насухо сукномъ внутри и снаружи, точно также вытеръ и сосудъ, обвязалъ все это протечной бумагой и запечаталъ. Двери комнаты, гдѣ была оставлена глава, тоже запечаталъ
главу,—и въ сосудѣ оказалось муро. (Разсказъ профес-саров О. Г. Солдатова въ „Русской Старинѣ“ 1876 г. іюль). „

СВ. МУЧ. ШУШАНИКИ

Благочестивая Шушаника, *) дочь грузинскаго царя, не попимованныго въ исторіи, вступила въ бракъ съ нечестивымъ Ваксеномъ Питаши, вассальнымъ княземъ царя грузинскаго. Видя нечестіе своего мужа, Шушаника скорбѣла о погибели души его, однако терпѣливо переносила свое несчастіе и имѣла отъ мужа своего трехъ сыновей и одну дочь. Наконецъ Васкенъ дошелъ до того, что безъ всякой достаточной причины отрекся Христа: онъ отправился къ Персидскому шаху—Фирузу (въ то время Грузія находилась въ зависимости отъ Персіи) и, явившись къ нему, объявилъ, что онъ, изъ преданности его величеству, отрекается Христа и принимаетъ религію Персовъ. Изъявленіе такой преданности шахъ принялъ весьма благосклонно, наградилъ Васкена и отпустилъ его обратно въ Грузію. Приближаясь къ предѣламъ своихъ владѣній, Васкенъ послалъ одного изъ рабовъ своихъ предупредить своихъ подданныхъ о своемъ приближеніи, что бы они могли устроить ему почетную встрѣчу.

Посланецъ прибылъ въ Цортагъ и, вошедъ къ царицѣ Шушаникѣ, привѣтствовалъ ее и объявилъ ей о благополучномъ возвращеніи царя Васкена. Царица отвѣчала: „если жива душа его, то да будьте здравы тѣлъомъ, какъ онъ, такъ и ты,—если же пѣть, то я не желала бы и вѣдѣть его, ни слышать о немъ, и пусть тогда

*) Шушаника или Сосанана; Сосанана на евр., персид., грузинск., армянск., языкахъ значить лилия, а также болдая роза.
привѣтствіе твое возвратится къ тебѣ назадъ". Она уже предчувствовала нѣчто недобroe. Затѣмъ Шушаника убѣдительно просила раба открыть ей всю истину. Когда послѣ сказала, что Васкенъ отдѣлясть отъ Христа, царица со слезами бросилась на землю говоря: „достопнъ сожа
lѣнія несчастный Васкенъ за то, что отдѣляется отъ истиннаго Бога и соединился съ беззаконными“.. Потомъ встала и ушла въ Храмъ Вождѣй, ‡зявши со собою своихъ дѣтей,—поставивъ ихъ предъ алтаремъ, она молилась такъ: „Господи Вождь мой, Тобою даны мнѣ дѣти; Ты же и сохрани ихъ въ святой вѣрѣ и не лишни ихъ благодати св. Духа, да не будутъ они пещены изъ стада доброго пастыря, Господа нашего Иисуса Христа“.. Отославъ своихъ дѣтей изъ храма во дворецъ, Шушаника вошла въ одинъ небольшой домикъ близъ церкви, где предалась глубокой скорби.

Въ это время придворный епископъ Васкена Фотий съ духовникомъ царицы священикомъ Іаковомъ были по дѣлу у одного человѣка. Вдругъ кто то воѣлъ къ нимъ въ комнату со вѣтвю, что Ідетъ Васкенъ и что царица Шушаника оставила дворецъ. Оставивъ епископа, духовникъ Іаковъ пошелъ въ тотъ домъ, гдѣ была царица. Увидѣвъ ее весьма печальною, онъ со слезами сказалъ ей: „тебѣ, царица, предстоитъ великій подвигъ; потому будь мужественна, терпѣлива и великорушна“. Шушаника отвѣтвала: „я готова на все, я знаю, что меня ожидаю великія скорби и мученія“. Духовникъ сказалъ: „указанья мученія ожидаю тебя“. —„Но я предпочую смерть отъ руки Васкена сожительству съ нимъ,—отвѣ
твчала царица,—потому что боюсь осквернить мою душу, если буду жить съ боготступникомъ“. Въ это время вошелъ къ Шушаникъ одинъ персиянина и съ притворными
слезами началъ говорить, что домь ея мужа исполненъ теперь печали и радость въ немъ замѣнена скорбью. Этотъ персидинъ былъ подосланъ Васкеномъ съ злымъ намѣреніемъ вынудить у нее какое либо неосторожное слово, которое бы могло послужить къ ея обвиненію, такъ какъ Васкенъ, узнавъ объ удаленіи своей жены изъ двора, сильно разгневался и рѣшился наказать ее. Но Шушаника, уразумѣвъ лукавство мужа, не произнесла ни одного слова при персидинѣ. Изъ этого персидинъ заключилъ, что царица совершенно отказывается отъ своего мужа и сообщитъ это предположеніе Васкену, уговаривая однако его непослушать съ ней жестоко. На другой день, по прибытии своемъ въ Портагъ, Васкенъ потребовалъ къ себѣ священниковъ, ласково ихъ принявъ и сказавъ: „не бойтесь и не презираите меня“. Священники отвѣчали: „ты посрамилъ свою голову и нась“. Онъ продолжалъ: „зачѣмъ жена моя оставила меня? Подите, скажите ей, что она обезпечила меня, оставивъ свой домъ и уйдя въ чужой и засыпала ложе мое пепломъ“. Когда передали слова Васкена св. Шушаникъ, она сказала: „не я его обезпечила, напротивъ онъ посрамилъ домъ своего отца, отецъ его былъ въ общеніи со святыми; а онъ окружилъ себя демонами; отецъ его вѣравъ въ Бога, а онъ отвергъ истиннаго Бога, и какъ онъ презиралъ Бога, такъ и я презиралъ его и, если онъ станетъ даже мучить меня, я не соглашусь возвращаться къ нему“. Взволненный отвѣтомъ царицы, Васкенъ послалъ къ ней своего брата Джоджика съ женою и придворнаго епископа Фотія сказать ей, чтобы она непремѣнно возвратилась во дворецъ, иначе будетъ приведена силой. Но Шушаника на всѣ убѣжденія отвѣчала: „не думайте, что бы я опять когда-нибудь стала его женою; я полагала, что вы обратите его на
путь спасения, что убедите его исповедывать петинианого Бога, а между тем вы ничего не сделали... Джоджинк, ты уже не деверь мига и я не жена брата твоего; жена твоя не сестра мига: вы причастны нечистоте". Джоджинк сказал: "Воскен пришлет рабов и насильно повлечет тебя". — "Пусть насильно свяжут, — это будет знак того, что я раба, а не царица", отвечала Шушанника. Все присутствующие рыдали, — заплакали и сам Джоджинк и сказал св. Шушанник: "сестра моя! не смей царский домь!" но царица отвечала: "не пойду я к такому мужу, — если бы это столько жиль даже и жизни!" Наконец уступила просьбам и увещанием, Шушанника рвилась пойти во дворец. Взяв св. евангелие и мощи св. мучеников, которой она всегда носила при себѣ, царица со слезами попила во дворец. Во дворце она однако не захотела занять прежнего своего помещения, и удалилась в особую не большую комнату.

Спустя два дня, Воскен пригласил к себѣ обьдеть брата своего Джоджинка с его женой; когда столь был готов, Джоджинк с женой отправились за Шушанникой просить ее к столу. Царица, уже несколько дней не приидавшая никакой пищи, отказалась; ее привели насильно, но за столом она ни до чего не коснулась. Жена Джоджинка подала царицы вина в чашу, Шушанника же, сказав ей, что не прилично пить вино женщинамъ с мужчинами, взяла чашу и бросила. Воскен пришел в ярость от такого поступка Шушанники; онъ стал бранить ее, за темь топтать ногами, таскать за волосы и бить по головѣ кулаками, — какъ вбивалъ онъ кричать и ругался и побоями повредил Шушанникъ одинъ глазъ. Джоджинкъ видя неистовство брата, который сорвал даже покрывало съ головы царицы — что считалось
поступком безчестным — освободил Шушанику из рук разевиргвщика брата. Она упала без чувств, Васенев же не переставал ругать ее, называя разорителяницей царского дома; наконец приказал связать ее и набить на ее ноги кандаль. Когда буженство Васена не много поутихло, то, по просьбе одного персиина, он велел снять с царицы оковы и поместить ее в одну из комнат дворца, приказав строго смотреть за нею и никого не допускать к ней. Утром Васенев спросил приставленного к ней служителя, в каком положении находится царица от нанесенных ей побоев; узнав, что раны от нанесенных побоев неисцелимы, он велел к Шушанику и действительно нашел ее в плачевном положении; подтвердив приказание — никого не пускать к царице, Васенев отправился на охоту. В это время пришел к Шушанику ея духовник священник Иаковъ и просил служителя позволить войти к больной; служитель, боясь нарушить приказание, сначала было отказала священнику, но потом, убежденный Иаковымъ, впустил его к царице. Священник, нашедши Шушанику крайне изможденную, с лицом опухшим от побоев, заплакалъ. Но святая страдальца сказала: „не плачь, отче, это ести начало моего торжества“. Священник просил ее позволить ему смыть кровь с ея лица и положить пластырь на раны. Но Шушаника отвѣчала: „не проси меня объ этомъ, эта кровь омоет грѣхи мои; я с трудомъ вкусила пищу, присланной мнѣ католикосомъ Сахуномъ и еп. Иоанномъ, такъ какъ у меня повреждены зубы и челюсти“. Иаковъ подалъ царицѣ кусокъ хлѣба, омоченный въ винѣ, она приняла это. Предъ уходомъ священника Иакова, она сказала ему: „отче, не послать ли къ вамъ мои украшенія,
—они теперь для меня бесполезны". Но Иаковъ повелевалъ ей оставить ихъ при себѣ. Вскорѣ послѣ этого Васень потребовалъ къ себѣ Иакова и сказалъ: "я пдун войной противъ грековъ и не хочу, чтобы царскія украшения оставались у Шушаники, такъ какъ она уже не жена мнѣ,—иди и принеси ихъ мнѣ". Шушаника вручила ему всѣ свои драгоцѣнности; Васень, напередъ все въ цѣлости, сказалъ: "дѣло украшается иначе другая".
Между тѣмъ наступила великій постъ. Шушаника снова оставила дворецъ и посѣлилась въ томъ же домѣ близъ церкви, въ которой жила прежде, и проводила время въ постѣ и молитвѣ. Васень сожгъ постѣди непосредственно поста,—онъ согласился на это. Но потомъ на страстной недѣлѣ онъ пришелъ въ церковь и обратился къ ей. Фотіо съ словами: "отдай мнѣ жену мою, зачтъ ты разлучилъ насъ?" Потомъ началъ ужасно ругать и поносить священниковъ; когда же одинъ изъ свяще
нниковъ осмѣлился замѣтить ему, что онъ напрасно поносить епископа и царицу, то Васень ударилъ его палкою и заставилъ молчать. Затѣмъ, увидѣвъ бывшую въ то время въ церкви св. Шушанику, вытащилъ ее изъ храма и велѣлъ тащить по землѣ до самого двора. Дорога была усыпана колючими растеніями, поэтому всѣ одѣда ея была разодрана, и тѣло ея безчеловѣчно петерзано. Предъ дворцемъ Васень приказалъ дать мученицѣ 300 ударовъ, при чемъ приговаривалъ: "какую пользу получиа отъ церкви, отъ христіанъ и отъ всего принаслѣджающаго мнѣ?". Страдалица во время побоевъ не стонала, не жаловалась, но, когда перестали бить ее, сказала своему мужу—мучителю: "охаянныя, если ты не жалѣешь меня, то пожалѣй хоть самого себя и обратись ко Христу, отъ Котораго ты отрекся". Не смотря на
множество рань на тѣлѣ мученицы и не стерпимыхъ ея мученій, Вакенъ велѣлъ связать ее, наложить на ея шею цѣль и отвести въ крѣпость, строго наказавъ, чтобы ей не подавали никакой помощи. Св. мученицу повели въ крѣпость босою, съ растрепанными волосами,—никто не смѣлъ покрыть голову ей, потому что самъ Вакенъ слѣдовалъ за нею и не переставалъ осыпать ея ругательствами. Великое множество народа сопровождало Шушанику,— всѣ плакали, рыдали и извѣяляли сожалѣніе о св. мученицѣ, которая говорила къ народу: „братья, матери, сестры и дѣти не плачьте, но молитесь о мнѣ, чтобы я не вышла изъ темницы, но умерла въ страданіяхъ за вѣру Христову“. Разъяренный Вакенъ бросился на народъ съ угрозами и разогналъ толпу. Когда приблизились къ мѣсту заключенія, Вакенъ сказалъ св. Шушанику: „достаточно ты пожила на свободѣ, теперь изъ крѣпости ты не выйдешь уже живою, вѣрь себѣ вынесуть оттуда четверо“. Въ крѣпости помѣстили страдалицу въ темной и тѣсной камнатѣ. Вакенъ собственному печатю запечаталъ цѣль, которая была на шеѣ святой. Приставивъ къ темницѣ сторожей, онъ приказалъ морить святую голодомъ и никого не пускать къ ней, за нарушеніе же приказанія угрожалъ стражамъ смертною казнью. Чрезъ двѣ недѣли Вакенъ приказалъ къ себѣ одного изъ стражей и спросилъ его, живъ ли еще Шушаника? Стражъ отвѣчалъ, что близка къ смерти, потому что ничего не естъ. Во время этихъ событий братъ Вакена Джоджикъ былъ въ отсутствіи. Возвратясь домой и узнавъ о бѣдственномъ положеніи Шушаники, онъ упросилъ Вакена снять съ нее узы. Получивъ удовлетвореніе своей просьбы, онъ снялъ цѣль съ шеи, но на снятіе цѣли онъ снялъ святую съ ногъ, и святая не согласилась. Въ такомъ положеніи она провела въ крѣпости шесть лѣтъ.
Живя въ крѣпости, св. Шуашаника постомы, бдѣніемъ и молитвами постепенно совершенствовались въ духовной жизни. Свою святость она стала извѣстна во всей Грузіи,—къ ней отовсюду прибѣгали за помощью: молитвами ея бездѣтные дѣти были моногодными, слѣпыя прозирали, больные исцѣлялись. Одна персіянка болѣбо была одержима неизлѣчимою болѣзнью. Придя къ св. Шуашаникѣ, она просила у святой помощи, мученица предложила ей оставить волшебство и ѣздиться христианкою, а, по принятіи св. крещенія, отправиться въ Иерусалимъ на поклоненіе св. гробу Спасителя. Персіянка, исполнивъ наставленіе святой, получила исцѣленіе отъ своей болѣзни. Здѣсь же въ темницѣ, св. Шуашаника денно и нощно воспѣвающая славу Всевышняго, изучила всѣ псалмы. — Къ тѣленой боли и сердечной скорби присоединилось еще угнетеніе: Шуашаника получила извѣстіе, что дѣти ея отданы въ христианство. Извѣстіе это сильно огорчило святую; она начала плакать и терзать себя и молилась Богу: „Господи Воже мой, Ты далъ мнѣ дѣтей моихъ, но теперь они не мои, буди воля Твоя святая“. Съ тѣхъ поръ, какъ дѣти отреклись отъ Христа, Шуашаника гнушалась ими, не хотѣла даже слышать о нихъ. Однажды они пришли къ ней: ихъ просилъ Васкентъ сказать, что бы она возвратилась во дворецъ, иначе отдана будетъ на поруганіе. Святая отвѣчала Васкенту чрезъ дѣтей: „пусть дѣлаетъ, что хочетъ,—можетъ быть меня ожидаеъ лучшая участь“ Васкентъ посылая къ ней и еще разъ своего воспитанника, чтобы онъ убѣдилъ ее возвратиться во дворецъ. Выслушавъ этого новаго посланника Шуашаника сказала: „иди и объявъ тому безбожнику, что онъ лишилъ уже меня жизни; въдь онъ самъ же сказалъ, что я не выйду живая изъ крѣпости. 
Если онъ можетъ воскрешать мёртвыхъ, то пусть прежде воскреситъ свою мать, которая похоронена въ Урдѣ, если онъ этого не сдѣлаетъ, то не можетъ и менѣ отсюда вывести, развес только употребить насиліе".

Подъ конецъ шестилѣтняго заключенія въ крѣпости св. Шушанііка сдѣлалась очень больна и слаба, она постепенно таяла, какъ воскъ. Впродолженіи шести лѣтъ она каждый великій постъ ни днемъ, ни ночью, не садилась, не спала и не принимала пищи кромѣ воскресныхъ дней, въ которые приобщалась св. Танытъ. Питьемъ ей служилъ травный сокъ и то въ маломъ количествѣ. Когда же она отдыхала, то клала старую изношеннуую постель, а подъ голову камень. Въ крѣпости, гдѣ содержалась св. Шушаніка, лѣтомъ была страшная жара, особенно когда дули удушливые вѣтры; вода была чрезвычайно вредна для питья, отъ чего жители той мѣстности были всегда нухлы, блѣдные и недолговѣчные; старости здѣсь никто не достигалъ. Въ такомъ положеніи и при такихъ условіяхъ провела св. Шушаніка въ крѣпости шесть лѣтъ; съ наступленіемъ седьмаго года на ея тѣло открылись раны отъ постоянной молитвы и стоянія, ноги ея опухли и мѣстами текъ гной; съ теченіемъ времени раны умножились и въ нихъ завелась черви. Священникъ Іаковъ—дневовникъ Шушаніки, видя ея несчастное и ужасное положеніе, скорбѣлъ и плакалъ. Замѣтивъ это, Шушаніка сказала ему съ упрекомъ: "отче! что тревожишься? Пусть лучше пожирають меня здѣсь смертные черви, нежели тамь червы не умирающиій." Іаковъ возразилъ: "развес мало того, что ты носишь власяницу, какъ кающаяся? что тебя такъ радуютъ эти черви?" Сверхъ власяницы, о которой никто не зналъ, кромѣ священника Іакова, св. Шушаніка носила антіохій-
скую монастырскую мантю. Джоджикъ, услышавъ о слабости Шушаники и о приближении ея къ смерти, пришелъ къ ней со всѣми своими семействомъ. Войдя въ комнату, онъ сперва поклонился честному кресту ея. Цинны, который имѣла при себѣ страдалица, потомъ привѣтствовалъ ея ласковыми словами. Она отвѣчала: „теперь я съ радостью, если Богу будетъ угодно, могу идти по непозбѣжному для всѣхъ пути“.

Джоджикъ со слезами раскаяния просилъ Шушанику простить его и его семейство во всемъ, что они обидѣли ее или оскорбили. „Богъ проститъ тебѣ прегрешенія твои и умножитъ до твоей жизни“—сказала ему св. Шушаника. Она благословила Джоджика и все его семейство и дала имъ наставление. Джоджикъ ушелъ отъ святой. По уходѣ его, пришелъ католикосъ Самуилъ и епископъ Иоаннъ—яй родственники; они всегда сострадали ея несчастному положенію, утѣшали ее въ скорбяхъ и укрѣпляли въ верѣ; теперь же пришли напутствовать ее къ тихому пристанищу. Навѣстили ее и многие изъ простаго народа и многія знаменитыя лица. Всѣ просили ее быть ходатайницею о нихъ предъ Богомъ, всѣ умоляли страдалицу дозволить снять съ ея ногъ цѣпи и взять ихъ себѣ на память. Святая мученица отвѣчала имъ, что она не считаетъ себя достоиной этой почести,—но наконецъ согласилась, и одинъ изъ священниковъ исполнилъ желаніе просящихъ. Такъ народъ простился съ святой мученицею царицею, между тѣмъ пришелъ и желанный св. Шушаникой часъ. Она пригласила къ себѣ своего епископа Фотія, приобрѣтившись св. Талинъ, благодарила его, какъ отца и покровителя, просила молиться за нее и заповѣдала похоронить себя въ церкви, потому сказала: „Благословенъ Господь Богъ нашъ, что
успокойвается въ Немь — и съ миромъ уснула на вѣки. Еп. Иоаннъ тотчасъ же омылъ ея тѣло, обвилъ ихъ саваномъ и съ помощью другихъ съ пѣніемъ и возженными свѣчами перенесъ тѣло мученицы изъ темницы въ назначенную святою церковь, гдѣ св. тѣло и было съ честию предано землѣ. Кончина св. благовѣрной царицы Шушаники последовала около 466 года.

Царь Иверскій благочестивый Вахтангъ Гургусланъ, начавши войну съ Васнемъ, побѣдилъ его, взявъ въ пленъ и повѣсивъ. Тѣло же св. мученицы съ величайшимъ торжествомъ перевезъ въ Царгагъ и предалъ землѣ въ храмѣ, нарочно выстроенномъ для св. мощей мученицы. По отдѣленіи армянъ отъ едненія съ православною церковию, по переходѣ царскаго храма въ руки армянского епископа, черезъ 120 лѣтъ послѣ смерти святой, именно въ 586 году, католикосъ Сумеонъ или Киріонъ изъ боянія, чтобы армяне не завладѣли сокровищемъ Иверской церкви, перенесъ мощи мученицы въ г. Тифлисъ и положилъ ихъ въ придѣлъ Метехской церкви, что нынѣ въ замкѣ Метехскомъ, гдѣ они почидаютъ и донынѣ. (Груз. свв. Сабинина ч. 1).
29-е число.
Усвяновение честных главы св. славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

(Св. муч. Анастасия).

Объ усвяновении честных главы св. Иоанна Крестителя см. въ житии его 7 января.—Празднование дня усвяновения честных главы Предтечи Христова Иоанна въ православной церкви весьма древне. Свидетельства о немъ восходят къ 5-му вѣку. Въ сакраментарій папы Геласія (492—496) онъ значится въ числѣ праздничныхъ дней; есть свидетельства о немъ у Петра Хрисолога, еп. равенскаго, у Хризиппа, пресвитера іерусалимскаго (5 вѣка), и у Василия селевкійскаго. 29-е августа, какъ день празднования кончины Иоанна Предтечи, церковь избрала по своему праву, произвольно, за неимѣниемъ историческихъ извѣстій о дѣѣ его кончины. По евангельской же истории усвяновеніе было предь праздникомъ пасхи, стѣдовантельно въ концѣ февраля или въ мартѣ: въ евангеліи Матѳея (14 гл. 10—12 ст.) говорится, что оно было предь насыщеніемъ 5,000 народа пятью хлѣбами и двумя рыбами, а по евангелію Иоанна (6 гл. 4—5 ст.) насыщеніе это было предь пасхою.... Праздникъ усвяновенія главы Иоанна Предтечи есть великій праздникъ; онъ имѣетъ одинъ день попразднества, а также въ этотъ праздникъ положень пость, въ который не дозволяется
вкушать рыбу. — Въ нашемъ отечествѣ, по указу 1769 года, въ день усвѣненія главы св. Иоанна Предтечи совер- шается поминовеніе православныхъ волконъ, за вѣру и отечество на брани убѣденныхъ. Въ „чинѣ поминовенія“ на этотъ день сказано: „сей день въ разсужденіи пострадавшаго за истину Предтечи Господня есть приличный, дабы въ оный день принести Богу всеобную молитву и о подобно страдающихъ, и положившихъ жить въ свой за вѣру и отечество“ (Мѣсяц. Вост. А. Сергія. Т. 2-й. Замѣт. стр. 261).

Въ старинныхъ сказаніяхъ о святыхъ св. Иоаннъ Креститель почитается цѣлителемъ головной болѣзни, ему даже съ этимъ цѣлію полагается особенная молитва.... (Народнорусск. мѣсяцесловъ Каменскаго Дуна. Чтен. 1871 г. 2-й т.)

СВ. МУЧ. АНАСТАСІЯ.

Св. Анастасій, родомъ пѣ болгаръ, родился въ Струмницкой епархіи, въ селѣ Родовичахъ. Добрые родители научили его св. вѣрѣ, а, чтобы онъ могъ добывать себѣ хлѣбъ честнымъ трудомъ, отдали его учиться оружейному мастерству, которое онъ и изучилъ. На 20 году жизни ему случилось быть у своего учителя въ Солунѣ. У мастера было нѣсколько турецкихъ одеждъ, которыя ему захотѣлось сбыть съ рукъ безъ платежа таможенной пошлины. Оружейникъ уговорилъ бывшаго ученика надѣть на себя одно платье и выдти въ немъ за городъ: „въ этомъ платьѣ ты—чистый турокъ“, —говорилъ ему мастеръ. Ученикъ сначала отговаривался, сознавалъ опасность, которую могъ бы повлечь за собою такой поступокъ, но потомъ, по добродушію, согласился. И вотъ сборщики пошлины остановляютъ его и спрашиваютъ письменный
видъ объ уплатѣ пошлины. Анастасій отвѣчалъ, что онъ турокъ. Сборщики потребовали, что бы онъ прочиталъ магометанскую молитву. Это неожиданное требованіе смущило неопытнаго юношу: онъ молчалъ. Сборщики призвали его къ своему начальнику, который, допросивъ Анастасія, предлагаетъ ему принять магометанство. Молодой человѣкъ былъ слишкомъ далеко отъ того, что бы согласиться на это. Выслушавъ его отвѣты, чиновникъ отвелъ его къ главному сборщику. Этотъ послѣдній сопереживалъ его обстоятельства и предлагалъ ему принять магометанство, потомъ обратился къ угрозамъ. Но юноша оставался непреклоненъ. Сборщикъ извѣстилъ о случившемся мустфія (высшее духовное лицо магометанъ) и просилъ его совѣта. Тотъ отвѣчалъ: „у тебя въ одной руцѣ мечъ, а въ другой — законъ: употребляй, что хочешь“. Получивъ такой отвѣтъ, начальникъ сбора подалъ приказъ проповѣдникъ Анастасія къ мѣстному муллѣ, отправилъ вмѣстѣ съ нимъ пятерыхъ турокъ, которые должны были свидѣтельствовать, что христианинъ пособилъ въ руку Магометову. Мулла пытался своимъ краснорѣчиемъ склонить юношу къ магометанству, но не усѣлъ въ этомъ. Послѣ жестокихъ побоевъ, онъ приказалъ закончить Анастасія въ кандалы и бросить въ темницу. Второй и третій допросъ имѣли тоже самое слѣдствіе. Тогда мулла отослалъ Анастасія къ Мусселиму, который употреблялъ всѣ средства склонить его къ магометанству. Раздраженный безуспешностью своихъ убѣжденій, онъ прибѣгъ къ насилиямъ: Анастасій былъ жестоко избить, потомъ его заерали въ тюрьму, на руки и на ноги набили колодку, а на шею надѣли цѣль. Цѣльій день безчеловѣчно мучили страдальца, вѣйвая ему за ноги тростниковыхъ пилы. Не одинъ разъ Мусселимъ призывалъ его къ себѣ и заставлялъ
принять магометанство: Анастасий был непоколебим. Градоначальник приговорил повесть Анастасия за городом, тайно поручив уговоривать его дорогою. Смерть, бывшая на виду, не изменила мыслей страдальца. Идя на казнь, истерзанный и измученный, он упал, на дороге и предал дух свой Богу 29 августа 1794 года. (Христ. муч., пострадавшие на востоке. Свящ. П. Соловьева стр. 240—244).
30-е число.

Свв. отец Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских. Преп. Фантина. Преп. Христофора. Преп. Александра свирского. Обретение мощей благоверного князя Даниила московского в 1659 году. Пренесение мощей св. благоверного князя Александра невского из Владимира в царствующий град Петра. Воспоминание мира между российскою империей и Швецией в 1721 году.


СВВ. ОТЕЦ АЛЕКСАНДРА, ИОАННА И ПАВЛА, ПАТРИАРХОВ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИХ.

Св. Александръ до своего епископства былъ хорени- скопомъ и главнымъ священикомъ при св. Митрофанѣ, еп. константинопольскомъ. По свидѣтельству однихъ, онъ еще на первомъ вселенскомъ соборѣ былъ епископомъ, между тѣмъ какъ другіе говорятъ, что онъ присутствовалъ на этомъ соборѣ въ санѣ пресвитера. Какъ бы то
ни было, но въ 325 или въ 326 году, по смерти епископа Митрофана, св. Александръ былъ избранъ патриархомъ константинопольской церковью, св. Александру приходилось бороться не только съ арианами, но и съ языческими философами. Однажды къ императору Константину пришли языческие философы и просили у него позволение поспорить о бけれ съ христианскимъ епископомъ. Императоръ позволилъ, а епископъ Александръ согласился, хотя и не получилъ языческаго философскаго образования. Когда насталъ день пренія, то собрались множество философовъ, железныя спорить съ епископомъ, но св. Александръ попросилъ, чтобы они избрали изъ своей среди самаго мудрѣйшаго, съ которымъ онъ будетъ спорить, такъ какъ со всѣми этого невозможно сдѣлать. Философы сдѣлали такъ, какъ предложилъ имъ святитель. Тогда св. Александръ, обратясь къ избранному мудрецу, сказалъ: „во имя Господа моего Иисуса Христа повеливаю тебѣ:—замолчи“. Внезапно языкъ философа отнялся, и онъ оглѣделъ; при такомъ чудѣ всѣ собрались философы испугались. Онѣмѣвшій же мудрецъ, выразивъ знаками свое заблужденіе и правоту христианства,палъ къ ногамъ епископа, и языкъ его разрѣшился отъ нѣмоты: онъ началъ славить и исповѣдывать Христа, потомъ вмѣстѣ съ многими другими принять крещеніе. Объ этомъ чудѣ свидѣтельствуетъ церковный историкъ Созоменъ.— Другое чудо св. Александра—это внезапная смерть Ария вслѣдствіе молитвы св. Александра. Когда Арий, по убѣжденію Константина Великаго, согласился притворно встать въ обѣщеніе съ православными, памѣтивъ свои убѣжденія, то императоръ просилъ св. Александра принять отлученаго отъ церкви Ария снова въ обѣщеніе. Но св.
Александръ, привидя неискренность и притворство Арія, отказывался принять его в общение. Царь настоялъ, и былъ назначенъ одинъ изъ воскресныхъ дней для принятія Арія. Этотъ день приближался. наступила суббота; всю ночь св. епископъ молился Богу, чтобы Онъ или взялъ его душу. дабы не видать того дня, въ который Арій вступить въ общение съ церковью, или же пусть Онъ погубить Арія. Настало утро,—Арій шелъ въ церковь, окруженный царскими сановниками и оруженоюли; но лишь только онъ достигъ площади, называемой Константиновою, съ нимъ случился смертельный припадокъ: внутренності его были поражены лютою болѣзнію, чрезъ его разорвалось и внутренности вышли наружу. Такъ Богъ, услышавъ молитву св. Александра, исполнить его желаніе! Объ этомъ чудѣ св. Александра свидѣтельствуетъ современникъ его св. Афанасій въ письмѣ къ Сергіону. Прослуживъ въ епископскомъ санѣ 13 лѣтъ, св. Александру достигъ глубокой старости и на смертномъ одрѣ назначилъ себѣ преемника. „Если хотите—говорилъ онъ—пойдите наставлять учительнаго и добродѣтельнаго, то изберите себѣ Павла преисполнера, если же хотите имѣть благообразнаго и по вѣрности представительнаго, то изберите Македонія диакона“. Преемникомъ ему былъ избранъ пресвитеръ Павелъ.

Св. Іоаннъ 4-й, сынъ бѣдныхъ родителей, предназначенійся пми только къ тому, что бы быть честнымъ ремесленникомъ, слушалъ наставления въ духовной жизнн у одного инока, жившаго вмѣстѣ съ нимъ. Патріархъ Евтихій (552—565 п вторично 577—582), узнавъ о строгоемъ подвижникѣ, посвятилъ его въ диакона великій константинопольской церкви. Іоаннъ скоро такъ сталъ известенъ подвигомъ воздержанія, что имя постника
сдѣлалось отличительнымъ его племенемъ. Избранный въ патріархи, онъ желалъ спастися бѣгствомъ отъ высокаго назначенія, но удержанъ былъ видѣніемъ. Вступивъ на постоянный престоль въ 582 году, онъ не осставалъ постничества и кромѣ того отличался щедростью въ бѣднымъ. Въ 588 году постоянный соборъ, на которомъ присутствовали всѣ вселенскіе патріархи—едини лично, другие въ лицѣ посланниковъ, наименованы вселенскій патріархомъ. Римскій епископъ Пелагій возсталъ противъ этого и грозилъ Иоанну отлученіемъ, а преемникъ его—Григорій Великій назвать этотъ титулъ антихристіанскимъ. Но, во первыхъ, этотъ титулъ былъ даваемъ и предшественниками Иоанна (напр. Иоанну Каппадокіянну и Мпнѣ), а во вторыхъ онъ не заключалъ въ себѣ никакихъ особеннохъ правъ, кромѣ власти надъ областью патріаршества константинопольскаго, подобно тому, какъ тоже называніе и въ томъ же смыслѣ давалось въ это время архіепископамъ Рима и Александрии. Не смотря на судъ римскихъ епископовъ, Иоаннъ не отказывался отъ этого называнія. Наконецъ, папа Григорій, въ знакъ обиженія съ Иоанномъ, писалъ къ нему о дѣлѣ одного пресвитера. осужденного римскімъ соборомъ. Но это письмо не застало еще въ живыхъ Иоанна, скончавшагося въ 595 году. По смерти же у него были найдены только деревянное ложе, плащъ и ветхая одежда. Софроній называетъ Иоанна христианскимъ добродѣтельнымъ.

Св. Павель новый былъ родомъ съ острова Кипра, онъ поставленъ патріархомъ 20 февраля 780 года при императорѣ шонборцѣ Львѣ Копронимѣ. Онъ былъ человѣкъ добродѣтельный и благочестивый, но по характеру болѣзивный; видя многихъ православныхъ подвергаемыхъ му-
чениямъ за иконопочитание, онъ скрывалъ свое православие и противъ воли имѣлъ общеніе съ еретиками—иконоборцами. Когда же умеръ Левъ Кондромъ, онъ хотѣлъ было доставить торжество православію, но не могъ, потому что не могъ найти помощника, между тѣмъ какъ иконоборство было сильно какъ въ столицѣ, такъ и въ окрестностяхъ. Видя, что онъ не можетъ принести пользы церкви и ослабить силу иконоборства, Павелъ рѣшился оставить патриарший престолъ; принявъ такое рѣшеніе, онъ удалился въ монастырь св. Флора, принялъ схиму и скончался схимникомъ въ царствованіе Ирины и ея сына Константина (въ 784 году). Память его находится 2-го сентября въ ктія епископахъ евангелій конца 8-го и 9-го века, слѣдовательно, онъ внесенъ въ число святыхъ вскорѣ послѣ кончины. (Четырь-Минен. Мѣсяц. Вост. А. Сергія. Т. 2-й. Замѣт. стр. 261—262).

ПРЕП. ФАНТИНА.

Преп. Фантина былъ родомъ изъ Калабрии; отца его звали Виталий, а мать Вріенна. Съ самаго дня своего рождения обѣщанный Богу, онъ 8 лѣтъ былъ отданъ въ монастырь, гдѣ и подвигался въ монашескихъ подвигахъ, проводя жизнь въ постѣ и молитвѣ. Потомъ, оставивъ свое отечество, онъ отправился въ Солунъ; по дорогѣ онъ заходилъ въ Аѳины, гдѣ молился въ храмѣ Богоматери; достигши Лариссы, главнаго города Еессаліи, онъ довольно времени провелъ у гроба св. Ахиллія. Отсюда онъ наконецъ пошелъ въ Солунъ, гдѣ, проживши пинокомъ 8 лѣтъ, скончался въ концѣ 9-го или въ началѣ 10-го века. (Прологъ).
ПРЕП. ХРИСТОФОРА.

Преп. Христофоръ, родомъ римлянинъ, вступилъ въ монашество въ обители св. Теодосія, въ окрестностяхъ Иерусалима. Днемъ онъ несъ послушаніе, исполняя разныя службы, возлагаемыя на него, а вечеромъ уходилъ въ пещеру, гдѣ молился прежде св. Теодосій. Входя въ пещеру, въ которую вели восемь ступеней, онъ клалъ съ колѣнъ поклоненій сто поклоновъ. Въ пещерѣ онъ пробывалъ въ молитвѣ до тѣхъ поръ, пока ударали въ било къ утреннему богослуженію. Въ такихъ подвигахъ пр. Христофоръ провелъ одиннадцать лѣтъ. Однажды ночью при входѣ въ пещеру ему было видѣніе: онъ увидѣлъ всю пещеру, наполненную лампадами, изъ которыхъ одинъ горѣлъ, другой итъ, а между ними онъ увидѣлъ ходящими двухъ юношей въ свѣтломъ одѣніи. Преп. Христофоръ спросилъ ихъ: зачѣмъ они поставили здѣсь кандила и не даютъ ему войти въ пещеру и помолиться? Юноши отвѣчали, что это—кандила великихъ подвижниковъ Вожихъ. „Почему же одни горятъ, а другие итъ?“ спросилъ преподобный. „Усердно трудящихся въ подвигахъ для Господа зажигли свой кандила, а лѣнивые—и тѣ,“—отвѣчали юноши. „Сдѣлайте милость, скажите мнѣ, горитъ ли мое кандило, или итъ?“ спросилъ преп. Христофоръ. „Трудись и молись, мы зажжемъ и твое!“—отвѣчали юноши. Съ этими словами видѣніе кончилось. Двѣдневный этотъ видѣніе, Христофоръ на утро оставилъ монастырь и удалился на Синайскую гору, ничего не взявъ съ собою, кроме одежды, въ которую былъ одѣтъ. Тамъ онъ провелъ въ подвигахъ 50 лѣтъ и, по внушенію Вожію, возвратился опять въ монастырь св. Теодосія, гдѣ и скончался.—О преп. Христофорѣ раз-
сказывают слѣдующее: однажды онъ отправился въ Иеру-
салимъ на поклонение честному кресту Господню. Помо-
лившись въ храмѣ, онъ, при выходѣ, увидѣлъ одного
инока, стоящаго въ двѣрyah и ни куда, ни сюда не иду-
щаго. Передь лицомъ и нокъ онъ увидѣлъ двухъ летаю-
щихъ вороновъ, которые, махая своими крыльями, не
давали ему войти въ церковь. Уразумѣвъ, что это—де-
моны, пр. Христофоръ сказалъ иноку: „ради чего стои-
шь въ двѣряхъ и не входишь въ храмъ?“ Инокъ отвѣ-
чалъ: „прости меня, отче, меня смущаютъ два помысла: 
одинъ внушаетъ идти и поклониться честному кресту, а 
другой внушаетъ идти исполнить свое дѣло, а честному 
кресту поклониться послѣ“. Услышавъ это, пр. Христо-
форъ взялъ инока за руку и ввѣлъ въ церковь,—вне-
запно оба ворона пропали. А инокъ, помолившись, съ 
obлегченной душой пошелъ домой“ (Четьи-Минеи. Лугъ 
духовн. по русск. переводу §§ 105—106).

ПРЕП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКАГО.

Преп. Александръ родился въ старинной обнориской 
пятины въ селеніи Мандерь, на рѣкѣ Олтѣ, что плють 
въ Олонецкой губерніи. Родители его Стефанъ и Васса 
были люди не богатые, но добрые и благочестивые. Въ 
началѣ супружеской ихъ жизни у нихъ было много дѣ-
тей, которая почти всѣ умирали, но потомъ дѣти пересе-
стили родиться. Это весьма печалило родителей; они мо-
лились Господу, чтобы Онъ послалъ имъ утѣшеніе въ 
старости дарованіемъ дѣтей. Вотъ услышалъ ихъ молитву: 
15 июня 1445 года Васса разрѣшилась отъ бремени мла-
денцемъ мужескаго пола. Это былъ преп. Александръ 
(мѣрское имя его неизвѣстно). Когда мальчикъ былъ от-
данъ учиться грамотѣ, то сначала тупо учился, въ срѣв-
неніі съ другими товарищами. Это сильно огорчало его. Разъ со слезами онъ молился въ храмъ о дарованіи ему книжнаго познанія и услышалъ голосъ: „встань, что про- силъ, получишь!“ Веселымъ воротился Александръ домой и вскорѣ превзошелъ грамотностью всѣхъ своих товарищей, такъ что всѣ изумлялись его чрезвычайнымъ успѣхамъ. Присоединя въ юношескій возрастъ, онъ уда- лялся отъ всякихъ суетныхъ игръ, которыя еще могли быть свойственны его юному возрасту; вместо игръ онъ проводилъ время въ молитвѣ, которой давалась даже по ночамъ, и соблюдалъ пость. „Зачѣмъ ты, сынъ мой, такъ изнуряешь себя?“ съ скорбью говорила ему мать. „Зачѣмъ же тебѣ, мать моя, отклонять меня отъ пріят- наго мнѣ воздержанія?“ отвѣчалъ сынъ. Родители хотѣли, чтобы онъ вступилъ въ бракъ, но онъ уклонялся отъ этого подъ разными предлогами и думалъ объ одномъ, какъ бы ему со всѣмъ разстаться съ міромъ. Слыша о великихъ подвигахъ иноковъ суреваго и дикаго острова Валаама юноша сильно желалъ идти туда раздѣлять съ иноками душепасительные подвиги. Господь исполнилъ желаніе раба Своего. Въ село, гдѣ жили родители Алексаиадра, пришли для монастырской потребы иноки валаамскіе; увидѣвъ ихъ, отрокъ подошелъ къ нимъ и по- клонился имъ до земли съ словами: „благословите меня: отцы святые!“ Иноки изумились смирѣніемъ отрока и спро- сили его: „чего онъ требуетъ отъ нихъ“. „Требую,— отвѣчалъ онъ, отцы святые, чтобы вы молили о миѣ Бога“. Старшиі изъ иноковъ уразумѣлъ душевную чистоту юноши и имѣющую явиться въ немъ благодать Бо- жію, и, на вопросъ юноши о жизни валаамскіхъ ино- ковъ, разсказалъ ему чинъ общежитія ихъ обители, келейное правило и уединенное молчаніе. Внимая разсказу,
юный подвижник пропливать слезы и сказал старцу:

"блаженны сподобившиеся столь безмятежного жительства, но какъ избежать мнѣ мира для такой равно-ангельской жизни: родители хотятъ связать меня брачными узами,— хотѣлъ бы избежать, но не знаю дороги въ вашу обитель!" Старецъ отвѣчалъ: "внизу всю глубину любви Божіей. пропникшей въ твою душу, но намъ игуменъ не приказалъ отнимать дѣтей у родителей и привозить въ монастырь; иди въ домъ твой: самый Господь управить путь твой!"

Юноша пригласилъ старца въ родительскій домъ, —долго бесѣдовалъ старецъ съ его родителями и, благословивъ ихъ, предказалъ, что сынъ ихъ будетъ великъ предъ Богомъ и служителемъ св. Троицы.

Блаженный отрокъ рѣшился разстаться съ родителями. Получивъ ихъ позволяние отлучиться въ ближнее село за дѣломъ, онъ оставилъ домъ, чтобы не возвращаться въ него болѣе. Дошедшій до рѣки Свирь, онъ переправился на противоположный берегъ въ пустынное мѣсто. Уже наступала ночь,—юноша осматривался вокругъ, гдѣ бы ему провести ночь; онъ увидѣлъ не подалеку небольшое, но весьма красивое озеро, окруженное, какъ бы стѣною, вѣковыми деревьями, которыхъ длинныя вѣтки склонились къ водѣ: подъ сѣнью ихъ на мирномъ берегу послѣ долгой молитвы юноша заснулъ и сквозь тонкий сонъ услышалъ таинственный голосъ: "иди съ миромъ, путь твой будетъ лежать въ обитель Всемилостиваго Спаса, когда же тамъ довольно поработаешь Господу, здѣсь соорудишь свою обитель и тобою многие будутъ спасены". Взمستъ съ таинственнымъ голосомъ чудный свѣтъ проникъ сквозь чашу лѣса и въ сумракѣ ночи освѣтилъ снящаго, который вездешило проснулся, пораженный чуднымъ видѣніемъ. Возблагодаривъ Бога, Александръ пошелъ въ дальнѣйшей
путь. Дорогою, оглянувшись, он увидел пущаго за собою человѣка и остановился, чтобы его привѣтствовать; путникъ спросилъ: куда онъ идетъ? Узнавъ, что Александръ идетъ на Валаамъ, сказалъ, что и ему нужно туда же. Отѣдлило было юношу пѣть вмѣстѣ съ нимъ, и они въ нѣсколько дней достигли берега Ладожскаго озера и пе- реѣхали на островъ. Увидѣвъ издали на скалѣ церковь Преображенія, Александру сталъ молиться; послѣ молитвы онъ хотѣлъ сказать благодарное слово доброму спутнику, но тотъ уже скрылся: юноша понялъ, что это былъ ангель, посланный ему въ спутники отъ Бога. У мона- стырскихъ воротъ онъ увидѣлъ стоявшихъ пятерыхъ и, смиренно поклонившись, просилъ отвести его къ игумену, котораго со слезами умолялъ принять его въ число мо- настырской братіи. Игуменъ Иоакимъ, видя юный воз- растъ просителя, отказывался исполнить его желаніе; но когда юноша снова сталъ усердно просить настоятеля, то сомнѣніе этого послѣдняго поколебалось. Уразумѣвъ въ немъ избранный сосудъ Божій, Иоакимъ принялъ его и, постригши, нарекъ его Александровъ; ему было тогда 26 лѣтъ отъ роду. 13 лѣтъ провелъ Александръ въ обители Валаамскаго острова, какъ самый строгий послуш- никъ. Крѣпкий здоровыемъ, онъ усердно служилъ всѣмъ, носилъ воду, таскалъ изъ лѣса дрова и никогда ему въ голову не приходило отказываться отъ приказанія старшихъ. Ночь проводилъ въ молитвѣ, а иногда обна- женное до пояса свое тѣло отдавалъ въ пищу комарамъ, и потомъ шелъ къ утреннѣ. Между тѣмъ родители всюду искали своего сына и собирали о немъ вѣсти. Но не рѣдкихъ трехъ лѣтъ они могли что-нибудь узнать: одинъ пришелъ изъ Корельской страны сказалъ отцу Александра, что видѣлъ его сына въ Валаамской обители. Стефанъ
немедленно пустился въ далекий путь; пришедши на пустынный островъ, онъ со слезами спрашивалъ игумена, туть ли его сынъ и живъ ли онъ? Игуменъ успокоилъ его и велѣлъ ему идти отдохнуть. Ничто и никто не могъ убѣдить Александра выйти на свиданіе съ отцомъ даже въ сбы изъ келлій: подвижникъ упорно отказывался отъ этого и только тогда согласился, когда отчаинный отецъ грозилъ наложить на себя руки предъ вратами обители. Горько защекать Стефанъ, увидя своего сына, изможденного постомъ, въ убогой одежды, бросившись къ нему на шею, умоляя его возвратиться домой, чтобы успокоить старость родителей. Но неумолимъ былъ подвижникъ, напротивъ самъ убѣждалъ отца оставить миръ. Долго не соглашался Стефанъ: но наконецъ, убѣжденный сыномъ, далъ ему обѣщаніе постричься въ обители Богоотецъ, что на островъ, находящемся недалеко отъ ихъ селенія. Дѣйствительно Стефанъ скоро постригся съ именемъ Сергія, — постриглась также и мать Александра, принявъ имя Варвары, такъ что оба въ молитвенномъ подвигѣ совершили свое житейское поприще. Улыкая объ ихъ блаженной кончинѣ, Александръ молился Господу объ упокоеніи ихъ, а самъ послѣ этого предался еще болѣе пiousкимъ трудамъ со всѣхъ рода лишеніями, при неуклонномъ присутствіи на всѣхъ церковныхъ службахъ, такъ что возбудилъ общее изумленіе братіи.

Желая еще большихъ подвиговъ, Александръ сталъ просить настоятеля отпустить его на безмолвное жительство въ пустыню. Но опытный наставникъ удерживалъ его: „нѣть, чадо,—говорилъ настоятель,—не утверждай ногами на ступени общежитія послушаніемъ, какъ на кориѣ, нельзя касаться вершины молчанія и уединенія; не слѣдуетъ не во время предаваться своей волѣ:"
на все свое время". Александр повиновался и продолжал подвизаться в общежитии, усердно служа братии и исполняя все самые трудные монастырские работы, босой и в рубище, не смотря даже на зимнюю стужу. Но вот прошло 13 лет с тех пор, как Александр вступил в монастырь; однажды ночью он молился в своей келлии, просил Господа—наставить его на путь спасения,—вдруг услышал небесный голос, повелевающий ему пойти на то место, которое прежде было ему указано. На утро он сообщил о бывшем ему ночью видении настоятелю, и Ioаким на этот раз не растерялся отказать: он отпустил Александра с благословением в пустыню. В 1486 году, ночью, пр. Александр вышел из обители Валаамской и пришел на озеро Гощинское—туда, где было назначено ему жить еще в видении во время пути на Валаамский остров. В 6-ти верстах от речки Свирь избрал себе место преподобный и там, где впоследствии был построен храм Спасителя, он поставил себе тесную хижину и один поселился в глубине непроходимого бора, где до тех пор не было ни одного жилища человеческого. Однажды, когда преподобный пил воду, она усыпала тайное внушенное свыше: не страдаться тех, которые будут приходить под его сень, но руководить их на путь спасения. Хотя прискорбно было любителю безмолвия снова привыкать к молитве человеческой, однако он не смел ослушаться небесного гласа. В этот же день, по утрам и глуго очень молитв нашептал прп. Александра боярни, Завалищим во время охоты. Однажды боярин погнался за оленем и увлекся быть быстрою его бега в самую глушь леса; между тем олень скрылся, а боярин остался один среди дикаго, непроходимого леса,—онъ
старь озираться по сторонам и обрадовался, увидел небольшую хижину и подъ ней человеческий слѣд. Онъ подошелъ и постучалъ ввъ дверь: вышелъ Александръ и ужаснулся, думая, что предъ нимъ прізракъ; ужаснулся и бояринъ при видѣ пустынника въ рубищѣ. Однако, побѣдивъ страхъ, онъ сказалъ пустыннику: „рабъ Вожий, не бойся, я не безплотный, подай мнѣ благословение и молитву“. „Благословенъ Богъ, не дающій уловить насъ нашимъ врагамъ“, — осторожно отвѣчалъ пустынникъ и сталъ разспрашивать боярника, какъ онъ заснулъ въ эту пустыню. Бояринъ Завалишина разказывалъ, что поняла суда, увлеченный погоней за оленемъ, потомъ прибавилъ: „но скажи мнѣ, раду Бога, отче, какъ твое имя и откуда пришелъ въ эту пустыню?“ Александръ опечалился, что уже не могъ утаить отъ людей его жительство, но тьмы не муже подъ условіемъ молчанія открылъ боярину свою жизнь. „Семь лѣтъ живу я здѣсь,—говорилъ про- подобный,—не видя никого; ни раза не вкушалъ я хлѣба, а довольствовался травою,—иногда же приходилось мнѣ есть одну сырую землю“. „Трудно было, чай, жить тебѣ такъ?“ спросилъ изумленный бояринъ. „Въ началѣ было тяжело,—отвѣчалъ пренепособный,—спина страдала я желудкомъ, но временами валялся на землѣ, будучи не въ силахъ поднять головы: разъ очень сильно страдалъ и вотъ вижу кого-то свѣтлаго“. „Чьмъ ты болѣешь?“ спро- силъ онъ меня. „Желудкомъ“, отвѣчалъ я. „Покажи мнѣ больное мѣсто?“ сказалъ онъ. Когда я указалъ, онъ возложилъ на меня руку и сказалъ: „вотъ ты теперь счастливъ здоровъ, больше не грѣши, но работай Господу“. Съ того времени чувствую себя здоровымъ. Была въ еще борьба отшельнику: духи злобы не разъ являлись ему въ грозныхъ привидѣніяхъ, но онъ не уступалъ ихъ насилию
п молитвою и крестнымъ знаменіемъ отгонялъ ихъ. Нѣсколько времени спустя, по окрестностямъ начала распространяться молва о чудномъ отшельнику. Донесла вѣсть о подвигахъ преп. Александра и до роднаго его брата Иоанна, онъ пришелъ посѣтить подвижника-брата и остался съ нимъ подвизаться въ пустынѣ. Вмѣстѣ они жили, вмѣстѣ и трудились, добывая пропитание трудами рукъ своихъ. Кроме Иоанна къ Александру стали приходить и другіе подвижники, но сначала они жили отдельно, не близко одинъ отъ другаго. Александръ, понимая о бывшемъ ему видѣніи, хотѣлъ устроить келлій и расширить мѣсто для монастыря; но братъ его Иоаннъ, предчувствуя уединенное подвижничество шумному обще- 
житію, противился намѣренію брата. Между братьями произошло недоумѣніе: Иоаннъ, какъ старшій, упрекалъ младшаго въ превозношеніи, Александръ печалился, но молчалъ, находя утѣшеніе въ молитвѣ. Молитва успокоила волнующуюся душу Александра: въ сердцѣ его вниклась тишина и упреки брата уже не имѣли никакаго вліянія, онъ со спокойствіемъ покорился ему во всемъ, какъ старшему. Въ скоромъ времени Иоаннъ скончался и Александру похоронить его. Между тѣмъ любители безмолвія собирались къ Александру все болѣе и болѣе, чтобы пользоваться его духовною безѣдою и жить подъ его съ- 
пию. Бояринъ Завалишинъ доставлялъ по временамъ отшельникамъ хлѣбъ, что укрѣпляло слабыхъ и немощныхъ.
Слишкомъ двадцать лѣтъ прожилъ пр. Александръ въ пустынѣ, какъ однажды явился ему ангель Господень, одѣтый въ монашескую мантию и кукуль, съ простертыми крылами, и повелѣлъ ему основать монастырь, указавъ въ то же время и мѣсто для храма во имя св. Троицы. Хотя сердечное желаніе и влекло Александра къ уедине-
нію и безмолвію, но, покоряясь волѣ Божіей, преподобный съ чрезвычайною ревностью началъ заботиться о сооружении заповѣданной церкви. Число братіи умножалось, а между тѣмъ у нихъ не было священника; ученики долго умоляли своего учителя принять на себя санъ священства, но пр. Александръ, по своему емпиремію, отказывался; наконецъ, по просьбѣ иноковъ, его принудили къ принятію священства архіепископъ новгородскій Серафіонъ. Послѣ долгой духовной бесѣды онъ съ миромъ отпустилъ пустынножителя, который немедленно же приступилъ къ построенію деревянной церкви. По окончаніи постройки, онъ послалъ двухъ своихъ учениковъ—Ѳеодора и Тихона въ Новгородъ къ архіепископу, испрашивая антиминсъ и все нужное для освященія церкви. Но архіепископъ Серафіонъ находился тогда уже въ Москве, а въ Новгородѣ случился епископъ Коломенскій Митрофанъ, прибывшій сюда съ великимъ княземъ Василіемъ Іоанновичемъ; онъ-то и прислалъ въ Свирскую пустынь все нужное для освященія. Въ 1508 году пр. Александръ былъ посвященъ въ игуменъ, и въ томъ же году освященъ былъ храмъ во имя живоначальной Троицы.—Сдѣлавшись игуменомъ, преп. Александръ не переставалъ строгости къ себѣ, но еще болѣе усугубилъ свои подвиж. Первымъ выходилъ на работы и больше другихъ трудился: то носилъ тѣсто въ хлѣбной и пекъ хлѣбы, то носилъ воду изъ озера, то рубилъ и носилъ дрова, то приходилъ туда, гдѣ мололи рожь и тогда, какъ другіе спали, онъ мололъ за другихъ своими руками. Никогда не спалъ онъ даже на рогожкѣ, а на голой доскѣ или сидя. Пищу вкушалъ однажды въ день—послѣ литургіи и то немного. Одежда его была упита заплатами и возбуждала иногда укоризны и смѣхъ со стороны людей не разумныхъ, но
преподобный со смирением переносил все оскорбления и продолжал ходить по прежнему — в рубищё. Преп. Александръ усердно заботился о спасении дётей своихъ — иноковъ; никого изъ нихъ онъ не обличалъ суровымъ словомъ, но наставлялъ провинившихся притчами, при- водя ихъ къ раскаянию краткою рѣчью. Онъ строго на- блюдалъ за тѣмъ, чтобы выполнялся весь монастырский уставъ, убѣждалъ иноковъ при встрѣчѣ другъ съ другомъ не заниматься пустыми разговорами, заботился о томъ, чтобы послѣ вечерняго правила иноки не занимались въ келліяхъ праздными бесѣдами, съ этой цѣлью онъ въ глубокий вечеръ приходилъ къ келліи каждого, чтобы знать, кто тѣмъ занятъ. Онъ умолялъ иноковъ удаляться отъ страстей и съ любовью совершать предпринятый ими подвигъ иноческой жизни; убѣждалъ ихъ приближаться къ Богу смирениемъ, трудами, послушаниемъ, постомъ и молитвою. Молва о строгой жизни иноковъ Свирской обители распространилась повсюду, и сосѣдніе владѣльцы съ усердіемъ жертвовали свои имущества въ возникшую обитель. Когда число братій умножилось, то пр. Александръ пришла мысль построить каменную церковь во имя св. Троицы на мѣсто деревянной. Онъ созвалъ на совѣтъ братію, но мнѣсто одобрения усѣльшало укоризну; видя ежедневно средство обители, иноки говорили: „гдѣ возмемъ средства? Предпріятіе не разсудительное!“ Но противорѣчіе не удержало Александра: онъ напомнилъ ропщущимъ, что съ помощью Божіею все возможно и велѣлъ готовить кирпичъ и все нужное для постройки. Въ то же время послалъ трехъ изъ своихъ учениковъ въ Москву къ великому князю Василію Іоанновичу— просить у него искусныхъ каменьщиковъ для постройки храма. Великій князь съ усердіемъ исполнялъ это желаніе пре-
подобнаго: онъ прислалъ къ нему не только каменщи-
ковъ, но и обильную милостыню, прось себя молитвь
преподобнаго. Пр. Александру началъ постройку храма,
который и былъ оконченъ и освященъ, по благословенію
архіепископа Новгородскаго Макарія, въ 1526 году.
Высокая духовная жизнь преп. Александра привле-
кала къ нему многихъ изъ близкихъ и дальнихъ мѣсть.
Го великому подвижнику одни приходили для пепро-
шенія благословенія и молитвъ, другіе шли съ скорбями
земной жизни, третьи открывали свою больную совѣтъ.
Преподобный всѣмъ давалъ послѣдный совѣтъ и утѣше-
ніе. —Бояринъ Априловъ, у котораго рождались только
дочери и который былъ за то жену, просилъ преподоб-
наго помолиться, чтобы Богъ далъ ему сына. Святой
старецъ сказалъ: „и теперь жена твоя носитъ во чревѣ
дитя не мужескаго пола, а женскаго. Это устрояетъ Богъ,
а не твоя жена; потому напрасно, сынъ мой, оскорбляешь
ты ее. Патріархи по молитвѣ получали чадородіе, по-
ступай и ты также. Земледѣльцы, засѣвая землю ячменемъ,
не думаешь, чтобы у него родилась пшеница. Подавай
милостыню бѣднымъ: они — наши молитвенники предъ
Богомъ“. По неотступной просьбѣ Априлова, преподобный
помолился за него, и чрезъ годъ жена боярина испол-
нилось: у него родился сынъ.—Одинъ изъ самыхъ бога-
тыхъ и знаменитыхъ купцовъ Новгорода — Богданъ Се-
меновичъ Корюковъ, хотя жилъ вдали отъ обители свя-
таго, однако глубоко угажалъ его. Однажды во время
поѣдѣнія монастыря, онъ, павъ къ ногамъ преподобнаго,
говорилъ ему: „помолись за меня Богу: у меня только
одинъ сынъ и есть, и тотъ тяжело болѣетъ, такъ что
готовъ умереть!“ Преп. Александръ отвѣчалъ: „не въ
нашей волѣ, чадо, давать что хотѣли бы. Вѣруй Богу
искренно и молись Ему съ сокрушениемъ: Онъ можетъ подать все полезное для нашей души. У тебя было много дьтей, и всѣ они умерли еще въ юныхъ лѣтахъ: такъ устроилъ Господь, придется похоронить и того, который остался: грѣхи твои тому причиной. Сынь мой! по крайней мѣрѣ теперь разстанешься съ грѣхами и не дѣлай ихъ больше. Будь сострадательнее къ бѣднымъ, сиротамъ и вдовамъ, корми заключенныхъ въ тюмени, не вымогай процентовъ съ должниковъ. Такимъ добрыми дѣлами ты обратишь къ себѣ милость Божію.... Ты удостоишься, сынъ мой, и ангельскаго чина. Дѣйствительно, по извѣстію ученика Александрова, Корюковъ предъ смертию облекся въ иночество.—Вотъ еще образецъ прозорливости преподобн. Александра. Когда онъ освящалъ храмъ св. Троицы,—послѣ молебна народъ подавалъ ему то деньги, то вещи. Въ это время послѣднія Григорій также хотѣлъ подать отъ себя что-то, но преподобный не принялъ. Два и три раза Григорій пытался положить даръ своей въ фелонь преподобнаго, но преподобный отталкивалъ его руку. „Рука твоя смердить, сказала наконецъ ему преподобный, ты билице свою мать и тѣмъ навлекъ на себя гнѣвъ Божій“., „Что же мнѣ дѣлать?“ спросилъ въ сокрушеніи Григорій. „Ступай, проси прощеніе у своей матери и впередѣ не смѣй ее оскорблять“.—Шель однажды преп. Александръ на полевые работы. Къ нему подошелъ рыбакъ и освѣдомился, дома ли игумень, потому что онъ хочетъ получить отъ него утѣшеніе въ скорби. Преподобный спросилъ о причинѣ скорби, и тотъ отвѣчалъ: „на днѣхъ мы поймали много рыбы и утаили отъ владѣльца мѣста большаго осетра; владѣлесъ, узнавъ объ этомъ, хочетъ наказать насть; поэтому я иду къ вашему игумену въ надеждѣ получить отъ него совѣтъ“. 
Старец отвечал: "какую пользу надеешься получить от греха своего человека? Лучше вернись домой: шумела кухня теперь в монастыре; я разскажу ему твое горе и наджею, что Бог поможет тебе. Теперь же, не теряя времени, закинь невод и если поймаешь опять такую же рыбу, отнеси ее к владельцу, чтоб не только угниши его гнилью, но еще получишь награду". Рыбак исполнит совет и поймает действительно большого осетра; он поспешил отнести его к владельцу, рассказав, каким образом послал ему Бог такой удачный лов; владельц ради молитвы преподобного щедро наградил рыбака.

В последние годы своей жизни преп. Александра построил еще каменный теплый храм в честь Покрова Богоматери, с каменною братскою трапезою.— Вскоре после этого однажды он читал у себя в келлии акафист Богоматери и, кончив, сказал ученику своему Авраамию: "трезвись и бодрствуй, так как нам будет чудное посвящение!" Вдруг великий святъ освятил весь монастырь; пр. Александра пошел к двору своей келлии и увидя над алтарем выстроен-ной и церкви Матерь Божию, как будто сидящую на престоле, с Предвключенным младенцем на рукахъ, окруженную ликами ангеловъ. Паль ницъ предъ нею преподобнымъ и услышал утешительное общение, что не оскудевает покровъ Ея надъ созданной имъ обителью, не только при его жизни, но и послѣ смерти. Ученикъ его Авраамий лежалъ какъ мертвый. Старецъ же немедленно послалъ за своимъ духовнымъ отцемъ, чтобы открыть ему видящее и слышанное.— Настало наконецъ время смерти пр. Александра; онъ собралъ всю братию, воззвестилъ ей близкій свой конецъ и поручилъ учениковъ
представительству Божией Матери. Ионки плакали о разлуке с великими своими настояниками; они же утешались их, говоря: „неужели я лучше древних св. отецъ, которые все скончались? Все воскреснеть, чтобы предстать нелицемърному Суди. Духомъ не разлучусь съ вами и если обрету благодарить предъ Богомъ, и между вами будет любовь, то не оскудеть обитель представительства Богоматери. Вы же свято соблюдайте заповѣды Божіи и иноческій уставъ; оставляю вамъ вместо себя четырех братій священниковъ: Исаю, Никодима, Леонтия и Иродіона, изъ нихъ кого изберете Господь и поставите святител Макарій, тотъ и будетъ вамъ игуменомъ, тому и повинуйтесь. До самыхъ послѣднихъ миговъ своей жизни пр. Александръ поучалъ братію и даже въ пѣвькѣ своего смирения просилъ бросить грѣшное тѣло его въ пустыню, но ионки не соглашались. Тогда просилъ, чтобы похоронили его близъ церкви Преображенія, не далеко отъ обители, гдѣ была общая усыпальница ипоковъ и, простившись и благословивъ всѣхъ, мирно скончался на 86 году своей жизни, 30 августа 1533 года.—Съ 1547 года уже чтили преп. Александра церковною службою, но мощи его открыты только въ 1641 году, а въ 1643 году царь Михаилъ Тѳодоровичъ устроилъ для нихъ серебряную раку, въ которой онъ покоятся и нынѣ. (Прологъ. Ист. росс. іер. т. 6-й стр. 39—41. Слова древ. свв. стр. 17. Русск. свв. Филарета, арх. Черн. Жит. свв. Муравьева).

Объ обрѣтеніи мощей благовѣрнаго князя Даниила Александровича Московскаго см. 4-го марта.

Пренесение мощей св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго изъ Владиміра въ царствующій град Петра.
Император Петр I основал в 1710 году на берегах Невы, прославленных победою над Шведами, одержанной в 1241 году 15 июля Александром Невским, славную нынѣ Александро-Невскую лавру и, заклю- чивъ славный миръ съ Швециею послѣ продолжительной войны, повелѣлъ перенести изъ Владимира въ свою новую столицу честныя мощи св. князя Александра Невскаго, чтобы ихъ перенесеніемъ освятить новую столицу, новую обитель и торжество мира. По совъшанію съ святѣйшимъ синодомъ, императоръ велѣлъ устроить великолѣпную раку для св. мощей. До Новгорода св. мощи съ торжествомъ были несены на рукахъ, а отъ Новго- рода были везены водою на богато-украшенной ладьѣ. Перенесеніе совершалось 30 августа 1724 года, въ день освященія храма св. Троицы въ Невскомъ монастырѣ. Императоръ Петръ самъ встрѣтилъ мощи св. князя у устья Ижоры и, поставивъ ихъ на великолѣпную галеру, стъ своими вельможами везъ въ С.-Петербургѣ и потомъ отъ прistani насть въ обитель. Во вратахъ ея архіепископъ Новгородскій Теодосій съ членами святѣйшаго синода и освященными Соборомъ встрѣтилъ св. мощи, которая были внесены во вновь устроеный храмъ во имя Александра Невскаго. Три дня столица праздновала это со- бытие. Съ 1728 года установлено ежегодное празднование 30-го августа пренесенія мощей св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго. Въ 1757 году императрица Елизавета Петровна соорудила богатѣйшую серебряную раку для мощей св. Александра Невскаго и учредила 30-го августа крестный ходъ изъ Казанскаго собора въ Нев- скій монастырь. Императрица Екатерина Великая устроила въ Невской лаврѣ новый величественный соборъ, куда св. мощи перенесены были въ 1790 году съ вели-
кимъ торжествомъ. Память св. Александра Невскаго 23 ноября. (Прологъ).

ВОСПОМИНАНИЕ МИРА МЕЖДУ РОССИЙСКОЮ ИМПЕРИЕЮ И ШВЕЦІЕЮ ВЪ 1721 ГОДУ.

30 Августа 1721 г. между Россіею и Швеціею былъ заключенъ Ништадтский миръ, закончивший продолжительную войну между этими державами и возвеличивший Россию на степень великихъ европейскихъ государствъ.

Пр. Сарматъ убитъ разбойниками въ 357 г. въ Оивандѣ. Іерархъ Евлампій былъ епископомъ Кесарійскимъ до Василія Великаго; скончался въ мирѣ. (Мѣсяц. Вост. А. Сергія. Т. 2-й, стр. 228).

О преп. Вріенѣ смотр. 25-го іюня въ житіи мучен. Февроніи.

СЕРБСКИХЪ СВЯТІТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ.

Объ архієпископахъ: Саввѣ 1-мѣ смотр. 12 января, Арсеніи 1-мѣ смотр. 28 октября, Саввѣ 2-мѣ — 8 февраля, Евстафій 2-мѣ — 4 января; Никодимѣ — 11 мая, Даниилѣ — 20 декабря.

Влаженный ІОАННИКІЙ, первый патріархъ сербскій, управлялъ церковию съ 1339 года сперва въ святѣ архіеноскопа, а потомъ въ 1346 году сербскій соборъ, состоявшій изъ болгарскаго патріарха и всѣхъ сербскихъ архіереевъ, по желанію короля Душана, провозгласилъ его патріархомъ. Новый патріархъ въ слѣдъ затмѣ вѣнчалъ Душана царскимъ вѣнцомъ. Блаж. Іоанникію нужно было имѣть много высокихъ качествъ, чтобы имѣть вліяніе на Душана, такъ какъ этотъ послѣдній, хотя былъ владѣтель умный и энергичный, — въ порывахъ страстей былъ человѣкъ бурный и суровый иногда до жестокости. Поэтому,
иметь влияние на такого человека есть подвиг трудный; но блаж. Иоанникей умьть ладить и съ таким человъкомъ. Своим влияниемъ на Душанна онъ ограждалъ покой православія и вызывалъ его на дѣла благотворенія для церкви. Такъ въ 1348 году „благословеніемъ господина патріарха, киръ Иоанникія и всего собора“ дана была грамата Призренскому монастырю архангеловъ съ дарованіем множества земель. Въ томъ же году выдана была Душаномъ грамата для Іерусалимской церкви арх. Михаила, построенной к. Милостивымъ: этою граматою къ той церкви былъ приписанъ храмъ св. Николая Врачінскаго со всѣми селами, угодіями и поселенцами. Это было посильною помощью православію постъ того, какъ Душанъ имѣть неосторожность отмѣнить постановленія отца и дѣла о православіи въ Рагузѣ, слѣдствіемъ чего было гоненіе на православіе въ республикѣ. Православныя нѣкто вынуждены были удалиться въ Іерусалимъ; для нихъ-то и оказывалъ теперь помощь Душанъ, выдавъ грамату церкви арх. Михаила въ Іерусалимѣ. — Занималъ до поступленія своего въ монахи должность королевскаго секретаря, блаж. Иоанникій и въсынъ архієрея какъ человѣкъ, хорошо знакомый съ юридическими обычаями своей страны, участвовалъ въ составленіи Законника сербскаго и въ 1349 г. утвердилъ его на церковномъ соборѣ. Церковь чтитъ св. Иоанникія, какъ сироту и вдову питателя, скорбныхъ утѣшителя, прибывающихъ помощника и теплого заступника. Св. Иоанникій скончался, отправившись помирить двухъ разссорившихся королей—своего Душана и Венгерскаго короля. Душанъ поселился съ Венгерскимъ королемъ и приглашалъ патріарха въ Жидчу; патріархъ поспѣшно прибылъ, сильно хлопота о потушеніи ссоры и отъ хлопотъ почувство-
валь себя сильно нездоровым. Его больного понесли въ патриаршую обитель, и онъ на дорогъ скончался 3 сентября 1349 г., пробывъ въ санѣ патриарха три года съ половиною, а въ санѣ архіепископа около 8 лѣтъ. Моши св. Ioанникия покоятся въ печскомъ храмѣ, въ прекрасной мраморной гробницѣ.

Благонамный СПИРИДОНЪ, третий патриархъ сербскій, былъ поставленъ въ 1382 г. блаж. Ефремомъ на свое мѣсто. Этотъ святитель правилъ сербскію церковию, пользуясь руководствомъ и опытными наставлениемъ свого предшественника, блаж. Ефрема, жившаго въ обители арх. Михаила и Гавриила, построенной Душаномъ. Блаж. Спиридонъ, заботливый объ иноческихъ обителяхъ, скончался въ 1388 году почти въ одно время съ блаж. княз. Лазаремъ, навшимъ на Косовскомъ полѣ. По церковнымъ пѣснямъ Спиридонъ — „цѣвница духовная“, — это даеть думать, что онъ писалъ священнаго пѣсни для сербской церкви. Моши его почивають въ храмѣ печской обители.

Въ трапезѣ печскаго храма лежать подъ спудомъ мощи патриарха св. МАКАРИЯ. Блаж. святитель заботился о распространеніи просвѣщенія въ Сербіи. При немъ печатались церковная книги въ разныхъ мѣстахъ: въ Милешскомъ монастырѣ — слѣдованная псалтырь и молитвословъ (требникъ), въ Вѣлграхъ — евангелія, въ Миркишонъ монастырѣ — евангелія, въ Вепцикъ молитвословъ, служебник, постная тріодъ; въ Скадарѣ — цѣтовая тріодъ. Кроме заботъ о просвѣщеніи блаж. святитель имѣлъ возможность сделать много для сербской церкви и дѣйствительно по своей ревности сделалъ весьма многое. Брать его былъ визиръ при султанѣ. При его помощи Макарій получилъ гаттшиерцѣ султана на возобновленіе
ние монастырей и церквей, разоренных магометанским фанатизмом. Прежде всего святитель обратил все свое старание на возобновление древней патриаршей обители. „При обновлении святого престола сербской церкви, говорить современная надпись, огромная трапеза патриарх, поддерживаемая треею мраморными колоннами и тремя кирпичными, построена была трудом и усердием проясненкующего и благодащего кири Макария патриарха в лето 1552 года. Годь смерти этого святителя достоверно неизвестен; полагают, что он умер в 1574 году.

Блаж. патр. ГАВРИИЛЪ, изъ дворянского сербского дома Ранчей, был первосвятителем сербским в весьма тяжелое время. Сербское христиане тогда сильно страдали отъ своей вольны турокъ. По крайней мѣрѣ нужданье своего отечества и своей казэды блах. патр. Гавриилъ отправился для милостыни въ Валахію, откуда прошелъ за вспомоществованиями въ Москву. Здѣсь въ 1655 г. онъ встрѣтилъ съ патриархомъ антиохійскимъ присутствовать на соборѣ, созванный царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, по совѣту патриарха Никона, для рѣшенія вопросы объ исправленіи богослужебныхъ книгъ. Соборъ опредѣлилъ исправить церковныя книги по греческимъ и древнимъ славянскимъ кириллицѣ; встрѣтилъ съ этимъ на этомъ же соборѣ были осуждены на заточеніе тогдашніе противники церковной власти и распоряженіи патриарха Никона: протопопъ Аввакумъ, коломенскій епископъ Павелъ, муромскій протопопъ Логгинъ, костромской протопопъ Даниилъ и другие. Послѣ этого блаж. патриархъ сербскій, получивъ щедрую милостыню для Сербіи и ея церкви отъ добраго царя Алексѣя Михайловича, послѣ долгаго странствованія возвратился въ Сербію. Но тутъ ждала
его невзгода; патриаршая кафедра оказалась занятою другим (Максимом). Он объяснил свои права на кафедру и снова занял ее. Но этого мало: враги блаж. патриарха Гавриила, действуя подъ влиятельным іезуитовъ Австріи, гдѣ тогда бѣдище искали недоступного счастья, донесли турецкимъ властямъ, что Гавриилъ — государственный измѣнникъ, что онъ имѣетъ сношенія съ Россіею,—обвиненіе, приведшее тогда многихъ къ казни и между прочимъ Константинопольскаго патриарха Парѳе-пія. Визирь потребовалъ къ себѣ блаж. Гавриила и до-просилъ подробно о всѣхъ обстоятельствахъ его пути. Когда кончилось слѣдствіе, визирь, вполнѣ усвятившій не-состоятельность клеветы, объявилъ святителю: „такъ какъ тебя обвиняютъ въ государственной измѣнѣ, то по законамъ, какъ самъ знаешь, ты долженъ быть казненъ; но если ты согласишься принять нашу вѣру, не только по-щажу жизнь твою, но предоставляю тебѣ важную должность, и ты будешь жить въ почетѣ и роскоши“. Влаженный видѣль, что государственному измѣнику не должны были предоставлять ни почестей, ни жизни, а если предоставля-ляютъ, то только за измѣну вѣрѣ. Поэтому онъ отвѣ-чалъ визирю: „я совершенно невиненъ въ государствен-номъ преступлѣніи, это сонасаетъ вы сами; спасибо же жизнь мою отступленіемъ отъ христіанской вѣры не со-гласуется никогда, пока имѣю здравый смыслъ. Почесты и богатства ваши поберегите себѣ, мнѣ же они не нужны“. Святитель преданъ былъ пыткамъ, которыми припуг-дали его принять магометанство. Мужественный сраженіе перенесъ все терпѣливо и благодаря Господа, что удостоилъ его страдать за св. вѣру. Потерявъ вся-кую надежду отвѣлечь святителя отъ христіанства, при-вели его на мѣсто казни и повѣсили. Это было въ

ГРИГОРИЙ, епископ. сербскій, происходить изъ рода Нееманичей; мощи его находятся въ монастырѣ Кундлица, на р. Лимѣ.

31-е число.

Положение честного пояса Пресв. Девы Божородицы.—
Св. Геннадія, патріарха Константинопольскаго.— Св.
священномуч. Киприана, еп. Кароагенскаго.

(Обновление храма Божородицы въ Нертіумъ въ Царь-
градѣ. Муч. Филеорха. Муч. Діадоха. Свящ. дни газетныхъ. Четырехъ мучениковъ изъ Перги памфі-
лійскій. Мучч. 366 изъ Никишдія. Преставленіе св.
Іоанна, митрополита Киевскаго).

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО ПОЯСА ПРЕСВ. ДѢВЫ
БОГОРОДИЦЫ.

Кромѣ ризы Пресвятой Богородицы, между христіа-нами сохранился и честный Ея поясъ, который, по сви-
дѣтельству историка Никифора Каллиста, по Успенія
Богоматери, передаваемъ былъ между вѣрующими—также
какъ и риза ея, преемственно отъ одного къ другому.—
Императоръ Аркадій, сынъ Теодосія Великаго, получивъ
поясъ Богоматери изъ Иерусалима, гдѣ онъ былъ хранимъ до того времени съ честною ризою и котою дѣвицею, положилъ его въ Константинополѣ. Императоръ Теодосій младший, обратившись въ Халкопратіи (гдѣ нынѣ торжествтѣ) иудейскую синагогу въ храмъ, посвятилъ его Богоматери; въ этомъ новосозданномъ храмѣ Пульверія, сестра и со-правительница Теодосія, положила честный и священ-ный поясь Богоматери въ ковчегъ св. престола, и съ того времени храмъ Богоматери назывался св. ковчегомъ или ракою. Въ слѣдующемъ столѣтіи поясь, какъ и глава Іоанна Предтечи, во время волнений и вообще общественныхъ бѣдствій былъ взятъ изъ Константино- поля и оказался въ городѣ Зилѣ въ Каппадокіи; обрѣтенный въ Зилѣ въ царствованіе Густина, поясь былъ перенесенъ опять въ Царьградъ. При императорѣ Львѣ 6-мъ Мудромъ честный поясь Богоматери былъ прослав-ленъ особенно громаднымъ знаменіемъ. Супруга Льва—Зоя, мучимая нечистымъ духомъ, получила однажды во снѣ откровеніе, что она немедленно выздоровѣеть, если на нее будетъ положенъ поясь Пресвятой Богородицы. Царица объявила объ этомъ видѣніе императору и патриарху. Тогда былъ открытъ ковчегъ, въ которомъ хра-нился честный поясь; онъ былъ найденъ какъ бы новоотканной и блестящей, зачепатанный въ золотой коробкѣ со свиткомъ, въ которомъ съ точностью означено время, когда онъ принесенъ въ Константинополь, и какъ положенъ руками царя и имъ зачепанъ. Царь Левъ облюбовалъ честный поясь, и онъ, положен-ный руками патриарха на царицу, исцѣлилъ ее отъ болѣзни. Всѣ прославили Христа Бога и воспѣли благо-дарственнымъ пѣсні Пресвятой Его Матери, положили честный поясь въ честномъ ковчегѣ, въ которомъ онъ
былъ прежде. Часть пояса Богоматери нынѣ хранится въ афонскомъ ватопедскомъ монастырѣ—въ крестѣ, который пожертвовалъ монастырю Лазарь князь сербскій въ 1101 году; другая—въ Трирскомъ монастырѣ на западѣ.

(Четьи-Минеи. Мѣсяцъ Вост. А. Сергія. Т. 2-й. Замѣт. стр. 263—264).

СВЯТ. ГЕННАДІЯ, ПАТРІАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО.

Св. Геннадій вступилъ на патріаршій престоль послѣ Анатолія въ 458 году въ царствованіе Льва Великаго. Онъ былъ кротокъ нравомъ, цѣломудренъ и весьма воздержнѣ. За свою святую богоугодную жизнь онъ былъ удостоенъ отъ Бога дара чудотвореній.—Былъ въ Константинополѣ при церкви св. Елевферія клирикъ племенемъ Харисій, проводивший беззаботную и развратную жизнь, даже разбойничавший. Патріархъ, призвавши его къ себѣ, убѣждалъ неправиться; но убѣжденія не принесли плода; онъ наказывалъ его, но и наказанія были безполезны. Тогда патріархъ послалъ одного изъ своихъ слугъ къ храму св. Елевферія возвестить мученику, чтобы онъ (мученикъ) своей силой или неправиль бы согрѣшающаго клирика, или же удалилъ его отъ храма. Пришедшъ въ церковь, посланный сталъ предь алтаремъ и сказалъ: „святый мученикъ Елевферій! возвѣщаетъ тебѣ патріархъ Геннадій чрезъ меня грѣшаго, что клирикъ Харисій, служащій при твоей церкви, совершаетъ многие грѣхи и соблазны!“ На утро Харисій былъ найденъ мертвымъ. Случилось и другое чудо чрезъ патріарха Геннадія. Однажды иконописецъ дерзнулъ изобразить Спасителя въ видѣ языческаго бога Зевса; но за это у него пасхала рука. Видя такое наказаніе Во-
жие, онь пришель къ святому патріарху и покаялся въ своемъ грѣхѣ; св. Геннадій помолившися Господу объ исцѣленіи рукь и рука исцѣлилась. Св. Геннадій былъ ревностный пастырь, неусыпно слѣдившій за всѣмъ происходившимъ въ средѣ клириковъ и мирянъ. Онъ слѣдилъ за тѣмъ, чтобы клирики вели неправную нравственную жизнь, весьма заботился о томъ, чтобы пресвитеры и вообще клирики были люди начитанные, понимающіе священное писаніе; съ этой целью онъ не пресекалъ кого-либо поставлять въ пресвитеры, какъ тотъ выучивалъ наизусть псалтирь. По свидѣтельству Геннадія мессалийскаго „св. Геннадій былъ мужъ краснорѣчивый, остраго ума… сочинилъ много басейтъ“. Къ сожалѣнію, сочиненія его нынѣ неизвѣстны; до настоящаго времени сохранились только его окружное посланіе противъ симоніи, утвержденное на соборѣ 459 года, созванномъ патріархомъ Геннадіемъ ради окончательнаго искорененія Евтихіанства и ради исправленія другихъ церковныхъ нуждъ. Онъ скончался въ 471 году, управляя Константинопольской церковью 13 лѣть. (Луг. дух. по русск. переводу § 146. Учен. объ отд. церк. Филарета, арх. черн. § 228).

СВ. СВЯЩЕННОМУЧЕН. КИПРІАНА, ЕП. КАРОЛІЕ- ГЕНСКАГО

Фасций Цецилій Кипріанъ былъ родомъ изъ Кароагена. Сынъ богатаго сенатора, страстный любитель наукъ, знаменитый риторъ, до 40 лѣтъ своей жизни язычникъ, любившия роскоши и удовольствіе, онъ въ 246 году, по убѣжденію пресвитера Цецилія, принялъ крещеніе и совершенно переживился въ жизни: онъ сдѣлался строгимъ подвижникомъ. Богатства, которыя прежде расточали для своихъ удовольствій, раздавалъ теперь бѣднымъ,
время посвящал на молитвы и изучение священнаго писанія. Такъ пишеть онъ самъ въ письмѣ къ епископу Донату, описывая чудесную перемѣну, произведенную въ немъ благодатною силою крещенія. Его ревность къ вѣрѣ и жизни христіанской скоро обратили на него внимание клира и народа: черезъ два года послѣ крещенія онъ былъ поставленъ въ пресвитера, а еще черезъ годъ послѣ того, противъ собственного желанія, „судомъ Божіимъ и любовию народа“ былъ избранъ въ епископа Кареатенскаго. Съ этого времени начинается многоцелевая дѣятельность св. Кириана для церкви.

Прежде всего паствырская заботливость св. Кириана обратилась на устроеніе церковнаго благочинія и на исправленіе злоупотребленій и безпорядковъ, господствовавшихъ въ кареатенской церкви. Но недолго пришлось заниматься новому епископу этимъ дѣломъ: оно было остановлено ужасами наступившаго гоненія, о которомъ св. Кирианъ былъ извѣщенъ видѣніемъ. Лишь только былъ объявленъ указъ Декія о преслѣдованіи христіанъ (въ 250 г.), чернъ потребовала смерті святителя. Для пользы своей паствы, по внушенію откровенія, онъ скрылся, но далъ кареатенскому клиру наставленіе на время гоненія и всегда былъ съ своею паствою духомъ: онъ писалъ изъ своего уединенія письма въ Кареатенъ, въ которыхъ то убѣждалъ къ подвигамъ слабыхъ въ вѣрѣ, то утѣшалъ крѣпкихъ, предохраняя однако послѣднихъ отъ самомнѣнія и гордости. Особенно много заботился Кирианъ въ своемъ уединеніи о подвижникахъ; въ это гоненіе Декія многіе христіане изъ страху мученій отрекались отъ Христа, каковыхъ отрекшихся или падшихъ было много. Церковь съ такими лицами поступала очень строго: она предлагала ихъ отлученію, какъ недо-
стойных ся членовъ, и принимала снова только лишь подъ условиемъ тяжелаго публичнаго покаяния. Но такъ какъ съ одной стороны — надпихъ въ это гоненіе было слишком много и степени ихъ наказанія, а слѣдовательно и виновности, были разны, а съ другой — такъ какъ за надпихъ стали ходатайствовать исповѣдники вѣры, то, очевидно, строгость къ надпихъ должна была ослабѣть. И церковь, действительно, пришла къ мысли ослабить строгость публичнаго покаянія: поэтому она охотно допускала ходатайства исповѣдниковъ за надпихъ, и даже самъ св. Кипріанъ при всей своей строгости не прерывал слабыхъ, не называл ихъ даже отступниками, а только надпими. Но такое послабленіе строгости церкви по отношенію къ надпимъ подало поводъ къ злоупотребленіямъ. Нѣкоторые изъ Кареагенскихъ пресвитеровъ доводили иногда свою снисходительность къ надпимъ до того, что принимали ихъ въ общеніе даже прежде, чемъ испросить разрѣшеніе, какъ должно поступить съ ними. Съ другой стороны, среди самихъ исповѣдниковъ многие были неосторожны: когда надпихъ стали къ нимъ обращаться, то они не только ходатайствовали за нихъ (надпихъ) предъ церковью, но даже сами стали преподавать надпимъ, не принесшимъ покаянія отпущеніе, выдавая имъ отпустительныя записки. Такіе поступки пресвитеровъ и исповѣдиниковъ были нарушеніемъ церковныхъ правилъ, такъ какъ только епископы имѣли право назначать условия принятія надпихъ. Кипріанъ, какъ ревностный поборникъ церковной дисциплины, не могъ равнодушно смотрѣть на это: онъ съ одной стороны — убѣждалъ исповѣдиниковъ не превозноситься тѣмъ, что они избраны на защиту вѣры, а съ другой, — не желая своимъ отказомъ оскорбить ихъ, однако требовалъ,
чтобы соблюдались права церковници о покаянии и права епископских. Поэтому он, хотя и дозволил допускать во время смертной болезни къ принятію св. Таинъ получившихъ отпустительныя записки, но вмѣстѣ съ тѣмъ предписывалъ, чтобы остальные здоровые, вперед до изслѣдованія причинъ ихъ отлученій и степени виновности ожидали его возвращенія въ Кареагенъ, а тѣмъ временемъ предписывалъ подвергать ихъ церковному увѣщенію. Но въ то время, когда св. Кипріанъ старался уладить дѣло о падшихъ, въ Кареагенѣ случилось еще дру- гое событие, еще болѣе опечалившее святителя и причинившее ему скорбь: въ Кареагенѣ образовался расколъ. Нѣсколько священниковъ, особенно старшій, еще съ самаго начала правленія Кипріана недовольные нимъ и порицавшіе всѣ его распоряженія, теперь окончательно отказались повиноваться ему и не считали своимъ еписко- помъ. Это случилось тогда, когда Кипріанъ для наблюдения за порядкомъ церковныхъ дѣлъ прислалъ въ Кареагенъ двухъ своихъ попечителей епископовъ. Это обстоятельство и было благопріятной причиной раскола, который по имени главнаго участника въ его образованіи называется расколомъ Фелицианомъ. Къ раскольникамъ присоединили многие изъ падшихъ, надѣясь скорѣе войти въ обиженіе съ церковью. Желая возстановить порядокъ и спокойствіе въ церкви, Кипріанъ отлучилъ отъ церкви вождей этого раскола, а къ прочимъ послѣдователямъ его обратился съ увѣщеніемъ: благодаря этому расколъ существовалъ недолго. Между тѣмъ многие изъ падшихъ, присоединившись къ расколу, при образованіи формальной ехізмы, смутились и, благодаря увѣщеніямъ Кипріана, оставили расколъ и стали искать соединенія съ церковью на основаніи постановленія Кипріана. Когда
гонение ослабли, Кипріанъ, послѣ 16-ти мѣсячной разлуки съ паствою, возвратился въ Кареагенъ и созвалъ соборъ по дѣлу о падшихъ и о Фелицисемъ, написавъ предварительно сочиненіе о падшихъ, какъ приготовленіе къ постановленіямъ собора. На этомъ соборѣ было постановлено, что церковь не должна немилосердно отвергать падшихъ: тѣхъ изъ нихъ, которые измѣнили церкви посредствомъ покупки у языческихъ властей свидѣтельствъ, допустить на будущее время къ общѣнію, если только они принесутъ сердечное покаяніе, прочимъ же было объявлено, что, хотя и послѣ продолжительнаго времени, все таки они могутъ надѣятся на прощеніе.

Когда Кареагенскій соборъ постановилъ такія опредѣленія относительно падшихъ и когда эти опредѣленія достигли до Рима, то Римскій епископъ Корнелій втолкъ согласился съ постановленіями кареагенскихъ отцевъ. Но одинъ римскій пресвитеръ Новаціанъ возсталъ противъ такого, но его мнѣнію, послабленія. Онъ говорилъ: „хотя отлученныя въ виду ихъ раскаянія и могутъ получить прощеніе отъ Бога, тѣмъ не менѣе церковь не имѣетъ никакой власти давать имъ разрѣшеніе. Напротивъ, должно отлучить ихъ отъ общежія съ церковью, такъ какъ общежіе съ такими лицами оскорбляеть христіанскій характеръ“. Его взгляды раздѣляли нѣкоторые міряне и пресвитеры; къ этой партии присоединился между прочимъ и кареагенскій раскольникъ Новаціянъ, удалившійся въ Римъ по возвращеніи Кипріана въ Кареагенъ. Эти лица отдѣлились отъ еп. Корнелія и избрали себѣ епископомъ Новаціана; такимъ образомъ и въ Римѣ образовался расколъ. Новаціанъ послѣдній, по обычаю того времени, извѣстить посланіемъ главныхъ церквей о своемъ избраніи, прося себѣ ихъ общежія.
Некоторые епископы признали Новацiana римским епископом; но когда послание Новацiana пришло в Карпаген, то Киприан не признал его епископом, потому что знал дух избравших Новацiana; он осудил на соборе Новацiana, как раскольника, признав истинных епископов Корнилия. В своем сочинении „о единстве церкви“ Киприан писал: „епископство — едино, как и едино апостольство, — поэтому желание установить в частной церкви двух епископов означает желание разделять епископство, разделять церковь кабалистическую и ввести раскол."

В 252 году, по случаю предстоявшего гонения, о котором многие были извещены откровением, на соборе карпагенском были смягчены определения о кающихся. Однако гонение на христиан, воззвестившееся преемником Декия — Галлом, было не так бодствено для карпагенской церкви, как ужасна была страшная язвы, окутывшая в это время Карпаген. Все здоровые жители спешнили оставить зачумленный город и в нем остались только одни больные да разбойники, безнаказанно грабившие покинутые жилища. Город, столь прекрасный издали, представлял ужасный вид внутри. Всяду, на улицах и в домах, валялись мертвые и умирающие; изредка в зачумленном городе слышались безнадежные стоны, или жалобные детские крики, но ті и другіе оставались безъ ответа. Помогать было некому. В это то бодственное время св. Киприан явился поистине ангелом — хранителем не только для своих чадъ христианъ, но и для самыхъ язычниковъ. И собственнымъ примѣромъ и убежденіями онъ располагалъ христианъ оказывать помощь страдающимъ отъ язвы, кто бы они ни были: „не смотрите на лице стражду-
щаго,—писал онъ въ трактатѣ о смертности,—они всѣ ваши братья, дѣти одного Отца небеснаго, и пусть язычники видятъ, что самая смерть не можетъ погасить въ христианинѣ любви ко врагамъ". Ходя по зауздленному городу, св. Киприанъ собственными правдой помышлялъ вѣрующіхъ оказывать помощь ближнему. Каждый часъ Киприанъ и его слуги отправлялись дѣлать новыя и новыя благодѣянія, отыскивая больныхъ, утѣшая умирающихъ и принося съ собою миръ всюду, куда ни приходили. Тѣ люди, которыхъ покидали ближайшіе друзья и родственники, пользовались дружественными услугами со стороны христианъ. Трупы умершихъ, заражающіе всѣдствіе разложенія воздуха, были безъ различія, по распоряженію Киприана, погребаемы. Не смотря на все это, чернь не разъ требовала св. Киприана на сьвденіе львамъ, а христианъ обвинялъ въ бѣдствіяхъ, постигшихъ імперію. Въ первые годы царствованія Валеріана, съ 254 до 257 г., церковь отдыхала послѣ Галлова гоненія. Киприанъ пользовался временемъ мира для устройствъ благочинія, въ это время, между прочимъ, послѣ собранаго обсужденія, онъ написалъ посланіе къ епископу Фиду о крещеніи младенцевъ. — Въ 225 году возникъ споръ между церквами о крещеніи еретиковъ; этотъ вопросъ возбудилъ расколы — кареагенскій Фелициенъ и римскій Новаціанъ. Для рѣшенія этого вопроса еще во 2-мъ вѣкѣ были собираемы соборы въ церквахъ африканскихъ и азійскихъ; этимъ соборами вопросъ былъ предложенъ въ такой формѣ: законно ли крещеніе у еретиковъ и слѣдуетъ ли перекрещивать переходящихъ отъ ереси къ церкви? Они рѣшили его въ томъ смыслѣ, что крещеніе еретиковъ признали ими не дѣйствительнымъ, какъ совершающемся людьми не вѣрующими въ святую
Троццу,—поэтому еретиков в необходимо нужно перекрестивать. Но это определение со временем забылось. Поэтому, когда к церкви стали обращаться раскольники Фелициссима и Новаццана, начался между церквами новый спор по этому вопросу. Первоначально он возник между церквами: римской и малоазийской, но потом в нем приняли деятельное участие и Кипрцаны. Некоторые из Мавританских и Нумидийских епископов выразили сомнение относительно правильности второго крещения. Объ том своем сомнении они заявили Кипрцану. Он, желав дать более или менее решительный ответ этим епископам, созвал собор. Кипрцан был того мнения, что все еретиков, обращающихся к церкви, нужно крестить; когда собор высказался согласно с этим мнением Кипрцана, то он дал слышащий ответ сомневающимся епископам: «раскольники и еретики—говорил он—необходимо должны быть перекрестиваемы, так как никто не может быть крещены вне церкви, в которой пребывает Дух Божий, а слышательно и таинства, — поэтому только то крещение правильно, которое совершается в св. церкви; это подтверждает и вопрос делимый при совершении крещения: вкушу ли ты в жизнь вкушую и отпущение грехов через св. церковь?... Виросемь не со всеми должно поступать так; тех, которые были крещены в церкви, прежде нежели сделились еретиками, не нужно крестить вторично, когда они покидают ересь; их должно только подвергать покаянию». Эти постановления Кипрциана о крещении еретиков были утверждены трезв соборами. Съ Кипрцаном были согласны и Динисей Александрийский, а также и епископ Фимиланъ съ азийскими церквами. По духу общения церковей, онъ извѣстилъ объ
этому соборном определении и римского епископа Стефана. Но последней счел себя оскорбленным этим решением. Считая себя первым епископом христианской церкви, в своем послании Стефан требовал, чтобы его мнение было догматом церкви, — в противном случае грозил отлучить от церкви тех, кто не согласится с его мнением. Он писал: „если кто обращается к нам от какой-либо ереси, то сле дует без нововведений придерживаться предания и для показания возлагать на него руку“. Но Киприан не побоялся угрозы Стефана; опровергая вышеназванная слова его, он говорить: „откуда это предание? Разве оно от власти Господней и из Евангелия, или от правил и посланий апостольских? Если бы такое предание запрещало нам крестить еретиков, то должно чтить его и соблюдать, но если апостолы считали еретиков антихристами, то разве не должны мы поступать подобным же образом?“ Возставшая в то же время против притязания Стефана на главенство в христианской церкви и на первенство между епископами, Киприан говорить: „ни кто из нас в сущности не считает себя епископом епископов и не прибегает к угрозам, чтобы при нудить сотоварищей своих повиноваться. Мы знаем, что каждый из епископов пользуется свободой, имеет полное право принимать решение и не может быть судимым, как и самь не может судить других?“ Чтобы подтвердить эти свои слова самым доказом, Киприан созвал новый многочисленный собор, на котором было постановлено, чтобы караагенская церковь ни в каком случае не обращалась к суду римской церкви, и таким образом первый отказался признавать первенство рим ского епископа. Это определение он сообщил Фирми-
ліану, епископу Каппадокійскому, котораго Стефанъ также отлучилъ за согласіе съ Кипріаномъ.

Въ 257 году началось гоненіе Валеріана на христіанъ. Проконсулъ кареагенскій схватилъ св. Кипріана и отослалъ его въ заточеніе, гдѣ ему было сообщено въ откровеніи, что еще годъ назначенъ для служенія его на землѣ. Но и въ ссылкѣ св. Кипріанъ продолжалъ дѣла любви христіанской. Средства, которыми онъ располагалъ, дали ему возможность оказывать помощь многимъ изъ христіанъ, сосланныхъ на всѣдапнія работы въ рудники Мавританіи и Нумідіи, гдѣ они (христіане) подвергались жестокому обращенію. А подъ конецъ своей жизни онъ раздаль неимущимъ все, что у него осталось. Ровно чрезъ годъ проконсулъ вызвалъ Кипріана на судъ. Когда пропелъ по всему городу слухъ, что святитель привезенъ изъ заточенія на смерть, то собралось множество христіанъ, желая видѣть своего пастыря. На слѣдующее утро святитель былъ выведенъ изъ дома, гдѣ былъ подъ страхомъ. Увидѣвъ святителя, вѣрующіе проливали слезы и пошли за своимъ пастыремъ, когда его повели на судъ. На судѣ проконсулъ спросилъ его: „ты былъ епископомъ этого нечестиваго народа?“ Кипріанъ отвѣчалъ, что онъ былъ епископомъ христіанскимъ. Проконсулъ именемъ императора потребовалъ, чтобы онъ принесъ жертву богамъ. Но святитель рѣшительно отвѣчалъ: „не сдѣлаю этого!“ Тогда проконсулъ объявилъ: „долго ты жилъ съ нечестивыми мыслями и собралъ очень многихъ послѣдователей твоему нечестивому заговору, былъ врагомъ римскимъ богамъ и законамъ. Пусть твою кровью освятится законъ“, — и написалъ на дощечкѣ: „Фасцио Кипріану отсчиь мечемъ голову“. Св. Кипріанъ сказалъ: „благодареніе Богу!“ и пошелъ на мѣсто казни.
Въ народѣ произошло волненіе, и многие со слезами пошли за святителемъ. Прідя на мѣсто казни, святитель снялъ съ себя архіерейскія одежды и сталъ молиться. Помолившись и благословивъ народъ, св. Кипріанъ приготовился къ смерти и самъ завязалъ свои глаза полотномъ, приказавъ дать палачу двадцать пять золотыхъ. Это было въ 258 году. (Четьи-Миней. Учен. объ отц. церк. Филарета, арх. черн. § 57. Письма св. Кипріана въ русск. переводѣ. Христ. Чтен. 1825 г. 17-й т.).


Преставленіе св. Іоанна, митрополита киевскаго.

Послѣ митрополита Георгія, преемника блаженнаго Иларіона, прибылъ въ 1080 году въ Киевѣ св. святителя русской церкви Іоаннъ, вѣроятно, родомъ болгаринъ, скоро заслужившій общее глубокое уваженіе. Современникъ его, преп. Несторъ о немъ говоритъ: „подобнаго ему не было еще въ Руси, да и не будетъ, это мужь, звѣдущий въ книгахъ, искусный въ ученіи, милостивый къ убогимъ и вдовцамъ, ласковый ко всѣкому — богатому и бѣдному, смиренному и кроткій“. Святитель скончался во 2-й половинѣ 11-го в. Лѣтощеніе послѣ Нестора называютъ Іоанна то добрымъ, то святымъ, то блаженнымъ. По рукоположенімъ святцамъ онъ „святый Іоанѣт митрополитъ“; а въ одномъ спискѣ прибавлено: „положенъ бысть въ печерскомъ монастырѣ“. — Блаженный
Иоаннъ оставилъ для русской церкви нѣсколько сочинений. Посланіе митрополита Иоанна къ Клименту, папѣ старшаго Рима, драгоцѣнно какъ по своему содержанію, такъ особенно по духу кротости, которыемъ оно дышетъ. „Иоанна митрополита русскаго, нареченаго пророкомъ Христовымъ, церковное правило“, писанное для черноризца Иакова, долго оставалось въ составѣ правилъ русской церкви, какъ объясненіе правилъ вселенской въ примѣненіи ихъ къ нуждамъ русской. (Русск. свв. Филарета, арх. черн.).
Алфавитный указатель именъ святыхъ за мѣсяцъ Августъ.

Имена святыхъ, жизнь которыхъ въ книгѣ не изложена, отмѣчены звѣздочками.

А.
Андрій, пр. смоленскій, 21 ч. 329 стр.
Андрій, пр. печенскій, 21 ч. 338 стр.
Андрій, пр. палеостровскій, 21 ч. 339 стр.
Авундий (изобилуйный, слов. лат. инск.), 13 ч. 181 стр.
Агапитъ (возвлебленный, слов. греч.), муч. 10 ч. 124 стр.
Агапій (любимый, слов. греч.), муч. 19 ч. 300 стр.
Агапій, муч. едесскій, 21 ч. 328 стр.
Агаѳонъ (добрый, слов. греч.), пр. 28 ч. 435 стр.
Агаѳонъ (благопождитель, слов. греч.), 22 ч. 341 стр.
Адріанъ, муч. 26 ч. 387 стр.
Адріанъ, муч. персидскій, 26 ч. 400 стр.
Адріанъ, пр. ондрусовскій, 26 ч. 387 стр.
Акиндинъ (безопасный, слов. гречск.), муч. 22 ч. 341 стр.
Акиндинъ, игуменъ, 28 ч. 439 стр.
Александръ (мужественный, помогающій, слов. греч.), муч. 1 ч. 16 стр.
Александръ, муч. 11 ч. 139 стр.
Александръ, еп. команскій, 12 ч. 178 стр.
Александръ, патр. константинопольскій, 30 ч. 455 стр.
Александръ, преп. свирскій, 30 ч. 461 стр.
Алексиі (помощникъ, слов. гр.), муч. 9 ч. 122 стр.
Алипій (безпечальный, слов. греч.), пр. 17 ч. 283 стр.
*Алякіядъ, муч. 16 ч. 273 стр.
Аммонъ (несянный, слов. египетск. или греч.), пр. 28 ч. 432 стр.
Амфілохій (труднородный, или въ засадѣ сидящій, слов. греч.), еп. 28 ч. 438 стр.
Анастасій (покрещенныій, слов. греч.), муч. 29 ч. 432 стр.
*Анатолій, (постоянный, слов. греч.), пр. 28 ч. 411 стр.
Андрей (мужественный, слов. гречск.), муч. 19 ч. 297 стр.
Аннита (непобѣдимый, слов. гречск.), муч. 12 ч. 175 стр.
*Анна (благодать), пророч. 28 ч. 416 стр.
Антоній (произв. отъ Антоній), отрокъ, 4 ч. 50 стр.
Антоній (покупающій въ за-
мьнь, набивающйй цвьную), пр. 3 ч. 33 стр.
Антоній, муч. 9 ч. 121 стр.
*Анноса (цвьтущая, слов. гр.), муч. 27 ч. 410 стр.
*Андрій (цвьтущий, слов. гр.), папа римскій, 5 ч. 78 стр.
Анфіус (тоже, что Анноса), муч. 22 ч. 342 стр.
Арсеній (мужественный, слов. греч.), пр. комельскій, 24 ч. 373 стр.
Арсеній, пр. печенск. 28 ч. 433 стр.
*Арсеній, еп. сербск. 30 ч. 476 стр.
Астериій (усвяченый звьздами, похожій на звьзды, слов. гр.), муч. 7 ч. 98 стр.
*Атиллы (аттическій, слов. гр.), муч. 26 ч. 387 стр.
Аттій (нападающій и лучшій, слов. греч.), муч. 1 ч. 16 стр.
Ахилла или Ахиллій (принадлежящій Ахиллесу, слов. гр.), преп. 28 ч. 434 стр.
Ацикія иконы Богоматери 15 ч. 261 стр.
Аванасій (бессмертный, слов. греч.), еп. муч 22 ч. 342 стр.
*Аванасій, преп. печенск. 28 ч. 411 стр.

B.
*Вздыхающих множества 18 ч. 296 стр.

B.
*Варнава (сынь утвнения, слов. гр.), преп. 18 ч. 296 стр.
Варсонофій, еп. едесскій, 25 ч. 385 стр.
Васпій (царскій, слов. греч.), благ. московск. 2 ч. 19 стр.
Васпій, преп. печенск. 11 ч. 146 стр.
Васса (лощина, страна пустая, слов. греч.), муч. 21 ч. 328 стр.
Венціанъ (сынь десницы, слов. евр.), преп. 28 ч. 433 стр.
*Венеесевій иконы Богоматери 15 ч. 264 стр.
Владмирскій иконы Богоматери 26 ч. 397 стр.
Владимирскій-Ростовскій иконы Богоматери 15 ч. 254 стр.
Владимирскій иконы Богоматери 15 ч. 259 стр.
*Внесеніе честнаго Креста 14 ч. 240 стр.
Воспоминаніе мира между Россию и Швецію 30 ч. 476 стр.
*Вріенна, преп. 30 ч. 476 стр.

Г.
Гавриилъ (слов. лат.), муч. 11 ч. 139 стр.
Гавріилъ (мужъ Божій или крьпость Божія, слов. евр.), патр. сербскій, 30 ч. 479 стр.
*Гаделъсскій иконы Богоматери 15 ч. 264 стр.
*Галанъ (земной, слов. греч.), муч. 11 ч. 152 стр.
Галий (земной, слов. греч. и лат.), еп. муч. 11 ч. 139 стр.
Геннадій (благородный, слов. греч.), патр. константинопольскій, 31 ч. 483 стр.
*Георгій (земледѣльецъ, слов. греч.), патр. цареградскій, 18 ч. 292 стр.
Георгій лимнеотъ, преп. 24 ч. 364 стр.
Георгій (престарѣлый, слов. греч.), преп. печенск. 28 ч. 435 стр.
Григорій (бодрствующій, слов. греч.), синаить, 8 ч. 107 стр.
Григорій, преп. иконописецъ печенск. 8 ч. 116 стр.
Григорій, преп. печенскій, 28 ч. 430 стр.
Григорий, еп. сербский, 30 ч. 481 стр.
Грузинская иконы Богоматери 22 ч. 346 стр.

Д.
Далмат (въ Далматия), преп. 3 ч. 32 стр.
*Даниилъ (судия Божий, слов. еврейск.), преп. печенск. 28 ч. 412 стр.
*Даниилъ, еп. 30 ч. 476 стр.
*Два муч. тирскихъ 8 ч. 115 стр.
Димитрий (принадлежащий Димитрию, богини земедѣлья, слов. греч.), муч. 9 ч. 122 стр.
*Диодоръ, муч. 31 ч. 481 стр.
Диомидъ (Божий судья, слов. греч.), прач., муч. 16 ч. 273 стр.
*Диомидъ, преп. печенск. 28 ч. 424 стр.
Дионисий (богъ винодѣлья или Вахъ, слов. греч.), отрокъ 4 ч. 50 стр.
Дионисий, муч. 18 ч. 292 стр.
Дионисий, преп. печенск. 28 ч. 427 стр.
Дометий (укротитель, слов. греч. и лат.), муч. 7 ч. 95 стр.
Дометий, преп. афонск. 7 ч. 104 стр.
Донская иконы Богоматери 19 ч. 301 стр.
*Доса, муч. 20 ч. 314 стр.
Досифей (данный Богомъ, слов. греч.), архим. 28 ч. 438 стр.
*Дьвь 7 газскихъ 31 ч. 494 стр.

Е.
Евдокиа (благовестение, слов. греч.), преподобномуч. 4 ч. 61 стр.
*Евдокия, царица, 13 ч. 235 стр.
Евилей (благословенный, слов. греч.), муч. 1 ч. 16 стр.
Евлалей (благородный, слов. греч.), муч. 22 ч. 343 стр.
Евлалей (тоже, что Евлалия), еп. 30 ч. 476 стр.
Евлогий (благословенный, слов. греч.), еп. 25 ч. 385 стр.
*Евлогий, преп. печенск. 28 ч. 412 стр.
Евлия (благочинный, слов. греч.), дикаонъ, 11 ч. 136 стр.
Евгения (благочинный, слов. греч.), муч. 5 ч. 72 стр.
*Евстафий (твердостойній, слов. греч.), еп. сербск. 30 ч. 476 стр.
Евтихіанъ (счастливый, слов. греч.), муч. 17 ч. 280 стр.
*Евтихіанъ, муч. 19 ч. 302 стр.
Евтихій (хорошо въ цѣль понапасть, счастливый, слов. греч.), преп. 23 ч. 349 стр.
Евтихій, ученикъ Иоанна Богослова; 24 ч. 362 стр.
Евфимий (всевя́тельный), схимникъ, 28 ч. 433 стр.
*Езекій, папъ еврейск. 28 ч. 411 стр.
*Евсевий, игуменія походъ. 28 ч. 411 стр.
Екзакустодій (судій полковой, архимандритъ, слов. греч.), отрокъ, 4 ч. 50 стр.
Елевазаръ (Божій помощь, слов. греч.), священникъ муч. 1 ч. 7 стр.
*Елевазаръ, муч. 1 ч. 16 стр.
Елевнеерій (свободный, слов. греч.), муч. 4 ч. 60 стр.
Елевнеерій, муч. 8 ч. 107 стр.
Емиліанъ (Емілій принадлежащий, слов. греч.), муч. 18 ч. 292 стр.
Емиліанъ, еп. князяческ. 8 ч. 105 стр.
*Еміаній (славный, объявленъ, 15 стр.

489
нйй, слов. греч.), патр. цареградск. 25 ч. 380 стр.
Ермонъ (конь Ермеса. слов. греч.), муч. 18 ч. 292 стр.
Ермъ (богъ-властник, слов. греч.), муч. 18 ч. 292 стр.
Ефремъ (плодовитый, слов. греч. и сирск.), преп. смо-ленишь. 21 ч. 337 стр.
*Ефремъ, патр. сербск. 30 ч. 455 стр.

3.
*Затяжнѣе солнца при дьявъ Армянинъ 8 ч. 105 стр.
Захарій (память Господняя, слов. евр.), постникъ, 28 ч. 435 стр.
*Зинонъ (божественный, слов. греческ.), муч. 11 ч. 152 стр.
*Зинонъ, муч. 22 ч. 341 стр.
Зинонъ, преп. пещерск. 28 ч. 430 стр.
Зотипъ (животворящий, полный жизни, слов. греческ.), муч. 22 ч. 341 стр.

И
*Ивстіонъ, преп. 26 ч. 387 стр.
Игнатій, архимандритъ, 28 ч. 435 стр.
Иларіонъ (веселый, слов. греческ.), муч. 18 ч. 292 стр.
*Иларіонъ, затворникъ пещерск. 28 ч. 411 стр.
Иларіонъ, митр. киевск. 28 ч. 436 стр.
*Иліодоръ (даръ солнца, слов. греческ.), муч. 20 ч. 314 стр.
Илія (высокий, консулъ слов. греч.), врачъ, 28 ч. 431 стр.
*Ипокархій (церковосходящий, слов. греч.), преп. 7 ч. 104 стр.
Ипполитъ, муч. 13 ч. 181 стр.
*Ирина (миръ, слов. греч.), царица, 13 ч. 235 стр.
Ириней (мирный, слов. греч.), муч. 13 ч. 181 стр.
*Ириней, муч. 22 ч. 349 стр.
Ириней, муч. еп. лониск. 23 ч. 351 стр.
*Иронъ, апостолъ, слов. евр., преп. 3 ч. 32 стр.
*Источніе и наполненіе живоноснаго источника 16 ч. 364 стр.

I.
*Иванъ (зауплатник, слов. евр.), муч. 9 ч. 122 стр.
*Иванъ, архіеп. сербск. 30 ч. 435 стр.
Иванчихъ (любитель ямбовъ,— стиховъ, греч. слов.), отрокъ, 4 ч. 50 стр.
*Иванарій (причастникъ, слов. латинск.), муч. 30 ч. 455 стр.
Иоаннъ (Богъ поставилъ, уг-вердили, слов. евр.), пр. 16 ч. 277 стр.
Иоанній, патр. сербск. 30 ч. 476 стр.
*Иоаннъ (благодать Господня, слов. евр.), игуменъ, 3 ч. 32 стр.
Иоаннъ, отрокъ, 4 ч. 50 стр.
*Иоанна Богослова, въ Мария-киевыхъ, 8 ч. 105 стр.
Иоаннъ, муч. 9 ч. 122 стр.,
*Иоаннъ, патр. константиноп. 18 ч. 292 стр.
*Иоаннъ, патр. цареградск. 25 ч. 380 стр.
Иоаннъ, патр. цареградскій, 30 ч. 455 стр.
Иоаннъ, митр. киевск. 31 ч. 494 стр.
Иосефъ (приумножитель, слов. евр.), многообольвзенный, 28 ч. 431 стр.
*Иуліанъ (Иулию принадлежа-
шция, слов. греч.), муч 17 ч. 281 стр.
*Иуліанія, муч. 18 ч. 289 стр.
*Иуліанъ (Иуліевъ см. Иулій.), муч. 9 ч. 122 стр.

К.
*Каллиника (добрый побздитель, слов. греч.), патр. цвергаградскій, 23 ч. 339 стр.
*Кантіанъ, муч. 5 ч. 73 стр.
*Каракий, муч. 5 ч. 73 стр.
*Капитонъ (головастьй, упрыгый, слов. лат.), муч. 12 ч. 178 стр.
*Кассіанъ (порожній, пустой, слов. лат.), преп. 8 ч. 105 стр.
*Касіанъ, преп. печерск. 28 ч. 411 стр.
*Касторъ (блестящій, начальникъ, борь, слов. греч. и лат.), пр. 12 ч. 175 стр.
*Катунъ, муч. 1 ч. 16 стр.
*Кианей (опаханный, подвножный, слов. греч.), муч. 1 ч. 16 стр.
*Кипріанъ (съ о. Кипръ, кипрскій), муч. 17 ч. 280 стр.
*Кипріанъ, сн. кареанск. муч. 31 ч. 484 стр.
*Кирікъ (вѣстнікъ, слов. греч.), муч. 1 ч. 16 стр.
*Киріанъ (господскій, слов. греч.), муч. 1 ч. 16 стр.
*Клавдій (хромоносый, слов. лат.), муч. 11 ч. 139 стр.
*Конкордія (совсмсякая, слов. лат.), муч. 13 ч. 181 стр.
*Корній (сильный, рогатый, слов. лат.), преп. палеостр. 21 ч. 339 стр.
*Короначъ (внчаный, слов. лат.), муч. 17 ч. 281 стр.
*Косма (заботящийся о красотъ, слов. греч.), скопецъ, 3 ч. 41 стр.

Косма албанскій 4 ч. 62 стр.
*Крымскія цыны Богоотечеств. 15 ч. 236 стр.
*Кузнецъ, муч. печерск. 27 ч. 409 стр.

Л.
*Лаврентій (лавровый, слов. лат.), архідіак. муч. 10 ч. 124 стр.
*Лаврентій, пр. налужск. 10 ч. 133 стр.
*Лаврентій, преп. печерск. 28 ч. 411 стр.
*Лаврентій, муч. 28 ч. 424 стр.
*Лавръ (лавръ, дерево, слов. лат.), муч. 18 ч. 289 стр.
*Левій (больной, слово греч.), муч. 17 ч. 281 стр.
*Левъ (левъ-царь зверей, во многихъ языкахъ), муч. 18 ч. 296 стр.
*Леоній (львовъ подобный, слов. греч.), муч. 8 ч. 107 стр.
*Леонтій (львиний, слов. греч.), муч. 1 ч. 16 стр.
*Леонтій, муч. 9 ч. 122 стр.
*Леонтій, капонархъ, 28 ч. 435 стр.
*Лиферій (свободный, слов. лат.), сн. римск. 27 ч. 407 стр.
*Лонгинъ (долгій, слов. лат.), вратарь, 28 ч. 436 стр.
*Лукіанъ (святій, слов. лат.), преп. печерск. 28 ч. 431 стр.
*Лукій (святій, слов. лат.), понинъ, 14 ч. 210 стр.
*Лукій, сенаторъ муч. 20 ч. 314 стр.
*Луппъ (волкъ, слов. лат.), муч. 23 ч. 349 стр.

М.
*Макарий (блаженный, слов. греч.), преп. 9 ч. 123 стр.
*Макарій, муч. 11 ч. 152 стр.
*Макарій, преп. 18 ч. 296 стр.
*Макарій, діаконъ, 28 ч. 434 стр.
Макарий, патр. сербск. 30 ч. 478 стр.
Максимиан (величайший, слов. лат.), отрок 4 ч. 50 стр.
Максим (тоже, что Максимиан), комит 11 ч. 139 стр.
*Максим, испов. 13 ч. 181 стр.
*Максим, юрод. моск. 13 ч. 183 стр.
Мардарий (Мард — народ в Персии и Армении), преп. печерск. 28 ч. 434 стр.
Мария (по одному — вознесенная, госпожа, и по другим — упорная, горькая слов. евр.), патрикия, 9 ч. 122 стр.
Марин (морский, слов. лат.), воин, 7 ч. 98 стр.
Маркелл (марсовый, пониженный, по Папе.), еп. 14 ч. 238 стр.
Маркция (Марковь), муч. 9 ч. 122 стр.
*Марк (сухой, увевающий, слов. лат.), муч. 11 ч. 152 стр.
Мартиний, отрок, 4 ч. 50 стр.
*Мартирий (мучимый, свидетельствующий, слов. греч.), затворник, 28 ч. 411 стр.
Мартирый, преп. печерск. 28 ч. 425 стр.
Матеи (Богодарованный, слов. евр.), ан. 9 ч. 117 стр.
Мефонос (помнитель, памятливый, слов. греч.), муч. 20 ч. 313 стр.
*Месасбий (слов. грузинск.), муч. 16 ч. 264 стр.
Меркурий (бог красноречия и торговли, слов. лат.), постника, 28 ч. 434 стр.
*Мина (мученический, лунный, слов. греч.), муч. 1 ч. 3 стр.
Мина, патр. цареградск. 25 ч. 384 стр.
Минеон (мученический, слов. греч.), муч. 1 ч. 16 стр.

*Миней (тоже, что Миний), муч. 1 ч. 3 стр.
Минисей (в Армяне Минисей — поминиций о Боге, слов. греч.), муч. 1 ч. 16 стр.
Мирон (мажущийся миром, слов. греч.), муч. 17 ч. 279 стр.
Мирон, еп. критский 8 ч. 106 стр.
Михей (кто подобен Богу, слов. евр.), прор. 14 ч. 236 стр.
Моисей (от воды взятый, слов. египетск.), муррин, пр. 28 ч. 412 стр.
Моисей, преп. печерск. 28 ч. 425 стр.
*Муч двухъ тиран. 8 ч. 115 стр.
*Муч. шести в Визан 10 ч. 133 стр.
*Муч. 12-ти критск. 12 ч. 180 стр.
*Муч. 33-хъ палестинск. 12 ч. 175 стр.
*Муч. 33-хъ изъ Иралии 28 ч. 411 стр.
*Муч. 6-ти въ Мелитинъ 30 ч. 455 стр.
*Муч. 16-ти Овения 30 ч. 455 стр.
Муч. 4-хъ изъ Пергия 31 ч. 494 стр.
*Муч. 366-ти изъ Никомидии 31 ч. 494 стр.

Н.

*Наркис (наркис — цвѣт слов. греч.), патр. іерусалимск. 8 ч. 104 стр.
Наталия (къ рождению относящаяся, природная, слов. лат.), муч. 26 ч. 387 стр.
*Неофит (новоиспѣдденный, слов. греч.), муч. 11 ч. 132 стр.
Неофиц, муч. киликийск. 22 ч. 342 стр.
Нерукотворенного образа на
керамі 16 ч. 275 стр.
Несторь (возвратившийся домой, слов. греч.), преп. печерск.
28 ч. 432 стр.
*Никаноръ (вящий победы, слов. греч.), преп. 7 ч. 104 стр.
*Никодимъ (побеждающий народь, слов. греч.), пр. 16 ч.
275 стр.
*Никодимъ, еп. сербск. 30 ч.
476 стр.
Нияонть (трезвый, слов. греч.), патр. констант. 11 ч. 132 стр.
Нонна (чистая, снятая, слов. греч.), мать Грекорія Богосл. 5 ч. 73 стр.

О.
*Обнovenія храма Петра и
Павла въ срідостѣніг 8 ч.
103 стр.
*Обнovenія храма Богоматери
Милостивая 11 ч. 152 стр.
Обнovenіе храма Богоматеря
въ Неори 31 ч. 494 стр.
*Обрѣтеніе нерукотвореннаго
образа 9 ч. 117 стр.
*Обрѣтеніе мощей князя Да-ніила московского 30 ч. 474 стр.
Овніевская пикони Богоматери
15 ч. 252 стр.
Одингріи пикони Богоматери
18 ч. 296 стр.
*Оропсь, муч. 22 ч. 349 стр.
Орі (подруга, супруга, слов. греч.), преп. 7 ч. 96 стр.
*Орі, муч. 22 ч. 349 стр.
*Освященіе храма Іоанна Бо-гослава 2 ч. 17 стр.
Осія (спасеніе, помощь, слов.
евр.), еп. кордубск. 27 ч.
408 стр.

*Отданіе Успенія Богоматери
23 ч. 349 стр.

П.
*Павель (малый, слов. лат.),
mуч. 17 ч. 281 стр.
Павель, послушн. 28 ч. 431 стр.
Павель, патр. цареградск. 30 ч.
455 стр.
Пансый, (дѣтскій, слов. греч.),
преп. 28 ч. 434 стр.
Паламонъ, преп. египетск. 12
ч. 180 стр.
Памъа (пастырь всѣхъ, слов.
греч.), преп. печерск. 28 ч.
432 стр.
*Память человѣколюбія Божія
въ 715 г. 16 ч. 274 стр.
*Память святаго труса 16 ч.
264 стр.
*Памяту (всѣмъ любимый, другъ всѣхъ, слов. греч.),
mуч. 12 ч. 178 стр.
*Панкратій (всѣмъ владычный,
всеесильный), преп. печерск.
28 ч. 411 стр.
*Папа (отецъ, слов. греч.),
преп. 1 ч. 16 стр.
Пассаріонъ, преп. 11 ч. 152 стр.
Патроклъ (слала отца, слов.
греч.), муч. 17 ч. 281 стр.
Пафіунъ, преп. печерск. 28 ч.
425 стр.
Петръ (память, слов. греч.),
mуч. 9 ч. 122 стр.
Петровская пикони Богоматери
24 ч. 377 стр.
Пименъ (пастырь, слов. греч.),
mногоблѣжн. печерск. 7 ч.
99 стр.
Пименъ великий, прес. 27 ч.
401 стр.
Пименъ, преп. палестинск. 27 ч.
406 стр.
Пименъ, постникъ печерск. 27
ч. 409 стр.
Пименъ, преп. печерск. 28 ч.
434 стр.
Пиестъ (върный слов. греч.), муч. 21 ч. 328 стр.
Pіоря, преп. печерск. 28 ч. 433 стр.
*Подвижниковъ 10-ти египетск. 8 ч. 115 стр.
*Подвижниковъ 4-хъ 18 ч. 289 стр.
*Полиевтъ (многояздный, слов. греч.), муч. 1 ч. 16 стр.
Полиенъ (многоязычный, слов. греч.), муч. 18 ч. 292 стр.
Положение пояса Богоматери 31 ч. 481 стр.
Поітіи (морской слов. греч.), муч. 5 ч. 80 стр.
*Потамій (річной, слов. греч.), преп. 7 ч. 99 стр.
Празднество всемилостивому Спасу и Богоматери 1 ч. 4 стр.
*Предпразднество Преображенія Господня 5 ч. 72 стр.
*Предпразднество Усненію Богоматери 14 ч. 236 стр.
Пренесение чудотворнаго образа Господня 16 ч. 264 стр.
Пренесение мощей Петра митр. кievск. 24 ч. 372 стр.
Пренесение мощей ап. Варвара, им. 25 ч. 380 стр.
Пренесение мощей князя Александра Невскаго 30 ч. 474 стр.
Преображеніе Господне 6 ч. 89 стр.
Преподобная (величественно свят. греч.), муч. 14 ч. 139 стр.
Происхожденіе честн. п живот. Креста 1 ч. 3 стр.
Протоієнъ (первовдоценный, слов. греч.), еп. 25 ч. 385 стр.
Псевдо-печерскія иконы Богоматери 15 ч. 236 стр.
Псой (масо на чреслахъ, слов. греч.), преп. 9 ч. 123 стр.

Р.
Рождень (святію вѣры, слов. арабск.), перс. муч. 3 ч. 42 стр.
Романъ (римскій, слов. лат., крыніцій, слов. греч.), мучен. римскій, 10 ч. 124 стр.
Ружъ (рыжій слов. лат.), преп. печерск. 28 ч. 43 стр.

С.
*Савва (невола, слов арабск.- вино слов. евр.), пр. 27 ч. 410 стр.
Савва, преп. псковск. 28 ч. 416 стр.
*Савва И-й, еп. сербск. 30 ч. 476 стр.
*Савва 2-й, еп. сербск. 30 ч. 476 стр.
*Салоній, муроносца, 3 ч. 32 стр.
Самуилъ (усыпаний Богоматеріи, слов. евр.), прор. 20 ч. 307 стр.
*Сармать, преп. 30 ч. 476 стр.
*Сармашъ, муч. 21 ч. 315 стр.
Свѧнскія иконы Богоматери 17 ч. 287 стр.
Севприялъ (сторгій, слов. лат.), муч. 22 ч. 341 стр.
Севвръ (также, что Севприялъ) муч. 20 ч. 313 стр.
Семигородныя иконы Богоматери 15 ч. 253 стр.
*Септплианъ, муч. 30 ч. 433 стр.
Серапіонъ (отъ Серафіна египетск. бога), муч. 18 ч. 292 стр.
*Сергій (древніе римскіе имя), преп. 12 ч. 180 стр.
*Сердь, птсм. газск. 13 ч. 235 стр.
*Сиіель, муч. египетск. 3 ч. 73 стр.
Сикстъ (выглаженный, слов.
греч.), папа римск. 10 ч. 124 стр.
Слуаємвія іконы Богоматеря 1 ч. 16 стр.
Слуань (дъєной, слов. лат.), 28 ч. 435 стр
Симеонъ (усынованье, слов.евр.), муч. 14 ч. 240 стр.
*Симеонъ, еп. перенеслвск. 28 ч. 412 стр.
Сиро (цвъть, петля, слов. греч.), муч. 24 ч. 364 стр.
*Сисийнп, муч. 26 ч. 387 стр.
Сисой, преп. печерск. 28 ч. 431 стр.
*Соборъ Богоматерь въ Армавирскихъ 17 ч. 279 стр.
Созонтъ (спасающий, слов. греч.), преп. 7 ч. 104 стр.
Соломония (мирная, слов. греч.), мать Миканевъ, 1 ч. 7 стр.
Сосинна (дилія, бѣлая, евр.), муч. 1 ч. 139 стр.
*Софроний (здравоспілящій, умеренный, слов. греч.), преп. 18 ч. 296 стр.
Софроній, преп. печерск. 28 ч. 432 стр.
Спиридонъ (круглый, цѣленая корзина, слов. греч.), патр. сербск. 30 ч. 478 стр.
Стаматія, муч. 16 ч. 275 стр.
Стефанъ (въночкъ, слов. греч.), первомуч. 2 ч. 17 стр.
Стефанъ, папа римск. 2 ч. 17 стр.
*Стефанъ, преп. 12 ч. 180 стр.
Стипакій, муч. 8 ч. 113 стр.
Стратій иконы Богоматеря 13 ч. 183 стр.
*Стратигій, муч. 19 ч. 302 стр.
Стратонъ (воюючій, слов. греч.), муч. 17 ч. 280 стр.

*Тимоѳей (почитающемъ Бога, слов: греч.), еп. проконецкъ. 1 ч. 16 стр.
Тимоѳей, муч. 19 ч. 300 стр.
Тимоѳей, игуменъ печерск. 28 ч. 438 стр.
Тить (почтенный, слов. греч. лат.), ап. извъ 70, 25 ч. 381 стр.
Тить, вв́ночъ, преп. печерск. 28 ч. 433 стр.
Тихонъ (Богъ счастія, слов. греч.), еп. воронежскъ и за- донск. 13 ч. 185 стр.
Твой, преп. 26 ч. 400 стр.
Толгскія иконы Богоматеря 8 ч. 112 стр.
Тріандафилъ, муч. 8 ч. 113 стр.

*Уrineй, муч 14 ч. 210 стр.
Успение Пресв. Богородицы 15 ч. 212 стр.
Увенчаніе главы Иоанна Кре- стителя 29 ч. 451 стр.

Ф.
Фаній (бобовой, слов. лат.), папа, муч. 5 ч. 78 стр.
Фавестъ (благополучный, счаст- ливый, слов. лат.), преп. 3 ч. 32 стр.
Фацінъ, преп. 30 ч. 459 стр.
*Фанурий, муч. 27 ч. 410 стр.
Феодись (счастливый, слов. лат.), муч. 10 ч. 124 стр.
*Филеоартъ, муч. 31 ч. 494 стр.
*Филипъ, муч. 30 ч. 455 стр.
Филипъ (любящій конец, слов. греч.), муч. 17 ч. 280 стр.
Филипъ, преп. иконовск. 17 ч. 288 стр.
Флорентий (цвѣтущій, слов. лат.), преп. 23 ч. 349 стр.
Флоръ (тоже, что Флорентий), муч. 18 ч. 289 стр.
Фока (морская собака, морское животное, слов. греч.), муч. 2 ч. 17 стр.
Фотина (тоже, что и Фотий), муч. 20 ч. 314 стр.
Фотий (святой, слов. греч.), муч. 9 ч. 122 стр.
Фотий, муч. никомидийск. 12 ч. 175 стр.
Фуртуніанъ, муч. 30 ч. 455 стр.

Х.
Харисымъ (прелюбезный, слов. лат.), муч. 22 ч. 342 стр.
Херимонъ (радующийся, довольный, слов. греч.), преп. 16 ч. 274 стр.
Христофоръ (Христоносець, слов. греч.), преп. 18 ч. 296 стр.
Христофоръ, римлянинъ, 36 ч. 460 стр.

Ц.
Цилванскія иконы Богоматери 15 ч. 260 стр.

Ч.
*Чухломскія иконы Богоматери 15 ч. 258 стр.

Ш.
Шушаника (тоже, что Сосания), муч. грузинск. 28 ч. 440 стр.

Θ.
Θаддея (хвала, а по другимъ — грудь, слов. греч.), ан. изъ 70, 21 ч. 315 стр.

*Θеодоръ, муч. 4 ч. 61 стр.
Θеодоръ (совершеніе, слов. евр. — удивительная, слов. греч.), муч. 19 ч. 300 стр.
Θеогній (Богорожденный, слов. греч.), муч. 21 ч. 328 стр.
*Θеодоръ (Божій даръ, слов. греч.), муч. 1 ч. 3 стр.
*Θеодоръ, преп. оровск. 8 ч. 105 стр.
Θеодоръ, преп. печерск. 11 ч. 146 стр.
Θеодоръ, князь острожскій, 28 ч. 425 стр.
Θеодоръ, преп. печерскій, 28 ч. 432 стр.
*Θеодосій (данный Богу и Богомъ, слов. греч.), преп. 7 ч. 104 стр.
*Θеодосій печерск. 14 ч. 240 стр.
Θеодоръ, чудотворца, 21 ч. 336 стр.
Θеонистъ (Богомъ созданный, слов. греч.), еп. черниговск. 6 ч. 92 стр.
Θеопрій (Боголінъ, слов. греч.), муч. 22 ч. 341 стр.
Θеофанъ (Богоявляющійся, слов. греч.), преп. 19 ч. 303 стр.
Θеопій (Боголюбивый, другъ Божій, слов. греч.), еп. новгородск. 28 ч. 428 стр.
*Θирскъ (жезъ, увитый плодовыми и виноградными втвями, слов. греч.), муч. 17 ч. 281 стр.